KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 44**

1. Chuyeän chaøng aûo thuaät
2. Phöôùc baùo cuûa söï thaønh thaät
3. Thoaùt cheát nhôø moät caâu kinh
4. Coâng ñöùc phoùng sanh
5. Maàm cuùng döôøng
6. Troïng xaùc cuõ
7. Voû quít daøy, moùng tay nhoïn
8. Khi nhaø vua baùo aân
9. Coâng ñöùc trì trai
10. Cuùng döôøng moät quaû Ha-leâ-laëc, veà sau ñöôïc laøm Thaùi töû caû hai nöôùc
11. Cuùng döôøng vôùi taâm thieän hay aùc, ñeàu coù quaû baùo töông öng
12. AÊn troäm, nhôø thoâng minh neân cöôùi ñöôïc coâng chuùa
13. Duyeân ñôøi tröôùc
14. Hai vôï choàng ñaùnh cuoäc
15. Anh choàng ngoác
16. Ngöôøi laøm thueâ bieát ñöôïc tieáng chim
17. Thoaùt naïn nhôø chim phöôïng hoaøng
18. Mua trí tueä traùnh ñöôïc toäi lôùn
19. Trí khoân cuûa con ngöôøi
20. Keû hai vôï
21. Quaû baùu cuûa söï löøa doái
22. Nhôø quyû ñöôïc laøm giaøu, sau bò quyû haïi
23. Tieâu duøng ñuùng caùch
24. Laøm ñuùng vieäc môùi coù lôïi ích
25. Höùa hoân
26. Vay vaø traû
27. Phöôùc ai naáy höôûng
28. Boá thí ñöôïc bình thaàn
29. Vaøng laø raén ñoäc
30. Khoâng bieát cuûa quyù
31. Caû ñôøi löôøi bieáng
32. Cheát vì traùi lôøi höùa
33. Khaån vaùi Trôøi ñöôïc sanh thieân
34. Ñaép caùt laøm thaùp ñöôïc sanh thieân
35. Phöôùc cuùng döôøng Phaät
36. Daâng hoa cuùng Phaät ñöôïc sanh thieân
37. Hieåu tieáng chim, ñöôïc laøm vua
38. Khoâng bieát giaù trò cuûa quyù

# *CHUYEÄN CHAØNG AÛO THUAÄT:*

Thuôû xöa coù moät chaøng aûo thuaät teân baït-ñaø (Ñôøi Löông dòch laø Nhaân Hieàn) baùc thoâng kinh ñieån laïi raát kheùo tay, ñöôïc nhíeàu ngöôøi yeâu meán danh tieáng caøng laãy löøng, raát nhieàu ngöôøi theo anh ta xin hoïc.

Moät hoâm, Baït-ñaø gaëp Phaät thaáy töôùng maïo Phaät ñoan nghieâm lieàn nghó: “Ta seõ thöû thænh Phaät, neáu oâng ta khoâng thoï thænh töùc ñaõ bieát yù ta, coøn thoï thænh thì khoâng bieát yù ta muoán thöû vaäy”.

Phaät bieát ñöôïc taâm nieäm Baït-ñaø, nhöng vì muoán hoaù ñoä neân Ñöùc Phaät im laëng nhaän thænh. Thaáy Phaät ñoàng yù Baït-ñaø cho raèng: “Phaät chöa chöùng ngoä neân ñaõ truùng keá cuûa mình”.

Anh ta vaøo thaønh Vöông xaù, nôi choã ñaát saïch hoaù thaønh moät giaûng ñöôøng, beân trong coù loäng hoa röïc rôõ, döôùi moãi goác caây quanh giaûng ñöôøng ñeàu coù traûi toaø sö töû giaønh cho caùc vò Tyø-kheo. Beân trong giaûng ñöôøng coù toaø sö töû cao boán tröôïng 9 thöôùc giaønh cho Ñöùc Nhö Lai, laïi coù ñuû thöù thöùc aên ñöôïc baøy trí ñeïp ñeõ.

Baáy giôø Töù Thieân vöông vaø Trôøi Ñeá thích cuøng 3 vaïn hai ngaøn vò Trôøi ñeán tröôùc Baït Ñaø noùi:

* Ngöôi coù phöôùc lôùn môùi ñöôïc thænh Nhö lai ñeán giaûng ñöôøng cuùng döôøng. Ta seõ giuùp ngöôi cuùng döôøng cho ñöôïc ñaày ñuû.

Noùi xong, Ñeá thích lieàn hieän ra moät cung ñieän ñeïp nhö cung Trôøi Ñao Lôïi. Phaät, Boà Taùt vaø caùc Tyø-kheo vaøo trong giaûng ñöôøng. Khi Phaät ngöï treân toaø sö töû cuûa Baït Ñaø taïo thì Ñeá thích cuõng thaáy Phaät ngoài treân toaø cuûa mình taïo. Baït-ñaø nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn dieät tröø taâm töï cao, daäp ñaàu leã Phaät vaø baïch raèng:

* Baïch Ñöùc Theá toân, xin Ngaøi haõy tha thöù loãi laàm cuûa con. Noùi xong, Baït- ñaø ñònh dieät giaûng ñöôøng hoaù hieän. Ñöùc Phaät laøm cho Baït- ñaø khoâng dieät ñöôïc. Nhaân ñoù Ngaøi thuyeát baøi phaùp “Taát caû ñeàu nhö

huyeãn”.

(Trích kinh Huyeãn Só Nhaân Hieàn )

# *PHÖÔÙC BAÙO CUÛA SÖÏ THAØNH THAÄT:*

Xöa, ôû chaân nuùi Nhi Lieân coù moät anh chaøng teân A-nan-baøn-ñeå raát giaøu coù. Khaùch buoân ôû khaép nôi ñeàu ñeán oâng ñeå vay tieàn. Nhöõng ngöôøi aên xin heã ñeán choã oâng thì ñeàu ñöôïc no ñuû.

Coù naêm traêm khaùch buoân ñi bieån thuyeàn chìm, ngöôøi cheát gaàn heát, soá soáng soùt ñöôïc laø nhôø baùm vaøo nhöõng taám vaùn cuûa con thuyeàn vôõ. Taát caû chaâu baùu tìm ñöôïc ñeàu bò choân vuøi döôùi loøng bieån saâu thaúm.

Thoaùt naïn trôû veà, hoï ñeàu ñeán nhaø A-nan-baøn-ñeå döï tieäc. Luùc moïi ngöôøi aên uoáng, A-nan-baøn-ñeå ra gieáng muùc nöôùc, thì oâng vôùt ñöôïc moät caùi traùp chaâu baùu, beân trong coù ghi ñaày ñuû teân hoï.

Nhöõng ngöôøi khaùch buoân aên xong, ñeàu toû veû buoàn baõ. A-nan-baøn- ñeå hoûi:

* Taïi sao caùc oâng laïi buoàn nhö theá?
* Chuùng toâi goàm naêm traêm ngöôøi cuøng ñi bieån, khoâng may thuyeàn chìm, ngöôøi cheát gaàn heát, coøn maáy ngöôøi ñaây, taát caû chaâu baùu tìm ñöôïcñeàu bò maát heát, baïn beø chaúng coøn ai. thaáy traùp chaâu baùu Ngaøi coù ñöôïc ñeàu laø cuûa chuùng toâi ñaõ maát. Khoâng bieát taïi sao laïi ôû trong gieáng cuûa Ngaøi?

A-nan-baøn-ñeå ñaùp:

* Caùc vò ñi buoân baùn sinh soáng, neáu thaønh thaät thì cuûa caûi khoâng bao giôø maát. Toâi töø voâ soá kieáp ñeán nay, chöa luùc naøo maø khoâng thaønh thaät, cuõng khoâng gaït gaãm chieám ñoaït taøi saûn cuûa baát cöù ngöôøi naøo neân chaâu baùu cuûa ai bò maát ñeàutroâi vaøo gieáng cuûa toâi. Caùc vò haõy caên cöù theo teân hoï cuûa mình, maø laáy laïi chaâu baùu.

(Trích kinh Thí Duï)

# *THOAÙT CHEÁT NHÔØ MOÄT CAÂU KINH:*

Xöa coù moät ngöôøi teân laø Hieàn Tröïc, töøng ba laàn tham döï baùt quan trai. Trong Kinh coù caâu: “Maét Trôøi khoâng nhaùy”, Hieàn Tröïc ñoïc roài khoâng queân. Nhöng ngöôøi naøy raát gioûi veà ngheà troäm. Anh ta troäm ñoà ngay tröôùc maët ngöôøi maø ngöôøi khoâng heà hay bieát. Nhaø vua maát ngoïc, cho trieäu taäp quaàn thaàn ñeå baøn luaän. Moät vò ñaïi thaàn taâu:

* Thaàn nghe noùi coù moät ngöôøi teân Hieàn Tröïc, raát gioûi aên troäm, raát coù theå haén ñaõ troäm ngoïc

Vua cho ngöôøi ñeá baét Hieàn Tröïc veà ñieàu tra, nhöng anh ta moät

möïc choái caõi. Vua laø ngöôøi nhaân töø, khoâng nôõ xöû oan ngöôøi neân laïi trieäu taäp quaàn thaàn ñeå baøn luaän. Moät vò ñaïi thaàn taâu:

* Neân tìm caùch ñeå haén töï thuù. Beä haï haõy goâng haén laïi roài ñem ra chôï rao raèng seõ gieát haén. Sau ñoù cho haén uoáng röôïu say roài thaùo goâng ra, daãn ñeán moät ngôi nhaø lôùn cho kyõ nöõ ñeán muùa haùt. Haõy ra leänh caùc kyõ nöõ noùi vôùi Hieàn Tröïc ñaây laø thieân ñöôøng, coøn caùc kyõ nöõ laø thieân nöõ haàu haï haén ta. Vì ñôøi tröôùc haén troäm ngoïc vua môùi ñöôïc sanh leân Trôøi.

Vua y theo keá ñoù thi haønh. Hieàn Tröïc nghe caùc kyõ nöõ noùi vaäy im laëng suy nghó: “Ta nghe trong kinh noùi: “Maét Trôøi khoâng nhaùy”, coøn nhöõng coâ gaùi naøy maét laïi nhaùy. Coù leõ ta troäm ngoïc cuûa vua neân ñoïa vaøo ñòa nguïc neáu khoâng phaûi laø vua giaêng baãy ñeå ta töï thuù toäi?” Nghó vaäy Hieàn Tröïc lieàn noùi:

* Toâi ñöôïc sanh leân Trôøi nhôø khoâng troäm ngoïc!

Caùc kyõ nöõ taâu leân vua nhöõng lôøi aáy. Vua cöôøi to vaø baûo:

* Gaõ naøy nhaát ñònh khoâng troäm ngoïc cuûa ta!

Vua beøn thaû cho ñi coøn ban thöôûng vaøng baïc chaâu baùu.

Thaät ra ngöôøi naøy coù troäm ngoïc cuûa vua nhöng do tröôùc kia coù tuïng moät caâu keä neân chaúng nhöõng khoûi toäi maø coøn ñöôïc ban thöôûng.

(Trích kinh Taïp Thí Duï )

# *COÂNG ÑÖÙC PHOÙNG SANH:*

Ngaøy xöa, coù moät anh chaøng teân laø Töø-la.

Moät hoâm, anh ñi vaøo chôï thaáy moät con ba ba bò baét ñem ra chôï baùn. Töø-la ñoäng loøng thöông xoùt, nöôùc maét traøo ra. Ngöôøi baùn ba ba thaáy vaäy hoûi:

* Taïi sao anh khoùc?
* Toâi khoâng chòu noåi khi nhìn thaáy con ba ba naøy!
* Anh ñieân roài ö! Ngöôøi baùn ba ba cöôøi lôùn.
* Hay laø anh baùn con ba ba naøy cho toâi!
* Ñöôïc, chæ caàn anh traû toâi traêm vaïn tieàn.

Töø-la daãn ngöôøi baùn ba ba veà nhaø, ñem ñöùa con nhoû ñi caàm ñöôïc taùm möôi vaïn.

Töø-la ñöa heát soá tieàn cho ngöôøi baùn ba ba roài noùi:

* Toâi ñaõ veùt heát tieàn trong nhaø nhöng chæ ñöôïc baáy nhieâu. Toâi muoán kieám ñuû soá nhöng khoâng coøn caùch naøo nöõa!
* Anh khoâng ñuû tieàn traû thì haõy ñi laøm theâu kieám tieàn traû cho ñuû.

Ngöôøi baùn ba ba noùi.

* Ñöôïc! Töø-la ñaùp.

Ñöôïc ba ba, Töø-la cho xe chôû ba ba thaû xuoáng soâng. Ba ba noùi:

* Ít hoâm nöõa seõ coù moät traän luït raát lôùn, khi aáy anh haõy treøo leân caây vaø goïi toâi.

