KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

# QUYEÅN 48

**LOAØI CHIM MUOÂNG PHAÀN TRUNG; LOAØI TRUØNG PHAÀN HAÏ**

# LOAØI CHIM MUOÂNG - PHAÀN TRUNG

Chim caùnh vaøng: coù hai truyeän: Ñôøi soáng cuûa chim caùnh vaøng

Caùi cheát cuûa chim chuùa caùnh vaøng Khoâng hieåu bieát khoâng phaïm Chim nhaïn: 3 truyeän

Nhaïn vaøng cho loâng

Vì nghe phaùp Phaät ñöôïc sanh thieân Khoâng tham aên neân khoûi naïn cheát Chim hoùt lôøi phaùp

Boà caâu: coù hai truyeän:

Xaû thaân cöùu ngöôøi ñoùi Nguyeân nhaân sôï haõi cuûa boà caâu Chim tró cöùu röøng chaùy

Chim: coù 4 chuyeän Chuyeän baùo aân

Ñoâi baïn

Phaän con lai

Lôøi taân boác cuûa keû heøn

# LOAØI TRUØNG - PHAÀN HAÏ

Roàng: coù naêm chuyeän:

Soáng qua laïi

Long vöông Sa-kieät ñöôïc naêm traêm quyû thaàn hoä veä Quyeán thuoäc tröôùc ít, sau nhieàu

Roàng trì giôùi Baùt quan trai, bò ngöôøi gieát, ñöôïc sanh leân Trôøi

Ñao-lôïi

Töù ñaïi Long vöông bò hoaïn chim caùnh vaøng, ñeán caàu xin

Phaät cöùu giuùp.

Raén: coù 3 chuyeän:

Quaû baùo cuûa söï tham lam Ñaàu vaø ñuoâi raén caõi nhau Tình ñôøi

Ruøa: Ruøa muø gaëp boïng caây noåi Caù: coù 2 chuyeän

Quaû baùo aùc khaåu Caù maéc caïn

Ngheâu: Nghieâu nghe Phaät thuyeát phaùp chöùng quaû Thaùnh Saâu: AÊn luùa traû vaøng

Truøng: Nghieäp duyeân ñôøi tröôùc cuûa con truøng Chí raän: Lôïi ích cuûa söï aên uoáng ñuùng thôøi

# LOAØI CHIM MUOÂNG - PHAÀN TRUNG

## *CHIM CAÙNH VAØNG: Coù 2 CHUYEÄN:*

*ÑÔØI SOÁNG CUÛA CHIM CAÙNH VAØNG:*

Chim caùnh vaøng coù boán loaïi: Sanh töø tröùng, sanh töø thai, sanh töø nôi aåm thaáp vaø do bieán hoaù sanh. Tuy khoâng coù chung nguoàn goác, nhöng ñeàu do ñôøi tröôùc boá thí vôùi taâm cao ngaïo maø ra. Nhöõng chuùng sanh khoå naõo, taâm nhieàu saân haän, kieâu maïn ñeàu sanh vaøo loaøi chim naøy, chuùng coù ngoïc nhö yù duøng laøm chuoãi trang söùc, coù khaû naêng bieán hoaù taøi tình. Thaân chuùng cao boán möôi daëm, loâng caùnh ngang roäng taùm möôi daëm, daøi boán möôi naëng hai löôïng röôõi. Thöùc aên cuûa noù laø ba ba, caù, caù saáu (Kinh Nieát-baøn cheùp: nhöõng gì chuùng aên ñöôïc ñeàu tieâu hoaù ñöôïc nhö vaøng, baïc, chaâu baùu, chæ tröø kim cöông.) Chuùng taém röûa boä loâng, laáy söï mòn maøng trôn laùng laøm öa thích. Chim caùnh vaøng cuõng coù hoân nhaân, hai thaân xuùc chaïm töùc thaønh aâm döông. Thoï maïng cuûa chuùng töø moät kieáp trôû laïi. ÔÛ bôø bieån phía Baéc coù caây Cöùu-la-saân-ma cao moät traêm do tuaàn, boùng caây toûa roäng naêm möôi do tuaàn. Phía ñoâng caây coù cung ñieän cuûa loaøi roàng vaø cung cuûa loaøi chim caùnh vaøng sanh töø tröùng. Phía nam caây coù cung loaøi roàng vaø cung loaøi chim caùnh vaøng sanh töø thai. Phía ñoâng caây coù cung loaøi roàng vaø cung loaøi chim caùnh vaøng sanh töø nôi aåm thaáp. Phía baéc coù cung loaøi roàng vaø cung loaøi chim caùnh vaøng do bieán hoaù sanh. Moãi cung ngang roäng ñeán saùu ngaøn do tuaàn, trang hoaøng gioáng heät nhau.

Loaøi chim caùnh vaøng sanh töø tröùng bay xuoáng giöõa bieån, duøng caùnh quaït nöôùc, nöôùc lieàn reõ ñoâi saâu ñeán hai traêm do tuaàn, chuùng baét loaøi

roàng sanh töø tröùng ñeå aên thòt (Kinh Hoa Nghieâm cheùp: Loaøi chim naøy aên thòt roàng, chuùng quaït caùnh laøm gioù, neáu vaøo maét ngöôøi thì maét khoâng thaáy ñöôøng neân chuùng khoâng ñeán nhaân gian). Loaøi thai sanh, thaáp sanh, hoaù sanh cuõng nhö vaäy (Kinh Nieát-baøn cheùp: Chuùng chæ khoâng aên thòt loaøi naøo thoï tam quy). Coù con trai roàng, vaøo ba ngaøy trai thoï taùm giôùi caám cuûa Phaät. Coù laàn chim caùnh vaøng ñeán baét, muoán aên thòt, noù ngaäm con trai cuûa roàng bay leân caây Ñaïi thieát, phía baéc nuùi Tu di. Caây naøy cao möôøi saùu vaïn daëm ñeán ñoä ngöôøi ta khoâng thaáy ñöôïc ñuoâi chim. Nhöng khi chim nghe roàng thuyeát phaùp Phaät, noù cuõng thoï naêm giôùi caám.

(Trích kinh Tröôøng A-haøm quyeån 19. Laïi trích kinh Taêng Nhaát A-haøm quyeån 15)

*CAÙI CHEÁT CUÛA CHIM CHUÙA CAÙNH VAØNG:*

Ñôøi soáng cuûa Chaùnh AÂm - Vua cuûa loaøi chim caùnh vaøng, an vui nhaát trong caùc loaïi thuoäc hoï coù caùnh. ÔÛ coõi Dieâm-phuø-ñeà, moät ngaøy noù aên moät con roàng chuùa vaø naêm traêm roàng con. Noù cöù aên nhö vaäy laàn löôït khaép boán chaâu thieân haï roài trôû laïi töø ñaàu. Traûi qua 8 ngaøn tuoåi thì töôùng cheát hieän ra. Ñeán luùc naøy, loaøi roàng phun ñoäc khieán noù khoâng theå aên thòt ñöôïc neân bò caùi ñoùi haønh haï. Noù bay leân nuùi Kim Cang, töø ñænh nuùi lao thaúng xuoáng ven moät con soâng lôùn, sau ñoù laïi bò phong luaân thoåi bay trôû leân nuùi Kim Cang. Cöù nhö vaäy ñeán baûy laàn sau ñoù môùi chetá. Vì aùc nghieäp cuûa noù ñaõ taïo ra khieán cho möôøi nuùi baùu cuøng phaùt ra löûa moät luùc. Nan Ñaø Long vöông sôï chaùy maát nuùi naøy, neân ñaõ laøm moät traän möa lôùn, gioït nöôùc to nhö baùnh xe, thòt chim gaëp möa bò raõ heát, chæ coøn laïi traùi tim. Tim aáy laïi töø nuùi Kim Cang rôi xuoáng baûy laàn nhö tröôùc roài truï laïi treân ñænh nuùi. Nan Ñaø Long vöông duøng noù laøm minh chaâu. Sau Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñöôïc noù, duøng laøm chaâu nhö yù. Ngöôøi nieäm Phaät traùi tim cuõng nhö vaäy.

