KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 43**

1. Daâng thaàn chaâu cuùng Phaät
2. Hai anh em thieän caàu vaø AÙc Caàu
3. Sö töû coù trí neân thoaùt ñöôïc naïn La saùt
4. Söï tích di lieân
5. Quaû baùo cuûa vieäc gieát haïi Bích chi Phaät
6. Taùt baïc ñoát tay cöùu caùc khaùch buoân
7. Giöõ giôùi ñöôïc thoaùt naïn La saùt
8. Boán loaøi chuùng sanh
9. Tieân nhaân röôùi nöôùc taùm coâng ñöùc
10. Thöông buoân cöùu long nöõ
11. Khaùch buoân gaëp naïn La saùt
12. Khaùch buoân cöùu ngöôøi cheát
13. Quaû baùo cuûa tham lam
14. Quaû baùo haïi baïn laáy chaâu baùu.
15. Thoaùt cheát nhôø nieäm Phaät
16. Noåi sôï haõi cuûa quûy

# *DAÂNG THAÀN CHAÂU CUÙNG PHAÄT*

Ngaøy xöa coù ngöôøi thöông buoân teân Ba-lôïi cuøng vôùi naêm traêm ngöôøi baïn vaøo trong bieån tìm chaâu baùu. Thaàn bieån hieän leân roài laáy tay voác nöôùc hoûi Ba-lôïi:

-Ngöôi xem nöôùc bieån nhieàu hay laø nöôùc trong loøng baøn tay ta nhieàu?

-Nöôùc trong loøng baøn tay nhieàu, taïi sao? vì nöôùc bieån tuy nhieàu nhöng khoâng coù lôïi ích gì, khoâng theå cöùu ngöôøi qua côn ñoùi khaùt ñöôïc. Nöôùc trong loøng baøn tay tuy ít nhöng khi gaëp ñoùi khaùt thì noù coù theå cöùu ñöôïc maïng soáng cuûa con ngöôøi, ñôøi ñôøi höôûng phöôùc khoâng theå tính keå. Ba-lôïi ñaùp.

Nghe nhöõng lôøi aáy, thaàn bieån raát vui veû vaø khen ngôïi lôøi cuûa Ba-

lôïi raát chí lyù. OÂng lieàn côûi ñoà trang söùc goàm taùm loaïi höông thôm laøm baèng baûy baùu treân thaân ra trao cho Ba-lôïi vaø tieãn ñöa oâng ta an toaøn veà ñaát lieàn. Veà ñeán nöôùc Xaù-veä, Ba-lôïi ñem chieác aùo thôm daâng leân cho vua Ba-tö-naëc, trình baøy roõ nguyeân do vaø mong nhaø vua nhaän laáy. Coù ñöôïc anh laïc thôm nhaø vua cho laø vaät quyù hieám, lieàn goïi caùc phu nhaân ra xeáp haøng tröôùc maët mình, neáu ngöôøi naøo ñeïp nhaát thì laáy anh laïc thôm nhaát taëng hoï, saùu muoân phu nhaân ñeàu laáy laøm trang söùc böôùc ra. Nhaø vua hoûi Maït-lôïi phu nhaân sao khoâng ra trình dieän. Ngöôøi haàu ñaùp:

-Taâu ñaïi vöông, hoâm nay laø ngaøy raèm, phu nhaân ñang giöõ giôùi cuûa Phaät, mang y phuïc thoâ sô, khoâng trang ñieåm neân khoâng ra trình dieän.

Nghe vaäy, nhaø vua noåi giaän, sai ngöôøi môøi phu nhaân ra baûo, nhöng vì hoâm nay laø ngaøy trai giôùi neân baø phaûi khoâng theo leänh cuûa nhaø vua.

Nhaø vua cho ngöôøi goïi ba laàn, Maït-lôïi phu nhaân ñaønh phaûi maëc y phuïc thoâ sô böôùc ra. Vôùi thoâ sô ñoù, ñöùng giöõa moïi ngöôøi chaúng khaùc naøo nhö vaàng nhaät nguyeät, xin ñeïp boäi phaàn. Thaáy theá nhaø vua söõng ngöôøi ra vaø theâm phaàn kính troïng, hoûi:

Hoâm nay naøng coù oai ñöùc gì maø saùng ñeïp röïc rôõ khaùc thöôøng

vaäy?

-Tieän thieáp nghó mình phöôùc ñöùc keùm coûi, tö chaát cuûa haøng nöõ haân

khoâng ñöôïc trong saïch, ñeâm ngaøy toäi loãi laïi chaát choàng, maïng ngöôøi ngaén nguûi, sôï phaûi rôi vaøo ba ñöôøng khoå, vì vaäy haøng thaùng vaâng giöõ trai giôùi cuûa Phaät, xa lìa aân aùi, tu taäp chaùnh phaùp, caàu mong ñôøi ñôøi coù ñöôïc phöôùc ñöùc. phu nhaân traû lôøi.

Nghe nhöõng lôøi aáy xong, nhaø vua vui möøng, lieàn laáy anh laïc thôm trao cho phu nhaân Maït-lôïi.

phu nhaân lieàn noùi:

-Mong ñaïi vöôngï thoâng caûm, hoâm nay thaàn thieáp giöõ gìn trai giôùi neân khoâng nhaän ñöôïc vaät naøy, ñaïi vöông ñem cho ngöôøi khaùc.

Nhaø vua noùi:

-Ta voán coù yù cho ngöôøi ñeïp nhaát, hoâm nay ôû trong ñaây khanh laø ngöôøi ñeïp nhaát laïi vaâng giöõ giôùi phaùp, chí ñaïo cao vôøi, vì vaäy ta mang taëng cho aùi khanh, nhöng neáu khanh khoâng nhaän thì ta seõ mang caát.

phu nhaân thöa:

-Ñaïi vöông ñöøng buoàn, xin Ñaïi vöông cuøng thaàn thieáp ñeán choã cuûa Phaät vaø daâng anh laïc naøy leân cuùng döôøng ñöùc Phaät. Ñöïôc Ngaøi nhaän cho vaø ban nhöõng lôøi Thaùnh huaán thì chuùng ta seõ ñöôïc phöôùc muoân ñôøi.

Nhaø vua baèng loøng vaø sai söûa soaïn xe giaù ñeán choã ñöùc Phaät. Ñeán nôi, nhaø vua ñaûnh leã ñöùc Theá toân xong roài ñöùng qua moät beân baïch

Phaät:

-Baïch ñöùc Theá toân, chaâu anh laïc cuûa thaàn bieån ñöôïc Ba-lôïi daâng

taëng, saùu muoân phu nhaân ai cuõng muoán coù ñöïôc, rieâng Maït-lôïi phu nhaân cho maø khoâng laáy, giöõ gìn giôùi phaùp, khoâng khôûi taâm ham muoán, nay aân caàn daâng leân cuùng döôøng ñöùc Theá toân, xin Ngaøi ruõ loøng thaâu nhaän. Ñeä töû cuûa Ngaøi giöõ taâm kieân coá, tính tình thaúng thaén nhö theá haù chaúng phaûi laø phöôùc ñöùc hay sao? Xin Ngaøi hoan hæ nhaän chuoãi anh laïc naøy.

Ñöùc Phaät lieàn noùi keä:

*Taïo nhieàu hoa baùu Keát nhieàu phöôùc baùu Roäng chöùa höông ñöùc Ñôøi naøy töôùng haûo Gaàn ñaïo nghe phaùp Ñöùc haïnh ngaùt höông Tuy laø chaân höông Sao baèng höông giôùi.*

(Trích kinh Phaùp Cuù Thí Duï quyeån 12)

# *HAI ANH EM THIEÄN CAÀU VAØ AÙc Caàu*

Ngaøy xöa trong vuøng Taùt-baïc thuoäc nöôùc Ba-la-naïi, trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù ngöôøi teân Ma-ha-gia-di. Töø khi vôï cuûa oâng ta mang thai ñoät nhieân taùnh tình cuûa baø ngaøy caøng nhaân töø, dòu daøng, hoaø nhaõ. Ñeán ngaøy khai hoa, sanh ñöôïc moät ngöôøi con trai, khoâi ngoâ tuaán tuù, hai oâng baø voâ cuøng vui möøng, baøy tieäc khoaûn ñaõi baø con xoùm gieàng vaø caùc thaày töôùng cuøng nhau vui chôi. Vôï choàng boàng beù trai ra ñeå cho moïi ngöôøi thaáy vaø cuøng ñaët teân cho beù.

Thaày töôùng hoûi:

* Khi baø nhaø mang thai beù coù ñieàm gì khoâng?
* Vôï toâi khi mang thai chaùu thì ñoät nhieân raát hieàn laønh. Ngöôøi choàng thöa.

Theá laø thaày töôùng lieàn ñaët teân cho chaùu laø Thieän Caàu. Lôùn leân, caäu beù thích laøm nhöõng ñieàu phöôùc thieän, hay thöông xoùt chuùng sanh. Khoâng laâu, ngöôøi vôï laïi mang thai, ngaøy thaùng ñaõ ñeán baø sanh theâm moät beù trai, nhöng beù trai naøy thì ngöôïc laïi, maët maøy xaáu xí, thaáy töôùng hoûi:

* Luùc mang thai beù coù ñieàm gì xaûy ra khoâng?
* Luùc mang thai, meï beù töï nhieân coäc caèn thoâ loã. Ngöôøi choàng

ñaùp.

Theá laø thaày töôùng lieàn ñaët teân cho caäu beù laø AÙc Caàu. Lôùn leân, caäu beù naøy thích laøm nhöõng vieäc aùc, thöôøng coù taâm tham lam taät ñoá.

Khi tröôûng thaønh, caû hai anh em daãn nhau vaøo bieån ñeå tìm chaâu baùu, moãi ngöôøi coù naêm traêm ngöôøi theo haàu, ñöôøng xa dieäu vôïi, giöõa ñöôøng laïi thieáu löông thöïc. Traûi qua baûy ngaøy, caùi cheát gaàn keà, Thieän Caàu vaø caùc ngöôøi thöông buoân cuøng nhau thaønh taâm caàu nguyeän chö thaàn cöùu giuùp ñeå thoaùt khoûi côn ñoùi hieåm. Hoï cuøng nhau ñeán moät ñaàm vaéng, nhìn xa xa coù moät coäi caây, caønh laù xum xueâ, hoï ñi veà höôùng ñoù boãng gaëp moät con suoái, moïi ngöôøi cuøng nhau khaån caàu, thaàn caây xuaát hieän, baûo:

* Caùc con haõy beû laáy moät caønh caây thì moïi thöù caàn duøng ñeàu hieän

ra.

Theá laø moïi ngöôøi cuøng nhau vui möøng, moät caønh caønh caây ñöôïc

beû xuoáng, nöôùc ngoït ôû trong caây chaûy ratraøn treà, beû caønh thöù hai thöùc aên hieän ra ñuû caû traêm muøi, moïi ngöôøi ñeàu cuøng nhau aên uoáng no say. Chaêt nhaùnh thöù ba, y phuïc toát ñeïp hieän ra. Chaët nhaùnh thöù tö, caùc thöù baùu vaät hieän ra ñuû cho ngöôøi duøng.