Vaøi hoâm sau quaû nhieân coù moät traän luït raát lôùn, ngöôøi daân cheát gaàn heát. Töøla treøo leân caây goïi ba ba. Vöøa döùt tieáng thì ba ba xuaát hieän. Töø-la ngoài treân löng ba ba. Ñi ñöôïc vaøi daëm, Töø-la thaáy coâ gaùi saép cheát treân moät chieác beø. Thaáy Töø-la, coâ gaùi keâu cöùu. Töø-la noùi vôùi ba ba:

* Coâ gaùi naøy toäi nghieäp quaù, chuùng ta haõy cöùu coâ aáy. Ba ba ñoàng yù. Ñi ñöôïc vaùi daëm nöõa, anh thaáy ngöôøi baùn ba ba hoâm tröôùc ñang ôû treân chieác beø. OÂng ta caát tieáng keâu cöùu. Ba ba noùi:
* Naëng quaù roài toâi khoâng theå chôû theâm ñöôïc nöõa. Töø-la noùi:
* OÂng ta cuõng ñaùng thöông, duø theá naøo chuùng ta cuõng phaûi cöùu

giuùp.

Ba ba laïi phaûi chôû theâm ngöôøi nöõa. Ñi ñöôïc maáy möôi daëm,thaáy

maáy con saâu ñang bò nöôùc cuoán. Töø-la laïi vôùt maáy con saâu aáy. Ba ba chôû taát caû ñeán nöôùc Na-kieät. Ñeán nôi, coâ gaùi ñem vaøng taï ôn Töø-la. Ngöôøi baùn ba ba noùi:

* Tieàn baùn ba ba tröôùc ñaây anh vaãn chöa traû heát, giôø ñöôïc vaøng anh haõy traû cho toâi.

Töø-la khoâng chòu. Ngöôøi baùn ba ba tìm ñeán vua nöôùc Na-kieät taâu

raèng:

-Töø-la troäm vôï ngöôøi ta roài ñem ñi baùn. Nay haén ñem vaøng baïc

ñeán ôû nöôùc naøy.

Vua Na-kieät cho baét Töø-la xöû cheùm. Nhöng khi vò quan haï buùt vieát tôø trình, thì töï nhieân coù con böôùm boø leân caây buùt, laøm oâng khoâng vieát ñöôïc chöõ naøo. Vua nghe vieäc aáy hoûi Töø-la:

* Ngöôi coù tu taïo coâng ñöùc gì khoâng?

Töø-la keå laïi moïi vieäc. Vua lieàn cho gieát ngöôøi baùn ba ba. (Trích kinh A-nan Hieän Bieán)

# *MAÀM CUÙNG DÖÔØNG:*

ÔÛ thaønh Ñaïi -nguyeät-thò-phaát-ca-la coù moät ngöôøi hoïa só teân Thieân Na. Thieân Na ñi veõ thueâ ôû phía Ñoâng nöôùc Ña-saùt-thi-la suoát möôøi hai naêm daønh duïm ñöôïc ba möôi löôïng vaøng. Ñöôïc moät soá vaøng, anh veà laïi queâ nhaø. Ñi ñöôïc moät ñoaïn Thieân Na thaáy chuùng Taêng, lieàn khôûi loøng tin thanh tònh môùi ñeán hoûi vò Duy na:

* Chuùng Taêng aên moät ngaøy khoaûng bao nhieâu tieàn?
* Khoaûng ba möôi löôïng vaøng.

Thieân Na beøn ñöa heát soá tieàn coù ñöôïc cho vò duy na xin cuøng moät böõa aên vaø heïn hoâm sau seõ ñeán.

Thieân Na veà nhaø, vôï hoûi:

* OÂng ñi laøm suoát möôøi hai naêm, giôø veà nhaø oâng ñöôïc nhöõng gì?
* Toâi ñöôïc ba möôi löôïng vaøng nhöng toâi ñaõ môû hoäi cuùng döôøng chuùng Taêng ñeå gieo troàng haït phöôùc!

Nghe vaäy, vôï Thieân Na giaän döõ troùi choàng laïi giaûi leân quan trình baøymoïi vieäc. Quan hoûi Thieân Na:

* Coù tieàn khoâng cho vôï con aên laïi cho ngöôøi khaùc aên aø?
* Toâi ñôøi tröôùc do khoâng tu taïo phöôùc ñöùc neân ñôøi naøy môùi baàn cuøng khoán khoå nhö theá. Thaáy chuùng Taêng laø ruoäng phöôùc ñieàn, maø khoâng gieo haït ñeå ñôøi sau höôûng quaû thì seõ tieáp tuïc ngheøo khoå. Söï ngheøo khoå cöù baùm theo toâi maõi nhö theá, heát kieáp naøy sang kieáp noï, bieát bao giôø thoaùt khoûi. Nghó vaäy maø toâi khoâng ngaàn ngaïi ñem heát tieàn cuùng cho chuùng Taêng.

May thay, vò quan ñaây laø moät öu baø taéc, neân nghe xong oâng côûi chuoãi anh laïc cuøng ngöïa xe ban taëng cho Thieân Na, laïi coøn giao anh ta cai quaûn moät tuï laïc. Quan noùi vôùi Thieân Na:

* Ngöôi ñaõ cuùng döôøng chuùng Taêng, chuùng Taêng chöa aên, ñoù laø haït chöa gieo maø maàm ñaõ naûy. Coøn quaû lôùn thì may sau anh seõñöôïc höôûng.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 11)

# *TROÏNG XAÙC CUÕ:*

Xöa coù moät ngöôøi ñaõ cheát, thaàn hoàn trôû laïi vuoát ve haøi coát cuûa mình. Coù ngöôøi thaáy vaäy hoûi:

* Anh ñaõ cheát, taïi sao laïi coøn yeâu quyù ve vuoát boä xöông khoâ naøy.
* Ñaây laø thaân tröôùc kia cuûa toâi, laø thaân khoâng gieát haïi, khoâng troäm caép, khoâng daâm duïc, khoâng noùi hai, khoâng noùi aùc, khoâng noùi theâu deät, khoâng ganh gheùt, khoâng saân haän, khoâng si meâ v.v… neân sau khi cheát toâi ñöôïc sanh leân coõi Trôøi muoán gì coù naáy vui söôùng toät ñænh. Vì vaäy maø toâi raát yeâu quyù noù.

( Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån haï)

# *VOÛ QUÍT DAØY COÙ MOÙNG TAY NHOÏN:*

Xöa ôû vuøng Baéc Thieân Truùc coù ngöôøi thôï ñieâu khaéc raát kheùo. Anh ta laøm moät coâ gaùi baèng goã heát söùc xinh ñeïp, laïi cho trang söùc quaàn aùo giaøy deùp gioáng nhö ngöôøi thaät. Ngöôøi goã naøy cuõng laøm ñöôïc nhöõng vieäc

gioáng nhö nhöõng ngöôøi thöôøng nhö ñi tôùi lui roùt röôïu tieáp khaùch… chæ coù ñieàu laø khoâng noùi ñöôïc.

Cuøng thôøi aáy, ôû Nam Thieân Truùc coù ngöôøi hoïa só raát taøi gioûi. Ngöôøi thôï ñieâu khaéc nghe danh lieàn doïn moät böõa tieäc thònh soaïn roài môøi ngöôøi hoïa só ñeán. Ngöôùi hoïa só ñeán, thôï ñieâu khaéc cho ngöôøi goã ra roùt röôïu ñaõi khaùch. Vui chôi suoát ngaøy maø anh hoïa só khoâng bieát ñoù laø ngöôøi goã, anh ta khôûi taâm duïc, loøng maõi tô töôûng ñeán ngöôøi con gaùi aáy.

Toái ñeán, anh thôï ñieâu khaéc môøi chaøng hoïa só ôû laïi vaø cho coâ gaùi goã ôû beân haàu haï.

Vaøo phoøng nguû coâ gaùi goã ñöùng beân ñeøn, anh hoïa só goïi coâ gaùi ñeán nhöng coâ khoâng ñeán. Anh lieàn böôùc tôùi naém tay. Luùc aáy anh hoïa só môùi phaùt hieän racoâ gaùi aáy baèng goã. Anh ta hoå theïn voâ cuøng nghó: “Gaõ ñieâu khaéc naøy gaït ta, ta phaõi traû ñuõa môùi ñöôïc!”

Nghó vaäy, anh lieàn veõ leân böùc töôøng hình töôïng mình ñang treo coå

cheát.

Veõ xong, anh ñoùng cöûa chui xuoáng gaàm giöôøng.

Saùng hoâm sau, maët Trôøi ñaõ leân cao, nhöng cöûa phoøng anh hoïa só

vaãn ñoùng kín, ngöôøi thôï ñeâu khaéc nhìn vaøo khe cöûa, thaáy anh hoïa só ñang treo coå töï töû, thôï ñieâu khaéc sôï haõi töôûng anh hoaï só ñaõ cheát, lieàn phaù cöûa nhaûy vaøo, laáy dao chaët sôïi daây.

Baáy giôø, anh hoaï só töø gaàm giöôøng boø leân. ngöôøi thôï ñieâu khaéc bieát mình bò löøa heát söùc hoå theïn. Anh hoïa só noùi:

* Anh gaït toâi ñöôïc thì toâi cuõng gaït anh ñöôïc vaäy! Caû khaùch laãn chuû ñeàu bò maéc loõm caû.

Caû hai ngöôøi ñeàu nhaän ra nhöõng troø doái gaït ôû ñôøi neân cuøng töø giaû gia ñình, xuaát gia hoïc ñaïo.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 4)

# *KHI VUA BAÙO AÂN:*

Coù moät vò vua maéc beänh suoát möôøi hai naêm. Taát caû caùc thaày thuoác gioûi trong nöôùc ñeàu boù tay.

Baáy giôø ôû nöôùc chö haàu cuûa vua coù moät thaày thuoác gioûi. Vua nghe danh lieàn cho môøi thaày thuoác ñeán. Vò thaày thuoác naøy trò beänh cho vua chæ trong thôøi gian ngaén beänh vua khoûi haún. Vua muoán baùo aân vò thaày thuoác lieàn truyeàn leänh cho vua chö haàu (cai trò nöôùc cuûa ngöôøi thaày thuoác) phaûi ban thöôûng voi, ngöïa, traâu, deâ, ruoäng, vöôøn, nhaø cöûa, ñaày tôù vaø caùc loaïi trang söùc… cho ngöôøi thaày thuoác. Vua chö haàu phuïng chæ.

Luùc aáy vò thaày thuoác ñöùng beân vua beänh nghó: “Ta ñaõ trò vua heát

beänh, töùc ñaõ laäp ñöôïc coâng to khoâng bieát vua ban thöôûng cho ta vaät gì ñaây?”

Hai ngaøy sau, vua khoeû haún, vò thaày thuoác xin vua veà nöôùc. Vua ñoàng yù vaø ban cho moät con ngöïa gaày vaø moät coã xe cuõ kyõ. Vò thaày thuoác than thôû vaø hoái haän, nghó: “Ta ñaõ heát loøng trò vua heát beänh, coâng to nhö theá maø vua chaúng heà nghó ñeán vieäc baùo ñaùp, khoâng chuùt quan taâm, ñeå ta veà tay khoâng theá naøy”.

Vò thaày thuoác than thôû, oâm loøng buoàn haän khoâng nguoâi.Veà nöôùc thaáy moät baày voi, anh ta hoûi ngöôøi giöõ voi:

* Voi cuûa ai vaäy?

Ñaây laø voi cuûa oâng thaày thuoác. Ngöôøi chaên voi ñaùp.

* OÂng thaày thuoác aáy sao coù ñöôïc baày voi naøy?
* Baày voi naøy laø vua baùo ñaùp coâng ôn oâng aáy ñaõ trò beänh cho

mình.

Vò thaày thuoác laïi ñi tieáp thaáy raát nhieàu ngöïa traâu, deâ. Anh ta hoûi,

ngöôøi chaên deâ ñaùp:

* Laø cuûa oâng thaày thuoác ñaõ trò vua heát beänh.

Ñi theâm moät ñoïan nöõa, vò thaày thuoác laïi thaáy moät caên nhaø raát to lôùn coù laàu gaùc nguy nga hôn haún nhöõng caên nhaø nôi naøy. Anh ta hoûi ngöôøi giöõ cöûa:

* Nhaø ai vaäy?
* Ñaây laø nhaø cuûa oâng thaày thuoác! Ngöôøi giöõ cöûa ñaùp.

Ngöôøi thaày thuoác vaøo trong thaáy moät ngöôøi phuï nöõ raát ñeïp, aên maëc trang söùc toaøn nhöõng ñoà quyù giaù. Thaày thuoác hoûi:

* Coâ laø phu nhaân cuûa ai vaäy?
* Toâi laø vôï cuûa ngöôøi thaày thuoác.

Vò thaày thuoác thaáy vua baùo ñaùp coâng trò beänh cuûa mình nhö theá raát hoái haän vì ñaõ traùch nhaàm vò vua toát.

(Trích Taïp Thí Duï quyeån 4)

# *COÂNG ÑÖÙC TRÌ TRAI:*

Xöa coù moät ngöôøi cö só môû hoäi thænh Phaät vaø chuùng Taêng ñeán cuùng döôøng. Luùc aáy coù ngöôøi baùn ñeán, cö só lieàn giöõ ngöôøi aáy laïi aên côm vaø khuyeân trì trai nghe Kinh. Ñeán toái ngöôøi baùn söõa môùi trôû veà. Ñeán nhaø, vôï noùi:

* Thieáp ñôïi chaøng veà aên côm töø saùng ñeán giôø!