(Trích kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi quyeån 1)

## *KHOÂNG HIEÅU BIEÁT KHOÂNG PHAÏM:*

Thieân Thu maët ngöôøi, thaân chim. Ñöùa con noù sanh ra, trôû laïi haïi meï. Veà sau, Thieân Thu hoïc Phaät, ñaéc quaû A-la-haùn. Suùc sanh khoâng coù trí tueä, cuõng khoâng coù khaùi nieäm veà toân ti neân khoâng phaïm toäi nguõ nghòch.

## *CHIM NHAÏN: BA CHUYEÄN:*

*NHAÏN VAØNG CHO LOÂNG:*

Tyø-kheo-ni Thaâu LA-nan Ñaø cuøng caùc Thöùc xoa vaø Sa di ôû gaàn moät vöôøn toûi, beân bôø soâng Di Haàu, thuoäc thaønh Xaù-veä. Moät hoâm, ngöôøi chuû vöôøn toûi hoûi coâ:

- Neáu caùc coâ coù caàn toûi thì cöù ñeán nhoå laáy.

Nghe vaäy, Thaâu La-nan-Ñaø cuøng caùc Thöùc xoa vaø Sa di thöôøng xuyeân ñeán nhoå toûi. Khoâng bao laâu, vöôøn toûi saïch nhaün. Ngöôøi chuû vöôøn thaáy vaäy beøn boû vöôøn maø ñi. Nhaân ñoù, Ñöùc Phaät keå veà nhaân duyeân ñôøi tröôùc.

Ñôøi quaù khöù, coù moät Baø-la-moân ñaõ 120 tuoåi, thaân hình gaày goø nhöng vôï oâng ta laïi raát treû trung xinh ñeïp. Gia ñình hoï raát ñoâng con. Ngöôøi Baø-la-moân aáy raát yeâu quyù vôï con mình, khoâng nôõ lìa xa nöûa böôùc. Do taâm luyeán aùi saâu naëng neân sau khi qua ñôøi, oâng ta lieàn sanh vaøo loaïi Nhaïn, coù boä loâng baèng vaøng roàng. Do phöôùc duyeân ñôøi tröôùc neân con nhaïn naøy bieát ñöôïc tieàn kieáp cuûa mình. Noù nghó: Ta phaûi laøm caùch naøo ñeå caùc con ta khoâng bò ngheøo khoå.

Theá laø, moãi ngaøy noù ñeàu bay veà nhaø xöa, laøm ruïng moät sôïi loâng roài bay ñi. Caùc ngöôøi con thaáy vaäy, khoâng hieåu duyeân côù neân baøn baïc: “Chuùng ta neân rình, chôø khi con chim aáy bay ñeán, seõ tìm caùch baét laáy noù ñeå vaët laáy heát nhöõng sôïi loâng baèng vaøng”. Vaø hoï ñaõ laøm theo keá aáy. Cuoái cuøng khi con nhaïn bò vaët truïi heát thì treân mình noù moïc ra nhöõng sôïi loâng maøu traéng.

Ñöùc Phaät baûo:

- Naøy caùc Tyø-kheo! Ngöôøi Baø-la-moân giaø chính laø con nhaïn kia, cuõng laø chuû vöôøn toûi ngaøy nay. Ngöôøi vôï xinh ñeïp cuûa oâng ta xöa kia, nay chính laø Tyø-kheo-ni Thaâu LA-nan Ñaø. Coøn caùc ngöôøi con cuûa ngöôøi Baø-la-moân aáy nay chính laø caùc Thöùc xoa vaø Sa di vaäy.

(Trích luaät Töù Phaàn, phaàn 2, quyeån 3)

*VÌ NGHE PHAÙP PHAÄT ÑÖÔÏC SANH THIEÂN:*

Moät thôøi, Ñöùc Phaät vì Chö thieân vaø boán boä chuùng tuyeân thuyeát phaùp maàu ôû moät khu röøng thuoäc nöôùc Ba-la-naïi. Baáy giôø baày nhaïn naêm traêm con nghe phaùp cuûa Phaät, trong loøng yeâu thích lieàn chao lieäng ñònh ñaùp xuoáng. Thaáy vaäy, moät ngöôøi thôï saên lieàn giöông löôùi ra baét troïn caû baày nhaïn. Nhöõng con Nhaïn aáy sau khi bò gieát lieàn sanh leân cung Trôøi Ñao Lôïi. Chuùng hieän ra treân ñaàu goái cha meï baèng ñöùa treû taùm tuoåi, dung maïo xinh ñeïp. Töø treân thaân hình nhöõng ñöùa treû aáy phaùt ra aùnh saùng nhö

nuùi vaøng. Chuùng nghó: “Vì sao ta laïi sanh veà ñaây?”. YÙ nghó vöøa khôûi, chuùng lieàn bieát ñöôïc tieàn kieáp cuûa mình, caøng tin saâu phaùp nhaân quaû. Nhöõng ñöùa treû aáy caàm hoa bay xuoáng choã ñöùc Phaät ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, ñaûnh leã Ngaøi vaø thöa:

* Chuùng con nhôø phaùp AÂm cuûa Ngaøi maø ñöôïc sanh leân coõi Trôøi thaéng dieäu. Cuùi xin Ngaøi laïi khai thò cho chuùng con!
* Phaät thuyeát phaùp Töù ñeá. Nhöõng ñöùa treû aáy ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø- hoaøn, lieàn trôû veà coõi Trôøi.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 13)

*KHOÂNG THAM AÊN NEÂN KHOÛI NAÏN CHEÁT:*

Moät hoâm, phu nhaân cuûa Vua ñang ngoài treân laàu cao, boãng troâng thaáy ñaøn nhaïn bay treân Trôøi lieàn ao öôùc ñöôïc aên moùn thòt chim aáy. Baø ta taâu leân Vua. Vua lieàn sai thôï saên giaêng löôùi ñeå baét nhaïn. Maáy möôi con nhaïn bò sa löôùi, boïn ngöôøi haàu ñem nhoát chuùng vaøo loàng. Haøng ngaøy chuùng ñeàu ñöôïc cho aên no ñuû. Trong soá ñoù, coù moät con Nhaïnkhoâng chòu aên gì caû. Caùc con khaùc baûo:

* Nay may maén ñöôïc soáng, thöû hoûi baïn khoâng aên coù ích lôïi gì? Nhaïn noï ñaùp:
* Do lo laéng neân toâi aên khoâng voâ.

Sau baûy ngaøy nhòn aên, Nhaïn gaày trô xöông, nhöng cuõng nhôø vaäy maø noù coù theå laùch qua keõ loàng bay ra. Tröôùc khi bay xa, noù coøn noùi voïng laïi vôùi nhöõng con nhaïn maäp maïp ñang ôû trong loàng:

* Caùc baïn tham aên, sau naøy aét seõ phaûi chòu noåi thoáng khoå. (Trích kinh Thí Duï boä 10 quyeån, quyeån 6)

## *CHIM HOÙT LÔØI PHAÙP:*

ÔÛ nöôùc cuûa Ñöùc Phaät A Di Ñaø thöôøng coù caùc loaøi chim kyø dieäu ñuû maøu saéc nhö: Haïc traéng, Khoång töôùc, Anh voõ, Ca laêng taàn giaø cuøng sinh soáng. Ngaøy ñeâm saùu thôøi, chuùng thöôøng hoùt leân nhöõng aâm thanh hoaø nhaõ, noùi veà caùc phaùp nhö Nguõ caên, Nguõ luïc, Thaát giaùc chi, Baùt Thaùnh ñaïo. Nhöõng chuùng sanh ôû ñaây nghe nhöõng aâm thanh naøy ñeàu nhôù nghó ñeán Tam baûo.

(Trích kinh Di Ñaø).