AÙc Caàu ñeán sau thaáy vaäy lieàn cuøng nhau laøm nhö tröôùc, taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû. AÙc Caàu thaàm nghó:

* Hieän taïi, treân maáy caønh caây naøy maø coù theå hieän ra ñuû caùc thöù toát ñeïp huoáng gì laø goác cuûa noù? Giôø mình ñem chaët noù thì haún nhieân coù ñuû caùc thöù baùu tuyeät vôøi.

Theá roài, AÙc Caàu lieàn sai ngöôøi chaët goác caây aáy, Thieän Caàu noùi vôùi em:

* Chuùng ta ñoùi khaùt, nay nhôø aân caây maø ñöôïc soáng soùt, sao em laïi muoán chaët noù ñi?

AÙc Caàu khoâng nghe theo lôøi cuûa anh, quaät ngaõ goác caây. Thaáy vaäy, Thieän Caàu thöông xoùt khoâng nôõ nhìn thaáy caây bò ñoán ngaõ, môùi daãn moïi ngöôøi veà nhaø. AÙc Caàu vöøa ñoán ngaõ caây thì bò naêm traêm La-saùt xuaát hieän, baét laáy anh ta vaø moïi ngöôøi thöông buoân aên thòt. Theá laø taøi saûn tieâu tan saïch.

Phaät baûo A-nan:

Thieän Caàu ngaøy xöa nay chính laø ta, cha meï thuôû aáy laø vua cha Tònh Phaïn vaø Hoaøng haäu Ma-da, AÙc Caàu nay chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Thuôû xöa ta cuøng Ñeà-baø-ñaït-ña thöôøng gaëp nhau, ta thöôøng ñem phaùp laøm khuyeân baûo nhöng oâng ta khoâng nghe maø coøn xem ta laø oaùn haän nöõa.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 9)

# *SÖ TÖÛ COÙ TRÍ NEÂN THOAÙT ÑÖÔÏC NAÏN LA SAÙT*

Ngaøy xöa, treân coõi Dieâm-phuø-ñeà coù raát nhieàu thöông buoân cuøng nhau vaøo trong bieån lôùn ñeå tìm chaâu baùu. Moät hoâm hoï gaëp phaûi soùng gioù döõ doäi, thoåi maïnh laøm hö thuyeàn lôùn. Trong soá thöông buoân, coù moät toaùn ngöôøi baùm theo chieác thuyeàn hö, theo gioù troâi laïc vaøo nöôùc La- saùt, caùc La-saùt nöõ xinh ñeïp cuøng nhau tieán ra ñeå ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi thöông buoân, vaø baûo:

-ÔÛ ñaây coù nhieàu thöù traân baùu, minh chaâu, caùc vò cöù töï nhieân laáy duøng. Chuùng toâi khoâng choàng, caùc vò khoâng vôï, vaäy thì ôû laïi ñaây cuøng vôùi chuùng toâi vui chôi laïc thuù.

Sau ñoù hoï gaëp ñöôïc ngoïn gioù laønh neân cuøng nhau trôû veà nhaø. Caùc La-saùt baûo:

* Caùc anh phaûi bieát, neáu thaáy beân traùi coù moät con ñöôøng thì caån thaän chôù ñi vaøo.

Trong nhoùm caùc vò thöông gia coù moät ngöôøi coù trí tueä noùi vôùi moïi ngöôøi:

* Nhöõng lôøi noùi cuûa caùc ngöôøi nöõ naøy chuùng ta khoâng neân nghe

theo.

Theá laø moïi ngöôøi theo ñöôøng beân traùi, ñi ñöôïc vaøi daëm boãng nghe

beân trong moät caùi thaønh coù maáy muoân ngaøn ngöôøi keâu gaøo thaûm thieát:

* Taïi sao chuùng ta laïi boû Dieâm-phuø-ñeà maø ñeán nôi naøy chòu

cheát?

Moïi ngöôøi nghe tieáng gaøo theùt lieàn ñi voøng quanh thaønh quan saùt

thì thaáy thaønh saét kín mít khoâng coù cöûa thoâng ra vaøo. Caùch thaønh khoâng xa thaáy coù maáy caây Thi-leâ-sö, hoï cuøng nhau ñeán ñoù vaø leo leân caây nhìn vaøo thì thaáy coù maáy muoân ngaøn ngöôøi lieàn leân tieáng hoûi voïng vaøo:

* Caùc ngöôi laø ai, sao keâu goïi cha meï cuøng anh em vaäy? Ngöôøi trong thaønh ñaùp:
* Chuùng toâi vaøo bieån tìm chaâu, chaúng may bò gioù thoåi troâi daït vaøo ñaây, laïi bò La-saùt nöõ eùp uoång, nhoát vaøo lao nguïc. Tröôùc ñaây goàm coù naêm traêm ngöôøi, bò boïn quyû La-saùt gieát daàn giôø coøn laïi phaân nöûa. Caùc oâng chôù cho hoï laø ngöôøi, chuùng chính laø boïn quyû La-saùt ñoù.

Ngöôøi naøy tuoät xuoáng caây roài keå laïi cho moïi ngöôøi cuøng nghe. Vaø

baûo:

* Chuùng ta cuøng nhau trôû veà nhaø roài tìm phöông keá, giôø yù cuûa caùc

anh em nhö theá naøo? Moïi ngöôøi noùi:

* Toái qua sao anh khoâng hoûi laïi hoï, nhöõng ngöôøi aáy coù phöông

keá gì khoâng ñeå moïi ngöôøi cuøng nhau trôû veà nhaø ñöôïc yeân oån voâ söï khoâng?

* Toái nay toâi seõ ñeán hoûi laïi thöû xem. Ngöôøi trí ñaùp.

Ñôïi ñeán luùc boïn quyû La-saùt nguû, ngöôøi trí môùi leo leân caây vaø hoûi moïi ngöôøi trong thaønh:

* Coù phöông keá gì hay coù theå cöùu caùc anh vaø cuõng giuùp cho moïi ngöôøi ñöôïc trôû veà coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng?
* Chuùng toâi moãi khi sanh khôûi moät nieäm muoán trôû veà thì thaønh saét naøy laïi hoaù maáy lôùp bao quanh, khoâng theå hö hoaïi, ngaøy naøo cuõng coù ngöôøi cheát, khoâng ai thoaùt khoûi, chæ coù Ngaøi laø ngöôøi beân ngoaøi coù theå tìm ra phöông tieän kheùo leùo ñeå thoaùt khoûi choán naøy maø trôû veà queâ höông. Vaøo saùng sôùm ngaøy raèm coù moät con ngöïa thaàn töø coõi Uaát-ñôn- vieät bay ñeán coõi naøy, döøng ôû treân ñænh nuùi cao, ngöïa thaàn töï hí keâu: ai muoán trôû veà coõi Dieâm-phuø-ñeà, thì luùc aáy caùc Ngaøi neân ñeán ñaûnh leã vaø caàu xin ñöôïc trôû veà queâ höông.

Ngöôøi trí naøy trôû veà thuaät roõ cho moïi ngöôøi cuøng nghe, moïingöôøi ñeàu leân tieáng hoûi hoâm nay ñaõ ñi ñöôïc chöa?

Ngöôøi aáy ñaùp:

* Haõy ñôïi ngaøy raèm coù ngöïa thaàn ñeán thì chuùng ta môùi ñi ñöôïc.

Maáy ngaøy sau thì ngöïa thaàn lieàn ñeán, nghe ngöïa hí, moïi ngöôøi cuøng nhau chaïy ñeán ñaûnh leã ngöïa thaàn vaø noùi:

* Chuùng toâi ñeàu mong muoán trôû veà queâ höông, xin Ngaøi haõy giuùp chuùng toâi.
* Caùc vò haõy chuù taâm maø nghe theo lôøi cuûa ta. Ngöïa thaàn noùi: nhöõng ai muoán trôû veà queâ nhaø thì haõy nhieáp taâm chuyeân chaùnh aét seõ ñöôïc trôû veà, coøn nhö taâm khoâng chaân chaùnh thì khoâng coù caùch naøo veà ñöôïc. Vì sao? Vì khi caùc vò trôû veà thì caùc coâ gaùi ñoù moãi ngöôøi seõ boàng theo moät ñöùa con trai hay con gaùi ñuoåi theo sau caùc vò, keâu gaøo khoùc loùc, neáu luùc ñoù caùc vò sanh taâm quyeán luyeán, giaû söû caùc vò ôû treân löng ta cuõng khoâng theå ñi ñöôïc. Neáu boû ñöôïc taâm thöông yeâu, moät loøng chuyeân chuù, khoâng maõy luyeán löu thì chæ naém laáy moät sôïi loâng cuûa ta cuõng coù theå veà ñeán nhaø.

Baáy giôø boïn nöõ quyû La-saùt bieát ñöôïc lieàn leân tieáng:

* Chaøng thaät söï coù theå boû rôi keû heøn moïn naøy nhöng laøm sao nôõ boû con caùi cuûa chuùng ta?

Theá roài caùc coâ daïy con ñeán oâm coå cha keâu gaøo khoùc loùc:

* Nay cha muoán boû caùc con ñeå ñi ñaâu?

Nhöõng ngöôøi buoân, taâm coøn luyeán aùi ñeàu khoâng theå veà nhaø ñöôïc,

chæ coù moät vò ñaïi trí sö töû an oån trôû veà. Baáy giôø baø vôï La-saùt beá con ñuoåi theo sö töû, noùi vôùi ngöôøi trong xoùm:

* Sö töû naøy laø choàng cuûa toâi, cuøng chung soáng vôùi toâi sanh ñöôïc hai ngöôøi con, moät trai moät gaùi, giôø ñaây oâng ta boû troán khoâng bieát veà ñaâu.

Nghe xong, moïi ngöôøi ñeàu hoûi sö töû:

* Chuùng toâi thaáy vôï cuûa oâng dung maïo xinh ñeïp tuyeät vôøi, con caùi cuûa oâng ñaùng thöông nhö theá, nôõ naøo oâng laïi boû chuùng?
* Coâ ta chaúng phaûi ngöôøi maø laø quyû La-saùt, Sö töû ñaùp. Chuùng soáng trong bieån, gieát voâ soá thöông buoân ñeå aên thòt khoâng theå keå heát. Taát caû maáy traêm ngöôøi baïn cuûa toâi nay bò boïn chuùng nhoát trong thaønh saét, chæ coù moät mình toâi may maén ñöôïc thoaùt khoûi maø thoâi, nay nöõ La-saùt naøy ñuoåi theo toâi laø muoán baét aên thòt, toâi sôï raèng khoâng thoaùt khoûi.

Vöøa noùi oâng vöøa chaïy veà phía tröôùc, khi veà ñeán nhaø roài quyû La-saùt aáy vaãn theo. Noù ñem chuyeän taâu vua:

* Toâi vaø sö töû kia ñaõ keát hoân laøm vôï choàng, ñaõ sanh ñöôïc hai ñöùa con, hi voïng sau naøy coù theâm söùc maïnh, chaúng phaûi möu tính gì nhung ngaøy nay oâng ta laïi ñaønh vónh vieãn buoâng boû.

