KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 39**

1. Nguoàn goác ngoaïi ñaïo laäp taø kieán
2. Phaät ñoä luïc sö ngoaïi ñaïo
3. Luïc sö ngoaïi ñaïo tranh taøi vôùi ñeä töû Phaät
4. Baø-la-moân luaän sö
5. Ngöôøi nöôùc trí huyeãn thôø quaï vaø khoång töôùc.
6. Chuyeän phuù lan na Ca-dieáp.
7. Tieân nhaân tu haïnh nhaãn nhuïc
8. Coâng ñöùc cheùp kinh
9. Nhaân duyeân boán tieân nhaân ñaéc ñaïo
10. Tieân nhaân maát thaàn thoâng ñoaï vaøo aùc ñaïo
11. Maát thaàn thoâng vì nöõ saéc
12. Söï nguy hieãm cuûa nöõ saéc
13. Ñeà ba dieân na ñaém nhieãm AÂm thanh
14. Tieân nhaân haønh daâm vôùi hoå
15. Thaáy saéc ñeïp maát thaàn thoâng
16. Tieân nhaân nhieãm aùi duïc bò daâm nöõ côûi coå

# *NGUOÀN GOÁC NGOAÏI ÑAÏO LAÄP TAØ KIEÁN:*

Thôøi Phaät coøn taïi theá, moät hoâm Ngaøi baûo Boà-taùt Vaên Thuø raèng:

- OÂng coù muoán nghe vieäc theá gian kieán laäp ngoaïi ñaïo khoâng? Vaøo thôøi quaù khöù coù ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Caâu-toân-ñaø-baït-ñaø-la. Baáy giôø ôû trong theá giôùi ñoù khoâng coù caùt soûi, khoâng coù teân ngoaïi ñaïo, chæ coù phaùp Ñaïi thöøa. Sau khi Ñöùc Phaät aáy vaøo Nieát-baøn, chaùnh phaùp saép dieät, coù Tyø-kheo Phaät Tueä ôû vuøng A-lan-nhaõ ñöôïc moät vò thieän tín cö só phaùt taâm cuùng döôøng moät taám y voâ giaù, Tyø-kheo nhaän laáy taám y ñoù. Luùc baáy giôø coù boïn thôï saên thaáy naûy sanh loøng tham, muoán ñoaït laáy taám y.

Ñeâm aáy, chuùng daãn Tyø-kheo vaøo trong nuùi saâu, ñaùnh cho baàm daäp roài loät laáy y aùo, treo Ngaøi treân caây. Baáy giôø coù moät vò Baø-la-moân ñi haùi hoa, ñeán A-lan-nhaõ thì gaëp moät con coïp, ngöôøi naøy hoaûng sôï chaïy vaøo

trong nuùi chôït gaëp Tyø-kheo kia bò ñaùnh ñaäp tan naùt thaân hình loaõ loà, treo luûng laúng treân caây. Vò naøy thaáy theá kinh sôï la leân:

-Sa-moân naøy tröôùc kia ñaép Ca-sa maø nay sao thaáy loaõ loà nhö theá, haún Ca-sa chaúng phaûi laø nhaân giaûi thoaùt, töï treo mình khoå haïnh ñoù laø ñöôøng loái ñuùng ñaén, ngöôøi kia ñaâu phaûi boû phaùp laønh. Ngay ñaây ta phaûi phaân minh roõ raøng, ñaây laø nguyeân nhaân cuûa ñaïo giaûi thoaùt phaù huyû chaùnh phaùp.

Vò naøy lieàn caét toùc, côûi y aùo laøm Sa-moân loaõ hình. Ñaïo loaõ theå baét nguoàn töø ñoù.

Baáy giôø vò Tyø-kheo kia töï mình môû troùi ñöôïc, lieàn laáy voû caây, nhaët vaûi vuïn thaám nhô ñeå che thaân, keát coû ñuoåi ruoài. Laïi coù Baø-la-moân khaùc ñi haùi hoa nhìn thaáy Tyø-kheo naøy, oâng thaàm nghó:

* Tyø-kheo naøy côûi boû y phuïc toát ñeïp, che thaân baèng nhöõng thöù aáy, duøng phaát traàn nhö theá phaûi chaêng laø thieän phaùp xaû ly hay sao? Phaân bieät cho chính ñaùng ñeå bieát thì ñaây laø ñaïo giaûi thoaùt, oâng ta lieàn hoïc theo phaùp aáy. Töø ñoù haøng xuaát gia cuûa Baø-la-moân ra ñôøi.

Moät buoåi chieàu, vò Tyø-kheo xuoáng khe nöôùc taém, do goäi röûa veát thöông treân ñaàu, Tyø-kheo lieàn laáy aùo öôùt che leân veát thöông, roài laáy nhöõng maûnh y phuïc raùch röôùi cuûa nhöõng keû chaên boø vöùt ñeå che thaân. Luùc aáy coù ngöôøi tieàu phu troâng thaáy, oâng thaàm nghó:

* Tyø-kheo naøy tröôùc ñaây ñaép ca sa quyù baùu maø giôø ñaây laïi xaû boû taát caû, chaéc coù leõ ñaõ nhaän thaáy ñöôïc Ca-sa khoâng phaûi laø nhaân giaûi thoaùt, vì vaäy oâng ta môùi mang y phuïc raùch naùt nhö theá, roài laïi ngaøy ñeâm taém röûa ba laàn, tu taäp khoå haïnh, nhö vaäy haù chaúng phaûi thieän phaùp xaû ly chaêng? Nhöng nghó cho chính ñaùng roõ raøng thì ñaây laø ñaïo giaûi thoaùt. Tieàu phu aáy lieàn hoïc theo phaùp naøy, cho neân phaùi khoå haïnh Baø-la-moân xuaát hieän töø ñoù.

Tyø-kheo taém goäi xong, treân thaân mang nhieàu veát lôû loeùt, ruoài muoåi

baâu vaøo, oâng lieàn duøng tro traéng thoa leân veát thöông roài xin vaûi ñeå che thaân. Baáy giôø coù ngöôøi thaáy Tyø-kheo nhö theá lieàn baûo raèng ñaây chính laø ñaïo, lieàn hoïc theo Tyø-kheo aáy, vì theá töø ñoù ñaõ phaùt sanh theâm moät phaùi Baø-la-moân boâi tro.

Baáy giôø Tyø-kheo ñoát löûa hô veát thöông, veát thöông caøng ñau nhöùc khoâng theå chòu noåi cho neân oâng ñaâp ñaàu vaøo nuùi. Baáy giôø coù ngöôøi thaáy, töï baûo raèng:

* Tyø-kheo naøy tröôùc kia ñaép Ca-sa quyù giaù maø nay laïi nhö theá, haù phaûi thieän phaùp xaû ly hay sao? Bieát chaéc raèng lao ñaàu vaøo nuùi laø ñaïo giaûi thoaùt, theá laø ñaïo lao ñaàu vaøo vaùch nuùi ñeå thôø thaàn löûa phaùt xuaát töø

ñoù. Cöù nhö theá, chín möôi saùu phaùi cuûa Baø-la-moân ra ñôøi ñeàu do töø caùc haønh ñoäng cuûa Tyø-kheo naøy maø sanh ra voïng töôûng, ñeå roài moãi ngöôøi phaùt sanh ra caùi kieán chaáp cuûa mình, gioáng nhö caùc nöôùc nhìn nhau roài khôûi leân suy ñoaùn voïng töôûng ñieân ñaûo, khi voïng töôûng aáy ñaõ sanh thì caùc nöôùc laïi daáy binh saùt haïi laãn nhau. Söï phaùt sanh khaùc nhau cuûa ngoaïi ñaïo cuõng nhö theá.

(Trích kinh Öông-Quaät-Ma-La quyeån 4)

# *PHAÄT ÑOÄ LUÏC SÖ NGOAÏI ÑAÏO:*

Thôøi baáy giôø, boïn luïc sö ngoaïi ñaïo tham ñaém lôïi döôõng cuûa theá gian, töï xöng laø ñoäc toân. Boïn naøy nghe ñöùc Theá toân xuaát theá, phöôùc ñöùc hôn ngöôøi, vì vaäy hoï hoïp laïi roài cuøng nhau laäp theä nguyeän:

* Chuùng ta nay ñeàu phaûi ñoàng taâm nhaát trí, lôøi noùi khoâng bao giôø traùi nhau, luùc aáy môùi mong thaéng ñöôïc oâng aáy.

