**SOÁ 511**

KINH BÌNH-SA VÖÔNG NGUÕ NGUYEÄN

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Ngoâ, Cö só Chi Khieâm,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng naêm traêm vò Tyø-kheo ôû taïi nuùi Keâ thuoäc nöôùc Vöông xaù.

Khi ñoù, vua nöôùc Vöông xaù hieäu laø Bình-tyû-sa, luùc nhoû coøn laøm thaùi töû thöôøng nguyeän naêm ñieàu:

1. Toâi nguyeän laøm vua luùc coøn treû.
2. Trong nöôùc toâi coù Phaät.
3. Toâi thöôøng ñöôïc ra vaøo qua laïi ôû choã Phaät.
4. Thöôøng nghe Phaät giaûng noùi kinh.
5. Ñöôïc nghe kinh, taâm mau hieåu roõ, ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Naêm nguyeän ñoù cuûa vua Bình-tyû-sa ñeàu ñöôïc thaønh töïu.

Baáy giôø, phöông Baéc nöôùc Vöông xaù coù nöôùc teân laø Ñöùc Soa-y- la, vua nöôùc ñoù teân laø Phaát-ca-sa, trong ñôøi quaù khöù voâ cuøng cao ñeïp, vua ñaõ töøng yeát kieán Phaät vaø ñöôïc nghe Phaät giaûng daïy kinh noùi veà saùu phaàn trong thaân. Nhöõng gì laø saùu?

1. Trong thaân coù ñaát.
2. Trong thaân coù nöôùc.
3. Trong thaân coù löûa.
4. Trong thaân coù gioù.
5. Trong thaân coù khoâng (hö khoâng).
6. Trong thaân coù taâm.

Ñoù laø saùu phaàn trong thaân.

Vua Bình-tyû-sa cuøng vua Phaát-ca-sa trong ñôøi naøy chöa töøng gaëp nhau, nhöng laïi thöông yeâu kính meán nhö anh em, thöôøng coù thö töø qua laïi thaêm hoûi khoâng giaùn ñoaïn. Vua Bình-tyû-sa thöôøng nghó: “Ta mong ñöôïc vaät quyù tuyeät haûo ñeå taëng Phaát-ca-sa.” Vua Phaát-ca- sa cuõng thöôøng nghó: “Ta mong ñöôïc vaät quyù tuyeät haûo ñeå taëng vua Bình-tyû-sa.” Trong nöôùc vua Phaát-ca-sa boãng nhieân sinh ra moät hoa sen, coù ngaøn caùnh hoa maøu vaøng roøng. Vua sai söù giaû ñem hoa taëng vua Bình-tyû-sa. Thaáy hoa, vua Bình-tyû-sa raát hoan hyû, noùi:

–Vua Phaát-ca-sa taëng ta vaät naøy thaät laø hieám coù. Vua Bình-tyû-sa vieát thö gôûi cho vua Phaát-ca-sa:

–Trong nöôùc toâi coù raát nhieàu vaøng baïc, chaâu baùu, nhöng toâi khoâng cho laø quyù. Nay trong nöôùc toâi coù moät hoa ngöôøi, hoa ngöôøi naøy hieäu laø Phaät, thaân coù ba möôi hai töôùng toát, toaøn thaân maøu vaøng roøng.

Vua Phaát-ca-sa ñoïc thö nghe tieáng Phaät, raát vui möøng, voâ cuøng

xuùc ñoäng. Do ñôøi tröôùc vua ñaõ töøng gaëp Phaät neân xuùc ñoäng nhö theá. Vua Phaát-ca-sa vieát thö gôûi cho vua Bình-tyû-sa, noùi laø mình muoán ñöôïc nghe ñaày ñuû lôøi Phaät daïy baûo vaø seõ theo ñoù phuïng haønh. Toâi mong chôø thö ñaùp cuûa baïn.