Nhaø vua trieäu sö töû vaøo hoûi roõ söï tình, oâng trình baøy heát moïi chuyeän cho nhaø vua nghe, vua baûo:

Neáu nhö khanh khoâng caàn thì thoâi ñeå cho ta.

* Coâ gaùi ñoù chaúng phaûi laø ngöôøi, sö töû ñaùp. Noù laø loaøi quyû La-saùt, thaàn ñaõ noùi roõ raøng, veà sau chôù baét toäi thaàn. OÂng laïi quay sang noùi vôùi caùc quan haàu caän:
* Con quyû naøy ñeán ñaây aét seõ gaây theâm toån haïi, hieän giôø nhaø vua khoâng tin lôøi toâi, muoán thaâu nhaän vaøo cung caám, nhö theá thì khoâng laâu ñaïi vöông vaø taát caû ngöôøi trong cung sôï bò noù tieâu dieät saïch.

Nghe theá, nhaø vua noãi giaän maéng sö töû:

* Dung maïo cuûa coâ gaùi naøy nhö ngoïc nöõ treân Trôøi, theá sao ngöôi laïi goïi ñoù laø quyû La-saùt. Baây ñaâu haõy loâi haén ra ngoaøi ñeå ta chieâm ngöôõng naøng aáy.

Nhaø vua ñöa nöõ quyû La-saùt vaøo cung cuøng nguû moät ñeâm, Trôøi ñaõ saùng, ñeán giôø ñieåm taâm maø cöûa vaãn chöa môû. Caùc quan cuøng nhau baøn baïc:

* Ñaïi vöông nay coù ngöôøi ñeïp môùi, haún cuøng nhau say ñaém taän höôûng thuù vui neân ñeán giôø vaãn chöa môû cöûa thoâi.
* Chaúng phaûi nhö lôøi ngöôøi noùi ñaâu, sö töû noùi: Chaéc chaén nhaø vua, caùc phu nhaân theå nöõ ñeàu bò quyû La-saùt aên thòt caû roài, vì vaäy khoâng môû cöûa ñöôïc.

Theá roài moïi ngöôøi baéc thang cao leo vaøo thaønh, thaáy xöông coát chaát ñaày maáy gian nhaø, caùc quan traùch maéng sö töû:

* Chính oâng mang quyû La-saùt veà gieát vua, laøm cho nöôùc maát vua, cung ñieän trôû neân hoang taøn, giôø oâng muoán gì ñaây?

-Tröôùc ñaây toâi ñaõ noùi thaät, ñaõ coù giao öôùc laø sau naøy chôù oaùn traùch toâi, giôø sao caùc oâng laïi traùch?

Caùc quan vaø daân chuùng böôùc tôùi thöa:

* Ñaïi vöông giôø ñaõ maát roài, ngai vaøng chöa coù ngöôøi keá vò, xin sö töû haõy leân ngoâi vua ñeå trò vì thieân haï.

Sö töû noùi:

* Neáu nhö ñaõ toân toâi leân laøm vua thì taát caû haõy nghe theo leänh cuûa

toâi.

Moïi ngöôøi ñeàu höôûng öùng. Vua baûo caùc quan:

Chuùng ta nay taäp hôïp binh lính keùo vaøo bieån khieâu chieán, gieát

saïch boïn La-saùt, sau ñoù phaù nuùi thaønh saét ñeå cöùu ngöôøi. Theo phaùp thöôøng leä cuûa quoác gia, neáu ai khoâng quy y Tam baûo seõ ñuoåi ra nuùi phía taây cho quyû aên thòt.

Töø ñoù ñeán nay Phaät phaùp höng thònh, ngöôøi chöùng ñaïo raát nhieàu, cho neân noùi nhöõng ngöôøi coù loøng tin Phaät nhö theá, khieán cho chuùng sanh ñöôïc an oån, taát caû ñeàu nhôø ngöïa thaàn.

Laïi nöõa, nghi thöùc thöôøng leä cuûa nöôùc aáy, khi quoác vöông sanh con, hoaëc laø möôøi ñöùa, hoaëc traêm ñöùa cho ñeán voâ soá, taát caû ñeàu phaûi tu taäp, tuïng kinh Phaät ñaày ñuû Ba taïng roài môùi thoâi ñaïo ñeå leân ngoâi vua. Nhöõng ngöôøi khoâng ñoïc kinh saùch thì khoâng ñöôïc ñeà cöû, khoâng ñöôïc leân ngoâi vua.

(Trích kinh Thöøa Söï Thaéng Dó)

# *SÖÏ TÍCH DI LIEÂN*

Ngaøy xöa coù naêm traêm vò thöông buoân, Di Lieân laø baäc tröôûng laõo laõnh ñaïo trong nhoùm. Moät hoâm, hoï cuøng nhau dong thuyeàn vaøo bieån chaïm phaûi caù Ma-kieät neân thuyeàn bò phaù vôõ, naêm traêm thöông buoân ñeàu cheát chìm, rieâng Di-Lieân vôù ñöôïc taám vaùn thuyeàn neân ñöôïc soùng soùt. OÂng ta vì ñeà phoøng caù aên thòt mình neân ñaõ cho vaùn troâi theo höôùng Ñoâng Taây, vaøo bôø Tyû-ma. Baáy giôø oâng thaáy moät con ñöôøng taét nhoû neân böôùc vaøo ñoù, chôït thaáy moät thaønh quaùch laøm baèng baïc, caây coái nguùt Trôøi, xen vaøo ñoù coù nhöõng ao taém tuyeät ñeïp, töôøng thaønh vuoâng vöùc, coù bôø haøo vaây quanh, boán ngöôøi con gaùi töø trong thaønh böôùc ra ñoùn Di-Lieân ai

cuõng coù dung maïo xinh ñeïp nhö ngoïc, hoï cuøng caát tieáng:

* Thaät nhoïc nhaèn cho Ngaøi töø xa haï coá ñeán ñaây, töø laâu loøng ñaõ luoân mong moûi ñöôïc gaêp ñeå cuøng haàu haï Ngaøi. Nay thaønh baïc naøy laø vaät sôû höõu cuûa Ngaøi, trong thaønh naøy coù loaøi caây haïnh laïc, che phuû nguùt Trôøi, coù khe suoái soâng hoà, taém röûa vui chôi. Trong thaønh coù cung ñieän baûy baùu teân La-maïn, thaønh laøm baèng kim ngaân, thuyû tinh, löu ly, san hoâ, hoå phaùch, xa cöø, môøi Ngaøi ôû laïi ñöøng ñi nôi khaùc ñeå boán chò em chuùng toâi haàu haï, sôùm toái ñöôïc caän keà.

Di-Lieân lieàn theo chaân caùc coâ vaøo trong thaønh, böôùc leân cung ñieän baûy baùu, theá laø hoï haèng ngaøy vui chôi thoaû thích. Ôû ñoù hôn oät ngaøn naêm, moät hoâm oâng ta suy nghó:

* Boán coâ gaùi naøy khoâng muoán ta ñi ñeán nôi khaùc laø vì yù gì?

Theá laø ñôïi cho boán coâ gaùi nguû roài, oâng troán ra khoûi cung ñieän ñi veà phía tröôùc thì thaáy xa xa thaáp thoaùng moät thaønh quaùch baèng vaøng, caây coái ao taém ñeàu gioáng nhö thaønh tröôùc. Beân trong coù taùm coâ gaùi xin ñeïp ra môøi vaø noùi nhöõng lôøi nhö tröôùc. Di-Lieân cuøng caùc coâ gaùi vui chôi thoaû thích, traûi qua maáy ngaøn naêm, oâng laïi suy nghó:

* Nay taùm coâ gaùi naøy khoâng muoán ta ñi nôi khaùc laø coù yù gì?

Nhö tröôùc, Di-Lieân ñôïi ñeán luùc moïi ngöôøi nguû roài, oâng leùn troán ra khoûi thaønh. OÂng ñi veà phía tröôùc, xa xa thaáp thoaùng moät thaønh quaùch baèng thuyû tinh, cuõng coù ao taém, caây coái nhö caùc thaønh tröôùc, nhöng laïi coù ñeán möôøi saùu coâ gaùi trong thaønh ra nghinh tieáp, thoát ra nhöõng lôøi nhö tröôùc. Theá laø Di-Lieân cuøng vui chôi thoaû thích ñeán maáy ngaøn naêm, roài oâng cuõng boû thaønh ñoù ra ñi. Tieáp tuïc laïi gaëp moät thaønh löu ly, oâng ñöôïc ba möôi hai coâ gaùi ra nghinh ñoùn, Di-Lieân cuøng hoï vui chôi cho thoaû maõn, qua thôøi gian maáy ngaøn naêm, roài oâng cuõng laïi boû ra ñi. Tieáp tuïc ñi chôït gaëp moät thaønh baèng saét, trong thaønh khoâng coù ngöôøi naøo ra ñoùn tieáp caû. OÂng böôùc vaøo coång thaønh thì gaëp moät con quyû, oâng hoûi vaø ñöïôc quyû daãn vaøo thaønh. Trong thaønh oâng nhìn thaáy coù moät ngöôøi nam teân Caâu-daãn, töï ñoäi baùnh xe saét noùnglaên quay treân ñaàu, oâng hoûi nguyeân do, ngöôøi ñaøn oâng kia traû lôøi:

* Bôûi toâi vaøo caùc thaønh vui chôi khoâng bieát chaùn cho neân khieán cho baùnh xe saét noùng quay treân ñaàu.

Di-Lieân nghe vaø nhôù laïi cung ñieän La-maïn, ñieän Tieát-maït, ñieän Ma-la, ñieän Phaïm-uaát-ñôn roài rôi leä, noùi:

* Vieäc gì ta phaûi vaøo trong ñoù!

Di-Lieân lieàn noùi vôùi quyû vöông giöõ thaønh saét raèng:

* Baùnh xe saét noùnglaên quay treân ñaàu ta bieát khi naøo môùi ngöng?
* Neáu coù ngöôøi naøo ñeán theá thì oâng seõ khoûi. Quyû vöông ñaùp. Phaät daïy:
* Baùnh xe löûa laên treân ñaàu oâng Di-Lieân töø ñoù veà sau traûi qua saùu möôi öùc vaïn naêm môùi ngöøng. Di-Lieân luùc baáy giôø nay chính la ta, khi chöa chöùng ñaïo, ta ngu si taém goäi maëc aùo môùi, chaân daãm leân ñaàu meï neân phaûi chòu quaû baùo bò baùnh xe saét noùng laên quay treân ñaàu. Moät ngaøy, boán thaùng baùt quan trai loøng raát hoan hyû neân gaëp ñöôïc boán thaønh baùu, höôûng thuï caû maáy ngaøn vaïn naêm. Vì vaäy ngöôøi theá gian vui höôûng naêm moùn duïc cho ñeán cheát cuõng thaáy chöa ñuû, ngöôøi coù tö duïc, baát hieáu vôùi cha meï, thaày toå thì seõ chòu quaû baùo mang baùnh xe löûa laên quay treân ñaàu gioáng nhö Di-Lieân ngaøy tröôùc vaäy.

