KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 36**

1. Löu Thuyû cöùu caù
2. ÔÛ nhaân gian ñöôïc höôûng phöôùc Trôøi
3. Ca-la-vieät chæ tay hieän möa baùu
4. Ca-la-vieät cho chim aên, ñöôïc chaâu baùu
5. Coâng ñöùc cuùng döôøng
6. Nhaân duyeân ñôøi tröôùc cuûa ngöôøi khoâng coù maét, tai, muó, löôõi
7. Tröôûng giaû AÂm-duyeät thoï phöôùc baùu ñôøi tröôùc
8. Tröôûng giaû Cöu-löu gaëp thoï thaàn ñöôïc tín giaûi
9. Quaû baùu cuûa söï keo kieät
10. Tröôûng giaû phaùt taâm Boà-taùt cöùu ngöôøi ngheøo ñöôïc cuûa baùu
11. Tröôûng giaû möôïn vaøng cuùng döôøng
12. Tröôûng giaû Höông-thaân bò vua ñoaït vôï
13. Phöôùc baùu cöùu ngöôøi
14. Quaû baùo cuûa söï boá thí roài hoái haän
15. Phöôùc baùo cuùng döôøng
16. Phöông phaùp daïy con cuûa tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc

!7. Tham cuûa gieát em

1. Chuyeän kyø laï veà naøng daâu cuûa ñaïi thaàn Leâ- kyø-di
2. Ngöôøi ngu baùn höông

# *LÖU THUYÛ CÖÙU CAÙ:*

ÔÛ nöôùc Thieân Töï Taïi Quang coù tröôûng gia teân Löu Thuyû. OÂng ta coù taøi chöõa trò ñöôïc nhöõng côn bònh ngaët ngheøo cho taát caû chuùng sanh. Vua thaáy vaäy nghó: Laønh thay tröôûng giaû! kheùo laøm lôïi ích cho nhôn loaïi khieán hoï thoï maïng voâ löôïng, aét laø Boà Taùt ban caùc thuoác hay.

Baáy giôø, Löu Thuyû cuøng hai con laø Löu Khoâng vaø Löu Taïng laàn löôït ñi qua caùc tuï laïc, sau cuøng ñeán moät caùi ñaàm lôùn khoâng coù nöôùc, caùc coïp beo, choàn choù chim thuù cuøng nhau boû ñi nôi khaùc. Tröôûng giaû ñi theo xem xeùt thì thaáy coù moät caí hoà saép khoâ caïn, nhöng trong hoà coù raát

nhieàu caù. Thaáy caù saép cheát khoâ tröôûng giaû khôûi taâm töø bi. Baáy giôø coù vò thoï thaàn hieän ra vaø noùi:

* Hay thay! Thieän nam töû! Nhöõng con caù naøy raát ñaùng thuông, oâng neân ñem nöôùc ñeán cöùu noù ñi. Vì oâng coù teân laø Löu Thuyû, oâng neân thöïc hieän ñuùng caùi teân cuûa mình.

Tröôûng giaû hoûi thoï thaàn:

* Coù khoaûng bao nhieâu caù saép cheát khoâ?
* Möôøi ngaøn con.

Löu Thuyû nghe noùi theá, ñoäng loøng thöông xoùt.

ÔÛ hoà ñoù, maët Trôøi chieáu xuoáng gaét gao maø trong hoà chæ coøn moät ít nöôùc, ngaøn con caù chæ bieát quanh quaån trong ao chôø cheát. Thaáy tröôûng giaû, chuùng nhìn ñaêm ñaêm mong moûi ñöôïc cöùu vôùt. Luùc aáy, tröôûng giaû chaïy khaép nôi tìm nöôùc nhöng khoâng coù. Boãng thaáy moät caây to tröôûng giaû lieàn laáy caønh laù trôû laïi ao, che maùt cho caù, roài tieáp tuïc ñi tìm nguoàn nöôùc cuûa hoà naøy. Nhöng khoâng thaáy, cuoái cuøng oâng ñaõ gaëp moät con soâng lôùn teân Thuyû Sanh. Boïn ngöôøi aùc vì muoán baét nhöõng con caù aáy neân ngaên chaën doøng nöôùc khoâng cho chaûy vaøo hoà. Tröôûng giaû voäi vaøng veà taâu vua ñuû moïi vieäc vaø xin vôùi vua raèng:

* Taâu beä haï! Xin beä haï cho haï thaàn möôïn hai muôi con voi lôùn ñeå chôû nöôùc cöùu caù gioáng nhö thaàn trò beänh ñeå cöùu maïng ngöôøi vaäy.

Vua baûo ñaïi thaàn mau cung caáp voi cho tröôûng giaû vaø noùi:

* Khanh coù theå ñeán chuoàng voi tuyø yù löïa choïn ñeå laøm lôïi ích cho chuùng sanh.

Baáy giôø Löu Thuyû cuøng hai con ñem hai möôi con voi lôùn vaø caùc tuùi da ñeán soâng chôû nöôùc ñoå xuoáng hoà, hoà ñaày nöôùc laïi nhö cuõ. Tröôûng giaû ñi quanh ao, caù cuõng bôi men theo. Tröôûng giaû nghó: “coù leõ chuùng noù ñoùi laém neân muoán theo ta xin thöùc aên”. theá roài tröôûng giaû baûo hai con:

* Caùc con haõy ñem con voi maïnh nhaát mau veà nhaø laáy taát caû nhöõng thöù gì coù theå aên ñöôïc cho ñeán phaàn thöùc aên cuûa cha meï, caùc con vaø toâi tôù haõy chôû heát thaûy ñeán ñaây cho cha. Hai ngöôøi con veà nhaø thöa laïi vôùi oâng noäi nhöõng vieäc aáy, roài laáy thöùc aên chaát ñaày leân voi chôû ñeán hoà caù. Thaáy con trôû laïi, tröôûng giaû vui möøng, voäi ñeán laáy thöùc aên raûi vaøo trong ao. Roài nghó: ta ñaõ cho caù aên no, vì ñôøi sau cuûa noù ta neân boá thí

phaùp.

Ta töøng nghe! Thôøi quaù khöù ôû trong röøng vaéng, coù moät Tyø-kheo

sieâng naêng ñoïc tuïng kinh phöông ñaúng Ñaïi thöøa. Trong kinh noùi:” Neáu coù chuùng sanh khi saép maïng chung nghe danh danh hieäu Baûo Thaéng

Nhö Lai thì ñöôïc sanh leân coõi Trôøi.” Ta nay neân noùi phaùp möôøi hai nhaân duyeân cho caù nghe ñoàng thôøi xöng taùn danh hieäu Phaät Baûo Thaéng. Tröôûng giaû lieàn xuoáng ao nieäm: “ Nam moâ Baûo Thaéng Nhö Lai”

Thuôû xöa, Ñöùc Phaät Baûo Thaéng haønh Boà Taùt ñaïo laäp theä nguyeän: “ Neáu coù chuùng sanh trong muôøi phöông, luùc saép maïng chung maø nieäm danh hieäu ta seõ ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi. Tröôûng giaû laïi thuyeát phaùp thaäm thaâm vi dieäu cho caù nghe roài trôû veà nhaø.

Veà sau, tröôûng giaû cuøng khaùch uoáng röôïu say naèm nguû khoâng hay bieát. Baáy giôø ñaát boãng nhieân chaán ñoäng. Khi aáy möôøi ngaøn con caù cheát cuøng moät luùc, vaø ñeàu ñöôïc sanh leân coõi trôì Ñao Lôïi. Sau khi ñöôïc sanh leân coõi Trôøi hoï nghó: “Chuùng ta laøm ñieàu thieän gì maø ñöôïc sanh leân coõi Trôøi”. Hoï laïi noùi vôùi nhau: “Tröôùc kia chuùng ta ôû trong coõi Dieâm-phuø- ñeà ñoaï trong loaøi suùc sanh laøm thaân caù saép bò cheát khoâ cheát ñoùi. Ñöôïc tröôûng giaû Löu Thuûy cöùu ta thoaùt cheát khoâ, cheát ñoùi, coøn noùi phaùp möôøi hai nhaân duyeân vaø xöng danh hieäu Phaät Baûo Thaéng cho chuùng ta nghe. Do nhaân duyeân aáy maø chuùng ta ñöôïc sanh leân coõi Trôøi naøy, chuùng ta neân baùo ñaùp ôn saâu aáy”.

Baáy giôø tröôûng giaû naèm nguû nôi choã troáng treân laàu cao. Möôøi ngaøn thieân töû aáy ñem cuùng döôøng tröôûng giaû möôøi ngaøn vieân traân chaâu vaø anh laïc ñaët ôû treân ñaàu, laïi ñem möôøi ngaøn vieân ñaët ôû döôùi chaân, möôì ngaøn vieân ñaët ôû beân phaûi, möôøi ngaøn vieân ñaët ôû beân traùi, röôùi hoa maïn ñaø la, Ma-ha maïn ñaø la, hoa tuï cao ñeán ñaàu goái vaø troåi caùc thöù nhaïc Trôøi.

Trong Dieâm-phuø-ñeà nhöõng ngöôøi nguû ñeàu thöùc daäy, tröôûng giaû Löu Thuyû cuõng tænh giaác. Möôøi ngaøn thieân töû du haønh treân khoâng trung. Luùc aáy, trong nöôùc vua Thieân Töï Taïi Quang ñeàu möa hoa sen. Caùc thieân töû aáy laïi ñeán ao tröôùc kia hoï soáng, laøm möa hoa roài trôû veà cung Trôøi Ñao Lôïi tuyø yù höôûng thoï nguõ duïc.

Saùng hoâm sau vua Thieân Töï Taïi Quang hoûi chö thaàn:

* Ñeâm qua do duyeân gì maø hieän ñieàm laønh toát ñeïp nhö theá?
* Taâu Ñaïi vöông, hoâm qua Chö thieân coõi Trôøi Ñao Lôïi ñeán nhaø tröôûng giaû Löu Thuyû, laøm möa boán ngaøn vieân traân chaâu vaø voâ soá hoa maïn ñaø la. Vua noùi vôùi quaàn thaàn:
* Khanh ñeán nhaø tröôûng giaû goïi oâng aáy ñeán ñaây.!

Söù giaû lieàn ñeán nhaø tröôûng giaû truyeàn laïi lònh vua. Tröôûng giaû laäp töùc ñeán yeát kieán.

Vua hoûi tröôûng giaû:

* Hoâm qua vì saolaïi hieän ñieàm laønh aáy?
* Haï thaàn bieát chaéc laø möôøi ngaøn con caù kia ñaõ cheát.
* Khanh neân cho ngöôøi ñeán ñoù xem coù thaät nhö theá khoâng? Löu Thuyû beøn baûo caùc con ñeán ao xem thöû.

