KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 45**

**CHÖÔNG NGÖÔØI NÖÕ**

1. Coâ gaùi baùn toùc mình ñeå laáy tieàn cuùng Phaät
2. Baø meï ñoäc thaân sinh ñöôïc traêm con
3. Ngöôøi meï luùc coù thai gaëp Phaät, mong con mình sau cuõng ñi tu
4. Tham lam ñoïa ñòa nguïc, laøm thieän sinh leân Trôøi
5. Coâng ñöùc laøm nhaø cho Tyø-kheo
6. Baø meï coù hai ngöôøi con cheát ñuoái
7. Phöông tieän treo linh ñöôïc thoaùt ñòa nguïc
8. Ngöôøi nöõ chieâm baø sanh con treân giaøn hoûa
9. Ma-na-kyø phæ baùng Phaät neân hieän ñôøi ñoïa ñòa nguïc
10. Coâng ñöùc giöõ troïng giôùi
11. Trinh nöõ hô löûa mang thai
12. AÛnh höôûng cuûa thai nhi
13. Coâ gaùi mang thai sinh ra boán vaät laï
14. Ngöôøi nöõ meâ choàng haïi con
15. Vay nhieàu traû ít, cheát laøm traâu
16. Coâng ñöùc cuùng döôøng
17. Thaáy boùng ngöôøi cho mình laø ñeïp

# *COÂ GAÙI BAÙN TOÙC MÌNH ÑEÅ LAÁY TIEÀN CUÙNG PHAÄT*:

Xöa coù moät coâ gaùi raát ñeïp, toùc maøu ñoû tía daøi xuoáng tôùi chaân. phu nhaân cuûa Quoác vöông naøi coâ baùn cho phu nhaân vôùi giaù moät ngaøn löôïng vaøng nhöng coâ khoâng chòu. Khi ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät, coâ vui möøng xin thieát leã cuùng döôøng. Ñöôïc Ñöùc Phaät nhaän lôøi, coâ xin cha meï giuùp coâ cuùng Phaät. Cha meï coâ baûo:

* Nhaø ta ngheøo, khoâng coù gì ñeå laøm côm cuùng Phaät. Coâ gaùi thöa:
* Baùn toùc con ñeå laøm côm.

Cha meï coâ ñeán baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân! Kính mong Ngaøi ngaøy mai ñeán nhaø con duøng böõa côm ñaïm baïc.

Trong luùc ñoù, coâ gaùi caét toùc mình baùn cho phu nhaân cuûa vua. Phu nhaân bieát coâ gaùi coù chuyeän caàn gaáp neân chæ ñöa naêm traêm löôïng vaøng. Coâ gaùi laáy vaøng ñi mua thöùc aên, vui söôùng voâ cuøng. Coâ thaàm nguyeän: Do ñôøi tröôùc con hoái tieác tham lam neân ñôøi nay ngheøo naøn, nguyeän cho con ñôøi sau thoaùt khoûi caûnh khoå naøy. Veà ñeán nhaø, thaáy Ñöùc Theá toân phoùng haøo quang naêm saéc saùng röïc caû nhaø, coâ lieàn ñaûnh leã Phaät, roài nhieãu Ngaøi ba voøng, töï nhieân toùc treân ñaàu coâ ra daøi nhö cuõ. Ñöùc Phaät baûo:

* Coâ gaùi naøy ñôøi tröôùc ngheøo khoå, khoâng coù gì ñeå boá thí, thöôøng ñem ñaàu maët leã chaân Phaät, neân taùm möôi moát kieáp sau thöôøng sinh vaøo loaøi ngöôøi. Khi phöôùc baùu naøy heát, coâ laïi sinh vaøo nhaø ngheøo khoù. Nhôø bieát taïo coâng ñöùc, gaëp ta, coâ sanh loøng hoan hyû, neân ñöôïc höôûng phöôùc voâ löôïng. Luùc meänh chung, coâ seõ sinh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi. Luùc phöôùc ñöùc thoï maïng coõi Trôøi heát, coâ seõ phaùt taâm tu Boà-taùt ñaïo.

Cha meï, anh em coâ ai naáy ñeàu vui möøng, vaø maïng chung ñöôïc sanh leân Trôøi.

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

# *BAØ MEÏ ÑOÄC THAÂN SINH ÑÖÔÏC TRAÊM CON:*

Thuôû xöa, coù moät baø meï ñoäc thaân, ñöôïc thueâ giöõ ruoäng vöôøn. Chuû nhaø baän vieäc neân ñöa côm ñeán treå. Khi saép aên, boãng coù vò Sa-moân ñeán khaát thöïc. Baø meï ñoäc thaân laáy heát phaàn aên cuûa mình ñaët vaøo baùt cuûa Sa-moân, roài laïi laáy moät caønh hoa sen daâng cuùng. Vò naøy Sa-moân lieàn hieän baøy thaàn tuùc, baø ta vui möøng noùi:

* Ngaøi laø Thaùnh nhaân ö? Nguyeän ñôøi sau con coù ñöôïc moät traêm ngöôøi con gioáng nhö Ngaøi.

Sau ñoù, baø maïng chung, Phaïm chí an vò haøi coát cuûa baø trong nhaø. Linh hoàn gaù vaøo choã Phaïm chí tieåu tieän. Coù con nai ñeán lieám nöôùc tieåu lieàn coù thai. Khi ñuû thaùn, noù sinh ra moät coâ gaùi. Phaïm chí nuoâi naáng cho ñeán luùc coâ hôn möôøi tuoåi, baûo troâng nhaø giöõ löûa. Coâ gaùi ñuøa nghòch vôùi nai, khoâng bieát löûa ñaõ taét luùc naøo. Ñeán khi ngöôøi cha sai ñi laáy löûa, coâ vaøo xoùm ñoâng ngöôøi xin löûa, moãi böôùc ñi hieän ra moät hoa sen. Ngöôøi coù löûa baûo:

* Maøy nhieãu quanh nhaø tao ba voøng, tao seõ cho maøy löûa.

Coâ gaùi laøm theo lôøi ngöôøi kia, hoa sen theo böôùc chaân coâ moïc

quanh nhaø ba lôùp. Nhaø vua nghe chuyeän aáy, beøn trieäu thaày töôùng ñeán hoûi. Thaày töôùng taâu:

* Chaéc coù Thaùnh nhaân naøo ñeán ñaây.

