KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 30**

1. Sa di taùm tuoåi giaùo hoùa vua, Hoaøng haäu …
2. Söï tích thaønh Tyø-xaù-ly
3. Hoaøng haäu nöôùc Caâu-lam-ni ngoä ñaïo.
4. phu nhaân Maït-lôïi giöõ giôùi Baùt quan trai.
5. Thuù vui hoïc ñaïo.
6. Ba ngöôøi cuøng taâm nguyeän.

# *SA DI TAÙM TUOÅI GIAÙO HOÙA VUA, HOAØNG HAÄU…*

Ngaøy xöa, luùc chöa hieåu Phaät phaùp, vua A-duïc cho xaây döïng raát nhieàu nhaø nguïc. Nhöõng tuø nhaân vaøo ñaây ñeàu bò tröøng trò baèng nhieàu cöïc hình ñau ñôùn. Veà sau, khi ñaõ tin hieåu Phaät phaùp, vua lieàn döùt boû nhöõng ñieàu sai quaáy, toân thôø Phaät.

Coù moät thôøi gian, daân chuùng maéc bònh dòch, vua caám khoâng cho daân chuùng vaø ngöôøi trong cung giao tieáp vôùi nhau, sôï bònh lan vaøo trong cung. Vua cho ngöôøi thaân tín ñeán baïch Thaùnh chuùng xin ôû taïi Tinh xaù chuù nguyeän hoaëc coù theå cho moät vò Tyø-kheo vaøo cung caàu nguyeän cho daân chuùng ñöôïc bình yeân, bònh taät tieâu tröø. Chuùng Taêng nhaän lôøi vaø sai Sa di Dieäu Nhan môùi taùm tuoåi ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn, coù ñaày ñuû thaàn thoâng bay ñeán cung vua gaëp caùc vò phu nhaân vaø theå nöõ, noùi nhöõng giaùo phaùp caàn thieát, ñoàng thôøi theå hieän ñaïo ñöùc khieán cho hoï bieát ñeä töû Phaät coøn nhö theá huoáng gì laø Phaät.

Dieäu Nhan vaâng lôøi bay vaøo cung, ñöùng tröôùc hoaøng haäu. Hoaøng haäu ñaûnh leã, ñöa tay muoán oâm chaàm laáy Dieäu Nhan vaø baûo:

* Naøy Dieäu Nhan, sao coù theå haï mình hieån baøy thaàn thoâng ñeán choán naøy.

Dieäu Nhan lieàn baûo:

* Thoâi ñi, Hoaøng haäu ñöøng laøm theá, chôù ñeán gaàn Sa-moân.
* Ngaøi vaãn coøn beù, chæ môùi taùm tuoåi, ta thöông meán coi nhö con cuûa ta, duø cho coù gaàn guõi thì coù gì phaûi khoù chòu nhö theá.
* Tình caûm thaân thieát nhö phu nhaân ví duï, luùc ñaàu môùi phaùt chæ nhoû beù, nhöng cuõng nhö ñoám löûa cuûa haït luùa coù theå thieâu ruïi caùnh ñoàng muoân daëm. Cuõng gioáng nhö töøng gioït nöôùc chaûy laâu ngaøy coù theå ñaâm xuyeân ñaù quyù, coù theå ñaày bình. Moïi vieäc ñeàu do töø töø maø thaønh, töø ít thaønh nhieàu, töø nhoû thaønh lôùn. Vì theá ngöôøi trí neân traùnh nhöõng ñieàu hieàm nghi ñeå phoøng vieäc khoâng hay chöa ñeán.

Phu nhaân cuøng Sa di ñoái lyù qua laïi, aâm thanh lôùn vang ñeán cung vua. Vua hoûi caän thaàn:

* Ñoù laø tieáng cuûa ai maø nghe nhö ñang tranh luaän?
* Taâu beä haï! Ñoù laø tieáng cuûa Sa di Dieäu Nhan vaø chaùnh haäu ñang tranh luaän, vò caän thaàn ñaùp.

Vua lieàn ñeán gaëp Sa di, ñaûnh leã vaø hoûi thaêm ñang tranh luaän chuyeän gì.

Sa di thöa:

* Hoaøng haäu thaáy toâi ñem loøng thöông meán muoán ñeán oâm, nhöng pheùp taéc cuûa ñaïo khoâng cho pheùp cho neân môùi tranh luaän nhö theá.

Vua A-duïc noùi:

* Ngaøi coøn nhoû nhö con cuûa ta, Hoaøng haäu thöông yeâu muoán boàng aüm thì coù gì khoâng vöøa yù maø lôùn tieáng khöôùc töø?
* Khoâng ñôn giaûn nhö lôøi vua noùi. Nhöõng baäc Thaùnh ngaøy xöa cheá ra nhöõng pheùp taéc laø ñeå ngaên ngöøa nhöõng maàm moáng chöa phaùt sanh, cuõng laø ngaên ngöøa troïn veïn. Con gaùi baûy tuoåi khoâng ñöôïc ñuøa giôõn vôùi cha, con trai taùm tuoåi khoâng ñöôïc naèm chung giöôøng vôùi meï. Ñöùng döôùi nhöõng traùi caây chôù neân xoa ñaàu, ñi qua ruoäng döa chôù coù gaûi chaân. Sôû dó nhö vaäy laø ñeå traùnh xa nhöõng hieàm nghi, dieät ngay nhöõng maàm moáng khoâng toát. Chæ ra nhöõng vieäc trong töông lai ñeå phoøng nhöõng vieäc chöa xaûy ra. Loøng ta thanh tònh khoâng moät chuùt vaån ñuïc, nhö hoa sen trong buøn maø khoâng dính buøn, nhö thuûy tinh, löu ly trong suoát. Ñuùùng nhö lôøi beä haï vaø phu nhaân noùi, Hoaøng haäu xem toâi nhö con, tuy bieát laø khoâng coù vaán ñeà gì nhöng thaät khoâng neân laøm.

