CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ BÍ SOÂ NI TYØ NAÏI DA

**QUYEÅN 2**

*Hoïc Xöù Thöù Nhaát:* **HAÏNH BAÁT TÒNH** (Tieáp Theo)

Luùc ñoù Theá toân noùi phaùp yeáu chæ daïy cho Ca-nhieáp-ba ñöôïc lôïi hæ roài ñöùng daäy ra ñi, Ca-nhieáp-ba ñi theo sau vaø suy nghó: “Khi naøo Theá toân ngoài ta seõ daâng ñieäp y Taêng-giaø-chi naøy traûi choã Phaät ngoài”. Luùc ñoù coù naêm traêm giaëc cöôùp ñi theo sau muoán cöôùp ñoaït, Phaät bieát neân ngoài xuoáng beân ñöôøng, Ca-nhieáp-ba voäi laáy ñieäp y traûi cho Phaät ngoài, Phaät ngoài xuoáng roài noùi: “Taêng-giaø-chi naøy raát meàm vaø eâm, oâng coù theå maëc y phaán taûo cuûa ta ñöôïc chaêng?”, Ca-nhieáp-ba ñaùp: “Xin Theá toân thoï nhaän ñieäp y meàm vaø eâm naøy vaø ban cho con chieác y phaán taûo cuûa Theá toân “. Ca-nhieáp-ba trong suoát taùm ngaøy khoâng chöùng ñöôïc quaû gì, ñeán ngaøy thöù chín môùi chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn. Luùc ñoù Dieäu-hieàn khoâng choã nöông thaân laïi khoâng raønh thôøi vuï neân coâ boû nhaø theo ngoaïi ñaïo khoâng y xuaát gia, do coâ ñoan chaùnh xinh ñeïp neân caùc ngoaïi ñaïo khoâng y ñeàu sanh taâm nhieãm ñaém vaø böùc naõo coâ laøm vieäc phi phaùp. Coâ ñem vieäc naøy noùi vôùi caùc nöõ ngoaïi ñaïo khoâng y, hoï baûo coâ ñeán choã ñaïi sö Boå thích noa baïch laïi ñaày ñuû söï vieäc, nhöng vò ñaïi sö naøy sau khi nghe xong laïi noùi vôùi coâ raèng: “Ta do ñoà chuùng naøy cung kính toân troïng maø ñöôïc nhieàu lôïi döôõng, nhöõng ngöôøi soáng theo giôùi ñieàu ñeàu ñaõ phaân taùn heát, theá löïc cuûa ta cuõng suy giaûm, hoï muoán laøm gì ta cuõng khoâng theå quaûn thuùc ñöôïc”. Sau ñoù Dieäu-hieàn cuøng caùc nöõ ngoaïi ñaïo khoâng y ñeán thaønh Vöông-xaù gaëp luùc ñang coù tieát hoäi, Ca-nhieáp-ba cuõng ñang ôû taïi thaønh Vöông-xaù neân saùng hoâm ñoù khi ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc tình côø gaëp ñöôïc Dieäu-hieàn lieàn hoûi: “Hieàn thuû, laâu nay coù ñöôïc an laïc khoâng, coù tu tònh haïnh khoâng?”. Dieäu-hieàn gaëp laïi Ca-nhieáp-ba khoâng ngaên ñöôïc loøng bi caûm, nöôùc maét löng troøng noùi: “Nöông ai tu tònh haïnh, xöa kia cuøng ôû chung moät truù quaùn suoát möôøi hai naêm kieân

taâm tu tònh haïnh, tröôùc sau khoâng thay ñoåi. Töø khi xa caùch ñeán nay vì phaûi ôû xen taïp vôùi ñaùm ngöôøi taïp ueá, neáp soáng ñoàng nhö suùc sanh, ñaõ khoâng thaønh xuaát gia laøm sao coù ñöôïc tònh haïnh”, Ca-nhieáp-ba hoûi roõ nguyeân do, Dieäu-hieàn keå laïi ñaày ñuû söï vieäc ñaõ qua, Ca-nhieáp-ba nghe roài suy nghó: “Ngöôøi nöõ naøy coù caên laønh ñôøi tröôùc hay khoâng vaø do ai teá ñoä ñöôïc”, lieàn nhieáp nieäm quaùn bieát laø coù caên laønh, ñöôïc giaûi thoaùt vaø do chính mình teá ñoä neân noùi vôùi Dieäu-hieàn: “Hieàn thuû coù muoán xuaát gia trong phaùp luaät kheùo thuyeát giaûng naøy khoâng?”, Dieäu-hieàn noùi: “Chôù khieán toâi giaãm laïi veát xe cuõ”, Ca-nhieáp-ba noùi: “Hieàn thuû chôù noùi nhö theá, Ñaïi sö cuûa toâi vaïn ñöùc vieân maõn, dieät taát caû chöôùng, laø chôn thaät phöôùc ñieàn, laø choã quy y vi dieäu tòch tónh, ñaõ chöùng chôn giaûi thoaùt. Naøng khoâng neân ñem phaùp cuûa haïng haï lieät so saùnh”. Dieäu-hieàn nghe roài baèng loøng xuaát gia, Ca-nhieáp-ba daãn Dieäu-hieàn ñeán choã Ñaïi-theá- chuû noùi raèng: “Thaùnh giaû, ngöôøi nöõ Dieäu-hieàn naøy taâm öa thích Thaéng phaùp, xin haõy cho coâ aáy xuaát gia”. Ñaïi-theá-chuû nghe lôøi, cho Dieäu-hieàn xuaát gia vaø thoï giôùi cuï tuùc, sau ñoù cho naêm phaùp y vaø caùc vaät duïng roài noùi: “Töø nay coâ haõy ôû trong caûnh giôùi Phaät khaát thöïc nuoâi thaân, kheùo tu tònh haïnh”. Saùng hoâm sau Dieäu-hieàn ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, do coâ quaù xinh ñeïp neân moïi ngöôøi ñeàu traàm troà: “Vì sao moät ngöôøi nöõ tuyeät ñeïp nhö vaäy laïi khoâng höôûng thoï duïc laïc maø laøm ngöôøi xuaát gia chöù?”, coâ nghe ñöôïc lôøi naøy caûm thaáy xaáu hoå neân khoâng vaøo thaønh khaát thöïc nöõa. Sau ñoù Ca-nhieáp-ba gaëp laïi Dieäu-hieàn hoûi thaêm coù ñöôïc an laïc khoâng môùi bieát ñöôïc nguyeân do, lieàn suy nghó: “Neáu Phaät cho pheùp, ta khaát thöïc xong seõ trích nöûa phaàn cho Dieäu-hieàn”, nghó roài lieàn ñem vieäc naøy baïch caùc Bí-soâ, caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi tuøy yù cho phaân nöûa, Ca-nhieáp-ba töø hoâm ñoù chia nöûa phaàn thöùc aên cho Dieäu-hieàn. Ni-thoå-la-nan-ñaø thaáy vaäy lieàn cheâ cöôøi vaø vu baùng raèng: “Thaùnh giaû Ca-nhieáp-ba tröôùc kia cuøng vôùi Dieäu-hieàn ôû chung moät truù quaùn suoát möôøi hai naêm tònh tu phaïm haïnh, hoâm nay laïi coù tö tình khaát thöïc cho nhau”, Ca-nhieáp-ba nghe ñöôïc lôøi naøy lieàn noùi phaùp yeáu cho Dieäu- hieàn theo ñoù tu taäp, noùi xong roài boû ñi, Dieäu-hieàn sau ñoù phaùt taâm ñaïi doõng maûnh, ñaàu ñeâm sau ñeâm chaùnh nieäm töông öng, khaéc traùch töï taâm khoâng taïm döøng nghæ neân chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn, chuyeån thaønh ngöôøi nöõ Voâ sanh thanh tònh. Sau ñoù Ca-nhieáp-ba gaëp laïi Dieäu-hieàn bieát coâ ñaõ chöùng quaû lieàn noùi: “Coâ ñöôïc keát quaû naøy laø nhôø toâi laø thieän tri thöùc, ñieàu gì caàn laøm toâi ñaõ laøm xong, töø nay ôû trong caûnh giôùi Phaät coâ haõy töï khaát thöïc nuoâi thaân”, cho neân saùng hoâm sau Dieäu-hieàn laïi ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc.