Vua ra leänh cho hieàn thaàn ñem sính leã ñeán röôùc coâ vaøo cung. Sau ñoù, coâ mang thai, ñeán ngaøy khai hoa nôû nhuïy sinh ñöôïc moät traêm tröùng. Töø haäu phi cho ñeán thieáp, khoâng ai khoâng ganh tî vôùi coâ. Hoï duøng tuùi ñöïng tröùng roài thoa maät leân mieäng tuùi, quaêng xuoáng soâng. Trôøi Ñeá thích bay xuoáng aán vaøo mieäng tuùi. Chö thieân baûo hoä cho troâi eâm theo doøng nöôùc, cuoái cuøng cho vöôùng vaøo caùi coïc thuoäc moät nöôùc ôû cuoái nguoàn. Vua nöôùc ñoù töø treân ñaøi, xa nhìn thaáy giöõa doøng soâng coù moät caùi tuùi chieáu saùng röïc gioáng nhö coù thaàn linh, lieàn cho ngöôøi vôùt leân xem. Thaáy daáu aán cuûa Ñeá thích, vua cho aáp moät traêm tröùng ñoù, ñuùng ngaøy giôø nôû ra traêm ngöôøi con trai. Nhöõng ngöôøi naøy coù saün trí cuûa baäc Thaùnh, khoâng caàn chæ daïy ñaõ bieát moïi ñieàu. Traêm ngöôøi naøy ñeàu coù töôùng toát vaø raát maïnh khoeû. Vua ñem moät traêm con voi traéng cho moät traêm ngöôøi con Thaùnh. Hoï ñi chinh phuïc caùc nöôùc laùng gieàng khieán taát caû ñeàu qui haøng. Sau ñoù, hoï laïi chinh phuïc nöôùc cuûa vua cha. Nhaø vua phaùn hoûi:

* Ai coù khaû naêng choáng cöï boïn ñòch naøy? Ngöôøi meï taâu:
* Ñaïi vöông chôù lo, thaàn thieáp seõ haøng phuïc chuùng cho Ñaïi vöông.

Noùi xong, baø leân laàu nhìn xuoáng, caát cao gioïng noùi:

* Coù ba thöù ñaïi nghòch:

Moät laø khoâng xa laùnh boïn taø seõ chuoác khoå hai ñôøi. Hai laø sinh ra khoâng bieát cha meï maø traùi nghòch vôùi haïnh hieáu. Ba laø yû vaøo theá löïc gieát haïi cha meï, phaù hoaïi Tam baûo. Ngöôøi phaïm phaûi ba ñaïi nghòch naøy phaûi thoï toäi aùc khoâng bao giôø döùt. Caùc ngöôi haõy haù mieäng ra, seõ nhaän laáy tín hieäu naøy.

Ngöôøi meï lieàn boùp vuù mình. Thieân nhaân khieán söõa baén thaønh gioït vaøo mieäng moät traêm ngöôøi con. Chuùng uoáng nhöõng doøng söõa tình thöông vôùi taát caû loøng chí thaønh vaø cuøng leân tieáng: “Ñaây laø meï ta”. Noùi xong, chuùng daäp ñaàu hoái loãi. Meï con quaây quaàn nhö hoäi, ai cuõng xuùc ñoäng. Baáy giôø, hai nöôùc hoøa thuaän, ñeàu ñöôïc tieáng toát.

Caùc ngöôøi con thaáy ñôøi voâ thöôøng, töø giaõ cha meï ñi hoïc ñaïo, laùnh xa cuoäc soáng theá tuïc, chín möôi chín ngöôøi con ñaéc quaû Duyeân giaùc, coøn moät ngöôøi leân laøm vua trò nöôùc khi vua cha baêng haø. Sau khi leân ngoâi, vua ñaïi xaù cho caùc toäi nhaân, vaø môû kho boá thí, nhaân daân ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Vua duøng phaùp Thaäp thieän ñeå trò nöôùc, xaây döïng chuøa thaùp, cuùng

döôøng Sa-moân, tuïng kinh baøn ñaïo, khoâng phaïm boán nghieäp aùc ôû mieäng. Caû meï con ñeàu ñöôïc Ñeá thích nuoâi döôõng, baûo boïc. Ngöôøi con ôû laïi laøm vua chính laø ta, cha laø vua Baïch Tòch, meï laø Xaù Dieäu.

(Trích Ñoä voâ cöïc taäp quyeån 2)

# *NGÖÔØI MEÏ LUÙC COÙ THAI GAËP PHAÄT, MONG CON MÌNH* SAU CUÕNG ÑI TU:

Coâ gaùi noï mang thai ñöôïc vaøi thaùng, gaëp Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng, lieàn thaàm nghó: Ta sinh ra ñöùa naøy seõ baûo noù laøm Sa-moân, thaønh ñeä töû Phaät.

Khi ñuû ngaøy ñuû thaùng, baø sinh ñöôïc ñöùa beù trai xinh ñeïp khaùc thöôøng. Naêm ñöùa beù leân baûy, nhaø ngheøo, baø laøm thöùc aên chæ ñuû cho hai ngöôøi aên vaø ba phaùp y, tay caàm bình taém, daãn con ñeán baïch Phaät:

* Xin Ñöùc Theá toân thöông xoùt con cuûa con maø cho noù laøm Sa-

moân.

Ñöùc Phaät chaáp nhaän, sai laáy nöôùc röûa tay cho ñöùa beù. Ngay luùc

aáy, chín con roàng töø trong mieäng bình bay ra phun nöôùc taém ñöùa beù, nöôùc dö baén leân ñaàu ñöùa beù bieán thaønh duø hoa, beân trong coù toøa sö töû, coù Phaät ngoài treân toøa. Ñöùc Phaät cöôøi phaùt ra aùnh saùng naêm maøu, chieáu khaép ngaøn öùc coõi Phaät, aùnh saùng aáy trôû laïi nhieãu quanh thaân Phaät roài tuï treân ñænh ñaàu caäu beù.

Ngöôøi meï daâng heát côm vaø thöùc aên cuùng Phaät, ngöôøi con phaùt taâm Voâ thöôïng. Ngay khi aáy, möôøi öùc coõi Phaät chaán ñoäng saùu caùch. Caùc Ñöùc Phaät töï nhieân xuaát hieän. Baáy giôø, baø ñem phaàn côm cuûa hai meï con daâng cuùng heát thaûy chö Phaät vaø chuùng Tyø-kheo khieán taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû nhöng côm vaãn coøn y nguyeân. Luùc ñoù, toùc ñöùa beù töï ruïng, trôû thaønh Sa-moân, ñaéc quaû Baát thoái chuyeån.