Theá laø hoï sai ngöôøi ñeán thaêm doø, xem ñöùc Nhö Lai coù gioáng nhö moïi ngöôøi xöng tuïng veà Ngaøi khoâng. Khi ñeán, nhìn thaáy töôùng haûo cuûa ñöùc Theá toân, maét nhìn maõi khoâng taïm rôøi, roài trình laïi cho boïn luïc sö ngoaïi ñaïo bieát:

* Töôùng haûo cuûa Cuø-ñaøm thaät hieám coù ôû treân ñôøi, oai thaàn toaû saùng hôn caû vaàng nhaät nguyeät, nhö toâi thaáy thì khoâng theå naøo thí duï ñöôïc.

Boïn luïc sö ngoaïi ñaïo laïi nghó:

* Ngöôøi naøy xuaát thaân töø trong doøng doõi vua chuùa ñöông nhieân laø thaân töôùng ñeïp ñeõ, coù gì phaûi laï luøng ñaâu? Ngaøy nay chuùng ta neân sai moät ngöôøi nöõa ñeán doø xem Nhö Lai coù beänh noùng naûy hay khoâng?

Theá nhöng ngöôøi thaêm doø laïi veà thöa:

* Cuø-ñaøm ôû trong chuùng nhö laø ñaáng Thaùnh chuùa sö töû, vua trong caùc loaøi thuù, khoâng ñieàu gì lo sôï.

Boïn luïc sö ngoaïi ñaïo laïi nghó:

* Ngöôøi ngu ít traûi qua vieäc ñôøi, say ñaém nôi aùnh haøo quang cuûa oâng ta, vòeâc aáy laø leõ thöôøng tình thoâi, ñaâu coù gì laï. Nhöng oâng ta xuaát thaân töø choán vöông cung, ngaøy ñeâm ñeàu coù saùu muoân ngaøn theå nöõ theo haàu, cuøng nhau vui chôi, oâng chöa heà theo thaày hoïc ñaïo.

Theá roài hoï laïi sai moät ngöôøi thoâng thaùi ñeán nghe phaùp, xem nghóa lyù ñöôïc ñöùc Phaät noùi coù gioáng vôùi boïn phaøm phu hay khoâng?

Ngöôøi aáy sau khi nghe xong veà baïch vôùi luïc sö ngoaïi ñaïo raèng:

* Ñaïo lyù cuûa ñöùc Phaät thuyeát giaûng thoâng suoát caû coå kim, ñieàu ñaõ bieát tröôùc thì khoâng coù bôø meù, caùi thaáy laïi voâ cuøng, ñoaùn nghóa phaân tích khoâng bò röôøm raø, khoâng bò truøng laëp.

Luïc sö ngoaïi ñaïo laïi nghó raèng:

* Treân ñôøi naøy coù nhieàu nhaø lyù luaän, raát gioûi bieän taøi, ñöông nhieân nhöõng lyù leõ khoâng theå khoâng tìm toøi tra cöùu.

Hoï laïi tieáp tuïc sai ngöôøi ñeán xem moïi ngöôøi trong hoäi chuùng nghe phaùp coù im laëng hay naùo loaïn?

Ngöôøi aáy ñeán quan saùt xong laïi veà baåm baùo:

* Nhöõng lôøi cuûa Ñöùc Cuø-ñaøm noùi ra nhö vò cam loà, moïi ngöôøi trong chuùng hoäi ñeàu khaùt khao ñöôïc nghe, khoâng coù traïng thaùi chaùn naûn.

Boïn luïc sö laïi nghó:

* Chuùng hoäi vaân taäp nghe phaùp chæ luùc ban ñaàu thoâi, ñeán moät luùc laâu aét seõ giaûi taùn khoâng coøn ai.

Theá roài hoï laïi sai ngöôøi ñeán gioûi hôn ñeán xem xeùt thöû nghóa lyù cuûa Ngaøi giaûng laø thaâm thuyù hay laø caïn côït.

Nghe xong, ngöôøi aáy trôû veà baåm baùo:

* Nhöõng lôøi Cuø-ñaøm noùi ra nhö bieån caû khoâng thaáy bôø beán, nhöõng ñieàu chuùng toâi thaáy bieát thì chæ laø nöôùc trong veát chaân traâu. Giôø ñaây toâi chæ muoán ñeán xin laøm ñeä töû cuûa oâng aáy.

Theá laø tröôùc sau nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñi thaùm thích tung tích cuûa ñöùc Phaät ñeàu cuøng nhau ñeán choã cuûa Ngaøi, laïi coù voâ soá chuùng sanh cuøng tranh nhau ñi ñeán. Baáy giôø Ñöùc Phaät noùi keä:

*Ta laø toái Chaùnh giaùc*

*Heát thaûy phaùp khoâng vöôùng Nhaát thieát trí, khoâng sôï Ñöông nhieân khoâng caàn thaày.*

Caùc ñeä töû cuûa boïn luïc sö nghe ñöùc Theá toân thuyeát keä nhö theá, nhöõng ngöôøi coù taâm vöõng chaéc thì ôû laïi caàu hoïc ñaïo, nhöõng vò coøn do döï thì trôû veà baïch cuøng vôùi Luïc sö raèng:

* Ñöùc Phaät laø ñaáng toái cao trong ba coõi, phaùp cuûa Ngaøi noùi nhieáp caû möôøi phöông, theá thaät chaúng ai saùnh kòp, chuùng ta neân giaûi taùn ñeå töï tìm chí höôùng an oån cho chính mình.

*Ta ñaõ khoâng caàn thaày Laáy coâ ñôn laøm baïn löõ Moät möïc caàu laøm Phaät*

*Töï nhieân thoâng Thaùnh ñaïo.*

(Trích kinh Luïc Sö Keát Theä)

# *LUÏC SÖ NGOAÏI ÑAÏO TRANH TAØI VÔÙI ÑEÄ TÖÛ PHAÄT:*

Baáy giôø, coù vò quoác vöông teân Ña Phöôùc, thaùi töû teân Taêng Phöôùc,

nhaø vua thôø boïn luïc sö ngoaïi ñaïo laøm thaày, Thaùi töû laïi coù tín taâm toân thôø Phaät ñaïo, hai cha con moãi ngöôøi toân thôø moät giaùo chuû.

Hieän thôøi trong nöôùc aáy khoâng coù haøng Sa-moân xuaát gia, duy chæ coù moät vò cö só aùo traéng laøm thaày. Trong nöôùc laïi coù naêm traêm ngoaïi ñaïo thöôøng hay ganh gheùt cö só coù danh ñöùc naøy. Hoï cuøng nhau taâu vua:

* Trong nöôùc ta toân thôø hai ñaïo khieán cho loøng ngöôøi khoâng cuøng chí höôùng, nay xin nhaø vua cho pheùp chuùng toâi cuøng vôùi vò thaày ñoù thi thoá, moãi beân töï hieån hieän kyø ñöùc cuûa mình, neáu nhö beân naøo thua thì phaûi chòu laøm noâ tyø.

Nhaø vua chuaån taáu cho boïn hoï. Vaäy laø ngaøy hoâm aáy, boïn ngoaïi ñaïo cuøng vò thaày naøy giao keát vôùi nhau, tröôùc tieân nhaø vua ñöa ñeà taøi thi thoá veà taøi ngheä, caû hai beân ñeàu ñoàng yù.

Boïn Phaïm chí ngoaïi ñaïo naøy ñeàu laø nhöõng tay thieän xaï, hoï lieàn vaøo trong nuùi, caû naêm traêm ngöôøi moãi ngöôøi baén moät con nai, kyõ thuaät baén laø xuyeân thuûng töø maét traùi ñeán söøng.

Hieàn giaû cuõng vaøo trong nuùi ngoài nieäm Phaät, caàu oai thaàn trôï giuùp ñeå laøm saùng toû ñaïo lôùn. Boãng nhieân töø döôùi ñaát voït leân moät chuù nai naêm saéc, oâng vui möøng daét nai veà. Boïn ngoaïi ñaïo bieát vieäc aáy lieàn sai ngöôøi theo doõi ñôïi hieàn giaû naøy ra ñi laäp töùc ñeán nhaø cuûa oâng ta noùi doái vôùi vôï oâng raèng:

* Choàng baø nay muoán boû nhaø laøm ñaïo só, chæ caàn ngoài treân con nai naøy thì nhaø cöûa töï tan naùt.

Ngöôøi vôï nghe nhö theá raát phaån noä, lieàn ñem con nai cho boïn ngoaïi ñaïo.

Hieàn giaû aáy trôû veà nhaø thì khoâng thaáy boùng nai ñaâu lieàn hoûi ngöôøi vôï, vôï ñaùp:

* Con vaät xui xeûo toâi ñaõ cho maát roài.