***BOÀ CAÂU:* COÙ HAI CHUYEÄN:**

*XAÛ THAÂN CÖÙU NGÖÔØI ÑOÙI:*

Xöa ôû treân nuùi tuyeát coù con boà caâu sinh soáng. Baáy giôø, nhaèm luùc

Trôøi ñoå möa tuyeát lôùn, coù moät ngöôøi ñi laïc ñöôøng bò ñoùi reùt khoán khoå, maïng soáng nhö chæ maønh treo chuoâng. Boà caâu thaáy vaäy, beøn bay ñi tìm löûa, sau ñoù noù nhoùm cuûi laïi, ñoát löûa roài töï nhaûy vaøo ñoáng löûa ñeå boá thí cho ngöôøi ñang bò ñoùi kia.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 11)

*NGUYEÂN NHAÂN SÔÏ HAÕI CUÛA BOÀ CAÂU:*

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû Tinh xaù Kyø-hoaøn nôi thaønh Xaù-veä. Vaøo moât buoåi xeá tröa noïï, Ngaøi ñang ñi kinh haønh, theo sau laø Ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Coù moät con chim öng ñuoåi baét moät con boà caâu. Boà caâu bay ñeán beân Phaät, Ngaøi duøng boùng mình che cho noù. Con chim caûm thaáy an oån, khoâng coøn lo sôï neân naèm im khoâng keâu la. Nhöng moät laùt sau, khi thaáy boùng Ngaùi Xaù-lôïi-phaát, Boà caâu laïi caát tieáng keâu sôï haõi. Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân! Thaân Phaät cuøng con ñeàu ñaõ döùt tröø ba ñoäc. Côù sao Ngaøi duøng boùng che cho chim, noù khoâng toû veû sôï haõi, coøn khi con duøng boùng che cho noù, noù laïi toû ra run sôï nhö theá?

Phaät ñaùp:

* Vì oâng vaãn coøn taäp khí cuûa ba ñoäc. OÂng haõy quaùn nhaân duyeân ñôøi quaù khöù cuûa con chim naøy, xem thöû trong bao nhieâu ñôøi noù ñaõ laøm thaân boà caâu roài?

Xaù-lôïi-phaát lieàn nhaäp Tuùc maïng trí tam muoäi, quaùn thaáy con boà caâu naøy trong 80.000 kieáp tröôùc thöôøng laøm thaân boà caâu, coøn xa hôn nöõa thì Ngaøi khoâng theå bieát.

Phaät laïi baûo:

* Neáu oâng khoâng theå bieát thaáu ñaùo ñôøi quaù khöù, vaäy oâng haõy thöû quaùn xem con boà caâu naøy ñeán khi naøo môùi thoaùt khoûi thaân chim?

Xaù-lôïi-phaát laïi nhaäp Nguyeän trí tam muoäi, quaùn thaáy con boà caâu naøy traûi qua taùm möôi ngaøn ñaïi kieáp nöõa cuõng chöa ñöôïc thoaùt khoûi thaân chim. Nhöng coøn xa hôn nöõa thì Ngaøi khoâng theå bieát ñöôïc. Vì con Boà caâu naøy trong haèng haø sa ñaïi kieáp vaãn thöôøng laøm thaân boà caâu.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 11)

## *CHIM TRÓ CÖÙU RÖØNG CHAÙY:*

Xöa ôû trong khu röøng vaéng noï coù moät con chim Tró sinh soáng. Moät hoâm, boãng khu röøng bò phaùt hoaû. Chim Tró kieân nhaãn bay ñeán con soâng gaàn ñoù ngaäm nöôùc ñem veà röôùi vaøo khu röøng ñang chaùy. Noù cöù bay ñi bay veà nhö theá heát söùc vaát vaû, nhöng khoâng caûm thaáy khoå. Thaáy vaäy, Trôøi Ñeá thích bay xuoáng hoûi:

* Ngöôi ñang laøm gì theá?
* Toâi vì thöông chuùng sanh neân ra söùc cöùu caùnh röøng. Röøng naøy maùt meû thoaûi maùi, toâi cuøng muoân thuù ñeàu nöông naùu ôû ñaây. Toâi vaãn coøn moät chuùt söùc löïc, ñaâu daùm löôøi bieáng maø khoâng cöùu laáy noù.

Ñeá thích hoûi:

* Nhöng ngöôi sieâng naêng nhö vaäy ñöôïc bao laâu?
* Cho ñeán cheát.
* Ai laøm chöùng cho ngöôi? Tró lieàn laäp lôøi theà:
* Neáu taâm toâi thaät söï chí thaønh thì xin cho ngoïn löûa naøy haõy töï

taét.

Baáy giôø, Chö thieân ôû coõi Trôøi Tònh Cö bieát ñöôïc theä nguyeän roäng

saâu cuûa chim Tró, lieàn laøm cho löûa bò daäp taét. Khu röøng trôû laïi xinh töôi nhö ngaøy naøo.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 16)

***CHIM:* COÙ 4 CHUYEÄN:**

*CHUYEÄN BAÙO AÂN:*

Vua ba-tö-naëc coù boán vò ñaïi thaàn, vua phong ho laøm töôùng ñeå cuøng hôïp nhau ñem boán boä binh ñi chinh phaït moät nöôùc nhoû. Boán vò ñaïi thaàn gaëp Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã. Theá toân hoûi:

* Caùc oâng ñi ñaâu vaäy?
* Chuùng con vì söï höng thaïnh cuûa ñaát nöôùc neân höng binh chinh phaït nöôùc khaùc!
* Laønh thay! Chö Hieàn, ñaây laø vieäc baùo aân maø coù ñeàn ñaùp.

Khoâng chæ ñôøi naøy oâng ta ñöôïc laøm vua, maø vaøo thôøi quaù khöù, ôû nöôùc sa-kieätcoù moät ñaøn quaï khoâng bieát töø ñaâu bay ñeán. Quaï chuùa teân laø cam-giaù thoáng laõnh 8 vaïn con quaï. Vôï quaï chuùa teân Cöïu-leâ-ni töï nhieân buoàn baõ bieáng aên. Quaï chuùa hoûi. Cöïu-leâ-ni thaønh thaät thöa:

* Toâi caûm thaáy thaân theå yeáu ôùt, phaûi aên thòt nai chuùa thì môùi soáng noåi, neáu khoâng chaéc toâi cheát maát!

Luùc aáy quaï chuùa nghe tieáng oàn aøo cuûa ñaøn quaï, lieàn ra leänh:

* Caùc ngöôi phaûi ñeán nöôùc Sa-kieät, vua nöôùc aáy coù moät con nai chuùa to lôùn teân laø Tu-cuï. Ta muoán laáy thòt cuûa noù

Boán con quaï ñaùp:

* Chuùng toâi quyeát laøm vieäc ñoù duø phaûi hy sinh taùnh maïng.

Boán con quaï lieàn bay ñeán nöôùc sa-kieät. Thaáy quaï, hoaøng töû voâ cuøng sôï haõi, voäi veà taâu vôùi phuï hoaøng:

* Thöa phuï hoaøng! Con thaáy boán con quaï maøu traéng vöøa bay ñeán vöôøn nai.

Vua lieàn ra leänh cho ngöôøi ñeán giaêng löôùi baét qua. Baét ñöôïc quaï, hoï ñem daâng leân vua. Vua hoûi vaø quôû traùch:

* Vì sao caùc ngöôi ñeán xaâm phaïm ñaát nöôùc cuûa ta!
* Thöa Thieân vöông, chaúng phaûi chuùng toâi muoán ñeán ñaây. Nhöng vì vôï cuûa vua am-giaù mang thai, muoán aên thòt nai chuùa tu-cuï, neân vua sai chuùng toâi ñeán ñaäy baét nai. Chuùng toâi chæ laøm theo meänh leänh cuûa vua.

Vua ngaïc nhieân nghó: “Chuùng noù theo leänh vua ñeán ñaây duø phaûi hy sinh taùnh maïng quyeát khoâng daùm laøm traùi meänh leänh cuûa vua. Ngöôøi ñôøi ñöôïc söï daïy doã cuûa cha meï maø bieát baùo aân thì thaät laø khoù huoáng gì laø loaøi chim thuùù.” Nghó vaäy, vua lieàn tha toäi cho baày quaï.