Vua cuøng Hoaøng haäu nghe xong voâ cuøng kinh ngaïc. Môùi taùm tuoåi, Dieäu Nhan ñaõ noùi ñöôïc nhöõng lôøi nhö theá, coøn quan taâm ñeán nhöõng tai hoïa trong töông lai, huoáng gì ngöôøi lôùn chöa dieät tröø ba ñoäc tham, saân, si.

Sau ñoù Sa di thuyeát phaùp, phu nhaân cuøng hôn naêm traêm theå nöõ ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoøan. Vua, quaàn thaàn, thaùi töû ñeàu phaùt ñaïo taâm, döï vaøo ñòa vò baát thoái.

(Trích kinh Baùt Tueá Sa Da Khai Giaûi Quoác Vöông)

# *SÖÏ TÍCH THAØNH TYØ-XAÙ-LY:*

Thuôû xöa, phu nhaân cuûa vua nöôùc Ba-la-naïi bieát mình mang thai lieàn taâu vua. Vua voäi cho ngöôøi chaêm soùc, khieán cho phu nhaân ñeàu ñöôïc vöøa loøng. Thaám thoaùt ñaõ ñeán ngaøy sinh, phu nhaân laïi sinh ra moät khoái thòt, ñoû nhö boâng daâm buït. Trong khi caùc phu nhaân khaùc ñeàu haï sinh nhöõng ñöùa con xinh ñeïp. phu nhaân buoàn baõ lo nghó: “Ta sinh ra moät khoái thòt khoâng coù tay chaân, thaät xaáu hoå voâ cuøng, neáu vua thaáy ñöôïc aét seõ gheùt boû”. Nghó roài phu nhaân lieàn boû khoái thòt vaøo trong moät caùi huõ, laáy vaøng ñaäp moûng ra roài laáy chu sa ghi leân ñoù doøng chöõ: “Vaät naøy laø do phu nhaân nöôùc Ba-la-naïi sinh ra”. Treân naép huõ laáy aán cuûa vua ñoùng leân, laïi laáy vaøng moûng vieát chöõ boïc beân ngoaøi huõ. Sau ñoù sai ngöôøi ñem boû xuoáng soâng. Khi aáy caùc vò quyû thaàn döôùi soâng ñeàu baûo veä caùi huõ kia neân khieán cho bieån khoâng heà coù soùng gioù.

Beân bôø soâng naøy coù moät vò ñaïo só cuøng soáng vôùi nhöõng ngöôøi chaên traâu. Saùng hoâm aáy, ñaïo só ñang taém döôùi soâng thì thaáy moät caùi huõ töø xa troâi ñeán. Ñaïo só vôùt leân, nhìn thaáy doøng chöõ treân mieáng vaøng moûng, laïi thaáy coù aán vua ñoùng treân naép, lieàn môû ra xem thì chæ thaáy moät khoái thòt. Ñaïo só nghó: “Neáu laø thòt cheát ñeå laâu phaûi sình thoái, ñaây chaéc laø coù töôùng laï” Nghó roài ñaïo só ñem caùi huõ veà caát vaøo moät choã. Nöûa thaùng sau, khoái thòt aáy phaân thaønh hai maûng. Nöûa thaùng nöûa, moãi maûng thòt ñeàu moïc ra ñaàu, hai tay vaø hai chaân, nöûa thaùng nöûa, moät maûng bieán thaønh moät beù trai coù maøu da nhö vaøng roøng, moät maûng bieán thaønh moät beù gaùi da traéng nhö kim ngaân. Ñaïo só nhìn thaáy hai ñöùa beù thì sanh loøng yeâu thöông nhö con cuûa mình. Cuõng töø ñoù, hai ngoùn tay caùi cuûa ñaïo só töï nhieân coù söõa chaûy ra, moät ngoùn ñaïo só cho beù trai buù, moät ngoùn cho beù gaùi buù. Luùc söõa chaûy vaøo buïng hai ñöùa beù gioáng nhö nöôùc trong chaûy vaøo vieân chaâu Ma-ni, trong ngoaøi ñeàu trong suoát. Vì vaäy, ñaïo só ñaët teân cho chuùng laø Ly-xa-töû (Ñôøi Löông dòch laø Bì-baïc hay Ñoàng-bì). Ñaïo só nuoâi hai ñöùa beù voâ cuøng vaát vaû, saùng sôùm Ngaøi vaøo laøng khaát thöïc luoân phaàn cuûa hai ñöùa beù neân ñeán chieàu toái môùi trôû veà. Nhöõng ngöôøi chaên traâu thaáy ñaïo só vaát vaû vôùi hai ñöùa beù nhö theá lieàn ñeán thöa:

* Thöa Ñaïi ñöùc! Ngöôøi xuaát gia chæ neân tu taäp, sao laïi ñeå hai ñöùa beù caûn trôû ñaïo nghieäp cuûa mình. Ñaïi ñöùc neân ñem noù cho chuùng toâi, chuùng toâi seõ nuoâi döôõng chuùng.