Luùc ñoù vua Vò-sanh-oaùn sau khi gieát cha sanh taâm hoái haän neân trong loøng luoân öu saàu, duø coù caùc kyõ nhaïc beân tai cuõng khoâng giaûi toûa ñöôïc noãi öu saàu naøy. Ñaïi thaàn cuûa vua tình côø gaëp Dieäu-hieàn ñi khaát thöïc, thaáy coâ nghi dung ñoan chaùnh xinh ñeïp lieàn suy nghó: “Ngöôøi nöõ naøy tuyeät ñeïp, nghi dung khaùc vôùi ngöôøi thöôøng, neáu ta ñem hieán cho vua coù theå giaûi toûa ñöôïc noãi öu saàu”, nghó roài lieàn baét Dieäu-hieàn ñöa veà phuû, buoäc coâ côûi boû phaùp y maëc y phuïc cuûa theå nöõ roài trang ñieåm cho coâ vôùi danh höông vaø chuoãi ngoïc, sau ñoù ñöa coâ ñeán choã vua. Vua Vò-sanh- oaùn vöøa nhìn thaáy coâ lieàn giaûi toûa noãi öu saàu, cuõng do nghieäp aùc ñôøi tröôùc cuûa Dieäu-hieàn ñaõ chín muoài neân coâ khoâng theå traùnh ñöôïc naïn bò vua cöôõng böùc. Luùc ñoù vaøo ngaøy raèm saép laøm leã Bao-saùi-ñaø, Ñaïi-theá-chuû nhìn khaép trong chuùng ni thaáy khoâng coù Dieäu-hieàn lieàn nhaäp ñònh quaùn saùt bieát Dieäu-hieàn ñang gaëp naïn, xuaát ñònh roài lieàn baûo ni Lieân-hoa-saéc: “Coâ haõy nhieáp nieäm quaùn saùt veà Dieäu-hieàn”, Lieân-hoa-saéc lieàn nhieáp nieäm quaùn bieát choã Dieäu-hieàn ñang ôû, lieàn nhö traùng só co duoãi caùnh tay bieán maát giöõa ni chuùng vaø hieän ra ôû vöông cung, ñöùng treân khoâng trung töø xa baûo Dieäu-hieàn: “Naøy Dieäu-hieàn, vì sao coâ ñaõ phaù caùc ma phieàn naõo maø laïi khoâng phaùt khôûi thaàn thoâng, ñeå chòu söï böùc naõo naøy?”, noùi roài lieàn chæ daïy phaùp yeáu ñeå phaùt khôûi thaàn thoâng löïc. Dieäu-hieàn lieàn heä nieäm tröø loaïn, trong khoaûnh khaéc chöùng ñöôïc thaàn tuùc nöông hö khoâng ñi theo Lieân-hoa-saéc ñeán choã tröôûng tònh, chuùng möôøi hai Bí-soâ ni thaáy Dieäu-hieàn trong chieác aùo theå nöõ lieàn sanh taâm khinh, cöôøi noùi raèng: “Toâi thaät khoâng theå cuøng cung nhôn naøy laøm tröôûng tònh”. Ñaïi-theá-chuû nghe lôøi naøy lieàn baûo Dieäu-hieàn: “Coâ neân trôû laïi baïch vua cho maëc laïi phaùp phuïc tröôùc kia roài trôû veà ñaây mau”, Dieäu-hieàn duøng thaàn thoâng ñeán choã vua ñang nguû khaûy moùng tay ñaùnh thöùc vua daäy, vua thöùc daäy thaáy Dieäu-hieàn treân hö khoâng lieàn kinh hoaøng, loâng toùc ñeàu döïng ñöùng hoûi: “Ngöôøi laø ai, laø thieân long hay quyû thaàn?”, Dieäu-hieàn ñaùp: “Toâi khoâng phaûi laø thieân long hay quyû thaàn, toâi laø Bí-soâ ni teân laø Dieäu-hieàn trong chuùng Thinh vaên cuûa Ñaïi sö”. Vua nghe roài noùi tuïng:

*“Hieän khoâng phaùp y vaø bình baùt,*

*Dung nghi laïi khoâng gioáng hình ni, Töôùng maïo laïi gioáng laø dieãm nöõ, Phaùp tuïc traùi nhau, haõy noùi roõ”.*

Dieäu-hieàn hieän thaân xuoáng keå laïi söï vieäc treân roài noùi:

*“Ñaïi vöông phi lyù böùc naõo nhau, Cöôõng ñoaït baùt vaø y cuûa toâi, Vaät cuûa cha meï neân trao laïi,*

*Toâi phaûi trôû veà laøm Tröôûng tònh”.*

Vua nghe roài lieàn ngaát xæu, phaûi duøng nöôùc röôùi leân maët môùi tænh laïi, vua kính leã ai caàu saùm hoái roài baûo laáy y baùt kính caån trao laïi cho Dieäu-hieàn, Dieäu-hieàn nhaän laáy y baùt roài trôû veà boån xöù cuøng caùc ni laøm Tröôûng tònh. Sau ñoù caùc Bí-soâ ni ñem vieäc naøy baïch caùc Bí-soâ, caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp caùc Bí-soâ ni, thöôøng phaùp cuûa chö Phaät laø ñuùng thôøi môùi hoûi, khoâng ñuùng thôøi thì khoâng hoûi; coù lôïi môùi hoûi, khoâng lôïi thì khoâng hoûi ñeå döùt tröø nghi hoaëc. Luùc ñoù Phaät hoûi Dieäu-hieàn: “Coâ thaät ñaõ laøm vieäc khoâng ñoan nghieâm naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät vaäy Theá toân”, laïi hoûi: “Coâ coù thoï laïc khoâng?”, ñaùp: “Con ñaõ ly duïc neân khoâng coù thoï laïc”, Phaät noùi: “Neáu vaäy thì coâ khoâng phaïm, nhöng Bí-soâ ni neáu laøm haïnh baát tònh thì cuõng phaïm Ba-la-thò-ca gioáng nhö Toâ-traän-na. Ta quaùn thaáy möôøi coâng ñöùc lôïi… vaø ñeå hieån döông Thaùnh giaùo lôïi khaép trôøi ngöôøi nôi Tyø-naïi-da cuûa Bí-soâ ni Thinh vaên cheá hoïc xöù naøy nhö sau: Neáu laïi coù Bí-soâ ni cuøng caùc Bí-soâ ni khaùc ñoàng thoï trì hoïc xöù, chöa xaû hoïc xöù, hoïc xöù suy keùm, khoâng töï phaùt loà maø laøm haïnh baát tònh hai thaân giao hoäi, cho ñeán cuøng vôùi baøng sanh thì Bí-soâ ni naøy cuõng phaïm Ba-la-thò-ca khoâng ñöôïc cuøng ôû chung.”

* Neáu laïi coù Bí-soâ ni : Coù naêm haïng Bí-soâ ni: Moät laø danh töï Bí-soâ ni, hai laø töï xöng Bí-soâ ni, ba laø khaát caàu Bí-soâ ni, boán laø phaù phieàn naõo Bí-soâ ni, naêm laø Baïch-töù-yeát-ma vieân cuï Bí-soâ ni. Sao goïi laø danh töï Bí-soâ ni? nghóa laø teân Bí-soâ ni do ngöôøi ñaët ñuôïc ngöôøi ñôøi chaáp nhaän hoaëc chuûng toäc laø Bí-soâ ni. Sao goïi laø töï xöng Bí-soâ ni? nghóa laø ngöôøi aáy thaät khoâng phaûi Bí-soâ ni, chæ töï noùi mình laø Bí-soâ ni, hoaëc laø taëc truï töï xöng Bí-soâ ni. Sao goïi laø khaát caàu Bí-soâ ni? laø chæ cho ngöôøi theá tuïc ñi xin aên ñeå töï nuoâi soáng. Sao goïi laø phaù phieàn naõo Bí-soâ ni? laø chæ cho ngöôøi coù theå ñoaïn heát caùc laäu hoaëc phieàn naõo, ñoát chaùy heát caùc khoå dò thuïc veà sanh giaø bònh cheát ôû ñôøi vò lai, kheùo bieát roõ laø ñaõ tröø heát goác reã nhö chaët ngoïn caây Ña-la, chöùng phaùp baát sanh. Sao goïi laø Baïch-töù-yeát- ma vieân cuï Bí-soâ ni? nghóa laø baûn thaân ngöôøi naøy khoâng coù caùc chöôùng naïn, Taêng nhö phaùp taùc phaùp thaønh töïu vieân maõn. Nghóa cuûa Bí-soâ ni noùi ôû trong ñaây laø chæ cho haïng Bí-soâ ni thöù naêm.
* Noùi laïi coù laø noùi coøn coù Bí-soâ ni khaùc thuoäc loaïi nhö vaäy. Noùi cuøng vôùi caùc Bí-soâ ni laø noùi cuøng caùc Bí-soâ khaùc.
* Noùi ñoàng ñöôïc hoïc xöù laø neáu coù ngöôøi thoï giôùi tröôùc moät traêm naêm, nhöõng vieäc caàn phaûi hoïc cuõng gioáng nhö ngöôøi môùi thoï giôùi khoâng khaùc. Vieäc caàn hoïc cuûa ngöôøi môùi thoï vieân cuï cuøng vôùi vieäc neân hoïc cuûa ngöôøi thoï vieân cuï tröôùc moät traêm naêm khoâng khaùc nhau, nghóa laø

nghi quyû trì phaïm cuûa hoïc xöù thi-la khi ñaéc giôùi ñeàu gioáng nhö nhau.