Ngöôøi choàng raát buoàn baõ, oâng laïi trôû vaøo trong nuùi, chí thaønh saùm hoái boång ñaâu coù minh nguyeät thaàn chaâu töø döôùi ñaát voït leân, hieàn giaû lieàn ñem minh chaâu ñeán nhaø cuûa Phaïm chí ñeå baùn. Khi vöøa ñeán cöûa, vôï Phaïm chí noùi:

* Nhaø toâi cuõng coù vaät quyù baùu, chuùng ta cuøng nhau trao ñoåi. Vôï Phaïm chí daãn nai ra, hieàn giaû noùi:
* Nhaø vua sai toâi quaûn lyù con nai naøy, sao baø troäm noù, toäi baø thaät khoâng theå löôøng ñöôïc.

Vôï Phaïm chí hoái haän traû con nai laïi.

Ñeán ngaøy thi, moãi Phaïm chí ñeàu mang moät con nai cheát, bò muõi teân ñaâm vaøo maét traùi, ñaõ dô baån laïi coøn hoâi thoái, nhaø vua thaáy theá voâ

cuøng töùc giaän. Ñeán phieân hieàn giaû daét con nai thaàn vaø ñem vieân minh chaâu daâng tröôùc ñieän nhaø vua, hai vaät naøy bay leân cuøng nhau ñuøa giôõn phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ nhö sao nhö ñieän. Ngöôøi trong cung thaáy vaäy raát laï, thích thuù, naêm traêm Baø-la-moân kia bieát mình tranh khoâng noåi neân chòu laøm noâ dòch, nhöõng baø vôï cuûa hoï ñeàu laøm keû toâi tôù.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 8)

# *BAØ-LA-MOÂN LUAÄN SÖ:*

ÔÛ Nam Thieân Truùc coù vò luaän sö duøng ñoàng nieàng vaøo buïng, ñoát löûa chaùy treân ñaàu, ñi vaøo nöôùc Xaù-veä. Coù ngöôøi hoûi oâng:

* Vì sao oâng laøm nhö theá? OÂng ñaùp:
* Toâi bieát quaù nhieàu thöù, sôï beå buïng ra, coøn ñoäi löûa treân ñaàu laø muoán soi saùng nhöõng nôi toái taêm.

Ngöôøi ta laïi baûo:

OÂng laø moät Baø-la-moân ngu si, maët Trôøi choùi saùng khaép caû thieân haï, sao oâng laïi noùi laø toái taêm?

OÂng traû lôøi:

* Caùc oâng khoâng bieát ñoù thoâi, toái taêm coù hai loaïi, ñoù laø khoâng coù maët Trôøi, maët traêng, ñeøn ñuoác, vaø toái taêm, vì khoâng coù trí tueä saùng suoát.

Moïi ngöôøi laïi noùi:

* OÂng chöa gaëp Tyø-kheo Ha-só ñeä töû cuûa ñöùc Phaät, sao laïi daùm thoát nhöõng lôøi nhö theá?
* OÂng ñaùp:
* Neáu coù gaëp cuøng noùi chuyeän thì ñeâm ñen laïi coù maët Trôøi toaû

saùng.

Luùc aáy nhaân daân trong thaønh Xaù-veä muoán ñeå Ngaøi Ha-ña ñeä töû

cuûa Phaät cuøng nghò luaän vôùi oâng ta. Baáy giôø Ngaøi Ha-ña nghe vieäc aáy trong loøng buoàn baõ, ñi vaøo trong thaønh. Treân ñöôøng vaøo thaønh, gaëp hai con deâ ñöïc cuøng ñaùnh nhau, Ngaøi lieàn laáy noù ví duï cho mình:

* Moät con deâ laø Baø-la-moân, moät con laø ta, ta laïi khoâng thaéng.

OÂng caøng buoàn, tieáp tuïc ñi tôùi, laïi gaëp hai con traâu huùc nhau, oâng laïi nghó:

* Moät con laø Baø-la-moân, moät con laø ta, nhöng roát cuoäc ta cuõng

thua.

Tieáp tuïc ñi tôùi, oâng laïi gaëp hai ngöôøi ñang ñaùnh nhau, oâng laïi nghó

nhö theá, laïi cuõng khoâng thaéng.

Khi saép böôùc vaøo nghò luaän, Ngaøi laïi thaáy coù moät ngöôøi caàm moät bình nöôùc ñaày, bình nöôùc lieàn vôõ toang. OÂng laïi nghó:

* Ta toaøn gaëp nhöõng ñieàu khoâng laønh.

Baát ñaéc dó oâng vaøo beân trong gaëp vò Baø-la-moân aáy, nhìn thaáy töôùng maïo, maét muõi töï bieát laø mình khoâng baèng. OÂng môùi ngoài choác laùt, moïi ngöôøi ñeàu leân tieáng:

* Ngaøi coù theå cuøng oâng ta tranh luaän khoâng? OÂng ñaùp:
* Nay toâi coù chuùt baát an, haõy ñôïi ngaøy mai. Noùi xong oâng laïi quay trôû veà truù xöù cuûa mình. (Trích luaät Thaäp Tuïng, chöông 2, quyeån 3)

# *NGÖÔØI NÖÔÙC TRÍ HUYEÃN THÔØ QUAÏ VAØ KHOÅNG TÖÔÙC*:

Vaøo thôøi quaù khöù, coù moät nöôùc lôùn teân laø Trí Huyeãn, ôû vuøng bieân ñòa phöông Baéc. Ngöôøi ôû trong nöôùc naøy mang loaøi chim Quaï qua nöôùc Ba-giaø-leâ, vì ôû ñoù khoâng coù loaøi Quaï naøy, vaø loaøi Quaïkyø dieäu khaùc cuõng khoâng coù. Ngöôøi daân nöôùc naøy thaáy ñöôïc Quaï thì voâ cuøng vui möøng hôùn hôû. Hoï lieàn cuùng döôøng phuïng thôø, cho Quaï aên nhöõng thöù hoa quaû. Khi baét ñöôïc tin töùc, caùc loaøi Quaï ôû phöông xa ñeàu tuï taäp bay veà nöôùc naøy nhieàu voâ soá, vì vaäy caû nöôùc ñeàu toân thôø vaø phuïng döôõng.

Moät hoâm, coù moät ngöôøi buoân töø nöôùc khaùc ñeán, oâng mang theo moät con chim khoång töôùc ñeán. Moïi ngöôøi trong nöôùc aáy thaáy chuù chim quyù, loâng caùnh möôït maø, bay nhaûy nhanh nheïn chöa töøng coù. Nghe khoång töôùc hoùt, moïi ngöôøi raát phaán khôûi vui möøng, vì theá hoï beøn boû chim quaï maø yeâu quyù chim khoång töôùc. Tröôùc ñaây nuoâi quaï nhö theá naøo thì baây giôø nuoâi khoång töôùc ñaày ñuû nhö theá aáy, toû loøng toân kính vaø nöông töïa chim naøy. Thaáy theá, quaï beøn bay maát, khoâng bieát chuùng ñeán nôi naøo. Luùc aáy coù vò Trôøi noùi keä:

*Khi chöa thaáy maët Trôøi Ñoám löûa cho laø saùng.*

*Xöa phuïng döôõng loaøi quaï Nöôùc uoáng vaø hoa quûa Nghe chim töôùc hoùt hay Nhö Trôøi moïc giöõa caây Loaøi quaï maát cuùng döôøng Nhìn vieäc thaáy heøn sang.*

A-la-haùn noùi keä:

*Khi Phaät chöa xuaát theá*

Phaät daïy:

*Phaïm chí ñöôïc cuùng döôøng Nay tieáng Phaät troøn ñaày Phaïm chí maát cuùng döôøng.*

* Khoång töôùc xöa chính laø ta, loaøi quaï kia laø caùc ngoaïi ñaïo,vò Trôøi chính laø A-nan.

(Trích kinh Khoång Töôùc)

# *CHUYEÄN PHUÙ LAN NA CA-DIEÁP:*

Thôøi Phaät taïi theá, trong nöôùc Xaù-veä coù moät thaày Baø-la-moân teân Phuù-lan- na-ca-dieáp, ñeä töû cuûa oâng goàm naêm traêm ngöôøi, vua quan daân chuùng trong nöôùc ai ai cuõng toân kính cuùng döôøng oâng. Khi ñöùc Theá toân vöøa ñaéc ñaïo, Ngaøi daãn chuùng ñeä töû cuøng ñi töø nöôùc La-duyeät-kyø ñeán nöôùc Xaù-veä. Thaáy thaân töôùng cuûa Ñöùc Theá toân saùng raïng, ñaïo nghi thanh myõ, taát caû vua quan daân chuùng ñeàu toân kính. Phuù-lan-na-ca-dieáp nhìn thaáy tình theá nhö vaäy laáy laøm ganh gheùt, muoán huyû nhuïc, haï thaáp ñaïo phong cuûa Ñöùc Theá toân, oâng taâu vôùi vua Ba-tö-naëc:

* Nhöõng vò tröôûng laõo chuùng toâi tröôùc ñaây ñeàu hoïc taäp vôùi nhöõng baäc thaày gioûi trong nöôùc, coøn Sa-moân Coà-ñaøm chæ môùi xuaát gia hoïc ñaïo chöa ñöôïc bao laâu thaät ra chaúng coù chuùt thaàn Thaùnh gì maø nhaø vua boû chuùng toâi ñeå ñi theo oâng aáy! Giôø ñaây toâi muoán so taøi cuøng vôùi Phaät, ai coù uy ñöùc lôùn thì nhaø vua seõ vaâng theo ngöôøi aáy, nhö theá coù ñöôïc khoâng?
* Hay laém! Nhaø vua ñaùp.