Con tröôûng giaû ñeán ao, thaáy hoa maïn ñaø la ñaày khaép caû ao, coøn caù thì cheát heát. Hoï trôû veà thöa vôùi cha:

* Thöa cha caù trong ao ñeàu cheát caû roài! Baáy giôø, Löu Thuyû ñeán taâu vua:
* Taâu beä haï, möôøi ngaøn con caù aáy ñaõ cheát. Vua nghe xong raát vui möøng.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Thieän nöõ Thieân: “Tröôûng giaû Löu Thuykhi aáy chính laø ta; ngöôøi con tröôûng teân Thuyû khoâng laø La Haàu La; con thöù teân Thuyû Taïng laø A-nan; möôøi ngaøn con caù nay laø möôøi ngaøn Thieân töû. Vì theá neân ngaøy nay hoï ñöôïc ta thoï kyù, vò thoï thaàn chính laø ngöôi vaäy.

(Trích kinh Kim Quang Minh quyeån boán)

# *ÔÛ NHAÂN GIAN ÑÖÔÏC HÖÔÛNG PHÖÔÙC TRÔØI:*

Xöa coù tröôûng giaû Thoï-ñeà-giaø luùa thoùc ñaày kho, vaøng baïc voâ soá, toâi tôù ñoâng ñuùc chaúng thieáu thöù gì.

Tröôûng giaû coù moät chieác khaên tay baïch ñieäp thöôøng treo beân bôø hoà. Moät hoâm gioù lôùn thoåi, chieác khaên aáy bay ñeán tröôùc ñieän vua. Vua hoäi hoïp quaàn thaàn baøn baïc vaø hoûi nguyeân do.

Chö thaàn ñeàu taâu:

* Nöôùc saép höng thaïnh neân ñöôïc Trôøi ban cho baïch ñieäp. Chæ coù Thoï-ñeà-giaø moät möïc im laëng.

Vua hoûi:

* Sao khanh khoâng coù yù kieán.!
* Taâu beä haï thaàn khoâng daùm doái beä haï, ñoù chính laø chieác khaên tay cuûa nhaø thaàn treo beân bôø hoà, gaëp luùc gioâng gioù thoåi, neân bay ñeán ñaây.

Vaøi ngaøy sau coù hoa chín maøu lôùn nhö baùnh xe bay ñeán tröôùc ñieän vua. Vua laïi cuøng quaàn thaàn baøn baïc vaø hoûi nguyeân do.

Thoï-ñeà-giaø ñaùp:

* Ñoù laø hoa trong vöôøn nhaø thaàn bò heùo ruïng xuoáng gaëp gioù thoåi ñeán ñaây.
* Nhaø khanh nhö vaäy ö? Ta seõ ñem hai vaïn ngöôøi ñeán ñoù xem.
* Xin beä haï cuøng ñi vôùi thaàn.

Vua lieàn ra lònh cho hai möôi vaïn ngöôøi cuøng ñeán nhaø cuûaThoï- ñeà-giaø. Hoï thaúng vaøo cöûa phía Nam, ôû ñoù coù ba möôi ñoàng töû maët maøy khoâi ngoâ tuaán tuù. Vua hoûi Thoï-ñeà-giaø.

* Ñaây laø con chaùu cuûa khanh ö?
* Taâu beä haï khoâng phaûi. Hoï laø toâi tôù giöõ cöûa nhaø thaàn.

Vua quan tieáp tuïc ñi vaøo beân trong laàu caùc, laïi thaáy coù hai möôi ñoàng nöõ xinh ñeïp laï thöôøng. Vua hoûi:

* Nhöõng ngöôøi naày laø theâ thieáp cuûa khanh ö?
* Taâu beä haï khoâng phaûi. Hoï laø toâi tôù giöõ cöûa laàu caùc nhaø thaàn.

Böôùc vaøo trong cöûa, ôû ñaây töôøng baèng baïch ngaân, neàn baèng thuyû tinh. Vua thaáy töôûng laø nöôùc chaûy khoâng theå vaøo ñöôïc. Thoï-ñeà-giaø ñi tröôùc daãn vua vaøo trong cöûa, thaáy giöôøng vaøng goái ngoïc, ñoà trang söùc treân ngöôøi cuûa phu nhaân cuûa Thoï-ñeà-giaø coù ñeán hai möôi lôùp vaøng baïc ñan xen. Baø ta böôùc ra laøm leã vua maø nöôùc maét chaûy daøi. Vua hoûi:

* Vôï khanh coù gì khoâng vöøa loøng hay sao maø khoùc?
* Hôi khoùi treân aùo vua laøm cay maét neân naøng chaûy nöôùc maét ñoù

thoâi.

* Thöù daân ñoát ñeøn baèng môõ, chö haàu ñoát baèng neán, thieân töû ñoát

baèng caây sôn cuõng coù khoùi vaäy? Sao khoùi treân aùo ta laïi laøm cho naøng chaûy nöôùc maét?

* Nhaø haï thaàn coù moät vieân minh chaâu treo tröôùc cöûa, ngaøy ñeâm ñeàu saùng nhö nhau khoâng caàn phaûi thaép ñeøn. Vua töø trong khoùi ñi ra neân thaáy coù hôi khoùi.

Tröôùc nhaø cuûa Thoï-ñeà-giaø coù möôøi hai daõy laàu cao, tröôûng giaû daãn vua leân laàu cao nhaát. Vua ngaém nhìn ñoâng taây nam baéc, boán beà tónh laëng. Vua nghó: “Ta ñeán ñaây chæ trong choác laùt maø caûm thaáy raát deã chòu.”

Sau ñoù tröôûng giaû daãn vua ñeán haäu vieân. Trong ñoù coù suoái, khe, ao, hoà, hoa quaû ngon ngoït hôïp khaåu vò töøng nguôøi. Nhöõng traùi caây mình thích, aên ñeán moät thaùng cuõng khoâng heát.

Ñaïi thaàn taâu:

* Taâu beä haï! Chuùng ta neân trôû veà!

Thoï-ñeà-giaø lieàn ñem vaøng baïc traân baûo vaø ñuû loaïi gaám voùc luïa laø taëng cho hai möôi vaïn ngöôøi ñi theo coøn cung caáp ngöïa xe ñöa hoï veà nöôùc.

Baáy giôø vua hoäi hoïp quaàn thaàn ñeán vaø traùch:

* Thoï-ñeàgiaø laø chö haàu cuûa ta, nhöng vôï con nhaø cöûa thöù gì cuõng hôn ta caû. Ta muoán chinh phaït nöôùc aáy, caùc khanh thaáy ta coù theå thaéng ñöôïc khoâng?
* Taâu beä haï! Ñöôïc.

Vua cuøng boán möôi vaïn ngöôøi keùo ñeán bao vaây nhaø Thoï-ñeà-giaø, qua vaøi traêm böùc töôøng ñeán cöûa nhaø tröôûng giaû. Beân trong cöûa coù moät

löïc só tay caàm chaøy kim cang choáng laïi boán möôi vaïn quaân. Cuøng moät luùc boán möôi vaïn quaân laên ra ñaát nguû ngaây ngaát khoâng sao daäy noãi. Thoï-ñeà-giaø cöôõi baùnh xe maây bay treân Hö khoâng hoûi:

* Caùc ngöôøi ñeán ñaây luùc naøo maø nguû say söa khoâng daäy noãi vaäy? Hoï beøn thuaät laïi moïi vieäc.

Thoï-ñeà-giaø hoûi:

* Caùc ngöôi muoán ngoài daäy khoâng? Taát caû ñoàng thanh ñaùp:
* Chuùng toâi raát muoán ngoài daäy.

Thoï-ñeà-giaø phoùng maét thaàn nhìn moät caùi, töï nhieân hoï ñeàu ngoài daäy ñöôïc, roài trôû veà nöôùc.

Vua lieàn sai söù goïi Thoï-ñeà-giaø ñeán, roài caû hai cuøng ñeán choã Phaät

thöa:

* Baïch Ñöùc Theá toân! Thoï-ñeà-giaø laø chö haàu cuûa con, ñôøi tröôùc taïo

coâng ñöùc gì maø nay nhaø cöûa vôï con ñeàu hôn con caû.

* Thoï-ñeà-giaø do coâng ñöùc boá thí neân nay ñöôïc höôûng laïc gioáng nhö coõi Trôøi.

Thuôû xöa coù naêm traêm thöông chuû daãn ñoaøn thöông nhaân mang traân baûo ñi vaøo trong nuùi vaéng. Giöõa ñöôøng gaëp vò ñaïo nhaân bò beänh. Hoï laøm nhaø tranh, cung caáp ñaày ñuû caùc thöù nhö: gaïo, nöôùc, ñeøn ñuoác. Luùc aáy tröôûng giaû nguyeän sau naày ñöôïc soáng nhö ôû thieân ñöôøng. Do ñoù, nay oâng ta ñöôïc quaû baùo nhö theá. Ngöôøi boá thí luùc ñoù chính laø hai vôï choàng Thoï-ñeà-giaø, ñaïo nhaân bò bònh nay chính laø ta, naêm traêm thöông buoân nay ñeàu ñaéc quaû a-la-haùn.

(Trích kinh Thoï-ñeà-giaø )

# *CA LA VIEÄT CHÆ TAY HIEÄN MÖA BAÙU:*

Xöa, ôû nöôùc vua A Duïc coù tröôûng giaû teân Ca-la-vieät cuùng döôøng cho hai vaïn Tyø-kheo suoát moät naêm. Tieáng ñoàn ñeán tai vua. Vua sai ngöôøi goïi oâng ta ñeán vaø hoûi:

* Ta nghe noùi khanh raát giaøu coù, vaäy khanh coù nhöõng thöù gì?
* Taâu beä haï, haï thaàn thaät chaúng coù vaät gì caû.

Vua khoâng tin giöõ Ca-la-vieät ôû laïi, sai söù ñeán nhaø oâng ta xem thöû. Söù giaû ñeán nôi thaáy coù ñuû caùc loaïi nhaø lôùn nhoû. Taát caû ñeàu laøm baèng baûy baùu, nhaø cöûa vôï con ñeàu hôn vua. Nhöng trong nhaø khoâng coù luùa thoùc, gaám voùc luïa laø vaø caùc vaät khaùc. Söù giaû trôû veà taâu vua ñuû moïi vieäc nhö treân. Ca-la-vieät mæm cöôøi. Vua hoûi:

* Sao khanh laïi cöôøi?
* Vua khoâng thaáy laøm sao tin ñöôïc.