(Trích kinh Di-Lieân vaø kinh Phöôùc baùo)

# *QUAÛ BAÙO CUÛA VIEÄC GIEÁT HAÏI BÍCH CHI PHAÄT*

Ngaøy xöa ôû nöôùc La-duyeät-kyø coù hai anh em thöông buoân, cuøng nhau ôû chung trong moät nhaø. Ngöôøi anh caàu hoân con gaùi cuûa Tröôûng giaû laøm vôï nhöng coâ gaùi tuoåi coøn nhoû khoâng theå theo choàng. Moät hoâm, ngöôøi anh cuøng caùc thöông buoân ñi sang nöôùc khaùc, nhieàu naêm khoâng veà thaêm queâ, coâ gaùi tuoåi ñaõ lôùn, tröôûng giaû baûo ngöôøi em trai thöông buoân raèng:

* Anh cuûa caäu ñi bieät taêm khoâng thaáy, giôø caäu coù theå laáy con gaùi cuûa toâi.

Ngöôøi em ñaùp:

* Sao coù theå laøm nhö theá ñöôïc?

Tröôûng giaû noùi maõi nhöng ngöôøi em loøng kieân quyeát khoâng xoay chuyeån. Theá laø tröôûng giaû doái vieát thö töø xa, giaû nhöõng ngöôøi khaùch göûi veà noùi ngöoøi anh ñaõ cheát, vaø oâng laïi baûo ngöôøi em:

* Nay anh caäu ñaõ cheát roài caäu tính theá naøo?

Ngöôøi em beøn cöôùi coâ ta laøm vôï. Qua moät thôøi gian ngöôøi vôï mang thai thì ngöôøi anh töø nôi xa trôû veà, ngöôøi em lo sôï chaïy ñeán nöôùc Xaù-veä, doø tìm ñeán choã ñöùc Phaät ñeå caàu xin xuaát gia. Ñöùc Phaät chaáp thuaän caäu vaøo trong Taêng ñoaøn vaø trôû thaønh Sa-moân teân Öu-ba-tö, vaâng giöõ giôùi luaät neân khoâng laâu chöùng quaû A-la-haùn.

Sau khi trôû veà, bieát chuyeän, ngöôøi anh voâ cuøng giaän döõ, muoán tìm ñeán nöôùc Xaù-veä ñeå gieát cheát ngöôøi em, oâng ta xuaát naêm traêm löôïng vaøng ban thöôûng troïng haäu möôùn ngöôøi saùt haïi ngöôøi em. Hoï cuøng nhau leân ñöôøng ñeán Xaù-veä, ñeán nôi thaáy ngöôøi em ñang ngoài thieàn thì ngöôøi gieát thueâ lieàn sanh loøng töø, töï hoûi:

* Taïi sao ta laïi phaûi gieát vò Tyø-kheo naøy? nhöng neáu ta khoâng gieát thì oâng kia laáy laïi soá tieàn cuûa ta.

Theá laø ngöôøi naøy döông cung baén Tyø-kheo nhöng khoâng may truùng phaûi ngöôøi anh, ngöôøi anh voâ cuøng töùc toái, trong choác laùt thì boû maïng, thoï thaân raén ñoäc soáng trong choát cöûa phoøng cuûa ngöôøi em. Cöûa phoøng maáy laàn ñoùng môû neân raén bò cheït vaøo khe cöûa maø cheát. Sau khi boû thaân raén laïi thoï thaân saâu ñoäc nhoû, aån naáp trong phoøng cuûa tu só, roài töø döôùi maùi ngaùch cöûa rôi treân coå cuûa Tyø-kheo, chaát ñoäc quaù maïnh, Tyø- kheo töùc thôøi maïng chung.

Ñöùc Phaät baûo toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

* Vaøo thôøi quaù khöù coù vò Bích chi Phaät aån tu trong nuùi röøng. Luùc aáy coù gaõ thôï saên thöôøng saên baét caàm thuù, vò naøy thöôøng tìm caùch baåy thuù nhöng bò Bích chi Phaät laøm kinh ñoäng ñeán cho loaøi thuù bieát neân thôï saên khoâng baét ñöôïc, vì vaäy oâng noåi giaän, duøng teân ñoäc baén vaøo Bích chi Phaät. Thöông xoùt keû thôï saên muoán cho haén ta söûa ñoåi sai laàm neân Ngaøi hieän thaàn tuùc. Baáy giôø gaõ thôï saên sanh loøng kính ngöôõng, sôï haõi, töï traùch mình vaø chí thaønh saùm hoái. Bích chi Phaät nhaän söï saùm hoái cuûa ngöôøi thôï saên xong Ngaøi bò chaát ñoäc phaùt taùc maø cheát. Do quaû baùo haïi Bích chi Phaät neân sau khi maïng chung, ngöôøi thôï saên phaûi bò rôi vaøo ñòa nguïc. Khi maõn ñòa nguïc, naêm traêm ñôøi oâng ñeàu phaûi chòu truùng chaát ñoäc maø cheát, cho ñeán nay, tuy ñaõ chöùng quaû A-la-haùn nhöng vaãn coøn bò saâu ñoäc caén cheát.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 10)

# *TAÙT BAÏC ÑOÁT TAY CÖÙU CAÙC KHAÙCH BUOÂN*

Thuôû xöa, trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù naêm traêm khaùch buoân cuøng nhau ñi qua moät caùnh ñoàng hoang daõ, roài men theo ñöôøng nuùi vaøo moät hang saâu, trong hang raát toái. Baáy giôø caùc khaùch buoân khoâng thaáy ñöôøng saàu khoå, sôï maát tieàn cuûa. Choán nuùi röøng nhieàu giaëc cöôùp, hoï laïi caøng theâm sôï haõi, theá laø ñoàng taâm, höôùng veà nhöõng vò Trôøi thaàn, maët traêng, maët Trôøi, thaàn nuùi thaàn bieån maø caàu khaån, khoùc loùc.

Baáy giôø, Taùt-baïc vì thöông xoùt taát caû thöông buoân, baûo hoï chôù neân sôï seät, toâi seõ laøm aùnh saùng röïc rôõ soi chieáu cho caùc anh em.

Taùt-baïc lieàn laáy baïch ñieäp, töï quaán vaøo hai caùnh tay, roài duøng daàu toâ röôùi leân, ñoát laøm ngoïn ñuoác soi ñöôøng cho ñoaøn thöông buoân ñi. Suoát caû baûy ngaøy ñoaøn ngöôøi môùi thoaùt ra khoûi khu röøng toái taêm aáy. Thoaùt khoûi roài, caùc khaùch buoân voâ cuøng caûm kích taám loøng cuûa Taùt-baïc, vaø raát kính quyù oâng. Moïi ngöôøi ñeàu bình an trôû veà voâ cuøng phaán khôûi.

Phaät daïy:

* Taùt-baïc baáy giôø nay chính laø ta, caùc khaùch buoân nay chính laø naêm traêm Tyø-kheo.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 6)

# *GIÖÕ GIÔÙI ÑÖÔÏC THOAÙT NAÏN LA SAÙT*

Ngaøy xöa, Taùt-baïc nghe ôû nöôùc ngoaøi coù nhieàu thöù chaâu baùu laï, muoán ñeán ñoù ñeå möu sinh, theá nhöng giöõa hai nöôùc thöôøng coù naïn quyû La-saùt, khoâng theå qua ñoù ñöôïc.

Moät hoâm, Taùt-baïc daïo chôi, nhìn thaáy coång thaønh phía Taây phoá chôï ñoâng ñuùc, coù moät vò ñaïo nhaân ngoài treân chieác giöôøng troáng, mieäng rao baùn naêm giôùi. Taùt-baïc gheù laïi hoûi naêm giôùi nhö theá naøo? Vò ñaïo nhaân traû lôøi:

* Giôùi khoâng hình töôùng, tröïc tieáp mieäng thoï taâm trì, ñôøi sau ñöôïc sanh leân Trôøi, hieän ñôøi ñöôïc thoaùt khoûi naïn quyû La-saùt. Taùt-baïc nghe theá thì muoán mua lieàn hoûi bao nhieâu tieàn?
* Moät ngaøn ñoàng tieàn vaøng. Ñaïo nhaân ñaùp.

Taùt-baïc baèng loøng, vò ñaïo nhaân lieàn truyeàn trao naêm giôùi cho oâng vaø daën:

* OÂng ra nöôùc ngoaøi, khi ñi sang bieân giôùi gaëp phaûi quyû La-saùt thì oâng chæ caàn noùi toâi laø ñeä töû taïi gia cuûa Phaät Thích Ca laø thoaùt naïn.

Theo lôøi cuûa Ñaïo nhaân daïy, khoâng bao laâu Taùt-baïc ñeán ranh giôùi giöõa hai nöôùc thì thaáy La-saùt thaân daøi moät tröôïng ba thöôùc, ñaàu vaøng nhö ngheä, maét ñoû nhö ñinh nung, toaøn thaân laø vi vaûy nhö vaûy Laân, mieäng haù nhö mieäng caù mang troáng, ngöôùc leân ñeå ñoùn chim eùn bay, chaân luùn ñaát tôùi ñaàu goái, mieäng maùu noùng chaûy, caû boïn maáy ngaøn La- saùt naém laáy Taùt-baït, oâng noùi:

* Toâi laø ñeä töû naêm giôùi cuûa Phaät Thích Ca.

La-saùt nghe vaäy nhöng nhaát quyeát khoâng chòu buoâng, oâng lieàn naém tay ñaùnh La-saùt, nhöng tay oâng bò dính chaët trong ñaùm vaûy cuûa noù, ruùt khoâng ra. OÂng laïi duøng chaân ñaïp vaøo ñaàu noù, nhöng chaân cuõng maéc cöùng vaøo vaûy, ruùt khoâng ra. Ñeán luùc naøy naêm voùc cuûa oâng ñeàu ñaõ dính chaët trong vaûy cuûa noù, chæ coøn löng cöõ ñoäng ñöôïc maø thoâi.

La saùt baûo:

*Thaân oâng vaø chaân tay Nhaát thôøi ñeàu bò dính Neáu ruùt ra seõ cheát*

*Khoâng caùch naøo thoaùt ñöôïc.*

Taùt-baït vaãn kieân trì, noùi vôùi La-saùt:

*Thaân vaø chaân tay ta Nhaát thôøi tuy bò dính Nhieáp taâm nhö vaøng ñaù*

*Quyeát khoâng cheát vì ngöôi.*

La-saùt noùi tieáp:

*Ta laø chuùa loaøi quyû*

*Duø ngöôøi nhieàu söùc maïnh Tröôùc giôø bò ta aên*

*Khoâng theå naøo ñeám heát Neáu boû ñi seõ cheát*

*Sao laïi coøn khoe khoang?*

Taùt-baïc saép noåi giaän, muoán maéng nhieác nhöng nghó laïi:

*Thaân luaân hoài ba coõi Chöa töøng thí ngöôøi aên Nay ta seõ thí thaân*

*La-saùt moät böûa no.*

Nghó vaäy beøn noùi vôùi La-saùt:

*Thaân thòt tanh hoâi naøy Töø laâu muoán boû ñi Nay oâng caàn ta cho OÂng cöù töï nhieân duøng Chí caàu Ñaïi thöøa phaùp*

*Muoán ñaït quaû Chaùnh giaùc.*

La-saùt thoâng minh, hieåu lôøi Taùt-baïc noùi lieàn sanh loøng hoå theïn neân buoâng Taùt-baïc ra vaø quyø xuoáng chaép tay saùm hoái:

*Ngaøi laø thaày cöùu ngöôøi Hieám coù trong ba coõi Chí caàu Boà-taùt ñaïo Khoâng laâu seõ chöùng quaû Nay toâi xin quy y*

*Cuùi ñaàu xin ñaûnh leã.*

Saùm hoái xong, La-saùt ñöa Taùt-baïc sang nöôùc khaùc, kieám ñöôïc nhieàu chaâu baùu. La-saùt laïi ñöa oâng trôû veà laïi nhaø. Nhôø huaân tu coâng ñöùc neân khoâng laâu chöùng quaû giaûi thoaùt.