(Trích kinh Maät Cuï, coøn goïi laø Kinh Caâu-taùt-quoác-oâ Vöông)

*ÑOÂI BAÏN:*

Xöa coù con quaï teân caâu-kyø (ñôøi Löông dòch laø quaï moû ñoû) bay ñeán moät khu röøng, roài sanh con ôû treân caây. Caâu-kyø keát thaân vôùi moät chuù khæ. Trong khu röøng aáy coù moät con raén ñoäc thöôøng rình baét con cuûa Caâu- kyø. Maát heát con, Caâu-kyø buoàn thöông gaøo khoùc, khoâng bieát con mình hieän ôû nôi ñaâu. Caâu-kyø ñoaùnchaéc caùc con mình ñaõ bò raén ñoäc aên. Thaáy Caâu-kyø aùo naõo, khæ hoûi:

* Vieäc gì maø baïn buoàn baõ ñeán nhö theá?
* Raén ñoäc ñaõ aên heát con cuûa toâi roài!
* Toâi seõ traû thuø cho baïn!

Luùc aáy raén ñoäc boø ngang qua, khæ ñeán tröôùc caûn loái raén. Raén giaän döõ quaán laáy khæ. Khæ töùc toác naém ñaàu raén ñaäp vaøo ñaù.

Gieát ñöôïc raén ñoäc, khæ chaïy veà baùo vôùi Caâu-kyø. Caâu-kyø voâ cuøng vui söôùng.

(Trích kinh Xích Chuûy OÂ Duï)

*PHAÄN CON LAI:*

Thôøi quaù khöù, coù moät ñaøn gaø soáng trong röøng caây traên. Boãng coù moät con choàn ñeán aên heát baày gaø, chæ coøn moät con gaø maùi. Coù moät con quaï bay ñeán ñaây cuøng keát baïn vôùi gaø maùi vaø sanh ñöôïc moät con. Khi con taäp noùi, quaï noùi keä:

*Con chaúng cuûa rieâng ta Cha quaï meï laø gaø*

*Keát tình sanh con nhoû Khoâng quaï chaúng gioáng gaø Neáu con hoïc tieánh quaï Nhöng laïi laø gaø sanh*

*Coøn nhö hoïc tieáng gaø Laïi laø con cha quaï*

*Hoïc quaï gioáng tieáng gaø Hoïc gaø thaøng tieáng quaï Gaø quaï ñeàu hoïc caû*

*Thì khoâng theå noùi ñöôïc.*

(Trích luaät Taêng Kyø phaàn 12, quyeån 4)

*LÔØI TAÂN BOÁC CUÛA KEÛ HEØN:*

Coù moät xaùc hoaøng moân ôû döôùi goác caây, caùo vaø quaï cuøng ñeán aên thòt. Caû hai cuøng khen ngôïi nhau. Quaï noùi:

*Thaân anh nhö sö töû Ñaàu maët töïa tieân nhaân Ñöôïc sanh töø nai chuùa OÂi thaät ñeïp nhö hoa.*

Caùo noùi:

*Quyù nhaát trong loaøi chim Trí tueä laïi tuyeät vôøi*

*Röïc rôõ khaép möôøi phöông Nhö vaøng roøng saéc tía.*

Luùc aáy, coù vò tieân ñang tu taäp ôû choã vaéng, nghe quaï vaø caùo noùi chuyeän, noùi keä:

Quaï noùi:

*Töø laâu toâi ñaõ thaáy Ñeàu laø lôøi giaû doái*

*Nuùp mình döôùi goác caây AÊn thòt cuûa hoaøng moân Boïn ngöôi haïng thaáp heøn*

*Xöng mình laø thöôïng nhôn.*

*Sö töû vaø chim seû Ñeàu aên thòt caàm thuù*

*Ñaùng gì xaùc cheát naøy Maø phaûi nhoïc caàu xin.*

(Trích kinh Truøng Coâ OÂ )

# LOAØI TRUØNG - PHAÀN HA:Ï

## *ROÀNG: COÙ 5 CHUYEÄN:*

*SOÁNG QUA LAÏI:*

Roàng coù boán loaïi: noaûn sanh, thai sanh, thaáp sanh vaø hoaù sanh. Taát caû ñeàu do ñôøi tröôùc nhieàu saân giaän, khoâng trung thaät, boá thí nhieàu, nay thoï thaân hình naøy. Cung ñieän Roàng baèng baûy thöù baùu (cung ñieän roàng coù noùi trong phaàn loaøi chim caùnh vaøng).

Thaân Roàng cao boán möôi daëm, aùo daøi boán möôi daëm vaø roäng taùm möôi daëm, naëng 2 löôïng röôõi. Roàng coù söùc maïnh töï taïi, ñöôïc höôûng traêm vò thöùc aên, nhöng mieáng aên sau cuøng ñeán mieäng ñeàu bieán thaønh coùc nhaùi. Neáu Long vöông giaùo hoaù quyeán thuoäc khieán phaùt ñaïo taâm, ban cho chuùng aùo nhuoäm maøu, thì coù theå khieán chuùng phaùt taâm cuùng döôøng. Vì theá, caùt khoâng coøn rôi treân thaân chuùng nhö möa vaø thoaùt khoûi caùc tai hoïa. (Laïi noùi: Thaân Roàng bieán thaønh raén, raén con v.v… khoâng gaëp phaûi naïn coùc nhaùi vaø chim caùnh vaøng).

Roàng aên caù saáu, ba ba (Kinh Laâu Thaùn ghi: Roàng aên ba ba vaø ñaïi ngö Ñeà Kieät Ñeà Lòch). Roàng duøng nöôùc taém giaët y phuïc laøm cho mòn maøng trôn laùng trôn laùng. Noù cuõng coù hoân nhaân. Hai thaân Roàng xuùc chaïm nhau thaønh AÂm döông. Thoï maïng cuûa chuùng moät kieáp hoaëc ít hôn. Thoaùt khoûi naïn chim caùnh vaøng aên chæ coù 16 vò vua roàng: Baø -kieät, Nan-ñaø, Baït-nan-ñaø, Y- na- baø- la, Ñeà- ñaàu- laïi- tra, Thieän- kieán, A- hö, giaø-caâu- la, Giaø -tyø- la, A- baø- la, Giaø-thoá, Cuø -giaø-thoá, A- naäu- ñaït, Thieän-truï, Öu -dieäm- giaø -ba -ñaàu, Ñaéc- xoa- ca.

(Kinh Laâu Thaùn ghi: 16 Long vöông naøy trích phaàn Laâu Thaùn cuûa Tröôøng A-haøm vaø luaän Ñaïi Trí Ñoä)

*LONG VÖÔNG SA- KIEÄT ÑÖÔÏC NAÊM TRAÊM QUYÛ THAÀN*

*HOÄ VEÄ:*

Long vöông Sa-kieät ôû döôùi ñaùy bieån, phía baéc nuùi Tu di. Cung ñieän cuûa Long vöông roäng 8 vaïn do tuaàn, laøm baèng baûy baùu. Thaønh coù 7 lôùp töôøng, lan can voõng löôùi trang söùc ôû treân, trong thaønh coù vöôøn caây, ao taém, chim hoùt hoaø vang. Töôøng thaønh baèng vaøng, cöûa baèng baïc. Cöûa cao 2400 daëm, roäng 2200 daëm, veõ chaïm raát ñeïp, thöôøng coù naêm traêm quyû thaàn baûo veä. Long vöông coù theå laøm möa theo yù muoán. Caùc roàng khaùc khoâng laøm ñöôïc nhö vaäy. Noù ôû vöïc saâu, choã nöôùc xoaùy traøo ñoå vaøo bieån lôùn. Thaân noù maøu löu ly.

(Trích kinh Laâu Thaùn, kinh Hoa Nghieâm).