Ñöôïc ñaïo só ñoàng yù, nhöõng ngöôøi chaên traâu trôû veà nhaø. Saùng hoâm sau hoï cuøng nhau san baèng ñöôøng xaù, döïng traøng phan, raûi hoa ñuû maøu, ñaùnh troáng ñeán choã ñaïo só ñoùn hai ñöùa beù.

* Thöa Ñaïo só! Nay ñaõ ñeán luùc chuùng toâi ñoùn hai ñöùa beù ñi.

Ñaïo só caên daën:

* Hai ñöùa beù naøy coù phöôùc ñöùc lôùn khoâng theå ño löôøng ñöôïc, quyù vò haõy kheùo chaêm soùc chuùng, neân laáy naêm thöù söõa, laïc, thuïc toâ, sanh toâ... nuoâi chuùng. Neáu nhö khi chuùng lôùn leân, töï yeâu thöông nhau, trôû thaønh vôï choàng thì haõy tìm moät vuøng ñaát toát baèng phaúng roäng raõi cho chuùng soáng, neân phong beù trai laøm vua, beù gaùi laøm phu nhaân.

Nhöõng ngöôøi chaên traâu vaâng lôøi roài giaõ töø. Naêm hai ñöùa beù möôøi saùu tuoåi, hoï choïn moät khu ñaát baèng phaúng roäng moät traêm do tuaàn, chính giöõa döïng nhaø. Keát hôïp hai ñöùa beù thaønh vôï choàng. Sau moät naêm, hai vôï choàng sanh hai ñöùa con, moät nam, moät nöõ. Cöù nhö vaäy qua möôøi saùu naêm, nhöõng ngöôøi chaên traâu thaáy con vua ngaøy caøng ñoâng, lieàn môû roäng ruoäng ñaát, döïng theâm nhaø cöûa, toång coäng ba möôi caên nhaø. Môû roäng nhö vaäy ñeán ba laàn, neân goïi vuøng naøy laø Tyø-xaù-ly.

(Trích Thieän Kieán Luaät Tyø Baø Sa quyeån möôøi)

# *HOAØNG HAÄU NÖÔÙC CAÂU LAM NI NGOÄ ÑAÏO:*

Moät hoâm, Phaät cuøng moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñi ñeán Tinh xaù Myõ AÂm ôû nöôùc Caâu-lam-ni. Khi quyù Ngaøi vöøa ñaët chaân ñeán coång thaønh thì Trôøi ñaát rung ñoäng, caùc loaïi ngoïc chaâu nhaïc khí khoâng ñaùnh cuõng töï vang, caùc loaïi truøng ñoäc aån maát, caùc ñieàm laønh xuaát hieän. Nhaân daân ôû ñaây ñeàu khaùt ngöôõng toân kính.

Vua nöôùc naøy teân laø Öu Ñieàn, moät oâng vua thöôøng ñi ñaùnh chieám caùc nöôùc khaùc, chuyeân nghe lôøi nònh thaàn, ñam meâ nöõ saéc. Vua laäp ra hai Hoaøng haäu. Taû haäu teân Chieáu Ñöôøng, tiùnh tình kieâu ngaïo, hay ganh gheùt deøm pha. Höõu haäu teân Huyeàn Dung, thích laøm nhöõng vòeâc nhaân aùi. Vua raát traân troïng yeâu quyù ñöùc haïnh cuûa Huyeàn Dung, moãi vieäc thöôøng baøn rieâng vôùi baø.

Hoaøng haäu Huyeàn Dung coù moät ngöôøi haàu lôùn tuoåi teân Ñoä Thaéng. Moãi ngaøy baø ñi chôï mua höông, laïi bôùt tieàn ñeå daønh laøm côm cuùng döôøng Phaät cuøng chuùng Taêng. Ñöôïc nghe Phaät thuyeát phaùp, baø ñeàu heát loøng ghi nhôù. Cuùng döôøng xong môùi ñem höông trôû veà hoaøng cung. Do coâng ñöùc naøy chieâu caûm khieán cho soá höông hoâm aáy nhieàu hôn vaø muøi thôm lan xa hôn thöôøng ngaøy.

Huyeàn Dung tra hoûi, baø môùi thuù thaät ñaõ trích bôùt tieàn mua höông, laøm côm cuùng Phaät cuøng chuùng Taêng, nghóa Phaät phaùp thaâm saâu vi dieäu, ôû theá gian chaúng theå nghe ñöôïc. Huyeàn Dung nghe noùi veà Phaät, trong loøng raát vui möøng, töï nghó mình khoâng coù nhaân duyeân ñöôïc nghe phaùp lieàn baûo Ñoä Thaéng:

* Ngöôi haõy noùi laïi nhöõng lôøi Phaät daïy cho ta nghe ñi.
* Thaân toâi heøn moïn, mieäng laïi hoâi haùm, neân khoâng daùm noùi laïi nhöõng lôøi ñöùc Theá toân ñaõ daïy. Xin Hoaøng haäu cho toâi ñeán xin pheùp Phaät roài seõ trôû veà noùi laïi.

Hoaøng haäu ñoàng yù cho Ñoä Thaéng ñeán gaêp Phaät roài laïi caën keõ daën phaûi ghi nhôù ñaày ñuû nhöõng nghi thöùc. Ñoä Thaéng ñi chöa veà, Hoaøng haäu cuøng caùc thò nöõ ñaõ ñöùng ñôïi chaät caû saân.