Anh choàng nghe vaäy ñaønh phaûi phaïm trai. Nhôø coâng ñöùc anh ta trì trai nöõa ngaøy maø ñeán kieáp thöù 7 anh ñöôïc sanh leân coõi Trôøi. Khi sanh laïi

nhaân gian thì töï nhieân vaät chaát ñaày ñuû. Neáu anh ta trì trai moät ngaøy troïn veïnthì seõ ñöôïc saùu möôi vaïn naêm thöùc aên töï nhieân ñaày ñuû, laïi ñöôïc naêm ñieàu lôïi: 1- Ít beänh; 2- Thaân taâm yeân oån; 3- Ít daâm; 4- Ít nguû; 5- Sau khi cheát ñöôïc sanh leân Trôøi vaø thöôøng bieát tuùc maïng.

( Trích Chö Kinh Yeáu Söï)

# *CUÙNG DÖÔØNG MOÄT QUAÛ HA-LEÂ-LAËC, VEÀ SAU ÑÖÔÏC* LAØM THAÙI TÖÛ CAÛ HAI NÖÔÙC:

Xöa, coù moät ngöôøi caøy ruoäng, quaù tröa khoâng thaáy ngöôøi nhaø mang côm ñeán, anh ta raát troâng ngoùng. Luùc aáy coù moät Ñaïo nhaân laïc ñöôøng ñi ñeán choå ngöôøi caøy ruoäng khaát thöïc. Ngöôøi caøy ruoäng noùi:

* Xin Ngaøi ñôïi moät laùt nöõa.

Nhöng ñôïi maõi khoâng thaáy ngöôøi nhaø mang côm ñeán, vò Ñaïo nhaân

noùi:

* Toâi xin moät ít nöôùc suùc mieäng.

Ngöôøi caøy ruoäng côûi giaûi aùo cuûa mình, ñöïng moät quaû ha-leâ-laëc

daâng leân vò ñaïo nhaân. Vò ñaïo nhaân thoï nhaän. Anh ta chæ coù moät ñoàng tieàn cuõng ñem cuùng döôøng ñaïo nhaân. Vò ñaïo nhaân noùi:

* OÂng coù taâm cuùng döôøng seõ caûm öùng ñöôïc quaû baùo toát ñeïp. Toâi muoán truyeàn naêm giôùi cho oâng. OÂng coù giöõ ñöôïc khoâng?
* Con coøn phaøm phu tuïc töû, sôï khoù giöõ troïn naêm giôùi, chæ xin thoï moät giôùi khoâng gieát haïi chuùng sanh.

Veà sau, ngöôøi caøy ruoäng maïng chung ñöôïc sanh laøm Thaùi töû. Moät hoâm, Hoaøng haäu cuøng ñoaøn tuyø tuøng ra bôø soâng vui chôi, haùt muùa. Tyø nöõ boàng Thaùi töû xuoáng bôø soâng chôi, sô yù Thaùi töû tuoät khoûi tay Tyø nöõ rôùt xuoáng soâng vaø bò caù nuoát maát.

Baûy ngaøy ôû trong buïng caù, nhöng Thaùi töû khoâng ñoùi khaùt. Theo doøng nöôùc chaûy, caù troâi xa hôn moät ngaøn daëm, vaøo ñòa phaän cuûa Vua nöôùc döôùi. Ngöôøi ñaùnh caù baét ñöôïc noù ñem ra chôï baùn. Hoâm ñoù Vua nöôùc döôùi sai ngöôøi ñi chôï mua caù. May thay, hoï mua ñöôïc con caù aáy. Khi laáy dao laøm caù, Thaùi töû ôû trong buïng caù noùi lôùn: “Caùc ngöôøi xeû töø töø, chôù laøm toâi bò thöông!”. Hoï voäi vaøng moå buïng caù ra. Thaáy ñöùa beù khoâi ngoâ tuaán tuù khoâng ai baèng, caû nöôùc raát vui möøng.

Vua nöôùc treân maát con nghe tin, nghó “Ñöùa beù ñoù chaéc laø con mình”, lieàn sai ngöôøi ñeán ñoøi con.

Vua nöôùc döôùi noùi: Ñöùa beù naøy Ta laáy ñöôïc trong buïng caù, ñaây laø Trôøi ban cho ta. Ta khoâng theå cho ai ñöôïc!

Hai nöôùc tranh giaønh nhau, kieän leân Vua lôùn. Vua phaùn: Neáu Vua

nöôùc treân khoâng sanh ñöùa beù naøy, ñöùa beù khoâng bò caù aên, thì Vua nöôùc döôùi laøm sao coù ñöôïc. Neáu Vua nöôùc döôùi khoâng ñöôïc ñöùa beù, thì Vua nöôùc treân bieát con ôû ñaâu maø tìm. Coù leõ hai nöôùc coù duyeân vôùi nhau. Vì theá caùc ngöôi neân xaây moät cung ñieän ôû giöõa hai nöôùc cho Thaùi töû. Nhaân ñoù hoï ñaët teân cho Thaùi töû laø Löôõng Quoác. Töø ñoù Thaùi töû ôû trong cung ñieän naøy, nhöng moïi thöù vaãn y theo pheùp taéc cuûa moät Thaùi töû thoâng thöôøng.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo: Ngöôøi caøy ruoäng cuùng döôøng moät quaû ha-leâ-laëc vaø moät ñoàng tieàn vaøng thuôû xöa, nay chính laø Thaùi töû Löôõng Quoác.

(Trích kinh Taïp Thí Duï).

# *CUÙNG DÖÔØNG VÔÙI TAÂM THIEÄN HAY AÙC, ÑEÀU COÙ QUAÛ* BAÙO TÖÔNG ÖNG:

Xöa, coù moät vò Ñaïo nhaân thoït chaân ñeán nhaø moät gia ñình noï khaát thöïc. Gia ñình naøy töø laâu ñaõ coù nieàm tin vôùi Phaät phaùp. Nhìn chaân Ngaøi nhö vaäy, hoï voâ cuøng thöông xoùt, xin ñöôïc cuùng döôøng Ngaøi suoát moät naêm. Nhöng Ñaïo nhaân töø choái, chuû nhaø noùi: “Xin Ngaøi ruõ loøng thöông, thöôøng ñeán nhaø con khaát thöïc”.

Luùc töø bieät, caû chuû laãn khaùch ñeàu rôi nöôùc maét. Khi vò Ñaïo nhaân ñi roài, chuû nhaø doïn deïp giöôøng chieáu, boång thaáy vaøng vaø nhieàu cuûa baùu. Töø ñoù, gia ñình hoï trôû neân giaøu coù.

Nhaø beân caïnh thaáy gia ñình kia boãng nhieân giaøu coù, lieàn ñeán hoûi nguyeân nhaân. Chuû nhaø thaät tình trình baøy chuyeän vöøa qua. Nghe xong oâng ta khôûi taâm aùc, mong ñöôïc nhieàu traân baûo. OÂng voäi ñi tìm Ñaïo nhaân thoït chaân ñeå cuùng döôøng, nhöng tìm khaép nôi vaãn khoâng thaáy. Boãng gaëp moät Ñaïo nhaân bình thöôøng, oâng ta lieàn troùi Ñaïo nhaân, roài chaët moät chaân cuûa Ngaøi. Cuùng döôøng ñöôïc moät thôøi gian ngaén, oâng laïi böùc ñuoåi Ñaïo nhaân ñi. Khi Ñaïo nhaân ñi roài, oâng ta cuõng doïn deïp giöôøng chieáu. Nhöng vì cuùng döôøng vôùi taâm aùc neân caûm öùng quaû baùo bò raén ñoäc, boø caïp, ong bay ñeán caén ñoát caû nhaø. Hieän ñôøi hoï chòu aùc baùo, ñôøi sau seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *AÊN TROÄM, VÌ THOÂNG MINH NEÂN ÑÖÔÏC CÖÔÙI COÂNG* CHUÙA:

Xöa, coù hai chò em, ngöôøi chò coù moät ngöôøi con trai. Hai caäu chaùu ñeàu cung caáp luïa laø, gaám voùc, sa tan vaø caùc loaïi vaûi quyù khaùc cho quan

phuû.

Moät hoâm, hai caäu chaùu baøn baïc: “Chuùng ta deät vaûi khoå cöïc taát caû

ñeàu ñem noäp vaøo kho Vua vaø cuõng bieát ñöôïc caùc loaïi vaûi toát xaáu trong kho. Chuùng ta neân troäm laáy vaûi ñeå thoaùt caûnh ngheøo cuøng”.

Ñeâm ñoù, hai caäu chaùu ñuïc töôøng chui vaøo aên troäm caùc vaät baùu. Ngöôøi giöõ kho thaáy vaät baùu trong kho bò maát, lieàn taâu Vua. Vua ra leänh:

* Caùc oâng chôù noùi vieäc naøy ra beân ngoaøi khieán keû troäm nghó raèng, Ta nhieàu vieäc neân khoâng kieåm soaùt heát. Ñôïi hoâm sau keû troäm chaéc chaén seõ ñeán, caùc oâng haõy canh giöõ nghieâm maät, neáu baét ñöôïc troùi laïi, ñöøng ñeå chuùng taåu thoaùt.

Ngöôøi giöõ kho phuïng meänh, taêng theâm löïc löôïng phoøng giöõ caån maät. Hoâm sau, quaû nhieân hai caäu chaùu laïi ñeán aên troäm. Khi ôû beân ngoaøi, ngöôøi chaùu noùi vôùi caäu:

* Caäu tuoåi giaø söùc yeáu, neáu bò baét khoâng theå töï thoaùt ñöôïc, Caäu cöù theo loã hoång hoâm tröôùc maø vaøo. Neáu coù bò phaùt hieän, chaùu khoeû maïnh coù theå chaïy thoaùt ñeå cöùu Caäu.

Ngöôøi Caäu vöøa chui vaøo loã hoång lieàn bò ngöôøi giöõ kho baét. Nghe tieáng ngöôøi giöõ kho vang leân, ngöôøi chaùu sôï ngöôøi khaùc bieát ñöôïc, lieàn chaët laáy ñaàu caäu roài ñi.

Saùng mai, ngöôøi giöõ kho taâu Vua moïi vieäc, Vua ra leänh:

* Caùc oâng haõy ñem thaây ngöôøi cheát ñeå giöõa ngaõ tö ñöôøng, ngöôøi naøo khoùc, nhaän töû thi ñoù chính laø ngöôøi thaân cuûa keû troäm.

Vaøi ngaøy troâi qua, coù moät khaùch buoân töø phöông xa ñeán nöôùc naøy. Trong luùc ngöôøi, ngöïa chaïy nhoán nhaùo ngheõn caû ñöôøng, ngöôøi chaùu chôû hai xe cuûi ñeå treân töû thi. Lính gaùc thaáy vaäy taâu Vua. Vua ra leänh:

* Neáu thaáy ngöôøi naøo ñoát, haõy troùi laïi, ñem ñeán ñaây.

Ngöôøi chaùu baûo moät ñöùa beù caàm ñuoát nhaûy muùa, moïi ngöôøi thaáy laï ñeán xem vaø laáy löûa ñoát cuûi, cuûi chaùy höøng höïc thieâu ruïi thaây cheát. Lính gaùc khoâng bieát ñöôïc ngöôøi naøo, lieàn taâu Vua. Vua ra leänh:

* Phaûi taêng cöôøng löïc löôïng canh giöõ chaët cheõ haøi coát cuûa keû

troäm.

Ngöôøi chaùu laïi laøm röôïu nguyeân chaát, mang ñeán choã caùc lính gaùc

môøi hoï uoáng. Ñoùi khaùt maáy ngaøy, lính gaùc thaáy röôïu vaø thöùc aên lieàn aên uoáng no say. Khi taát caû ñeàu say khöôùc, ngöôøi chaùu laáy bình röôïu nhaët xöông ñem ñi. Lính gaùc tænh laïi khoâng thaáy haøi coát lieàn taâu Vua. Vua noùi:

* Caùc oâng canh giöõ caån maät, nhöng cuoái cuøng khoâng baét ñöôïc keû

troäm. Teân troäm naøy thaät laø gian xaûo, Ta phaûi duøng möu môùi baét ñöôïc!. Vua baûo moïi ngöôøi trang söùc cho coâng chuùa toaøn baèng anh laïc,

chaâu baùu, roài cho coâng chuùa ôû trong phoøng beân doøng soâng lôùn, laïi baûo taát caû haäu veä phaûi quan saùt kyõ löôõng, chaéc seõ coù ngöôøi ham saéc-lôïi ñeán baét coâng chuùa. Roài Vua baûo coâng chuùa:

* Neáu baét ñöôïc keû troäm, haõy goïi lính gaùc ñeán troùi.

Ñeâm ñeán, ngöôøi chaùu leùn ñeán bôø soâng, thaû moät caây khoâ xuoáng soâng, la lôùn roài chaïy troán. Lính gaùc cho raèng coù ngöôøi ñeán, ra bôø soâng xem xeùt thì chæ thaáy khuùc caây khoâ. Vaøi ngaøy qua, lính gaùc thaáy khoâng coù bieán ñoäng gì lieàn laên ra nguû say söa. Ngöôøi chaùu ngoài treân caây ñeán phoøng coâng chuùa. Coâng chuùa naém aùo anh ta. Anh ta noùi:

* Coâ haõy naém tay, ñöøng naém aùo.