* Noùi khoâng xaû hoïc xöù laø ñoái vôùi ngöôøi ñieân cuoàng taâm loaïn bò khoå naõo raøng buoäc hay ngöôøi caâm, ñieác ngu si maø xaû hoïc xöù thì khoâng goïi laø xaû. Neáu ôû choã vaéng veû moät mình khôûi yù töôûng laø vaéng laëng moät mình, hoaëc ôû choã vaéng laëng moät mình khôûi yù töôûng laø khoâng vaéng laëng moät mình, hoaëc ôû choã khoâng vaéng laëng moät mình maø khôûi töôûng laø vaéng laëng moät mình thì chaúng phaûi laø xaû hoïc xöù. Neáu ngöôøi ôû Trung phöông ñoái vôùi ngöôøi ôû Bieân phöông söû duïng ngoân ngöõ cuûa Trung phöông thì xaû khoâng thaønh xaû, nhöng neáu hoï hieåu thì thaønh xaû. Neáu ngöôøi ôû Bieân phöông ñoái vôùi ngöôøi ôû Trung phöông söû duïng ngoân ngöõ cuûa Bieân phöông, hoaëc ngöôøi ôû Trung phöông ñoái vôùi ngöôøi ôû Trung phöông söû duïng ngoân ngöõ cuûa Bieân phöông thì xaû khoâng thaønh xaû, nhöng neáu hoï hieåu thì thaønh xaû. Neáu ngöôøi ôû Bieân phöông ñoái vôùi ngöôøi ôû Bieân phöông söû duïng ngoân ngöõ Trung phöông nhö treân coù theå bieát. Neáu ñoái vôùi ngöôøi nguû, ngöôøi nhaäp ñònh, phi nhôn, trôøi, loaøi baøng sanh bieán hoùa, hoaëc trong luùc oàn aøo naùo ñoäng hoaëc ngöôøi taâm taùnh maát thaêng baèng… ñeàu khoâng thaønh xaû hoïc xöù.
* Noùi hoïc xöù bò suy keùm maø khoâng töï noùi ra phaân bieät coù boán tröôøng hôïp:

Moät laø xaû hoïc xöù khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû. Hai laø hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû, khoâng phaûi xaû hoïc xöù. Ba laø xaû hoïc xöù, hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû.

Boán laø khoâng xaû hoïc xöù, khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø

xaû.

Sao goïi laø xaû hoïc xöù, khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø

xaû? nhö coù Bí-soâ ni quyeán luyeán nhôù thöông gia ñình muoán trôû veà theá tuïc, ñoái vôùi ñaïo sa moân khoâng coøn taâm yeâu thích nöõa, caûm thaáy khoå sôû nhaøm chaùn roài ñeán choã moät Bí-soâ ni khaùc noùi raèng: “Cuï thoï nhôù nghó, toâi laø Bí-soâ ni nay xaû hoïc xöù”, ñaây goïi laø xaû hoïc xöù. Hoaëc noùi: “Toâi xaû Phaät ñaø, Ñaït-ma, Taêng giaø”, hoaëc noùi: “Toâi xaû Toá-ñaùt-la, Tyø-naïi-da, Ma-saát-lyù-ca”, hoaëc noùi: “Toâi xaû OÂ-ba-ña-da, A-lan-nhaõ giaù-lôïi-gia”, hoaëc noùi: “Bieát toâi laø ngöôøi tuïc, bieát Toâi laø Caàu-tòch, laø Phieán-tra-baùn traïch-ca, nhieãm oâ Bí-soâ, gieát cha, haïi meï, gieát A-la-haùn, phaù hoøa hôïp taêng, taâm aùc laøm Phaät bò thöông chaûy maùu, laø ngoaïi ñaïo, laø ngöôøi höôùng veà ngoaïi ñaïo, laø taëc truï, laø ngöôøi bieät truï, baát coïng truï”, cho ñeán noùi: “Toâi vôùi ngöôøi ñoàng phaùp, ñoàng phaïm haïnh nhö caùc vò khoâng phaûi laø baïn beø”. Ñaây goïi laø xaû hoïc xöù khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû.

* Sao goïi laø hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû, khoâng phaûi laø xaû hoïc xöù? nhö coù Bí-soâ ni quyeán luyeán nhôù thöông gia ñình muoán trôû veà theá tuïc… nhö vaên treân, ñeán choã moät Bí-soâ ni noùi raèng: “Cuï thoï bieát chaêng, phaïm haïnh khoù laäp, choã vaéng laëng khoù nöông ôû, khoâng theå soáng trong röøng, thoï ngoïa cuï xaáu. Toâi nhôù cha me, anh em, toâi phaûi keá thöøa söï nghieäp cuûa oâng cha. Toâi muoán hoïc caùc ngheà coâng xaûo, kinh doanh vaø ngheà noâng”. Bí-soâ ni naøy noùi ñuû lôøi hoái tieác nhö vaäy maø khoâng noùi Toâi xaû hoïc xöù, ñaây goïi laø hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû, khoâng phaûi laø xaû hoïc xöù.
* Sao goïi laø xaû hoïc xöù, hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû? Nhö coù Bí-soâ ni quyeán luyeán nhôù thöông gia ñình… nhö vaên treân, ñeán choã Bí-soâ ni khaùc noùi roõ raøng Toâi xaû hoïc xöù… nhö vaên treân, cho ñeán noùi nhöõng ngöôøi ñoàng phaïm haïnh nhö caùc vò khoâng phaûi laø baïn beø, ñaây goïi laø xaû hoïc xöù, hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû.
* Sao goïi laø khoâng xaû hoïc xöù, khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû? laø tröø ba tröôøng hôïp neâu treân thì goïi laø khoâng xaû hoïc xöù, khoâng phaûi hoïc xöù bò suy keùm maø noùi laø xaû.
* Noùi laøm haïnh baát tònh laø haønh daâm duïc, daâm duïc laø hai thaân giao hôïp, nôi thaân nghieäp laøm vieäc phi phaùp.
* Noùi cho ñeán cuøng vôùi loaøi baøng sanh laø chæ cho loaøi khæ…; chöõ thöû laø chæ cho ngöôøi phaïm; Bí-soâ ni laø ngöôøi ñöôïc taùnh Bí-soâ. Sao goïi laø ñöôïc taùnh Bí-soâ? Töùc laø ngöôøi thoï vieân cuï, vieân cuï laø Taêng Baïch-töù- yeát-ma nhö phaùp thaønh töïu vieân maõn; ngöôøi taán thoï cuï taâm chí thaønh mong caàu giôùi phaùp, taâm khoâng saân haän theä nguyeän thoï giôùi, duøng lôøi noùi bieåu baïch, ngöõ nghieäp theå hieän roõ raøng neân goïi laø Vieân cuï.
* Noùi Ba-la-thò-ca laø toäi cöïc troïng, cöïc aùc, ñaùng loaïi boû khoâng neân yeâu thích. Bí-soâ ni vöøa phaïm toäi naøy lieàn chaúng coøn laø sa moân, chaúng phaûi laø Thích ca nöõ, maát taùnh Bí-soâ ni, traùi taùnh Nieát-baøn, bò ñoïa laïc suïp ngaõ, bò ngöôøi khaùc vöôït troäi hôn, khoâng theå cöùu vôùt ñöôïc nhö caây Ña-la bò chaët ngoïn khoâng theå soáng laïi ñöôïc neân goïi laø ba la thò ca.
* Noùi khoâng cuøng ôû chung laø noùi ngöôøi phaïm toäi naøy khoâng ñöôïc cuøng ôû chung vôùi caùc Bí-soâ ni khaùc. Taêng boá taùt, töï töù hoaëc ñôn baïch, baïch nhò, Baïch-töù-yeát-ma; hoaëc trong chuùng coù vieäc Taêng sai möôøi hai haïng ngöôøi thì ngöôøi phaïm giôùi naøy khoâng ñöôïc sai. Duø phaùp hay thöïc ñeàu khoâng cuøng thoï duïng, ngöôøi naøy neân ñuoåi ra khoûi chuùng neân goïi laø khoâng cuøng ôû chung.

Trong hoïc xöù naøy töôùng phaïm nhö theá naøo?