Vaøi ngaøy sau, vua Phaát-ca-sa töï nghó: “Maïng soáng khoâng theå bieát, chæ toàn taïi trong khoaûng hôi thôû, ta khoâng theå chôø thö ñaùp cuûa Bình-tyû-sa, chi baèng ta töï ñeán gaëp Phaät.” Vua Phaát-ca-sa ra leänh cho quoác vöông chín möôi nöôùc nhoû ñeán trieàu kieán, roài Phaát-ca-sa laïi haï leänh cho vua caùc nöôùc nhoû cuøng baù quan quaàn thaàn, binh lính, taát caû chuaån bò xa giaù khôûi haønh ñeán choã Phaät ôû nöôùc Vöông xaù. Treân ñöôøng ñi, vua Phaát-ca-sa nhaän ñöôïc thö cuûa vua Bình-tyû-sa, trong thö vieát: “Phaät daïy ngöôøi xuaát gia boû vôï con, ñoaïn tröø aùi duïc, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp y, laøm Sa-moân. Vì sao? Vì ngöôøi ngu si laøm ñieàu khoâng neân laøm, ñoù laø si. Do si sinh haønh, do haønh sinh thöùc, do thöùc sinh danh saéc, do danh saéc sinh luïc nhaäp. Nhöõng gì laø luïc nhaäp?

1. Maét.
2. Tai.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

1. Muõi.
2. Löôõi.
3. Thaân.
4. YÙ.

Ñoù laø saùu. Saùu caên naøy ñeàu höôùng ra beân ngoaøi: maét höôùng saéc, tai höôùng tieáng, muõi höôùng muøi, löôõi höôùng vò, thaân höôùng vaät mòn maøng, yù höôùng duïc. Ñoù laø saùu höôùng. Do saùu höôùng sinh nghieäp, do nghieäp sinh khoå vui, do khoå vui sinh aùi, do aùi sinh thoï, do thoï sinh höõu, do höõu sinh sinh, do sinh sinh giaø, cheát lo buoàn khoå naõo khoâng ñöôïc nhö yù. Ñoù laø söï keát hôïp nhoùm tuï cuûa ñaïi khoå aám. Nhöõng ñieàu khoå naøy keát taäp laïi goïi laø ngöôøi. Ngöôøi trí töï tröø boû ngu si, ngu si chaám döùt thì caùc ñieàu aùc tieâu tröø, ñieàu aùc tieâu tröø thì haønh chaám döùt, haønh chaám döùt thì thöùc chaám döùt, thöùc chaám döùt thì danh saéc chaám döùt, danh saéc chaám döùt thì luïc nhaäp chaám döùt, luïc nhaäp chaám döùt thì hôïp chaám döùt, hôïp chaám döùt thì khoå vui chaám döùt, khoå vui chaám döùt thì aùi chaám döùt, aùi chaám döùt thì thoï chaám döùt, thoï chaám döùt thì höõu chaám döùt, höõu chaám döùt thì sinh chaám döùt, sinh chaám döùt thì giaø cheát chaám döùt, giaø cheát chaám döùt thì öu bi khoå naõo khoâng nhö yù cuõng chaám döùt. Nhö vaäy laø söï keát hôïp nhoùm tuï cuûa caùc aám ñaïi khoå chaám döùt, khoâng sinh trôû laïi, khoâng sinh töùc laø ñaéc ñaïo Nieát-baøn voâ vi.”

Vua Phaát-ca-sa ñoïc thö xong roài suy nghó: “Vaøo ban ñeâm, sau

khi moïi ngöôøi yeân nghæ, ta seõ ra ñi.” Quaàn thaàn baù quan khi aáy ñeàu nguû, vaéng laëng khoâng moät tieáng ñoäng, vua leùn boû ñi vaøo trong baõi tha ma, töï mình caïo toùc, maëc phaùp y, laøm Sa-moân. Khoâng coù bình baùt ñöïng thöùc aên, vua lieàn laáy soï ngöôøi cheát ñaõ laâu trong baõi tha ma, caïo röûa saïch seõ, duøng laøm bình baùt. Vua mang baùt aáy ñi ñeán nöôùc Vöông xaù cuûa vua Bình-tyû-sa. Vua döøng laïi ngoaøi thaønh, nhìn maët trôøi roài nghó: “Baây giôø ñi ñeán choã Ñöùc Phaät thì ñaõ muoän, neân ñeå ngaøy mai.”

