KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 29**

**(HAØNH ÑAÏO THAÙNH VAÊN PHAÀN HAÏ, CAÙC QUOÁC VÖÔNG BOÄ 6)**

1. Vua Kính Dieän muoán caát ñieän môùi
2. Vua Baát-leâ-tieân-neâ thænh Phaät giaûi moäng
3. Vua Aùc Thieåu nhieãu thaùp deïp giaëc
4. Vua Naïn Quoác cöôùi vôï cho con maø ñöôïc giaûi thoaùt
5. Nhôø Phaät vua A- chaát phaùt khôûi tín taâm
6. Phaät daïy vua Öu Ñieàn caùch trò nöôùc
7. Vua Öu Ñieàn bò ngöôøi nöõ meâ hoaëc
8. Raén cöùu hai vò Tyø-kheo
9. Quoác vöông bieát tu phöôùc
10. Khi laâm chung, quoác vöông giaáu minh chaâu trong buùi toùc
11. Bò cöôùp nöôùc maø khoâng khaùng cöï
12. Quoác vöông thöû moät vò quan coù trí
13. Vua ñaàu löøa
14. Vua khoâng nguû

# *VUA KÍNH DIEÄN MUOÁN CAÁT ÑIEÄN MÔÙI:*

Vaøo thôøi quaù khöù, vua nöôùc Ca-thi duøng chaùnh phaùp trò nöôùc, nhaân daân an vui, khoâng coù hoaïn naïn. Laâu nay nhaø vua khoâng coù con, boãng phu nhaân ñöôïc mang thai, sau möôøi thaùng sinh ra ñöùa beù khoâng coù maét muõi.

Ñöùa con sinh ra ñöôïc baûy ngaøy, nhaø vua môû ñaïi hoäi hoïp caùc quaàn thaàn, thaày töôùng, ñaïo só ñeå ñaët teân cho con. Baáy giôø, theo pheùp nöôùc ñoù, ñaët teân cho con hoaëc caên cöù vaøo phöôùc töôùng, hoaëc theo tinh tuù, hoaëc theo cha meï.

Baø-la-moân hoûi:

* Thaân theå vöông töû coù töôùng laï gì?

Ngöôøi haàu caän thöa:

* Vöông töû ñaây maët baèng phaúng, maét muõi ñeàu khoâng coù. Baø-la-moân noùi:
* Neân ñaët teân laø Kính Dieän.

Nhaø vua nhôø boán nhuõ maãu cung caáp nuoâi döôõng: moät ngöôøi taém goäi lau mình, moät ngöôøi doïn deïp taû loùt, moät ngöôøi aüm boàng, moät ngöôøi cho buù. Vöông töû moãi ngaøy moãi lôùn leân nhö hoa sen, ñöôïc boán nhuõ maãu naøy haàu haï. Ñeán khi vöông töû tröôûng thaønh, phuï vöông baêng haø, quaàn thaàn lieàn toân Kính Dieän leân ngoâi. Song nhôø ñôøi tröôùc Thaùi töû ñaõ gieo troàng nhieàu caây ñöùc, neân tuy sanh ra khoâng coù maét nhöng laïi coù thieân nhaõn, ñuû söùc laøm quoác vöông.

Nhaân daân trong nöôùc nghe tin Thaùi töû Kính Dieän laøm vua, ai naáy ñeàu laáy laøm laï. Khi aáy, coù vò ñaïi thaàn muoán thöû vua, nhöng chöa coù dòp. Nhaân dòp vua ra leänh caùc ñaïi thaàn laäp theâm cung ñieän môùi cho vua, treân ñoù ñieâu khaéc veõ vôøi caùc loaïi tranh maøu, ñaïi thaàn lieàn thöû vua baèng caùch duøng moät con khæ, maëc aùo quaàn cho noù, roài may caùi tuùi da ñöïng noù vaøo, vaùc treân vai, ñem ñeán tröôùc maët vua, taâu:

* Thôï kheùo ñaõ tôùi, xin beä haï giao vieäc. Vua bieát ñaïi thaàn thöû mình, lieàn noùi keä:

*Xeùt loaïi chuùng sanh naøy Maét chôùp, maët nhaên nhoù Taùnh nghòch ngôïm thoâ thaùo Vieäc thaønh, noù phaù hö Ngöôøi coù taùnh khí naøy*

*Laøm sao xaây cung ñieän Chaët phaù caây hoa quaû Baát trung ngöôøi thaân gaàn Ñaâu theå xaây cung ñieän Mau toáng veà röøng hoang.*

Vua Kính Dieän luùc aáy nay chính laø ta. (Trích luaät Taêng kyø quyeån 7)

# *VUA BAÁT-LEÂ-TIEÂN-NEÂ THÆNH PHAÄT GIAÛI MOÄNG:*

Vua Baát-leâ-tieân-neâ ñeâm naèm moäng thaáy möôøi ñieàm:

1/ Thaáy ba chieác bình, hai bình hai beân ñaày khí vaø tuoân ra, khí cuûa bình naøy chui vaøo bình kia vaø ngöôïc laïi, nhöng khoâng chui vaøo bình troáng ôû giöõa.

2/ Thaáy ngöïa, mieäng aên, ñít cuõng aên.

3/ Thaáy caây con troå hoa. 4/ Thaáy caây con ra traùi

5/ Thaáy moät ngöôøi caàm daây, ngöôøi ñi sau daét deâ, chuû deâ ngaäm sôïi daây cuûa ngöôøi ñi tröôùc.

6/ Thaáy choàn naèm giöôøng vaøng, aên baùt vaøng. 7/ Thaáy traâu meï buù söõa traâu con.

8/ Thaáy boán con traâu töø boán phía keâu roáng leân, toan muoán huùc nhau, neân taäp hôïp laïi maø chöa taäp hôïp ñöôïc vì khoâng bieát choã traâu ôû.

9/ Thaáy nöôùc trong ao lôùn, ôû giöõa ñuïc, boán phía trong. 10/ Thaáy doøng nöôùc khe lôùn coù maøu ñoû thaåm.

Tænh giaác, vua kinh sôï, lo maát nöôùc, maát maïng, lieàn trieäu taäp coâng thaàn vaø môøi caùc ñaïo nhaân bieát giaûi moäng ñeán hoûi möôøi ñieàm aáy. Coù moät Baø-la-moân cho möôøi ñieàm aáy ñeàu khoâng toát, baûo:

* Phaûi ñem gieát heát phu nhaân, Thaùi töû yeâu daáu cuûa vua, vaø taát caû noâ tyø haàu haï thaân caän hai beân ñeå teá Thieân vöông. Coù bao nhieâu ñoà naèm vaø vaät quyù baùo trang söùc treân thaân ñeàu phaûi ñoát ñi ñeå teá Trôøi. Neáu laøm ñöôïc nhö theá, vua môùi ñöôïc baûo toaøn.

Nghe Baø-la-moân noùi vaäy, nhaø vua khoâng vui. Phu nhaân hoûi vua:

* Vì sao lo buoàn? Vua baûo:
* Ñeâm qua, traãm mô thaáy möôøi vieäc, sôï e nöôùc maát, maïng vong.

Coù vò Baø-la-moân giaûi moäng, cho möôøi ñieàm aáy ñeàu chaúng laønh.

Phu nhaân taâu:

* Beä haï chôù lo buoàn. Nay coù Phaät ñang ôû tònh xaù caùch nöôùc ta khoâng xa. Sao beä haï khoâng ñeán hoûi Phaät yù nghóa ñieàm moäng. Phaät giaûi theá naøo, beä haï laøm theo theá aáy.

Nhaø vua lieàn ñeán choã Phaät, ñaàu maët ñaûnh leã chaân Ngaøi, baïch vôùi Phaät moïi vieäc laø vua sôï maát nöôùc, maát maïng vaø maát caû vôï con, cuùi xin Phaät chæ daïy.