(Trích kinh Thí duï boä möôøi quyeån, quyeån 3)

# *THAM LAM ÑOÏA ÑÒA NGUÏC, LAØM THIEÄN SINH LEÂN* TRÔØI:

Thuôû xöa, ôû phía Ñoâng thaønh Vöông xaù, coù moät baø giaø tham lam keo kieät, khoâng tin Tam baûo. Coâ haàu gaùi cuûa baø thì tinh taán, thöôøng haønh töø bi, luoân laøm hai vieäc lôïi ích cho taát caû moïi ngöôøi: moät laø khoâng ñoå nöôùc soâi leân ñaát; hai laø ñoà thöøa côm dö thöôøng ñem cho ngöôøi.

Luùc baø laõo laâm beänh, chæ coøn hôi thôû thoi thoùp, thaàn thöùc daãn baø vaøo ñòa nguïc, thaáy xe löûa, beáp than, nöôùc soâi suøng suïc, nuùi dao röøng kieám khoå sôû muoân beà.

Baø hoûi:

* Ñaây laø choã naøo? Nguïc toát ñaùp:
* Ñaây laø ñòa nguïc. ÔÛ phía Ñoâng thaønh Vöông-xaù, coù baø giaø tham lam keo kieät phaûi ñoïa vaøo nguïc naøy. Baø laõo töï bieát neân sôï haõi, kinh hoaøng. Tieán leân chuùt nöõa, laïi thaáy cung ñieän baûy baùu, coù traêm ngaøn kyõ nöõ vaø caùc thöù traân baûo. Baø hoûi nguïc toát:
* Ñaây laø choã naøo? Nguïc toát ñaùp:
* Ñaây laø cung Trôøi. ÔÛ phía Ñoâng thaønh Vöông-xaù, coù coâ haàu gaùi tinh taán cuûa baø laõo keo kieät. Sau khi cheát, coâ seõ sinh veà ñaây.

Boãng nhieân, baø laõo tænh laïi, nhôù nhöõng vieäc vöøa qua, lieàn baûo coâ tôù gaùi:

* Maøy laø tôù gaùi cuûa tao maø ñöôïc sanh leân Trôøi, ñaâu theå coù chuyeän naøy, maøy phaûi cuøng khoå vôùi tao.

Coâ tôù gaùi ñaùp:

* Neáu coù vieäc naøy, toâi cuõng xin vaâng lôøi, chæ e thieän aùc theo hình, khoâng theå cuøng thoï maø thoâi.

Nghe coâ tôù gaùi noùi vaäy, baø laõo lieàn boû xan tham, taïo nhieàu coâng

ñöùc.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *COÂNG ÑÖÙC LAØM NHAØ CHO TYØ-KHEO:*

Thuôû xöa, Ñöùc Phaät Duy Veä cuøng vôùi saùu vaïn hai ngaøn Tyø-kheo

töø nuùi trôû veà nöôùc cuûa phuï vöông.

Nhaø vua caét ñaát ngoaøi thaønh ñeå laäp Tinh xaù, moãi vò Tyø-kheo cuõng coù ñöôïc moät phaàn ñaát. Trong ñoù, coù moät Tyø-kheo noùi vôùi nhaø haøng xoùm:

* Toâi muoán nhôø gia ñình baø laøm nhaø giuùp toâi.

Nhöng ngöôøi con trai baø khoâng baèng loøng, neân ñích thaân ngöôøi meï xaây caát caên nhaø cho vò Tyø-kheo, khieán möôøi ngoùn tay cuûa baø ñeàu bò traày xöôùc. Baáy giôø, vò Tyø-kheo ñang nhaäp ñònh hoûa quang Tam muoäi, boãng ngoâi nhaø saùng röïc. Ngöôøi meï töø xa troâng thaáy, nghó raèng: Sao mình baïc phöôùc quaù, caên nhaø môùi laøm chöa ñöôïc bao laâu ñaõ chaùy roài.

Baø böôùc vaøo, thaáy caên nhaø vaãn y nguyeân nhö cuõ, vaø vò Tyø-kheo ñang ngoài trong ngoïn löûa saùng aáy, neân raát ñoãi vui möøng. Khi laâm chung, baø ñöôïc sanh leân Trôøi. Khi Thaùi töû Taát-ñaït-ña thaønh Phaät, maïng Trôøi chöa heát, baø bay xuoáng baïch Phaät:

* Ngaøy mai con xin thænh Phaät vaø Thaùnh chuùng thoï trai.

Ñöùc Phaät im laëng nhaän lôøi. Khi aáy, vua Ba-tö-naëc laïi thænh Phaät.

Phaät baûo:

* Ta ñaõ nhaän lôøi thænh cuûa thieân nhaân roài. Vua hoûi:
* Con chöa töøng thaáy thien nhaân xuoáng ñaây cuùng döôøng, nay vì sao laïi coù vieäc naøy?

Hoâm sau, vua sai ngöôøi ñeán chôø, nhöng chaúng thaáy baøy bieän gì caû, vaø trong nhaø cuõng vaéng veû. Vua sai ngöôøi chuaån bò thöùc aên thònh soaïn, neáu khoâng coù ai cuùng thì vua seõ cuùng döôøng Phaät. Ñeán giôø Ngoï, vò Trôøi xuoáng, nhöng khoâng mang theo thöùc aên, chæ daãn theo caùc ngoïc nöõ, ñaùnh troáng, troãi nhaïc ñaûnh leã vaø baïch Phaät raèng:

* Nay ñaõ ñeán giôø.

Vò Trôøi lieàn quô khaên tay. Moïi thöù hieän ra ñaày ñuû. Sau khi daâng nöôùc ñeå Phaät vaø chuùng Taêng röûa tay, thieân nhaân ñöa tay leân, nhaø truø vaø traêm vò cam loà ñeàu hieän ra ôû ñoù. Töï tay thieân nhaân tieáp theâm thöùc aên cho chuùng hoäi, ai naáy ñeàu no ñuû. Vua nhìn thaáy vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Taém goäi xong, nhaø vua baïch Phaät:

* Xin hoûi vò thieân nhaân ñôøi tröôùc tu taïo phöôùc gì maø trong tay hieän ra traêm vò, coù nhieàu coâng ñöùc ñeán theá?

Ñöùc Phaät noùi cho vua nghe:

* Ñôøi tröôùc, töï tay vò naøy laøm nhaø cho Tyø-kheo. Keå töø ñoù, trong chín möôi moát kieáp, vò naøy ñeàu ñöôïc sanh leân Trôøi, trong tay hieän ra caùc vaät, phöôùc ñöùc khoâng bao giôø cuøng taän.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 1)

# *BAØ MEÏ COÙ HAI NGÖÔØI CON CHEÁT ÑUOÁI:*

Coù baø meï sinh ñöôïc hai ñöùa con. Ñöùa thöù nhaát khoâng bieát bôi, bò rôùt xuoáng soâng maø cheát, nhöng baø khoâng khoùc. Ñöùa thöù hai bieát bôi, cuõng rôi xuoáng soâng cheát, baø laïi buoàn khoùc. Coù ngöôøi hoûi:

* Vì sao ñöùa tröôùc cheát, baø khoâng khoùc maø ñöùa sau cheát, baø laïi khoùc?