Theá laø nhaø vua ñem chuyeän aáy baïch Ñöùc Theá toân, Ngaøi ñoàng yù. Hai beân giao keát vôùi nhau trong thôøi haïn baûy ngaøy seõ cuøng nhau tranh ñaáu taøi ñöùc. Nhaø vua choïn khu ñaát roäng lôùn baèng phaúng ôû phía ñoâng cuûa thaønh roài laäp toaø cao cho hai giaùo chuû. Ñeán ngaøy heïn, vua quan daân chuùng ñeàu tuï hoïp veà nôi ñaáu tröôøng, muoán taä maét chöùng kieán hai vò cao ñöùc cuøng tranh taøi.

Baáy giôø Phuù-lan-na-ca-dieáp cuøng chuùng ñeä töû ñeán tröôùc, hoï cuøng nhau ngoài leân toaø cao, khi aáy Baøn Sö thaàn vöông thaáy thaùi ñoä veânh vaùo giaû doái cuûa hoï lieàn thoåi moät traän gioù lôùn laøm cho toaï cuï, traøng phan nghieâng ngaõ, möa caùt ñaù bay mòt muø, khieán cho maét khoâng theå môû ra ñöôïc. Theá nhöng toaø ngoài cuûa Ñöùc Theá toân vaãn y nguyeân khoâng lay ñoäng. Luùc aáy, ñöùc Phaät cuøng ñaïi chuùng thong thaû töøng böôùc ñi ñeán, taát caû chuùng Taêng im laëng theo thöù töï ngoài vaøo. Thaáy theá nhaø vua vaø quaàn thaàn theâm phaàn kính troïng, hoï cuøng nhau cuùi ñaàu baïch Phaät:

* Cuùi xin Ñöùc Theá toân hieån thò oai thaàn ñeå traán aùp vaø haøng phuïc

taø kieán, khieán cho daân chuùng caû nöôùc coù ñöôïc nieàm tin saùng suoát chaùnh chôn.

Treân toaø cao Ñöùc Theá toân boãng nhieân bieán maát, Ngaøi ngöï treân Hö khoâng phoùng ra aùnh ñaïi quang minh, luùc aån beân ñoâng, khi hieän qua taây, cöù nhö vaäy aån hieän boán phía treân thaân ra löûa, döôùi thaân hieän nöôùc, nöôùc löûa giao nhau, Ngaøi bieán hoaù ra möôøi hai töôùng naèm ngoài trong khoâng trung roài bieán maát, hieän laïi ngoài treân toaø cao. Trôøi roàng quyû thaàn ñeàu raûi hoa thôm cuùng döôøng Ngaøi, tieáng reo hoø khen ngôïi vang doäi khaép caû Trôøi ñaát.

Phuù-lan-na-ca-dieáp thaáy theá töï bieát mình baát taøi, khoâng theå saùnh kòp, beøn ngoài uùp maët khoâng daùm ngöôùc maét nhìn. Luùc aáy Kim cang ñaïi löïc só caàm chaøy Kim cang, ñaàu chaøy phaùt ra löõa lôùn ñeå gioäng leân ñaàu Ca-dieáp vaø hoûi:

* Vì sao ngöôi khoâng bieán hoaù?

Ca-dieáp thaáy theá hoaûng sôï, nhaûy xuoáng ba chaân boán caúng boû chaïy, naêm traêm ñeä töû cuûa oâng cuõng kinh hoaûng boû chaïy taùn loaïn.

Ñöùc Theá toân veû maët vaãn thaûn nhieân, trôû veà Tinh xaù Kyø-vieân, quoác vöông vaø quaàn thaàn daân chuùng ñeàu vui veû caùo töø. Coøn Ca-dieáp cuøng taát caû boïn ñeä töû chòu nhuïc ra veà, giöõa ñöôøng laïi gaëp phaûi moät Öu-baø-di giaø teân Ma-ni maéng nhieác:

* Boïn oâng ngu si, khoâng bieát töï löôïng söùc mình muoán cuøng Phaät so pheùp thuaät, ngu si doái traù khoâng bieát hoå theïn, töø nay trôû ñi chôù vaùc maët treân lui tôùi treân theá gian naøy nöõa.

Ca-dieáp hoå theïn, daãn ñeä töû ñeán beân bôø soâng vaø doái baûo hoï:

* Giôø ñaây ta muoán lao daàu xuoáng nöôùc chaéc chaén seõ sanh leân Trôøi Phaïm thieân, neáu ta khoâng trôû veà thì aét coù tin vui.

Caùc ñeä töû ñôïi oâng maõi khoâng thaáy veà beøn baûo nhau:

Thaày mình chaéc ñaõ leân Trôøi roài, giôø chuùng ta phaûi nöông töïa vaøo ñaâu ñaây? Theá laø moïi ngöôøi ñeàu nhaûy xuoáng nöôùc theo thaày, khoâng bieát toäi daãn daét ñaïo vaøo ñòa nguïc. Ngaøy hoâm sau quoác vöông nghe tin aáy raát sôï haõi môùi ñeán choã ñöùc Phaät thöa:

* Baïch ñöùc Theá toân, thaày troø Ca-dieáp vì duyeân côù gì maø ñeán noãi nhö theá?

Ñöùc Phaät baûo:

* Thaày troø Ca-dieáp mang hai toäi naëng. Thöù nhaát oâng ta bò ba ñoäc tham saân si höøng höïc troùi buoäc theá maø töï cho laø ñaõ chöùng ñaïo. Thöù hai laø huyû baùng Nhö Lai ñeå mong caàu coù ñöôïc söï cung kính. Hai toäi naøy ñaùng bò rôi vaøo ñòa nguïc. Do toäi loãi böùc baùch neân khieán cho hoï phaûi cheát

chìm. Thaân cheát thaàn hoàn laïi ñi chòu quaû baùo khoå voâ löôïng.

Ngaøy xöa coù hai con vöôïn chuùa, moãi con cai quaûn naêm traêm con vöôïn. Moät con vöôïn chuùa sanh loøng ñoá kî, ganh gheùt, muoán gieát chuù vöôïn chuùa kia, ngaàm coù yù muoán moät mình cai quaûn taát caû ñaøn vöôïn lieàn ñeán ñaùnh nhau vôùi chuù vöôïn kia. Vöôïn naøy ñaùnh maáy phen nhöng phen naøo cuõng khoâng thaéng noãi vöôïn kia neân xaáu hoã ra veà. Treân ñöôøng veà coù moät eo bieån lôùn, gioù lôùn neân boït soùng ñöôïc taáp vaøo ñoù thaønh moät hoøn nuùi cao ñeán caû vaøi traêm tröôïng. Vöôïn chuùa raát ngu si, thaáy ñoáng boït töï cho laø nuùi tuyeát, roài laïi baûo caùc moân ñeä cuûa noù:

* Töø laâu ta ñaõ nghe trong bieån coù nuùi tuyeát, trong aáy coù ñuû caùc thöù vui chôi, traùi caây ngoït ngaøo, aên chôi thoaû thích, hoâm nay ta môùi gaëp ñöôïc. Ñeå ta vaøo tröôùc xem thöû, neáu quaû thaät laø vui veû thì ta khoâng trôû laïi, coøn neáu khoâng vui thì ta seõ quay laïi baûo vôùi caùc ngöôi.

Baáy giôø vöôïn chuùa naøy leo leân treân caønh caây cao nhaát duøng heát söùc ñeå nhaûy, lao mình xuoáng ñaùm boït bieån aáy neân phaûi bò cheát chìm döôùi ñaùy bieån. Ñaøn vöôïn coøn laïi khoâng thaáy vöôïn chuùa quay veà neân cuøng baûo nhau ôû trong ñoù chaéc chaén laø vui laém. Theá laø töøng con lao xuoáng maø chòu cheát heát caû baày.