Ñöùc Phaät baûo:

* Ñaïi vöông chôù sôï. Theo nhö ñieàm moäng cuûa vua, ngöôøi ñôøi sau seõ khoâng sôï pheùp caám, tham lam, daâm daät, taät ñoá khoâng bieát nhaøm chaùn, khoâng bieát thieáu ñuû, khoâng loøng nhaân töø, khoâng bieát xaáu hoå.

Ñieàm moäng thöù nhaát: ngöôøi giaøu sang keát thaân vôùi nhau, khoâng maøng ñeán keû ngheøo heøn.

Ñieàm moäng thöù hai: thaáy ngöïa hai choã ñeàu aên, töùc ñôøi sau, vua chuùa vaø caùc ñaïi thaàn ñaõ ñöôïc höôûng boång loäc, laïi boùc loät nhaân daân

khoâng bieát chaùn, khoâng bieát ñuû.

Ñieàm moäng thöù ba: caây con troå hoa töùc ngöôøi ñôøi sau tuoåi chöa ñaày ba möôi maø ñaàu ñaõ baïc, tham lam, daâm daät, mong muoán caøng nhieàu, neân giaø tröôùc tuoåi.

Ñieàm moäng thöù tö: caây con ra traùi töùc ngöôøi ñôøi sau tuoåi chöa ñaày möôøi laêm ñaõ coù choàng con maø khoâng bieát xaáu hoå.

Ñieàm moäng thöù naêm: moät ngöôøi caàm daây, ngöôøi ñi sau daét deâ, chuû deâ ngaäm sôïi daây cuûa ngöôøi ñi tröôùc, töùc ngöôøi ñôøi sau, khi ngöôøi choàng ñi vaéng, ngöôøi vôï thoâng ñoàng vôùi keû khaùc, phaù heát taøi saûn cuûa choàng.

Ñieàm moäng thöù saùu: choàn naèm giöôøng vaøng, aên baùt vaøng, töùc ngöôøi ñôøi sau keû thaáp heøn caøng ñöôïc quyù troïng, ñöôïc ngöôøi giaøu coù kính sôï. Con chaùu haøng coâng haàu caøng baàn tieän, ngoài döôùi, aên sau.

Ñieàm moäng thöù baûy: traâu meï buù söõa traâu con, töùc ngöôøi ñôøi sau khoâng coù leã nghóa. Ngöôøi meï laøm mai moái duï doã con trai cuûa ngöôøi ta laáy con gaùi cuûa mình, baét con gaùi mình kieám tieàn ñeå mình tieâu xaøi maø khoâng bieát xaáu hoå.

Ñieàm moäng thöù taùm: Moäng thaáy boán con traâu töø boán phía keâu roáng leân, toan muoán huùc nhau, neân taäp hôïp laïi maø chöa taäp hôïp ñöôïc vì khoâng bieát choã traâu ôû, töùc ñôøi sau vua chuùa, quan laïi, nhaân daân ñeàu khoâng coù loøng chí thaønh, laïi theâm doái traù, ngu si, saân nhueá, khoâng kính Trôøi ñaát. Vì vaäy, möa gioù traùi muøa. Quan laïi nhaân daân caàu ñaûo xin möa. Baáy giôø, Trôøi noåi maây boán phía, saám chôùp vang reàn, quan laïi, nhaân daân ñeàu noùi: “Laùt nöõa, Trôøi seõ möa”. Nhöng maây tan, Trôøi saùng. Vì sao? Vì vua chuùa, quan laïi, nhaân daân khoâng coù trung chaùnh, nhaân töø.

Ñieàm moäng thöù chín: nöôùc trong ao lôùn giöõa ñuïc, boán phía trong, töùc ñôøi sau, nöôùc ôû giöõa seõ noåi loaïn, trò vì chaúng yeân, ngöôøi daân khoâng hieáu thaûo vôùi cha meï, khoâng kính troïng baäc tröôûng laõo. Coøn caùc nöôùc xung quanh ñöôïc thaùi bình, nhaân daân hoaø muïc, hieáu thuaän cha meï.

Ñieàm moäng thöù möôøi: doøng nöôùc khe lôùn coù maøu ñoû thaåm, töùc ñôøi sau caùc nöôùc seõ caêm phaãn, daáy binh ñaùnh nhau, taäp hôïp moïi ngöôøi coâng phaït laãn nhau, khieán cho xa binh, boä binh, kî binh, cuøng chieán ñaáu, gieát haïi nhau, nhieàu khoâng keå xieát. Thaây cheát ñaày ñöôøng, maùu chaûy thaønh soâng.

Sau khi nghe Ñöùc Phaät giaûi giaûng, nhaø vua quyø baïch Phaät:

* Con nghe Ngaøi chæ daïy, loøng raát vui möøng.

Vua ñaûnh leã Phaät, roài trôû veà cung, theâm quyù kính phu nhaân, töôùc heát boång loäc cuûa caùc ñaïi thaàn, cuõng khoâng tin Baø-la-moân ngoaïi ñaïo.

(Trích kinh QuoácVöông Baát-leâ-tieân-neâ Thaäp Moäng)

# *VUA AÙC THIEÅU NHIEÃU THAÙP DEÏP GIAËC:*

ÔÛ nöôùc Nhuïc Chi coù vua teân AÙc Thieåu. Daân chuùng nöôùc naøy ñeàu quy phuïc. Vua ñöôïc meï daïy:

* Neáu gaëp naïn saép cheát, caån thaän chôù nhieãu beân traùi chuøa Phaät, phaûi nhôù nhieãu beân phaûi: Thaän troïng! Chôù traùi lôøi meï daën.

Baáy giôø, vua AÙc Thieåu cöû ñaïi binh taán coâng thaønh ngaäp maùu. Töï tay vua caàm kieám gieát cheát ba öùc ngöôøi. Veà sau, cuoäc chieán thaát baïi. Vua cöôõi voi chaïy troán, troâng thaáy thaùp Phaät. Nhôù lôøi meï daën, vua lieàn quaøy voi nhieãu thaùp veà beân phaûi. Nöôùc ñòch thaáy vaäy, ai naáy ñeàu khuaát phuïc, boû ñi. Vua thaáy giaëc lui binh, lieàn tieáp tuïc tieán vaøo, giaønh laïi ñöôïc thaønh, giam caàm vua ñòch.

Vua laïi nhôù lôøi Phaät daïy: Ngöôøi töï quy y Phaät laø ngöôøi toân quyù nhaát, khoâng ai saùnh kòp. Neáu ta khoâng nhieãu veà beân phaûi, haù coù theå ñaùnh deïp ñöôïc boïn giaëc naøy ö?

(Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 16, Taïp Thí Duï baûn xöa ñaïi khaùi cuõng gioáng nhö vaäy)

# *VUA NAÏN QUOÁC CÖÔÙI VÔÏ CHO CON MAØ ÑÖÔÏC GIAÛI* THOAÙT:

Ñöùc Phaät ôû nöôùc Xaù-veä coù vua Naïn Quoác teân Phaân-hoøa-ñaøn raát thích laøm vieäc ñaïo ñöùc. Moãi ngaøy nhaø vua cuùng döôøng cho hôn nghìn vò ñaïo só. Moät hoâm, vua töï nghó:

* Trí tueä cuûa ta khoâng ai saùnh kòp, neân laáy saét buoäc buïng laïi, sôï e trí tueä bung ra maát. Muoán cöôùi vôï cho con, vua taäp hôïp caùc quaàn thaàn hoûi:
* Trong thieân haï coù ai coù trí tueä nhö ta khoâng? Neáu coù, ta seõ cöôùi con gaùi cuûa hoï cho con ta. Trong nöôùc khoâng coù, vua ra leänh cho söù giaû ñi tìm nôi khaùc. Ñeán nöôùc Xaù-veä, ñöôïc nhaân daân cho bieát:
* Phaät laø baäc trí toân hôn heát.
* Phaät coù con gaùi khoâng?
* Ñaïo nhaân khoâng coù con gaùi.
* Keá Phaät, coøn coù ai khoâng?
* Coù A-nan Baân-ñeå laø ngöôøi hieàn laønh, öa chuoäng ñaïo ñöùc, coù con gaùi baäc nhaát.
* Caên cöù vaøo ñaâu maø goïi laø baäc nhaát?
* Coù laàn tranh ruoäng vöôøn vôùi thaùi töû Kyø-ñaø ñeå daâng cuùng Ñöùc Phaät, ñem voi chôû maáy trieäu öùc vaøng voøng, khoâng tham cuûa quyù, chæ thích laøm thieän.