Ngöôøi chaùu ñaõ chuaån bò saün moät caùnh tay ngöôøi cheát ñöa cho coâng chuùa naém. Coâng chuùa naém tay la lôùn, lính canh thöùc giaác, thì ngöôøi chaùu ñaõ troán thoaùt.

Lính gaùc taâu Vua. Vua noùi:

* Möu keá cuûa keû troäm naøy coù moät khoâng hai, ñaõ laâu roài maø chuùng ta chöa baét ñöôïc, phaûi laøm sao baây giôø?.

Coâng chuùa lieàn mang thai, möôøi thaùng sau haï sanh moät beù trai khoâi ngoâ tuaán tuù. Vua sai nhuõ maãu boàng ñöùa beù ñi khaép nöôùc, neáu ngöôøi naøo goïi ñöùa beù thì baét ñem veà. Nhuõ maãu boàng ñöùa beù ñi suoát ngaøy nhöng khoâng coù ai goïi ñöùa beù. Baáy giôø, ngöôøi chaùu laøm thôï nöôùng baùnh, ñang ñöùng beân loø. Vì ñöùa beù ñoùi khoùc, nhuõ maãu boàng ñöùa beù ñeán loø mua baùnh cho beù aên. Ngöôøi chaùu thaáy ñöùa beù lieàn goïi noù vaø cho baùnh. Nhuõ maãu veà taâu Vua:

* Thaàn beá ñöùa beù ñi suoát ngaøy khoâng moät ai ñeán gaàn. Khi ñi ngang qua loø baùnh, ngöôøi nöôùng baùnh cho ñöùa beù baùnh vaø goïi noù.

Vua noùi:

* Sao khoâng troùi ngöôøi aáy laïi?. Nhuõ maãu ñaùp:
* Vì ñöùa beù ñoùi khoùc, oâng ta cho baùnh vaø goïi noù, chaéc khoâng phaûi laø keû troäm.

Vua laïi ra leänh cho nhuõ maãu boàng ñöùa beù ñi vaø nhieàu ngöôøi theo sau doø xeùt. Neáu thaáy ai ñeán gaàn thì baét troùi ñem veà. Ngöôøi chaùu laïi laøm röôïu ngon, môøi nhuõ maãu vaø nhöõng ngöôøi ñi theo vaøo nhaø uoáng röôïu. Khi moïi ngöôøi uoáng say, ngöôøi chaùu boàng con ñi. Tænh daäy, khoâng thaáy ñöùa beù, hoï voäi vaøng veà taâu Vua. Vua noùi:

* Caùc ngöôi ngu doát, ham aên haùu uoáng, khoâng baét ñöôïc keû troäm

laïi maát caû ñöùa beù.

Ngöôøi chaùu ñöôïc con, boàng con ñeán nöôùc khaùc. Ñaàu tieân anh ñeán gaëp Vua nöôùc naøy, thaêm hoûi, ñoái ñaùp vôùi Vua, daãn Kinh thuyeát nghóa. Vua thaáy theá raát vui möøng, ban cho anh laøm quan lôùn, noùi:

* Ngöôøi trí tueä caû nöôùc ta khoâng baèng khanh. Khanh muoán cöôùi con gaùi cuûa Traãm hay con gaùi cuûa caùc quan thì tuyø yù.

Ngöôøi chaùu ñaùp:

* Toâi khoâng daùm, neáu Vua thöông tình, thì toâi xin cöôùi con gaùi Vua nöôùc kia.
* Ñöôïc thoâi! Traãm seõ theo yù Khanh.

Vua nhaän ngöôøi chaùu laøm thaùi töû, roài sai söù sang nöôùc kia caàu hoân coâng chuùa cho thaùi töû. Vua nöôùc aáy nhaän lôøi, nhöng laïi nghó: “Ñaây laø thaùi töû, hay laø teân troäm gian xaûo?”, lieàn sai söù giaû ñeán baùo vôùi Vua nöôùc naøy. Neáu muoán ñeán röôùc coâng chuùa thì thaùi töû vaø naêm traêm kî maõ phaûi trang söùc nghieâm chænh. Ngöôøi chaùu nghe vaäy voâ cuøng sôï haõi, sôï ñeán nöôùc kia Vua seõ baét mình, lieàn taâu Vua:

* Thöa Phuï hoaøng! Neáu ñeán röôùc coâng chuùa, chuùng ta phaûi phaùi ñi naêm traêm ngöôøi, y phuïc, yeân ngöïa ñeàu gioáng nhau, môùi coù theå röôùc ñöôïc coâng chuùa veà laøm vôï.

Vua nöôùc kia ra leänh moïi ngöôøi laøm thöùc aên ñaõi khaùch. Khi ñoaøn ngöôøi ñeán nôi, hai traêm naêm möôi kî maõ ñöùng tröôùc, hai traêm naêm möôi kî maõ ñöùng sau, ngöôøi chaùu ñöùng ôû giöõa, vaãn ngoài treân ngöïa khoâng böôùc xuoáng. Vua ñích thaân ñi vaøo giöõa, baét ngöôøi chaùu, noùi:

* Ngöôi coù phaûi laø teân troäm xaûo traù maø töø laâu Ta baét khoâng ñöôïc khoâng?

Ngöôøi chaùu cuùi ñaàu ñaùp:

* Thöa beä haï! Ñuùng vaäy.
* Ngöôi laø ngöôøi thoâng minh, thieân haï khoâng ai baèng. Ngöôi seõ ñöôïc nhö sôû nguyeän, cöôùi con gaùi Traãm laøm vôï.

Ngöôøi chaùu luùc ñoù laø ta, Vua nöôùc kia laø Xaù-lôïi Phaát, ngöôøi caäu laø Ñieàu Ñaït, Vua nöôùc naøy laø Du Ñaàu Ñaøn, meï ngöôøi chaùu laø maãu haäu Ma-gia, coâng chuùa laø Caâu-di.

(Trích kinh Sanh quyeån 1)

# *DUYEÂN ÑÔØI TRÖÔÙC:*

Xöa, nöôùc Kyø-xaø-quaät coù moät ngöôøi con gaùi ñoan trang xinh ñeïp, taøi trí khoâng ai baèng, taùnh tình khoan dung hoaø nhaõ, khoâng bao giôø saân giaän. Ngöôøi nhaø, baø con xa gaàn ñeàu kính meán. Caùc nöôùc ñeán caàu hoân

hôn naêm traêm ngöôøi, nhöng cuoái cuøng naøng vaãn khoâng chòu laáy choàng.

Baáy giôø, ôû nöôùc La-duyeät cuõng coù moät ngöôøi con trai khoâi ngoâ tuaán tuù, thoâng minh taøi trí. Caû nöôùc ñeàu kính neå. Tuy coù phu nhaân, theâ thieáp, kyõ nöõ nhöng anh ta chaúng ñeå yù ñeán. Anh ta thöôøng nghó ñeán coâ gaùi ôû nöôùc Kyø-xaø-quaät môùi ñuùng laø ñoái töôïng cuûa mình, vaäy maø ta chöa ñeán ñöôïc. Nghó vaäy, anh ta lieàn noùi:

* Caû nhaø naøy ñeàu laø nhöõng ngöôøi luoàn cuùi, nònh bôï chaúng phaûi laø baïn ñôøi cuûa ta.

Trong choác laùt, anh ta ñuoåi taát caû moïi ngöôøi ra khoûi nhaø, roài cöôõi ngöïa traéng, cuøng vôùi hai noâ boäc leân ñöôøng ñeán nöôùc Kyø-xaø-quaät. Vöôït nuùi baêng röøng suoát naêm naêm, traûi qua ngaøn vaïn daëm môùi ñeán nöôùc Kyø- xaø-quaät.

Luùc aáy, coâ gaùi ôû trong thaâm cung töï nhieân caûm thaáy trong loøng xao ñoäng, muoán ra ngoaøi daïo chôi, lieàn leùn ra khoûi nhaø. Boãng gaëp chaøng trai nöôùc La-duyeät, naøng vöøa möøng vöøa tuûi khoâng theå kieàm cheá ñöôïc. Bieát ñaây laø choàng mình, coøn nhöõng ngöôøi ta gaëp tröôùc ñaây chaúng phaûi laø ngöôøi coù duyeân ñôøi tröôùc vôùi ta. Naøng lieàn ñeán beân chaøng trai, quyeán luyeán khoâng muoán xa lìa. Cha meï coâ ta thaáy vaäy voâ cuøng buoàn baõ khoâng bieát laøm sao, noùi:

* Con gaùi ta lôùn khoân khoâng ngôø noù nhö theá.

Hoï voäi sai ngöôøi canh giöõ con gaùi khoâng cho qua laïi vôùi chaønh trai kia. Naøng ñau khoå aùo naõo khoâng bieát laøm sao. Chaøng trai cuõng nhôù nhung buoàn khoå khoâng keùm.

Vì vaäy, naøng chuyeân caàu trai giôùi, tu haønh suoát ngaøy ñeâm, ñem taøi saûn cuùng döôøng Phaät vaø Taêng mong ñöôïc gaëp chaøng. Hao taâm, kieät söùc, traûi qua naêm naêm, nhöng naøng khoâng nghe tin töùc gì veà chaøng trai. Thaáy khoâng coù caûm öùng, ñeán ngaøy taùm thaùng tö, naøng ñeán thaùp Phaät, ñoát höông, leã baùi, phaùt nguyeän:

* Con xin hy sinh thaân maïng cuùng döôøng Ñöùc Theá toân khoâng thöông tieác, chæ mong cho con ñöôïc gaëp ngöôøi xöa.

Ñöùc Phaät khieán Tyø-kheo-ni taùc hôïp cho hai ngöôøi. Hoï trôû thaønh moät ñoâi vôï choàng xinh ñeïp.

Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A-nan:

* Vì sao? Vì hoï töø A-taêng-kyø kieáp ñeán nay thöôøng theà öôùc vôùi nhau, neân môùi nhö vaäy.

(Trích kinh Tình Ly Höõu Toäi)

# *HAI VÔÏ CHOÀNG ÑAÙNH CUOÄC:*

Xöa, coù hai vôï choàng cuøng aên ba caùi baùnh. Moãi ngöôøi aên moät caùi, caùi coøn laïi ngöôøi choàng ñònh chia ñoâi, nhöng ngöôøi vôï noùi: “Anh ñöøng chia! Toâi vôùi anh ñaùnh cuoäc, chuùng ta cuøng im laëng, neáu ai leân tieáng tröôùc thì thua”.

Hai vôï choàng im laëng ñeán nöõa ñeâm. Boãng coù moät teân troäm ñuïc vaùch chui vaøo. Thaáy hai ngöôøi im laëng, keû troäm cho laø hoï quaù sôï mình khoâng daùm leân tieáng. Haén ta gom heát cuûa caûi trong nhaø ñònh vaùc ñi. Ngöôøi vôï thaáy vaäy la lôùn:

* Anh laø ñaøn oâng, sao ñeå hoï vaùc ñi?. Ngöôøi choàng noùi:
* Ta thaéng roài! Caùi baùnh naøy thuoäc veà cuûa ta!

Moïi ngöôøi bieát chuyeän, ñeán cheâ cöôøi, caû hai vôï choàng nhaø noï ñeàu quaù ngu si.

(Trích kinh Baùch Cuù Thí Duï quyeån 2)

# *ANH CHOÀNG NGOÁC:*

Xöa, coù moät anh chaøng thaáy muõi vôï ngöôøi khaùc ñeïp, lieàn nghó: “Khuoân maët vôï mình raát ñeïp, chæ tieác caùi muõi quaù xaáu. Hay ta caét muõi coâ naøy veà thay muõi vôï mình”.

Nghó roài, anh ta keùo coâ kia ñeán choã vaéng, caét muõi coâ ta. Caét xong, anh voäi vaøng trôû veà nhaø caét muõi vôï mình ñeå thay muõi coâ kia vaøo, roài laáy muõi vôï mình ñaët vaøo muõi coâ kia. Theá laø hai beân ñeàu maát muõi, maø khoâng ñöôïc gì caû.

Moïi ngöôøi bieát ñöôïc ñeàu maéng anh ta laø ngöôøi quaù ngoác. (Trích kinh Baùch Cuù Thí Duï quyeån 1)

# *NGÖÔØI LAØM THUEÂ BIEÁT ÑÖÔÏC TIEÁNG CHIM*

Xöa, coù moät ngöôøi voâ cuøng ngheøo khoå, nhöng oâng ta coù bieät taøi hieåu ñöôïc tieáng chim. OÂng gaùnh thueâ cho moät khaùch buoân. Moät hoâm, chuû tôù döøng laïi aên côm beân bôø soâng. Boãng coù tieáng quaï keâu, ngöôøi chuû voâ cuøng sôï haõi, coøn ngöôøi ngheøo laïi cöôøi. Veà ñeán nhaø, chuû hoûi:

* Luùc chuùng ta aên côm, nghe quaï keâu ta raát sôï, sao ngöôi laïi

cöôøi?

* Quaï noùi vôùi toâi trong ngöôøi oâng coù Baïch chaâu raát ñeïp, oâng coù

theå gieát oâng ta ñeå laáy chaâu. Toâi muoán aên thòt ngöôøi aáy. Nghe vaäy neân toâi cöôøi.