(Trích kinh Taïp Thí Duï, phaàn lôùn ñoàng vôùi baûn kinh tröôùc, chæ coù khaùc chuùt ít, hai baûn nay vaãn toàn taïi)

# *BOÁN LOAØI CHUÙNG SANH*

Suùc sanh cuøng vôùi ngöôøi, heát thaûy goàm boán loaøi. Taïi sao bieát trong loaøi ngöôøi coù noaûn sanh?

Trong coõi Dieâm-phuø-lôïi naøy coù raát nhieàu thöông nhaân vaøo bieån ñeå tìm chaâu baùu. Moät hoâm coù moät vò thöông nhaân baét ñöôïc hai con ngoãng, sô yù thaû maát moät con, oâng thöôøng daïo chôi cuøng vôùi con coøn laïi, toái nguû chung vaø giao hôïp vôùi noù. Ñeû ra hai tröùng, ngoãng daàn daàn aáp, thôøi gian ñaõ ñeán, nôû ra hai ñoàng töû. veà sau, hai ñoàng töû naøy lôùn leân ñeàu xuaát gia hoïc ñaïo, chöùng quaû A-la-haùn. Moät ngöôøi hieäu laø Thi-ba-la, ngöôøi kia laø Öu-baùt-thi-baø-la.

Taïi sao bieát trong loaøi ngöôøi coù thaáp sanh?

Nhö trong kinh noùi: coù vua Ñaûnh-Sanh, Toân giaû Giaø-la, Toân giaû Öu-baø-giaø, La-saùt nöõ.

Taïi sao bieát trong loaøi ngöôøi coù hoaù sanh?

Ñoù laø ngöôøi trong giai ñoaïn kieáp sô. Khi ñaõ chöùng ñöôïc Thaùnh phaùp thì khoâng coøn sanh baèng noaõn sanh hoaêc sanh baèng thaáp sanh.

Taïi sao khoâng coøn noaõn sanh vaø thaáp sanh?

Vì ñaõ nhieáp thoï con ñöôøng noaõn sanh vaø suùc sanh. (Trích Tyø-baø-sa quyeån 4)

# *TIEÂN NHAÂN RÖÔÙI NÖÔÙC TAÙM COÂNG ÑÖÙC*

Ngaøy xöa coù vò ñaïo sö cuøng ñi chung vôùi naêm traêm vò khaùch buoân, ngang qua vuøng ñoàng vaéng, hoaøn toaøn khoâng coù nöôùc ñeå uoáng, ñoùi khaùt cuøng cöïc, kieám aên khaép nôi maø khoâng coù. Theá roài hoï cuøng nhau leo leân treân moät ñænh cao, xa troâng thaáy moät coäi caây, hoï cho raèng ñeán ñoù seõ coù nöôùc uoáng. Moïi ngöôøi cuøng nhau tìm ñeán, thaáy döôùi goác caây coû moïc xung quanh, ñaát ñai saïch ñeïp, hoï cuøng nhau xuùm laïi ñaøo bôùi. Baáy giôø coù vò thieân nhaân, töø xa troâng thaáy ñaïo sö, trong nhaùy maét Thieân nhaân ñaõ ñeán choã aáy. Vò naøy ñöùng treân taùn taùn caây cao, xoeø baøn tay phaûi xuoáng, doøng nöôùc taùm coâng ñöùc maùt laïnh töø trong nhöõng keû cuûa baøn tay cöù tuoân traøo khoâng döùt, khieán cho moïi ngöôøi ñöôïc no ñuû.

(Trích kinh Thí Duï boä 10 quyeån, quyeån 3)

# *THÖÔNG BUOÂN CÖÙU LONG NÖÕ*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ôû aáp Ñaïi laâm, thuoäc phía Nam cuûa thaønh Xaù- veä, ôû ñoù coù moät vò thöông buoân ñang luøa taùm con traâu ñi ñeán phía Baéc nöôùc Caâu-di. Laïi gaëp moät thöông buoân, caû hai ngöôøi cuøng thaû traâu trong ñaàm. Baáy giôø coù moät Ly xa baét ñöôïc moät Long nöõ, xoû muûi keùo ñi, vò

thöông nhaân thaáy vaäy lieàn khôûi loøng töø vaø hoûi:

* Naøy Ly-xa, nay ngöôøi daãn noù ñi laø muoán laøm gì?
* Toâi muoán baét noù veà aên thòt. Ly-xa ñaùp.
* Chôù gieát noù, ta seõ ñoåi cho ngöôi moät con traâu, ngöôi mau thaû noù

ra.

Ly-xa khoâng chòu ñoåi. Thöông nhaân naøi næ vaø daàn daàn taêng giaù cho

ñeán taùm con traâu thì Ly xa môùi chòu vaø noùi:

* Hoâm nay toâi vì neã maët oâng maø thaû noù.

Theá roài Ly-xa lieàn daãn taùm con traâu ñi vaø boû laïi Long nöõ. Thöông nhaân naøy thaàm nghó:

* Ñaây laø keû aùc, sôï noù seõ trôû laïi baét long nöõ.

Nghó theá, oâng lieàn ñi theo long nöõ, ñeán beân bôø ñaàm thì Long nöõ lieàn bieán thaønh thaân ngöôøi vaø baûo oâng:

* Maïng soáng cuûa toâi laø do Ngaøi ban cho, toâi muoán baùo ñaùp, Ngaøi haõy theo toâi vaøo cung ñeå toâi coù dòp baùo aân cöùu maïng.

Khaùch buoân traû lôøi:

* Doøng hoï roàng nhaø coâ taùnh tình hung baïo, saân haän voâ chöøng, toâi sôï vaøo ñoù e khoù maø trôû veà.

Long nöõ ñaùp:

* Keû tröôùc kia troùi toâi, söùc toâi coù khaû naêng gieát cheát noù, nhöng vì toâi ñaõ thoï giôùi Boà-taùt cho neân khoâng khôûi taâm saùt haïi, huoáng gì Ngaøi laø aân nhaân cöùu maïng cuûa toâi sao toâi coù theå gieát Ngaøi ñöôïc? Ngaøi ñöùng ôû ñaây ñôïi giaây laùt, toâi xin vaøo tröôùc ñeå lo lieäu.

Nhìn thaáy beân cöûa cung roàng coù hai con roàng ñang bò troùi, oâng ta

hoûi:

* Taïi sao caùc ngöôi bò troùi ôû ñaây? Chuùng ñaùp:

Long nöõ cuûa chuùng toâi nöûa thaùng coù ba ngaøy trai giôùi, anh em toâi

phaûi baûo veä, vì khoâng caån thaän neân bò Ly-xa kia baét ñi, vì theá maø boïn toâi bò phaït troùi ôû ñaây, xin Ngaøi cöùu giuùp noùi vôùi Long nöõ thaû chuùng toâi. Neáu Long nöõ hoûi Ngaøi muoán aên gì thì Ngaøi neân noùi laø aên nhöõng moùn treân Dieâm-phuø-ñeà.

Sau khi Long nöõ chuaån bò xong lieàn cho môøi vò khaùch buoân vaøo ngoài ôû treân giöôøng neäm baùu, Long nöõ thöa:

* Baây giôø Ngaøi muoán aên moùn gì?
* Toâi muoán aên nhöõng moùn cuûa ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà. Khaùch buoân traû lôøi.

Long nöõ lieàn soaïn caùc moùn aên ra, khaùch buoân hoûi:

næ.

* + Hai ngöôøi kia vì sao bò troùi?
	+ Chuùng coù toäi, toâi muoán gieát chuùng.
	+ Ngöôi khoâng neân gieát hoï. Khaùch buoân noùi.
	+ Khoâng ñöôïc, toâi phaûi gieát chuùng. Long nöõ noùi lôøi kieân quyeát.
	+ Ngöôi haõy thaû hoï ra ta môùi aên nhöõng moùn naøy. khaùch buoân naøi
	+ Cuõng ñöôïc, nhöng khoâng phaûi luùc, phaûi phaït tuaàn tra coõi ngöôøi

saùu thaùng roài môùi tha. Long nöõ ñaùp.

* + - Ngöôi coù hình phaït nghieâm ngaët nhö theá thì caàn gì phaûi thoï giôùi Boà-taùt? Thöông buoân hoûi.
		- Loaøi roàng chuùng toâi coù naêm ñieàu khoå, ñoù laø luùc sanh ra, luùc nguû nghæ, luùc haønh daâm, khi noåi saân haän, moät ngaøy coù ba ñieàu khoå, da thòt rôi xuoáng ñaát bò caùt noáng ñoát thaân. Long nöõ than thôû.
		- Vaäy ngöôi muoán caàu thöù gì? Khaùch buoân hoûi.
		- Vaâng, toâi muoán sanh vaøo coõi ngöôøi. Long nöõ ñaùp.
		- Khi ñaõ sanh vaøo loaøi ngöôøi roài thì toâi phaûi neân laøm gì? Long nöõ laïi hoûi.
		- Laøm ñöôïc thaân ngöôøi roài nhöng muoán caàu ñöôïc xuaát gia laø khoù.
		- Vaäy thì tìm ai ñeå caàu xuaát gia?
		- Ñöùc Nhö Lai baäc giaûi thoaùt giaùc ngoä hieän ñang cö truù taïi nöôùc Xaù-veä, ngöôøi chöa ñöôïc giaûi thoaùt nhôø Ngaøi maø ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôi haõy ñeán ñoù caàu Ngaøi xuaát gia.

Baáy giôø khaùch buoân laïi noùi:

* + - Nay toâi muoán trôû veà nöôùc.

Long nöõ lieàn ñöa cho Ngaøi taùm chieác baùnh baèng vaøng vaø noùi:

* + - Ñaây laø vaøng ôû cung roàng, ñuû cho Ngaøi phuïng döôõng cha meï vaø quyeán thuoäc, troïn ñôøi duøng cuõng khoâng heát. Baây giôø Ngaøi haõy nhaém maét laïi, toâi seõ ñöa Ngaøi trôû veà.

Long nöõ lieàn vaän thaàn thoâng ñöa oâng veà nöôùc cuõ. Nhöõng ngöôøi baïn cuûa oâng tröôùc ñoù ñeán noùi vôùi moïi ngöôøi trong gia quyeán cuûa oâng laø oâng ñaõ ñi xuoáng cung cuûa roàng roài. Cha meï cho raèng con mình ñaõ cheát, theá laø caû doøng hoï, quyeán thuoäc ñeàu ñeán ñeå chia buoàn, khoùc loùc thöông tieác.