Söù giaû lieàn ñi ñeán choã ôû cuûa A-nan Baân-ñeå, roài trôû veà taâu vua. Vua phoùng ngöïa ñeán gaëp oâng ta. Vua Naïn Quoác chaúng maëc y phuïc gì caû, loõa hình ñen xaáu nhö quæ.

A-nan Baân-ñeå hoûi:

* Muoán xin caùi gì? Vua ñaùp:
* Nghe oâng laø ngöôøi hieàn laønh, öa chuoäng ñaïo ñöùc, coù con gaùi baäc nhaát, cho neân ñeán xin cöôùi con gaùi cuûa oâng cho con ta.

A-nan Baân-ñeå môøi vua ngoài tröôùc maët vaø thöa:

* Phaûi thöa vieäc naøy leân Ñöùc Phaät.

A-nan Baân-ñeå thöa moïi vieäc leân Phaät. Ñöùc Phaät baûo:

* Ñem gaû cho oâng aáy ñi. A-nan Baân-ñeå thöa:
* Sôï hoï gieát con gaùi cuûa con.
* Khoâng heà chi, neân gaû ngay ñi. Coâ gaùi teân Tam-ma-kieät aáy seõ ñoä thoaùt taùm vaïn ngöôøi.

A-nan Baân-ñeå khoâng daùm hoûi laïi Phaät nhöng loøng raát buoàn, lieàn trôû veà noùi vôùi vua Naïn Quoác:

* Toâi ñoàng yù gaû con gaùi, cho nhaø vua.

Vua lieàn ñem sính leã ñeán ñoùn coâ gaùi veà nöôùc. Ban ñeâm, thaùi töû ñeán choã Tam-ma-kieät. Coâ ta laáy chaân ñaïp thaùi töû vaêng xuoáng ñaát. Ñeán boán naêm ngaøy sau, thaùi töû cuõng khoâng daùm trôû laïi. Phu nhaân nhaø vua hoûi thaùi töû:

* Vì sao con khoâng soáng vôùi vôï con? Thaùi töû laëng thinh.

Phu nhaân lieàn ñi ñeán choã Tam-ma-kieät, baûo:

* Ta cöôùi vôï cho con trai ta, nay phaûi laøm troøn boån phaän. Côù sao laïi laøm nhuïc con ta.

Tam-ma-kieät thöa:

* Phu nhaân, thaùi töû vaø nhöõng ngöôøi trong nöôùc hình thuø ñeàu gioáng nhö choù khoâng khaùc gì suùc sanh. Phu nhaân taâu vua:
* Beä haï laø ngöôi trí tueä khoâng ai saùnh baèng, ñi xa cöôùi vôï cho con khoâng ngaïi khoù nhoïc, nhöng noù chaúng neå sôï, laøm nhuïc con thieáp, laïi maéng caû thieáp nöõa.

Nghe xong, vua lieàn ñeán choã Tam-ma-kieät. Coâ ta khoâng böôùc ra leã laïy.

Vua noùi:

* Ta töø xa ñeán cöôùi vôï cho con ta, vì sao ngöôi daùm maéng phu nhaân

vaø laøm nhuïc con ta?

Tam-ma-kieät ñaùp:

* Ñuùng vaäy. Nhaân daân trong nöôùc cuûa vua ñeàu gioáng nhö loaøi

choù.

Vua heát söùc kinh ngaïc, noùi:

* Ta thöôøng lo sôï trí tueä cuûa ta bung ra khoûi buïng neân laáy saét buoäc

noù laïi, moãi ngaøy daâng côm cho hôn moät nghìn vò ñaïo só, ñaâu ai saùnh kòp ta maø ngöôïc laïi ngöôi daùm maéng ta.

Tam-ma-kieät ñaùp:

* Nam, nöõ, giaø treû ñeàu loõa hình. Tuy coù tu phöôùc nhöng chæ khoûi ngheøo cuøng.

Vua ñeán thaày ngoaïi ñaïo thuaät laïi vieäc treân. Thaày baûo:

* Haõy trôû laïi hoûi Tam-ma-kieät. Caån thaän chôù noåi giaän. Vua lieàn trôû veà hoûi:
* Nhaân daân trong nöôùc ngöôi coi troïng ñieàu gì nhaát? Tam-ma-kieät ñaùp:
* Nam nöõ trong nöôùc toâi ñeàu coù quaàn aùo rieâng bieät, phuïc söùc theo ñòa vò cao thaáp khaùc nhau, thaân theå ñöôïc che kín. Coù vò ñaïi nhaân goïi laø Phaät, giaùo hoùa maáy tæ ngöôøi ñeàu ñöôïc ñaéc ñaïo, vaøo löûa khoâng chaùy, vaøo nöôùc khoâng chìm, coù theå thaáy ba ngaøn maët Trôøi, maët traêng, moät vaïn hai ngaøn thieân haï, bieát roõ ba ñôøi, thaân coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, ñaïo ñöùc toaøn myõ khieán Chö thieân kính phuïc.
* Ta coù theå gaëp ñöôïc Phaät khoâng?
* Thænh töø xa cuõng coù theå ñöôïc.
* Toát laém! Neân thænh theá naøo?
* Chæ caàn töï ñoát höông. Nhaø vua, phu nhaân, thaùi töû ñeàu phaûi laøm theo toâi.

Tam-ma-kieät ôû treân ñaøi cao thænh:

* Vua Naïn Quoác môùi nghe danh hieäu Nhö Lai. Cuùi xin Phaät thoï nhaän böõa côm cuûa vua vaøo ngaøy mai.

Phaät baûo Muïc-lieân ra leänh caùc Tyø-kheo ngaøy mai ñeàu ñeán Naïn Quoác. Baáy giôø, Tam-ma-kieät baûo vua, phu nhaân, thaùi töû giöõ trai giôùi, ñoát höông, traûi chieáu, baøy thöùc aên ñeå cuùng moät ngaøn hai traêm naêm möôi ngöôøi. Tam-ma-kieät cuøng vua, phu nhaân, thaùi töû ñeàu ôû trong cung ñình. Phaät baûo caùc vò A-la-haùn ñeán tröôùc, Ñöùc Phaät ñeán sau. Tam-ma-kieät noùi:

* Ñöøng sôï haõi, cöù laøm theo toâi.

Phaät vaø caùc Tyø-kheo moãi moãi töï bieán hoùa. Xaù-lôïi-phaát hieän laøm

moät caëp voi traéng, Muïc-kieàn-lieân hoùa thaønh sö töû. Caùc ñaïi Tyø-kheo ñeàu bieán hoùa thaân mình, thò hieän ñuû loaïi, coù vò laøm chim nhaïn, taát caû ñeàu khoâng gioáng nhau, töø treân cao haï xuoáng. Nhaân daân Naïn Quoác voâ cuøng kinh sôï. Tam-ma-kieät noùi:

* Ñöøng sôï.

Ñöùc Phaät ñeán sau cuøng, thaân xuaát ra nöôùc, ra löûa. Tam-ma-kieät ñeán tröôùc Phaät laøm leã. Vua, phu nhaân, thaùi töû cuõng ñaûnh leã Ngaøi. Caùc vò A-la-haùn ñeán ngoài theo thöù lôùp. Tam-ma-kieät, vua, phu nhaân, thaùi töû laàn löôït daâng nöôùc röûa tay, daâng côm vaø thöùc aên. Nhaân daân trong nöôùc laáy laøm laï veà vieäc vua ñoùng cöûa. Hoï noåi giaän, ai naáy ñeàu xaùch buùa ñeán toan phaù cöûa cung. Phaät baûo:

* Ta muoán moïi ngöôøi ñeàu laøm thieän.