*Nhieáp Tuïng:*

*Haønh daâm nôi ba choã Ba choã caùch khoâng caùch*

*(coù y phuïc hay khoâng coù y phuïc) Soáng, cheát, hoaïi khoâng hoaïi Nam. Nöõ, baùn traïch ca*

*Thaáy ngöôøi nguû haønh daâm Hoaëc trao cho thuoác, röôïu… Cöôõng böùc thích khoâng thích Phaïm khoâng phaïm neân bieát.*

Neáu Bí-soâ ni nôi ba choã laøm haïnh baát tònh, laøm phaùp daâm duïc lieàn phaïm Ba-la-thò-ca, ba choã laø ñöôøng ñaïi tieåu tieän vaø mieäng. Neáu Bí-soâ ni cuøng ba haïng ngöôøi laøm phaùp daâm duïc vöøa vaøo nôi ba choã haønh daâm lieàn phaïm Ba-la-thò-ca, ba haïng ngöôøi ñoù laø nam thuoäc loaøi ngöôøi, nam thuoäc loaøi phi nhôn, vaø nam baøng sanh. Neáu Bí-soâ ni khôûi taâm daâm, yù muoán thoï laïc, tuøy thuaän nieäm duïc nôi ba choã chöa hö hoaïi cuûa ngöôøi nam coøn soáng laøm vieäc daâm duïc, coù y phuïc haønh daâm vôùi ngöôøi coù y phuïc hay khoâng coù y phuïc, hoaëc khoâng coù y phuïc haønh daâm vôùi ngöôøi khoâng coù y phuïc, vöøa vaøo ba choã haønh daâm naøy cuøng giao hoäi lieàn phaïm Ba-la-thò-ca. Bí-soâ ni nôi ba choã toån hoaïi cuûa ngöôøi nam coøn soáng laøm vieäc daâm duïc, coù y phuïc hay khoâng coù y phuïc nhö treân, vöøa vaøo ba choã haønh daâm naøy lieàn phaïm Toát-thoå-la-ñeå. Bí-soâ ni nôi ba choã khoâng hö hoaïi cuûa ngöôøi nam ñaõ cheát laøm vieäc daâm duïc, coù y phuïc hay khoâng coù y phuïc nhö treân, vöøa vaøo ba choã haønh daâm naøy lieàn phaïm Ba-la-thò-ca; neáu nôi ba choã toån hoaïi cuûa ngöôøi nam ñaõ cheát laøm vieäc daâm coù y phuïc hay khoâng coù y phuïc nhö treân, vöøa vaøo ba choã haønh daâm naøy lieàn phaïm Toát-thoå-la-ñeå. Ñoái vôùi phi nhôn nam hay baøng sanh nam soáng hay cheát, ba choã toån hoaïi hay khoâng toån hoaïi, coù caùch hay khoâng caùch, phaïm toäi naëng nheï nhö treân coù theå bieát.

Bí-soâ ni ñoái vôùi Bí-soâ ñang nguû laøm haïnh baát tònh, neáu Bí-soâ ñang nguû trong ba thôøi ñeàu khoâng hay bieát thì khoâng phaïm, nhöng ngöôøi haønh daâm phaïm toäi caên baûn; neáu Bí-soâ ñang nguû luùc ñaàu bieát, giöõa vaø sau khoâng bieát thì khoâng phaïm, nhöng ngöôøi haønh daâm phaïm toäi caên baûn; neáu ban ñaàu vaø giöõa bieát, sau laïi khoâng bieát cuõng khoâng phaïm, nhöng ngöôøi haønh daâm phaïm toäi caên baûn; neáu caû ba thôøi ñeàu bieát maø taâm khoâng thoï laïc cuõng khoâng phaïm, nhöng ngöôøi haønh daâm phaïm toäi caên baûn; neáu caû ba thôøi taâm ñeàu bieát vôùi taâm thoï laïc thì caû hai ñeàu phaïm toäi caên baûn. Neáu Bí-soâ ni ñeán choã Bí-soâ ni, Thöùc-xoa-ma-na, Caàu-tòch, caàu tòch nöõ phaïm toäi naëng nheï nhö treân coù theå bieát.

Neáu Bí-soâ ni duøng röôïu laøm töø gaïo, neáp, hoa quaû hay reã… cho Bí- soâ khaùc uoáng say ñeå laøm vieäc baát tònh, Bí-soâ say naøy trong ba thôøi bieát hay khoâng bieát, thoï laïc hay khoâng thoï laïc phaïm toäi hay khoâng phaïm toäi nhö treân neân bieát; ñoái vôùi ba chuùng khaùc cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp treân nguû ôû treân.

Neáu Bí-soâ ni duøng thuoác hay chuù thuaät khieán cho ngöôøi kia meâ loaïn ñeå laøm vieäc baát tònh, cho ñeán ñoái vôùi ba chuùng khaùc phaïm hay khoâng phaïm cuõng gioáng nhö treân.

Neáu Bí-soâ ni cöôõng böùc Bí-soâ khaùc, ngöôøi bò cöôõng böùc luùc môùi vaøo ba choã haønh daâm maø khôûi thoï laïc thì caû hai ñeàu bò taån; neáu luùc môùi vaøo vaø khoaûng giöõa khoâng thoï laïc nhöng sau laïi thoï laïc thì caû hai cuõng ñeàu bò taån; neáu ngöôøi bò cöôõng böùc caû ba thôøi khoâng thoï laïc thì khoâng phaïm, nhöng ngöôøi cöôõng böùc bò taån. Cöôõng böùc ba chuùng khaùc cuõng gioáng nhö treân maø ñònh toäi, neáu Bí-soâ ni laêng böùc laãn nhau cuõng nhö treân neân bieát.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Theá toân: “Theá toân, toân giaû Ca-nhieáp-ba vaø Dieäu-hieàn tröôùc kia ñaõ taïo nghieäp gì, do nghieäp löïc aáy caû hai ngöôøi ñeàu ñöôïc thieåu duïc?”, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “Hai ngöôøi tröôùc kia ñaõ taïo nghieäp nay quaû baùo thaønh thuïc trôû laïi töï thoï, caùc thaày kheùo laéng nghe: Thuôû xöa coù moät noâng phu ôû trong moät ngoâi laøng noï, sôùm chieàu luøa traâu ra ruoäng caøy caáy, tôùi giôø côm ngöôøi vôï mang côm ra cho aên. Moät hoâm ngöôøi vôï vaøo röøng kieám cuûi ñeå naáu côm thaáy coù moät vò Ñoäc giaùc ngoài döôøi goác caây trong röøng, thaân taâm vaéng laëng, dung saéc ñoan nghieâm beøn ñeán kính leã roài ngoài xuoáng chieâm ngöôõng. Luùc ñoù noâng phu thaáy vôï khoâng mang côm ñeán neân vaùc caøy ñi tìm, ñeán trong röøng thaáy vôï ngoài tröôùc vò Ñoäc giaùc lieàn lôùn tieáng noùi: “Naøng cuøng ngöôøi naøy laøm vieäc phi phaùp”, vò Ñoäc nghe lôøi naøy roài vì thöông xoùt noâng phu neân voït leân hö khoâng hieän caùc thaàn bieán…. Noâng phu thaáy vaäy sanh taâm hoå theïn gieo mình xuoáng ñaát nhö ñaïi thoï bò ngaõ, quyø goái chaép tay ai caàu saùm taï roài baïch: “Cuùi xin Ñaïi Thaùnh chôn thanh tònh ruõ loøng ñaïi töø bi thoï con cuùng döôøng, con vì nghi ngôø neân noùi ra lôøi phi lyù, cuùi xin Thaùnh giaû töø bi dung thöù”. Vò Ñoäc giaùc hieän thaân trôû xuoáng, noâng phu cuùng döôøng roài phaùt nguyeän: “Do taâm duïc neân con khôûi nieäm aùc, chuùng con xin nguyeän ñôøi ñôøi thöôøng ít duïc nhieãm”.

Naøy caùc Bí-soâ, noâng phu xöa kia chính laø cuï thoï Ca-nhieáp-ba, vôï cuûa noâng phu chính laø Dieäu-hieàn. Töø ñoù veà sau cho ñeán ngaøy nay caû hai ñeàu thieåu duïc. Caùc thaày laéng nghe tieáp:

Thuôû xöa trong moät laøng noï coù moät tröôûng giaû giaøu coù, thôøi gian

sau ñeán tieát Tam xuaân traêm hoa ñua nôû, nuùi röøng xanh töôi, nöôùc ao trong, hoa chim xen nhau, caùc loaïi chim nhö Khoång töôùc, Anh voõ, Nga, Nhaïn, Uyeân öông töøng ñaøn bay hoùt. Luùc ñoù treân theá gian khoâng coù Phaät, chæ coù Ñoäc giaùc ra ñôøi vì loøng töø bi neân thoï duïng ngoïa cuï xaáu, laø thaéng phöôùc ñieàn thích ôû choã yeân tónh vaéng laëng, khoâng cuøng theá tuïc giao tieáp nhö con ñaïi Teâ giaùc thích lìa baày soáng moät mình. Tröôûng giaû cuøng gia quyeán daïo chôi trong vöôøn, vì khoâng thaáy vò Ñoäc giaùc ngoài döôùi goác caây trong vöôøn hoa neân tröôûng giaû cuøng vôï haønh duïc gaây ra tieáng ñoäng khieán Ñoäc giaùc xuaát ñònh. Luùc ñoù tröôûng giaû caûm thaáy hoå theïn vaø hoái haän neân daâng leã cuùng döôøng vaø phaùt nguyeän: “Con vì ñam meâ saéc duïc neân ñaõ laøm vieäc xaáu tröôùc Thaùnh giaû, chuùng con xin nguyeän ñôøi vò lai ñöôïc quaû baùo thieåu duïc”.

Naøy caùc Bí-soâ, tröôûng giaû xöa kia chính laø cuï thoï Ca-nhieáp-ba, vôï cuûa tröôûng giaû chính laø Dieäu-hieàn. Do xöa kia phaùt nguyeän nhö vaäy neân caû hai ñeàu ñöôïc thieåu duïc.