* Taïi sao ngöôi khoâng gieát ta?
* Ñôøi tröôùc, toâi tham cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc, neân nay chòu ngheøo khoå, phaûi laøm thueâ gaùnh naëng. Neáu nay toâi gieát oâng laáy cuûa, ñôøi sau seõ thoï khoå, bieát luùc naøo môùi thoaùt khoûi. Vì theá toâi theà troïn ñôøi khoâng daùm laøm vieäc naøy nöõa.

(Trích kinh Thí Duï)

# *THOAÙT NAÏN NHÔØ CHIM PHÖÔÏNG HOAØNG:*

Nöôùc luõ traøn veà nhaän chìm taát caû. Moïi loaøi ñeàu nöông vaøo moät goø ñaát ñeå traùnh naïn. Nöôùc laïi daâng leân ñeán goø ñaát, boãng coù moät con Phöôïng hoaøng bay ñeán, nhöõng ngöôøi coù trí baùm vaøo caùnh Phöôïng hoaøng, noù laïi ñöa hoï ñeán vuøng cao nguyeân, traùnh ñöôïc naïn nöôùc. Nhöõng ngöôøi coøn laïi chöa ñeán ñoãi cheát, boãng thaáy chim coác bay ñeán, hoï lieàn baùm vaøo caùnh chim coác, noù laën xuoáng nöôùc, trong nhaùy maét taát caû ñeàu chìm xuoáng nöôùc saâu.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *MUA TRÍ TUEÄ TRAÙNH ÑÖÔÏC TOÄI LÔÙN:*

Xöa, coù moät ngöôøi ngheøo cuøng khoán khoå khoâng bieát laáy gì ñeå sinh soáng, anh ta lieàn vaøo bieån tìm chaâu baùu. Treân ñöôøng trôû veà anh gaëp moät Thieän tri thöùc. Anh ta noùi:

* Toâi ngheøo khoå, nay ñöôïc cuûa baùu naøy chaéc ñuû cho cuoäc soáng yeân vui roài. Neáu veà nhaø meï toâi khoâng vöøa yù, toâi seõ boû nhaø ra ñi, coøn vôï toâi khoâng baèng loøng, toâi seõ ñi tìm chaâu baùu laàn nöõa.

Thieän tri thöùc noùi:

* Gaàn ñaây trong thaønh coù raát nhieàu baäc Ñaïi trí tueä, oâng neân ñeán ñoù mua trí tueä, giaù khoâng quaù moät ngaøn löôïng vaøng ñaâu.

Anh ta theo lôøi Thieän tri thöùc vaøo xoùm thôø Phaät, hoûi moïi ngöôøi.

Coù ngöôøi ñaùp:

* Phaøm coù vieäc gì ñoù nghi ngôø, neân böôùc tôùi baûy böôùc, böôùc lui baûy böôùc, laøm nhö theá ba laàn thì trí tueä töï nhieân phaùt sanh.

Anh ta nghe xong trôû veà nhaø, vöøa böôùc vaøo nhaø thaáy meï ñang nguû vôùi vôï mình. Anh ta cho raèng vôï mình ñang nguû vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng naøo khaùc, lieàn ruùt kieám muoán gieát ngöôøi aáy. Nhöng trong loøng caûm thaáy nghi ngôø, thaáy aùnh ñeøn xa xa môø nhaït, anh ta nhôù ñeán chuyeän mua trí tueä hoài saùng, lieàn ñi tôùi baûy böôùc, ñi lui baûy böôùc, laøm ba laàn nhö vaäy. Boãng ngöôøi meï tænh giaác, anh môùi nhaän ra ñoù laø meï mình. Anh ta raát vui möøng noùi:

* Thaät laø trí tueä, sao chæ ñaùng moät ngaøn löôïng vaøng?.

Noùi roài, anh ta lieàn ñem ba ngaøn löôïng vaøng ñeán taëng cho hoï. (Trích kinh Thí Duï quyeån 4)

# *TRÍ KHOÂN CUÛA CON NGÖÔØI:*

Xöa, coù moät ngöôøi ñi vaøo nuùi saâu, boãng gaëp moät con quyû döõ. Noù baét anh ta ñeå aên thòt. Ngöôøi aáy naên næ caàu xin:

* Xin oâng tha cho toâi trong giaây laùt, toâi xin hoûi oâng moät vieäc roài bò oâng aên thòt cuõng khoâng aân haän.

Quyû töôûng laø söï thaät, lieàn chaáp nhaän cho ngöôøi aáy noùi leân ñieàu mình mong muoán.

Ngöôøi hoûi quyû:

* Taïi sao maët, buïng, chaân cuûa oâng traéng, coøn nhöõng choã khaùc laïi ñen?
* Toâi raát sôï maët Trôøi, neân thöôøng ñi ngöôïc vôùi höôùng maët Trôøi, vì theá thaân toâi môùi nhö vaäy.

Nghe xong, ngöôøi aáy chaïy thaúng veà phía maët Trôøi, quyû töùc giaän nhöng khoâng laøm gì ñöôïc.

(Trích kinh Thí Duï boä 10 quyeån, quyeån 4).

# *KEÛ HAI VÔÏ:*

Xöa, moät ngöôøi coù hai vôï. Khi oâng ñeán choå cuûa vôï beù, baø ta noùi:

* Toâi coøn treû, oâng giaø roài. Toâi khoâng thích soáng vôùi oâng. OÂng ñeán choã baø lôùn maø ôû.

OÂng ta nhoå heát toùc baïc, roài ñeán choã vôï lôùn. Baø ta noùi:

* Toâi giaø caû ñaàu baïc traéng roài, oâng coøn treû toùc xanh neân ñeán baø nhoû maø ôû.

Cöù nhö theá, oâng nhoå toùc baïc laøm ñaàu ñen, nhoå toùc ñen laøm ñaàu baïc, cho ñeán khi ñaàu oâng bò troïc loùc thì caû hai baø ñeàu gheùt, ñuoåi oâng ra khoûi nhaø mình. OÂng khoâng coù nhaø cöûa, ngoài ngoaøi ñöôøng buoàn baõ ñoùi khaùt ñeán cheát.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo: Vaøo thôøi quaù khöù, oâng ta laøm thaân choù. Choù ôû giöõa hai chuøa phía Ñoâng vaø phía Taây. Thöôøng thöôøng khi nghe kieàn chuyø choù chaïy ñeán chuøa vaø ñöôïc aên no. Moät hoâm hai chuøa cuøng ñaùnh kieàn chuyø moät laàn, choù nghe tieáng kieàn chuyø muoán bôi qua soâng ñeå kieám thöùc aên. Nhöng noù ñi gaàn ñeán chuøa phía Taây laïi sôï chuøa phía Ñoâng coù thöùc aên ngon hôn, lieàn trôû laïi chuøa phía Ñoâng, laïi sôï chuøa phía Taây coù thöùc aên ngon hôn. Cöù do döï nhöù theá, ñeán luùc cho meät nhöø cheát chìm giöõa doøng soâng.

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

# *QUAÛ BAÙO CUÛA SÖÏ LÖØA DOÁI:*

Xöa, coù moät ngöôøi nghe treân nuùi coù Tieân. Anh ta lieàn ñi vaøo nuùi, mong hoïc ñöôc pheùp Tieân. Treân ñöôøng ñi, Trôøi toái anh ta vaøo moät nhaø xin taù tuùc qua ñeâm. Chuû nhaø hoûi chuyeän:

* Anh ñònh ñi ñaâu?
* Toâi muoán ñi hoïc pheùp Tieân. Chuû nhaø coù aùc taâm lieàn noùi:
* Toâi coù caây Tieân, neáu oâng laøm cho toâi moät naêm, toâi seõ cho oâng caây Tieân, caàn gì phaûi nhoïc coâng ñi hoïc xa xoâi.
* Toát laém, toâi ñoàng yù.

Moät naêm troâi qua, anh ta caät löïc laøm vieäc. Moät hoâm, chuû nhaø löøa daét anh ta leân nuùi, chæ moät caây treân ngoïn nuùi cao, noùi:

* Ñoù chính laø caây Tieân, anh haõy leo leân caây ñoù, neáu toâi noùi bay thì anh bay nheù.

Anh chaøng leo leân caây, ôû treân caây bay löôïn trong Hö khoâng, töï nhieân chöùng ñöôïc pheùp Tieân.

Chuû nhaø thaáy anh ta khoâng cheát, laïi ñöôïc pheùp Tieân, lieàn nghó: “Chaéc caây naøy laø caây tieân thaät”.

Ít hoâm sau, hai cha con oâng ta cuøng ñeán caây aáy, ngöôøi con nhöôøng cha leân tröôùc, ngöôøi con ôû döôùi noùi:

* Ba haõy bay leân.

Ngöôøi cha nghe con goïi lieàn nhaûy leân. Töùc thì oâng ta rôi xuoáng goäp ñaù, thaân theå naùt tan nhö tro buïi.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *NHÔØ QUYÛ ÑÖÔÏC LAØM GIAØU, SAU BÒ QUYÛ HAÏI:*

Xöa, coù ngöôøi daãn Quyû Tyø-Da ra chôï baùn. Ngöôøi mua hoûi:

* Bao nhieâu tieàn?
* Hai traêm löôïng vaøng.
* Con quyû naøy coù gì ñaëc bieät maø oâng ñoøi nhieàu nhö vaäy?
* Con quyû naøy raát gioûi, laøm ñöôïc taát caû moïi vieäc. Tính ra moät ngaøy noù laøm vieäc baèng moät traêm ngöôøi. Nhöng noù coù moät taät xaáu, oâng neân ñeà phoøng tröôùc.
* Taät xaáu gì?
* Noù muoán mình sai laøm vieäc suoát ngaøy ñeâm khoâng cho nghó ngôi.

Neáu khoâng coù vieäc laøm, noù seõ trôû laïi haïi chuû.

Ngöôøi mua traû tieàn xong, daét quyû veà nhaø. OÂng sai noù caøy ruoäng, caøy ruoäng xong laøm moïc, laøm moïc xong söûa sang ñaát ñai laøm nhaø, giaû

gaïo, naáu côm… Khoâng cho noù nghó ngôi moät chuùt naøo. Vaøi naêm sau, gia ñình oâng ta trôû neân giaøu coù. Moät hoâm Chuû nhaø coù vieäc phaûi ñi. OÂng queân baûo Quyû laøm vieäc. Quyû ôû nhaø laøm vieäc khoâng coù thöù töï. Noù baét con cuûa chuû nhaø boû vaøo noài, roài chaâm löûa naáu. Khi chuû nhaø veà ñeán, thì con mình ñaõ chín ruïc. OÂng ta voâ cuøng ñau xoùt, nhöng khoâng bieát noùi gì.

(Trích kinh Thí Duï)

# *TIEÂU DUØNG ÑUÙNG CAÙCH:*

Xöa, coù moät gia ñình voâ cuøng giaøu coù. Vua ra leänh cho hoï ghi laïi caùc taøi saûn ñaõ chi phí. Chuû nhaø daâng sôù leân Vua: Moãi naêm ñaõ duøng ngaàn naøy ñeå xaây chuøa, taïo töôïng; ngaàn naøy cho vieäc trai hoäi, kinh saùch, cung caáp cho ngöôøi ngheøo. Hieän taïi coøn taùm möôi chín ngaøn vaïn.

Vua xem xong giaän döõ noùi:

* Ngöôi tieâu xaøi thaät hoang phí! Ngöôøi giaøu ñaùp:
* Nhöõng vaät ñaõ duøng laø nhöõng vaät quyù baùu nhaát trong kho, ñeå cuùng döôøng ngöôøi trí, thaàn linh. Nhöõng vaät coøn laïi ñeàu coù theå tieâu hao ngoaøi yù muoán nhö nöôùc troâi, löûa chaùy, chaúng phaûi chæ rieâng mình thaàn tieâu duøng. Neân thaàn daân môùi daùm taáu trình nhö vaäy.

Vua nghe xong lieàn hieåu ra choã thaät söï ñaùng tin caäy. (Trích kinh Thí Duï)

# *LAØM ÑUÙNG VIEÄC MÔÙI COÙ LÔÏI ÍCH:*

Xöa, coù moät ngöôøi phaïm toäi vôùi Vua. Vua raát giaän döõ, ra leänh xeûo naêm caân thòt ôû caùnh tay ngöôøi ñoù, roài nhoát vaøo trong phoøng. Keû phaïm toäi ñau ñôùn keâu la raát to. Vua nghe ñöôïc lieàn hoûi:

* Ngöôi coù ñieàu gì oan öùc sao?
* Taâu beä haï! Thaät chaúng phaûi laø loãi cuûa thaàn daân.

Vua suy nghó hoài laâu, caûm thaáy theïn veà söï noùng voäi cuûa mình, lieàn ra leänh buø cho anh ta moät traêm caân thòt. Nhöng ngöôøi kia vaãn la heùt nhö cuõ. Vua hoûi:

* Ta ñaõ buø cho noù moät traêm caân thòt, taïi sao coøn keâu la döõ vaäy? Caùc vò caän thaàn ñaùp:
* Chuùng thaàn chöa töøng thaáy caùch xöû trò naøy. Duø beä haï buø cho anh ta moät ngaøn caân thòt, cuõng ñaâu coù lieân can gì ñeán söï ñau ñôùn maø anh ta ñaõ chòu ñöïng. Nhö coù ngöôøi cheát moät ñöùa con, ngöôøi khaùc cho moät ngaøn ñöùa con, ngöôøi ñoù laøm sao khoâng nhôù ñeán ñöùa con ñaõ cheát cuûa mình ñöôïc?