Phaät lieàn bieán vaùch cung thaønh thuûy tinh, trong ngoaøi ñeàu thaáy nhau. Nhaân daân döøng laïi, khoâng daùm phaù nöõa. Baáy giôø, Taân-ñaàu-loâ ngoài treân nuùi boãng ñi ñeán Naïn Quoác, laáy kim chaâm xuoáng ñaát, luoàng qua aùo, chæ vaø aùo dính lieàn nhau, vaän thaàn tuùc ñi ñeán Naïn Quoác, nuùi lieàn theo sau. Trong nöôùc, coù ngöôùi nöõ mang thai thaáy nuùi ñeán, sôï nuùi rôùt xuoáng. Vì quaù sôï, neân coâ ta teù xuoáng cheát. Phaät baûo Muïc-lieân hoûi Taân-ñaàu-loâ:

* Caùi gì sau löng oâng vaäy?

Taân-ñaàu-loâ quay laïi nhìn, neùm nuùi veà choã cuõ caùch xa taùm ngaøn

daëm.

Ñöùc Phaät daïy:

* Ta giaùo hoùa ñeå ñoä thoaùt oâng. Maïng ngöôøi laø quan troïng, nhöng

nay oâng ñaõ gieát ñi moät maïng ngöôøi chöa tôùi soá, khieán ta khoâng vui. Töø nay veà sau, oâng khoâng ñöôïc theo ta thoï thöïc, ñôïi ñeán khi Phaät Di-laëc ra ñôøi oâng môùi ñöôïc nhaäp Nieát-baøn.

Taân-ñaàu-loâ im laëng, buoàn khoå. Vua baïch Phaät:

* + Neân cuøng ñaáu ñaïo löïc, neáu ai thua thì ñaâm ñaàu xuoáng gieáng. Phaät baûo:
	+ Toát laém! Hoûi ba laàn, ai thua thì phaûi ñaâm ñaàu xuoáng gieáng phaûi khoâng?

Vua ñaùp:

* + Phaûi!
	+ Luùc tuïng kinh thì nhö theá naøo?
	+ Luùc tuïng kinh, cöù boø töø töø, meät thì naèm moïp xuoáng ñaát.
	+ Khi tuïng kinh, ta ngoài, ngoài meät thì ñi kinh haønh. Neáu tuïng kinh

maø boø thì coù khaùc gì choù ñi.

Vua chaáp nhaän thua, muoán ñaâm ñaàu xuoáng gieáng nhöng hai tay choõi ñaát maø khoâng daùm nhaûy vaøo.

Phaät baûo:

* + Haõy thoâi.

Vua lieàn trôû veà nöôùc vaâng theo lôøi Phaät daïy. Tam-ma-kieät haàu haï vua, phu nhaân, thaùi töû, giaùo hoùa taùm möôi ngaøn ngöôøi ôû Naïn Quoác ñeàu ñaéc quaû Thaùnh vaên.

(Trích kinh Phaân-hoøa-ñaøm-vöông)

# *NHÔØ PHAÄT VUA A- CHAÁT PHAÙT KHÔÛI TÍN TAÂM:*

Coù vò quoác vöông teân A - chaát laõnh thoå roängï khaép traêm nghìn daëm. Vua khoâng hieåu Phaät phaùp. Taùnh tình raát ñoäc aùc hay ñem quaân chinh phaït caùc nöôùc laùng gieàng, daân tình raát khoå sôû.

Ñöùc Phaät vaø ñaïi chuùng ñi ñeán nöôùc aáy. Nghe tin, vua A -chaát cuøng vôùi ba möôi hai ngöôøi con coù thaân hình traùng kieän taâm ñoäc aùc lieàn daáy binh, taäp hôïp maáy trieäu ngöôøi muoán choáng laïi Phaät. Bieát ñöôïc loøng daï cuûa vua, Ñöùc Phaät baûo A-nan:

* + Ngaøy mai, cha con vua A-chaát coù aùc taâm ñoái vôùi Ta vaø ñaïi chuùng.

Caùc oâng laøm caùch naøo ñeå haøng phuïc boïn hoï?

Caùc vò thieân nhaân ñaïi só phaù leân cöôøi, laøm rung ñoäng Trôøi ñaát. Ñöùc Phaät hoûi nguyeân do. A-nan thöa:

* + Chæ cöôøi vua A-chaát maø thoâi. Ñöùc Phaät baûo:
	+ A-chaát ngu si, khôûi leân aùc taâm naøy, khieán ngöôøi daân phaïm toäi, ñaõ noåi ñaïi binh, yû vaøo söùc ngöôøi, söùc ngöïa. Cho duø khaép boán thieân haï cuõng khoâng theå laøm ñoäng maûy loâng cuûa ta, huoáng chi chæ vaøi trieäu ngöôøi.

Ñöùc Phaät baûo A- nan:

* + Haõy thoâng baùo caùc vò Tyø-kheo chuaån bò. Ngaøy mai, seõ ñeán trong quaân vua A- chaát ñeå khuaát thöïc.

Binh ngöïa cuûa cha con nhaø vua raát nhieàu khieán quyû thaàn kinh haõi. Ngay luùc ñoù, Ñöùc Phaät ñöùng phía tröôùc, phoùng haøo quang saùng rôõ ñeå ñoä ñoaøn quaân nöôùc A-chaát. Baáy giôø, chieân troáng laëng thinh, cung noû khoâng baén ñöôïc, ñao binh ruùt khoâng ra, voi ngöïa ngaõ ngöôïc, boä binh kieät söùc, Trôøi ñaát toái mòt, maët Trôøi khoâng saùng, maët traêng khoâng toû. Vua vaø caùc con toái taêm maët maøy, hoaûng sôï huït hôi, khom mình boû chaïy. Phaät vaø ñaïi chuùng ñöùng ñoù, laáy côm ñeå vaøo ñaày baùt, roài ñi thaúng ñeán nöôùc vua

A-chaát. Khi aáy, cöûa thaønh töï môû. Phaät tieán vaøo ñieän vua, laúng laëng ngoài xuoáng. Taùm möôi moát vaïn baûy ngaøn thieân nhaân cuøng ñeán choã ngoài. Cung vua caøng roäng lôùn, toaø cao töï hieän ra, baûo tröôùng giaêng khaép, nhaïc nguõ aâm töï taáu leân. Vua vaø caùc con cuøng noùi vôùi nhau:

* + Söùc maïnh cuûa nhaø vua khoâng baèng söùc maïnh cuûa ñaïo ñöùc. Caùc quan quaân ñeàu kinh sôï. Caùc vöông töû noùi:
	+ Nay nghe Ñöùc Phaät ñaõ vaøo trong cung, chuùng ta neân trôû veà gaëp

Phaät.

Vua baûo:

* Coøn maët muõi naøo ñeå gaëp Phaät nöõa. Treân thì caûm thaáy xaáu hoå,

döôùi thì phuï baïc ngöôøi daân.

Caùc vöông töû thöa:

* + Phaät ñaõ nhaân töø, khoâng coù yù haïi ngöôøi.

Nhaø vua lieàn trieäu taäp caùc quan quaân, töø töø keùo trôû veà cung. Vöøa gaëp Phaät, taát caû ñeàu ñaàu maët ñaûnh leã Phaät saùt ñaát, xin saùm hoái.