Baáy giôø nhöõng ngöôøi chaên traâu caét coû troâng thaáy oâng lieàn voäi vaõ chaïy veà baùo tin. Moïi ngöôøi nghe tin aáy heát söùc vui möøng, cuøng nhau ra ñoùn vaø tuï taäp kho tieäc aên möøng. Trong luùc cuøng nhau aên möøng, oâng ta lieàn laáy ra taùm chieác baùnh baèng vaøng cuûa cung roàng daâng leân cha meï vaø thöa:

-Ñaây laø vaøng cuûa roàng, khi ñem caét xaøi thì noù töï ñaày trôû laïi, vaø cöù höôûng troïn ñôøi nhö theá khoâng bao giôø heát.

(Trích luaät Taêng Kyø quyeån ba möôi ba)

# *KHAÙCH BUOÂN GAËP NAÏN LA SAÙT*

Xöa kia coù moät ngöôøi thöông buoân daãn ñoaøn ngöôøi laïc vaøo nôi hieåm naïn, gaëp boïn quyû La-saùt dang tay chaän ñöôøng vaø noùi:

* + - Caùc ngöôi döøng laïi, khoâng ñöôïc nhuùc nhích, ta khoâng cho caùc ngöôøi ñi qua.

Ngöôøi buoân tröôûng ñoaøn lieàn duøng naém tay phaûi ñaùnh vaøo quyû, nhöng tay ñaùnh vaøo thì bò huùt chaët, khoâng ruùt ra ñöôïc. OÂng tieáp tuïc duøng tay traùi ñaùnh, tay oâng cuõng dính chaët vaøo nhö tröôùc. OÂng laïi duøng chaân phaûi ñaù, chaân OÂng cuõng dính chaët nhö theá. OÂng duøng ñaàu huùc vaøo, ñaàu cuõng dính vaøo. Quyû lieàn hoûi:

* + - Toaøn thaân cuûa oâng dính chaët nhö theá, giôø oâng ñaõ chòu thua chöa?
		- Tuy thaân ta bò dính chaët nhöng ta quyeát khoâng chòu thua ngöôi, nay ta duøng ñöùc tinh taán ñeå ñaùnh vôùi ngöôi. Ngöôøi tröôûng ñoaøn noùi.

Luùc aáy quyû lieàn nghó:

* + - Ngöôøi naøy gan quaù, lieàn noùi:
		- Ngöôi coù söùc tinh taán voâ cuøng maïnh meõ, chaéc chaén khoâng chòu thoái lui, vaäy thoâi nay ta thaû cho oâng ñi.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 16)

# *KHAÙCH BUOÂN CÖÙU NGÖÔØI CHEÁT*

Xöa coù vò tröôûng ñoaøn thöông buoân teân Caùt-lôïi, daãn moïi ngöôøi vaøo trong bieån tìm chaâu baùu vaø an oån trôû veà. Thoâng thöôøng oâng kieám ñöôïc taùm möôi öùc vieân chaâu ma ni, moãi vieân trò giaù traêm öùc löôïng vaøng. Khi veà ñeán, chöa böôùc vaøo nhaø thì gaëp moät ngöôøi aên xin, oâng ñem taát caû chaâu aáy boá thí cho ngöôøi aên xin aáy roài laïi trôû ra bieån tìm chaâu baùu.

Laàn naøy oâng vaøo bieån, tìm ñöôïc raát nhieàu chaâu baùu quyù hieám, traûi qua taùm möôi naêm sau oâng môùi trôû veà. Treân ñöôøng saép vaøo thaønh, oâng laïi gaëp keû phaïm toäi, bò quan laïi troùi ñaùnh raát daõ man, gioáng troáng khaép phoá xaù, ñöa aïam nhaân tôùi phaùp tröôøng ñeå xöû töû. Treân ñöôøng ñi, keû phaïm toäi troâng thaáy Caùt-lôïi lieàn goïi:

* + - Xin tröôûng giaû cöùu toâi, toâi saép cheát haõy cöùu toâi, ban cho toâi maïng soáng. Ngaøi laø ñaïi ñaøn vieät, hieàn töø roäng löôïng.

Nghe nhöõng lôøi caàu cöùu nhö theá, Caùt-lôïi lieàn noùi:

* + - Baïn chôù lo, giôø ñaây ta seõ ban cho baïn söï voâ uyù, seõ cöùu maïng soáng cho baïn.

Theá roài oâng lieàn ñeán choã quan phuû treân phaùp tröôøng, thöôûng cho moãi vò moät vieân chaâu Ma-ni vaø moät öùc löôïng vaøng, noùi:

* + - Caùc Ngaøi ñôïi toâi moät luùc, nay toâi seõ ñeán choã nhaø vua roài sau ñoù toâi seõ quay laïi.

Caùt-lôïi lieàn ñeán choã cuûa nhaø vua vaø taâu:

* + - Taâu ñaïi vöông, nay toâi muoán ñem taát caû chaâu baùu naøy ñeå ñoåi laáy maïng ngöôøi phaïm toäi kia.
		- Ngöôøi ñoù phaïm toäi raát naëng khoâng theå tha ñöôïc, khoâng theå ñoåi ñöôïc. Nhöng neáu caàn thì ngöôi coù bao nhieâu vaät baùu ñöa heát cho ta, nhö theá toäi cheát môùi coù theå tha. Nhaø vua ra leänh.

Caùt-lôïi vui veû noùi:

* + - Neáu cöùu ñöôïc ngöôøi naøy thì toâi ñaõ maõn nguyeän.

OÂng laáy heát taát caû chaâu baùu trong nhaø oâng vaø caùc thöù oâng tìm ñöôïc trong bieån caû, voâ löôïng ngaøn öùc vaøng baïc chaâu baùu ñeàu daâng heát cho nhaø vua vaø taâu:

* + - Theo lôøi höùa, nay toâi ñaõ ñem taát caû taøi saûn ñeán, xin ñaïi vöông haõy thaû ngöôøi aáy ra.

Nhaø vua ra leänh cho quan phuû ñem Caùt-lôïi ra cheùm ñaàu.

Theá roài hoï lieàn troùi Caùt-lôïi ñem ra phaùp tröôøng, boïn ñao phuû vung ñao saép cheùm Caùt-lôïi thì boãng döng tay chaân cöùng ñô khoâng coøn nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Moïi ngöôøi thaáy theá thì maát hoàn lieàn baåm baùo cho nhaø vua. Nhaø vua nhaän ñöôïc tin lieàn ñeán töï tay caàm dao gieát Caùt-lôïi, nhöng khi vung ñao leân thì laäp töùc tay rôùt xuoáng ñaát, nhaø vua ñau ñôùn la theùt maø cheát.

Ñöùc Phaät xaùc ñònh:

Caùt-lôïi xöa nay chính laø ta, OÂng vua kia nay chính laø Ñieàu-ñaït. (Trích Taïng Kinh Boà-taùt quyeån haï)

# *QUAÛ BAÙO CUÛA THAM LAM*

Vaøo thuôû xa xöa, trong voâ löôïng A-taêng-kyø kieáp tröôùc, ôû thaønh Ba-la-naïi coù hai ñoaøn thöông buoân, moät ñoaøn coù naêm traêm ngöôøi. Hoï choïn laáy nhöõng phöông tieän taøi saûn caàn duøng cho baûn thaân ñem chaát leân thuyeàn roài cuøng nhau vöôït bieån. Hoâm aáy hoï nhoå neo, caêng buoàm, theo gioù löôùt ñi, khoâng maáy choác thì ñaõ ñeán baõi bieån chaâu baùu. Nôi ñaây coù gaùi ñeïp, khoâng vaät gì maø khoâng coù. vò tröôûng ñoaøn noùi vôùi moïi ngöôøi.

* + - Chuùng ta vì nhöõng taøi saûn naøy khoù khaên laém môùi ñeán ñöôïc ñaây,

giôø chuùng ta neân cuøng nhau ôû ñaây vui chôi maõi maõi.

Vò tröôûng ñoaøn thöù hai noùi vôùi moïi ngöôøi:

* + - Thöa caùc vò, nôi ñaây tuy nhieàu cuûa baùu nhöng khoâng theå ôû laâu

ñöôïc.

Baáy giôø coù moät vò thieân nöõ, vì thöông xoùt boïn ngöôøi naøy lieàn ôû

treân khoâng trung noùi voïng xuoáng raèng:

* + - Choán naøy tuy vui veû nhöng khoâng neân ôû laâu, baûy ngaøy sau vuøng ñaát naøy seõ chìm trong bieån caû.

Noùi xong thieân nöõ bieán maát. Luùc ñoù laïi coù moät ma nöõ, vì muoán cho nhöõng khaùch buoân cheát chìm ôû ñaây neân bieán hieän treân khoâng trung keâu goïi raèng:

* + - Caùc Ngaøi khoâng neân söûa soaïn trôû veà, vuøng ñaát naøy khoâng coù nöôùc roài seõ coù nöôùc, caùc thöù chaâu baùu, caùc coâ gaùi vaø naêm moùn duïc ôû ñaây, do ñaâu maø coù? nhöõng gì vò Trôøi tröôùc ñaõ noùi ñeàu khoâng ñuùng.

Noùi xong, coâ ta bieán maát. Vò tröôûng ñoaøn thöù nhaát baûo vôùi moïi ngöôøi chôù ñi, khoâng neân tin theo vò Trôøi tröôùc ñoù.

Vò tröôûng ñoaøn thöù hai baûo ñoaøn cuûa mình:

* + - Caùc anh ñöøng luyeán tieác, haõy mau söûa soaïn leân thuyeàn, lôøi vò Trôøi tröôùc noùi laø thaät. Nöôùc khoâng daâng thì ôû ñaây vui chôi, töø töø trôû veà, neáu nöôùc traøn tôùi thì mình cuõng ñaõ söûa soaïn xong vaø ñi maø thoâi.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

* + - Ñuùng nhö lôøi cuûa thieân nöõ kia noùi, baûy ngaøy sau thì nöôùc ñaõ daâng traøn ngaäp caû vuøng ñaát aáy. Vì ñaõ chuaån bò neân vò tröôûng ñoaøn thöù hai daãn ñöôïc ñoaøn buoân cuûa mình leân thuyeàn, coøn vò kia cuøng ñoaøn cuûa hoï khoâng chuaån bò tröôùc, ngaøy nöôùc daâng leân, oâng caàm gaäy goäc cuøng nhau tìm caùch cheøo choáng. Tröôûng ñoaøn buoân thöù hai leân thuyeàn roài thì nöôùc ñaõ giaâng ñeán chaân cuûa thuyeàn tröôûng thöù nhaát, nöôùc ngaäp saâu quaù neân oâng ta lieàn maïng chung.
		- Naøy Xaù-lôïi-phaát, vò thuyeàn tröôûng thöù nhaát ngaøy xöa nay chính laø oâng Ñeà-baø-ñaït-ña, coøn thuyeàn tröôûng thöù hai nay chính laø ta. Naêm traêm chuùng thöông buoân do thuyeàn tröôûng thöù nhaát daãn ñi nay chính laø naêm traêm ñeä töû cuûa OÂng ta, coøn naêm traêm thöông buoân do thuyeàn tröôûng thöù hai daãn ñi nay chính naêm traêm vò A-la-haùn. Thieân nöõ nay chính laø oâng, Ma nöõ nay chính laø Tyø-kheo Maãn Nguyeät, laø ñeä töû Baø-la-moân.