Baø ta ñaùp:

* Ñöùa tröôùc khoâng bieát bôi neân noù cheát laø ñuùng. Coøn ñöùa sau bôi gioûi, cheát thì thaät oan uoång.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 8)

# *PHÖÔNG TIEÄN TREO LINH ÑÖÔÏC THOAÙT KHOÛI ÑÒA* NGUÏC:

Thuôû xöa, coù hai vôï choàng noï, ngöôøi choàng khoâng tin Phaät phaùp, coøn ngöôøi vôï raát kính tin Tam baûo. Moät hoâm, ngöôøi vôï khuyeân choàng:

* Maïng ngöôøi voâ thöôøng, chuùng ta neân tu taïo phöôùc ñöùc.

Thaáy ngöôøi choàng khoâng nghe theo, laïi theâm bieáng nhaùc, ngöôøi vôï lo sôï sau naøy choàng mình seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc, lieàn noùi vôùi choàng:

* Em muoán treo caùi linh treân caùnh cöûa, khi anh ra vaøo, chaïm phaûi caùi linh phaùt ra tieáng, thì anh nieäm “Nam moâ Phaät ”.

Ngöôøi choàng noùi:

* Ñöôïc laém!

Traûi qua moät thôøi gian laâu, ngöôøi choàng maïng chung. Nguïc toát chóa oâng ta vaøo vaïc nöôùc soâi. Caùi chóa chaïm vaøo vaïc phaùt ra tieáng keâu. OÂng ta lieàn nieäm: “Nam moâ Phaät”.

Nghe vaäy, nguïc toát töôûng oâng ta kính tin Tam baûo, neân cho thaû ra.

Sau ñoù, oâng ñöôïc sanh laøm ngöôøi. (Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *NGÖÔØI NÖÕ CHIEÂM BAØ SANH CON TREÂN GIAØN HOÛA:*

Ngöôøi nöôùc Chieâm Baø thôø Luïc sö ngoaïi ñaïo, chöa töøng nghe teân Phaät, phaùp, Taêng, neân ñaõ taïo nghieäp cöïc aùc. Khi aáy, Ñöùc Phaät vì thöông xoùt chuùng sanh neân ñi ñeán thaønh Chieâm Baø. Vò tröôûng giaû ôû thaønh naøy khoâng coù con noái doõi, neân thôø Luïc sö ñeå caàu con. Ít laâu sau, vôï oâng mang thai. Tröôûng giaû ñöôïc tin vui lieàn ñeán hoûi Luïc sö:

* Ñöùa beù trong buïng vôï con laø trai hay gaùi? Luïc sö ñaùp:
* Chaéc laø beù gaùi.

Tröôûng giaû lo buoàn. Coù ngöôøi thaáy vaäy ñeán noùi vôùi Tröôûng giaû:

* Tröôùc ñaây, oâng coù nghe anh em cuûa Öu laâu Taàn Loa Ca-dieáp laø ñeä töû cuûa ai khoâng? Neáu Luïc sö laø ngöôøi coù trí bieát taát caû thì leõ naøo Ca- dieáp laïi boû oâng ta maø theo Phaät? Laïi nöõa, Xaù LôïÏi Phaát, Muïc Kieàn Lieân v.v…, vaø caùc Quoác vöông nhö Taàn Baø Sa La, phu nhaân cuûa caùc vua nhö Maït-lôïi phu nhaân v.v…, vaø caùc tröôûng giaû nhö Tu Ñaït v.v… ñeàu laø ñeä töû Phaät. Ñöùc Theá toân Nhö Lai ñoái vôùi taát caû phaùp thaáy bieát khoâng coù ngaên ngaïi cho neân goïi laø Phaät. Nay Ñöùc Nhö Lai ôû caùch ñaây khoâng xa, neáu tröôûng giaû muoán bieát roõ raøng thì haõy ñeán choã Phaät.

Baáy giôø, tröôûng giaû ñeán choã Phaät vaø trình baøy moïi vieäc. Ñöùc Phaät baûo tröôûng giaû:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 971

* Ñöùa beù trong buïng vôï oâng quaû ñuùng laø con trai, coù phöôùc khoâng ai saùnh baèng.

Tröôûng giaû heát söùc vui möøng.

Bieát ñöôïc tin naøy, Luïc sö khôûi taâm ganh gheùt, laáy quaû Am-la hoøa vôùi thuoác ñoäc ñöa cho Tröôûng giaû vaø noùi:

* Vui thay! Cuø Ñaøm thaät kheùo xem töôùng. Vôï oâng mang thai ñaõ ñaày thaùng, neân uoáng thuoác naøy, ñöùa beù seõ xinh ñeïp vaø ngöôøi meï khoâng ñau ñôùn.

Tröôûng giaû nhaän thuoác ñöa cho vôï uoáng. Uoáng xong, baø ngaõ ra cheát. Luïc sö vui möøng ñi khaép thaønh thò rao:

* Sa-moân Cuø Ñaøm ñaõ thoï kyù cho vôï tröôûng giaû kia seõ sanh con trai, nhöng nay ñöùa beù chöa chaøo ñôøi maø ngöôøi meï ñaõ cheát roài.

Baáy giôø, Tröôûng giaû sanh loøng baát tín ñoái vôùi Phaät. OÂng ta taåm lieäm vôï vaøo quan taøi roài ñöa ñi hoûa taùng. Bieát ñöôïc söï vieäc naøy, Ñöùc Phaät sai A-nan mang y cuûa Ngaøi theo ñeå ñeán ñoù deïp tröø taø kieán. Boïn Luïc sö töø xa troâng thaáy Ñöùc Phaät ñi ñeán, beøn noùi vôùi nhau:

* Sa-moân Cuø-ñaøm ñeán goø maõ naøy ñònh aên thòt ö?”

Caùc vò Öu baø taéc chöa ñaéc phaùp nhaõn ñeàu lo sôï vaø baïch vôùi Phaät:

* Vôï cuûa Tröôûng giaû ñaõ cheát roài, xin Ngaøi ñöøng ñeán ñaây nöõa. Baáy giôø, A-nan baûo moïi ngöôøi:
* Haõy ñôïi giaây laùt, Ñöùc Nhö Lai seõ tuyeân noùi caûnh giôùi cuûa chö

Phaät.