Vaø thöa:

* + Chuùng con laø keû thaáp heøn, ngu muoäi, xaáu xa, nhoû nhen, khoâng coù hoïc vaán, khoâng bieát leã nghi, gioáng loaøi lang soùi. Ngu si meâ muoäi, traùi phaïm Trôøi ngöôøi. Laø keû ñaïi Thaùnh maø khoâng ñoaùi hoaøi ñeán nöôùc nhoû nôi bieân thuyø. Nay laøm nhoïc Ñöùc Theá toân töø xa ñeán ñaát nöôùc queâ muøa, coù vua toâi ngoã nghòch naøy. Cuùi xin Ñaáng Thieân Toân thöông xoùt cho keû voâ trí naøy maø ruõ loøng thöông töôûng giaùo hoùa daân chuùng ôû ñaây.

Thöa xong, nhaø vua leã ñaàu maët saùt ñaát, chaép tay ñöùng yeân. Ba möôi hai vò Vöông töû, caùc coâng khanh, baù quan, nhaân daân ñeàu moät loøng höôùng veà Phaät, xin saùm hoái, töï traùch loãi mình.

Vua nhìn thaáy hôn taùm möôi moát vaïn vò thaàn ñeàu ngoài ngay ngaén treân toaø sö töû, coù maøn che giöõa ngaõ tö ñöôøng, kyõ nhaïc töï nhieân troãi leân. Bieát ñoù laø oai thaàn cuûa Phaät. Vua baûo phu nhaân, theå nöõ ôû haäu cung ñeàu ra leã Phaät.

Vua daâng cuùng moùn aên traêm vò. Vua, phu nhaân vaø ba möôi hai ngöôøi con, kính caån daâng nöôùc ñeå Phaät röûa tay, sôùt thöùc aên. Sau khi sôùt thöùc aên treân döôùi ñaày ñuû, ai naáy ñeàu nhaát taâm cung kính, vui möøng. Ñöùc Phaät thoï trai xong, vua ra phía tröôùc cuùi ñaàu baïch Phaät:

* + Con xin ñoäi aân Ñaáng Thieân Trung Thieân, nhôø phöôùc nghieäp ñôøi tröôùc saâu daøy, nhôø söï hoå trôï cuûa ñaáng Tieân quaân neân con ñöôïc ôû treân daân chuùng. Cuùi xin Ñaáng Ñaïi Thaùnh Thieân Toân thöông töôûng nöôùc con, trao giôùi cho daân chuùng. Chuùng con nguyeän troïn ñôøi vaâng giöõ. Con neân duøng phaùp gì ñeå trò daân ñöôïc an oån? Con seõ keát nghóa vôùi nöôùc laùng,

gieàng boû aùc haønh thieän. Xin Phaät löu taâm cho.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Vua chinh phaït laø phi nghóa phi caàu. Muoán baûo toàn an ninh xaõ taéc, vua phaûi aân tín, nhaân nghóa, töø hieáu, trinh khieát, khoan nhu, nhaãn nhuïc, boá thí, giaùo daân, che chôû, tha thöù nhö ñoái vôùi chính mình. Thöïc haønh ñöôïc nhöõng ñieàu naøy môùi coù theå giöõ gìn xaõ taéc laâu daøi. Neáu khoâng, xeõ khoù baûo trì xaõ taéc.

Vua thöa:

* + Thöïc haønh theá naøo? Cuùi xin Ngaøi töø bi chæ daïy. Ñöùc Phaät baûo:
	+ Chuùng sanh ñeàu thöông yeâu quyù tieác maïng ngöôøi. Cuûa baùu trong nöôùc khoâng ñuû ñeå caäy nhôø. Nhaø vua phaûi quyù tieác maïng ngöôøi nhö cha meï thöông yeâu con caùi. Ngöôøi daân thöông vua coøn hôn thöông cha meï. Thieân haï trong muoân nöôùc ñeàu caàn ñöôïc baûo döôõng, chöù khoâng rieâng nöôùc naøo. Tuy vua coù maáy trieäu xa binh, maõ binh, nhöng vöøa ñuû ñeå khaùng cöï vôùi quaân ñòch beù nhoû maø thoâi. Khi ta haønh ñaïo Boà-taùt, ngoài thieàn döôùi coäi caây, ma vöông vaø möôøi vaïn taùm ngaøn binh quyû thaàn ñeàu bieán hoùa thaønh thaân caùc loaøi caàm thuù, suùc sanh ñeå phaù hoaïi yù chí cuûa Ta. Ta duøng thaàn löïc, chæ ngoùn tay phaûi xuoáng ñaát. Luùc aáy, Trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, boïn chuùng ñeàu bò laät nhaøo, khoâng theå trôû laïi thaân cuõ. Ma vöông phaûi haøng phuïc. Giôø ñaây, vua coù söùc cuûa maáy trieäu nhaân daân sao baèng söùc cuûa öùc soá quyû thaàn.

Vua thöa:

* + Chính vì con ngu si, khoâng bieát gì caû.

Vua lieàn cuùi ñaàu saùm hoái, xin söûa ñoåi loãi laàm. Ñöùc Phaät baûo:

* + Ta vì loøng ñaïi bi, ñoä taát caû chuùng sanh trong möôøi phöông ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, sôùm chöùng quaû Phaät. Ta ñoä taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñoäâ thoaùt, chöù khoâng rieâng cha con nhaø vua.

Nhaø vua laïi aên naên, hoái loãi:

* + Cuùi xin Phaät thöông töôûng ñeán con, trao giôùi cho con. Con nguyeän troïn ñôøi vaâng giöõ, khieán cho daân chuùng nöôùc naøy ñöôïc an oån.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Vua phaûi nôùi loûng hình phaït, baõi boû thueá khoùa, aân tín roäng lôùn, caáp döôõng cho ngöôøi coâ ñoäc, luoân tha toäi cho tuø nhaân, ngöôøi ngheøo thì cöùu giuùp, ngöôøi thieáu thì cho ñuû, ngöôøi ñoùi ñöôïc no. Neáu vua laøm ñöôïc nhö vaäy, thì coù theå baûo boïc taát caû moïi ngöôøi.

Nghe Ñöùc Phaät daïy, nhaø vua phaùt khôûi ñaïo taâm, baûo caùc caän thaàn

laáy chaâu baùu trong kho ñem daâng ñöùc Theá toân.

Ñöùc Phaät chuù nguyeän xong, roài ñem phaân phaùt heát cho caùc caän thaàn ñeàu ñöôïc sung tuùc.

Ba möôi hai ngöôøi con cuûa vua noùi vôùi nhau: soáng laøm ngöôøi voâ nghóa, thì cheát laøm ma baát nhaân. Chi baèng anh em chuùng ta xin laøm Sa- moân. Hoï cuøng leân tieáng: Hay laém!

Ngay khi ñoù, hoï ñi ñeán choã Phaät, trình baøy hoaøi baõo cuûa mình. Ñöùc Phaät bieát taâm hoï ñaõ thaâm nhaäp Phaät trí. Trôøi Ñeá thích caïo ñaàu cho hoï, taát caû ñeàu trôû thaønh Sa-moân. Ba nghìn phu nhaân, theå nöõ ôû haäu cung, coâng khanh, baù quan, heát thaûy daân chuùng ñeàu thoï naêm giôùi, moãi thaùng aên chay saùu ngaøy. Ñaát nuôùc giaøu sang. Nöôùc laùnh gieàng nghe tin, xa xa ñoàng kính ngöôõng. Töø ñaây veà sau, nhaø vua trò nöôùc vôùi taâm roäng löôïng, nhaân töø, ñaïo taëc khoâng coøn. Nam nöõ kính nhau, khoâng loøng ham muoán, ai ai cuõng hieàn thieän. Vua ñem baûy baùu xaây moät Tinh xaù lôùn. Ngöôøi daân trong nöôùc ñeàu haønh Thaäp thieän, khi maïng chung, ñöôïc sanh leân Trôøi, khoâng ñoïa vaøo aùc ñaïo.