Caùc Bí-soâ baïch Phaät: “Theá toân, thaät laø hy höõu, cuï thoï Ca-nhieáp-ba vaø Dieäu-hieàn ñeàu cuøng xuaát gia”, Phaät noùi: “Khoâng phaûi ñôøi naøy caû hai lìa tuïc xuaát gia, maø thôøi xa xöa cuõng ñaõ nhö vaäy. Caùc thaày laéng nghe: Thuôû xöa ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät ngöôøi thôï goám laøm vieäc trong moät phöôøng goám, coù boán vò Ñoäc giaùc ñeán xin nghæ qua ñeâm, vì ñeán coù tröôùc sau neân khoâng bieát nhau. Luùc ñoù coù moät vò Ñoäc giaùc nhaäp ñònh Hoûa quang, ba vò kia troâng thaáy cuøng ñeán choã vò Ñoäc giaùc ñoù vaø cuøng thaêm hoûi laãn nhau: “Thaùnh giaû laø ai?”, moät vò ñaùp: “Caùc vò coù nghe bieát vò vua teân laø Tröôïng bình, vaây quanh vua coù voâ löôïng öùc ngaøn binh voi hay khoâng?”, cuøng ñaùp laø coù nghe, vò ñoù noùi: “Vò vua ñoù chính laø toâi”, cuøng hoûi: “Vì sao Ñaïi vöông lìa tuïc xuaát gia?”, ñaùp: “Khi toâi ôû treân laàu cao thaáy dieàu haâu ngaäm mieáng thòt bay ngang qua, laïi thaáy coù baày chim cuøng loaïi bay theo tranh nhau giaønh laáy mieáng thòt. Dieàu haâu kia lieàn boû mieáng thòt bay sang moät beân ñeå caùc chim kia cuøng nhau tranh giaønh, toâi thaáy caûnh naøy roài taâm sanh nhaøm lìa neân boû tuïc xuaát gia”, keá noùi tuïng:

*“Thaáy dieàu haâu ngaäm thòt, Caùc chim cuøng tranh giaønh, Boû thòt ñöôïc an oån.*

*Nieäm duïc khoâng chôn thaät, Nhö moäng töôûng ñieân ñaûo, Neân toâi boû vöông vò,*

*moät mình nhö teâ giaùc, ÔÛ rieâng taïi moät nôi”.*

Keá hoûi vò Ñoäc giaùc thöù hai: “Thaùnh giaû laø ai?”, ñaùp: “Caùc vò coù nghe bieát vò vua teân laø Xuù-dieän, vaây quanh vua coù voâ löôïng öùc ngaøn binh maõ hay khoâng?”, cuøng ñaùp laø coù nghe, vò aáy noùi: “Vò vua aáy chính laø toâi”, cuøng hoûi: “Vì sao Ñaïi vöông lìa tuïc xuaát gia?”, ñaùp: “Khi toâi ôû trong cung thaáy coù hai con traâu ñöïc chaïy theo con traâu caùi, vì tranh giaønh traâu caùi neân hai traâu ñöïc huùc nhau khieán caû hai ñeàu bò thöông, con bò gaõy söøng boû chaïy. Toâi thaáy vieäc naøy trong loøng lo nghó: Trong taát caû hoïa hoaïn, tham duïc laø coäi goác; nghó roài taâm sanh nhaøm lìa neân toâi boû tuïc xuaát gia”, keá noùi tuïng:

*“Thaáy hai traâu ñöïc giaønh traâu caùi, Huùc laãn nhau khieán bò toån thöông, Con traâu lìa boû ñöôïc an oån.*

*Höõu tình vì duïc thöôøng lo sôï, Ta nhö Teâ giaùc ñi moät mình,*

*An nhieân truï ôû trong röøng vaéng, Khoâng bò caùc tham duïc loâi cuoán, Ñöôïc ñeán choã töï taïi voâ vi”.*

Keá hoûi vò Ñoäc giaùc thöù ba: “Thaùnh giaû laø ai?”, ñaùp: “Caùc vò coù nghe bieát vua Phaïm-thoï ôû thaønh Baø-la-neâ-tö, vaây quanh vua coù voâ löôïng öùc ngaøn chuùng nhôn hay khoâng?”, cuøng ñaùp laø coù nghe, vò aáy noùi: “Vò vua aáy chính laø toâi”, cuøng hoûi: “Vì sao Thaùnh giaû lìa tuïc xuaát gia?”, ñaùp: “Ñeán tieát Tam xuaân traêm hoa ñua nôû, nuùi röøng xanh töôi, nöôùc ao trong, hoa chim xen nhau, caùc loaïi chim nhö Khoång töôùc, Anh voõ, Nga, Nhaïn, Uyeân öông töøng ñaøn bay hoùt. Toâi cuøng caùc theå nöõ vaøo trong vöôøn hoa thöôûng ngoaïn roài aên uoáng vui chôi, sau ñoù vì moõi meät neân toâi nguû thieáp ñi. Caùc cung nhôn thaáy toâi nguû neân tha hoà haùi hoa beû traùi khieán cho caây hoa traùi trong vöôøn trôû neân taøn taï. Khi toâi thöùc daäy nhìn thaáy caûnh naøy trong loøng lo nghó: Nhöõng caây hoa traùi naøy vöøa roài con sum sueâ töôi toát, baây giôø trôû neân taøn taï nhö theá, thaân ta chaéc cuõng nhö vaäy. Nghó roài taâm sanh nhaøm lìa neân toâi boû vöông vò xuaát gia”, keá noùi tuïng:

*“Toâi thaáy caùc caây hoa töôi ñeïp, Baây giôø taøn taï chaúng nôõ nhìn, Neân bieát caùc duïc ñeàu nhö vaäy, Nhö con Teâ giaùc ôû moät mình”.*

Keá hoûi vò Ñoäc giaùc thöù tö: “Thaùnh giaû laø ai?”, ñaùp: “Caùc vò coù nghe bieát vò vua teân laø Traùng thaéng ôû thaønh An laïc, vaây quanh vua coù voâ löôïng öùc ngaøn chuùng nhôn hay khoâng?”, cuøng ñaùp laø coù nghe, vò aáy noùi: “Vò vua aáy chính laø toâi”, cuøng hoûi: “Vì sao Ñaïi vöông lìa tuïc xuaát gia?”,

ñaùp: “Khi toâi ôû trong cung coù caùc theå nöõ vaây quanh, luùc ñoù coù moät theå nöõ tay ñeo voøng xuyeán haït trai traéng, moãi khi caùnh tay lay ñoäng lieàn phaùt ra aâm thanh naùo ñoäng. Toâi thaáy vieäc naøy trong loøng lo nghó: Xuyeán laø vaät voâ tri, khi caùnh tay lay ñoäng con phaùt ra aâm thanh naùo ñoäng huoáng chi ngöôøi cuøng ôû chung laøm sao an tónh ñöôïc. Nghó nhö vaäy neân toâi boû tuïc xuaát gia”, keá noùi tuïng:

*“Toâi thaáy voøng xuyeán ñeo nôi tay, Caùnh tay lay ñoäng phaùt aâm thanh, Neân bieát caùc duïc cuõng nhö vaäy, Toâi nhö voi röøng soáng ñoäc haønh”.*

Luùc ñoù hai vôï choàng thôï goám nghe boán vò Ñoäc giaùc noùi nhö theá roài, ngöôøi vôï lieàn noùi vôùi choàng: “Thaùnh töû, caùc Ñaïi tieân naøy ñeàu laø nhöõng vò vua töï taïi haøo quyù maø coøn töø boû vöông vò vaø theá laïc ñeå xuaát gia, taïi sao chuùng ta laïi khoâng xuaát gia?”, hai ñöùa con nghe vaäy lieàn noùi: “Neáu cha meï xuaát gia, ai seõ nuoâi chuùng con?”, ngöôøi cha nghe roài lieàn noùi: “Con chôù lo aâu, cha ñôïi con lôùn roài môùi xuaát gia”, noùi roài ngöôøi thôï goám caàm bình ñi laáy nöôùc, ngöôøi vôï noùi: “Thaùnh töû ñeå toâi ñi laáy nöôùc cho”, noùi roài caàm laáy caùi bình trong tay choàng ra ñeán bôø soâng ñeå bình ôû ñoù roài ñi xuaát gia. Ngöôøi choàng nghe tin vôï ñaõ xuaát gia lieàn than: “Ta ñaõ thua keá vôï, giôø moät mình ta phaûi nuoâi con khoân lôùn. Ta neân thöû xem caùc con ñaõ bieát ñieàu thieän vaø töï nuoâi soáng ñöôïc chöa?”. Ngöôøi thôï goám sau ñoù lieàn cho con aên thöùc aên laït dôû, coøn mình aên thöùc aên ngon; cho con aên traùi chua coøn mình aên traùi ngoït. Ngöôøi con thaáy vaäy lieàn noùi: “Cha cho con aên thöùc aên laït dôû vaø traùi chua nhö vaäy laøm sao con aên ñöôïc”, ngöôøi cha nghe roài lieàn suy nghó: “Con ta ñaõ bieát phaân bieät ngon dôû chua ngoït thì ta coù theå toaïi nguyeän ñöôïc roài”, nghó roài lieàn boû nhaø ñi xuaát gia. Sau ñoù gaëp laïi ngöôøi vôï, baø hoûi: “OÂng ñaõ ñeå laïi thöùc aên cho con roài sao?”, ngöôøi choàng noùi: “Toâi ñaõ thöû thaáy chuùng bieát phaân bieät ngon dôû chua ngoït neân toâi môùi boû ñi, baø ñaõ xuaát gia, toâi cuõng xuaát gia, baø chôù lo nghó nöõa”.