Ca-la-vieät lieàn chæ tay veà phía Ñoâng, töùc thì baûy baùu hieän ra, chæ Nam cuõng nhö vaäy. Vua lieàn cho tröôûng giaû trôû veà nhaø.

Tinh xaù cuûa chuùng Taêng caùch cung ñieän cuûa vua khoâng xa, vua lieàn ñeán Tinh xaù cung kính ñaûnh leã caùc Tyø-kheo roài hoûi vò thöôïng toaø:

* Ca-la-vieät ñôøi tröôùc gieo phöôùc ñöùc gì maø nay nghó ñeán traân baûo thì traân baûo hieän ra.

Tyø-kheo thöôïng toaø nhaäp tam muoäi thaáy ñöôïc taâm cuûa chuùng sanh trong boán traêm do tuaàn, thaáy vaøo thôøi Phaät Duy Veä coù boán ngöôøi cuøng laäp chuøa thaùp. Trong ñoù coù moät ngöôøi raát sieâng naêng caàn maãn. Sau khi chuøa thaùp xaây xong, oâng laáy vaøng baïc baûy baùu vaø caùc loaøi hoa quyù hôïp laïi roài raûi treân boán beà cuûa ba töøng thaùp vaø nguyeän sau naøy ñöôïc höôûng phöôùc baùu khoâng cuøng taän. Do ño,ù nay Ca-la-vieät töï nhieân ñöôïc cuûa baùu nhö theá. Ca-la-vieät chính laø ngöôøi taùn hoa thuôû aáy.

Vua nghe xong trôû veà cung. Töø ñoù veà sau vua chuyeân tu taïo phöôùc

ñöùc.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 1)

# *CA LA VIEÄT CHO CHIM AÊN, ÑÖÔÏC CHAÂU BAÙU:*

Ngaøy xöa, coù moät tröôûng giaû, teân Ca-la-vieät, thoâng minh hieåu

roäng, laïi voâ cuøng giaøu coù. Nhaø oâng ta ôû gaàn bieån, xung quanh troàng nhieàu caây coái sum xueâ cao ngaát Trôøi. Baáy giôø treân bôø bieån coù nhieàu traân baûo coù giaù trò raát lôùn nhöng khoâng ai coù theå ñeán ñoù ñöôïc ngoaøi nhöõng loaøi chim bay qua bay laïi. Nhöõng con chim aáy, buoåi saùng nuoát minh chaâu, ñeán chieàu thaûi ra. Chuùng thöôøng tuï taäp trong röøng caây cuûa tröôûng giaû. OÂng tröôûng giaû nhieàu möu trí beøn nghó ra moät caùch. OÂng naáu thöùc aên thôm ngon duï chim ñeán aên. AÊn xong chuùng lieàn thaûi chaâu xuoáng ñaát. OÂng tröôûng giaû tha hoà nhaët laáy nhöõng vieân ngoïc quyù. Keå töø ñoù oâng trôû thaønh ngöôøi giaøu coù nhaát nöôùc.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 7)

# *COÂNG ÑÖÙC CUÙNG DÖÔØNG:*

ÔÛ thaønh Xaù-veä coù moät cö só vì maéc toäi vôùi trieàu ñình neân ruoäng vöôøn bò tòch thu caû nhaø ñeàu maéc toäi cheát. Chæ tröø moät ngöôøi con trai do luùc aáy khoâng coù ôû nhaø neân thoaùt cheát. Chaøng thieáu nieân naøy nghe moïi ngöôøi noùi: “Neáu ngöôøi naøo cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät vaø chuùng Taêng thì seõ ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi” . Anh ta voâ cuøng thích thuù mong muoán ñöôïc cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng moät böõa aên. Nhöng anh ta

khoâng coù moät xu thì laøm sao thöïc hieän ñöôïc öôùc nguyeän aáy. Chæ coù caùch laø ñi laøm thueâ.

Coù moät cö só (Trong luaät Di SaTaéc cheùp laø moät vò Ñaïi thaàn) coù nhieàu ruoäng vöôøn. Anh ta ñeán nhaø cö só aáy xin laøm thueâ (Ngöôøi thieáu nieân naøy tuy nhoû tuoåi nhöng thoâng thaïo raát nhieàu ngheà). Chuû nhaø hoûi:

* Ngöôi bieát laøm vieäc gì?
* Toâi coù theå ghi cheùp tính toaùn, phaân bieät vaøng baïc, chaâu baùu, tieàn cuûa, ruoäng vöôøn, buoân baùn... Vieäc gì toâi cuõng laøm ñöôïc.
* Ngöôi muoán bao nhieâu tieàn moät naêm?
* Moät ngaøn tieàn vaøng moät naêm!
* Naêm nay maát muøa ñoùi keùm, ta chæ coù khaû naêng traû naêm traêm

thoâi!

Ngöôøi thieáu nieân ñoàng yù.

Traûi qua moät naêm. Moät hoâm, ngöôøi thieáu nieân noùi vôùi chuû:

* Toâi coù khaû naêng laøm ñöôïc raát nhieàu vieäc, nay toâi muoán laøm theâm

vieäc khaùc cho Ngaøi.

Ngöôøi chuû lieàn giao cho anh ta troâng coi cöûa hieäu buoân baùn. Môùi moät thaùng ñaàu maø tieàn lôøi tính ra ñaõ gaáp ba laàn tröôùc ñoù. Moät ngaøy anh ta chæ aên moät phaàn coøn hai phaàn göûi laïi cho chuû. Ngöôøi chuû cho anh ta troâng coi ruoäng vöôøn, traûi qua moät muøa thu hoaïch, soá löôïng hoa maøu ñaõ taêng gaáp ba laàn so vôùi muøa Ñoâng. Moät naêm nöõa troâi qua, anh ta ñeán chuû ñoøi tieàn coâng vaø thöùc aên. Ngöôøi chuû sôï anh ta khoâng chòu laøm nöõa neân hoûi:

* + Ngöôi laøm gì maø ñoøi tieàn gaáp nhö theá?
  + Toâi muoán cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät vaø chuùng Taêng! Cö só nghe vaäy, phaùt khôûi loøng tin. OÂng hoûi:
  + Ngöôi ñònh cuùng ôû ñaâu?
  + Toâi ñònh cuùng ôû Tinh xaù Kyø Hoaøn!
  + Ngöôi haõy thieát leã ôû nhaø ta, ta seõ phuï giuùp!

Ngöôøi thieáu nieân ñeán baïch Phaät thænh Phaät vaø chuùng Taêng thoï nhaän söï cuùng döôøng.

Ñöùc Phaät cuøng chuùng Taêng yeân laëng nhaän lôøi. (Trong Luaät Di Sa Taéc cheùp: Ngöôøi thieáu nieân naøy ñeán choã Phaät doïn baøy thöùc aên thaät thònh soaïn. Do nghó ñeán söï giuùp ñôõ cuûa thaàn neân chæ trong chôùp maét, caùc thöù ñeàu ñöôïc saép baøy goïn gheõ.)

Gaëp ñuùng ngaøy leã caùc cö só daâng cuùng raát nhieàu thöùc aên nhö thòt heo, baùnh nöôùng... Chuùng Taêng thoï nhaän vaø cuøng baøn vôùi nhau:

* + Hoâm nay, ngöôøi thieáu nieân gheøo naøy doác heát khaû naêng thieát leã

cuùng döôøng. Chuùng ta thoï nhaän cuûa caùc cö só naøy ít thoâi. Thoï trai xong chuùng Taêng ñeán mhaø cö só. Ngöôøi thieáu nieân töï tay sôùt baùt cho chö Taêng, nhöng vò naøo cuõng baûo sôùt ít thoâi. Roát cuïc thöùc aên coøn thöøa laïi raát nhieàu. Ngöôøi thieáu nieân hoûi:

* + Chö Ñaïi Ñöùc thoï thöïc ít nhö vaäy laø vì cheâ thöùc aên dôõ hay vì thöông con ngheøo?
  + Hoâm nay, laø ngaøy leã saùng nay coù raát nhieàu ngöôøi ñem thöùc aên ñeán cuùng, chuùng toâi thoï nhaän cuûa moãi ngöôøi moät ít nhöng vì nhieàu ngöôøi cuùng neân ñeán giôø baùt ñaõ ñaày.

Thieáu nieân ngheøo lo buoàn, sôï vieäc laøm cuûa mình khoâng coù keát quaû neân khoùc loùc ñeán hoûi Phaät. Phaät baûo:

* + Con chaéc chaén ñöôïc sanh thieân, haõy mau trôû veà nhaø. Ngöôøi thieáu nieân vui möøng trôû veà baïch vôùi chuùng Taêng:
  + Bao nhieâu tieàn cuûa con laøm thueâ ñöôïc ñeàu doác heát ñeå cuùng döôøng. Nay chö ñaïi Ñöùc tuy khoâng duøng heát nhöng tuyø yù thoï duïng.

Baáy giôø coù naêm traêm thöông buoân töø nöôùc Öu Na Thieàn quaù tröa môùi ñeán, ñöôøng xa xoâi traéc trôû, heát luông thöïc ñaõ ba ngaøy roài. Hoï vaøo thaønh muathöùc aên nhöng baáy giôø nhaèm luùc maát muøa ñoùi keùm vaû laïi Trôøi ñang haïn haùn neân hoï khoâng mua ñöôïc thöùc aên. Ngöôøi chuû ñoaøn than thôû:

ÔÛ treân bieån khoâng bò ñoùi theá maø trong thaønh lôùn khoâng kieám ñöôïc thöùc aên, oâng ta vaøo khaép trong thaønh, rao ai coù thöùc aên ñem haõy ñem ñeán muoán ñoåi laáy thöù gì cuõng ñöôïc.

Khi ngöôøi thieáu nieân ngheøo ñeán khoùc vôùi Phaät, coù nhieàu ngöôøi troâng thaáy, neân hoï maùch vôùi oâng ta, ôû nhaø cö só aáy coù thöùc aên. Chuû thöông buoân laäp töùc ñeán nhaø cö só noï, hoï noùi vôùi chaøng thieáu nieân:

* + Chuùng toâi caàn thöùc aên. Caäu ta hoûi:
  + Caùc vò coù bao nhieâu ngöôøi?
  + Chuùng toâi coù naêm traêm ngöôøi.
  + OÂng haõy goïi hoï ñeán ñaây ñi.

Khi hoï ñeán, thöùc aên ñöôïc doïn ra, vaø ngöôøi naøo cuõng aên uoáng no neâ. Sau ñoù ngöôøi chuû ñoaøn laáy moät haït chaâu trong cheùo aùo giaù trò möôøi vaïn tieàn vaøng boû vaøo trong moät oáng ñoàng lôùn, caùc thöông buoân khaùc cuõng laàn löôït laáy haït chaâu trong cheùo aùo boû vaøo oáng ñoàng aáy.