Ñöùc Phaät daïy:

* + Ta vì ngöôøi maø caàu ñaïo, chæ khieán hoï ñöôïc ñoä thoaùt, haøng Trôøi roàng quyû thaàn khoâng theå laøm khuynh ñaûo ñöôïc. Caùc oâng haønh theo ñaïo, seõ ñöôïc gioáng nhö Ta.

( Trích kinh A-chaát Quoác Vöông )

# *PHAÄT DAÏY VUA ÖU ÑIEÀN CAÙCH TRÒ NÖÔÙC:*

Vua Öu-ñieàn hoûi Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá toân, moät vò quoác vöông aùp duïng nhöõng phöông phaùp naøo maø chaúng bao laâu ôû ñôøi coù giaëc ngoaøi noåi leân, chöa tu haønh maø cheát ñoïa vaøo ñöôøng aùc?

Ñöùc Phaät daïy:

* + Coù möôøi phaùp:
1. YÙ khoâng chuyeân nhaát vaøo caùc söï nghieäp.
2. Tham aên uoáng nhö loaøi hoå ñoùi.
3. Ñaém tröôùc röôïu thòt, chaúng maøng vieäc nöôùc.
4. Taùnh hay saân haän, nhieàu noãi öu phieàn.
5. Hoïc thoùi ngu si, khoâng nghe ngöôøi can giaùn.
6. Caäy vaøo quyeàn löïc, chaúng chöøa vieäc gì.
7. Thöôøng öa saùt sanh, hieáp ñaùp keû yeáu.
8. Luoân phaùi binh lính xaâm chieám nöôùc khaùc.
9. Noùi naêng nhieàu lôøi khoâng ñuùng söï thaät.
10. Khoâng loøng nhaân töø ñoái vôùi moïi ngöôøi.

Neáu vò quoác vöông naøo aùp duïng möôøi phaùp naøy, thì chaúng bao laâu ôû ñôøi coù giaëc noåi leân, maïng chung, seõ ñoïa ba ñöôøng aùc, tieáng xaáu ñoàn xa.

Nhaø vua laïi hoûi:

* + Vaäy vò quoác vöông phaûi aùp duïng nhöõng phöông phaùp naøo maø truï laâu ôû ñôøi, khoâng bò giaëc ngoaøi xaâm laán, sau khi maïng chung ñöôïc sanh leân Trôøi?

Ñöùc Phaät daïy:

* + Coù möôøi phaùp khieán vò quoác vöông truï laâu ôû ñôøi, khoâng bò giaëc ngoaøi xaâm laán, sau khi maïng chung ñöôïc sanh leân Trôøi. Möôøi phaùp ñoù la:
1. Ñoái vôùi caùc vieäc laøm, yù chuyeân nhaát khoâng heà laàm laãn, luoân luoân xa lìa vieäc aùc, gaàn guõi ñieàm laønh.
2. Quoác vöông khoâng aên uoáng. Soáng ñuùng theo giôùi phaåm.
3. Khoâng tham ñaém thòt, röôïu, bieát roõ caùc loãi laàm, tìm caùch xuaát

ly.

1. Taùnh khoâng tham lam, öa thích boá thí.
2. Vua coù trí tueä, thoâng hieåu nghóa lyù, thöôøng tu thieän phaùp, xa

laùnh aùc phaùp.

1. Khoâng caäy quyeàn theá, khoâng laøm theo yù rieâng. Trong nöôùc coù caùc Sa-moân, Baø-la-moân, quaàn thaàn, nhaân daân thoâng minh khoân kheùo, vò quoác vöông neân tham vaán hoï, ñeàu ñöôïc chæ daãn.
2. Khoâng baïo ngöôïc, gieát haïi nhaân daân, thaáy ai laøm vaäy, lieàn xöû phaït naëng.
3. Khoâng thöôøng phaùi binh xaâm chieám ngöôøi khaùc, luoân giao haûo vôùi caùc nöôùc laân caän.
4. Lôøi noùi ra coù tính qyeát ñònh khoâng truøng laëp, xeùt lôøi ngöôøi tröôùc, sau môùi phoâ baøy.
5. Chaêm lo vieäc nöôùc vôùi loøng thöông nghó ñeán quaàn thaàn vaø nhaân daân.

Vò quoác vöông naøo aùp duïng möôøi phaùp naøy seõ truï laâu ôû ñôøi, khoâng bò giaëc ngoaøi xaâm laán; Sau khi thaân hoaïi maïng chung sanh leân Trôøi. Vò vua naøo ñem phaùp ñuùng ñaén naøy giaùo hoùa tieáng taêm vò aáy vang khaép thieân haï.

Khi aáy, vua Öu-ñieàn baïch Phaät:

* + Ñuùng theá, ngöôøi duøng phaùp ñuùng ñaén naøy giaùo hoùa daân chuùng, sau khi thaân hoaïi maïng chung seõ sanh leân Trôøi. Ngöôøi duøng phi phaùp

giaùo hoùa daân chuùng, sau khi thaân hoaïi maïng chung seõ ñoïa ba ñöôøng aùc, tieáng xaáu ñoàn xa.

(Trích Taêng-nhaát A-haøm quyeån 39)

# *VUA ÖU ÑIEÀN BÒ NGÖÔØI NÖÕ MEÂ HOAËC:*

Ngöôøi daân trong nöôùc ñem myõ nöõ daâng cho vua Öu - ñieàn. Vua raát vui möøng, phong cho cha coâ aáy laøm Thaùi phoù, xaây cung ñieän vaø cho moät ngaøn ngöôøi kyõ nhaïc haàu haï coâ ta.

Chaùnh haäu cuûa vua tu theo Phaät, ñöôïc quaû Tu- ñaø-hoaøn. Sau ñoù, Hoaøng haäu bò gieøm, neân vua ñem moät traêm phaùt teân baén Hoaøng haäu. Hoaøng haäu nhìn thaáy nhöng khoâng run sôï, cuõng khoâng noåi giaän, chæ moät loøng nieäm Phaät, töø hoøa vôùi vua. Caùc muõi teân baén ra ñeàu bay quanh Hoaøng haäu ba voøng roài trôû laïi rôi tröôùc maët vua. Traêm muõi ñeàu nhö theá.

Thaáy vaäy, vua kinh sôï, lieàn cöôõi xe vaøng, voi traéng ñi ñeán choã Phaät, ñaàu maët ñaûnh leã chaân Ngaøi, thöa:

* + Con coù toäi naëng ñoái vôùi Tam toân, daâm daät, phoùng ñaõng daáy khôûi taâm taø. Coù aùc taâm vôùi Phaät vaø Thaùnh chuùng, haøng ñeä töû baïch y coøn thöông xoùt, huoáng nöõa laø Ñöùc Nhö Lai? Nay con xin saùm hoái toäi loãi, quy y ba ngoâi baùu. Cuùi mong Ngaøi ruõ loøng töø maãn xaù toäi cho con.

( Trích kinh Öu-Ñieàn Vöông )

# *RAÉN CÖÙU HAI VÒ TYØ-KHEO:*

Xöa, vua nöôùc Ba-hoaøn ñeà hieäu laø Ñaøn-na. Trong nöôùc bò luõ luït. Sau khi nöôùc ruùt, boãng coù con raén lôùn bao quanh thaønh moät voøng, ñaàu höôùng veà cöûa thaønh. Cö daân trong thaønh hôn ba traêm trieäu ngöôøi. Laâu ngaøy khoâng ra ngoaøi thaønh, nhieàu ngöôøi ñoùi keùm. Raén khoâng laøm döõ gì nhöng heã ai ñi ra seõ bò noù caén. Nhaân daân caû nöôùc ñeàu kinh sôï.

Baáy giôø, taïi nöôùc aáy, trong nuùi coù hai vò ñaïo nhaân tu haønh thanh tònh laø Ma-ha-ñieàu vaø Sa-ha-ñieàu. Caû hai ngoài tö duy:

* + Raén laø loaøi vaät coù ñoäc, nay laïi bao quanh thaønh seõ nguy ñeán maïng ngöôøi.