Phaät baûo Ñoä Thaéng:

* Ngöôi trôû veà noùi phaùp seõ ñoä ñöôïc raát nhieàu ngöôøi. Veà nghi thöùc thuyeát phaùp, tröôùc tieân phaûi saép ñaët moät toaø cao cho ngöôøi thuyeát phaùp ngoài.

Ñoä Thaéng veà cung thöa laïi ñaày ñuû lôøi Phaät daïy. Hoaøng haäu vui möøng cho môû röông laáy vaûi xeáp thaønh moät toaø cao. Ñoä Thaéng nöông oai thaàn cuûa Phaät leân toaø noùi phaùp. Hoaøng haäu vaø caùc thò nöõ sau khi nghe phaùp, nhöõng phieàn naõo vöôùng maéc xöa nay ñöôïc côûi môû, lieàn chöùng quaû vò thöù nhaát, Ñoä Thaéng ñaéc quaû vò toång trì.

Chieáu Ñöôøng ñaõ nhieàu laàn deøm pha cheâ traùch Huyeàn Dung nhöng vua khoâng nghe theo. Song söï vieäc laàn naøy Chieáu Ñöôøng thöa ñaõ khieán cho loøng vua sanh nghi ngôø. Chieáu Ñöôøng cho ngöôøi theo doõi ñôïi ñeán ngaøy Huyeàn Dung giöõ giôùi baùt quan trai thì khuyeân vua cho taáu nhaïc, roài cho ngöôøi ñeán trieäu Hoaøng Dung. Vua lieàn cho goïi taát caû phu nhaân, moïi ngöôøi ñöôïc goïi ñeàu ñeán. Chæ rieâng Huyeàn Dung vì giöõ giôùi baùt quan trai neân khoâng vaâng leänh. Vua cho ngöôøi ñeán trieäu ba laàn maø Huyeàn Dung vaãn khoâng ñeán. Vua töùc giaän cho lính ñeán baét troùi Huyeàn Dung daãn ñeán tröôùc ñieän, muoán duøng teân baén cheát. Huyeàn Dung nhaát taâm höôùng veà Phaät. Vua töï tay baén hai muõi teân vaøo ngöôøi Huyeàn Dung, nhöng teân ñeàu bay ngöôïc trôû laïi. Vua sôï haõi côûi troùi cho Hoaøng haäu vaø hoûi:

* AÙi khanh ñaõ duøng phaùp thuaät gì maø ñöôïc nhö vaäy?
* Thieáp chæ moät loøng toân thôø Ñöùc Nhö Lai, quy y Tam baûo, giöõ gìn baùt quan trai giôùi, buoåi saùng quaù ngoï khoâng aên, khoâng duøng nhöõng thöù trang ñieåm. Nhôø vaäy, nhaát ñònh ñaõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai thöông xoùt neân môùi ñöôïc nhö vaäy.

Vua nghe xong caûm ñoäng thoát leân:

* Laønh thay, thaät khoù nghó baøn.

Theá roài vua cuøng Hoaøng haäu Huyeàn Dung ñeán Tinh xaù ñaûnh leã Ñöùc Theá toân. Veà sau coù nöôùc ñòch keùo binh ñeán xaâm chieám bôø coõi. Vua ñích thaân daãn quaân ñaùnh deïp vaø tin töôûng giao vieäc nöôùc cho Phaïm chí Kieát Tinh taïm quyeàn troâng coi. Chieáu Ñöôøng vui möøng nghó: “Cha ta

thoáng laõnh ñaát nöôùc, chính laø luùc neân gieát Hoaøng Dung”. Theá roài hai cha con möu tính, thieâu cheát Hoaøng Dung cuøng caùc thò nöõ roài noùi doái do sô suaát gaây ra hoaû hoaïn ñeå che ñaäy toäi loãi cuûa mình. Nhöng veà sau, söï thaät bò phôi baøy, vua giaän döõ ñaøy Kieát Tinh ra ngoaøi bieân giôùi, giam Chieáu Ñöôøng cuøng ñoàng boïn vaøo nguïc toái. Sau ñoù vua truyeàn leänh ñuoåi taø giaùo, heát loøng xieån döông giaùo lyù cuûa Phaät.

(Trích kinh Boån Khôûi)

# *PHU NHAÂN MAÏT-LÔÏI GIÖÕ GIÔÙI BAÙT QUAN TRAI:*

Luùc Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, vua cuøng quaàn thaàn ñeàu raát toân kính. Moät hoâm coù ngöôøi khaùch buoân teân Ba-lôïi cuøng naêm traêm ngöôøi baïn vaøo bieån tìm chaâu baùu. Khi aáy thaàn bieån hieän ra, voác moät buïm nöôùc hoûi Ba-lôïi:

* Nöôùc trong bieån nhieàu hay nöôùc trong tay ta nhieàu?
* Nöôùc trong tay Ngaøi nhieàu, vì nöôùc trong bieån tuy nhieàu nhöng khoâng theå cöùu ngöôøi heát khaùt, nöôùc trong tay Ngaøi tuy ít nhöng coù theå cöùu ngöôøi thieáu thoán, ñôøi ñôøi höôûng phöôùc khoâng theå tính heát.