Thaáy theá, chaøng thieáu nieân noùi:

-Toâi khoâng baùn thöùc aên, côù gì laïi traû chaâu? Caùc vò haõy chôø giaây laùt ñeå toâi ñeán hoûi Phaät.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Con cöù laáy, khoâng trôû ngaïi gì ñeán vieäc sanh Thieân cuûa con. Ñaây laø hoa baùo, quaû baùo sau naøy coøn thoï ñöôïc vaät baùu nöõa.

Nhöõng ngöôøi buoân hoûi cö só:

* + Trong thaønh naøy tröôùc kia coù ngöôøi teân... nay ôû ñaâu?
  + Ñaõ qua ñôøi.
  + Coù con chaùu gì khoâng?
  + Ngöôøi taëng thöùc aên khi aáy chính laø con trai cuûa oâng aáy. Caùc thöông buoân noùi vôùi chaøng thieáu nieân:
  + Cha chaùu tröôùc kia laø thaày cuûa chuùng ta.

Hoï laïi cho anh ta traêm ngaøn löôïng vaøng ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn thaày

cuõ.

Cö só vì khoâng coù con trai, chæ coù moät ngöôøi con gaùi xinh ñeïp ñoan

trang beøn gaõ cho chaøng thieáu nieân ngheøo, coøn cho traêm ngaøn löôïng vaøng ñeå laøm cuûa hoài moân. Sau khi cö só cheát, vua Ba-tö-naëc hoûi:

* + Ngöôøi naøy coù con trai khoâng?
  + Chæ coù moät ngöôøi con reå.

Vua phaùn cuûa tieàn thuoäc ngöôøi ngöôøi con reå aáy vaø phong cho laøm ñaïi thaàn vaø laø Tröôûng giaû cuûa thaønh Vöôùng Xaù. Baáy giôø nhaân daân trong nöôùc ñeàu goïi anh ta laø tröôûng giaû Hoát Khôûi.

(Trích luaät Thaäp Tuïng Nhò Tuïng quyeån 6. Laïi trích luaät Di-sa-taéc quyeån 10)

# *NHAÂN DUYEÂN ÑÔØI TRÖÔÙC CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG COÙ MAÉT,* TAI, MUĨ, LÖÔÕI:

Baáy giôø, ôû nöôùc Xaù-veä coù moät tröôûng giaû voâ cuøng giaøu coù. OÂng khoâng coù con trai chæ coù naêm ngöôøi con gaùi xinh ñeïp thoâng minh. Khi vôï tröôûng giaû mang thai ngöôøi con thöù saùu thì oâng qua ñôøi. Theo pheùp nöôùc baáy giôø, neáu ngöôøi naøo khoâng coù con trai noái doõi thì cuûa caûi seõ bò sung vaøo kho vua. Vua sai Ñaïi thaàn keâ khai taøi saûn nhaø tröôûng giaû naøy. Nhöõng coâ con gaùi cuûa tröôûng giaû nghó: “Meï ta ñang mang thai khoâng bieát seõ sanh con trai hay con gaùi. Neáu cuõng laø con gaiù thì taát caû taøi saûn seõ bò vua tòch thu; Neáu laø trai thì noù seõ laø chuû taát caû gia saûn naøy”

Nghó theá caùc coâ ñeán taâu vua. (baáy giôø vua Ba-tö-naëc theo chaùnh phaùp trò nöôùc) Vua chaáp nhaän lôøi yeâu caàu cuûa hoï. Ít laâu sau vôï tröôûng giaû sanh ñöôïc moät beù trai coù ñaày ñuû nam caên, nhöng laïi dò daïng khoâng coù tai, maét, coù mieäng, nhöng khoâng coù löôõi vaø tay c haân. Vôï tröôûng giaû ñaët teân con laø Man-töø-tyø-leâ. Caùc coâ con gaùi lieàn ñeán taâu cho vua roõ. Vua

phaùn: “Taát caû taøi saûn gia ñình ñeàu thuoäc veà ngöôøi em trai caùc coâ.”

Ít laâu sau, ngöôøi chò caû laáy choàng. Veà nhaø choàng coâ cung kính vaø phuïc dòch choàng nhö ngöôøi ôû. Caû nhaø choàng laáy laøm laï hoûi. Coâ ta ñaùp:

* + Cha toâi qua ñôøi ñeå laïi moät gia taøi heát söùc ñoà soä. Nhöng taát caû ñeàu seõ bò sung vaøo kho vua vì gia ñình khoâng coù con trai thöøa höôûng. May thay! Luùc aáy meï toâi ñang mang thai vaø sanh ñöôïc moät ñöùa con trai nhöng caùc caên khoâng ñaày ñuû. Tuy vaäy nhöng noù vaãn laø ngöôøi ñaày ñuû tieâu chuaån thuøa höôûng soá taøi saûn aáy. Qua ñoù ñuû bieát naêm ñöùa con gaùi khoâng baèng moät ñöùa con trai!

Tröôûng giaû cha choàng coâ gaùi - nghe xong beøn cuøng coâ con daâu ñeán baïch Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá toân! Ñöùa con trai tröôûng giaû kia vì sao caùc caên khoâng ñaày ñuû?

Phaät ñaùp: Vaøo thôøi quaù khöù coù hai anh em vò tröôûng giaû. Ngöôøi anh teân laø Ñaøn-nhöôïc-theá-chaát, ngöôøi em teân laø Thi-la-theá-chaát. Töø nhoû ngöôøi anh ñaõ laø ngöôøi trung tính thaønh thaät, öa thích boá thí, ñöôïc nhaân daân caû nöôùc ngôïi khen. Vua phong anh ta laøm chöùc Bình Söï cuûa nöôùc. Theo phaùp nöôùc, taát caû nhöõng ngöôøi vay vaø traû tieàn khoâng coù giaáy tôø ñeàu ñeán vò quan naøy...

Coù moät vò khaùch buoân vay tieàn cuaû Thi-la-theá-chaát. Thi-la-theá- chaát daãn ngöôøi thöông buoân ñeán choã anh vaø noùi:

* + Ngöôøi thöông buoân naøy vay tieàn cuûa em ñi bieån vaø höùa khi trôû veà seõ traû. Neáu sau naøy em coù cheát thì anh haõy laøm chöùng cho con em laáy laïi.

Ngöôøi anh nhaän lôøi. Chaúng laâu sau ngöôøi em qua ñôøi.

Ngöôøi thöông buoân ñi bieån gaëp phaûi soùng to gioù lôùn thuyeàn chìm cuûa caûi maát heát chæ coøn giöõ ñöôïc maïng soáng.

Con Thi-la-theá-chaát nghe ngöôøi thöông buoân thaát baïi trôû veà lieàn nghó: “OÂng aáy maéc nôï nhaø ta nhöng giôø laáy ñaâu ra tieàn maø traû nôï! Chöøng naøo oâng ta coù tieàn roài traû cuõng ñöôïc” Ngöôøi thöông buoân laïi ñi möôïn tieàn roài tieáp tuïc ñi bieån. Chuyeán naøy oâng bình yeân trôû veà vôùi raát nhieàu vaøng baïc chaâu baùu. OÂng nghó: “Con oâng tröôûng giaû tröôùc kia khoâng ñoøi nôï ta. Vì luùc ta möôïn nôï noù coøn nhoû hay vì thaáy ta ngheøo khoå neân khoâng ñoøi? Ta phaûi thöû noù xem sao!”

Nghó vaäy oâng lieàn aên maëc thaät ñeïp, cöôõi ngöïa toát ñi ngang qua nhaø tröôûng giaû Thi-la-theá-chaát. Con tröôûng giaû thaáy vaäy beøn sai ngöôøi ra noùi:

* + Vay nôï nhaø toâi ñaõ laâu, nay xin oâng haõy thanh toaùn heát soá nôï

aáy!

* Ñöôïc! OÂng ta ñaùp.

Nhöng oâng ta nghó laïi: “Tieàn ta vay ñaõ laâu, nay lôøi ñeû lôøi, ta laøm

sao traû heát”. OÂng lieàn nghó ra moät caùch coù theå döùt heát nôï. OÂng trôû v eà laáy moät vieân ngoïc quyù ñeán noùi vôùi ngöôøi vôï Bình söï:

* + Tröôùc ñaây toâi coù möôïn tieàn cuûa em choàng baø. Nay toâi ñem bieáu baø moät vieân ngoïc trò giaù moät traêm ngaøn. Neáu noù ñeán ñoøi nôï thì xin oâng baø haõy choái cho!
  + Choàng toâi voán thaønh thaät trung tính, aét seõ khoâng chòu laøm nhö vaäy, nhöng cöù ñeå toâi noùi thöû xem sao!

Baø ta nhaän ngoïc. Ñeán toái choàng baø trôû veà. Baø ñem chuyeän keå laïi cho choàng nghe. Nghe xong tröôûng giaû noùi:

* + Sao laøm theá ñöôïc! Vì ta trung tín khoâng bieát noùi doái neân vua môùi phong cho ta chöùc Bình Söï cuûa nöôùc. Vì uy tín neân ta khoâng theå noùi doái duø chæ moät laàn.

Hoâm sau, ngöôøi thöông buoân ñeán, vôï tröôûng giaû thuaät laïi lôøi choàng vaø traû ngoïc laïi cho oâng ta. Ngöôøi thöông buoân laïi bieáu moät vieân ngoïc khaùc giaù trò gaáp ñoâi xin nhôø baø giuùp ñôõ. Vì ñaây laø chuyeän nhoû chæ caàn noùi moät lôøi laïi döôïc hai traêm ngaøn. Vôï tröôûng giaû khôûi taâm tham lieàn nhaän ngoïc. Ñeán toái baø baûo choàng:

* + Chuyeän hoâm qua toâi baøn, oâng ñaõ nghó kyõ chöa.
  + Döùt khoaùt khoâng ñöôïc. Baø vôï vöøa khoùc vöøa noùi:
  + Neáu oâng khoâng nghe lôøi toâi thì toâi seõ gieát con tröôùc roài sau ñoù seõ töï saùt!

Tröôûng giaû heát söùc hoang mang suy nghó: Ta chæ coù moät ñöùa con trai neáu noù cheát thì gia saûn khoâng ngöôøi giao phoù. Neáu khoâng thuaän theo lôøi baø aáy thì veà sau seõ phaûi ñau khoå hoái haän. OÂng lieàn nhaän lôøi.