Vua Phaát-ca-sa ñeán tröôùc nhaø laøm gaïch ngoùi xin nguû nhôø moät ñeâm. Chuû nhaø noùi:

–Raát toát, nhaø toâi roäng raõi coù choã cho oâng nghæ qua ñeâm.

Vua Phaát-ca-sa ra ngoaøi laáy taám ñeäm coû nhoû, vaøo moät choã khuaát traûi ra ngoài treân ñoù, töï tö duy veà naêm ñieàu beân trong.

Töø trong nuùi Keâ, Phaät duøng Thieân nhaõn töø xa thaáy vua Phaát-ca-

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

sa ñeán nghæ ôû nhaø laøm gaïch ngoaøi thaønh nöôùc Vöông xaù. Phaät nghó: “Ngaøy mai vua Phaát-ca-sa seõ qua ñôøi, sôï khoâng gaëp ñöôïc ta.” Vì vaäy, Ñöùc Phaät hieän ñeán ngoaøi cöûa nhaø laøm gaïch, xin chuû nhaø:

–Cho toâi nguû nhôø moät ñeâm. Chuû nhaø ñaùp:

–Nhaø toâi roäng lôùn, Ngaøi coù theå ôû chung vôùi moät vò Sa-moân môùi ñeán, cuõng xin nguû nhôø qua ñeâm. OÂng haõy baùo cho thaày aáy bieát veà vieäc hai ngöôøi coù theå ôû chung vôùi nhau qua ñeâm.

Ñöùc Phaät ñeán choã vua Phaát-ca-sa noùi:

–Toâi ñöôïc chuû nhaø cho nguû nhôø qua ñeâm, toâi baùo cho thaày bieát.

Thaày coù baèng loøng cho toâi cuøng nghæ qua ñeâm chaêng?

Phaát-ca-sa noùi:

–Toâi chæ coù ñeäm coû nhoû, chæ ñuû ñeå ngoài, nhaø naøy roäng raõi, oâng cöù töï nhieân an nghæ.

Phaät lieàn quan saùt roài laáy taám ñeäm coû nhoû ngoài moät choã. Ñöùc Phaät ngoài yeân quaù canh ba, Phaát-ca-sa cuõng ñang ñoan toïa. Ñöùc Phaät nghó: “Phaát-ca-sa ñang ngoài thaät tónh laëng baát ñoäng, ta muoán ñeán tröôùc ñeå hoûi: Vì sao thaày laøm Sa-moân? Thoï kinh giôùi gì? Thích nhöõng kinh gì?”

Nghó roài, Phaät ñeán tröôùc Phaát-ca-sa hoûi:

–Ñaïo sö cuûa thaày laø ai? Vì sao thaày laøm Sa-moân? Phaát-ca-sa ñaùp:

–Toâi nghe coù Phaät hoï Cuø-ñaøm, con cuûa vua Baïch Tònh töï laø Duyeät-ñaàu-ñaøn. Ngaøi caïo boû raâu toùc laøm Sa-moân ñaõ ñaéc quaû Phaät. Ñoù laø thaày cuûa toâi. Toâi vì phaùp Phaät maø laøm Sa-moân. Kinh Phaät ñaõ giaûng noùi thaâm nhaäp taâm toâi, toâi raát vui möøng.

Ñöùc Phaät hoûi:

–Thaày ñaõ thaáy Phaät chöa? Phaát-ca-sa ñaùp:

–Chöa töøng thaáy.

–Giaû söû thaày thaáy Phaät coù bieát ñöôïc Phaät khoâng? Phaát-ca-sa ñaùp:

–Neáu thaáy cuõng khoâng theå bieát.

Ñöùc Phaät nghó: “Hieàn giaû ñaây vì ta maø laøm Sa-moân, ta seõ vì ngöôøi naøy tieáp tuïc giaûng noùi kinh ñôøi tröôùc oâng aáy ñaõ nghe, nhö vaäy

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

môùi mau hieåu.”