*QUYEÁN THUOÄC TRÖÔÙC ÍT SAU NHIEÀU:*

Long vöông baïch Phaät:

* Baïch Theá toân! Con töø kieáp sô chæ ôû trong bieån. Töø thôøi Phaät Caâu Laâu Taàn vôï con ôû trong bieån lôùn raát ít. Nay taïi sao quyeán thuoäc cuûa con ôû trong bieån laïi raát nhieàu?
* Naøy Long vöông! Vì coù ngöôøi xuaát gia ôû trong Phaät phaùp vi phaïm giôùi luaät khoâng chòu xaû. Ngöôøi phaù giôùi phaàn nhieàu sanh trong loaøi roàng.
* Vì sao hoï khoâng bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, maø nhöõng ngöôøi aáy sau khi cheát ñeàu sanh trong loaøi roàng?
* Vaøo thôøi Phaät Caâu Laâu Taàn coù 98 öùc ngöôøi xuaát gia phaïm caám giôùi, sau khi cheát sanh trong loaøi roàng. Thôøi Phaät Caâu-na-haøm-maâu-ni coù taùm möôi öùc ngöôøi xuaát gia phaù giôùi buoâng lung, sau khi cheát ñeàu sanh trong loaøi roàng. Thôøi Phaät Ca-dieáp coù 64 öùc ngöôøi xuaát gia phaïm giôùi, sau khi cheát ñeàu sanh trong loaøi roàng. Trong ñôøi ta coù 990 öùc ngöôøi xuaát gia phæ baùng giôùi kinh, khi cheát ñeàu sanh trong loaøi roàng. Vì vaäy, nay ñaõ taùi sanh vaøo trong bieån laøm voä con quyeán thuoäc caùc ngöôi, nhieàu khoâng theå keå. Sau khi ta nhaäp Nieát-baøn, nhieàu öu baø taéc aùc ñoäc, vi phaïm caám giôùi, ñôøi sau seõ sanh trong loaøi roàng hoaëc ñoïa vaøo ñòa nguïc.

(Trích kinh Haûi Long vöông quyeån 2)

*ROÀNG TRÌ GIÔÙI ÑÖÔÏC SANH LEÂN TRÔØI ÑAO LÔÏI:*

Roàng ñoäc coù söùc maïnh lôùn lao. Moãi khi noù nhìn ngöôøi yeáu thì ngöôøi aáy cheát ngay, coøn ngöôøi maïnh noù thoåi hôi ñeán cuõng cheát. Luùc baáy giô,ø roàng thoï giôùi Baùt quan trai, vaøo röøng ngoài tö duy. Ngoài laâu roàng moûi meät nguû luùc naøo khoâng hay. Khi roàng nguû hình daïng gioáng raén, da noù aùnh leân nhieàu maøu. Ngöôøi thôï saên thaáy roàng vui möøng noùi:

* Ñaây laø boä da hieám coù, ta neân laáy veà daâng leân vua ñeå laøm ñoà trang söùc thì quyù bieát bao!

Noùi roài, anh ta lieàn laáy gaäy ñeø leân ñaàu roàng, roài laáy dao loät da noù. Roàng töï nghó: “Söùc ta coù theå laøm nghieâng caû ñaát nöôùc, moät vaät nhoû naøy haù coù theå laøm gì ñöôïc ta. Nay ta trì giôùi neân khoâng nghó ñeán thaân naøy, phaûi theo lôøi Phaät maø töï nhaãn nhuïc”.

Nghó roài, roàng kheùp maét khoâng nhìn, nín hôi khoâng thôû, loøng thöông xoùt ngöôøi aáy. Vì trì giôùi, roàng nhaát taâm chòu bò caét loät khoâng sanh taâm hoái haän. Laáy da xong, ngöôøi thôï saên ñeå roàng naèm treân ñaát. Luùc aáy maët Trôøi chieáu xuoáng, quaù noùng Roàng phaûi chui vaøo trong ñaát. Roàng muoán ñeán bieån lôùn cho caùc loaøi truøng khaùc aên thòt mình. Nhöng

vì trì giôùi neân roàng khoâng daùm cöû ñoäng, nghó: “Nay ñem thaân ta boá thí cho caùc loaøi ñeå caàu Phaät ñaïo, duøng thòt boá thí ñeå sung maõn thaân mình, sau duøng phaùp boá thí ñeå ích lôïi taâm mình”. Ñeán khi thaân khoâ maïng döùt, roàng sanh leân Trôøi Ñao Lôïi.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 14)

*TÖÙ ÑAÏI LONG VÖÔNG GAËP NAÏN CHIM CAÙNH VAØNG:*

Boán Long vöông teân laø: Haáp-khí, Ñaïi-haáp-khí, Naêng-la vaø Voâ- löôïng-saéc, baïch Phaät:

* Baïch Theá toân! ÔÛ trong bieån naøy coù raát nhieàu loaøi roàng, nhöng boán loaøi chim caùnh vaøng thöôøng ñeán aên chuùng con. Xin Phaät thöông xoùt cöùu giuùp cho chuùng con ñöôïc an oån khoâng coøn saàu lo.

Ñöùc Phaät côûi y nhuoäm maøu ñang maëc ñöa cho Long vöông baûo:

* OÂng neân laáy y cuûa Nhö Lai, caét chia khaép cho caùc loaøi roàng, moãi con ñöôïc moät sôïi chæ, thì chim caùnh vaøng khoâng theåchaïm ñeán. Nhôø coâng ñöùc cao vôøi cuûa Phaät môùi ñöôïc nhu theá.

Luùc aáy, Long vöông lieàn nhaän y cuûa Phaät, chia ñaày ñuû cho caùc loaøi roàng. nhöng y vaãn nguyeân veïn nhö cuõ. Long vöông baûo caùc loaøi roàng: Caùc ngöôi haõy kính troïng y naøy nhö kính Ñöùc Phaät, sau khi Phaät Nieát- baøn phaûi cuùng döôøng Xaù-lôïi. Taát caû neân phuïng thôø Ñöùc Phaät.

Boán ñieåu vöông caùnh vaøng nghe Phaät chæ baøy nhö theá, voâ cuøng hoaûng sôï, voäi vaøng ñeán choã Phaät, ñaûnh leã thöa:

* Vì sao Ñöùc Theá toân ñoaït thöùc aên cuûa chuùng con? Phaät baûo:
* Coù boán loaïi thöùc aên seõ sanh vaøo ba ñöôøng aùc: 1- Thöùc aên do baãy löôùi baét caàm thuù, taøn haïi caùc loaøi suùc sanh, gieát chuùng moät caùch oan uoång. 2- Thöùc aên do ñem binh, ñao, tröôïng, maâu, ñeå chaët, ñaâm böùc baùch cöôùp ñoaït taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc. 3- Thöùc aên do xan tham dua nònh, phaïm giôùi, taø kieán, xaûo traù. 4- Thöùc aên do chaúng phaûi Thaày xöng Thaày, khoâng phaûi Theá toân xöng Theá toân, theo taø xöng chaùnh, khoâng phaûi chí tòch tònh xöng chí tòch tònh, khoâng thanh tònh xöng thanh tònh, khoâng phaïm haïnh xöng phaïm haïnh, töï xöng moät caùch doái traù. AÊn boán loaïi thöùc aên naøy, seõ ñoïa ba ñöôøng aùc ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh. Ta thuyeát phaùp ñeå tröø boán loaïi thöùc aên naøy, caùc ngöôi khoâng neân duøng noù nuoâi döôõng thaân mình, maø haïi ñeán chuùng sanh. Muoán giöõ gìn thaân mình, phaûi giöõ gìn thaân ngöôøi khaùc, vieäc khoâng neân laøm chôù laøm.

Luùc aáy, boán ñieåu vöông caùnh vaøng, moãi con cuøng vôùi moät ngaøn quyeán thuoäc ñeàu baïch Phaät:

* Ngaøy nay, chuùng con xin quy y Phaät, Phaùp, Taêng, xin saùm hoái nhöõng toäi loãi ñaõ gaây ra töø tröôùc ñeán nay. Chuùng con xin thoï trì caám giôùi baét ñaàu töø ngaøy nay, ñeå ban söï voâ uyù cho taát caû Long vöông vaø uûng hoä chaùnh phaùp ñeán mai sau ñeå chaùnh Phaùp ñöôïc vöõng beàn. Cho ñeán khi Phaät Phaùp dieät taän, chuùng con theà khoâng traùi phaïm lôøi Phaät daïy.