Ñöùc Phaät ñeán nôi, tröôûng giaû gaïn hoûi:

* Ngaøi noùi khoâng hai lôøi, nhöng baây giôø meï cuûa ñöùa beù ñaõ cheát roài,

sao Ngaøi baûo laø sanh con trai?. Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû:

* + Luùc ñoù, ta khoâng nghe oâng hoûi maïng soáng cuûa ngöôøi meï daøi hay ngaén, maø chæ hoûi ñöùa beù trong buïng laø trai hay gaùi. Chö Phaät Nhö Lai noùi khoâng hai lôøi. Theá neân bieát roõ nhaát ñònh seõ sanh con trai.

Luùc hoûa thieâu töû thi, ñöùa beù töø trong buïng nhaûy ra, ngoài ngay thaúng trong ngoïn löûa nhö ngoài treân ñaøi sen. Luïc sö nhìn thaáy cho laø huyeãn thuaät. Tröôûng giaû thaáy vaäy vui möøng, quôû maéng boïn Luïc sö:

* + Neáu caùc oâng cho laø huyeãn, sao khoâng laøm thöû ñi? Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Kyø Baø:
	+ OÂng haõy vaøo löûa oâm ñöùa beù ra ñaây.

Kyø Baø böôùc vaøo ñoáng löûa gioáng nhö nhaûy xuoáng soâng lôùn maùt meû, oâm ñöùa beù ra trao cho Ñöùc Phaät. Ngaøi nhaän ñöùa beù roài baûo Tröôûng giaû:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 971

* + Thoï maïng cuûa taát caû chuùng sanh laø baát ñònh nhö boït beøo treân maët nöôùc. Ñöùa beù naøy khoâng coù nghieäp baùo naëng neân löûa vaø truøng ñoäc khoâng laøm haïi ñöôïc, chöù khoâng phaûi ta cöùu noù.

Tröôûng giaû baïch:

* + Laønh thay! Baïch Ñöùc Theá toân, ñöùa beù naøy soáng heát maïng Trôøi, cuùi xin Ngaøi ñaët teân cho noù.

Ñöùc Phaät baûo tröôûng giaû:

* + Ñöùa beù naøy sinh ra trong ngoïn löûa lôùn, maø löûa goïi laø Thoï ñeà.

Nhaân ñaây ñaët teân laø Thoï Ñeà.

(Trích kinh Ñaïi Nieát-baøn quyeån 28)

# *MA-NA-KYØ PHÆ BAÙNG PHAÄT NEÂN HIEÄN ÑÔØI ÑOÏA ÑÒA* NGUÏC:

Taïi nöôùc Xaù-veä, Ñöùc Phaät thuyeát phaùp yeáu cho voâ soá chuùng Taêng. Luùc ñoù, ñeä töû nöõ cuûa ngoaïi ñaïo laø Ma-na-kyø laø ngöôøi coù nghieäp chöôùng ñôøi tröôùc saâu daøy. Moät hoâm, coâ ta laáy gaùo goã ñoän buïng, ñi ñeán chuøa Kyø-hoaøn ôû thaønh Xaù-veä. Töø xa troâng thaáy Ñöùc Theá toân ñang thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng, coâ ta vui möøng khoân taû, nghó raèng: Nay ta phaûi huûy nhuïc Cuø-ñaøm ngay giöõa chuùng hoäi naøy, ñeå thaày ta ñöôïc moïi ngöôøi cuùng döôøng. Theá roài, ôû giöõa chuùng hoäi, coâ ta vu khoáng:

* + Ngöôøi ñang thuyeát phaùp ñaây ñaõ laøm toâi mang thai.

Khi aáy, trong chuùng hoäi coù nhieàu ngoaïi ñaïo, Phaïm chí loõa hình; soá ngöôøi tin Phaät thì ít, soá theo ngoaïi ñaïo thì nhieàu. Nghe coâ ta noùi vaäy, soá theo ngoaïi ñaïo ñeàu taùn ñoàng, coøn soá tin Phaät laïi suy nghó: Xöa kia, nôi choán cung vaøng ñieän ngoïc, Ñöùc Phaät xaû boû vöông vò cao sang, xa laùnh theå nöõ, xuaát gia hoïc ñaïo, thaønh baäc Chaùnh giaùc, laøm sao Ngaøi khôûi taâm aùi nhieãm vôùi ngöôøi nöõ xaáu xa naøy?

Cuøng luùc aáy, Thích ñeà hoaøn nhaân ñang quaït sau löng Ñöùc Theá toân, cuõng suy nghó: Nöõ Phaïm chí teä aùc naøy vì sao khôûi taâm phæ baùng Ñöùc Phaät nhö theá. Thích ñeà hoaøn nhaân lieàn hoùa laøm con chuoät traéng caén ñöùt sôïi daây, caây goã rôùt xuoáng laêng long loùc, moïi ngöôøi ñeàu thaáy. Baáy giôø, nhöõng ngöôøi khoâng coù loøng tin maïnh meõ ñeàu ngaïc nhieân, cho ñoù laø tieáng gì môùi vang xa nhö theá, coøn nhöõng ngöôøi tin Phaät voâ cuøng vui möøng. Ngay laäp töùc, coù moät ngöôøi töø choã ngoài ñöùng daäy, tay caàm caây goã, noùi vôùi coâ ta:

* + Caùi naøy laø ñöùa con cuûa coâ chaêng?

Vöøa luùc ñoù, ñaát nöùt ra, coâ ta rôi ngay vaøo ñòa nguïc A-tyø. Thaân quyeán cuûa coâ töông tieác, khoùc than, khoâng nôõ boû ñi. Nhöõng ngöôøi khoâng

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 972

tin Phaät giôø ñaây thaønh taâm saùm hoái Ngaøi, nhöõng ngöôøi coù loøng tin cuøng noùi vôùi nhau:

* + Quaû baùo phæ baùng maéc toäi naëng nhö theá, coù theå thaáy tröôùc maét, ñaâu ñôïi ñeán ñôøi sau.

(Trích kinh Ma-na-kyø Toaøn Thaân Nhaäp Ñòa Nguïc)

# *COÂNG ÑÖÙC GIÖÕ TROÏNG GIÔÙI:*

Vò Ca-la-vieät voâ cuøng giaøu coù sinh ñöôïc ngöôøi con trai tuaán tuù, thoâng minh, gioûi veà kinh Phaät. Caäu beù theo thaày xuaát gia, trôû thaønh Sa-moân thöïc haønh lôøi Phaät daïy. Tröôùc tieân, vò thaày baûo Sa-moân ñi khaát thöïc. Ngaøy thöù 7, Sa-moân gaëp moät ngöôøi phuï nöõ daâm ñaõng. Baø ta goïi Sa-moân vaøo, ñoùng cöûa laïi, roài loâi vaøo phoøng. Sa-moân khoâng ñoàng yù, baø noåi giaän, sai noâ tyø ñaøo haàm löûa saâu moät tröôïng, laïi baûo boán noâ tyø mau troùi chaët Sa-moân laïi. Saép ñöa leân haàm löûa, Sa-moân noùi:

* + Haõy khoan! Ñôïi toâi tính laïi.