(Trích kinh Baùch Cuù Thí Duï quyeån 3)

# *HÖÙA HOÂN:*

Xöa, coù hai ngöôøi chôi thaân vôùi nhau, khi vôï hoï mang thai, hai ngöôøi höùa heïn, neáu chuùng ta sanh con trai vaø con gaùi seõ keát laøm sui gia vôùi nhau.

Veà sau, moät ngöôøi sanh con trai, ngöôøi kia sanh con gaùi. Nhöng cha cuûa ngöôøi con trai maát sôùm, chaøng trai ñaõ lôùn nhöng vaãn chöa cöôùi vôï.

Moät hoâm, anh ñi mua haøng, tình côø ñeán nhaø ngöôøi con gaùi aáy, cha coâ ta hoûi:

* Anh töø nôi naøo ñeán? Gia ñình ôû ñaâu? Cha meï laø ai?

Chaøng trai thaät loøng traû lôøi ñaày ñuû. Chuû nhaø nghe xong raát kinh ngaïc, noùi:

* Cha con luùc coøn soáng coù höùa laøm sui vôùi ta, khi hai treû coøn trong buïng meï. Thôøi gian xa caùch, ta luoân tìm kieám, hoûi thaêm, nhöng khoâng bieát cha con ôû ñaâu neân ta chöa daùm gaû con gaùi mình cho ngöôøi khaùc.
* Con thaät hoaøn toaøn khoâng bieát gì veà vieäc naøy.
* Con neân veà hoûi laïi nhöõng ngöôøi thaân caän coù leõ hoï seõ bieát. Chaøng trai trôû veà nhaø hoûi nhuõ maãu. Nhuõ maãu xaùc ñònh vieäc aáy laø

thaät.

Chaøng trai ñeán nhaø coâ gaùi, giöõa ñöôøng thaáy moät raõnh nöôùc chaûy

vaøo trong moät caùi ñaàu laâu khoâng luùc naøo ñaày. Sôï quaù, voäi ñi veà phía tröôùc, thaáy quaû chín treân caây anh ta muoán haùi aên. Quaû lieàn noùi: “laáy ta, laáy ta”. Chaøng trai voâ cuøng sôï haõi, voäi vaøng boû chaïy, teù nhaøo xuoáng ñaát. Luùc ñeán tröôùc nhaø ngöôøi coâ gaùi, choù chaïy ñeán quyø xuoáng lieám chaân anh ta, choù con trong buïng keâu ñeán ñaây vaø muoán caén anh ta. Chaøng trai lieàn teù xæu xuoáng ñaát, hoài laâu môùi tænh laïi. Cha coâ gaùi töø trong nhaø ñi ra, chaøng trai thuaät laïi ñaày ñuû moïi vieäc. OÂng ta thaáy laï, vaøo noùi vôùi con gaùi, ngöôøi con gaùi thöa:

* Thöa cha! Giöõa ñöôøng thaáy raõnh nöôùc chaûy vaøo moät ñaàu laâu, khoâng luùc naøo ñaày laø ñôøi sau gom heát taøi vaät traân baûo cuûa thieân haï cung caáp cho moät ngöôøi cuõng khoâng ñuû. Thaáy quaû chín treân caây muoán haùi aên, nhöng quaû noùi: “laáy ta, laáy ta” laø ngöôøi ñôøi sau muoán cöôùi ngöôøi chò, nhöng ngöôøi em noùi: “Sao khoâng laáy ta! Sao khoâng laáy ta!”. Choù chaïy ñeán quyø xuoáng lieám chaân, choù con trong buïng keâu ñeán tröôùc vaø muoán caén laø ngöôøi ñôøi sau noùi vôùi nhau mieäng nhö maùu muû, taâm nhö dao beùn. Ngoaøi thì toát ñeïp vôùi nhau, nhöng trong loøng laïi möu ñoà haïi nhau. Taát caû ñeàu noùi veà ñôøi sau, khoâng phaûi ñôøi nay.

Chuû nhaø lieàn gaû con gaùi mình cho chaøng trai, thöïc hieän ñuùng lôøi

höùa heïn naêm xöa.

(Trích kinh Thí Duï boä 10 quyeån, quyeån 2).

# *VAY TRAÛ:*

Xöa coù vò Baø-la-moân sanh ñöôïc hai ngöôøi con. Moãi ngöôøi laáy hai traêm vaïn tieàn ñi buoân baùn. Ngöôøi con tröôûng ñaùnh baïc, heát saïch tieàn, aùo quaàn raùch röôùi, trôû veà nhaø thöa vôùi cha. Ngöôøi cha noùi:

* Con trôû veà laø ñöôïc roài! Cuûa caûi coù ñaùng laø gì ñaâu?

Theá roài oâng may quaàn aùo, cho aên uoáng ñaày ñuû vaø an uûi ngöôøi con tröôûng.

Ngöôøi con thöù trôû veà nhaø thöa cha:

* Thöa cha! Con kieám lôøi ñöôïc hai traêm vaïn tieàn.
* Con haõy laáy soå tính toaùn cho ta xem.

OÂng kieåm tra soå saùch thaáy maát maáy ngaøn, oâng lieàn troùi ngöôøi con thöù laïi vaø ñaùnh cho moät traän.

Ba laàn ñi buoân nhö vaäy, ngöôøi con thöù thu lôïi ñöôïc saùu möôi vaïn tieàn nhöng trôû veà nhaø laàn naøo cuõng ñeàu bò ñaùnh. Coøn ngöôøi con tröôûng ñi ba chuyeán maát 600 vaïn tieàn, ôû laïi nöôùc khaùc khoâng daùm trôû veà. Coù moät thaèng coân ñoà cuøng keát baïn vôùi anh ta, anh noùi vôùi noù:

* Cha toâi coù vaøng, baïc, baïch chaâu, moãi thöù moät hoøm, caát treân ñaàu giöôøng. OÂng haõy trôû veà thöa vôùi cha toâi: “Con oâng lôõ maát heát cuûa caûi khoâng daùm trôû veà”. Ngöôi haõy thöøa dòp gieát cheát oâng aáy, laáy cuûa caûi ñem veà ñaây, chuùng ta maëc tình tieâu xaøi.

Teân coân ñoà ñeán nhaø Baø-la-moân thuaät laïi nhöõng lôøi anh ta ñaõ daën.

Baø-la-moân nghe xong khoùc nöùc nôû, noùi:

* Caàn cuûa caûi ñeå laøm gì, trong khi con ta khoâng chòu trôû veà?

Ñaõi khaùch aên uoáng xong, ngöôøi cha voâ cuøng buoàn khoå ngheïn ngaøo.

Ngöôøi khaùch noùi:

* Con oâng baát hieáu, ñem tieàn aên chôi baøi baïc, laïi coøn baûo toâi ñeán gieát oâng laáy cuûa. Thaáy oâng thöông nhôù con, troïng ñaõi toâi raát haäu, thaät söï toâi voâ cuøng caûm ñoäng.
* Thaèng nhoû naøy khôø quaù!

Baø-la-moân lieàn ñoùn con veà. Veà nhaø, oâng noùi vôùi con:

* Con lôõ tieâu heát tieàn thì mau trôû veà. Sao laïi noùi nhöõng lôøi khôø khaïo nhö theá!

Ngöôøi cha laïi may quaàn aùo gôûi cho ngöôøi anh. Phaät noùi:

* Ngöôøi em sanh vaøo nhaø naøy ñeå traû nôï, coøn ngöôøi anh sanh vaøo

nhaø naøy ñeå ñoøi nôï.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 6).

# *PHÖÔÙC AI NAÁY HÖÔÛNG:*

Xöa, coù ba ngöôøi cuøng ñi buoân, tieàn laõi coù ñöôïc chia nhau moãi ngöôøi ñöôïc naêm traêm vaïn. Coøn dö moät tieàn, neáu cho moät ngöôøi thì khoâng coâng baèng, maø xeù ra ñeå chia thì khoâng ñöôïc. luùc aáy coù moät vò Sa- moân khaát thöïc ñi qua, ba ngöôøi cuøng phaùt taâm hoan hyû ñem ñoàng tieàn aáy cuùng döôøng vò Sa-moân. Vò Sa-moân nhaän tieàn chuù nguyeän: “Caùc oâng ñôøi naøy ñôøi sau ñeàu ñöôïc höôûng phöôùc cuùng döôøng naøy”.

Veà sau hoï ñeàu sanh vaøo nöôùc La-duyeät vaø ñeàu giaøu coù.

Nhôø phöôùc baùu ñôøi tröôùc, moät ngöôøi ôû trong nuùi nhaët ñöôïc vaøng, moät ngöôøi caøy ruoäng ñöôïc vaøng, moät ngöôøi muùc nöôùc trong gieáng ñöôïc vaøng.

Chuyeän naøy ñeán tai Vua, Vua nghó: “Taát caû taøi saûn trong nöôùc ta ñeàu laø cuûa ta”, lieàn ra leänh cho moät vò töôùng daãn binh lính ñeán nhaø ngöôøi trong nuùi nhaët vaøng. Vaøng bieán thaønh ñaù. Hoï laïi ñeán nhaø ngöôøi caøy ruoäng laáy vaøng. Vaøng hoaù thaønh ñaát. Cuoái cuøng hoï ñeán nhaø ngöôøi muùc nöôùc trong gieáng ñeå laáy vaøng. Vaøng bieán thaønh ngoùi. Hoï khoâng laáy ñöôïc tí vaøng naøo caû.

Vua ñeán hoûi Phaät: Vaøng cuûa ba ngöôøi naøy, tính ra laø cuûa con. Taïi sao con cho ngöôøi ñeán laáy thì vaøng laïi bieán hoaù nhö theá? Ba ngöôøi naøy ñôøi tröôùc coù coâng ñöùc gì maø nay höôûng phöôùc nhö vaäy?

Phaät baûo:

* Naøy Ñaïi Vöông! Phöôùc ai naáy höôûng. Khoâng phaûi vaät cuûa Ñaïi Vöông, Ñaïi Vöông khoâng neân laáy.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 3)

# *BOÁ THÍ ÑÖÔÏC BÌNH THAÀN:*

Xöa, coù moät ngöôøi ngheøo cuùng döôøng vò ñaïo nhaân suoát moät naêm.

Tröôùc luùc ñi, vò ñaïo nhaân cho chuû nhaø moät caùi bình baèng ñoàng, noùi:

* Chieác bình naøy laø bình thaàn, neáu muoán gì cöù goõ vaøo mieäng bình, thì seõ ñöôïc nhö yù nguyeän. Vaø nhôù chôù cho Vua bieát vieäc naøy.

Vò ñaïo nhaân ñi roài, chuû nhaø goõ vaøo mieäng bình, quaû nhieân moïi thöù ñeàu nhö yù nguyeän. Töø ñoù gia ñình anh ta trôû neân giaøu coù. Queân lôøi daën cuûa ñaïo nhaân, hoï ñeán yeát kieán Vua. Vua hoûi:

* Vì sao ngöôi ñöôïc giaøu coù nhö vaäy?

Ngöôøi naøy thaät tình thöa roõ moïi chuyeän. Vua lieàn sai ngöôøi ñeán

ñoaït chieác bình. Töø khi chieác bình thaàn bò vua laáy, gia ñình sa suùt ñeán cuøng cöïc, ho boãng nhôù ñeán vò ñaïo nhaân, voäi ñi khaép nôi tìm kieám. Gaëp ñaïo nhaân, hoï trình baøy taát caû söï thaät. Ñaïo nhaân noùi:

* OÂng haõy laáy moät caùi bình ñöïng ñaày caây vaø ñaù, roài mang ñeán tröôùc cung Vua, ñoøi Vua traû bình laïi.

Theo lôøi ñaïo nhaân daën, hoï mang bình thaúng ñeán cung Vua, lôùn tieáng ñoøi bình laïi. Vua giaän döõ, ra leänh vaøi möôi ngöôøi ñeán baét chuû nhaø. Chuû nhaø lieàn môû mieäng bình, gioù thoåi caây, ñaù bay khaép khoâng trung. Nhöõng ngöôøi ñeán baét chuû nhaø ñeàu bò caây, ñaù ñaùnh vaøo ñaàu, vaøo coå. Vua laïi ra leänh moät ngaøn ngöôøi ñeán baét, thì gioù laïi noåi leân, thoåi caây, ñaù ñaùnh cheát taát caû, xaùc cheát ñaày ngheõn caû ñöôøng.

Vua voâ cuøng sôï haõi, xin traû laïi bình. Ñöôïc bình chuû nhaø giaøu coù trôû laïi nhö xöa. Hoï laïi taïo nhieàu phöôùc ñöùc, vì theá khi cheát ñöôïc sanh leân coõi Trôøi.

(Trích kinh Taïp Thí Duï).

# *VAØNG LAØ RAÉN ÑOÄC:*

Ñöùc Phaät vaø Ngaøi A-nan vaøo thaønh Xaù-veä, gaëp luùc Trôøi möa lôùn, nöôùc möa xoái xuoáng ñaát, trong ñaát loä ra nhieàu vaät baùu. Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A-nan:

* Ñoù laø raén ñoäc. Ngaøi A Nan thöa:
* Vaâng, baïch Ñöùc Theá toân! Ñoù laø raén cöïc ñoäc.