Ñöùc Phaät noùi vôùi Phaát-ca-sa:

–Toâi seõ vì oâng giaûng noùi kinh, lôøi noùi ñaàu, lôøi noùi giöõa, lôøi noùi cuoái ñeàu thieän. Vì oâng ta giaûng noùi saùu phaàn trong thaân, haõy laéng nghe.

Phaát-ca-sa noùi:

–Thaät quyù hoùa! Phaät noùi:

–Hôïp saùu phaàn naøy laø thaønh thaân ngöôøi, thaân ngöôøi goàm ñuû saùu phaàn thì coù söï hieåu bieát. Ngöôøi duïng taâm thì yù chuyeån ñoäng thaønh möôøi taùm vieäc. Coù boán vieäc ngöôøi hoïc ñaïo caàn phaûi phuïng haønh, phuïng haønh roài taâm khoâng lay chuyeån, ngöôøi taâm khoâng chuyeån ñoäng thì lieàn ñaéc ñaïo quaû, ñaéc ñaïo quaû roài thì khoâng sinh trôû laïi, khoâng giaø, khoâng beänh, khoâng cheát ôû ñôøi naøy, cuõng khoâng cheát ôû ñôøi sau, cuõng khoâng saàu naõo, khoâng öu phieàn, khoâng phaãn noä, cuõng khoâng suy nghó, khoâng aùi. Ñoù laø ñaïo vöôït khoûi theá gian.

Phaát-ca-sa thöa:

–Xin Ngaøi giaûi roõ saùu phaàn hôïp laïi thaønh ngöôøi. Ñöùc Phaät noùi:

–OÂng haõy laéng nghe cho kyõ:

1. Ñaát.
2. Nöôùc.
3. Löûa.
4. Gioù.
5. Khoâng.
6. Taâm.

Nhöõng gì laø ñaát? Ñaát coù hai loaïi: Ñaát trong thaân vaø ñaát ngoaøi thaân. Ñaát trong thaân laø nhöõng gì? Ñoù laø: toùc, loâng, moùng, raêng, da, thòt, gaân, xöông, laù laùch, thaän, gan, phoåi, ruoät, daï daøy. Caùc thöù cöùng trong thaân ñeàu laø ñaát. Ñaát trong thaân, ñaát ngoaøi thaân ñeàu goïi laø ñaát. Ñaát trong thaân, ñaát ngoaøi thaân chaúng phaûi ñaát cuûa ta. Ngöôøi bieát nhö vaäy thì khoâng coù gì ñeå tham aùi, neân suy nghó chín chaén ñeå töï hieåu roõ. Nhöõng gì laø nöôùc? Nöôùc coù hai loaïi: Nöôùc trong thaân vaø nöôùc ngoaøi thaân. Nöôùc trong thaân laø nhöõng gì? Ñoù laø: nöôùc maét, nöôùc daõi, muû, maùu, moà hoâi, môõ, tuûy, naõo, nöôùc tieåu. Nhöõng thöù meàm trong

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thaân ñeàu goïi laø nöôùc. Nöôùc trong thaân, nöôùc ngoaøi thaân ñeàu goïi laø nöôùc. Nöôùc trong thaân, nöôùc ngoaøi thaân chaúng phaûi laø nöôùc cuûa ta. Ngöôøi bieát nhö vaäy thì khoâng coù gì ñeå tham aùi, neân suy nghó chín chaén ñeå töï hieåu roõ.

Nhöõng gì laø löûa? Löûa coù hai loaïi: Löûa trong thaân vaø löûa ngoaøi thaân. Löûa trong thaân laø nhöõng gì? Ñoù laø hôi aám trong thaân, hôi noùng trong buïng tieâu hoùa caùc thöùc aên. Caùc hôi noùng trong thaân ñeàu laø löûa. Löûa trong thaân, löûa ngoaøi thaân ñeàu goïi chung laø löûa. Löûa trong thaân, löûa ngoaøi thaân chaúng phaûi laø löûa cuûa ta. Ngöôøi bieát nhö vaäy thì khoâng coù gì ñeå tham aùi, neân suy nghó chín chaén ñeå töï hieåu roõ.