Baáy giôø, Sa-moân suy nghó: Ta vaøo haàm löûa chæ cheát moät thaân naøy, coøn giöõ giôùi thì cheát coù theå ñöôïc sanh thieân. Neáu phaïm giôùi, cheát seõ ñoïa ñòa nguïc, khoâng coù ngaøy ra. Theá roài, Sa-moân nhaûy vaøo haàm löûa. Löûa bieán thaønh nöôùc, cao ñeán ngang löng, Sa-moân töø töø ra khoûi haàm.

(Trích kinh Thí Duï goàm 10 quyeån, quyeån 5)

# *TRINH NÖÕ HÔ LÖÛA MANG THAI:*

Thuôû xöa, tröôûng giaû Thieän Thí coù ngöôøi con gaùi chöa laäp gia ñình. Coâ ta ngoài hô löûa trong nhaø, hôi aám vaøo thaân lieàn mang thai. Cha meï coâ kinh ngaïc, gaïn hoûi nguyeân do. Coâ thöa:

* + Con khoâng bieát taïi sao.

Cha meï coâ hoûi laàn nöõa, laïi duøng roi voït, coâ cuõng traû lôøi y nhö tröôùc.

Cha meï coâ ñem vieäc naøy taâu vua. Nhaø vua quôû traùch, coâ cuõng ñaùp nhö vaäy. Vua gaùn coâ vaøo toäi cheát, coâ keâu oan:

* + Thieân haï naøy coù vò vua voâ ñaïo, gieát oan keû voâ toäi. Neáu toâi gian doái, xin cöù khaùm nghieäm.

Nghe coâ keâu oan, vua cho ngöôøi khaùm nghieäm. Quaû thaät, ñuùng nhö lôøi coâ noùi. Vua noùi vôùi cha meï coâ:

* + Toâi muoán cöôùi coâ gaùi naøy. Ngöôøi meï traû lôøi:
	+ Xin thuaän theo yù vua, nhöng vua röôùc ñöùa con gaùi ñaùng cheát naøy veà laøm gì?

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 973

Vua cho ñöa coâ vaøo cung, thöông yeâu chung soáng. Khi ñuû ngaøy ñuû thaùng, coâ haï sinh moät beù traùi khoâi ngoâ tuaán tuù. Lôùn leân, caäu beù xuaát gia tu hoïc, thoâng minh taøi gioûi, laïi theâm tinh taán. Khoâng bao laâu, caäu ñaéc quaû A-la-haùn, trôû veà ñoä cha meï.

(Trích kinh Phaân Bieät Coâng Ñöùc quyeån 5)

# *AÛNH HÖÔÛNG CUÛA THAI NHI:*

Xöa coù vò Tyø-kheo, töø nhoû ñaõ tinh taán tu hoïc, nghieâm trì caám giôùi, khoâng heà huûy phaïm, thöôøng tuïng kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät. Heã ai nghe tieáng Tyø-kheo naøy tuïng kinh ñeàu khôûi taâm hoan hyû.

Coù moät caäu beù baûy tuoåi chaên traâu ngoaøi thaønh, xa nghe tieáng Tyø- kheo tuïng kinh, tìm ñeán Tinh xaù, ñaûnh leã Tyø-kheo. Khi nghe ñeán ñoaïn noùi veà Saéc-Khoâng, caäu lieàn böøng ngoä. Caäu beù vui möøng, hoûi vò Tyø- kheo, nhöng Tyø-kheo traû lôøi khoâng ñuùng vôùi yù cuûa caäu beù. Traùi laïi, caäu beù giaûng giaûi nghóa lyù xöa nay ít ñöôïc nghe.

Nghe xong, Tyø-kheo vui möøng, khen ngôïi caäu beù laø baäc coù trí tueä sieâu phaøm.

Baáy giôø, caäu beù trôû laïi choã thaû traâu, phaùt hieän coù moät con ngheù chaïy laïc vaøo nuùi. Laàn theo daáu chaân ngheù tìm kieám, boãng caäu beù bò hoå saùt haïi. Sau khi cheát, caäu beù thaùc sanh laøm con cuûa nhaø tröôûng giaû. Trong thôøi gian mang thai, phu nhaân coù theå noùi Baùt-nhaõ-ba-la-maät töø saùng ñeán chieàu, khoâng heà ngöng nghæ.

Gia ñình tröôûng giaû laáy laøm laï, cho laø phu nhaân bò quyû nhaäp, aên noùi baäy baï, xem boùi, hoûi thaêm, caàu ñaûo, cuùng teá, cuõng khoâng ai bieát ñöôïc.

Luùc aáy, vò Tyø-kheo kia vaøo thaønh khaát thöïc, ngang qua nhaø tröôûng giaû nghe tieáng tuïng kinh, loøng raát vui möøng, lieàn hoûi tröôûng giaû:

* + Trong nhaø, ai noùi kinh cao sieâu vaäy? Tröôûng giaû ñaùp:
	+ Vôï toâi bò quyû nhaäp, ngaøy ñeâm cöù laûm nhaûm maõi. Vò Tyø-kheo baûo:
	+ khoâng phaûi beänh ma ñaâu, chæ noùi toân kinh, Thaùnh ñieån cuûa Phaät.

Cho toâi vaøo gaëp baø aáy.

Tröôûng giaû ñoàng yù.

Ñeán choã baø ta, Tyø-kheo gaïn hoûi nhieàu laàn, beøn hieåu ra vaán ñeà. Hoï môøi Tyø-kheo löu laïi duøng côm. Tyø-kheo cho bieát:

* + Phu nhaân mang thai, mieäng tuïng toân kinh, AÂm thanh vi dieäu. Hoâm sau, tröôûng giaû ñeán thænh chuùng Taêng veà nhaø thoï trai, baøy ñuû

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 974

caùc thöùc aên uoáng. phu nhaân ra ñaûnh leã vaø thuyeát phaùp cho chuùng Tyø- kheo nghe. Heã ai coù ñieàu nghi naøo chöa giaûi toûa ñeàu ñöôïc baø giaûi thích roõ raøng. Chuùng Taêng vui möøng.