Ngöôøi vôï baùo cho ngöôøi thöông buoân bieát. Ngöôøi thöông buoân voâ vuøng möøng rôõ lieàn trôû veà nhaø aên maëc thaät ñeïp duøng caùc thöù baùu trang söùc cho voi roài cöôõi vaøo chôï. Con trai tröôûng giaû thaáy oâng ta lieàn chaïy ñeán noùi:

* + OÂng haõy traû nôï cho cha toâi!

Ngöôøi thöông buoân laøm ra veû kinh ngaïc noùi:

* + Ta nôï cho anh hoài naøo sao ta khoâng nhôù.!

Hai ngöôøi daét nhau ñeán choå quan Bình Söï. Con trai tröôûng giaû

noùi:

* + Tröôùc ñaây ngöôøi naøy ñaõ möôïn cha chaùu bao nhieâu tieàn coù baùc

laøm chöùng phaûi khoâng?

* + Ta khoâng bieát - Tröôûng giaû Bình Söï noùi:

Ngöôøi chaùu kinh haõi hoûi laïi:

* + Baùc thaät söï khoâng bieát ö?
  + Khoâng bieát!

Ngöôøi chaùu töùc giaän noùi:

* + Vì baùc trung tín neân vua môùi cho baùc laøm Bình Söï. Moïi ngöôøi trong nöôùc ñieàu tín nhieäm baùc. Toâi laø chaùu baùc maø baùc coøn doái traù nhö vaäy thì vôùi ngöôøi ngoaøi baùc coøn doái traù ñeán ñaâu nöõa. Chuyeän thaät hay giaû naøy ñôøi sau aét bieát!

Phaät baûo tröôûng giaû:

* + Tröôûng giaû Bình Söï baáy giôø nay chính laø Man töø Tyø leâ. Do moät lôøi noùi doái maø phaûi ñoïa ñòa nguïc chòu nhieàu khoå naõo. Ra khoûi ñòa nguïc suoát naêm traêm ñôøi chòu quaû baùo nhö vaäy. Vì oâng ta ñaõ troàng nhaân laønh thích boá thí neân thöôøng sanh trong nhaø sang giaøu vaø thöôøng laøm chuû taøi saûn.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 7)

1. ***TRÖÔÛNG GIAÛ AÂM DUYEÄT THOÏ PHÖÔÙC BAÙU ÑÔØI TRÖÔÙC:*** Tröôûng giaû AÂm Duyeät coù caû moät gia saûn ñoà soä, tuoåi ñaõ xeá chieàu nhöng raát buoàn vì chöa coù con noái doõi. Tuy nhieân do phöôùc baùu ñôøi tröôùc coøn soùt cho neân oâng ta laïi ñöôïc boán ñieàu vui: 1- Vôï sanh con trai; 2-

Naêm traêm ngöïa traéng sanh cuøng moät luùc; 3- Vua sai söù giaû ban cho aán vaøng; 4- Naêm traêm thuyeàn baùu caäp beán cuøng moät luùc.

Phaät baûo A-nan:

* + Ñôøi tröôùc, tröôûng giaû AÂm Duyeät sai naêm traêm ngöôøi cheøo thuyeàn vaøo bieån tìm ñöôïc raát nhieàu cuûa baùu, vaø an oån veà nhaø. Cho neân Nhö Lai noùi boán phöôùc ôû ñôøi cuøng ñeán moät luùc.

Tröôûng giaû suy nghó: “Trôøi ban phöôùc loäc hoäi laïi nhaø ta, ta neân toå chöùc buoåi tieäc linh ñình ñeå ñaõi hoï haøng thaân toäc”.

Baáy giôø Töù Thieân vöông, Ñeá thích, Phaïm thieân, Trôøi, Roàng, quyû, thaàn. A tu la v.v… cuøng vôùi quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy ñaày caû Hö khoâng. Vôùi thaàn löïc, Nhö Lai bieát tröôûng giaû raát vui möøng. Nhaân luùc oâng ta vui möøng ta seõ ñeán ca ngôïi, neáu oâng hieåu thì coù theå gieo troàng phöôùc laønh. Ngay luùc aáy, Ñöùc Nhö Lai duøng keä taùn tuïng ca ngôïi ñieàu toát laønh.

Tröôûng giaû vui möøng thöa:

* + Thaät laø thaàn dieäu, Ngaøi bieát thaân toäc con gaëp ñieàu voâ cuøng toát laønh, neân ñaõ khoâng quaûn meät nhoïa ñeán ñaây chuùc möøng.

Noùi xong, oâng ta ñem baïch ñieäp trò giaù ngaøn vaïn löôïng vaøng daâng leân Ñöùc Nhö Lai Ngaøi thoï nhaän roài baûo:

* + Taøi saûn cuûa naêm nhaø khoâng theå chaéc chaén, Nay oâng nhôø höôûng ñöôïc aûnh baùu cho neân sanh ra nôi naøo phöôùc baùu cuõng hieän veà.

Tröôûng giaû baïch Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá toân! Naêm nhaø laø gì?
  + Ñoù laø: löûa thieâu, nöôùc troâi, quan xung coâng, con phaù saûn tieâu xaøi voâ ñoä vaø giaëc cöôùp.

Tröôûng giaû nghe Phaät noùi caøng theâm vui möøng. Noùi xong, Ñöùc Nhö Lai trong chôùp maét ñaõ trôû veà nuùi Kyø-xaø-quaät. Baáy giôø trong nöôùc coù ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-töû teân Baát-lan Ca-dieáp nghe noùi Nhö Lai ñeán nhaø tröôûng giaû noùi moät baøi keä ca tuïng, ñöôïc tröôûng giaû cuùng cho ngaøn löôïng vaøng. OÂng ta nghó: “Sa-moân coøn ñöôïc vaøng huoáng chi ta ñeán xin laïi khoâng ñöôïc ö”? OÂng ta laïi nghó: “ta seõ ñeán xin Sa-moân Cuø Ñaøm daïy cho baøi keä, sau ñoù ñeán khaát thöïc khen ngôïi oâng ta hôn caû Cuø Ñaøm aét seõ ñöôïc nhieàu traân baûo.”

Vôùi taâm ganh tî ngu si, Baát-lan-Ca-dieáp ñeán hoûi Phaät:

* + Nghe noùi Cuø Ñaøm ñeán nhaø tröôûng giaû AÂm Duyeät ca tuïng moät baøi keä ñöïôc raát nhieàu traân baûo. Xin oâng thöông xoùt daïy cho toâi moät baøi keä, ñeå toâi ñoïc tuïng ngaân nga mong ñöôïc chaâu baùu. Ñöùc Nhö Lai noùi cho oâng ta ba thôøi kyø, bieát tröôûng giaû naøy ñeán moät luùc naøo ñoù cuûa caûi seõ bò tieâu tan. Baát-lan Ca-dieáp khoâng bieát noùi luùc naøo cho hôïp. Neáu luùc gia ñình tröôûng giaû gaëp nguy khoán maø noùi ñieàu laønh naøy aét seõ bò tröôûng giaû ñaùnh cho moät traän. Neân Ngaøi baûo:
  + Khoâng phaûi ta tieác baøi keä naøy, chæ vì oâng khoâng bieát noùi baøi keä ñoù ñuùng luùc aét seõ bò ñau khoå, traùi laïi vôùi yù muoán cuûa oâng. Neáu muùoán ñöôïc caâu noùi hay, ñuùng luùc, ta seõ cho oâng, seõ khieán cho tröôûng giaû nghe ñöôïc lôøi noùi chaân thaät laïi khoûi bò ñaùnh ñaäp ñau ñôùn.

Baát-lan Ca-dieáp nghó: “Sa-moân Cuø Ñaøm khoâng muoán cho ta ñeán xin traân baûo neân tieác khoâng chòu daïy cho ta baøi keä”.

Baát-lan Ca-dieáp coá naøi xin:

* + OÂng cöù cho toâi bieát toâi phaûi laøm gì?

Ñöùc Nhö Lai töø bi thöông xoùt can ngaên ba laàn maø oâng ta vaãn khoâng chòu nghe. Phaät cuõng bieát tröôùc Baát-lan Ca-dieáp vì nhaân duyeân ñôøi tröôùc neân seõ gaëp söï ñau ñôùn naøy, neân Ngaøi noùi: “Toâi khoâng theå can ngaên”. Ngaøi lieàn noùi baøi keä kieát töôøng. OÂng ta veà ñoïc tuïng moät naêm môùi thuoäc.

Veà sau, nhaø tröôûng giaû bò thieâu ruïi, chaâu baùu maát saïch, naêm traêm

ngöïa con ñeàu bò cheát thieâu, ñöùa con trai yeâu quí ñoät nhieân qua ñôøi, vua sai söù giaû thaâu laïi aán vaøng.

Sau naøy, oâng laïi cho thuyeàn vaøo bieån tìm chaâu baùu, an oån trôû veà, nhöng luùc caäp beán, naêm traêm thuyeàn baùu boãng troâi maát. Moïi ngöôøi trong gia toäc ñeàu lo laéng saàu muoän. Luùc aáy, Baát-lan Ca-dieáp ñi ñeán nhaø tröôûng giaû ï ca tuïng baøi keä kieát töôøng cuûa Nhö Lai. Nghe xong caû nhaø tröôûng giaû ñeàu töùc giaän baûo:

* + Bao tai öông trong thieân haï ñeàu ñoå doàn cho nhaø ta. Theá maø, ngöôøi loõa hình yeâu ma quyû quaùi khoâng bieát lieâm só naøy laïi ñeán ñaây noùi nhöõng ñieàu toát laønh laøm ta theâm saàu khoå.

Noùi xong, oâng lieàn duøng gaäy ñaùnh tuùi buïi khieán Baát-lan Ca-dieáp phaûi boø leát veà nhaø. Saùu phaùi ngoaïi ñaïo troâng thaáy, hoûi nguyeân do. OÂng ta ñaùp:

* + Ñaây chính laø do Cuø Ñaøm laøm ra.!

Do khoâng cheá phuïc ñöôïc loøng tham hoï trôû laò oaùn haän Ñöùc Theá toân. Phaät baûo ñaïi chuùng.

Baát-lan Ca-dieáp tröôùc ñaây ñeán Nhö Lai xin moät baøi keä vì muoán ñeán nhaø tröôûng giaû ca tuïng ñeå xin vaät baùu, Nhö Lai caûn ngaên nhöng oâng ta khoâng nghe. Nay ñeán nhaø aáy phaûi gaëp söï ñau ñôùn khoán khoå.

A-nan baïch Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá Toán! Baát-lan Ca-dieáp coù oan keát gì vôùi tröôûng gia kia maø nay laïi bò tai hoïa nhö vaäy?