Nghó roài, hoï lieàn ñeán gaëp nhaø vua. Vua thaáy hai vò ñaïo nhaân, beøn

noùi:

* + Do ta cai trò baát coâng neân xaûy ra caùi hoïa naøy. Caû nöôùc hoang

mang, ta khoâng coøn ñöôïc loøng daân nöõa.

Hai ñaïo nhaân noùi vôùi nhaø vua:

* + Nay seõ tìm caùch giuùp vua tröø khöû.

Vua vaø quaàn thaàn ñeàu cuùi ñaàu caàu thænh:

* + Nhôø ôn hai vò ñaïo nhaân, nhaân daân caû nöôùc môùi mong coøn ñöôïc soáng soùt.

Sa-ha-ñieàu lieàn hoùa thaân laøm moät con eách lôùn nhaûy qua raén. Raén ñang ñoùi khoù nhòn ñöôïc, lieàn ñuoåi theo eách. Ma-ha-ñieàu laïi hoùa laøm moät con cöøu ñuoåi theo sau. Raén thaáy cöøu lieàn kinh sôï chaïy moät maïch vaøo nuùi. Raén ñi roài, nhaân daân ñeàu ñöôïc yeân oån. Vua vaø caùc ñaïi thaàn tìm ñeán choã ôû cuûa hai vò ñaïo nhaân, daäp ñaàu leã taï:

* + Hai vò ñaïo nhaân ôû gaàn ñaây, toâi thaät ngu si khoâng sôùm bieát cuùng döôøng. Ñeán luùc gaëp naïn tai, ñöôïc ñaïo nhaân cöùu giuùp môùi hay, raát mong daïo nhaân veà hoaøng cung ôû. Toâi vaø daân chuùng ñöôïc thay nhau cuùng döôøng.

Ñaïo nhaân baûo:

* + Ta haønh ñaïo thanh tònh voâ duïc, khoâng thích söï cuùng döôøng

Nhaø vua töï thaân tu ñaïo. Nhaân daân phuïng haønh chaùnh phaùp. Caû nöôùc treân döôùi ñeàu ñöôïc an vui. Vua lieàn xin thoï naêm giôùi, thaäp thieän, quy y Tam baûo, haøng thaùng ñeàu giöõ trai giôùi. Töø ñoù veà sau, nöôùc maïnh daân an, boán phöông thònh trò, luoân ñöôïc thaùi bình.

Sa-ha-ñieàu chính laø Ñöùc Phaät. Ma-ha-ñieàu laø Phaät Di-laëc. Vua laø Cöu-ma-ca-dieáp. Raén laø Ñieàu-ñaït.

( Trích kinh Boà-Taùt tuùc taïng )

# *QUOÁC VÖÔNG BIEÁT TU PHÖÔÙC:*

Xöa coù vò Quoác Vöông thích uoáng röôïu, saên baén. Moãi laàn ñi saên veà, nhaø vua lieàn ñoát ñeøn thaép höông, ñoäi maâm laøm leã. Ngöôøi haàu ñöùng beân thöa:

* + Nhaø vua uoáng röôïu, saên baén, laàn naøo trôû veà cuõng ñeàu ñoäi maâm seõ ñöôïc phöôùc gì?

Vua nghe roài, lieàn sai ngöôøi ñoát löûa naáu moät chaûo nöôùc lôùn cho soâi, thaû vaøo ñoù moät bình vaøng. Nöôùc soâi suøng suïc. Vua cho goïi ngöôøi haàu ñeán baûo moø laáy bình vaøng leân. Ngöôøi haàu thöa:

* + Nöôùc noùng khoâng theå laïi gaàn. Vua baûo:
	+ Ngöôi phaûi tìm caùch maø laáy, vì sao khoâng ñöôïc? Ngöôøi haàu thöa:
	+ Vì khoâng bieát laøm caùch naøo ñeå laáy. Vua baûo:
	+ Ngöôi haõy daäp taét löûa ñeå nöôùc nguoäi ñi.

Ngöôøi haàu laøm theo lôøi vua, lieàn moø laáy ñöôïc bình vaøng. Vua baûo:

* + Khi ta uoáng röôïu, saên baén cuõng nhö nöôùc ñang soâi. Khi ta ñoäi maâm laøm leã cuõng nhö daäp löûa cho nöôùc nguoäi, vì sao khoâng ñöôïc phöôùc!

(Trích kinh Taïp Thí Duï )

# *KHI LAÂM CHUNG, QUOÁC VÖÔNG GIAÁU MINH CHAÂU* TRONG BUÙI TOÙC:

Quoác vöông noï coù vieân minh chaâu nhö yù, giaáu trong buùi toùc ngaøy ñeâm raát yeâu quí. Sau ñoù, vua baêng haø. Theo pheùp nöôùc, tröôùc phaûi ñeå thi haøi nôi ruoäng hoang cho thòt raõ heát, roài nhaët laáy haøi coát an taùng. Thaân theå nhaø vua hö hoaïi, buùi toùc treân ñaàu xoå ra, baøy haït minh chaâu. Khi aáy, coù ngöôøi vôï lính teân Gia-ñaø-lôïi, ñang ñi thaáy minh chaâu ñem veà.

Vöông gia nhaët coát queân maát haït minh chaâu naøy. Thaùi töû leân ngoâi, nhôù laïi, treo baûng: “Neáu ai tìm ñöôïc vieân thaàn chaâu aáy seõ ñöôïc phong aáp vaïn hoä, ban cho ngaøn caân vaøng.” Ngöôøi vôï lính mang haït chaâu ñeán noäp, lieàn ñöôïc phong aáp. Vua ñaët vieân minh chaâu leân ñaàu.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 7).

# *BÒ CÖÔÙP NÖÔÙC MAØ KHOÂNG KHAÙNG CÖÏ:*

Coù vua nöôùc laân caän, daáy binh chinh phaït nöôùc ñòch. Caùc ñaïi thaàn nöôùc aáy taâu vôùi ñaïi vöông cuûa mình.

* + Binh nöôùc kia saép ñeán gaàn, xin ñaïi vöông chuaån bò ñeå ñaùnh traû. Vua baûo caùc quan:
	+ Ñaây laø vieäc khoâng ñaùng, caàn gì ñeán ta.

Giaëc ñaùnh vaøo coång thaønh. Caùc quan taâu vua:

* + Giaëc tuy ôû ngoaøi nhöng chöa ñaùng lo, haõy lo vieäc rieâng, ñöøng lo vieäc coâng.

Khi aáy, giaëc hung haõn tieán thaúng vaøo thaønh. Taû höõu taâu leân vua:

* + Giaëc ñaõ vaøo thaønh roài. Vua baûo caùc quan:
	+ Vieäc nhoû nhaët nhö theá caàn gì phaûi taâu.

Vua nöôùc laân caän tieán vaøo cung. Caùc quan laïi taâu:

* + Vua nöôùc laân caän nay ñaõ vaøo ñieän, khoâng bieát Thaùnh Toân coù yù ñònh gì khoâng?

Vua baûo:

* + Ta nay ôû ñôøi thaáy söï ñoåi thay khoâng döøng, höng thì aét coù suy, hoäi hoïp coù chia lìa, khoù baûo ñaûm thöôøng coøn.

Noùi roài, ñaïi vöông lieàn thay hình ñoåi daïng nhö ngöôøi ñi xin, lui veà nuùi saâu, tö duy veà ñaïo ñöùc ñeå töï vui: “Giaû söû neáu vua baïo ngöôïc naøy muoán haïi ta, khoâng töø boû aùc taâm. Neáu nhö vaäy thì nöôùc maát nhaø tan ñeàu do moät ngöôøi. Ta nay chòu cheát ñeå muoân daân ñöôïc yeân, haù khoâng phaûi ñöôïc phöôùc lôùn laém sao?”