(Trích kinh Höng Khôûi Haïnh quyeån thöôïng)

# *QUAÛ BAÙO HAÏI BAÏN LAÁY CHAÂU BAÙU*

Vaøo thôøi Ñöùc Phaät Ñònh Quang coù naêm traêm vò khaùch buoân vaøo

bieån tìm chaâu baùu, trong nhoùm coù keû khôûi taâm xaáu nghó raèng:

* + - Ta nay ra tay haïi nhöõng khaùch buoân naøy ñeå chieám toaøn boä chaâu baùu cuûa hoï.

Baáy giôø ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà coù moät vò ñaïo sö teân laø Ñaïi Ai, naèm moäng thaáy thaàn bieån maùch baûo:

* + - Trong nhoùm khaùch buoân coù moät keû giaëc muoán gieát caû thaûy naêm traêm ngöôøi baïn ñeå moät mình chieám laáy chaâu baùu. Giaû nhö vieäc naøy xaûy ra thì haén seõ rôi vaøo ñòa nguïc. Nay Ngaøi haõy thöông xoùt, tìm phöông tieän khieán cho khaùch buoân khoâng bò haén gieát cheát, nhö vaäy môùi cöùu cho haén thoaùt ñöôïc toäi ñòa nguïc.

Vò ñaïo sö suy nghó suoát caû baûy ngaøy nhöng khoâng tìm ra baát cöù moät giaûi phaùp naøo, ñaønh choïn giaûi phaùp gieát keû hung aùc ñoù, hoaï may cöùu ñöôïc moïi ngöôøi.

Nhöng neáu baùo cho moïi ngöôøi trong nhoùm bieát thì hoï seõ noåi giaän, hoï seõ cuøng nhau gieát cheát keû giaëc kia vaø roài cuøng rôi vaøo trong ñöôøng aùc caû. Neáu nhö moät mình ta gieát thì moät mình ta chòu toäi, ta thaø nhaãn chòu traêm ngaøn kieáp khoå chöù khoâng theå ñeå cho moïi ngöôøi phaûi bò haïi cheát, laïi khoâng ñeå cho teân cöôùp phaûi rôi vaøo trong ñòa nguïc. Vaäy laø tröôùc tieân ta phaûi thuyeát phaùp khieán cho haén phaùt taâm hoan hyû, phaán khôûi vaø nguû ngon.

Phaät daïy:

* + - Vò ñaïi sö Ñaïi Ai vì caùc khaùch buoân neân duøng phöông tieän gieát teân cöôùp, sau khi maïng chung sanh leân coõi Trôøi Quang AÂm thöù möôøi hai. Ñaïi Ai baáy giôø nay chính laø ta, duøng phöông tieän aáy neân vöôït qua ngaøn kieáp sanh töû. naêm traêm vò khaùch buoân chính laø naêm traêm vò Phaät trong hieàn kieáp.

(Trích kinh Tueä thöôïng Boà-taùt quyeån 1)

# *THOAÙT CHEÁT NHÔØ NIEÄM PHAÄT*

Xöa coù naêm traêm thöông buoân, doâng thuyeàn vaøo bieån, gaëp phaûi caù Ma-kieät ñang nhoi ñaàu leân khoûi maët nöôùc, haù mieäng muoán aên chuùng sanh. Luùc aáy Trôøi raát ít gioù nhöng thuyeàn laïi ñi nhö teân baén. Vò Thuyeàn tröoûng baûo moïi ngöôøi:

-Thuyeàn ñi quaù nhanh, coù theå haï buoàm.

Theo lôøi cuûa thuyeàn tröôûng, caùc thuyû thuû beøn haï buoàm. Nhöng buoàm haï roài maø thuyeàn laïi ñi nhanh hôn khoâng theå döøng laïi ñöôïc.

Taùc-baïc lieàn hoûi ngöôøi ôû treân mui:

* + - OÂng coù thaáy gì khoâng?
		- Toâi thaáy phía treân maët bieån coù hai maët Trôøi moïc, phía döôùi thì coù moät quaû nuùi traéng, ôû giöõa laïi coù ngoïn nuùi ñen. Ngöôøi thuyû thuû treân mui ñaùp.

Thuyeàn tröôûng nghe vaäy thì sôï haõi noùi:

* + - Hieän töôïng naøy laø chuùng ta gaëp phaûi caù to, phaûi laøm sao ñaây? Chuùng ta nay gaëp nguy roài, khi vaøo buïng loaïi caù naøy thì khoâng coøn mong soáng soùt. Nay caùc oâng thôø thaàn naøo thì haõy nhaát taâm caàu thaàn aáy. Theá laø moïi ngöôøi tuyø theo vò thaàn Thaùnh cuûa mình toân thôø maø doác loøng caàu nguyeän haàu mong thoaùt ñöôïc tai naïn naøy.

Theá nhöng, moïi ngöôøi caøng caàu thì thuyeàn laïi ñi caøng nhanh khoâng chuïi ngöng, nhö theá chaúng maáy choác seõ vaøo mieäng caù. Thuyeàn tröôûng voäi baûo moïi ngöôøi:

* + - Toâi toân thôø moät vò thaàn lôùn, ñoù chính laø Ñöùc Phaät. Nay quyù ñöøng nieäm gì khaùc, haõy moät loøng höôùng veà Ñöùc Phaät ñeå xöng nieäm danh hieäu Ngaøi.

Baáy giôø caû naêm traêm vò thöông buoân ñoàng thanh nieäm lôùn Nam moâ Phaät.

Caù nghe ñeán danh hieäu Phaät thì töï suy nghó:

* + - Ngaøy nay theá gian laïi coù Phaät xuaát theá, ta nôõ naøo laøm haïi ñeán chuùng sanh.

Nghó theá xong, caù lieàn ngaäm mieäng laïi vaø nöôùc cuõng ñoåi chieàu, thuyeàn thoaùt khoûi mieäng caù. Naêm traêm thöông nhaân nhôø ñoù maø phaùt ñöôïc taâm laønh vaø ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 6)

# *NOÃI SÔÏ HAÕI CUÛA QUYÛ*

Ngaøy xöa coù moät huyeän noï, haàu heát moïi ngöôøi trong huyeän ñeàu giöõ naêm giôùi, tu taäp möôøi thieän nghieäp, caû huyeän ñeàu khoâng coù loø naáu röôïu. Trong ñoù coù ngöôøi con cuûa moät gia ñình thuoäc doøng Baø-la-moân muoán ñi laøm aên nôi xa. Khi saép leân ñöôøng, cha meï baûo:

* + - Con haõy sieâng naêng giöõ gìn naêm giôùi vaø tu taäp möôøi thieän ng- hieäp, caån thaän chôù neân uoáng ruôïu maø phaïm troïng giôùi cuûa Ñöùc Phaät.

Baáy giôø caäu ñeán nöôùc khaùc gaëp laïi baïn ñoàng hoïc cuõ, quaù vui möøng baïn lieàn ruû caäu veà nhaø roài mang röôïu Boà ñaøo ra ñònh thieát ñaûi.

Theá nhöng caäu ta töø choái, noùi:

* + - Xöù toâi giöõ giôùi cuûa Ñöùc Phaät, khoâng moät ai daùm phaïm, hôn nöõa tröôùc luùc ra ñi, cha meï toâi ñaõ daën kyû. Nay gaëp laïi baïn beø, toâi raát vui möøng nhöng baïn cuõng khoâng neân eùp toâi phaïm giôùi caám, traùi lôøi giaùo

huaán cuûa song thaân. Ngöôøi baïn noùi:

* + - Toâi vaø baïn cuøng thoï ôn thaày töùc laø huynh ñeä, cha meï toâi töùc laø cha meï baïn, anh em laâu gaëp nhau uoáng moät chuùt khoâng heà gì ñaâu! Neáu nhö toâi ñeán nhaø cuûa baïn thì aét phaûi thuaän theo cha meï cuûa baïn.

Töø choái khoâng ñöïôc neân caäu ñaønh phaûi uoáng. Sau khi xong vieäc, caäu trôû veà nhaø thöa roõ vôùi cha meï, cha meï baûo:

* + - Con ñaõ traùilôøi cuûa cha meï daën laïi phaïm giôùi, con ñaõ laøm roái loaïn pheùp taéc khoâng coøn laø ngöôøi con hieáu nöõa, thoâi khoâng coøn noùi gì nöõa caû.

Cha meï lieàn ñöa cho caäu moät ít ñoà vaø baûo ñi khoûi nöôùc. Ngöôøi con bò cha meï ñuoåi ñi neân môùi ñeán moät nöôùc khaùc ôû troï. Chuû nhaø troï thôø ba vò quyû thaàn, coù theå bieán ra hình ngöôøi ñeå cuøng nhau aên uoáng. Luùc aáy chuû nhaø than thôû vôùi khaùch:

* + - Thôø caùc vò naøy nhieàu naêm, tieàn cuûa ñaõ heát, trong nhaø laïi cöù beänh taät, cheát choùc maõi.

Hai ngöoøi cuøng nhau baøn luaän nhö theá, quyû bieát yù neân hoï cuõng cuøng nhau baøn taùn:

* + - Nhaø naøy taøi saûn heát roài chính laø vì chuùng ta chöa töøng giuùp ñôõ hoï, giôø naøy hoï ñang chaùn naûn lo laéng, chuùng ta neân ñi tìm traân baûo veà cho oâng ta.

Theá roài ba vò quyû thaàn aáy cuøng nhau ñi qua nöôùc khaùc, troäm vaät trong kho cuûa nhaø vua ñem veà chaát trong khu vöôøn vaø noùi vôùi chuû nhaø:

* + - Ngöôøi nhieàu naêm ñaõ nhoïc nhaèn khoå sôû ñeå phuïng söï chuùng toâi, nay phöôùc saép ñeán, ngöôi seõ ñöôïc giaøu sang.

Chuû nhaø thöa:

* + - Toâi caûm ôn chö vò ñaïi thaàn. Quyû baûo:
		- Trong khu vöôøn cuûa ngöôøi coù raát nhieàu vaøng baïc, ngöôi haõy ñeán ñoù ñeå laáy duøng.

Nghe theá, chuû nhaø voâ cuøng vui möøng, roài ñi ra vöôøn ñem heát taát caû cuûa baùu vaøo nhaø, heát lôøi caûm taï caùc vò quyû thaàn. Saùng hoâm sau muoán söûa soaïn thöùc aên ñeå thieát ñaõi, caàu chö thaàn haï coá. Thöùc aên ñaõ chuaån bò ñaày ñuû thì quyû thaàn ñeàu ñeán, tôùi cöûa thì thaáy ngöôøi nöôùc Xaù-veä ñang ôû trong nhaø chuû mình, hoï lieàn voäi vaøng boû chaïy. Chuû nhaân lieàn ñuoåi theo vaø goïi:

* + - Caùc vò ñaõ haï coá ñeán ñaây sao laïi boû chaïy?
		- Nhaø oâng coù khaùch quyù laøm sao chuùng toâi vaøo ñöôïc?

