PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 41**

***Thieân thöù 38:* CUÙNG DÖÔØNG**

Thieân naøy coù hai phaàn: Thuaät yù, Daãn Chöùng.

***Thöù nhaát-* PHAÀN THUAÄT YÙ**

Noùi ñeán Tam Baûo thì bình ñaúng roäng lôùn gioáng nhö hö khoâng, Lyù khoâng coù oaùn thaân-Söï baët döùt sang heøn, vì vaäy tuøy theo khaû naêng thaønh kính cuùng döôøng taát caû taøi ñöùc trong ngoaøi, coát phaûi quyeát ñònh bôûi hình töôùng ñeå laïi mong moûi höng thònh cho moïi nôi. Vì vaäy xöa kia meï cuûa Tyø xaù khö thænh caàu rieâng bieät naêm traêm vò La-haùn, Ñöùc Nhö Lai traùch maéng thuyeát roõ raøng veà phaùp bình ñaúng cho neân bieát taâm khoâng coù haïn ñònh cuoái cuøng thì ñaày khaép nôi möôøi phöông theá giôùi, taøi vaät khoâng coù nhieàu ít thì taâm bao quaùt phaùp giôùi meânh moâng vaäy.

***Thöù hai-* PHAÀN DAÃN CHÖÙNG**

Nhö trong Ñòa Trì Luaän noùi: “Boà taùt cuùng döôøng Nhö Lai, noùi toùm taét coù möôøi loaïi: 1- Cuùng döôøng thaân maïng. 2- Cuùng döôøng thaùp thôø, 3- Cuùng döôøng hieän ôû tröôùc maét; 4- Cuùng döôøng khoâng hieän ôû tröôùc maét; 5- Cuùng döôøng töï mình thöïc hieän; 6- Cuùng döôøng ngöôøi khaùc thöïc hieän; 7- Cuùng döôøng taøi vaät; 8- Cuùng döôøng hôn haún; 9- Cuùng döôøng khoâng nhieãm oâ; 10- Cuùng döôøng ñaït ñeán nôi ñaïo. Neáu Boà taùt ñoái vôùi saéc thaân Phaät maø thieát leã cuùng döôøng, ñaây goïi laø cuùng döôøng thaân maïng. Neáu Boà taùt vì Nhö Lai cho neân cuùng döôøng, nhö cuùng döôøng thaùp thôø, hoaëc hang ñoäng-hoaëc nhaø cöûa-hoaëc laø cuõ-hoaëc laø môùi, ñaây goïi laø cuùng döôøng thaùp thôø. Neáu Boà taùt tröïc tieáp troâng thaáy thaân Phaät vaø thaùp thôø maø thieát leã cuùng döôøng, thì goïi laø cuùng döôøng hieän ôû tröôùc maét. Neáu Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai vaø thaùp thôø, taâm hy voïng cuøng nhau-taâm hoan hyû cuøng nhau hieän ôû tröôùc maét maø cuùng döôøng, gioáng nhö moät Ñöùc Nhö Lai, ba ñôøi chö Phaät cuõng nhö vaäy, vaø hieän ôû tröôùc maét cuùng döôøng thaùp thôø Nhö Lai, trong voâ löôïng theá giôùi khaép möôøi phöông ba ñôøi, hoaëc laø cuõ, ñaây

goïi laø Boà taùt cuøng nhau cuùng döôøng hieän taïi tröôùc maét.

Neáu Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai vaø thaùp thôø khoâng hieän coù tröôùc maét cho ñeán sau khi Nieát-baøn, ñem Xaù-lôïi cuûa Phaät xaây döïng thaùp thôø, hoaëc laø moät-hoaëc laø hai cho ñeán traêm ngaøn vaïn öùc, tuøy theo khaû naêng maø cuùng döôøng, ñaây goïi laø cuùng döôøng roäng ra cho duø khoâng hieän coù tröôùc maét. Nhôø nhaân duyeân naøy ñaït ñöôïc voâ löôïng keát quaû to lôùn, thöôøng thuoäc veà phöôùc thieän coõi phaïm, ôû trong voâ löôïng ñaïi kieáp khoâng rôi vaøo aùc thuù, ñaày ñuû taát caû haïnh vò voâ thöôïng Boà-ñeà, neáu Boà taùt hieän taïi tröôùc maét cuùng döôøng ñaït ñöôïc coâng ñöùc to lôùn, khoâng hieän tröôùc maét cuùng döôøng ñaït ñöôïc coâng ñöùc to lôùn thì cuøng hieän taïi tröôùc maét-khoâng hieän taïi tröôùc maét cuùng döôøng ñaït ñöôïc coâng ñöùc to lôùn vó ñaïi nhaát.

Neáu Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai vaø thaùp thôø, töï mình thöïc hieän cuùng döôøng khoâng nhôø caäy löôøi nhaùc khieán ngöôøi khaùc thöïc hieän thay mình, thì goïi laø Boà taùt töï mình thöïc hieän cuùng döôøng.