Ñöùc Phaät keát luaän:

* Vöôïn chuùa coù loøng ñoá kî, ganh geùt kia nay chính laø Phuù-lan-na Ca-dieáp, naêm traêm ñeä töû cuûa oâng chính laø ñaøn khæ thuôû xöa.

(Trích kinh Phaùp Cuù Thí Duï quyeån 4 vaø kinh Hieàn Ngu)

# *TIEÂN NHAÂN TU HAÏNH NHAÃN NHUÏC:*

Xöa coù tieân nhôn Saèn-ñeà tu haïnh nhaãn nhuïc ôû trong röøng saâu. Moät hoâm coù vua Ca-lôïi daãn caùc cung nöõ vaøo daïo chôi trong röøng, hoï cuøng nhau döøng laïi aên uoáng. Sau khi aên uoáng xong, nhaø vua nguû thieáp ñi, caùc cung nöõ thaáy nhaø vua nguû neân cuøng nhau keùo vaøo trong röøng saâu haùi hoa, boïn hoï thaáy vò tieân nhaân naøy thì sanh loøng kính troïng, sau khi ñaûnh leã xong hoï ñöùng qua moät phía. Baáy giôø vò Tieân nhaân naøy noùi haïnh nhaãn nhuïc vaø töø bi cho moïi ngöôøi nghe. Lôøi noùi cuûa Ngaøi thanh tao khieán cho moïi ngöôøi nghe khoâng chaùn neân caùc coâ ñaõ queân maát giôø veà.

Sau khi thöùc daäy, nhaø vua khoâng thaáy caùc cung nöõ cuûa mình ñaâu lieàn tuoát kieám ra khoûi voû vaø laàn theo daáu ñi tìm. Nhaø vua thaáy hoï ñang quaây quaàn tröôùc vò Tieân nhaân, loøng ñoá kî noåi leân, oâng trôïn maét vaø vung kieám chæ vò tieân nhaân, hoûi:

* Ngöôi ñang laøm gì? Tieân nhaân ñaùp:
* Toâi ñang tu taäp haïnh nhaãn nhuïc ôû ñaây.
* Vaäy thì giôø ñaây ta thöû duøng kieám beùn xeûo tai muûi cuûa ngöôi, chaët ñöùt chaân tay cuûa ngöôi, neáu ngöôi khoâng noåi giaän môùi chöùng toû raèng laø ngöôi coù tu haïnh nhaãn nhuïc hay khoâng?
* Ngaøi cöù töï nhieân, vi tieân nhaân ñaùp.

Nhaø vua lieàn tuoát kieám caét ñöùt tai, muõi vaø chaët ñöùt chaân tay cuûa oâng roài hoûi tieáp:

* Taâm ngöôi coù dao ñoäng khoâng?
* Toâi tu haïnh nhaãn nhuïc taâm khoâng lay ñoäng, Tieân nhaân ñaùp.
* Ngöôi ôû ñaây moät mình, khoâng coù theá löïc, tuy mieäng noùi khoâng dao ñoäng nhöng ai coù theå tin ñöôïc? Nhaø vua noùi.

Luùc aáy vò tieân nhaân lieàn phaùt lôøi theà nguyeän:

* Neáu toâi thaät tu haïnh nhaãn nhuïc thì maùu toâi seõ bieán thaønh söõa.

Vöøa phaùt nguyeän xong, laäp töùc maùu oâng lieàn bieán thaønh söõa. Nhaø vua thaáy theá heát söùc kinh sôï beøn daãn caùc theå nöõ boû ñi. Baáy giôø trong khu röøng, long thaàn thaáy söï vieäc nhö theá noåi saám chôùp aàm aàm, ñaù nuùi ñoå xuoáng khieán cho nhaø vua bò haïi cheát khoâng theå trôû veà cung.

(Trích Trí Luaän quyeån 4)

# *COÂNG ÑÖÙC CHEÙP KINH:*

Xöa coù vò tieân nhaân teân Loa-vaên, moät loøng tinh taán nhöng choã ôû laïi khoâng coù ngöôøi phaïm haïnh. Coù ngöôøi noùi:

Nhö Ngaøi Loa-vaên tuy coù haïnh thanh tònh nhöng khoâng coù choã ôû thanh thanh tònh hôn.

Loa-vaên cheùp saùch, gioù möa khoâng theå laøm hö hoaïi ñöôïc, khieán cho ngöôøi theá tuïc tu phaïm haïnh nhö Sa-na-haøm, ôû nhaø quyeán thuoäc vaây quanh, ñoù chaúng phaûi haïnh thanh tònh ö? Caûnh giôùi thaàn tuùc khoâng theå nghó baøn.

(Trích kinh Baø Tu Maät quyeån 6)

# *NHAÂN DUYEÂN BOÁN TIEÂN NHAÂN ÑAÉC ÑAÏO:*

Baáy giôø ñöùc Theá toân ñang ôû taïi La-duyeät-kyø ñeå giaûng noùi chaùnh phaùp, caùc Ni-kieàn-töû loøng buoàn baõ. Luùc ñoù ôû nuùi Leâ-di coù naêm traêm vò tieân nhaân, nhoùm Ni-kieàn-töû sai ngöôøi ñeán hoûi:

* Theá gian naøy coù Phaät töï cho mình ñaéc ñaïo, thaàn thoâng ñeä nhaát, oâng ta khoâng baèng chuùng ta maø töï cao töï ñaïi, nay xin caùc ñaïi söï haï mình trôï giuùp, ñem choã coát yeáu cuûa ñaïo ñeán tranh luaän ñeå huyû dieät ñaïo cuûa oâng ta, ñöôïc nhö theá thì danh tieáng cuûa caùc Ngaøi seõ vang xa.
* Hay laém! Caùc tieân nhaân ñaùp.
* Nay ta seõ cho boán vò tieân nhaân ñeán vaán naïn Cuø-ñaøm.

Theá roài, nhoùm Ni-kieàn-töû ñi rao khaép trong nöôùc, baûy ngaøy sau seõ coù boán vò Phaät vaøo nöôùc ñeå hoaù ñoä moïi ngöôøi. Ñeán ngaøy hoâm aáy, boán ngöôøi hieän thaàn thoâng bieán hoaù töø treân Hö khoâng bay ñeán, moãi ngöôøi bay moät höôùng vaøo thaønh. Moïi ngöôøi thaáy theá lieàn baûo nhau ñuùng laø Phaät roài. Ni-kieàn-töû lieàn sai ngöôøi ñeán thöa vôùi Phaät:

* Ngaøi coù theå ñeán giaûng ñaïo khoâng?
* Tröa nay ta seõõ ñeán, ñöùc Phaät ñaùp. Nhoùm Ni-kieàn-töû vui veõ noùi:
* Cuø-ñaøm sôï khoâng saùnh baèng neân doái khoâng ñeán tröôùc. Moïi ngöôøi ñeàu cho laø ñuùng.

Ñöùc Phaät lieàn khieán cho treân khoâng trung boác löûa, töø boán phía bay ñeán. Boán vò tieân nhaân naøy bay leân höôùng Nam thì löûa cuõng bay theo höôùng Nam, boán beà noùng höøng höïc laøm cho hoï kinh hoaûng naèm moïp saùt ñaát. Choã Phaät hieän taïi raát maùt meû, boán vò tieân nhaân aáy vì quaù noùng neân tìm ñeán choã maùt thì ñaõ ñeán ngay tröôùc maët cuûa Phaät. Ñöùc Theá toân lieàn thuyeát phaùp cho hoï nghe, caû boán ngöôøi ñeàu xin laøm Sa-moân vaø chöùng quaû A-la-haùn.

Xong vieäc, ñöùc Phaät vaøo thaønh, moïi ngöôøi trong thaønh noùi:

* Baïch ñöùc Theá toân, hoài saùng chuùng con nhìn thaáy coù boán vò Phaät bay treân khoâng trung.

Ñöùc Phaät lieàn ñöa tay chæ boán ngöôøi ô hai beân Ngaøi vaø noùi:

* Boán vò Phaät ñoù chính laø boán vò A-la-haùn naøy. (Trích kinh Thí Duï boä 10 quyeån, quyeån 5)

# *TIEÂN NHAÂN MAÁT THAÀN THOÂNG ÑOAÏ VAØO AÙC ÑAÏO:*

Xöa coù tieân nhaân teân Uaát-ñaø-la-daø chöùng ñöôïc naêm thaàn thoâng. Moât hoâm oâng bay vaøo cung vua ñeå aên uoáng, ñaïi phu nhaân cuûa nhaø vua tieáp ñaõi theo pheùp nöôùc, ñaûnh leã saùt ñaát. Khi tay cuûa phu nhaân chaïm vaøo oâng ta lieàn maát thaàn thoâng.