Nhöõng gì laø gioù? Gioù coù hai loaïi: Gioù trong thaân vaø gioù ngoaøi thaân. Gioù trong thaân laø nhöõng gì? Ñoù laø hôi ñi leân, hôi ñi xuoáng, hôi trong xöông, hôi trong buïng, hôi trong tay chaân, hôi thôû ngaén, daøi. Caùc thöù hôi khôûi ñoäng trong thaân ñeàu laø gioù. Gioù trong thaân, gioù ngoaøi thaân ñeàu goïi chung laø gioù. Gioù trong thaân, gioù ngoaøi thaân chaúng phaûi laø gioù cuûa ta. Ngöôøi bieát nhö vaäy thì khoâng coù gì ñeå tham aùi, neân suy nghó chín chaén ñeå töï hieåu roõ.

Nhöõng gì laø khoâng? Khoâng coù hai loaïi: Khoâng trong thaân vaø khoâng ngoaøi thaân. Khoâng trong thaân laø nhöõng gì? Ñoù laø khoaûng khoâng ôû maét, khoaûng khoâng ôû muõi, khoaûng khoâng ôû tai, khoaûng khoâng ôû mieäng, khoaûng khoâng ôû cuoáng hoïng, khoaûng khoâng ôû buïng, khoaûng khoâng ôû daï daøy, khoaûng khoâng ôû choã thöùc aên ra vaøo. Ñoù laø khoâng ôû trong thaân. Khoâng trong thaân, khoâng ngoaøi thaân ñeàu goïi chung laø khoâng. Khoâng trong thaân, khoâng ngoaøi thaân chaúng phaûi laø khoâng cuûa ta. Ngöôøi bieát nhö vaäy thì khoâng coù gì ñeå tham aùi, neân suy nghó chín chaén ñeå töï hieåu roõ.

Ngöôøi trí hoïc ñaïo thöôøng töï bieát phaân bieät naêm phaàn trong thaân, tröø moät phaàn laø taâm. Taâm thanh tònh voâ duïc, töï nghó ta thanh tònh nhö vaäy, hoaëc nguyeän muoán sinh leân coõi trôøi thöù hai möôi laêm laø Khoâng tueä, treân coõi trôøi naøy tuoåi thoï ngaøn kieáp thì sôï khoâng giaûi thoaùt; hoaëc nguyeän sinh leân coõi trôøi thöù hai möôi saùu laø Thöùc tueä, tuoåi thoï gaáp ñoâi coõi trôøi thöù hai möôi laêm, sôï khoâng giaûi thoaùt; hoaëc nguyeän muoán sinh leân coõi trôøi thöù hai möôi baûy laø Voâ sôû nieäm tueä, tuoåi thoï gaáp ñoâi ôû coõi trôøi thöù hai möôi saùu, sôï khoâng giaûi thoaùt; hoaëc nguyeän muoán sinh leân coõi trôøi thöù hai möôi taùm laø Voâ tö töôûng,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

tuoåi thoï taùm möôi boán ngaøn vaïn kieáp, laïi sôï khoâng giaûi thoaùt; tuoåi thoï laâu daøi nhöng khoâng giaûi thoaùt, taâm nhaøm chaùn khoå neân choïn laáy ñaïo Nieát-baøn.

Nhöõng gì laø saùu söï hôïp?

1. Maét hôïp vôùi saéc.
2. Tai hôïp vôùi tieáng.
3. Muõi hôïp vôùi muøi.
4. Löôõi hôïp vôùi vò
5. Thaân hôïp vôùi xuùc.
6. Taâm hôïp vôùi caùi bieát. Ñoù laø saùu söï hôïp.