Khi ñuû ngaøy ñuû thaùng, phu nhaân haï sinh moät beù trai. Ñöùa beù vöøa ñöôïc sanh ra, lieàn chaép tay, quyø goái, noùi kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät, coøn phu nhaân sanh xong, trôû laïi bình thöôøng. Tröôûng giaû hoûi:

* + Ñöùa beù naøy laø ai? Tyø-kheo ñaùp:
	+ Ñuùng laø ñeä töû Phaät. Haõy kheùo nuoâi döôõng, baûo boïc. Lôùn leân, noù seõ laøm thaày cuûa taát caû moïi ngöôøi. Chuùng ta ñeàu phaûi theo thoï giaùo.

Khi leân baûy, ñöùa beù ñaõ raønh reõ giaùo phaùp, caùc leõ vi dieäu vaø trí tueä voâ cöïc. Nhöõng choã sai laàm, thieáu xoùt trong kinh, ñöùa beù san ñònh ñaày ñuû. Moãi khi ñeán ñaâu, ñöùa beù lieàn giaùo hoùa moïi ngöôøi. Naêm traêm ngöôøi lôùn nhoû, noäi ngoaïi trong nhaø tröôûng giaû ñeàu theo ñöùa beù tu hoïc. taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi phaùt taâm Voâ thöôïng chaùnh chaân giaùc. naêm traêm Tyø-kheo nghe ñöùa beù giaûng giaûi, döùt saïch laäu hoaëc, taâm yù khai môû, chí caàu Ñaïi thöøa, ñaéc phaùp nhaõn tònh.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

* + Ñöùa beù thuôû aáy chính laø ta, coøn vò Tyø-kheo laø Phaät Ca-dieáp. (Trích Ñoä Voâ Cöïc Taäp quyeån 6)

# *COÂ GAÙI MANG THAI SINH RA BOÁN VAÄT LAÏ:*

Coù hai vôï choàng khoâng con, cuùng teá Thieân thaàn ñeå caàu con noái doõi. Vò thaàn höùa khaû. Ngöôøi vôï veà mang thai, sanh ra boán vaät laï:

1/ Ñaáu chieân ñaøn ñöïng ñaày gaïo 2/ Bình cam loà

3/ Tuùi baùu

4/ Gaäy thaàn baûy ñoát Ngöôøi vôï than thôû:

* + Ta caàu con trai, sao laïi sanh ra nhöõng thöù naøy?

Hai vôï choàng beøn ñeán choã vò thaàn caàu xin moät laàn nöõa. Thaàn

baûo:

* Caùc ngöôi muoán ñöôïc con, nhöng noù coù ích gì?
* Noù seõ nuoâi döôõng vôï choàng con.
* Nay ñaáu gaïo naøy aên hoaøi khoâng heát. Bình maät cam loà naøy uoáng

khoâng heà caïn, laïi coøn trò laønh traêm beänh. Tuùi chaâu baùu kia duøng maõi chaúng vôi. Gaäy thaàn baûy ñoát aáy ñeå phoøng keû hung baïo. Con trai cuûa caùc ngöôi haù coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy ö?

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 975

Nghe vò thaàn noùi vaäy, vôï choàng hoï voâ cuøng vui möøng, trôû veà nhaø nghieäm thöû thì quaû ñuùng nhö lôøi thaàn noùi. Hoï trôû thaønh ngöôøi giaøu nhaát nöôùc. Nghe tin naøy, nhaø vua sai quaân lính ñeán ñaùnh ñeå chieám ñoaït. Hoï caàm gaäy neùm leân ñaùnh quan quaân tan taùc. Keå töø ñoù, hai vôï choàng khoâng coøn lo gì nöõa.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 10)

# *MEÂ TRAI HAÏI CON:*

Chuyeän keå veà: Ngöôøi daâm loaïn thaø ñeå ngöôøi thaân cheát, chöù khoâng döùt ñöôïc taâm daâm.

Moät ngöôøi phuï nöõ ôû caïnh thaønh Xaù-veä aüm con, mang bình ñeán gieáng muùc nöôùc. Moät thanh nieân tuaán tuù ñang ngoài beân phaûi thaønh gieáng say meâ ñaùnh ñaøn. Ngöôøi phuï nöõ naøy daâm duïc, say ñaém ngöôøi thanh nieân aáy. Ngöôøi thanh nieân kia cuõng ham thích ngöôøi phuï nöõ naøy.

Ñeå thoaû maõn loøng daâm, coâ ta coõng con treo trong gieáng. Xong vieäc, coâ trôû laïi keùo leân thì ñöùa con ñaõ cheát roài. Coâ ta buoàn baõ, ñau ñôùn, keâu Trôøi khoùc than moät mình.

Ñöùc Phaät nhoùm chuùng laïi, baûo:

* + Naøy caùc Tyø-kheo! Löûa daâm löøng laãy coù theå thieâu ñoát thieän caên. Ngöôøi daâm loaïn khoâng nghó ñeán thieän aùc, khoâng phaân bieät traéng ñen, chaúng bieát raøng buoäc giaûi thoaùt. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng bieát xaáu hoå, thaø ñeå cho ngöôøi thaân cheát, mình cam chòu xæ nhuïc. Coù ngöôøi do tình duïc taø vaïy ñaõ gieát haïi cha meï, anh em, hoï haøng, bò pheùp vua phanh thaây, cheát thoï aùc baùo ñeán voâ soá kieáp.

Thuôû xöa, coù moät ngöôøi raát toát, nhöng maéc thoùi daâm ñaõng. Cha meï chæ coù moät mình caäu ta. Ban ñeâm, ngoaøi ñöôøng khoâng boùng ngöôøi, gaëp luùc Trôøi toái saám seùt, ngöôøi con mang dao, caàm teân ñònh ñeán xoùm daâm nöõ. Ngöôøi meï bieát ñöôïc, lieàn keùo con laïi baûo:

* + Ñeâm hoâm toái taêm, con ñi seõ bò ngöôøi haïi. Ñôøi tröôùc, meï thieáu phöôùc neân nay chæ coù mình con. Nhôõ con gaëp chuyeän khoâng may, meï bieát troâng caäy vaøo ñaâu?

Ngöôøi con traû lôøi:

* + Con phaûi ñi thoâi. Meï ñöøng caûn.

Ngöôøi meï bieát yù neân khoâng caûn nöõa, lieàn ñi theo con. Ngöôøi con ruùt dao ñaâm meï cheát, roài ñeán goõ cöûa nhaø daâm nöõ. Daâm nöõ hoûi:

* + OÂng laø ai?