Baáy giôø khoâng coøn bay ñöôïc nöõa, oâng lieàn xin nhaø vua cho xe ñöa veà truù xöù cuûa mình. OÂng ñi thaúng vaøo trong röøng ñeå tu taäp, tìm laïi naêm thaàn thoâng maø mình ñaõ maát. Moät loøng mong thaønh töïu, theá nhöng treân caây laïi coù con chim cöù hoùt maõi khieán cho taâm yù cuûa oâng roái loaïn khoâng sao ñònh ñöôïc.

Thaáy khoâng oån, oâng lieàn ñi ñeán beân bôø suoái ñeå nhaäp ñònh thì laïi nghe tieáng caù quaåy laøm ñoäng nöôùc, theá laø oâng ta cuõng khoâng theå nhaäp

ñònh ñöôïc, oâng noåi giaän, gieát saïch baày chim caù. Khoâng bao laâu thì oâng ta nhaäp ñöôïc ñònh vaø sanh vaøo coõi Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù. Sau khi ôû coõi naøy maïng chung,oâng laïi ñaàu thai laøm loaøi Phi li, thöôøng luûi ñi aên saïch caùc loaøi chim caù, taïo ra voâ löôïng toäi aùc vaø sanh vaøo ba ñöôøng aùc.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 17)

# *MAÁT THAÀN THOÂNG VÌ NÖÕ SAÉC:*

Baáy giôø vua Öu-ñaø-dieân daãn caùc cung nhaân theå nöõ haàu caän vaøo daïo chôi trong röøng Uaát-ñoäc-ba-ñaø-sôn, tröø vua ra coøn toaøn theå laø ngöôøi nöõ giôùi, hoï cuøng nhau vui höôûng duïc laïc. Tieáng noùi Thaùnh thoùt tuîeât vôøi saùnh nhö caùc thöù höông thôm noåi tieáng. Trong ñaùm theå nöõ, coù ngöôøi khoaû thaân maø ca muùa. Ñang vui chôi thì coù naêm traêm vò tieân nhaân ñang bay ñeán, thaáy hình daùng yeåu ñieäu vaø lôøi haùt thanh tao, höông thôm phöôûng phaát laøm cho hoï say ñaém maø maát heát thaàn tuùc, gioáng nhö chim gaûy caùnh rôi xuoáng giöõa röøng.

Nhaø vua nhìn thaáy lieàn ñeán hoûi:

* Caùc ngöôi laø ai?
* Chuùng toâi laø Tieân nhaân. Caùc vò aáy ñaùp. Vua laïi hoûi:
* Caùc vò ñaõ ñaéc phi töôûng phi phi töôûng xöù chöa?
* Chöa ñaéc. Hoï traû lôøi.
* Caùc vò chöùng sô thieàn chöa?
* Töøng chöùng nhöng ñaõ maát.

Nhaø vua nghe caùc vò aáy traû lôøi nhö theá lieàn noåi giaän noùi:

* Chaúng phaûi laø caùc ngöôøi coù duïc taâm nhìn thaáy söùc haáp daãn cuûa caùc cung nhôn ta maø maát thaàn tuùc sao?

Noùi xong, nhaø vua ruùt kieám cheùm ñöùt heát chaân tay cuûa naêm traêm tieân nhaân.

(Trích luaät Sao-tyø-ñaøm Tyø-baø-sa quyeån ba möôi ba)

# *SÖÏ NGUY HIEÅM CUÛA NÖÕ SAÉC:*

Ngaøy xöa, Öu-ñaø-la-ma-töû ñöôïc nhaø vua cuùng döôøng thöùc aên. Moãi khi ñeán giôø, oâng lieàn vaän thaàn thoâng bay leân Hö khoâng ñeán cung. Nhaø vua raát ngöôõng moä vaø ñoùn tieáp oâng, thænh ngoài treân long saøng roài laáy nhöõng thöùc aên cuûa caùc tieân nhaân thöôøng aên ñeå cuùng döôøng cho oâng. Thoâng thöôøng,sau khi côm nöôùc xong, oâng röûa baùt suùc mieäng vaø noùi keä chuù nguyeän roài theo Hö khoâng bay veà.

Moät hoâm, nhaø vua coù quoác söï neân phaûi ñi ra khoûi cung, ôû nhaø

khoâng coù ngöôøi daâng côm nöôùc cho tieân nhaân aáy e sôï oâng ta noùng taùnh, hoaëc noåi saân maø chuù nguyeän haïi mình, hoaëc chuù nguyeän cho mình maát ngoâi. Vì theá nhaø vua môùi baûo con gaùi mình:

* Vò tieân nhaân kia ñeán, con coù theå theo nhö caùch ta laøm tröôùc giôø maø cuùng döôøng oâng ta ñöôïc khoâng?
* Daï ñöôïc thua phuï hoaøng. Coâng chuùa ñaùp.

Nhaø vua tha thieát daën doø con gaùi mình phaûi heát loøng cuùng döôøng xong, oâng môùi yeân taâm ñi kinh lyù.

Hoâm sau ñeán giôø aên, vò tieân nhaân ñaèng maây bay ñeán. Coâng chuùa caån thaän laøm theo lôøi cha daën, ñích thaân nghinh tieáp vaø ñôõ oâng leân long saøng. Thaân theå cuûa coâng chuùa vöøa meàm maïi vöøa mòn maøng, vò tieân nhaân vöøa chaïm vaøo töùc thôøi maát thaàn tuùc. Sau khi aên uoáng, röûa baùt, suùc mieäng vaø noùi keä chuù nguyeän xong, tieân nhaân muoán bay veà nhöng khoâng theå bay ñöôïc. Sau vöông cung coù moät hoa vieân, oâng lieàn vaøo trong vöôøn tu taäp ñeå tìm laïi thaàn tuùc, nhöng laïi tieáng voi ngöïa, xe coä neân khoâng theå nhaäp ñònh ñöôïc.

Baáy giôø ngöôøi trong thaønh laïi nghó:

* Neáu nhö vò tieân nhaân naøy maø ñi treân maët ñaát thì deã daøng cho chuùng ta thaân caän, leã baùi.

Vò tieân nhaân coù trí thoâng minh, kheùo duøng phöông tieän, oâng noùi vôùi coâng chuùa raèng:

* Coâ ra ngoaøi noùi vôùi moïi ngöôøi trong thaønh bieát, hoâm nay ta seõ ñi boä töø trong cung vua ra, caùc vò aáy muoán gì thì tuyø yù.

Coâng chuùa theo lôøi oâng, lieàn ra noùi cho daân chuùng doïn deïp ñöôøng saù saïch seõ, chôù ñeå soûi ñaù nhô baån, treo phöôùng, thaép höông, raûi caùc loaøi hoa trang söùc töôi ñeïp.

Tieân nhaân ñi boä ra khoûi cung chöa bao xa, lieàn troán vaøo trong röøng raäm ñeå nhaäp ñònh tìm laïi thaàn tuùc, nhöng bò caùc loaøi chim reo hoùt neân nhaäp ñònh cuõng khoâng ñöôïc.

Vò naøy lieàn boû khu röøng ñi ñeán ngoài beân bôø suoái, tu taäp theo phaùp cuõ ñeå tìm laïi thaàn tuùc nhöng bò chöôùng ngaïi bôûi tieáng cuûa caùc loaøi caù, ruøa neân khoâng theå tu taäp ñöôïc.

OÂng lieàn leo leân treân nuùi cao suy nghó raèng:

* Hoâm nay sôû dó ta maát phaùp laønh laø do chuùng sanh caû, bao nhieâu thieän phaùp haïnh laønh coù ñöôïc coù theå khieán cho ta laøm chuùng sanh nhö vaäy, coù theå haïi taát caû theá gian, nhöõng loaøi chim bay thuù chaïy, loaøi bôi loäi döôùi nöôùc ñeàu khoâng thoaùt khoûi tay cuûa ta.

Vöøa phaùt lôøi theà ñoäc aùc naøy xong thì oâng ta lìa baát ñoäng ñòa sanh

leân coõi Trôøi Höõu Ñaûnh phi töôûng phi phi töôûng xöù, cöûa cam loà heù môû, ruoäng vöôøn yeân tònh. Trong taùm vaïn kieáp oâng ôû trong thanh vaéng nhaøn haï. Khi phöôùc laønh heát, oâng laïi sanh xuoáng traàn gian, ñaàu thai laøm con choàn trong röøng caày Ñaùp-ba, thaân daøi naêm möôi do tuaàn, hai caùnh moät caùnh roäng khoaûng naêm möôi do tuaàn, toång coäng thaân daøi moät traêm naêm möôi do tuaàn. Vì mang thaân lôùn neân noù gieát haïi taát caû caùc loaøi chuùng sanh bay treân khoâng, treân ñaát lieàn vaø trong nöôùc, khoâng coù loaøi naøo maø thoaùt khoûi caùi cheát. Khi maïng chung, oâng ta phaûi ñoaï vaøo ñòa nguïc A- tyø.