Thaàn bieån nghe xong voâ cuøng thích thuù lieàn côûi xaâu chuoãi anh laïc coù taùm muøi höông treân ngöôøi vaø laáy baûy baùu ban cho Ba-lôïi. Ba-lôïi trôû veà nöôùc ñem chuoãi höông daâng leân vua Ba-tö-naëc. Vua raát yeâu thích lieàn laàn löôït thoâng baùo vôùi caùc vò phu nhaân, hoâm nay ai ñeïp nhaát seõ ñöôïc ban taëng xaâu chuoãi quyù naøy. Saùu möôi ngaøn phu nhaân voäi vaøng trang ñieåm roài ra gaëp vua. Rieâng phu nhaân Maït-lôïi khoâng ra.

* Phu nhaân Maït-lôïi taïi sao khoâng ra? Vua hoûi.
* Taâu beä haï, hoâm nay laø ngaøy möôøi laêm, phu nhaân giöõ giôùi cuûa Phaät, maëc ñoà traéng khoâng trang ñieåm- ngöôøi haàu ñaùp.
* Hoâm nay giöõ giôùi laø phaûi traùi leänh vua sao?

Nhaø vua laäp laïi caâu hoûi aáy ñeán ba laàn. Phu nhaân Maït-lôïi maëc ñoà traéng böôùc ra. Giöõa moïi ngöôøi, dung nhan cuûa phu nhaân raïng ngôøi nhö maët Trôøi, maët traêng, ñeïp hôn ngaøy thöôøng coù trang ñieåm.

Vua vöøa kinh ngaïc vöøa kính troïng hoûi:

* Hoâm nay phu nhaân coù ñöùc haïnh gì maø dung nhan raïng rôõ laï thöôøng nhö theá?
* Thieáp töï nghó, mình thieáu phöôùc môùi laøm thaân nöõ nhi naøy, loøng daï ñaày dô baån, ñeâm ngaøy tích tuï nhö nuùi, maïng ngöôøi laïi ngaén nguûi, sôï rôi vaøo ba ñöôøng aùc, cho neân ngaøy ñeâm vaâng theo lôøi Phaät daïy, giöõ gìn tònh giôùi, caét boû nhöõng tình caûm luyeán aùi, tu taäp theo ñaïo, ñôøi ñôøi mong caàu phöôùc baùo.

Vua nghe xong raát vui möøng laáy chuoãi höông ban cho phu nhaân.

Phu nhaân töø choái:

* Hoâm nay thieáp giöõ giôùi khoâng theå ñeo chuoãi naøy. Beä haï coù theå ban cho ngöôøi khaùc.
* Ñaàu tieân traãm ñaõ coù yù ban cho ngöoøi ñeïp nhaát, phu nhaân laø ngöôøi ñeïp nhaát laïi giöõ gìn giôùi cuûa Phaät khieán cho taâm yù caøng cao ñeïp. Vì vaäy ta ban noù cho phu nhaân, phu nhaân khoâng nhaän, traãm khoâng bieát laøm sao?
* Xin beä haï chôù buoàn, beä haï haõy haï mình cuøng thaàn thieáp ñem xaâu chuoãi naøy ñeán daâng leân Phaät, ñoàng thôøi nhaän laáy lôøi daïy phöôùc baùu trong voâ löôïng kieáp.

Vua ñoàng yù, ra leänh chuaån bò xe roài cuøng phu nhaân ñeán choã Phaät.

* Baïch Theá toân! Xaâu chuoãi naøy laø cuûa thaàn bieån taëng cho Ba-lôïi. Ba-lôïi ñem veà daâng cho traãm. Saùu möôi ngaøn phu nhaân ai cuõng mong muoán coù ñöôïc noù, vaäy maø khi traãm ban cho phu nhaân Maït-lôïi thì phu nhaân khoâng nhaän, nhôø tu taäp giöõ giôùi cuûa Phaät maø loøng khoâng coøn ham muoán. Phu nhaân laïi khuyeân traãm ñem daâng leân Theá toân. Xin Theá toân thöông xoùt nhaän laáy. Loøng con coøn phaân bieät, tin voäi nhö vaäy khoâng bieát coù phöôùc ñöùc gì?

Ñöùc Theá toân nhaän chuoãi höông vaø noùi keä:

*Laøm nhieàu hoa baùu ñeïp Keát thaønh traøng lung lay Goùp nhieàu höông ñöùc haïnh Ñôøi sau ñöôïc an vui Höông hoa thôm coû laï Chaúng bay ngöôïc chieàu gioù Ngöôøi gaàn ñaïo thaáy roõ Höông ñöùc haïnh toaû bay Chieân ñaøn voán nhieàu höông Sen xanh cuøng hoa thôm Tuy goïi laø hoa quyù*

*Khoâng baèng höông giôùi haïnh Höông hoa chæ thoang thoaûng Khoâng theå noùi beàn laâu Höông cuûa ngöôøi trì giôùi Daãn hoï ñeán coõi Trôøi*

*Giôùi ñöùc ñaõ ñaày ñuû*

*Haønh ñoäng khoâng coøn sai*

*Taâm yù ñöôïc thanh thoaùt Khoâng coøn laïc ñöôøng ma.*

(Trích kinh Phaùp Cuù quyeån hai)

# *THUÙ VUI HOÏC ÑAÏO:*

Vua nöôùc Baøn Ñeà teân Öu-ñieàn, vaøo thôøi ñöùc Phaät Ca-dieáp vua ñaõ xuaát gia tu taäp, ñeán luùc gaëp Phaät Thích Ca thì ñöôïc ngoä ñaïo. Ñaát nöôùc cuûa vua giaøu coù, nhaân daân huøng maïnh. Vua coù hai möôi ngaøn phu nhaân, ñeä nhaát phu nhaân teân Nguyeät Minh, dung nhan xinh ñeïp, vua raát yeâu quyù. Nhöng chöa ñaày nöõa naêm sau, phu nhaân bònh naëng töôùng cheát hieän ra, vua voâ cuøng buoàn khoå. Phu nhaân hoûi lyù do, vua baûo:

* Phu nhaân saép boû ta ra ñi, tình aùi bieät ly neân ta buoàn khoå.
* Heã coù sanh thì coù töû, ñoù laø vieäc bình thöôøng cuûa cuoäc ñôøi, ñaâu rieâng thieáp maø beä haï buoàn khoå. Neáu beä haï coøn yeâu thöông thaàn thieáp thì haõy cho thieáp xuaát gia.