Naøy caùc Bí-soâ, ngöôøi thôï goám xöa kia chính laø cuï thoï Ca-nhieáp-

ba, ngöôøi vôï chính laø Dieäu-hieàn. Xöa kia hai ngöôøi ñaõ boû tuïc xuaát gia, nay cuõng nhö vaäy”.

Caùc Bí-soâ baïch Phaät: “Theá toân, Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì maø ñöôïc thaân kim saéc?”, Phaät noùi: “Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp nay ñöôïc thoï quaû”, lieàn noùi keä:

*“Duø traûi qua traêm kieáp, Ngieäp ñaõ taïo khoâng maát,*

*Khi nhaân duyeân hoäi hoïp, Töï thoï laáy quaû baùo”.*

Caùc thaày laéng nghe:

Chín möôi moát kieáp xa xöa veà tröôùc coù Phaät Tyø-baø-thi Nhö lai ÖÙng ñaúng chaùnh giaùc ra ñôøi ñaày ñuû möôøi hieäu, luùc ñoù ôû Vöông ñoâ coù vò vua teân laø Thaân hueä duøng phaùp giaùo hoùa neân daân chuùng ñöôïc an cö laïc nghieäp. Trong nöôùc khoâng coù doái traù, ñaïo taëc hay bònh dòch… luùa gaïo, traâu deâ… ñeàu sung tuùc, vua thöông daân nhö con. Phaät Tyø-baø-thi cuøng saùu möôi hai vaïn Bí-soâ an truù ôû beân soâng caùch vöông ñoâ khoâng xa, khi Phaät ngoài treân toøa thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng oai quang ngôøi saùng, nhöng khi Phaät du haønh trong nhaân gian thì choã ngoài ñoù khoâng coøn ngôøi saùng nöõa. Luùc ñoù em gaùi cuûa vua hoûi vua Theá toân hieän nay ôû ñaâu, vua noùi Theá toân ñaõ du haønh trong nhaân gian, em gaùi vua yeâu caàu nhaø vua duøng vaøng Thieäm-boä taïc töôïng baèng thaân löôïng cuûa Nhö lai roài ñeå vaøo ngoài ngoài cuûa Phaät. Khi Phaät du haønh trôû veà, do oai löïc cuûa Phaät neân töôïng vaøng naøy maát saùng, em gaùi vua thaáy vieäc hy höõu naøy khôûi taâm tònh tín quyø goái chaép tay phaùt nguyeän: “Nhö oai quang thaàn ñöùc cuûa Phaät laøm cho töôïng Phaät baèng vaøng maát saùng, con nguyeän ñôøi vò lai sanh baát cöù nôi naøo thaân quang cuûa con cuõng nhö Phaät khoâng khaùc”.

Naøy caùc Bí-soâ, ngöôøi nöõ phaùt nguyeän ñoù chính laø Dieäu-hieàn do duøng taâm thanh tònh phaùt nguyeän neân nay ñöôïc quaû baùo sanh baát cöù nôi naøo thaân ñeàu coù saéc vaøng. Do loøng chí thaønh maõnh lieät vaø taâm thanh tònh khoâng hö hoaïi neân trong chín möôi moát kieáp ñoái vôùi thöôïng phöôùc ñieàn gieo haït gioáng toát thì seõ ñöôïc quaû baùo vi dieäu maõi ñeán ngaøy nay khoâng döùt. Caùc thaày haõy nghe tieáp, Dieäu-hieàn ñaõ töøng taïo nghieäp gì maø ñöôïc thaân saéc vaøng, dung maïo ñoan chaùnh khoâng ai saùnh.

Thuôû xöa ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät tröôûng giaû giaøu coù baûo vôï neân thöôøng söûa soaïn moùn aên cuùng döôøng caùc Sa moân, Baø-la-moân. Thôøi gian sau coù moät vò Ñoäc giaùc thaân taâm vaéng laëng ñeán nhaø tröôûng giaû khaát thöïc, ngöôøi vôï thaáy vò Ñoäc giaùc naøy thaân töôùng khoâng ñoan nghieâm neân khoâng cuùng döôøng, vò Ñoäc giaùc khoâng ñöôïc thöùc aên neân ra ñi, ñöùa tôù gaùi thaáy vaäy lieàn môøi vaøo nhaø baïch vôùi phu nhaân: “Ñaïi gia, taïi sao khoâng cuùng thöùc aên cho vò Thaùnh giaû naøy?”, phu nhaân noùi: “Ta thaáy vò naøy thaân töôùng khoâng ñoan nghieâm neân khoâng muoán cuùng”, ñöùa tôù gaùi noùi: “Laõo gia ñaâu coù noùi khoâng cuùng cho ngöôøi khoâng coù töôùng toát”, phu nhaân noùi: “Tuy laõo gia khoâng noùi nhöng ta khoâng muoán cho”. Ñöùa tôù gaùi nghe roài lieàn suy nghó: “Ta nhòn ñoùi ñem phaàn aên cuûa mình cuùng cho Thaùnh giaû”, nghó roài lieàn ñem phaàn aên cuûa mình daâng cuùng. Luùc ñoù

vò Ñoäc giaùc thöông xoùt lieàn voït leân hö khoâng hieän caùc thaàn bieán, ñöùa tôù gaùi troâng thaáy lieàn quyø goái chaép tay phaùt nguyeän: “Thaùnh giaû, do thaân töôùng cuûa Thaùnh giaû khoâng ñoan nghieâm neân khaát thöïc khoù ñöôïc, nay con gieo caên laønh naøy nguyeän ñôøi vò lai ñöôïc dung maïo ñoan nghieâm, ai thaáy ñeàu öa nhìn”. Luùc ñoù vua Phaïm-thoï cuøng caùc quan töø xa thaáy vò Ñoäc giaùc bay leân hö khoâng hieän caùc thaàn bieán, vua lieàn hoûi caùc quan vò Ñoäc giaùc ñoù ñang khaát thöïc ôû nhaø ai, keá noùi keä:

*“Hoâm nay Ñaïi só ñeán nhaø ai, Tröø boû ngheøo khoå cho an laïc,*

*Treân thaéng phöôùc ñieàn gieo gioáng phöôùc, Seõ ñöôïc quaû baùo khoâng cuøng taän”.*

Sau ñoù nhaø vua bieát ñöôïc vò Ñoäc giaùc khaát thöïc ôû nhaø tröôûng giaû, tröôûng giaû nghe bieát vieäc naøy roài lieàn trôû veà nhaø hoûi ra môùi bieát chính ñöùa tôù gaùi ñaõ nhòn phaàn aên cuûa mình cuùng döôøng vò ñoäc giaùc. Tröôûng giaû baûo ñöùa tôù gaùi: “Do ngöôi laøm ñöôïc vieäc phöôùc naøy neân töø nay veà sau ngöôi ñöôïc tö do, coù caàn duøng vaät chi cöù tuøy yù laáy duøng”. Luùc ñoù phu nhaân baûo ñöùa tôù gaùi: “Phöôùc phaàn cuûa ngöôi haõy cho laïi ta”, ñöùa tôù gaùi khoâng chòu, phu nhaân noåi giaän laáy gaäy ñaùnh vaøo ñaàu lieàn maïng chung ñöôïc sanh leân coõi trôøi ba möôi ba. Vöøa sanh leân ñaây caùc cung ñieän ôû coõi trôøi naøy ñeàu röïc saùng, vua Ñeá-thích vaø boán vò phuï thaàn nhìn thaáy ngöôøi nöõ naøy taâm lieàn sanh meâ loaïn. Moät vò phuï thaàn taâu vua ban cho ngöôøi nöõ naøy, vua Ñeá-thích noùi: “Ta cuõng yeâu thích”, lieàn noùi keä:

*“Taâm ta raát yeâu thích, Nhöng bieát phaûi laøm sao, Chæ duïng taâm nhôù nghó, Vì phaûi taïm giöõ thaân”.*

Vò phuï thaàn thöù nhaát noùi keä:

*“Thieân chuû coøn an oån, Ñoái caûnh naøy noùi keä,*

*Nhö nghe tieáng troáng lôùn, Duïc loaïn cuõng nhö vaäy”.*

Vò phuï thaàn thöù hai noùi keä:

*“ Nhö troáng khi ñaùnh leân, Tieáng troáng caøng chuyeån lôùn, Nhö thaùc cuoán troâi goã,*