Phaät baûo A-nan:

* + Trong a taêng kyø kieáp laâu xa veà tröôùc, coù moät con chim oanh vuõ thöôøng ñaäu treân noác cung ñieän vua AÂm Duyeät maø hoùt. Tieáng hoùt cuûa noù nghe laõnh loùt tuyeät vôøi. Vua ñang nguû tröa, nghe tieáng chim hoùt chôït thöùc giaác, Ngaøi hoûi caän thaàn:
  + Loaøi chim naøo hoùt maø nghe hay theá?
  + Taâu beä haï!Coù moät con chim laï loâng vaøng röïc ñaäâu treân noùc cung ñieän, hoùt xong lieàn bay ñi.

Vua lieàn sai ngöôøi chaïy ñuoåi theo ñeå tìm. Tìm kieám raát laâu môùi baét ñöôïc chim ñem veà daâng vua. Vua ñem anh laïc baûy baùu trang söùc cho noù vaø ngaøy ñeâm quanh quaån ngaém nhìn chim khoâng bieát chaùn. Khoâng bao laâu, coù con chim cuù bay ñeán ñaäu treân noùc cung ñieän troâng thaáy chim oanh vuõ ñöôïc yeâu quí lieàn hoûi nguyeân do. Oanh vuõ ñaùp:

* + Toâi bay ñeán ñaäu treân cung ñieän caát tieáng hoùt laõnh loùt tuyeät vôøi.

Ñöùc vua yeâu quí ñem toâi veà vaø thöôøng quanh quaån ngaém toâi.

Chim cuù nghe vaäy, lieàn ganh tî nghó: “Ta cuõng seõ hoùt maø coøn hoùt

hay hôn mi nöõa. Ñöùc vua cuõng seõ yeâu quí ta”.

Khi vua ñang nguû, chim cuù caát tieáng hoùt vua lieàn giaät mình thöùc daäy, boãng nhieân loâng toùc döïng ñöùng, sôï haõi hoûi:

* + Tieáng gì maø ta nghe caûm thaáy sôï haõi vaäy? Caän thaàn ñaùp:
  + Ñoù laø tieáng cuûa loaøi chim cuù.

Vua sai quaân chia nhau ñi tìm baét noù veà roài nhoå loâng caùnh. Noù voâ cuøng ñau ñôùùn phaûi ñi laàn töøng böôùc. Caùc loaøi chim khaùc thaáy vaäy hoûi nguyeân do. Chim cuù töùc giaän ñaùp:

* + Taïi chim oanh vuõ maø thaân cuûa toâi môùi ra noâng noãi naøy. Ñöùc Phaät daïy:
  + AÂm thanh laønh ñöôïc phöôùc, AÂm thanh döõ maéc hoïa. Toâi baùo do mình taïo ra maø trôû laïi oaùn haän chim oanh vuõ. Vua AÂm Duyeät xöa kia nay chính laø tröôûng giaû AÂm Duyeät. Chim oanh vuõ laø ta coøn chim cuù chính laø Baát-lan Ca-dieáp.

(Trích kinh Tröôûng Giaû AÂm Duyeät)

# *TRÖÔÛNG GIAÛ CÖU LÖU GAËP THOÏ THAÀN ÑÖÔÏC TÍN*

***GIAÛI***

Xöa, coù tröôûng giaû Cöu Löu khoâng tin thieän aùc baùo öùng ñôøi naøy

vaø ñôøi sau. Moät hoâm, oâng ta vaø naêm traêm ngöôøi cuøng ñi buoân. Nhöng ñi chöa ñeán nöôùc khaùc maø löông thöïc ñaõ caïn hoï nhòn ñoùi suoát ba ngaøy. Nhìn veà phía tröôùc, troâng thaáy choán toøng laâm, Cöu Löu töôûng laø nhaø daân lieàn ñi ñeán mong kieám ñöôïc thöùc aên. Gaëp thoï thaàn oâng lieàn ñaûnh leã thöa:

* + Con voâ cuøng ñoùi khaùt xin thaàn cöùu giuùp!

Thoï thaàn ñöa tay leân, naêm ñaàu ngoùn tay töï nhieân hieän ra thöùc aên, nöôùc uoáng. AÊn ñaõ no Cöu Löu laïi khoùc leân. Thoï thaàn hoûi:

* + Vì sao oâng khoùc?
  + Naêm traêm ngöôøi baïn cuûa con ñang ñoùi khaùt cuøng cöïc.

Thoï thaàn baøo Cöu Löu goïi hoï ñeán. Thaàn laïi cho hoï aên uoáng ñaày ñuû. Khi ngöôøi vaø ngöïa ñeàu ñöôïc aên no, Cöu Löu hoûi thaàn:

* + Thaàn ñôøi tröôùc taïo phöôùc gì maø nay ñöôïc nhö theá?
  + Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, toâi voán laø moät ngöôøi ngheøo cuøng khoán khoå. Luùc baáy giôø, toâi thöôøng ngoài lau kính ôû coång thaønh. Neáu coù Sa- moân ra vaøo thaønh, toâi thöôøng chæ choã cho caùc Ngaøi khaát thöïc, vaø xaây döïng tònh xaù, chuøa thaùp. Neân maïng chung ñöôïc sanh ôû ñaây, höôûng thoï phöôùc ñöùc töï nhieân khoâng bao giôø thieáu thoán.

Tröôûng giaû Cöu Löu nghe xong, trong loøng toû ngoä, lieàn môû hoäi boá thí lôùn, moät ngaøy taùm ngaøn ngöôøi vaø cho thuyeàn chôû luùa gaïo ñeán nôi khaùc. veà sau, tröôûng giaû maïng chung ñöôïc sanh leân taàng Trôøi thöù hai, laøm thieân nhaân teân Taùn Hoa.

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

# *QUAÛ BAÙU CUÛA SÖÏ KEO KIEÄT:*

Xöa, ôû nöôùc Ba-la naïi coù tröôûng giaû teân Nhaät Nam voâ cuøng giaøu coù. OÂng ta raát keo kieät vôùi moïi ngöôøi. Khi maët Trôøi chöa laën oâng thöôøng baûo ngöôøi nhaø khoâng cho ngöôøi aên xin vaøo cöûa. Con oâng ta laø Chieân Ñaøn cuõng tham lam keo kieät nhö cha. Veà sau, tröôûng giaû Nhaät Nam cheát ñaàu thai laøm con moät baø muø. Khi baø mang thai, choàng baø noùi:

* + Baø beänh taät, nay laïi mang thai, toâi ngheøo khoå, baø haõy töï lo lieäu

laáy!

Baø buoàn baõ ra ñi, ñeán moät ngoâi nhaø vaéng baø lieàn ôû taïm trong ñoù.

Ñuùng thaùng, baø sanh ñöôïc moät beù trai, ñoâi maét cuõng bò muø. Ngaøy ngaøy, baø xin aên ñeå nuoâi con. Naêm ñöùa beù leân baûy, Moät hoâm, baø buoàn baõ noùi vôùi con:

* + Daïo naøy xin aên raát khoù, meï con ta seõ ñoùi khaùt, nhö ngöôøi khaùt nöôùc ñôïi möa.

Nghe meï noùi, ñöùa beù xin pheùp meï ñi xin aên. Noù ñi laàn hoài ñeán nhaø Chieân Ñaøn, con noù ñôøi tröôùc, khi aáy ngöôøi giöõ cöûa coù vieäc ra ngoaøi, noù lieàn ñi thaúng vaøo saân. Chieân Ñaøn nghe tieáng, lieàn goïi ngöôøi giöõ cöûa ñeán hoûi:

* + Cöûa ñoùng taïi sao thaèng beù naøy vaøo ñaây ñöôïc!

Chieân Ñaøn lieàn cho ngöôøi loâi ñöùa beù ra ngoaøi ñaùnh loã ñaàu vaø gaõy tay noù. Ngöôøi meï hay tin chaïy ñeán, hoûi:

* + Ngöôøi naøo taøn nhaãn ñaùnh con toâi ñeán noãi naøy! Boãng coù moät vò thaàn xuaát hieän ôû cöûa noùi:
  + Ñöùa beù naøy chòu ñau ñôùn, theá coøn ít, sau naøy noù coøn chòu ñau ñôùn nhieàu hôn theá nöõa. Vì ñôøi tröôùc noù giaøu coù maø khoâng chòu boá thí neân nay phaûi chòu ñoùi khoå, khi cheát coøn phaûi khoå sôû nhieàu hôn.

Nhöõng ngöôøi ñeán xem ai cuõng nghe ñöôïc lôøi vò thaàn noùi. Ñöùc Phaät hoûi Ngaøi A-nan:

* + Coù chuyeän gì vaäy?

A-nan lieàn keå laïi vieäc aáy cho Phaät nghe vaø xin Phaät ñeán ban thöùc aên cho ñöùa beù. Ñeán nôi Ñöùc Phaät laáy tay xoa ñaàu noù. Maét noù boãng nhieân saùng laïi, caùc veát thöông laønh laën. Nhaân ñoù noù bieát ñöôïc tuùc maïng.

nhau.

Phaät hoûi:

* Ñôøi tröôùc ngöôi laø tröôûng giaû Nhaät Nan phaûi khoâng?
* Baïch Ñöùc Theá toân, ñuùng vaäy! Phaät baûo A-nan:
* Ngöôøi theá gian quaù ngu si, cha con moät ñôøi maø khoâng bieát

Nhaân ñoù Phaät giaûng Kinh giaûi tröø loøng nghi cho moïi ngöôøi:

*Caàu con vaø tìm cuûa ÔÛ trong hai vieäc ñoù*

*Quaù buoàn thöông khoå sôû Ngöôøi soáng treân theá gian Thaân, giöõ coøn khoâng ñöôïc Huoáng gì con vaø cuûa*

*Thí nhö naéng muøa haï Döøng nghæ maùt döôùi caây Choác laùt phaûi ñi ngay Theá gian ñeàu voâ thöôøng.*

(Trích kinh Nhaät Nan )

# *TRÖÔÛNG GIAÛ PHAÙT TAÂM BOÀ TAÙT CÖÙU NGÖÔØI NGHEØO*

***ÑÖÔÏC CUÛA BAÙU:***

Xöa, coù vò tröôûng giaû phaùt taâm Boà Taùt taäp hôïp naêm traêm ngöôøi ngheøo cung caáp côm aùo cho hoï roài cuøng hoï vaøo bieån tìm chaâu. Ñeâm ñeán, hoï döøng nghæ döôùi chaân nuùi. Ñöôøng xa moûi meät moïi ngöôøi ñeàu ñaõ say giaác, nhöng tröôûng giaû vaãn chöa nguû. Ngaøi nhìn quanh, boãng thaáy moät ngöôøi töø trong nuùi ñi ra. Ngöôøi aáy thaân phaùt ra aùnh saùng dung maïo ñeïp ñeõ nhöng mieäng laïi gioáng mieäng heo. OÂng ta vöøa ñi quanh nuùi vöøa ñaùnh ñaøn. Thaáy laï tröôûng giaû hoûi:

* + OÂng laø ai?