Ngöôøi caét coû döôùi nuùi nghe vaäy, nghó: “Ta chöa töøng thaáy raén ñoäc maø Sa-moân noùi”, lieàn ñeán xem. Thaáy vaät baùu, oâng ta lieàn ñem xe, kieäu ñeán, laáy tuùi ñöïng ñaày vaät baùu chôû veà. Töø ñoù gia ñình oâng trôû neân giaøu coù, xaây nhaø cöûa voâ cuøng to lôùn. Coù ngöôøi ganh tî taâu leân Vua:

* Nhaø kia tröôùc ñaây ngheøo khoå, nay boãng nhieân giaøu coù, chaéc hoï ñöôïc kho baùu lôùn.

Vua cho goïi ngöôøi aáy ñeán hoûi. Ngöôøi aáy ñaùp:

* Taâu beä haï! Thaàn daân khoâng coù ñöôïc kho baùu.

Vua ra leänh khaûo tra oâng ta. OÂng nhôù laïi Ñöùc Phaät vaø Ngaøi A-nan goïi noù laø raén ñoäc, thaät laø ñuùng. Vua laïi hoûi. Chuû nhaø ñaùp:

* Taâu beä haï! Neáu beä haï höùa khoâng xöû phaït thì thaàn daân seõ noùi söï

thaät.

Vua lieàn chaáp thuaän. Chuû nhaø trình baøy töôøng taän nhöõng vieäc ñaõ

laøm, roài noùi:

* Toâi ñaõ laøm nhöõng vieäc nhö theá. Chaéc seõ maát maïng vì noù!

nghe.

Vua thöôûng cho chuû nhaø naêm traêm tieàn vaøng, noùi:

* OÂng haõy mau noùi laïi lôøi cuûa Ñöùc Phaät vaø Ngaøi A-nan cho Traãm (Trích luaät Thaäp Tuïng baøi tuïng thöù 3, quyeån 3)

# *KHOÂNG BIEÁT MÌNH COÙ CUÛA QUYÙ:*

Xöa, coù moät oâng laõo soáng moät mình ngheøo cuøng khoán khoå, khoâng

coù ngheà nghieäp gì caû. Hoâm noï, oâng ñi chôï löôïm ñöïoc moät caùi rìu. Caùi rìu naøy laøm baèng caùc thöù baùu nhöng oâng chaúng heà bieát. Haøng ngaøy, oâng vaùc rìu vaøo röøng ñoán cuûi, ñem ra chôï baùn ñeå kieám soáng qua ngaøy.

Ñeán moät hoâm, rìu cuûa oâng gaàn cuøn, boãng gaëp moät khaùch buoân nöôùc ngoaøi, teân laø Taùt-baïc. Taùt-baïc thaáy chieác rìu bieát ñoù laø rìu baùu, lieàn noùi vôùi oâng:

* OÂng baùn caùi rìu naøy khoâng?
* Toâi nhôø caùi rìu naøy ñeå sinh soáng khoâng theå baùn ñöôïc.
* Toâi seõ ñöa oâng moät traêm meùt vaûi luïa, oâng baùn khoâng?
* Toâi khoâng thích baùn.
* Toâi seõ ñöa oâng hai traêm meùt vaûi luïa! Thaáy oâng ta buoàn baõ, Taùt-baïc noùi:
* OÂng cheâ ít hay sao, maø khoâng vui vaäy? Toâi seõ ñöa oâng naêm traêm meùt vaûi luïa!

OÂng lieàn khoùc lôùn, Taùt-baïc hoûi:

* Luïa ít nhöng lôïi nhieàu, vì sao oâng khoùc?
* Khoâng phaûi vì luïa ít, maø tieác noãi toâi quaù ngu si, caùi rìu naøy voán daøi nöûa thöôùc, toâi ñem chaët caây phaù ñaát chæ coøn naêm taác, theá maø vaãn ñöôïc naêm traêm meùt vaûi luïa, neân toâi raát tieác.
* OÂng ñöøng tieác nöõa, toâi seõ ñöa oâng moät ngaøn meùt vaûi luïa!

OÂng ta lieàn laáy cuoän vaûi mang ñi. Taùt-baïc laáy cuûi ñoát caây rìu, quaû nhieân heát thaûy caây rìu ñeàu thaønh vaät quyù baùu.

(Trích Chö Kinh Yeáu Söï)

# *CAÛ ÑÔØI LÖÔØI BIEÁNG:*

Vaøo luùc saùng sôùm, toân giaû A-Nan theo sau Ñöùc Phaät vaøo thaønh Xaù-veä khaát thöïc boãng thaáy hai vôï choàng giaø noï, löng coøng xuoáng nhö moùc caâu, ñang luùi huùi queùt gom phaân laïi thaønh ñoáng ñeå ñoát ôû ngay ñaàu moät con heûm, roài ngoài quanh ñoáng löûa nhö hai con ngoãng giaø. Phaät hoûi A-nan:

* OÂng coù thaáy hai vôï choàng giaø kia khoâng?
* Vaâng, thaáy! Baïch Ñöùc Theá toân! A-nan ñaùp. Phaät laïi baûo:
* Hai vôï choàng giaø naøy neáu luùc coøn treû, söùc maïnh ñang doài daøo maø sieâng naêng laøm luïng, tích chöùa tieàn cuûa thì coù theå trôû thaønh ngöôøi giaøu nhaát trong thaønh Xaù-veä. Neáu hoï xuaát gia hoïc ñaïo, tinh taán tu taäp thì coù theå ñaéc quaû A-la-haùn. Neáu ñeán giai ñoaïn hai cuûa thôøi kyø trai traùng, sieâng naêng laøm luïng, tích chöù tieàn cuûa thì hoï coù theå trôû thaønh ngöôøi giaøu ñöùng thöù hai trong thaønh Xaù-veä. Neáu hoï xuaát gia hoïc ñaïo, seõ ñaéc quaû A-na-haøm. Luùc trung nieân, neáu hoï sieâng naêng laøm luïng, tích chöùa tieàn cuûa hoï seõ laø ngöôøi giaøu ñöùng thöù ba trong thaønh Xaù-veä. Neáu xuaát gia hoïc ñaïo, hoï seõ ñaéc quaû Tö-ñaø- hoaøn. Vaäy maø cho maõi ñeán nay, khi tuoåi ñaõ giaø luïn, hoï vaãn khoâng coù tieàn cuûa, vaãn khoâng tìm ñöôïc keá sinh nhai, vaát vaû tìm caàu mieáng aên caùi maëc, cuõng khoâng baèng ñöôïc ngöôøi. Nhaân ñoù Phaät noùi keä:

*Tuoåi treû khoâng lo tu Chaúng tích chöùa cuûa tieàn Nay naèm co ñaát nguû*

*Suy ngaãm nhôù chuyeän xöa Vì khoâng tu Phaïm haïnh Chaúng tích chöùa cuûa tieàn Nay gioáng nhö ngoãng giaø Boû xaùc nôi ao vaéng.*

(Trích kinh Taïp A-Haøm quyeån 42 taäp 5 vaø kinh Tam Thôøi Quaù)

# *CHEÁT VÌ TRAÙI LÔØI HÖÙA:*

Moät cö só noï, ôû nöôùc Duy-na-leâ thænh Phaät cuùng döôøng. Sau khi Phaät chuù ngöyeän, oâng ta laïi thænh Phaät thuyeát Phaùp. Ñöùc Phaät mæm cöôøi, töø mieäng phíng ra luoàn haøo quang xoay quanh thaân Ngaøi ba voøng roài trôû vaøo ñænh ñaàu. A-nan hoûi Phaät duyeân côù. Phaät ñaùp:

ÔÛ nöôùc noï coù naêm traêm ngöôøi vaøo bieån tìm ñöôïc ngoïc, hoï beøn chaát taát caû ngoïc leân thuyeàn chôû veà, coøn hoï thì veà baèng ñöôøng boä. Hoâm aáy, hoï ñi ñeán moät vuøng nuùi saâu thì Trôøi ñaõ toái, moïi ngöôøi döøng laïi nghæ, döï tính saùng hoâm sau seõ leân ñöôøng sôùm. Ñeán saùng, moïi ngöôøi tieáp tuïc cuoäc haønh trình, nhöng coù moät ngöôøi nguû queân. Gaëp luùc möa tuyeát rôi, oâng ta laïi bò laïc ñöôøng, quanh quaån trong nuùi, vöøa ñoùi vöøa reùt, chæ bieát keâu Trôøi khoùc than.

Thaáy vaäy, vò thaàn caây chieân ñaøn ñoäng loøng xoùt thöông baûo:

* Haõy ôû laïi ñaây, ta seõ cung caáp thöùc aên y phuïc cho oâng, ñôïi sang

xuaân môùi coù theå trôû veà.

Ba thaùng muøa ñoâng cuõng troâi qua. Moät hoâm oâng ta thöa vôùi vò thaàn

caây:

* Toâi ñaõ thoï ôn cöùu maïng cuûa Ngaøi, vaãn chöa coù dòp ñeàn ñaùp. Nay

boãng chaïnh loøng nhôù cha meï nôi queâ nhaø, öôùc ao ñöôïc gaëp maët, xin Ngaøi cho pheùp toâi trôû veà.

Vò thaàn chaáp thuaän, coøn cho oâng ta vaøng laøm loä phí vaø daën:

* Ñi moät ñoaïn khoâng xa, seõ ñeán moät laøng noï. Oâng haõy theo ñöôøng ñoù maø trôû veà.

Luùc saép leân ñöôøng, ngöôøi aáy thöa:

* Muøi höông caây naøy tinh khieát, thaät hieám thaáy treân ñôøi. Nay toâi saép ñi xa, xin Ngaøi cho ñöôïc bieát teân caây.
* Khoâng caàn bieát - Vò thaàn ñaùp. Ngöôøi kia khaån khoaûn:
* Toâi ñaõ nöông boùng caây naøy suoát ba thaùng, nay saép phaûi rôøi xa, trong loøng quyeán luyeán. Khi trôû veà coá höông, toâi seõ ca ngôïi coâng ñöùc cuûa caây.

Vò thaàn ñaùp:

* Caây teân chieân ñaøn, goác reã caønh laù coù theå trò ñöôïc baù beänh. Neáu ngöôøi ñôøi bieát ñöôïc aét khôûi loøng tham maø laøm vieäc traùi ñaïo lyù.

Khi ngöôøi aáy trôû veà nhaø, baø con xa gaàn ñeàu ñeán chuùc möøng. Moät thôøi gian sau, nhaø vua maéc phaûi chöùng beänh nhöùc ñaàu, maëc daàu ñaõ cuùng teá Trôøi ñaát thaàn nuùi, thaàn soâng maø beänh vaãn khoâng thuyeân giaûm. Coù moät vò danh y maùch baûo:

* Chæ coù chieân ñaøn höông môùi trò ñöôïc beänh cuûa vua.

Vua truyeàn leänh cho tìm khaép nôi nhöng khoâng ñöôïc, lieàn ban chieáu chæ: “ neáu ai tìm ñöôïc caây chieân ñaøn höông thì seõ ñöôïc phong töôùc haàu vaø ñöôïc cöôùi coâng chuùa.”

Nghe ñöôïc tin naøy, ngöôøi laïc ñöôøng tröôùc kia lieàn taâu leân vua:

* Thaàn bieát moät choã coù chieân ñaøn höông.

Vua lieàn sai söù giaû ñi theo ngöôøi aáy. Ñeán nôi, nhìn thaáy caây to lôùn, caønh laù sum xueâ, hoa quaû töôi toát hieám thaáy, söù giaû khoâng nôõ chaët caây. Neáu khoâng chaët thì traùi leänh vua vaø beänh cuûa vua khoâng chöõ khoûi, nhöng neáu chaët thì trong daï xoùt xa, neân oâng ta coøn chaàn chöø chöa quyeát, thì nghe tieáng thaàn caây töø treân khoâng voïng xuoáng:

* Caùc oâng cöù chaët caây nhöng haõy chöøa goác laïi. Chaët xong, laáy maùu ngöôøi toâ leân vaø ruoät gan ngöôøi phuû leân treân caây thì caây seõ soáng laïi vaø töôi toát nhö cuõ.

Söù giaû nghe vaäy lieàn cho ngöôøi chaët caây.

Luùc aáy ngöôøi daãn ñöôøng ñöùng caïnh ñoù, caây ngaõ, caønh caây quaát cheát oâng ta.

Moïi ngöôøi baøn vôùi nhau:

* Chuùng ta laáy maùu vaø ruoät gan cuûa ngöôøi naøy, laøm theo lôøi vò thaàn ñaõ daën.

Caây soáng laïi. Söù giaû lieàn cho xe chôû caây veà cung. Thaày thuoác laáy caây ñieàu cheá thuoác cho vua. Vua khoûi beänh, caû nöôùc vui möøng. Vua ban leänh cho caû nöôùc:

* Neáu ai coù beänh thì haõy vaøo cung, vua seõ caáp thuoác cho.