(Trích quyeån 4 Kinh Haûi Long vöông).

***RAÉN:* COÙ 3 CHUYEÄN:**

*QUAÛ BAÙO CUÛA SÖÏ THAM LAM:*

Xöa ôû nöôùc Ba-la-naïi coõi Dieâm-phuø-ñeà coù moät ngöôøi raát tham vaøng. OÂng ta laøm luïng cöïc khoå daønh duïm ñöôïc baûy huû vaøng, ñem choân trong ñaát khoâng daùm tieâu xaøi.

Thôøi gian sau, oâng maéc beänh vaø qua ñôøi. Vì tham tieác baûy huû vaøng neân oâng sanh laøm raén quaán quanh baûy huû vaøng ñeå canh giöõ. Khi raén cheát laïi sanh laøm raén, cöù theá cho ñeán maáy vaïn naêm. Ñeán kieáp raén cuoái cuøng, oâng ta suy nghó vaø tænh ngoä bieát ñöôïc nguyeân nhaân mình maõi thoï aùc baùo laø do tham vaøng. Muoán thoaùt khoûi aùc baùo thì phaûi ñem vaøng naøy taïo phöôùc nguyeän ñöôïc sanh vaøo choán laønh.

Nghó vaäy, raén lieàn boø ra ñöôøng, gaëp moät Baø-la-moân. Raén noùi:

* Toâi coù moät huû vaøng, nhôø oâng thieát trai cuùng Taêng giuùp toâi. Neáu khoâng giuùp, toâi seõ moå cheát oâng ñaáy!
* Ñöôïc roài! Toâi seõ giuùp.

Baø-la-moân nhaän vaøng ñem ñeán chuøa, keå laïi chuyeän raén muoán thieát trai cuùng döôøng. Chuùng Taêng ñoàng yù. Baø-la-moân ñöa vaøng cho vò duy na. Gaàn ñeán ngaøy thieát trai, Baø-la-moân caàm moät tieåu a-haøn-ñeà ñeán choã raén. Raén vui möøng naèm khoanh trong a-haøn-ñeà. Baø-la-moân laáy vaûi ñaäy raén laïi roài mang ñeán chuøa. Ngöôøi ñi ñöôøng thaáy vaäy ñeàu cho raèng vò Baø-la-moân naøy ñem phaåm vaät veà nhaø, ñeå moät ngaøy naøo ñoù ñem cuùng döôøng caùc vò Thaùnh taêng.

Sau khi thieát hoäi, Baø-la-moân ñöa raén ñi nhìn maët caùc vò taêng trong giaø lam nhaän söï cuùng döôøng hoâm aáy. Raén khôûi loøng toân kính nhìn kyõ töøng vò.

Thoï thöïc xong, caùc vò taêng thuyeát phaùp cho raén nghe. Raén ñem heát baûy bình baùt vaøng cuùng döôøng chuùng Taêng. Sau ñoù, raén cheát, ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 4)

*ÑAÀU VAØ ÑUOÂI RAÉN CAÕI NHAU:*

Moät hoâm noï, ñaàu vaø ñuoâi moät con raén caõi nhau. Ñaàu noùi:

* Coâng toâi lôùn nhaát!
* Khoâng ñuùng, coâng toâi môùi lôùn nhaát! Ñuoâi caõi laïi.
* Toâi coù tai ñeå nghe, coù maét ñeå thaáy, coù mieäng ñeå aên, ñi thì ñi tröôùc, anh ñaâu ñöôïc khaû naêng nhö theá, neân coâng toâi lôùn nhaát!

Nghe vaäy ñuoâi raén töùc giaän quaán vaøo goác caây ba voøng, roài noùi:

* Vaäy, giôø anh ñi thöû xem coù ñöôïc khoâng?

Ñuoâi raén cöù quaán chaët vaøo goác caây suoát ba ngaøy nhö theá. Khoâng tìm ñöôïc thöùc aên, raén ñoùi ñeán saép cheát. Ñaàu môùi haï gioïng:

* Anh haõy buoâng toâi ra ñi. Toâi coâng nhaän anh coù coâng lôùn nhaát

roài!

Ñuoâi raén lieàn buoâng goác caây ra. Ñaàu noùi tieáp:

- Coâng anh lôùn nhaát, vaäy anh daãn tröôùc ñi!

Ñuoâi raén lieàn daãn tröôùc. Môùi boø ñöôïc moät ñoaïn ngaén, caû ñaàu laãn

ñuoâi raén ñeàu bò rôïi vaøo haàm löûa cheát chaùy.

*TÌNH ÑÔØI:*

Xöa coù moät con raén cuøng keát baïn vôùi eãnh öông vaø ruøa. Thôøi gian sau, ao caïn nöôùc, caû ba ñeàu bò ñoùi khaùt ñeán cuøng cöïc.

Moät hoâm noï, raén baûo ruøa ñeán noùi vôùi eãnh öông:

*Gaëp phaûi naïn ñoùi khaùt Taâm trí bò meâ môø*

*Khoâng nghó ñeán nhaân nghóa Chæ aên laø tröôùc tieân.*

EÃnh öông noùi:

*Baïn haõy ñem lôøi ta*

*Noùi cuøng anh chaøng raén Duø eãnh öông theá naøo Cuõng khoâng ñeán beân anh.*

(Trích quyeån 12 Ñaïi Trí Ñoä Luaän)

## *RUØA: RUØA MUØ GAËP BOÏNG CAÂY NOÅI:*

Phaät baûo:

Naøy caùc Tyø-kheo! Trong bieån lôùn coù moät con ruøa muø soáng laâu voâ soá kieáp. Khoaûng moät traêm naêm ruøa môùi noåi leân moät laàn.

Laïi coù moät boïng caây troâi treân bieån. Gioù daäp soùng xoâ, boïng caây troâi daït boán phía. Ruøa moät traêm naêm noåi leân moät laàn ñeå tìm boïng caây naøy.

Nhöng heã ruøa noåi leân ñaøng Ñoâng thì caây troâi daït veà phía Taây; heã ruøa noåi leân ñaøng taây thì boïng caây laïi troâi daït veà phía Ñoâng. Ruøa cöù quanh quaån maõi nhö theá.

Tuy laø ruøa khoù gaëp ñöôïc boïng caây aáy nhöng vaãn coøn coù theå gaëp ñöôïc. Coøn haøng phaøm phu, troâi laên trong bieån nguõ thuù maø ñöôïc laøm thaân ngöôøi coøn khoù hôn vieäc ruøa muø tìm boïng caây noåi.

(Trích kinh Taïp A-haøm quyeån 16)

***CAÙ:* COÙ 2 CHUYEÄN:**

*QUAÛ BAÙO AÙC KHAÅU:*

Phaät vaø caùc Tyø-kheo ñeán beân soâng Leâ-Vieät, thaønh Tyø-xaù-ly, thaáy naêm traêm ngöôøi chaên traâu vaø naêm traêm ngöôøi baét caù. Phaät boû ñi ñeán ngoài thieàn ôû moät nôi caùch soâng khoâng xa. Baáy giôø, nhöõng ngöôøi ñaùnh caù keùo ñöôïc moät con caù to. Naêm traêm ngöôøi ra söùc keùo maø vaãn khoâng keùo noåi. Hoï lieàn goïi naêm traêm ngöôøi chaên traâu ñeán keùo giuùp. Nhôø söùc moät ngaøn ngöôøi, caù môùi ñöôïc ñöa leân bôø. Caù raát laï coù moät traêm ñaàu, laø ñaàu cuûa moät traêm loaøi vaät khaùc nhau nhö ñaàu ngöïa, ñaàu löøa, ñaàu laïc ñaø.v.v… Thaáy laï, moïi ngöôøi keùo ñeán xem raát ñoâng. Ñöùc Phaät ñeán choã caù hoûi:

* Ngöôi laø Ca-tyø-leâ phaûi khoâng?