(Trích Sa-tyø-ñaøm Tyø-baø-sa quyeån ba möôi ba)

# *ÑEÀ BA DIEÂN NA ÑAÉM NHIEÃM AÂM THANH:*

Luùc baáy giôø ñöùc Phaät chöa xuaát theá, vua Trôøi Ñeá thích thöôøng ñeán choã tieân nhaân Ñeà-ba-dieân-na ñeå nghe phaùp. Moät hoâm, oâng cöôõi xe baùu muoán ñeán choã tieân nhaân, Xaù-chi thaàm nghó:

* Hoâm nay Ñeá thích boû ta muoán ñi ñeán choã cung nöõ khaùc.

Theá roài Xaù-chi lieàn aån hình treân xe cuûa Ñeá thích, do khoâng thaáy neân Ñeá thích ñaùnh xe ñeán choã tieân nhaân. Ñeán nôi, ngoaùi ñaàu nhìn lui, Ñeá thích thaáy coù Xaù-chi, oâng hoûi:

* Vì sao ngöôi ñeán ñaây? Tieân nhaân khoâng muoán nhìn thaáy ngöôøi nöõ, ngöôi haõy veà cung ñi.

Xaù-chi khoâng chòu ñi veà, Ñeá thích lieàn laáy coäng hoa sen ñaùnh, coâ lieàn duøng lôøi noùi ngoït ngaøo cuûa ngöôøi nöõ ñeå taï toäi vôùi Ñeá thích. Baáy giôø Tieân Nhaân nghe thaáy tieáng dòu daøng aáy khôûi taâm aùi nhieãm, buùi toùc lieàn rôi xuoáng, maát nhó thoâng.

(Trích Sa-tyø-ñaøm Tyø-baø-sa quyeån ba möôi ba)

# *TIEÂN NHAÂN HAØNH DAÂM VÔÙI HOÅ:*

Ngaøy xöa coù vò tieân nhaân teân Baït-giaø-baø ôû trong nuùi Tuyeát, chuyeân aên traùi caây uoáng nöôùc suoái ñeå soáng vaø tu taäp haïnh töø bi, nhöng oâng chöa ñoaïn saïch ñöôïc caùc kieát söû phieàn naõo. Moät hoâm, ôû choã cuûa oâng coù moät con hoå caùi, vò tieân nhôn naøy cuøng haønh daâm vôùi noù, veà sau hoã meï mang thai. Ñuû ngaøy thaùng, coïp ñeán choã tieân nhaân, sinh ra möôøi hai ñöùa con. Thaáy thöông xoùt, tieân nhaân ñem con ñi taém goäi vaø nuoâi döôõng noù, coïp meï thöông con thöôøng ñeán cho con buù ñuùng thôøi. Tieân nhaân ñaët teân cho moãi ñöùa con cuûa mình laø:

Kieát-giaø, Baït-baø-giaø, Hoå, Sö töû, Ñaûm Troïng, Baø-la-ñoaï-xaø, Boä Haønh, Baø-la-noâ, Kieàn Thöïc, AÙc Taùnh, Sö Töû Ñaûm, vaø Kieàn Haønh.

Naêm leân baûy tuoåi, chuùng coù theå aên reå caây vaø hoa traùi. Cha meï ñeàu ñaõ qua ñôøi neân loøng caùc con saàu naõo, khoâng nôi nöông töïa, chuùng ngöûa maët leân Trôøi keâu khoùc.

Thaáy theá, Thaàn caây môùi an uûi:

* Caùc con ñöøng khoùc nöõa, ngaøy ñeâm saùu thôøi taém goäi saïch seõ roài höôùng leân Hö khoâng ñaûnh leã caàu xin Phaïm thieân. Phaïm thieân nghe ñöôïc seõ ñeán choã cuûa caùc con ñeå giaûi tröø si aùm, seõ ban cho con trí tueä saùng suoát vaø seõ cung caáp cho caùc con.

Traûi qua möôøi hai naêm vaâng lôøi daïy cuûa Thaàn caây, baáy giôø Trôøi Ñeá thích, Phaïm thieân ôû taàng Trôøi thöù ba möôi ba cuøng voâ soá quyeán thuoäc ñeán cung caáp thöùc aên cho chuùng vaø hoûi:

* Vì sao suoát möôøi hai naêm caùc con tinh caàn khoå haïnh, ñaûnh leã cuùng döôøng ta laø ñeå caàu xin vieäc gì?

Chuùng ñeàu ñaùp:

* Chæ xin Ñaïi só haõy ban cho con trí tueä ñeå chuùng con bieát ñöôïc nghieäp thieän aùc vaø vieäc thoï khoå höôûng vui.

(Trích kinh Ñaïi Taäp quyeån 24)

# *THAÁY SAÉC ÑEÏP MAÁT THAÀN THOÂNG:*

Vaøo thôøi quaù khöù laâu xa veà tröôùc coù vò Tieân nhaân teân Baùt-kieáp ñaéc ñöôïc naêm thaàn thoâng. Moãi khi ñöôïc quoác vöông cuùng döôøng, oâng thöôøng vaän thaàn thoâng bay ñeán vöông cung ñeå thoï trai. Sau khi thoï trai xong, oâng laïi côûi maây bay veà. Moãi laàn thieát baøy yeán tieäc cuùng döôøng, nhaø vua thöôøng xoaû toùc cho vò Tieân nhaân naøy böôùc qua roài cuõng töï tay vua sôùt caû traêm moùn thöùc aên ra ñaõi oâng, vieäc laøm cuûa nhaø vua keùo daøi ñeán caû naêm. Moät hoâm nhaø vua baän coâng vieäc phaûi ñi xa, khoâng tieáp ñaõi Tieân nhaân ñöôïc. OÂng coù coâ coâng chuùa ñeïp tuyeät vôøi, treân ñôøi khoâng ai saùnh kòp, luùc aáy chöa xuaát giaù nhaø vua raát yeâu quyù coâ. Vua baûo:

* Traãm phuïng söï tieân nhaân khoâng daùm traùi yù, hoâm nay coù coâng vieäc, traãm phaûi ñi xa, con haõy thay traãm thieát ñaõi vò aáy gioáng nhö traãm laøm vaäy.

Ñeán giôø, vò tieân nhaân töø Hö khoâng haï xuoáng, böôùc vaøo ñieän. Coâng chuùa thaáy vò tieân nhaân naøy ñeán lieàn cung kính ñôõ oâng ngoài leân giöôøng. Baáy giôø, tieân nhaân chaïm vaøo thaân theå meàm maïi cuûa coâ gaùi, taâm duïc khôûi leân maïnh meõ, khoâng kòp kieàm cheá, vì vaäy thaàn thoâng cuûa oâng bieán maát. OÂng ta voäi tö duy vaø kinh haønh ñeå mong tìm laïi thaàn thoâng cuûa mình nhöng khoâng ñöôïc, beøn ñi boä ra khoûi cung. Baáy giôø treân ñöôøng coù maáy nhieàu ngöôøi ra chieâm ngöôõng. Sau khi nhaø vua xong vieäc trôû veà

nghe tin tieân nhaân vì khôûi nieäm aùi neân maát thaàn tuùc khoâng theå bay ñöôïc. Ñeâm aáy, nhaø vua moät mình ñeán noäi cung, thaáy tieân nhaân, oâng voäi ñaûnh leã vaø noùi keä:

Baùt-kieáp ñaùp:

*Traãm nghe ñaïi Phaïm chí Xöa nay ñeàu cuùng döôøng Nhöng Ngaøi hoïc nhöõng gì Côù sao coøn saéc duïc.*

* Ñaïi vöông, toâi thaät söï laøm ñuùng nhö lôøi Thaùnh nhaân daïy. Vua noùi:

Baùt-kieáp ñaùp:

*Khoâng xeùt trí hieän coù Kheùo gìn giöõ chaùnh nieäm Giaû söû khôûi duïc taâm*

*Laøm sao nhieáp nghieäp xöa.*

*AÙi duïc maát nghóa lôïi Taâm daâm böøng khôûi daäy Nay nghe lôøi vua noùi*

*Xaû ngay nieäm aùi duïc.*

Töø ñoù Tieân nhaân hoå theïn, töï traùch taâm mình, ngaøy ñeâm tinh taán tu taäp ñeå tìm laïi thaàn thoâng.