*Duïc loaïn cuõng nhö vaäy”.*

Vò phuï thaàn thöù ba noùi keä:

*“ Nöôùc lôùn cuoán troâi goã,*

*Chaïm nhau khoâng taïm döøng, Raén ñoäc tröøng maét giaän, Duïc aùi cuõng nhö vaäy”.*

Vò phuï thaàn thöù tö noùi keä:

*“Caùc vò taâm an oån, Ñeàu noùi ñöôïc keä tuïng, Nay toâi khoâng töï bieát, Laø cheát hay laø soáng”.*

Luùc ñoù vua Ñeá-thích vaø ba vò phuï thaàn kia noùi vôùi nhau: “Vò ñaïi thaàn naøy do say meâ saéc ñeïp, sôï maïng saép heát neân muoán giöõ ngöôøi nöõ naøy haàu haï”.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, do nhaân duyeân gì ngöôøi nöõ tuyeät saéc kia laïi khieán cho chö thieân meâ loaïn ñeàu noùi keä?”, Phaät noùi: “Khoâng phaûi chæ coù laàn aáy ngöôøi nöõ tuyeät saéc kia ñaõ khieán cho chö thieân meâ loaïn maø xa xöa veà tröôùc cuõng ñaõ töøng laøm cho bieát bao nam töû vì naøng maø laøm ca vònh. Caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa coù naêm thieáu nieân nhaân ñeán moät ngoâi laøng thaáy vôï cuûa moät tröôûng giaû lieàn sanh ñaém nhieãm, naêm thieáu nieân naøy sai söù ñeán nhaø noùi vôùi baø ta coù ngöôøi caàn gaëp taïi choã , ngöôøi vôï naøy noùi vôùi choàng: “Coù caùc thieáu nieân muoán gaëp em, em muoán laøm nhuïc hoï cho hoï xaáu hoå”, noùi roài baø baûo ngöôøi söù thöù nhaát: “Vaøo ñeâm toái haõy ngoài ñôïi toâi treân caây Ña caên, toâi seõ ñeán”; keá baûo ngöôøi söù thöù hai : “Haõy ngoài ñôïi toâi treân caønh caây phía Ñoâng”; keá baûo ngöôøi söù thöù ba : “Haõy ngoài ñôïi toâi treân caønh caây phía Taây”; keá baûo ngöôøi söù thöù tö: “Haõy ngoài ñôïi toâi treân caønh caây phía Nam”; keá baûo ngöôøi söù thöù naêm: “Haõy ñôïi toâi treân caønh caây phía baéc”. Caû naêm ngöôøi ñeàu khoâng bieát vieäc xöù phaân naøy neân moãi ngöôøi ñeàu y theo lôøi heïn ngoài ñôïi maõi cho ñeán saùng, ngöôøi ngoài giöõa caây noùi keä:

*“Maët trôøi ñang xuaát hieän, Noâng phu ñaõ ra ñoàng, Ngöôøi noùi doái khoâng ñeán, Neân boû caây Ña caên”.*

Ngöôøi thöù hai noùi keä:

*“Ngöôøi ñeïp öôùc heïn ñeán, Leõ naøo laïi noùi doái,*

*Taïi sao maët trôøi naøy,*

*Laïi xuaát hieän nhanh theá”.*

Ngöôøi thöù ba noùi keä:

*“Maët trôøi ñaõ moïc roài, Noâng phu ñaõ ra ñoàng, Chuùng ta nhö deâ ngu, Treân caây chòu laïnh coùng”.*

Ngöôøi thöù tö noùi keä:

*“Nay gaëp nhieàu khoå naõo, Caàu vôï ngöôøi môùi theá, Chuùng ta laø keû meâ,*

*Ñeâm laïnh gaàn cheát coùng”.*

Ngöôøi thöù naêm noùi keä:

*“Ta khoâng lo thaân mình, Moät ñeâm laïnh chòu khoå, Chæ saàu caây Ca la,*

*Nhaùnh khoâ khoâng sanh laïi”.*

Luùc ñoù thaàn caây Ña caên noùi keä:

*“Caùc oâng haõy lo thaân, Chôù lo vieäc ngöôøi ngoaøi, Caây toån coù ngaøy sanh,*

*Duïc khoå khoâng döøng nghæ”.*

Caùc Bí-soâ neân bieát, ngöôøi say meâ saéc duïc coù nhöõng loãi nhö theá, chòu khoå sôû maø chaúng toaïi loøng. Cho neân caùc thaày haõy sieâng caàu xuaát ly sanh töû, tröø hoïa hoaïn cuûa caùc duïc. Vôï cuûa tröôûng giaû kia chính laø Dieäu- hieàn do tuyeät ñeïp neân khieán chö thieân vaø ngöôøi trong tuï laïc ñoù ñeàu taâm meâ yù loaïn, ñeán ngaøy nay cuõng chính dung maïo tuyeät saéc naøy khieán cho moïi ngöôøi nhìn thaáy ñeàu sanh meâ loaïn”.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì maø nay ñaõ xuaát gia laïi bò naêm traêm ngoaïi ñaïo böùc naõo?”, Phaät noùi: “Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp neân nay töï thoï laáy quaû baùo, caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa, trong thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät daâm nöõ baùn saéc nuoâi thaân, nam töû naøo coù naêm traêm kim tieàn môùi ñöôïc gaàn guõi, luùc ñoù coù naêm traêm nghóa nhôn ñoàng aáp cuøng naïp tieàn cho daâm nöõ vaø heïn ñeán trong vöôøn hoa cuøng hoäi hoïp. Daâm nöõ nhaän tieàn roài treân ñöôøng ñi ñeán choã heïn thì gaëp Vöông töû giöõ laïi neân khoâng ñeán ñöôïc choã ñaõ heïn, khieán cho naêm traêm nghóa nhôn naøy chôø ñôïi maõi ñeàu sanh taâm lo buoàn. Luùc ñoù coù Ñoäc giaùc ra ñôøi vì loøng töø bi neân thoï duïng ngoïa cuï xaáu, laø thaéng phöôùc ñieàn thích ôû choã yeân tónh vaéng laëng, vaøo böõa tieåu thöïc ñaép y mang baùt ñeán choã naêm traêm ngöôøi. Hoï thaáy Ñaïi só thaân taâm vaéng laëng neân mang

thöùc aên uoáng ñeán daâng cuùng roài phaùt nguyeän: “Nay chuùng con höng khôûi phöôùc nghieäp nôi baäc thaéng phöôùc ñieàn nguyeän caàu nhö sau: Daâm nöõ xaáu xa kia ñaõ laáy tieàn cuûa chuùng con maø khoâng ñeán khieán chuùng con ñeàu sanh taâm öu naõo, nguyeän ñôøi sau daâm nöõ aáy duø taïi gia hay xuaát gia, chuùng con cuõng seõ böùc naõo nhau cuøng haønh phi phaùp”.

Naøy caùc Bí-soâ, naêm traêm nghóa nhôn xöa kia chính laø naêm traêm ngoaïi ñaïo ngaøy nay, daâm nöõ chính laø Dieäu-hieàn. Do nhaân duyeân naøy neân ngaøy nay tuy ñaõ xuaát gia vaãn bò naêm traêm ngoaïi ñaïo böùc naõo laøm vieäc phi phaùp”.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ thænh hoûi Phaät: “Dieäu-hieàn tröôùc kia ñaõ taïo nghieäp gì maø ñöôïc chöùng quaû A-la-haùn, laïi coøn bò vua Vò-sanh-oaùn böùc naõo laøm haïnh baát tònh?”, Phaät noùi: “Cuõng laø do nguyeän löïc tröôùc kia, caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa coù moät tröôûng giaû cöôùi vôï ñaõ laâu vaãn khoâng coù con neân muoán cöôùi theâm ngöôøi vôï nhoû, khi ngöôøi vôï nhoû ñöôïc ñoùn veà nhaø thì cöng yeâu ngöôøi vôï môùi, khinh reõ ngöôøi vôï cuõ. Sau ñoù ngöôøi vôï tröôùc noùi vôùi choàng laø mình ñaõ thoï naêm giôùi, ngöôøi choàng nghe vaäy trôû laïi kính troïng ngöôøi vôï tröôùc, ngöôøi vôï sau ganh tî nghó caùch laøm cho ngöôøi vôï tröôùc phaù giôùi. Ngöôøi vôï sau chuoác röôïu cho choàng uoáng say roài ñöa vaøo phoøng ngöôøi vôï tröôùc, ngöôøi choàng say neân cöôõng böùc ngöôøi vôï tröôùc cuøng haønh phi phaùp, ngöôøi vôï tröôùc ñem loøng oaùn haän ngöôøi vôï sau. Moät hoâm coù moät vò Ñoäc giaùc ñeán nhaø tröôûng giaû khaát thöïc, ngöôøi vôï tröôùc thaáy vò Ñoäc giaùc thaân taâm vaéng laëng neân ñem thöùc aên daâng cuùng roài phaùt nguyeän: “Nay con laøm phöôùc nghieäp naøy nôi vò thaéng phöôùc ñieàn nguyeän caàu ñôøi sau duø ngöôøi vôï nhoû naøy coù chöùng quaû con cuõng cöôõng böùc laøm nhô tònh haïnh cuûa coâ ta”.