Caù im laëng. Phaät hoûi ñeán ba laàn. Caù môùi noùi:

* Daï, ñuùng vaäy!
* Nhöõng beø ñaûng cuûa oâng hieän ñang ôû ñaâu?
* Taát caû ñeàu bò ñoïa ñòa nguïc A-tyø! A-nan hoûi Phaät:
* Baïch Ñöùc Theá toân! Taïi sao Ngaøi goïi caù traêm ñaàu laø Ca-tyø-leâ? Phaät noùi:
* Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, coù moät Baø-la-moân sanh ñöôïc moät con trai ñaët teân laø Ca-tyø-leâ (Ñôøi Löông dòch laø Hoaøng Ñaàu). Ca-tyø-leâ raát thoâng minh, hoïc saâu hieåu roäng, laø ngöôøi ña vaên nhaát nöôùc chæ thua caùc vò Sa-moân. Khi saép cheát, Baø-la-moân aân caàn khuyeân daïy:
* Con nhôù ñöøng luaän baøn ñaïo lyù vôùi Sa-moân Ca-dieáp. Vì trí tueä oâng aáy raát sieâu vieät. Con khoâng thaéng noåi ñaâu!

Baø-la-moân qua ñôøi. Meï Ca-tyø-leâ noùi vôùi con:

* Con thoâng minh hoïc roäng nhö theá laïi coù ngöôøi hôn con ñöôïc

sao?

* Caùc Sa-moân gioûi hôi con ñaáy meï!
* Sao coù theå hôn con ñöôïc?
* Vì neáu ai coù vieäc gì nghi ngôø ñeán hoûi Phaät. OÂng aáy ñeàu giaûi thích

troùt loït. Nhöng neáu hoï hoûi con thì ccon khoâng giaûi ñaùp noåi!

* + Vaäy sao con khoâng hoïc theo Phaùp cuûa hoï?
	+ Phaûi laøm Sa-moân môùi ñöôïc hoïc. Con laø cö só, ñaâu ñöôïc hoïc!
	+ Vaäy, con haõy giaû laøm Sa-moân ñeán ñoù hoïc. Hoïc xong thì trôû veà

nhaø!

* Hay laém, thöa Meï!

Ca-tyø-leâ lieàn nghe lôøi meï giaû laøm Tyø-kheo.

Ít laâu sau, Ca-tyø-leâ ñaõ tuïng ñöôïc tam taïng, thoâng suoát nghóa lyù. Veà

nhaø, meï anh ta hoûi:

* + Giôø, con thaéng noåi caùc Sa-moân chöa?
	+ Veà hoïc vaán thì con ñaõ hôn, nhöng con coøn thua hoï veà vieäc Thieàn

ñònh.

bieát!

* Sao con bieát?
* Vì con hoûi thì hoï giaûi thích ñöôïc, nhöng hoï hoûi laïi thì con khoâng
* Vaäy, töø ñaây veà sau, neáu con luaän baøn coù thua maáy oâng Sa-moân

thì con haõy chöûi maéng hoï.

* + Meï aï, Sa-moân xuaát gia ñaâu coù loãi laàm gì maø sao laïi maéng chöûi

hoï?

* Con phaûi chöûi hoï thì con môùi thaéng cuoäc! Ca-tyø-la khoâng nôõ laøm traùi yù meï.

Hoâm sau, Ca-tyø-la ñeán luaän baøn ñaïo lyù vôùi Sa-moân. Ñuoái lyù, Ca-

tyø-la chöûi raèng:

* + Caùc oâng laø ñoà doát naùt, ngu si hôn caû loaøi suùc sanh.

Ca-tyø-leâ lieàn ñem traêm loaøi thuù ñeå maéng chöûi caùc Tyø- Kheo nhieàu laàn nhö vaäy. Vì nghieäp nhaân naøy maø ñôøi nay Ca-tyø-leâ phaûi thoï baùo laøm caù moät traêm ñaàu.

A-nan hoûi Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá toân! Ñeán bao giôø caù naøy môùi thoaùt nghieäp?
	+ Traûi qua moät ngaøn Ñöùc Phaät trong hieàn kieáp tu haønh thaønh töïu, caù naøy vaãn chöa heát nghieäp.

Nhaân ñoù, Ñöùc Phaät thuyeát Phaùp. Moïi ngöôøi nghe Phaùp roài ñeàu cuøng nhau noùi:

* + Taát caû nhöõng vieäc laøm töø thaân khaåu yù ñeàu phaûi caån thaän.

Nhöõng ngöôøi ñaùnh caù vaø nhöõng ngöôøi chaên traâu ñeàu chaép tay höôùng Phaät xin ñöôïc xuaát gia tu phaïm haïnh.

Phaät baûo:

* + Thieän lai!

Raâu toùc hoï lieàn töï ruïng, phaùp y töï ñaép thaân. Phaät laïi noùi phaùp maàu. Taát caû ñeàu chöùng quaû A-la-haùn.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 10)

*CAÙ MAÉC CAÏN:*

Nöôùc bieån daâng cao, coù 3 con caù lôùn bò troâi vaøo trong moät baõi caïn.

Chuùng baûo nhau:

* + Ñeán khi nöôùc ruùt, chuùng ta seõ bò maéc caïn. Giôø chuùng ta phaûi loäi ngöôïc doøng ñeå ra bieån.

Caû boïn lieàn loäi ra nhöng bò daõi ñaát ngaên laïi. Caù thöù nhaát duøng heát söùc nhaûy qua lieàn ñöôïc thoaùt naïn. Caù thöù hai chui vaøo coû maø qua cuõng ñöôïc thoaùt naïn. Caù thöù ba vì yeáu söùc neân khi nöôùc ruùt noù bò ngöôøi ñaùnh caù baét ñöôïc. Phaät thaáy vaäy, lieàn noùi keä:

*Ngaøy nay ñaõ qua Maïng soáng daàn giaûm Nhö caù caïn nöôùc Vieäc gì vui ñaâu.*

(Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 18)

## *NGHEÂU: NGHE PHAÄT THUYEÁT PHAÙP CHÖÙNG* QUAÛ THAÙNH:

Trong ao ca-la coù moät con ngheâu sinh soáng. Moät hoâm, nghe Phaät thuyeát Phaùp, noù lieàn boø leân bôø aån döôùi buïi coû. Luùc aáy coù moät ngöôøi chaên traâu vì muoán nghe phaùp neân ñeán choã Phaät, voâ tình duøng gaäy choïc xuoáng ñaát, lôõ truùng ñaàu ngheâu. Ngheâu cheát, lieàn sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi. Thaáy caùc kyõ nöõ vui chôi khoaùi laïc, noù lieàn nghó: “Ñôøi tröôùc ta laø suùc sanh, côù sao nay ñöôïc sanh leân cung Trôøi naøy”.

Vò thieân lieàn duøng thieân nhaõn quaùn saùt, bieát ñöôïc quaû baùo laønh coù ñöôïc hoâm nay ñeàu laø nhôø coâng ñöùc nghe Phaät thuyeát phaùp. Vò thieân lieàn bay ñeán choã Phaät. Sau khi nghe Phaät thuyeát phaùp, vò naøy lieàn ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích luaät Thieän Kieán Thöû Baø Sa quyeån 4)

## *SAÂU: AÊN LUÙA TRAÛ VAØNG:*

Xöa coù moät nhaø giaøu gom goùp möôøi ñaáu thoùc, ñem choân döôùi ñaát. Ñeán muøa xuaân khí haäu aám aùp, hoï beøn ñaøo leân laáy luùa ñem gieo, thì taát caû luùa ñaõ bò maát heát chæ thaáy moät con truøng lôùn nhö con traâu, khoâng coù ñaàu, maét, tay, chaân, gioáng nhö moät khoái thòt voâ caûm. Moïi ngöôøi heát söùc

kinh ngaïc, ñem truøng ñeå nôi ñaát baèng, roài hoûi:

* + Ngöôi laø loaøi naøo?