Noùi xong hoï voâ cuøng hoaûng sôï boû chaïy tieáp.

Chuû nhaø suy nghó: trong nhaø ta khoâng coù ngöôøi laï, chính laø chæ coù ngöôøi ôû troï naøy thoâi. OÂng lieàn cung kính hoûi vò khaùch troï:

* + - Ngaøi coù coâng ñöùc gì maø khieán cho caùc vò thaàn cuûa toâi sôï boû chaïy

heát?

Vò khaùch trình baøy veà coâng ñöùc cuûa vieäc giöõ gìn naêm giôùi vaø thöïc

haønh möôøi thieän nghieäp cuûa ñöùc Phaät. Söï thaät laø vì phaïm giôùi uoáng röôïu neân bò cha meï ñuoåi, nhöng coøn boán giôùi kia khoâng phaïm neân ñöôïc caùc vò thieän thaàn uûng hoä, khieán cho thaàn cuûa oâng khoâng theå ñeán ñöôïc.

Nghe theá chuû nhaø lieàn phaùt taâm:

* + - Nay toâi muoán thoï trì naêm giôùi, xin oâng haõy truyeàn trao cho toâi. Nhaân ñoù ngöôøi khaùch môùi truyeàn Tam quy vaø Nguõ giôùi cho oâng ta. Truyeàn xong, oâng moät loøng tinh taán khoâng bieáng nhaùc, Ñöùc Phaät hieän ñang ôû ñaâu, toâi coù theå ñeán gaëp Ngaøi ñöôïc khoâng?

Ngöôøi khaùch noùi:

* + - Hieän giôø ñöùc Phaät ñang cö truù trong vöôøn Caáp-coâ- ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Bieát choã cuûa Ñöùc Phaät roài, chuû nhaø moät maïch thaúng ñeán nöôùc Xaù- veä. Giöõa ñöôøng gaëp moät ngoâi ñình, beân trong coù moät coâ gaùi, chính laø vôï cuûa quyû aên thòt ngöôøi. Ñöôøng coøn xa maø Trôøi laïi saép toái, oâng xin coâ gaùi cho nguû nhôø, coâ gaùi noùi:

* + - OÂng haõy ñi mau ñi, ñöøng neân naán naù laïi ñaây. Vò khaùch hoûi:
		- Taïi sao vaäy?
		- Toâi ñaõ noùi roài, oâng chôù neân hoûi. Nguôøi nöõ ñaùp. Ngöôøi khaùch töï suy nghó:
		- Ngöôøi nöôùc Xaù-veä tröôùc ñaây ñaõ tuyeân giaûng boán giôùi cuûa Phaät, vò thaàn cuûa ta coøn sôï khoâng daùm ñeán. Nay ta ñaõ thoï tam quy nguõ giôùi, taâm khoâng löôøi bieáng, coøn sôï gì nöõa!

Theá laø oâng beøn löu laïi qua ñem trong mieáu thôø. Baáy giôø quyû aên thòt ngöôøi thaáy thaàn hoä giôùi neân noù phaûi ôû caùch mieáu ñeán boán möôi daëm, suoát ñeâm khoâng trôû veà.

Saùng ra ngöôøi khaùch leân ñöôøng, thaáy quyû aên thòt ngöôøi, xöông coát raûi raùc, loøng lo sôï vaø hoái haän, töï suy nghó:

* + - Ta ôû xöù nhaø, aên maëc ñaày ñuû, nghe chi nhöõng lôøi cuûa haén noùi Phaät ôû nöôùc Xaù-veä, nhöng chöa thaáy ñieàu kyø dieäu maø ñaõ thaáy xöông coát ngoån ngang. Chi baèng ñem coâ gaùi naøy veà nhaø mình chung soáng.
		- Ngöôøi khaùch naøy beøn quay laïi xin coâ gaùi nguû nhôø. Coâ gaùi hoûi:
		- Sao oâng quay laïi ñaây?
		- Toâi ñi bò laïc ñöôøng neân quay laïi ñaây xin nguû ñeâm nöõa.
		- OÂng seõ cheát, choàng toâi laø quyû aên thòt ngöôøi, khoâng bao laâu seõ veà ñeán, oâng haõy mau ñi khoûi ñaây chöù khoâng thì maát maïng.

Vò khaùch khoâng tin cöù ôû laïi trong mieáu, taâm daâm meâ loaïn phaùt sanh, khoâng coøn tin Phaät, khoâng quy y Tam baûo, khoâng coøn giöõ giôùi neân caùc Thieân thaàn hoä giôùi lieàn boû ñi, quyû aên thòt ngöôøi quay trôû laïi.

Coâ gaùi sôï quyû aên thòt vò khaùch naøy neân ñem giaáu trong caùi goùc ñaù.

Quyû ngöûi ñöôïc muøi thòt ngöôøi neân hoûi vôï:

* + - Naøng kieám ñöôïc thòt ngöôøi ö, ta muoán aên?
		- Toâi khoâng ñi ñaâu caû laøm sao maø kieám ñöôïc thòt ngöôøi? Coâ gaùi hoûi:
		- Hoâm qua chaøng ñi ñaâu maø khoâng veà nhaø?
		- Choã naøng ngoài coù moät vò khaùch quyù xin nguû nhôø khieán ta bò ñuoåi ñi. Quyû ñaùp.

Trong chum, ngöôøi khaùch nghe vaäy noåi run sôï khoâng coøn nhôù tam töï quy y.

Ngöôøi Vôï hoûi:

* + - Taïi sao khoâng aên thòt ngöôøi aáy ñöôïc?
		- Chính vì ngöôøi aáy laø ñeä töû cuûa Phaät neân Thieân thaàn ñuoåi ta ra xa caû boán möôi daëm. Vì nguû ngoaøi ñöôøng, lo sôï ñeán giôø khoâng ñöôïc yeân oån neân khoâng aên ñöôïc thòt ngöôøi.

Vôï nhaân ñoù hoûi choàng veà giôùi cuûa Phaät nhö theá naøo? Quyû noùi:

* + - Ta ñoùi quaù, naøng haõy mau laáy thòt ra ñaây, khoâng caàn phaûi hoûi vieäc ñoù, ñoù laø giôùi cuûa baäc Voâ thöôïng chaùnh chaân, chaúng phaûi laø ñieàu ta daùm noùi.

Ngöôøi vôï naøi næ:

* + - Mình haûy noùi vieäc aáy ñi, toâi seõ cho mình aên thòt.

Quyû voán laø loaøi tham taøn, tham aên khoâng ngöøng. Ngöôøi vôï cöù hoái thuùc choàng, quyû lieàn noùi Tam quy nguõ giôùi. khi vöøa noùi giôùi thöù nhaát thì ngöôøi vôï lieàn moät loøng laõnh thoï, quyû ñoïc ñeán giôùi thöù naêm thì ngöôøi vôï cuõng taâm nhôù mieäng ñoïc theo. Vò khaùch ngoài ôû trong chum cuõng nhôù laïi naêmgiôùi lieàn ñoäc theo.

Baáy giôø Trôøi Ñeá thích bieát hai ngöôøi naøy taâm ñaõ quy y Tam baûo, lieàn sai naêm möôi vò Thieân thaàn uûng hoä hai ngöôøi. Quyû thaáy vaäy lieàn boû chaïy. Ñeán saùng ngöôøi vôï hoûi vò khaùch:

* + - OÂng coù sôï khoâng?

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 93

* Toâi raát sôï quyû aên thòt, nhôø ôn coâ maø toâi tænh ra, nhôù ñeán Phaät
* Sao ñeâm qua ngöôi trôû laïi ñaây laøm gì?
* Toâi thaáy ngöôøi cheát môùi vaø cuõ, xöông coát ngoån ngang, sôï quaù neân quay trôû laïi.
* Xöông laø do toâi boû ñoù, toâi voán laø con gaùi nhaø hieàn löông, bò quyû baét eùp toâi laøm vôï, ñau khoå toät cuøng, khoâng coù caùch naøo, nay nhôø aân ngöôøi maø ñöïôc nghe giôùi cuûa Ñöùc Phaät neân thoaùt ñöôïc quyû döõ. Giôø ñaây hieàn giaû muoán ñi ñaâu?
* Toâi muoán ñeán nöôùc Xaù-veä ñeå yeát kieán ñöùc Phaät. Ngöôøi phuï nöõ lieàn noùi:
* Vaäy thì hay quùa, cho toâi cuøng ñi vôùi, toâi cuõng muoán gaëp Phaät. Theá roài caû hai ngöôøi cuøng nhau leân ñöôøng veà phía tröôùc lieàn gaëp

498 ngöôøi, nhaân ñoù hoûi thaêm hoï:

* Caùc hieàn giaû töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Moïi ngöôøi ñaùp:
* Chuùng toâi töø choã Ñöùc Phaät ñeán.
* Caùc vò ñaõ gaëp Phaät roài sao laïi boû ñi?
* Ñöùc Phaät giaûng kinh, chuùng toâi nghe môø mòt, vaãn khoâng hieåu gì neân nay phaûi trôû veà nöôùc.

Hai ngöôøi cuøng thuaät laïi chuyeän cho moïi ngöôøi nghe, vì loaøi quyû sôï ngöôøi coù giôùi haïnh cao, moïi ngöôøi nghe xong môùi thaáu hieåu neân cuøng nhau quay trôû laïi gaëp Phaät.

Ñöùc Phaät töø xa troâng thaáy lieàn mæm mieäng cöôøi, trong mieäng phoùng ra haøo quang naêm saéc. Thaáy vaäy, Toân giaû A nan quyø xuoáng thöa:

* Baïch Ñöùc Theá toân, Ngaøi khoâng bao giôø cöôøi maø khoâng coù yù ng- hóa, chaúng hay coù ñieàu gì muoán noùi?

Ñöùc Phaät hoûi:

* OÂng coù thaáy 498 ngöôøi kia quay laïi ñaây khoâng? Nhöõng ngöôøi aáy giôø ñaõ gaëp ñöôïc baäc höôùng ñaïo cho mình roài, ñeán ñaây ñeàu seõ chöùng ñaïo.

Baáy giôø, caû naêm traêm ngöôøi cuøng nhau ñeán choã cuûa Ñöùc Phaät nghe Ngaøi giaûng kinh, taâm ñöôïc khai, yù ñöôïc môû, taát caû ñeàu trôû thaønh Sa-moân, chöùng quaû A-la-haùn. Hai ngöôøi nam nöõ naøy laø baäc thaày ñôøi tröôùc cuûa 498 ngöôøi kia, caàu ñöôïc phaùp yeáu neân hoï laø baäc thaày höôùng ñaïo. Ngöôøi caàu ñaïo, phaûi tìm ñöôïc baäc thaày höôùng ñaïo vaø ngöôøi baïn ñaïo cuûa hoï, nhö vaäy môùi hieåu ñöôïc ñaïo.

(Trích kinh Giôùi Tieâu Tai)