Naøy caùc Bí-soâ, ngöôøi vôï tröôùc cuûa tröôûng giaû xöa kia chính laø vua Vò-sanh-oaùn ngaøy nay, ngöôøi vôï sau chính laø Dieäu-hieàn nay tuy chöùng quaû A-la-haùn vaãn coøn bò vua cöôõng böùc laø do nghieäp löïc aáy”.

Caùc Bí-soâ laïi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì, do nghieäp löïc aáy nay ñöôïc xuaát gia, ñoaïn phieàn naõo chöùng quaû A-la-haùn ñöùng vaøo baäc nhaát trong caùc vò chöùng ngoä?”, Phaät noùi: Dieäu-hieàn tröôùc ñaõ taïo nghieäp neân nay ñöôïc quaû baùo, caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa luùc con ngöôøi thoï tôùi hai vaïn tuoåi coù Phaät Ca-nhieáp-ba

ra ñôøi, Dieäu-hieàn xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa Phaät, vò OÂ-ba-ñaø-da cuûa Dieäu-hieàn laø baäc A-la-haùn trí hueä thaàn thoâng baäc nhaát. Luùc laâm chung Dieäu-hieàn phaùt nguyeän: “Con nguyeän ñöôïc nhö vò Thaân giaùo sö cuûa con

ôû trong giaùo phaùp cuûa Phaät Ca-nhieáp-ba trí hueä thaàn thoâng baäc nhaát, nguyeän xin ñôøi sau con ñöôïc gaëp Phaät Thích-ca Maâu-ni, ñöôïc xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa Phaät vaø ñöôïc Phaät thoï kyù cho con laø Lôïi trí baäc nhaát.

Naøy caùc Bí-soâ, coâ ni phaùt nguyeän xöa kia chính laø Dieäu-hieàn ngaøy nay, do nhaân duyeân naøy neân nay ñöôïc gaëp ta, ôû trong giaùo phaùp cuûa ta ñöôïc Lôïi trí baäc nhaát”.

Caùc Bí-soâ laïi thænh hoûi Phaät: “Cuï thoï Ca-nhieáp-ba ñaõ taïo nghieäp gì, do nghieäp löïc aáy ñöôïc sanh trong nhaø phuù quyù, thoï duïng ñaày ñuû, töôùng maïo ñoan nghieâm. Thaày aáy ñaõ töøng ngaøn laàn sanh vaøo chaâu Thieäm-boä, ôû caùc chaâu khaùc cho ñeán caùc coõi trôøi Töù vöông thieân, Luïc duïc thieân… cuõng ñaõ töøng ngaøn laàn thoï sanh, nay laïi gaëp Theá toân xuaát gia, ñoaïn caùc phieàn naõo chöùng quaû A-la-haùn?”, Phaät noùi: “Cuï thoï Ca-nhieáp-ba ñaõ taïo nghieäp nay ñöôïc thoï quaû, caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù vua teân laø Phaïm-thoï duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa, caùch thaønh khoâng xa ôû trong moät röøng hoa yeân tónh coù naêm traêm tieân nhôn cö truù, baûn taùnh töø bi thöông xoùt höõu tình. Luùc ñoù treân theá gian khoâng coù Phaät, chæ coù Ñoäc giaùc ra ñôøi vì loøng töø bi neân thoï duïng ngoïa cuï xaáu, laø thaéng phöôùc ñieàn thích ôû choã yeân tónh vaéng laëng, khoâng cuøng theá tuïc giao tieáp nhö con ñaïi Teâ giaùc thích lìa baày soáng moät mình ôû caùch choã caùc tieân nhôn khoâng xa. Vaøo böûa tieåu thöïc Ñaïi só ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc xong lieàn bay leân hö khoâng, vua vaø caùc quan ñeàu nhìn thaáy, sau khi hoûi bieát ñöôïc choã ôû, vua lieàn mang thöùc aên uoáng thöôïng dieäu ñeán daâng cuùng vò Ñoäc giaùc vaø kính leã moãi ngaøy ba laàn. Luùc ñoù coù moät ñoàng töû nöông ôû vôùi caùc tieân nhôn thaáy vaäy sanh taâm kính troïng cuõng moãi ngaøy ba laàn ñeán choã vò Ñoäc giaùc. Moät hoâm vò Ñoäc giaùc ñeán chaâu Baéc-caâu-loâ xin thöù côm thôm töï nhieân mang veà ñaày baùt, höông thôm xoâng khaép khu röùng, ñoàng töû lieàn ñeán hoûi vò Ñoäc giaùc laø côm ñoù xin ñöôïc töø ñaâu, ñaùp laø töø Baéc-caâu-lo-chaâu, ñoàng töû nghe roài caøng sanh tín kính baïch raèng: “Cuùi xin Ñaïi tieân thöông xoùt saùng mai thoï con thænh thöïc”, vò Ñoäc giaùc nhaän lôøi. Saùng hoâm sau khi caùc tieân nhôn ñi khoûi, ñoàng töû lieàn laáy moät thaêng gaïo ñoû naáu vôùi söõa, ñöïng ñaày moät aâu mang ñeán cuùng döôøng vò Ñoäc giaùc roài phaùt nguyeän: “Con nguyeän nhôø phöôùc nghieäp naøy ñôøi sau thöôøng ñöôïc sanh vaøo nhaø phuù quyù, töôùng maïo ñoan nghieâm, cuoái cuøng gaëp ñöôïc Ñaïi sö vaø ñöôïc chöùng quaû”.

Naøy caùc Bí-soâ, tieân ñoàng xöa kia chính laø cuï thoï Ca-nhieáp-ba, do lôøi phaùt nguyeän xöa kia neân thöôøng ñöôïc sanh vaøo nhaø phuù quyù, töø ñoù veà sau traûi qua caùc chaâu cho ñeán caùc coõi trôøi ñaõ töøng ngaøn laàn thoï sanh,

35

nay ñöôïc gaëp ta xuaát gia ñoaïn phieàn naõo vaø chöùng quaû”.

Caùc Bí-soâ laïi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, cuï thoï Ca-nhieáp-ba ñaõ taïo nghieäp gì, do nghieäp löïc aáy ñöôïc Theá toân thoï kyù: ôû trong giaùo phaùp cuûa Phaät laø ngöôøi ít muoán bieát ñuû, öa ôû nôi A-lan-nhaõ tu haïnh Ñaàu ñaø baäc nhaát?”, Phaät noùi: “Ca-nhieáp-ba ñaõ taïo nghieäp nay ñöôïc thoï quaû baùo, caùc thaày laéng nghe: Thuôû xöa luùc con ngöôøi thoï tôùi hai vaïn tuoåi coù Phaät Ca-nhieáp-ba ra ñôøi, trong giaùo phaùp cuûa Phaät coù moät ngöôøi xuaát gia, vò Thaân giaùo sö cuûa vò aáy laø ngöôøi ít muoán bieát ñuû thöôøng haønh haïnh Ñaàu ñaø öa ôû nôi A-lan-nhaõ, Phaät Ca-nhieáp-ba thoï kyù cho vò Thaân giaùo sö aáy laø haønh haïnh Ñoã-ña baäc nhaát. Vò ñeä töû naøy khi laâm chung phaùt nguyeän: “Nguyeän con ñöôïc nhö vò Thaân giaùo sö cuûa con ôû trong giaùo phaùp cuûa Phaät Ca-nhieáp-ba ñöôïc thoï kyù laù haønh haïnh Ñoã-ña baäc nhaát, nguyeän ñôøi vò lai luùc con ngöôøi thoï moät traêm tuoåi coù Phaät Thích ca ra ñôøi, con ñöôïc gaëp Phaät xuaát gia vaø cuõng ñöôïc thoï kyù laø haønh haïnh Ñoã-ña baäc nhaát”. Naøy caùc Bí-soâ, vò ñeä töû phaùt nguyeän xöa kia chính laø cuï thoï Ca- nhieáp-ba nay cuõng ñöôïc ta thoï kyù laø baäc thieåu duïc tri

tuùc haønh haïnh Ñoã

-ña baäc nhaát.

Caùc Bí-soâ laïi thænh hoûi Phaät: “Cuï thoï Ca-nhieáp-ba tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì, do nghieäp löïc aáy coù theå khieán voi ñang say vöøa thaáy cuï thoï lieàn thöùc tænh?”, Phaät noùi: “Ca- nhieáp-ba trong naêm traêm ñôøi thöôøng laøm ngöôøi xuaát gia khoâng heà phaïm AÙc-taùc, do nhaân duyeân naøy ngöôøi thaáy ñeàu sanh cung kính”.

*Nhieáp Tuïng Phaàn Treân:*

*Hai ngöôøi ñeàu thieåu duïc, Cuøng tu chôn phaïm haïnh, Thöôøng sanh nhaø phuù quyù, Thieåu duïc laø baäc nhaát.*

■