Ngöôøi naøo uoáng thuoác vua ban cuõng ñeàu heát beänh. Töø ñoù, vua vaø daân chuùng trong nöôùc ñeàu ñöôïc khoûe maïnh, ñaát nöôùc an vui thaùi bình.

(Trích kinh Chieân Ñaøn Thoï)

# *KHAÅN VAÙI TRÔØI ÑÖÔÏC SANH THIEÂN:*

Xöa coù ngöôøi ñi qua vuøng ñaàm troáng, chôït troâng thaáy moät con voi ñen. Anh ta nghó: “Con voi naøy aét ñeán haïi ta. Ta phaûi gieát noù”.

Trong khi aáy con voi cuõng nghó: “Ngöôøi naøy aét gieát ta. Ta seõ laøm cho haén thaát kinh môùi ñöôïc”.

Thaáy ngöôøi aáy boû ñi, voi lieàn ñuoåi theo sau. Ngöôøi kia chaïy ñöôïc vaøi möôi daëm thì rôi xuoáng moät caùi hoá saâu hun huùt khoâng thaáy ñaùy. May thay, anh ta níu ñöôïc moät reã caây moïc de ra thaønh hoá, thaân hình bò treo lô löûng giöõa khoaûng khoâng. Trong luùc anh ta ñang tìm caùch baùm vaøo reã caây laàn xuoáng thì voi ñaõ ñöùng treân mieäng hoá, ñang thoø voøi xuoáng khoaéng tìm anh ta.

Giöõa luùc nguy khoán aáy, anh ta nhìn xuoáng ñaùy hoá thaáy toaøn maâu kích döïng leân tua tuûa, nhìn leân laïi thaáy hai con chuoät ñang gaëm reã caây anh ta baùm, laïi coù ba con raén ñen vöôn coå ñònh moå anh ta. Laïi coù moät ñaøn ruoài, muoåi baâu ñeán chích hai maét anh ta. Ngöôøi naøy nghó: “Hoâm nay ta cheát chaéc roài”. Beøn ngöûa maët leân Trôøi khaån thieát caàu cöùu.

Trôøi nhoû töøng gioït nuôùc cam loà vaøo mieäng anh ta. Gioït thöù nhaát nhoû xuoáng, hai con chuoät lieàn chaïy ñi; Gioït thöù hai nhoû xuoáng thì raén ñoäc boø ñi; gioït thöù ba nhoû xuoáng thì voi ñen boû ñi; gioït thöù tö nhoû xuoáng thì ruoài muoãi bay ñi; ñeán gioït thöù naêm thì hoá saâu töï trôû neân baèng phaúng. Sau ñoù vò Trôøi giaûng Phaùp, ngöôøi aáy ñöôïc sanh leân Trôøi.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 7)

# *ÑAÉP CAÙT LAØM THAÙP ÑÖÔÏC SANH THIEÂN:*

Coù naêm traêm ñöùa treû cuøng keát baïn vôùi nhau, haøng ngaøy chuùng thöôøng cuøng chôi ñuøa, roài ñeán bôø soâng vun caùt ñaép thaønh thaùp, töï cho laø ñeïp. Tuy coù taâm thieän, nhöng vì ñôøi tröôùc phöôùc moûng neân moät hoâm, ñang luùc ñaép caùt, Trôøi boãng ñoå möa to, nöôùc soâng daâng cao cuoán phaêng caõ boïn treû. Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Naêm traêm ñöùa treû aáy ñeàu ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Ñaâu Suaát, ñoàng phaùt taâm tu haïnh Boà Taùt.

Ñöùc Phaät phoùng haøo quang chieáu saùng khieán cha meï cuûa naêm traêm ñöùa treû thaáy nôi con mình sanh veà. Ngaøi goïi nhöõng ñöùa treû aáy ñeán. Chuùng lieàn ñeán truï trong Hö khoâng, raûi hoa cuùng döôøng Phaät roài haï xuoáng beân chaân Phaät cuoái ñaàu ñaûnh leã thöa:

* Nöông nhôø aân ñöùc cuûa Theá toân, tuy chuùng con maát thaân maïng, nhöng ñöôïc dieän kieán Ngaøi Di-laëc.

Phaät baûo:

* Laønh thay! Caùc ngöôi laäp chuøa thaùp vôùi loøng tín thaønh neân ñöôïc sanh leân Trôøi gaëp Boà Taùt Di-laëc.

Ñöùc Phaät thuyeát kinh, naêm traêm ñöùa treû raát vui möøng, taâm khoâng thoái chuyeån nôi ñaïo. Chuùng khuyeân cha meï chôù coù saàu lo, neân heát loøng tinh taán tu hoïc Phaùp Phaät. Taát caû cha meï cuûa boïn chuùng ñeàu phaùt khôûi ñaïo taâm. Naêm traêm ñöùa treû cuùi ñaàu ñaûnh leã Phaät, sau ñoù ñi nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû veà cung Trôøi Ñaâu Suaát.

(Trích Sanh Kinh quyeån 4)

# *PHÖÔÙC CUÙNG DÖÔØNG PHAÄT:*

Xöa coù maáy ñöùa treû ñang cuøng nhau ñuøa giôõn giöõa ñöôøng, boãng gaëp Phaät ñi ngang. Moät ñöùa treû ñöùng laïi chaøo Ngaøi, saún coù naêm haït ñaäu trong tay noù beøn daâng leân cuùng döôøng Phaät, nhöng chæ coù boán haït vaøo trong baùt Phaät, coøn moät haït bò rôi xuoáng ñaát. Phaät baûo:

* Nhôø phöôùc cuùng döôøng hoâm nay, trong nhieàu ñôøi sau con seõ ñöôïc höôûng phöôùc baùu.

Veà sau, ñöùa treû cheát. Noù lieàn ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, ñeán taùm möôi kieáp sau ñöôïc laøm Chuyeån luaân vöông.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 1)

1. DAÂNG HOA CUÙNG PHAÄT ÑÖÔÏC SANH THIEÂN

Sau Phaät Nieát-baøn moät traêm naêm, coù moät thoân noï chuyeân ngheà chaên nuoâi traâu ngöïa. Thoân aáy naèm gaàn vuøng nuùi non ao ñaàm, caây coû toát töôi, trong ao coù hoa sen naêm maøu. Moät ñöùa treû chaên traâu trong thoân

xuoáng ao haùi hoa sen ñöïng ñaày gioû, ñònh ñem ñeán daâng Phaät. Treân ñöôøng ñi, caäu bò moät ñaøn traâu daãm cheát, thaàn thöù lieàn sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi, ôû trong cung ñieän coù hoa sen naêm maøu röïc rôõ. Vöøa sanh leân coõi Trôøi, caäu beù lieàn nghó: “Chæ coù cung ñieän cuûa ta laø coù hoa sen 5 maøu khaùc laï. Nhöng theo pheùp cuûa Chö thieân, phaûi quaùn nhaân duyeân ñôøi tröôùc, roài môùi höôûng thoï phöôùc baùo”.

Ngay luùc aáy, caäu beù boãng gaëp moät vò thieân nhaân.Vò naøy cho bieát oâng ta cuõng vöøa ñöôïc sanh veà coõi Trôøi naøy. Taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc sanh veà ñaây ñeàu cuøng nhau vui chôi höôûng thoï, nhöng taïi sao caäu beù naøy laïi coù veû lo laéng baát an. Caäu beù cho bieát:

* Toâi voán laø ñöùa treû chaên traâu, haùi hoa sen ñònh raûi cuùng döôøng thaùp Phaät. Nhöng môùi ñi ñöôïc nöûa ñöôøng thì bò tai naïn, cheát. Nhôø phöôùc baùo aáy maø nay ñöôïc sanh veà ñaây. Nay toâi haùi hoa muoán ñeán raûi leân thaùp cuùng döôøng vaø leã baùi Phaät cho thoûa loøng mong öôùc.

Baáy giôø, naêm traêm vò Trôøi ñoàng caàm hoa sen laàn löôït ñeán raûi treân thaùp Phaät. Nhôø phöôùc baùu naøy, ñeán khi Phaät Di-laëc ra ñôøi, caùc vò aáy ñeàu ñöôïc chöùng ñaïo.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 5)

# *HIEÅU TIEÁNG CHIM NEÂN ÑÖÔÏC LAØM VUA:*

Xöa, coù moät ngöôøi boá thí ba tieàn vaø caàu xin ba ñieàu: Ñôøi sau ñöôïc laøm vua, hieåu ñöôïc tieáng noùi cuûa loaøi chim vaø coù trí tueä saâu roäng. Sau khi cheát, ngöôøi sanh vaøo gia ñình thöôøng daân, töôùng maïo xinh ñeïp. Trong laàn vua môû hoäi tuyeån moä nhaân taøi, ngöôøi aáy ñöôïc choïn laøm töôùng caän veä cho vua. Moät hoâm, khi troâng thaáy moät con chim eùn trong toå, anh ta ngöôùc leân nhìn vaø mæm cöôøi. Vua hoûi lyù do. Anh ta ñaùp:

* Con eùn aáy baûo noù ñöôïc moät sôïi toùc daøi 10 tröôïng cuûa con gaùi loaøi roàng, muoán ruû baïn beø ñeán xem.

Vua baûo:

* Neáu ñuùng thì toát, coøn khoâng ñuùng thì ta seõ gieát ngöôi ñaáy!

Vua lieàn cho ngöôøi leo leân nhìn vaøo toå eùn, quaû thaät nhaët ñöôïc moät sôïi toùc daøi. Töø ñoù nhaø vua luoân tô töôûng, muoán cöôùi coâ gaùi Long vöông laøm vôï. Vua baûo ngöôøi haàu caän:

* Khanh hieåu ñöôïc tieáng chim, aét coù nhieàu möu chöôùc. Ta caáp cho khanh ñu thöù û löông thöïc ñeå khanh ñi tìm coâ gaùi coù sôïi toùc daøi naøy. Neáu tìm ñöôïc ñem veà, taseõ troïng thöôûng. Neáu tìm khoâng ñöôïc thì khoâng nhöõng maïng khanh khoâng giöõ ñöôïc maø caû nhaø khanh cuõng ñeàu phaûi nhö theá.

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 96

Ngöôøi caän veä lieàu cheát ñi veà phía bôø bieån Ñoâng. Anh ta troâng thaáy hai ngöôøi ñang tranh nhau moät caùi muõ, moät ñoâi giaøy taøng hình vaø moät caây gaäy cöùu ngöôøi cheát soáng laïi. Anh ta noùi:

* + Caàn gì phaûi tranh giaønh nhö theá. Baây giôø ta seõ baén moät muõi teân, vò naøo nhaët ñöôïc tröôùc seõ laø chuû cuûa ba moùn ñoà aáy.

Caû hai ñeàu ñoàng yù. Trong khi hoï tranh nhau chaïy nhaët muõi teân thì anh chaøng caän veä ung dung ñoäi noùn, mang giaøy vaø caàm gaäy ñi thaúng xuoáng bieån ñeán cung roàng. Ñeán nôi, anh ta boû muõ taøng hình ra ñeå long nöõ troâng thaáy. Vöøa troâng thaáy anh ta, Long nöõ ñaõ ñem loøng yeâu meán, lieàn caàm moät baùnh vaøng theo anh ta trôû leân ñaát lieàn. Hay tin, vua cho ngöôøi ra ñoùn nhöng chæ cho moät mình long nöõ vaøo cung. Coâ gaiù tieán vaøo, anh chaøng caän veä cuõng ñoäi muõ taøng hình theo Long nöõ vaøo cung. Long nöõ thaáy vua xaáu xí, lieàn caàm baùnh vaøng neùm vua, vua beå traùn cheát ngay. Anh chaøng caän veä lieàn cöôõi muõ taøng hình cuøng long nöõ böôùc leân ñieän lôùn tieáng noùi:

* + Ta xöùng ñaùng laøm vua, coøn ñaây laø Hoaøng haäu. Ta seõ laøm baù chuû thieân haï. (Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *KHOÂNG BIEÁT GIAÙ TRÒ CUÛA QUYÙ:*

Xöa coù moät ñoaøn thöông buoân, khi ñi ngang qua con ñöôøng hieåm trôû gaëp phaûi boïn cöôùp, bò cöôùp heát cuûa caûi, trong ñoù coù moät caùi y deät baèng loâng moät con nai mang thai, meàm maïi trôn laùng coù giaù trò gaáp traêm laàn y thöôøng. Y ñoù maøu ñen tía, nhìn vaøo khoâng baét maét laém. Boïn cöôùp khoâng bieát giaù trò cuûa noù, ñem duøng laøm khaên goùi taát caû cuûa caûi roài ñem ñeán nôi khaùc phaân chia

Taát caû boïn cöôùp ñeàu tranh nhau laáy heát nhöõng vaät taàm thöôøng maø chuùng cho laø quyù baùu, chæ coøn laïi caùi y aáy.Coù moät teân troäm quaù oám yeáu khoâng tranh ñöôïc vaät aáy. Noù naøi næ xin caùi y aáy roài ñem ra chôï baùn. Coù moät ngöôøi giaøu coù bieát ñoù laø vaät baùu lieàn mua ñuùng giaù. So ra chieác y naøy baèng toång giaù trò maø boïn cöôùp ñaõ chia. Boïn cöôùp hay tin voâ cuøng tieác reû.

(Trích kinh Baùch Cuù Thí Duï quyeån 1)

■