Vua nghe xong lieàn baûo:

* Neáu phu nhaân xuaát gia, giaû söû nhö chöa ñaéc ñaïo thì sau khi cheát aét ñöôïc sanh leân coõi Trôøi. Sau khi ñöôïc sanh leân Trôøi roài haõy trôû veà laïi vôùi ta, ta seõ cho phu nhaân xuaát gia.

Nguyeät Minh lieàn höùa vôùi vua roài xaû boû nguõ duïc xuaát gia laøm Tyø- kheo-ni. Do thöôøng ngaøy coù nhieàu ngöôøi ñeán vaán thaêm, cung kính cuùng döôøng laøm caûn trôû vieäc tu hoïc cuûa phu nhaân, cho neân phu nhaân quyeát ñònh du haønh ñeán caùc nöôùc. Sau saùu thaùng xuaát gia tu taäp, trì giôùi thanh tònh, nhaøm chaùn nhöõng khoå ñau cuûa theá gian, phu nhaân ñaéc quaû A-na- haøm roài qua ñôøi taïi moät laøng noï, ñöôïc sanh leân coõi Trôøi saéc giôùi. Khi aáy phu nhaân quaùn saùt nhaân duyeân ñôøi tröôùc, bieát mình coù heïn öôùc vôùi vua Öu-ñieàn, neân muoán trôû veà laøm troïn lôøi theä. Phu nhaân thaáy vua ñang chìm ñaém trong nguõ duïc khoù loøng giaùo hoaù ñöôïc. Neân nghó, neáu ta trôû veà vôùi hình daùng ngaøy xöa aét khoâng caûm hoaù ñöôïc vua, laøm sao huø doaï khieán cho vua sôï thì môùi coù theå haøng phuïc. Theá roài phu nhaân lieàn hoaù thaønh moät vò La saùt lôùn döõ tôïn deã sôï, caàm moät con dao daøi naêm xích, nhaân luùc vua ñang naèm nguû, bieán vaøo cung, ñeán gaàn nôi vua ñang nguû, treo mình lô löûng giöõa khoâng trung. Vua troâng thaáy voâ cuøng sôï haõi. La saùt lieàn baûo vua:

* OÂng tuy coù caû ngaøn vaïn daân chuùng, nay laïi sôï ta ñeán maát hoàn.

Vaäy ñeán khi cheát nhôø nhaân duyeân naøo ñeå töï cöùu mình.

* Toâi khoâng coù nhaân duyeân naøo caû, chæ nhôø vaøo nhöõng vieäc toát ñaõ laøm. Toâi tu taäp giöõ loøng thanh tònh, sau khi cheát seõ ñöôïc sanh leân coõi

laønh.

* Ñaây laø choã nöông töïa duy nhaát, khoâng coøn choã naøo khaùc.
* Ngaøi laø vò thaàn gì maø khieán cho toâi sôï quaù.
* Toâi chính laø Nguyeät Minh, sau khi ñöôïc vua cho ñi xuaát gia, toâi

tinh taán tu taäp xa lìa nguõ duïc, sau khi cheát ñuôïc sanh leân coõi Trôøi saéc giôùi, nay trôû veà gaëp vua nhö ñaõ höùa.

* + Tuy nghe Ngaøi noùi vaäy nhöng toâi vaãn khoâng tin, xin Ngaøi hieän laïi hình daùng cuõ toâi môùi tin.

Phu nhaân Nguyeät Minh lieàn hieän laïi hình daùng cuõ vôùi y phuïc vaø trang ñieåm nhö ngaøy naøo, hieän dieän tröôùc maët vua. Vua nhìn thaáy, duïc taâm khôûi leân, voäi chaïy ñeán muoán oâm laáy phu nhaân. phu nhaân lieàn bay leân Hö khoâng, thuyeát phaùp cho vua nghe:

* + Thaân naøy laø vaät voâ thöôøng, trong thoaùng choác ñaõ khoâng theå giöõ gìn, cuõng nhö söông mai, khi maët Trôøi leân thì lieàn tan bieán. Beä haï khoâng nghó ñeán söï voâ thöôøng laïi meâ ñaém thaân theå thaàn thieáp. Beä haï khoâng nhìn thaáy khi tuoåi giaø ñeán thì nhan saéc naøy cuõng taøn phai, caùc caên ñeàu suy yeáu, maét nhìn khoâng thaáy, tai nghe khoâng roõ, thaân theå suy taøn khoâng theå níu giöõ laïi ñöôïc. Cuõng gioáng nhö ngöôøi naáu röôïu, khi ñaõ gaïn laáy chaát röôïu ngon roài thì caën röôïu khoâng coøn giaù trò gì caû, thaân naøy khi ñaõ giaø yeáu roài thì khoâng coøn gì ñeå yeâu thích, chæ coù caùi cheát laø ñang hieän höõu. Thaân ñaõ theo ñònh luaät sanh töû töùc laø voâ thöôøng thay ñoåi. Beä haï khoâng nhìn thaáy con ngöôøi khi coøn trong baøo thai hay khi coøn nhoû, hoaëc ñaõ tröôûng thaønh cuõng ñeàu coù theå cheát caû sao. Thaân naøy mong manh, thaàn cheát coù theå ñeán baát cöù luùc naøo. Thaân taâm ngaøy ñeâm boác chaùy chæ toaøn laø nhöõng thöù khoå. Taâm coù tham, saân, si; thaân coù noùng, laïnh, ñoùi, khaùt haønh haï. Vaäy maø beä haï khoâng coù yù nhaøm chaùn noù maø coøn say ñaém thaân theå thaàn thieáp. Cung phi myõ nöõ xinh ñeïp, nhöõng höôûng thuï veà nguõ duïc, ñaát nöôùc, taøi saûn, vôï con ñeàu chaúng phaûi cuûa mình, ñeán khi cheát chaúng mang theo ñöôïc gì, chaúng ai ñi theo mình caû. Thaân coøn töï boû ñi, huoáng gì laø vaät khaùc, vaäy maø maõi chìm ñaém trong nguõ duïc, troâi laên trong doøng sanh töû khoâng bieát ngoõ ra. Vua laø ngöôøi coù trí tueä, taïi sao khoâng bieát nhaøm chaùn, xuaát gia hoïc ñaïo.

Vua nghe xong taâm laønh phaùt khôûi, höùa seõ ñi xuaát gia. Phu nhaân laïi daën:

* + Beä haï neân xuaát gia, caàu phaùp vi dieäu, sôùm toái sieâng naêng tu

taäp.

Daën doø xong, phu nhaân boãng nhieân bieán maát. Vua nhöôøng ngoâi

laïi cho thaùi töû, xa lìa nhöõng thuù vui cuûa cuoäc ñôøi, xuaát gia vôùi Ca-chieân-

dieân. Baáy giôø moïi ngöôøi cho raèng, vua ñaõ xaû boû heát nhöõng vinh hoa phuù quí cuûa cuoäc ñôøi, soáng cuoäc soáng kham khoå ñeå caàu ñaïo, neân quaàn thaàn daân chuùng laàn löôït keùo ñeán thaêm hoûi, cuùng döôøng, laøm caûn trôû vieäc tu hoïc cuûa vua. Theá laø vua quyeát ñònh leân ñöôøng ñeán nöôùc Ma-kieät-ñaø, ñöôïc nghe Phaät thuyeát phaùp, ñaéc quaû A-la-haùn.

Moät hoâm, vua oâm baùt saønh vaøo laøng khaát thöïc, ñöôïc moät ít côm nguoäi roài trôû vaøo röøng ngoài duøng. Khi aáy vua Bình-sa cuõng vöøa ñi ñeán, thaáy vua ñang thoï trai lieàn hoûi:

* + Ngaøi voán laø moät vò vua, ra vaøo ñeàu coù ngöôøi haàu keû haï, nay laøm keû tu haønh, moät mình ñi xin aên, coù gì vui ñaâu? Ngaøi haõy thoâi tu ñi, toâi seõ chia ñaát nöôùc ra, caû hai cuøng cai trò.
	+ Toâi voán laø vua moät nöôùc roäng lôùn, coù nhieàu thoân xoùm, nay vì lyù do gì laïi boû lôùn laáy nhoû, ñoù chaúng phaûi laøvieäc thích hôïp vôùi toâi.
	+ Ngaøi voán aên toaøn nhöõng thöùc sôn haøo haûi vò, ñöïng trong baùt baùu, nay oâm baùt saønh xin ñöôïc ít thöùc aên cuõ, khoâng phaûi laø gaëp hieåm naïn sao? Ngaøi voán laø moät vò vua coù binh huøng töôùng maïnh baûo veä, nay laïi ñôn ñoäc moät mình, haù khoâng sôï sao? ÔÛ choán thaâm cung coù ñuû cung phi, myõ nöõ haùt muùa vui tai vui maét, naèm giöôøng baùu, ñaép chaên loâng, nay moät mình nôi röøng saâu hoang vaéng, naèm ngoài treân coû daïi, haù khoâng phaûi laø khoå sao?
	+ Nay toâi ñaõ bieát ñuû thì khoâng coøn öa thích gì caû.
	+ Ngaøi thaät laø moät ngöôøi ñaùng thöông.
	+ Ngöôøi ñaùng thöông chính laø nhaø vua chöù khoâng phaûi toâi. Vì nhaø vua ñang bò nhöõng thuù vui cuûa cuoäc ñôøi troùi buoäc, bò aân aùi röôït ñuoåi khoâng ñöôïc töï do. Coøn toâi ñang an vui, loøng khoâng coù gì vöôùng baän.