Caäu ta duøng keä ñaùp:

*Daâm duïc, caùc caên suy*

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 976

*Do töôûng khieán sai laàm Khoâng sôï caùc thöù nghieäp Bò ngu aùm laáp che*

*Nay ta ñaõ haïi meï Haï mình töïa noâ tyø*

*Ñöùng chöïc ôû ngoaøi cöûa Nhö khaùch chôø khieán sai.*

Daâm nöõ duøng keä ñaùp laïi:

*Thoâi ñi! Keû baát hieáu Haïi meï gaây tai öông*

*Ta quyeát khoâng nhìn maët Mau cuùt khoûi nôi naøy.*

*Cha meï coâng nuoâi döôõng Vì con khoå bao ñieàu Giöõa ñöôøng ñi haïi meï Chính laø toäi ngöôi mang.*

Caäu ta noùi cho coâ gaùi bieát:

* + Vì naøng maø ta ñaõ haïi meï ta, gaây toäi taøy Trôøi. Xin naøng haõy löôïng thöù, môû cöûa ñeå cuøng noùi chuyeän moät laùt, roài ta seõ trôû veà nhaø.

Coâ gaùi traû lôøi:

*Thaø nhaûy vaøo loø löûa*

*Gieo mình xuoáng hang saâu Soáng cuøng vôùi raén döõ Khoâng tuøy thuaän keû ngu.*

Caäu ta trôû veà nhaø, giöõa ñöôøng bò aùc taëc gieát cheát, ñoïa ñòa nguïc A-tyø, chòu toäi.

(Trích kinh Xuaát Dieäu)

# *VAY NHIEÀU TRAÛ ÍT, CHEÁT LAØM TRAÂU:*

Xöa coù vò tröôûng giaû giaøu coù voâ haïn gaû em gaùi cuûa mình cho moät nhaø ngheøo. Ngöôøi anh thöôøng ñem cuûa cho em. Daàn daàn meät moûi, ngöôøi anh baûo em ñeán laáy. Ngöôøi em ñeán anh vay boät. Anh noùi:

* + Haõy töï ñeán laáy.

Neùn giaän maø laáy. Moãi khi ñeán traû cho anh, ngöôøi em vaåy nöôùc vaøo boät cho naëng caân. Nhieàu laàn nhö theá, nhöng ngöôøi anh khoâng bieát. Veà sau, ngöôøi em cheát ñi, laøm traâu trong nhaø anh. Ngöôøi anh raát thöông traâu, nuoâi cho aên beùo phì ñeå gieát teá thaàn. Khi aáy, naêm traêm khaùch vay ñeán noùi vôùi chuû soá tieàn tính laõi.

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 45 977

Ñöùng beân ngoaøi, hoï hoûi nhau:

* + OÂng möôïn maáy tieàn?

Moãi ngöôøi noùi leân soá tieàn nhieàu ít. Ñeán löôït ngöôøi cuoái cuøng noùi:

* + Toâi muoán möôïn theâm.

Sau ñoù, hoï ñoàng loøng khoâng traû laõi, con traâu ñöùng beân caïnh, noùi tieáng ngöôøi:

* + Vì sao caùc oâng khôûi leân yù töôûng naøy? Ta laø em gaùi cuûa ngöôøi chuû, do tröôùc ñaây vay boät, doái traù anh, neân nay phaûi laøm traâu ñeå traû nôï.

Nghe traâu noùi vaäy, naêm traêm khaùch buoân ñeàu run sôï, khoâng möôïn tieàn nöõa maø ra ñi.

(Trích Chö Kinh Yeáu Söï)

# *COÂNG ÑÖÙC CUÙNG DÖÔØNG:*

Coù vò Bích chi Phaät ñeán nhaø tröôûng giaû khaát thöïc. Thaáy töôùng maïo uy nghieâm cuûa vò naøy, phu nhaân tröôûng giaû noùi:

* + Neáu chieàu yù toâi, toâi seõ cuùng döôøng. Vò Bích chi Phaät traû lôøi:
	+ Khoâng ñöôïc, toâi khoâng theå chieàu yù phu nhaân. Theïn quaù hoùa giaän, phu nhaân sai ngöôøi ñuoåi ñi.

Nöõ tyø cuûa tröôûng giaû hieàm traùch phu nhaân: Vì sao baûo ngöôøi laøm vieäc khoâng ñuùng. Nöõ tyø lieàn laáy phaàn aên cuûa mình cuùng döôøng vò Bích chi Phaät. Cuùng xong, nöõ tyø veà phoøng nguû. Vöøa thöùc daäy, lôùp da ñen dô baån töï nhieân bieán maát, nhan saéc nöõ tyø trôû neân xinh ñeïp hôn ngöôøi, gioáng nhö ngoïc nöõ coõi Trôøi. Tröôûng giaû kinh laï, hoûi nguyeân nhaân, roài cho laøm ñeä nhaát phu nhaân.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 1)

# *THAÁY BOÙNG NGÖÔØI CHO MÌNH LAØ ÑEÏP:*

Tröôûng giaû Thaàn Cö laø ngöôøi giaøu coù ôû nöôùc Xaù-veä. Nhaø oâng nuoâi moät tôù gaùi teân Phaát-ni-trì, ñaàu to laïi hoùi, caëp maét ti hí, muõi gaõy mieäng hoâ, chaúng gioáng ngöôøi ta chuùt naøo. Tröôûng giaû thöôøng baûo tôù gaùi laøm nhöõng vieäc chaët cuûi, caét coû beân ngoaøi.

Caùch nhaø tröôûng giaû khoâng xa, coù moät suoái nöôùc vöøa thôm vöøa ngoït. Hoâm noï, nhaø beân caïnh coù moät phuï nöõ thaét coå treân caây, boùng in xuoáng nöôùc. Coâ tôù gaùi caàm bình laáy nöôùc, thaáy boùng baø ta töôûng laø boùng mình, lieàn giaän döõ noùi:

* + Ta xinh ñeïp nhö vaày maø baét laøm ruoäng, coi vöôøn cöïc khoå theá

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 97

sao?

Nghó roài, coâ tôù gaùi ñaäp vôõ bình, trôû veà nhaø, ngoài trong maøn tía treân

toaø baûy baùu cuûa phu nhaân. Caû nhaø kinh sôï, töôûng coâ tôù gaùi ñieân daïi, beøn hoûi nguyeân do. Coâ ñaùp:

- Soi mình döôùi nöôùc, toâi thaáy toâi cuõng xinh ñeïp nhö ai.

Moïi ngöôøi chaúng thaáy coù gì khaùc laï, chæ thaáy tröôùc maët laø con ma lem, môùi ñem göông cho coâ soi. Thaáy thaân hình xaáu xí, nöõ tyø vaãn khoâng tin. Moïi ngöôøi daãn coâ ñeán doøng nöôùc tröôùc kia. Thaáy boùng ngöôøi cheát, coâ môùi nhaän ra söï thaät, caûm thaáy xaáu hoå voâ cuøng.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 7)

■