Vua nöôùc kia khen laø vieäc chöa töøng coù, caát tieáng khen:

* + Hay thay, ñaïi vöông, töø xöa ñeán nay chöa coù ai saùnh ñöôïc vôùi Ngaøi. Toâi tuy ñaõ thaéng vaãn khoâng baèng ñaïi vöông. Ñaïi vöông ñaõ môû mang ñaïo lôùn, khoâng nghó ñeán vinh hoa ôû ñôøi. Töø nay trôû ñi, ñaïi vöông haõy trôû veà nöôùc cuûa mình giaùo hoùa daân chuùng.

Hai vua ñoái xöû vôùi nhau thaân thieát. (Trích kinh Boà-taùt taïng, quyeån haï)

# *QUOÁC VÖÔNG THÖÛ MOÄT VÒ QUAN COÙ TRÍ:*

Xöa coù vò quoác vöông muoán tuyeån choïn nhöõng ngöôøi thoâng minh trong nöôùc ñeå laøm caän thaàn. Nhaø vua saùng suoát nghó ra raát nhieàu caùch. Cuoái cuøng, nhaø vua ñaõ choïn ñöôïc moät ngöôøi thoâng minh ñónh ñaïc, yù chí thanh nhaõ, uy duõng maø khoâng baïo ngöôïc, tieáng taêm vaø ñöùc haïnh veïn toaøn. Nhaø vua muoán thöû nghieäm, beøn gia troïng toäi. Nhaø vua baét phaït, baûo böng baùt ñöïng ñaày daàu, ñi hai möôi daëm, heã rôi moät gioït thì cheùm ñaàu khoâng caàn thöa. Quaàn thaàn tuaân haønh. Ngöôøi xem ñaày ñöôøng.

Gioáng nhö maët nöôùc phaúng laëng, gioù thoåi ñeán laøm noåi soùng, ngöôøi naøy taâm baát an, nghó raèng: “Ta nay cheát chaéc”. Neáu böng baùt, daàu khoâng ñoå, ñi ñeán nöôùc aáy thì ta môùi ñöôïc soáng, neân chæ ñeå yù ñeán baùt daàu, böôùc ñi vöõng vaøng.

Khi aáy, caùc quan binh, phuï maãu, toân thaân, ngöôøi trong nöôùc keùo nhau ñeán xem, boãng gaëp voi say chaïy ra giöõa ñöôøng roáng leân döõ doäi nhö tieáng saám seùt, ñaïp cheát caùc loaøi voi ngöïa, traâu, boø, heo, deâ, giaãm naùt xe coä ñoå ngaõ taùn loaïn. Ngöôøi thaáy ñeàu sôï haõi, boû chaïy töù taùn. Nhö gioù thoåi maây, nhö ngöôøi baén teân, ngöôøi böng baùt khoâng heà hay bieát nhöõng vieäc xung quanh:voi ñeán, voi ñi khi naøo, trong thaønh löûa chaùy thieâu ñoát cung ñieän, Con ong nhaû ñoäc caén ngöôøi, caùc quan binh daäp löûa, maây nguõ saéc keùo ñeán, Trôøi noåi saám seùt, gioù thoåi ñaát caùt, ngoùi gaïch laáp ñaày ñöôøng. Caây troác goác, caønh gaõy, hoa rôi traùi ruïng, saám reàn chôùp giaät, chim choùc keâu la, Trôøi tuoân möa ñaù. Tuy coù nhöõng caûnh töôïng nhö theá maø ngöôøi aáy ñeàu khoâng hay bieát, böng caùi baùt ñaày daàu ñi ñeán nöôùc kia, khoâng ñoå moät gioït naøo. Vua raát hoan hyû, phong laøm ñaïi thaàn.

(Trích kinh Tu Haønh Hoan Hyû)

# *VUA ÑAÀU LÖØA:*

Xöa coù quoác vöông mình ñaàu löøa. Phaät baûo nhaø vua:

* + ÔÛ nuùi Tuyeát coù loaøi coû thuoác teân Thöôïng Vò. Nhaø vua duøng thuoác aáy coù theå trôû laïi ñaàu ngöôøi. Vua ñeán nuùi Tuyeát laáy thuoác aên, ñaàu khoâng bieán ñoåi. Vua trôû veà baïch Phaät:
	+ Vì sao Ngaøi noùi doái. Phaät baûo nhaø vua:
	+ Ñöøng choïn coû thuoác gì caû thì töï trôû laïi ñaàu ngöôøi.

Vua laïi leân nuùi. Coû caây moïc trong nuùi ñeàu ñeå tröø beänh. Nhaø vua khoâng choïn löïa nöõa, aên moät mieäng coû, lieàn trôû laïi ñaàu ngöôøi.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *VUA KHOÂNG NGUÛ:*

Xöa coù quoác vöông, ngaøy ñeâm khoâng heà chôïp maét. Ngöôøi tröïc beân nhaø vua neáu nguû lieàn bò gieát. Tröôùc sau nhaø vua ñaõ gieát boán traêm chín möôi chín ngöôøi.

Coù moät ngöôøi con tröôûng giaû saép phaûi vaøo tröïc. Caû nhaø khoùc loùc tieãn ñi. Coù moät ñöùa beù hoûi:

* + Vì sao laïi khoùc?

Tröôûng giaû noùi heát söï thaät. Ñöùa beù thöa:

* + OÂng coù theå möôùn toâi, toâi seõ thay theá cho.

Tröôûng giaû vui quaù, ban cho moät ngaøn laïng vaøng ñeå vaøo tröïc. Nhaø vua hoûi:

* + Ngöôi vì sao vaøo ñaây? Ñaùp:
	+ Toâi tröïc thay cho con tröôûng giaû. Nhaø vua baûo:
	+ Ngöôi caån thaän, chôù nguû; neáu nguû, ta seõ gieát ngöôi. Baáy giôø ñöùa beù nguû. Nhaø vua toan gieát, beøn hoûi:
	+ Vì sao nguû? Ñöùa beù ñaùp:
	+ Khoâng nguû ñaâu, toâi ñang suy nghó veà moät vieäc.
	+ Vieäc gì?
	+ Laøm moät ñoà vaät söùc chöùa moät thaêng nhöng laïi ñöïng ñöôïc hai thaêng; ñoù laø ñöïng ñaày moät thaêng caùt laïi ñöïng ñöôïc moät thaêng nöôùc.

Vua thöû nghieäm quaû thaät nhö vaäy. Ñöùa beù laïi nguû laên treân ñaát.

Vua ñònh gieát. Ñöùa beù noùi:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 64

* Ñang nghó moät vieäc. Vua hoûi:
* Vieäc gì?
* Ñaøo moät caùi hoá saâu moät thöôùc roài ñem ñaát aáy laáp laïi thì khoâng ñaày 8 taác.

Vua sai ngöôøi laøm thöû, thaáy quaû ñuùng vaäy. Ñöùa beù laïi nguû, naèm saáp treân ñaát. Vua ñònh gieát, hoûi:

* Ngöôi vì sao laïi nguû? Ñöùa beù noùi:
* Toâi ñang nghó moät vieäc ñaây. Neáu vua khoâng baét toäi, toâi seõ noùi.
* Haõy noùi.
* Vua gioáng nhö con quyû. Ñöùa beù noùi roài, lieàn boû ñi. Nhaø vua suy nghó:
* Vì sao noù goïi ta laø quyû?

Nghó roài, vua lieàn hoûi maãu haäu. Hoaøng haäu baûo:

* Con ñuùng laø quyû roài. Khi ta mang thai con, ñeâm naèm moäng thaáy quyû giao hoäi vôùi ta maø coù con.

Nhaø vua lieàn tænh ngoä, khoâng gieát ngöôøi nöõa, hoái loãi laøm thieän, hoïc ñaïo.

Vua baáy giôø chính laø ta, boán traêm chín möôi chín ngöôøi nay laø naêm traêm ñeä töû thöôïng thuû cuûa ta. Ñöùa beù laøm ta thöùc tænh laø Vaên Thuø Sö Lôïi.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 5)

■