Möôøi taùm söï laøm dao ñoäng taâm ngöôøi laø nhöõng gì? Ñoù laø maét bò saéc ñeïp laøm dao ñoäng, bò saéc xaáu laøm dao ñoäng, bò saéc bình thöôøng laøm dao ñoäng. Tai bò aâm thanh eâm dòu laøm dao ñoäng, bò aâm thanh bi thaûm laøm dao ñoäng, bò aâm thanh chaùt chuùa laøm dao ñoäng. Muõi bò muøi thôm laøm dao ñoäng, bò muøi hoâi laøm dao ñoäng, bò voâ vò laøm dao ñoäng. Löôõi bò vò ngon laøm dao ñoäng, bò vò dôû laøm dao ñoäng, bò voâ vò laøm dao ñoäng. Thaân bò vaät meàm mòn laøm dao ñoäng, bò vaät thoâ cöùng laøm dao ñoäng, bò noùng laïnh laøm dao ñoäng. Taâm bò vieäc thieän laøm dao ñoäng, bò vieäc aùc laøm dao ñoäng, bò theá söï laøm dao ñoäng.

Ñoù laø möôøi taùm söï laøm dao ñoäng taâm.

Boán vieäc ñieàu cheá beàn chaéc cuûa haønh giaû laø gì?

1. Chí thaønh.
2. Thöông yeâu bình ñaúng.
3. Trí tueä.
4. Tieâu dieät caùc aùc.

Ñoù laø boán vieäc kieân chí.

Nhaân duïc laïc ñöa ñeán tham aùi cuûa maét, ngöôøi lìa boû duïc laïc thì töï roõ bieát quaù khöù. Töø khoå maø mang ñeán khoå coù theå bieát laø khoå, khoå tieâu maát roài thì töï bieát laø thoaùt khoå. Ngöôøi mang theo khoå khoù ñöôïc an vui, neân suy nghó ñoaïn tröø caùc vieäc aùc. Vì söï khoâng khoå khoâng vui thì töï bieát ñaõ xa lìa caùc khoå. Ví nhö laáy hai thanh goã ma saùt phaùt sinh ra löûa, neáu taùch rieâng hai caây, moãi caây ñeå moät choã thì löûa dieät maát, caây cuõng laïnh. Tham aùi hôïp nhau lieàn sinh ra khoå, töø boû tham aùi töï bieát laø giaûi thoaùt. Ví nhö ngöôøi thôï goït giuõa vaøng ngoïc ñöôïc vaøng toát

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thì töï theo yù muoán cheá taïo. Nhöõng vaät hieám nhö voøng xuyeán, boâng tai, voøng ñeo chaân, hoa quang cuøng traêm thöù, ngöôøi thôï ñeàu coù theå laøm ñöôïc. Ngöôøi hoïc ñaïo giöõ taâm neân nhö ngöôøi thôï vaøng tuøy yù thaät söï, muoán sinh leân coõi trôøi thöù hai möôi laêm, coõi trôøi thöù hai möôi saùu, coõi trôøi thöù hai möôi baûy, coõi trôøi thöù hai möôi taùm, nhöng thaåm xeùt laïi ñeàu laø höõu vi, tuy ñöôïc soáng laâu nhöng seõ hoaïi dieät, ñeàu seõ qua ñi khoâng thöôøng coøn. Bieát vaäy neân boû qua, yù khoâng höôùng tôùi, khoâng nhôù nghó, khoâng tö duy, khoâng öa thích, ñoù goïi laø voâ vi.

Ngöôøi trí töï suy nghó nhö vaäy môùi laø cao thöôïng, ngöôøi xa lìa caùc ñieàu aùc môùi laø ngöôøi trí. Nhìn thaáy vaïn vaät ñeàu troâi qua khoâng thöôøng coøn, ñoù môùi laø voâ vi, cuõng khoâng töø ñaâu ñeán, cuõng chaúng ñi veà ñaâu. Ngöôøi hoïc ñaïo bieát vaäy lieàn tin ôû ñaïo voâ vi raát möïc chí thaønh. Khi chöa ñaéc ñaïo thì moïi thöù ham thích yeâu meán töø thaân taâm sinh ra, ñaéc ñaïo roài ñeàu boû heát, ngöôøi boû heát tham aùi goïi ñoù laø voâ vi.

Ngöôøi ñeå taâm nôi daâm daät neân khoâng giaûi thoaùt, ñeå taâm nôi saân haän neân khoâng giaûi thoaùt, ñeå taâm nôi ngu si neân khoâng giaûi thoaùt. Ngöôøi hoïc ñaïo bieát vaäy neân boû taâm daâm daät, boû taâm saân haän, boû taâm ngu si, nhoå reã tham aùi, traûy ruïi caønh nhaùnh, chaët ñaøo heát goác reã khoâng ñeå phaùt sinh trôû laïi, ñoù laø voâ vi.