Hoûi ñeán maáy laàn, noù vaãn khoâng traû lôøi. Hoï lieàn duøng duøi saét ñaâm vaøo mình noù. Luùc aáy noù môùi chòu leân tieáng:

* + Muoán bieát teân toâi thì haõy ñem toâi ñeå nôi ñöôøng caùi, seõ coù ngöôøi goïi teân toâi!

Moïi ngöôøi laøm theo lôøi truøng. Nhöng suoát ba ngaøy vaãn khoâng thaáy ai goïi ñeán teân noù. Ñeán ngaøy thöù tö, boãng coù maáy traêm coã xe ngöïa vaøng, y phuïc cuûa nhöõng ngöôøi ngoài treân xe cuõng toaøn maøu vaøng, ñi ngang qua. Hoï ngöøng xe laïi hoûi:

* + Giaëc luùa, taïi sao mi ôû ñaây?
	+ Toâi aên luùa cuûa ngöôøi ta neân bò ñem ñeán nôi naøy!

Hai beân noùi chuyeän vôùi nhau raát laâu, boïn ngöôøi kia môùi töø giaû

ra ñi.

Ngöôøi chuû hoûi teân giaëc luùa:

* Nhöõng ngöôøi aáy laø ai vaäy?
* Hoï laø thaàn vaøng. Döôùi moät goác caây lôùn caùch ñaây ba traêm böôùc

veà phía Taây coù naêm traêm huû vaøng.

Ngöôøi chuû luùa beøn daãn maáy möôi ngöôøi ñeán goác caây aáy ñaøo leân. Quaû thaät ñöôïc vaøng, moïi ngöôøi vui möøng ñem xe chôû veà. Hoï laïi cuùi ñaàu thöa vôùi con truøng:

* + Hoâm nay, coù ñöôïc vaøng laø nhôø ôn cuûa thaàn. Thænh thaàn veà nhaø chuùng toâi ñeå chuùng toâi thieát leã taï ôn Ngaøi!
	+ Tröôùc kia, toâi aên luùa cuûa oâng laø toâi muoán baùo ñaùp oâng soá vaøng aáy. Nay toâi coøn phaûi ñem phöôùc ñeán cho khaép thieân haï, neân khoâng theå ôû laïi ñaây ñöôïc.

Noùi xong truøng bieán maát. (Trích kinh Thí Duï quyeån 2)

## *TRUØNG: NGHIEÄP DUYEÂN ÑÔØI TRÖÔÙC CUÛA CONTRUØNG:*

Phía Ñoâng Nam thaønh Vöông-xaù coù moät caùi ngoøi lôùn. Nöôùc trong ngoøi dô baån ñaày phaån tieåu, hoâi thoái khoâng theå chòu noåi. Coù moät con truøng lôùn soáng trong ñoù, thaân truøng daøi maáy tröôïng, khoâng coù tay chaân thöôøng bôi loäi vui ñuøa trong nöôùc. Thaáy laï, moïi ngöôøi ñeán xem raát ñoâng. Luùc aáy, Ngaøi A-nan ñi khaát thöïc ngang qua ñoù cuõng gheù maét nhìn. Truøng lieàn quaãy mình laøm noåi soùng. A-nan trôû veà baïch Phaät. Ñöùc Phaät cuøng caùc Tyø-kheo ñeán choã aáy. Thaáy Phaät, moïi ngöôøi lieàn nghó: “Hoâm nay ñöùc Nhö Lai aét seõ noùi roõ nghieäp duyeân cuûa con truøng naøy ñeå giaûi

nghi cho moïi ngöôøi”. Ñöùc Phaät baûo:

* + Sau khi Phaät Duy Veä nhaäp Nieát-baøn, coù ngöôøi chuû moät ngoâi chuøa noï, khi troâng thaáy naêm traêm vò Tyø-kheo ñi ngang qua, oâng raát vui möøng thænh caùc vò Tyø-kheo ôû laïi ñeå oâng ñöôïc cuùng döôøng suoát ba thaùng. Caùc Tyø-kheo nhaän lôøi. Ngöôøi chuû chuøa heát loøng cuùng döôøng ñaày ñuû. Ít laâu sau, coù naêm traêm thöông buoân vaøo bieån tìm chaâu trôû veà. Khi ñi ngang qua chuøa naøy, troâng thaáy caùc Tyø-kheo sieâng naêng tu taäp, hoï raát hoan hyû, vaø baøn nhau:
	+ Ruoäng phöôùc khoù gaëp. Nhaân dòp naøy chuùng ta neân thieát leã cuùng döôøng caùc Ngaøi.

Baøn xong, caùc thöông buoân ñeán ngoû yù vôùi chuû chuøa. Chuû chuøa

ñaùp:

* + Toâi thænh chuùng Taêng ôû laïi ñaây cuùng döôøng trong ba thaùng, coøn

naêm ngaøy nöõa thì maõn. Luùc ñoù, caùc vò haõy thieát leã cuùng döôøng.

Caùc thöông buoân noùi:

* + Chuùng toâi phaûi ñi gaáp, khoâng ôû ñaây laâu ñöôïc.

Theá roài, moãi ngöôøi laáy ra moät vieân ngoïc, toång coäng ñöôïc naêm traêm vieân ñem göûi cho chuû chuøa vaø daën khi naøo heát haïn cuùng döôøng thì haõy ñem soá ngoïc naøy cuùng döôøng chuùng Taêng giuùp hoï. Ngöôøi chuû chuøa nhaän lôøi. Nhöng sau ñoù, oâng ta khôûi loøng tham muoán chieám ñoaït taát caû soá ngoïc aáy. Khi chuùng Taêng hoûi, chuû chuøa ñaùp:

* + Soá ngoïc ñoù hoï cho rieâng toâi. Neáu caùc oâng muoán laáy thì toâi ñem phaãn ueá thí cho. Neáu caùc oâng khoâng ñi ngay, toâi seõ chaët tay chaân neùm vaøo haàm phaãn!

Caùc Tyø-kheo thöông haïi keû ngu si neân im laëng boû ñi. Vò chuû chuøa aáy nay laø con truøng naøy vaäy.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 4)

## *CHÍ RAÄN: LÔÏI ÍCH CUÛA SÖÏ AÊN UOÁNG ÑUÙNG THÔØI:*

Sau khi Ñöùc Nhö Lai dieät ñoä, trong thôøi töôïng phaùp, coù moät thaày Tyø-kheo toaï thieàn moät mình trong choán nuùi röøng, thaày thöôøng lo ngaïi boïn chaáy raän ñeán quaáy phaù, neân ñaõ giao öôùc vôùi raän:

* + Khi ta ngoài thieàn thì ngöôi naèm yeân nheù! Raän ñoàng yù.

Thôøi gian sau, coù moät con boø cheùt ñaát ñeán beân raän hoûi:

* + Vì sao daïo naøy thaân theå anh beùo troøn ra theá?
	+ Vì chuû nhaân toâi thöôøng tu thieàn ñònh neân daïy toâi aên uoáng phaûi

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 10

ñuùng thôøi. Toâi vaâng lôøi neân thaân theå môùi beùo toát nhö theá naøy.

Boï cheùt noùi:

- Toâi cuõng muoán hoïc theo caùch soáng cuûa anh.

Nhöng khoâng ñöôïc bao laâu, vì ngöûi thaáy muøi quyeán ruõ cuûa maùu thòt töôi, boï cheùt lieàn caén vaøo thaân vò Tyø-kheo aáy, khieán vò Tyø-kheo khoù chòu, lieàn côûi aùo ñem hô treân löûa. Ñöùc Phaät baûo: vò Tyø-kheo aáy chính laø Phaät Ca-dieáp, boï cheùt chính laø Ñeà Baø Ñaït

Ña, coøn raän chính laø Ta vaäy. (Trích kinh Baùo AÂn quyeån 1)

■