Ngöôøi aáy ñaùp vôùi veû kinh ngaïc:

* + Ta laø ngöôøi höôûng thoï phöôùc ñöùc, soáng töï taïi ôû ñaây.
  + Thaân hình oâng ñeïp ñeõ nhöng mieäng sao laïi nhö vaäy?
  + Ñôøi tröôùc toâi thöôøng khinh cheâ ngöôøi khaùc neân bò quaû baùu nhö theá naøy!
  + OÂng laø ai - Thieân nhaân hoûi.
  + Toâi laø tröôûng giaû, vì thöông xoùt nhöõng ngöôøi ngheøo khoù, muoán hoï ñöôïc an oån neân daãn hoï vaøo bieån tìm chaâu. Ñoàng thôøi toâi muoán ñem cuûa baùu veà laøm lôïi ích cho chuùng sanh trong coõi Dieâm phuø.
  + OÂng khoâng phaûi laø Boà Taùt sao?
  + Toâi laø tröôûng giaû môùi phaùt taâm Boà Taùt muoán ñoä taát caû chuùng sanh ñang bò giaän döõ, si meâ, daâm duïc troùi buoäc. Ngöôøi chöa ñöôïc ñoä toâi nguyeän seõ ñoä
  + Hay thay oâng haõy ñi nhanh ñeán choã baùu chôû ñaày thuyeàn roài veà! (Trích kinh Thí Duï boä Möôøi quyeån, quyeån 5)

# *TRÖÔÛNG GIAÛ MÖÔÏN VAØNG CUÙNG DÖÔØNG:*

Xöa, ôû nöôùc Keá Taân coù moät tröôûng giaû raát giaøu coù. Sau khi cha meï qua ñôøi, oâng thöôøng cuùng döôøng cho voâ soá ñaïo nhaân. Vaøi naêm sau, gia ñình tröôûng giaû trôû neân sa suùt. Tröôûng giaû muoán laøm phöôùc cho cha meï maø khoâng coù cuûa caûi neân raát buoàn baõ. Vôï tröôûng giaû noùi:

* + Thaø mình chòu khoå ñôøi naøy maø ñôøi sau ñöôïc giaûi thoaùt, laïi coøn khieán cho cha meï ñöôïc phöôùc voâ löôïng.

Tröôûng giaû ñoàng yù, hai ngöôøi lieàn möôïn moät traêm löôïng vaøng ñeå cuùng döôøng. Cuùng döôøng heát hoï ñi laøm thueâ cho moät tröôûng giaû giaøu coù, choàng caøy ruoäng, vôï naáu aên. Moät hoâm, ngöôøi choàng caøy ruoäng gaëp phaûi moät hoøn ñaù lôùn nhö caùi coái. OÂng ta phaùt hieän döôùi hoøn ñaù coù moät ngaøn caøi ñænh baèng vaøng, lieàn laáy ñaát laáp laïi. Thaáy ngöôøi choàng khoâng trôû veà aên côm, ngöôøi vôï mang côm ra ñoàng cho choàng. Ngöôøi choàng baûo vôï ôû laïi canh coøn mình gaùnh vaøng veà nhaø. Saùng hoâm sau, ngöôøi choàng ñeán caân vaøng traû laïi cho tröôûng giaû. Hai vôï choàng trôû laïi nhaø mình, tieáp tuïc cuùng döôøng laøm phöôùc cho cha meï baûy ñôøi. Hoï cuùng döôøng soá vaøng ñoù suoát ñôøi cuõng khoâng heát.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 1)

# *TRÖÔÛNG GIAÛ HÖÔNG THAÂN BÒ VUA ÑOAÏT VÔÏ:*

Xöa, coù vò vua tham ñaém saéc duïc, thöôøng laøm caùc vieäc voâ ñaïo. Heã nghe nôi naøo coùphuï nöõ ñeïp, vua lieàn sai ngöôøi ñeán cöôùp ñoaït. Caû nöôùc voâ cuøng lo laéng. Trong nöôùc coù moät vò tröôûng giaû heát söùc giaøu coù laïi thoâng minh taøi gioûi. Mieäng tröôûng giaû thoaûng ra höông thôm ñeán boán möôi daëm, thaân toaùt ra muøi höông chieân ñaøn. OÂng coù moät ngöôøi vôï raát xinh ñeïp. Caùc quan bieát ñöôïc taâu leân vua. Vua nghe vaäy, khôûi taâm ham thích sai söù ñeán cöôùp ñoaït vôï tröôûng giaû. Tröôûng giaû buoàn baõ boû nhaø xuaát gia laøm Sa-moân

Vua thaáy nhaø tröôûng giaû khoâng coù con noái doõi lieàn sai ngöôøi ñeán tòch thu gia taøi. Vua laäp vôï tröôûng giaû laøm chaùnh haäu

Trong nöôùc boãng xuaát hieän nhieàu loaøi hoa sen xanh, vaøng, hoàng,

traéng, höông thôm thanh khieát. Vua quyù troïng phu nhaân lieàn ñem hoa taëng cho phu nhaân tröôùc. phu nhaân nhaän hoa nhöng trong daï khoâng vui. Vua hoûi:

* + AÙi khanh laø meï cuûa moät nöôùc, ta yeâu kính naøng, khoâng daùm laøm ñieàu gì traùi yù, naøng coù vieäc gì khoâng nhö theá!
  + Thaàn thieáp khoâng daùm khoâng vui nhöng thieáp nhôù ñeán muøi höông toûa ra töø mieäng vaø thaân cuûa choàng cuõ coøn hôn caû muøi hoa naøy. Cho neân, nghe höông hoa thieáp boãng nhôù ñeán choàng cuõ, caûm thaáy buoàn chuùt thoâi!

Vua khoâng tin, lieàn cho ngöôøi môøi choàng cuõ phu nhaân ñeán. Choàng cuõ phu nhaân giôø ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn, bay ñi töï taïi, thaân toaùt ra muøi thôm bay khaép caû nöôùc, Vua nghi ngôø muøi höông aáy laø do boâi daàu neân sai ngöôøi taém goäi vaø lau chuøi cho thaät saïch, nhöng muøi höông laïi caøng taêng theâm nöõa. Vua ñeán hoûi Phaät. Phaät daïy:

* + Vaøo thôøi quaù khöù, coù moät ngöôøi ngheøo khoå chuyeân baùn cuûi sinh soáng. Moät hoâm, anh ta ñoán cuûi xong trôû veà thì cöûa thaønh ñaõ ñoùng. Ngoaøi cöûa thaønh coù moät ngoâi chuøa, anh ta vaøo xin taù tuùc qua ñeâm. Vaøo chuøa anh ta ngoài nghe Kinh, ñoát höông, taùn thaùn cho ñeán saùng. Nhôø vaäy maø suoát naêm traêm ñôøi khoâng ñoïa vaøo aùc ñaïo thöôøng sanh leân coõi Trôøi, thaân, mieäng luoân thoaûng ra muøi höông thanh khieát.

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

# *PHÖÔÙC BAÙU CÖÙU NGÖÔØI:*

Xöa, coù ngöôøi vôï cuûa tröôûng giaû noï khi mang thai, mieäng baø töï nhieân toaû ra höông thôm bay khaép nöôùc. Vua A-xaø-theá nghe tin, lieàn sai söù ñeán nhaø tröôûng giaû xem thaät hö theá naøo. Söù ñeán hoûi, tröôûng giaû trình baøy ñuû moïi chuyeän. Söù veà taâu laïi vôùi vua. Vua raát vui möøng, cho vôøi tröôûng giaû ñeán, noùi:

* + Neáu oâng sanh con trai thì haõy cho ta nheù!

Veà sau vôï tröôûng giaû sanh ñöôïc beù gaùi. Ñöùa beù vöøa sanh ra ñaõ coù taám vaûi vaøng quaán thaân. Ngöôøi meï thaáy laï voäi côûi ra, nhöng khoâng ñöôïc. Baø lieàn ñeán hoûi Phaät. Phaät noùi:

“Xöa, coù moät gia ñình ngheøo. Moät hoâm, ngöôøi vôï ra ñöôøng gaëp luùc Trôøi möa to, baø thaáy moät vò Sa-moân (Bích chi Phaät) giaø yeáu bò tröôït chaân teù xuoáng ñaát, ñaàu goái cuûa Ngaøi bò thöông maùu chaûy leânh laùng. Baø lieàn ñôõ vò Bích chi Phaät ñöùng daäy, roài nheï nhaøng röûa saïch veát thöông vaø xeù aùo mình baêng boù laïi. Tuy chöa thoï giôùi cuûa Phaät, nhöng baø thöôøng thích ca ngôïi ñaïo Phaät. Vì theá, sau khi maïng chung baø ñöôïc sanh leân coõi

Trôøi thöù hai, khi quaû baùo heát laïi sanh vaøo nhaân gian. Vöøa ra ñôøi treân thaân ngöôøi aáy töï nhieân coù saün moät taám vaûi. Ngöôøi baêng boù cho vò Bích chi Phaät thuôû xöa chính laø beù gaùi naøy.

(Trích kinh Thí Duï möôøi quyeån, quyeån 1)

# *QUAÛ BAÙO CUÛA SÖÏ BOÁ THÍ ROÀI HOÁI HAÄN:*

Trong thaønh Xaù-veä coù moät tröôûng giaû voâ cuøng giaøu coù, nhöng aên uoáng kham khoå, maëc aùo quaàn raùch röôùi, ñi duø baèng laù caây. OÂng ta khoâng coù con caùi, neân sau khi maïng chung, taát caû cuûa caûi ñeàu xung vaøo cöûa quan. Phaät noùi:

OÂng tröôûng giaû naøy, tuy ñöôïc giaøu coù nhöng quaù keo kieät khoâng daùm aên tieâu, khoâng phuïng döôõng cha meï, khoâng giao löu vôùi baïn beø, khoâng cuùng döôøng Sa-moân. Nay oâng ta maïng chung seõ ñoaï vaøo ñòa nguïc gaøo khoùc.

Vaøo thôøi quaù khöù, tröôûng giaû naøy cuùng döôøng thöùc aên cho moät Bích chi Phaät. cuùng döôøng xong, oâng sanh taâm hoái haän, noùi:

* + Sao ta khoâng boá thí cho nhöõng noâ tì maø laïi boá thí cho gaõ Sa-moân ñaàu troïc naøy.