Vua Bình-sa nghe xong caâu naøy lieàn quay trôû veà. (Trích kinhTaïp Taïng )

# *BA NGÖÔØI CUØNG TAÂM NGUYEÄN:*

Ngaøy xöa coù moät hieàn giaû troâng thaáy chuøa thaùp laø muoán xaây döïng, nhöng khoâng ñuû tieàn. Hieàn giaû lieàn phaùt nguyeän, neáu vaøo bieån tìm ñöôïc nhieàu vaøng baïc chaâu baùu, seõ xaây trong nöôùc mình moät ngoâi chuøa ñeïp nhaát. Theá roài hieàn giaû leân ñöôøng, vaø moät thôøi gian sau mang veà nhieàu cuûa baùu, nhöng anh ta laïi nghó tôùi nghó lui: “Ai laø ngöôøi coù theå ñoàng yù cuøng mình xaây chuøa? Coù laàn mình nghe vua noùi muoán xaây chuøa, nhöng ñeán nay vaãn chöa thaáy laøm, vaäy mình seõ ñeán taâu vua”. Nghó xong, anh ta lieàn ñem chaâu baùu ñeán daâng vua. Vua vui möøng hoûi:

* + Khanh laáy soá chaâu baùu naøy ôû ñaâu?
	+ Taâu beä haï! Thaàn coù yù nguyeän xaây chuøa nhöng khoâng coù ñuû phöông tieän neân phaùt nguyeän vaøo bieån tìm vaøng baïc chaâu baùu veà seõ xaây chuøa. Nay thaàn ñöôïc yeân oån trôû veà laø ñieàu lôïi thöù nhaát cuûa thaàn, ñöôïc vaøng baïc chaâu baùu laø ñieàu lôïi thöù hai, loøng khoâng ham muoán nhöõng thöù ñoù laïi muoán ñem xaây chuøa laø ñieàu lôïi thöù ba. Thaàn nöông vaøo coâng ñöùc cuûa ba ñieàu lôïi naøy, nay muoán laøm chuøa, nhöng khoâng theå laøm moät mình, chæ coøn thieáu ngöôøi hôïp taùc tieán haønh. Cho neân nay thaàn maïo muoäi taâu leân beä haï.
	+ Ta cuõng coù ba ñieàu lôïi muoán xaây chuøa thaùp. Thaân ñöôïc laøm vua, laø ngöôøi cao nhaát trong thieân haï laø ñieàu lôïi thöù nhaát, coù ñaày ñuû cuûa caûi vaät baùu, nhaân daân, binh lính laø ñieàu lôïi thöù hai, khaép nôi ñeàu quy phuïc laø ñieàu lôïi thöù ba. Neân ta seõ cuøng khanh xaây chuøa.

Vua lieàn goïi naêm traêm phu nhaân laáy chaâu baùu ban cho ngöôøi kia. Naêm traêm phu nhaân ñeàu töï choïn nhöõng vieân chaâu baùu mình thích ñeå trang ñieåm. Chæ rieâng ñaïi phu nhaân khoâng heà chaûi chuoát trang ñieåm. Vua hoûi lí do. phu nhaân ñaùp:

* + Thaàn thieáp cuõng coù ba ñieàu lôïi trong vieäc xaây chuøa. Ñöôïc laøm phu nhaân, caû cung ñeàu toân kính laø ñieàu lôïi thöù nhaát. Sanh con trai ñöôïc laøm thaùi töû laø ñieàu lôïi thöù hai. Thöôøng öa thích kinh ñieån, muoán xaây chuøa thaùp laø ñieàu lôïi thöù ba.

Vua nghe xong khen ngôïi vaø ñem chaâu baùu ban cho. Ñaïi phu nhaân laáy traêm ngaøn löôïng vaøng giuùp vua xaây chuøa. Vua cuøng hieàn giaû kia xaây chuøa roäng caû ngaøn boä, ñeàu duøng vaøng baïc chaïm troå. Vua nghó: “Trong vieäc naøy chæ coù ba ngöôøi chuùng ta coù phöôùc, coøn daân chuùng trong nöôùc ta khoâng mong nhôø phöôùc naøy sao?”. Vua lieàn sai ngöôøi ñöùng ôû ngaõ tö ñöôøng baûo moïi ngöôøi raèng: “Ngöôøi naøo coù theå phaùt taâm toát trong vieäc naøy ñeàu ñöôïc phöôùc voâ löôïng”.

Khi aáy coù moät coâ gaùi ngheøo khoå, taøi saûn chæ coù moät tuùp leàu nhoû, phaûi ñi xin töøng cheùn côm manh aùo. Nghe ñöôïc tin naøy, coâ töï traùch mình ñôøi tröôùc khoâng boá thí cuùng döôøng neân ñôøi nay môùi ngheøo khoå nhö theá. Nghó roài, coâ vaøo nhaø, côûi chieác khoá vaûi quaán treân ngöôøi, thaûy ra cho söù giaû ñeå giuùp vua xaây chuøa.

* + Nhôø Ngaøi ñem veà taâu vua duøm, toâi khoâng coøn y phuïc neân khoâng theå ra ngoaøi ñöôïc.

Vua nghe söù giaû taâu, kinh ngaïc veà loøng toát cuûa ngöôøi kia, lieàn ra leänh daãn ngöôøi aáy ñeán. Söù giaû taâu, ngöôøi nöõ aáy khoâng coøn aùo quaàn neân khoâng theå ra ngoaøi. Vua baûo naêm traêm phu nhaân moãi ngöôøi ñeàu laáy moät caùi aùo ñeå cho coâ gaùi kia, vaø voäi vaøng cho ngöôøi ñeán ñoùn coâ gaùi veà cung.

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 66

Vöøa troâng thaáy coâ gaùi, vua lieàn phong laøm ñeä nhò phu nhaân, ñoàng thôøi laøm ngöôøi daïy baûo cho cung nöõ.

(Trích kinh Thí Duï quyeån boán)

■