Töï nghó coù ta, taâm bò dao ñoäng; khoâng ta, taâm cuõng bò dao ñoäng; ta ñoan nghieâm, taâm bò dao ñoäng; ta khoâng ñoan nghieâm, taâm cuõng bò dao ñoäng. Ngöôøi töï gaén lieàn vôùi nhöõng nieäm nhö vaäy laø beänh, laø beänh quaù naëng, laø thoáng khoå, laø khoâng giaûi thoaùt. Ñaây laø ñieåm chính yeáu cuûa caùc khoå, vì vaäy khoâng ñöôïc voïng nieäm lung tung.

Phaát-ca-sa tröôùc khoâng bieát Ñöùc Phaät, khi ñaéc quaû thöù ba A-na-

haøm thì môùi bieát laø Ñöùc Phaät, töùc thôøi lieàn ñöùng daäy ñaûnh leã saùt chaân Phaät, thöa:

–Con thaät ngu si khoâng bieát hình töôùng neân ñaõ thaát leã cung

kính.

Phaät lieàn thò hieän oai thaàn saùng röïc, Phaát-ca-sa lieàn aên naên saùm

hoái thöa:

–Con laø ngöôøi ngu si. Phaät noùi:

–Neáu coù theå töï saùm hoái thì ñoù laø ñieàu toát, khieán cho toäi tieâu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

tröø.

Phaát-ca-sa thöa:

–Xin Ngaøi chaáp nhaän cho con laøm Sa-moân! Phaät hoûi:

–Neáu oâng laøm Sa-moân y baùt ñuû chöa? Phaát-ca-sa thöa:

–Daï chöa ñuû. Phaät noùi:

–Sa-moân maø y baùt khoâng ñuû, khoâng ñöôïc laøm Sa-moân. Phaát-ca-sa thöa:

–Daï, con xin ñi thænh ñuû. Phaät noùi:

–Thaät quyù hoùa!

Phaát-ca-sa ñaûnh leã Phaät, ñi nhieãu Phaät ba voøng.

Saùng ra, Phaát-ca-sa lieàn vaøo thaønh, ñi chöa ñöôïc bao xa, trong

thaønh coù con traâu ngheù chaïy soång ra duøng söøng huùc phaûi Phaát-ca-sa. Caùc thaày Tyø-kheo nghe lôøi ñoàn lieàn veà baïch Phaät:

–Ngaøy hoâm qua, Phaät ñaõ ôû nhaø laøm gaïch giaûng noùi kinh cho Sa-moân ñoù. Sa-moân ñoù ñi thænh y baùt cho ñuû ñaõ bò traâu huùc cheát. Nhö vaäy Sa-moân aáy seõ sinh vaøo choán naøo?

Phaät noùi:

–Ñoù laø ñaïi Tröôûng giaû! Ta ñaõ giaûng noùi kinh cho oâng aáy. OÂng aáy ñaõ heát loøng thoï trì phuïng haønh, laäp töùc ñaéc ba quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, lieàn xaû boû naêm trieàn caùi:

1. Daâm daät.
2. Saân haän.
3. Thuøy mieân (nguû nghó).
4. Hyû laïc.
5. Taâm baát chaùnh, nghi hoái.

Nay chöùng quaû A-na-haøm, sinh leân coõi trôøi thöù möôøi saùu, roài ôû coõi trôøi aáy ñaéc quaû A-la-haùn, ñi giaùo hoùa ñoä ñôøi. Nay, caùc oâng haõy cuøng nhau ñem thaân Phaát-ca-sa choân caát töû teá, roài xaây thaùp.

Laõnh thoï lôøi Phaät daïy, caùc thaày Tyø-kheo lieàn xaây thaùp.

Phaät giaûng noùi kinh roài, caùc thaày Tyø-kheo ñeàu chaép tay ñaûnh leã

Phaät.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)