Nhôø söï cuùng döôøng thöùc aên, oâng ta baûy laàn ñöôïc sanh leân Trôøi, baûy laàn sanh xuoáng nhaân gian thöôøng ñöôïc giaøu coù. Nhöng vì boá thí roài hoái haän neân chòu quaû baùo khoâng thích aên ngon, maëc ñeïp, vaø tham muoán nguõ duïc.

Phaät baûo:

* + Naøy caùc Tyø-kheo! Neân sieâng naêng tinh taán ñeå döùt tröø giaûi ñaûi. (Trích kinh Tröôûng giaû Maïch Chung Voâ Töû)

# *PHÖÔÙC BAÙO CUÙNG DÖÔØNG:*

Xöa, coù moät tröôûng giaû khôûi coâng xaây chuøa. OÂng ta chuaån bò ñaày ñuû nhöng chæ thieáu moät vieân gaïch. Coù moät tröôûng giaû khaùc tuy khoâng phuïng thôø Phaät phaùp nhöng bieát phöôùc ñöùc. Nghe vaäy, oâng ta lieàn vaøo nhaø laáy aùo goùi moät vieân gaïch ñöa cho tröôûng giaû kia. Veà sau, tröôûng giaû naøy maïng chung ñöôïc sanh leân cung ñieän baûy baùu cuûa coõi Trôøi thöù hai, coù ngoïc nöõ haàu haï, y phuïc töï nhieân.

Ít laâu sau, ñaát nöôùc cuûa tröôûng giaû bò tieâu dieät, khoâng coù ngöôøi söûa sang chuøa thaùp. Ngoâi chuøa cuûa tröôûng giaû kia cuõng bò huyû hoaïi chæ coøn moät vieân gaïch luùn saâu vaøo loøng ñaát.

Ngöôøi daân ôû ñaây caøy ruoäng, gaëp vieân gaïch aáyï muoán ñaøo leân xem. vò Trôøi, chuû cuûa vieân gaïch, trong loøng caûm thaáy xao ñoäng, lieàn duøng

thieân nhaõn xem. Thaáy coù ngöôøi muoán ñaøo vieân gaïch, vò Trôøi nghó: “Ta nhôø vieân gaïch naøy maø ñöôïc sanh thieân, nay hoï ñaøo vieân gaïch leân phöôùc ta seõ maát”. Nghó roài, vò Trôøi hoùa laøm ngöôøi bình thöôøng ñeán tröôùc ngöôøi ñaøo gaïch hoûi:

* + OÂng muoán laáy vieân gaïch naøy leân sao?
  + Ñuùng vaäy, vì noù caûn löôõi caøy, neân toâi muoán ñaøo leân.
  + Caøy ñaát naøy xong oâng seõ ñöôïc bao nhieâu ñaáu thoùc? Vò Trôøi noùi tieáp:
  + OÂng chôù ñaøo vieân gaïch naøy, ta seõ cho oâng naêm traêm löôïng

vaøng.

* OÂng laø thaàn sao?
* Toâi laø ngöôøi coõi Trôøi

Vò Trôøi lieàn hieän laïi nguyeân hình noùi:

* Toâi voán laø daân ôû ñaây. Nhôø cuùng döôøng vieân gaïch naøy cho moät

ñaïo nhaân xaây chuøa, maø ñöôïc sanh thieân höôûng thuï ñaày ñuû moïi thöù. Vöøa roài ôû thieân cung chaán ñoäng, toâi thaáy laï lieàn duøng thieàn nhaõn xem, thaáy oâng ñaøo vieân gaïch neân toâi ñeán ñaây. Vì vieân gaïch naøy laø goác phöôùc ñöùc cuûa toâi neân xin oâng ñöøng ñaøo leân!

Ngöôøi caøy ruoäng noùi:

* + Toâi khoâng bieát ñaây laø chuøa thaùp thaàn linh vaø vieân gaïch naøy laø goác phöôùc ñöùc cuûa oâng. Neáu bieát thì toâi khoâng daùm xuùc phaïm ñaâu.

Vò Trôøi trôû veà, ngöôøi caøy ruoäng nghó: Vò Trôøi naøy chæ cuùng döôøng moät vieân gaïch maø ñöôïc phöôùc baùu nhö vaäy. Ta neân xaây laïi ngoâi chuøa naøy”. Nghó roài, oâng ta lieàn klhôûi coâng xaây döïng laïi ngoâi chuøa.

(Trích kinh Phöôùc Baùu, laïi trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 1)

# *PHÖÔNG PHAÙP DAÏY CON CUÛA TRÖÔÛNG GIAÛ CAÁP-COÂ-* ÑOÄC:

Tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc coù ba ngöôøi con. Caùc con cuûa tröôûng giaû ñeàu boû chaùnh theo taø, tham ñaém töûu saéc, thích tung hoaønh saên baén khoâng laøm ñöôïc vieäc gì caû. Hoï ngaøy caøng ñi vaøo con ñöôøng taêm toái vaø daàn trôû neân cuoàng si. Tröôûng giaû voâ cuøng ñau xoùt, ngaøy naøo oâng cuõng khuyeân lôn caùc con veà nhöõng ñieàu toäi phöôùc nhöng chuùng vaãn khoâng thay ñoåi vaãn aên chôi ngaøy moät teä hôn. Tröôûng giaû lieàn cho caùc con maëc aùo coû aên ñaäu luùa cho chuùng chòu khoå cöïc maø hoái haän vieäc mình laøm.

Tröôûng giaû noùi:

* + Caùc con khoâng bieát laøm laønh neân hieän thôøi maéc phaûi tai öông

nhö vaäy, sau khi cheát coøn phaûi chòu thoáng khoå ôû ñòa nguïc gaáp traêm vaïn laàn theá nöõa. Ai coù theå cöùu ñöôïc caùc con.

Caùc ngöôøi con cuoái ñaàu thöa:

* + Thöa cha, chuùng con bò baïn xaáu loâi keùo doái gaït meâ hoaëc. Vì ôû gaàn phaân dô neân khoâng bieát muøi hoâi cuûa noù. Töø nay chuùng con nguyeän seõ thuùc lieãm thaân taâm phuïng söï Tam baûo.
  + Raát toát, caùc con neân goäi röûa taâm mình phuïng trì naêm giôùi cuûa Phaät troïn ñôøi khoâng phaïm cha seõ cho naêm ngaøn vaïn tieàn, vaø thoï tam quy cha seõ cho ba ngaøn vaïn tieàn.
  + Chuùng con nguyeän phuïng söï Tam baûo thoï tam quy giöõ gìn giôùi caám chöù khoâng caàn tieàn cuûa cha.

Hoï taém goäi saïch seõ ñeán choã Phaät ñaûnh leã xin thoï tam quy nguõ giôùi, roài trôû veà nhaø lo tu phöôùc ñöùc. YÙ chí hoï voâ cuøng thanh khieát. Hoï thöôøng boá thí cho khaép caû chuùng sanh. Moïi ngöôøi trong nöôùc ñeàu ca ngôïi coâng ñöùc cuûa hoï vaø xem hoï nhö caùc baäc Hieàn thuôû xöa.

(Trích kinh Giaùo Töû)

# *THAM CUÛA GIEÁT EM:*

Xöa ôû thaønh La-duyeät-kyø coù moät tröôûng giaû teân laø Tu-Ñaøn voâ cuøng giaøu coù. OÂng coù 2 ngöôøi con ngöôøi con truôûng teân Tu-ma-ñeà, Ngöôøi con thöù teân Tu-na-xaù-ma-ñeà. Sau khi ngöôøi cha qua ñôøi, ngöôøi anh tham lam khoâng muoán chia taøi saûn cho em, neân tìm caùch gieát haïi, lieàn ñeán choã em vaø noùi:

* + Em haõy cuøng anh ñeán nuùi Kyø-xaø-quaät. Anh coù chuùt vieäc caàn

baøn!

Ngöôøi anh ñöa ngöôøi em ñeán ñænh nuùi cao nhaát roài xoâ em xuoáng

vöïc, coøn laên ñaù xuoáng ñeå ñeø cheát ngöôøi em.

Tu-ñaøn laø phuï vöông Chaân Tònh, Tu-ma-ñeà laø thaân ta, Tu-na-xaù- ma-ñeà laø Ñaø-baø-ñaït-ñaâu.

( Trích kinh Höng Khôûi Haønh quyeån haï)

# *CHUYEÄN KYØ LAÏ VEÀ NAØNG DAÂU CUÛA ÑAÏI THAÀN LEÂ KYØ*

***DI:***

Vua Ba-tö-naëc coù moät ñaïi thaàn teân laø Kyø Di. OÂng ta cuöôí con gaùi

cuûa Ñaøm-ma-ha em vua Ba-tö-naëc cho ngöôøi con thöù baûy. Naøng daâu cuûa ñaïi thaàn mang thai, ñuû möôøi thaùng sanh ra ñöôïc ba möôi tröùng. Moãi tröùng nôû ra moät beù trai. Nhöõng beù trai ñeàu khoâi ngoâ tuaán tuù maïnh meõ khoâng ai baèng. Söùc moät ngöôøi hôn caû moät traêm ngöôøi. Hoï ñöôïc cha meï

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 80

yeâu thöông caû nöôùc kính troïng. (Trích kinh Hieàn Ngu)

# *NGÖÔØI NGU BAÙN HÖÔNG:*

Xöa, coù moät tröôûng giaû giaøu coù voâ löôïng. OÂng ta coù moät ngöôøi con laïi quaù ngu si. Moät hoâm, oâng ta ñi buoân chæ ñem theo höông traàm. Höông thôm giaù ñaét neân raát ít ngöôøi mua. Traûi qua thôøi gian quaù laâu nhöng baùn höông khoâng ñöôïc. caùc ngöôøi cuøng ñi vôùi anh ta ñaõ trôû veà. Sôï maát toâng tích cuûa baïn, höông laïi ít ngöôøi mua, khoâng bieát laøm sao, anh ta noùng loøng nhìn khaùch chôï xem xeùt. Thaáy moïi ngöôøi baùn than raát chaïy, anh ta lieàn ñoát heát thaøt höông thaønh than mang baùn nhanh ñeå trôû veà. Moïi ngöôøi thaáy anh laøm nhö vaäy, ñeàu cheâ cöôì noùi: “Thöïc coù ngöôøi ngu ñeán theá ö! Baùn höông tuy chaâm nhöng thu ñöôïc nhieàu tieàn, nay ñoát höông thaønh than thì coøn ñöôïc gì chöù.

(Trích kinh Baùch Cuù Thí Duï quyeån 1)

■