Ñöùc Phaät keát luaän, tieân nhaân xöa kia nay chính laø Xaù-lôïi-phaát, vò quoác vöông aáy nay chính laø ta.

(Trích kinh Tieân nhaân Baùt-kieáp)

# *TIEÂN NHAÂN NHIEÃM AÙI DUÏC BÒ DAÂM NÖÕ CÖÔÕI COÅ:*

Ngaøy xöa, trong vuøng nuùi thuoäc ñòa phaän cuûa nöôùc Ba-la-naïi coù moät vò tieân nhaân aån tu. Hoâm aáy gaëp raèm trung thu, oâng ra ngoaøi tieåu tieän thì thaáy hai con nai giao hôïp, loøng duïc cuûa oâng ta troåi daäy, tinh khí cuûa oâng chaûy ra vaø dính treân taûng ñaù. Khoâng bao laâu, nai kia ñeán uoáng nöôùc tieåu cuûa tieân nhaân thì noù lieàn mang thai. Ñuû ngaøy thaùng, nai ñeán tröôùc nhaø tieân nhaân sanh ra moät ngöôøi con, treân ñaàu coù moïc söøng, chaân gioáng nhö chaân nai, sanh xong nai meï boû ñi. Tieân nhaân ñi ra thaáy con cuûa nai sinh ra, oâng suy nghó thì nhôù ra laø duyeân xöa cuûa mình, oâng phaûi boàng con vaøo nuoâi döôõng. Ñeán khi khoân lôùn, oâng aân caàn daïy caäu hoïc haønh, thoâng suoát möôøi taùm boä kinh lôùn, laïi hoïc toaï thieàn, thöïc haønh boán taâm voâ löôïng, chöùng ñöôïc naêm thaàn thoâng. Moät hoâm caäu beù leân nuùi gaëp luùc Trôøi möa to, ñöôøng trôn trôït, ñi khoâng vöõng neân tröôït teù, bò thöông ôû

chaân. Caäu beù noåi giaän maéng ruûa, trì chuù khieán cho Trôøi ngöøng möa. Do phöôùc ñöùc cuûa tieân nhaân neân caùc vò Long vöông, quyû thaàn khoâng coøn laøm möa nöõa, vì theá neân luùa gaïo hoa maøu ñeàu phaûi cheát khoâ, nhaân daân ñoùi ngheøo khoâng coøn loái soáng. Thaáy theá, vua nöôùc Ba-la-naïi buoàn lo saàu khoå, ra leänh hoïp quaàn thaàn cuøng nhau baøn baïc.

Trong ñoù coù moät vò ñaïi thaàn raát gioûi baûo:

* Thaàn nghe noùi coù vò tieân nhaân moät söøng, vì leo nuùi bò thöông chaân neân oâng ñaõ trì chuù khieán cho möôøi hai naêm khoâng möa.

Nhaø vua lieàn ra yeát thò chieâu moä nhaân taøi, neáu coù ai khieán tieân nhaân kia maát pheùp thuaät thì ta seõ chia nöûa nöôùc cho ngöôøi aáy cai trò.

Baáy giôø trong nöôùc cuûa vua coù moät daâm nöõ xinh ñeïp teân laø Thieán Ñaø ñi ñeán theo lôøi môøi cuûa nhaø vua. Coâ noùi:

* Neáu ñoù laø ngöôøi thì toâi coù theå phaù pheùp thuaät aáy.

Noùi xong, coâ ta laáy maâm vaøng, ñöïng voâ soá chaâu baùu roài thöa cuøng

vua:

- Toâi seõ cöôõi thieân nhaân ñoù ñeán ñaây.

Daâm nöõ lieàn xin naêm traêm coã xe chôû naêm traêm coâ gaùi xinh ñeïp,

naêm traêm xe nai chôû nhieàu thuoác hoan hæ, thuoác naøy ñeàu duøng caùc loaøi coû hôïp laïi cheá ra, laïi ñem nhieàu thöù röôïu maïnh, maøu saéc muøi vò nhö nöôùc roài ñeán caát ngoâi nhaø ôû beân caïnh nhaø cuûa vò tieân nhaân naøy, maëc aùo baèng voû caây, ñi daïo trong röøng gioáng nhö tieân nhaân.

Tieân nhaân moät söøng ñi chôi veà thaáy moïi ngöôøi ñaày ñuû, caùc coâ gaùi xinh ñeïp ñeàu ra haùi hoa ñeå cuùng döôøng tieân nhaân, thaáy theá tieân nhaân raát vui veõ. Caùc coâ laïi duøng lôøi ngoït ngaøo chaøo hoûi tieân nhaân roài daãn oâng vaøo nhaø ngoài treân neäm toát, ñem loaïi röôïu ngon cho laø nöôùc maùt, laáy thuoác hoan hyû laøm traùi caây aên. Tieân nhaân aên uoáng no say roài baûo caùc coâ:

* Töø khi ta sanh ra ñeán nay, ta chöa bao giôø ñöôïc aên traùi caây ngoït vaø uoáng nöôùc ngoït no say nhö theá naøy.

Caùc coâ baûo:

* Chuùng em moät loøng laøm thieän, cho neân Trôøi ban cho chuùng em coù ñöôïc loaïi nöôùc traùi ngon nhö vaäy.

Tieân nhaân hoûi:

* Caùc coâ laøm sao maø da deû töôi taén nhö theá?
* Caùc em thöôøng aên loaïi traùi caây vaø nöôùc ngoït naøy.
* Vaäy caùc coâ coù ôû laïi ñaây khoâng?
* Caùc em coù theå ôû laïi.

Caùc coâ gaùi baûo tieân nhaân cuøng ñi taém chung. Baøn tay coâ gaùi meàm maïi, chaïm vaøo ngöôøi oâng ta, taâm oâng ruùng ñoäng lieàn haønh daâm vôùi caùc

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 85

coâ, töùc thôøi maát phaùp thuaät.

Baáy giôø Trôøi baét ñaàu möa to, suoát baûy ngaøy baûy ñeâm, tieân nhaân ñöôïc thuoác hoan hyû uoáng aên baûy ngaøy, thöùc aên vaø röôïu cuõng ñaõ heát, cuoái cuøng caùc coâ laáy nöôùc vaø traùi caây trong nuùi ñöa cho oâng aên, muøi vò cuûa noù khoâng ngon neân oâng laïi ñoøi nhöõng moùn ngon laï tröôùc kia. Caùc coâ cuøng nhau baûo laø ñaõ heát, baây giôø chuùng ta cuøng nhau ñi laáy, caùch ñaây khoâng bao xa, chuùng ta coù theå ñeán ñoù.

Tieân nhaân noùi tuyø yù.

Hoï cuøng nhau daãn ñi, caùch thaønh khoâng bao xa, coâ gaùi lieàn naèm laên treân ñaát vaø

noùi:

* Em meät quaù khoâng coøn ñi noåi nöõa. Tieân nhaân noùi:
* Neáu naøng khoâng ñi noåi thì haõy cöôõi leân coå cuûa ta, ta seõ coãng naøng ñi.

Coâ gaùi cho ngöôøi baùo tin tröôùc vôùi nhaø vua, noùi nhaø vua taïm ra ngoaøi xem taøi trí

cuûa toâi.

Nhaø vua ra ngoaøi troâng thaáy vaäy lieàn hoûi coâ laøm sao ñöôïc nhö theá?

* + Toâi duøng chuùt meïo vaët chöù khoâng coù gì khaùc.

Nhaø vua cho oâng ta ôû trong thaønh vaø cuùng döôøng cung kính, ñem nhöõng thöù oâng öa thích cho oâng ta aên vaø phong cho oâng laøm ñaïi thaàn. ÔÛ trong thaønh ñöôïc vaøi hoâm, thaân hình ngaøy caøng gaày oám, oâng lieàn nhôù ñeán thieàn ñònh, chaùn ngaùn duïc laïc cuûa theá gian naøy.

Thaáy vaäy nhaø vua hoûi:

* + - Vì sao Ngaøi khoâng vui?
		- Tuy höôûng naêm moùn duïc laïc nhöng loøng luoân nhôù ñeán nuùi röøng.
		- Toâi vì muoán tröø hoaïn khoâ haïn, naøo ñaâu giaùm cöôõng ñoaït yù chí cuûa Ngaøi. Nhaø vua noùi.

Nhaø vua lieàn cho ngöôøi ñöa oâng ta veà nuùi. Ñeán nôi oâng moät loøng tinh taán tu taäp vaø khoâng bao laâu chöùng laïi naêm thaàn thoâng.

Ñöùc Phaát noùi:

Tieân nhaân xöa nay chính laø ta. Daâm nöõ kia nay laø Thaâu-ñaø-la. (Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 11)

■