Neáu Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai vaø thaùp thôø khoâng chæ moät mình cuùng döôøng, khieán cho taát caû thaân thuoäc taïi gia, xuaát gia ñeàu cuøng nhau cuùng döôøng, thì goïi laø mình vaø ngöôøi cuøng nhau cuùng döôøng. Neáu Boà taùt coù moät ít ñoà vaät, ñem taâm töø bi giuùp cho chuùng sanh baïc phöôùc ngheøo khoå kia, khieán cuùng döôøng Nhö Lai vaø thaùp thôø, laøm cho ñöôïc an laïc maø khoâng töï mình thöïc hieän, thì goïi laø vì ngöôøi khaùc thöïc hieän cuùng döôøng. Töï mình thöïc hieän cuùng döôøng thì ñaït ñöôïc quaû baùo lôùn, vì ngöôøi khaùc thöïc hieän cuùng döôøng thì ñaït ñöôïc quaû baùo raát to lôùn. Töï mình thöïc hieän vì ngöôøi khaùc thöïc hieän, thì ñaït ñöôïc quaû baùo to lôùn vó ñaïi nhaát.

Neáu Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai vaø thaùp thôø, duøng caùc loaïi côm aên, aùo maëc vaø vaät duïng quyù baùu ñeå cuùng döôøng, thì goïi laø cuùng döôøng taøi vaät. Neáu Boà taùt töø tröôùc ñeán nay duøng taøi vaät ñeå cuùng döôøng, hoaëc nhieàu hoaëc ít, hieän tieàn hay khoâng hieän tieàn, mình laøm hay vì ngöôøi khaùc laøm, tín taâm hoaøn toaøn thanh tònh maø thöïc hieän cuùng döôøng, ñem thöôïng caên naøy hoài höôùng cho voâ thöôïng Boà-ñeà, ñaây goïi laø cuùngdöôøng

toát ñeïp nhaát.

Neáu Boà taùt töï mình thöïc hieän cuùng döôøng Nhö Lai vaø thaùp thôø maø khoâng xem thöôøng ngöôøi khaùc, khoâng phoùng daät, khoâng giaûi ñaûi, chí taâm cung kính, taâm khoâng nhieãm oâ, khoâng ñoái vôùi tín taâm hôn xa ngöôøi khaùc maø bieåu hieän söï nònh hoùt khoâng hôïp ñaïo lyù ñeå caàu mong taøi vaät, cuõng khoâng duøng nhöõng vaät baát tònh maø cuùng döôøng, ñaây goïi laø söï cuùng döôøng khoâng nhieãm oâ.

Neáu Boà taùt duøng taøi vaät thuø thaéng khoâng nhieãm oâ, cuùng döôøng Nhö Lai vaø thaùp thôø, hoaëc töï söùc löïc cuûa mình coù ñöôïc, hoaëc caàu xin

töø ngöôøi khaùc, hoaëc nhö yù nguyeän coù ñöôïc taøi vaät, hoaëc hoùa laøm thaønh thaân hình, hoaëc hai-hoaëc ba cho ñeán traêm ngaøn vaïn öùc thaân hình, ñeàu leã laïy Nhö Lai, moãi moät thaân aáy hoùa laøm traêm ngaøn tay, moãi moät tay aáy duøng caùc loaïi hoa höông cuùng döôøng Nhö Lai vaø thaùp thôø, taát caû thaân aáy ñeàu ca ngôïi coâng ñöùc chaân thaät cuûa Nhö Lai, laøm lôïi ích cho chuùng sanh; nhö vaäy ñeàu goïi laø cuùng döôøng theo naêng löïc töï taïi nhö yù, khoâng ñôïi Nhö Lai xuaát hieän giöõa theá gian. Taïi vì sao? Bôûi vì an truù trong ñòa vò Boà taùt baát thoái chuyeån, ñoái vôùi taát caû caùc coõi Phaät chöa töøng chöôùng ngaïi gì.

Neáu Boà taùt khoâng töï söùc löïc mình coù ñöôïc taøi vaät, cuõng khoâng caàu xin töø ngöôøi khaùc maø thöïc hieän cuùng döôøng, nhöng ñoái vôùi chuùng sanh khaùc, thaäm chí voâ löôïng theá giôùi khaép möôøi phöông, taâm thöôïng-trung- haï maø thöïc hieän cuùng döôøng, Boà taùt cuùng döôøng ñoái vôùi taát caû chuùng sanh aáy, duøng tín taâm thanh tònh-taâm lyù giaûi thaéng dieäu tuøy hyû vôùi taát caû; Boà taùt naøy duøng moät ít phöông tieän daáy leân söï cuùng döôøng to lôùn, thaâu nhieáp veà Ñaïi Boà-ñeà, thaäm chí ñoái vôùi moät khoaûnh khaéc, höôùng veà taát caû chuùng sanh tu taäp töù voâ löôïng taâm…, ñaây goïi laø cuùng döôøng ñaït ñeán nôi ñaïo, laø phaùp cuùng döôøng toái thöôïng baäc nhaát cuûa Nhö Lai. So vôùi söï cuùng döôøng taøi vaät tröôùc ñaây, traêm laàn-ngaøn laàn cho ñeán toaùn soá thí duï cuõng khoâng theå naøo so saùnh ñöôïc.

Möôøi söï vieäc nhö vaäy goïi laø taát caû caùc loaïi cuùng döôøng Nhö Lai cuûa Boà taùt ñoái vôùi Phaùp-Taêng cuõng nhö vaäy. Neân bieát raèng thöïc hieän möôøi loaïi cuùng döôøng ñoái vôùi Tam Baûo nhö vaäy. Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai phaùt khôûi saùu loaïi taâm thanh tònh, goïi laø taâm phöôùc ñieàn voâ thöôïng, taâm aân ñöùc voâ thöôïng, taâm ñoái vôùi taát caû chuùng sanh voâ thöôïng, taâm nhö hoa öu ñaøm khoù gaëp ñöôïc, taám ñoái vôùi tam thieân ñaïi thieân theá giôùi chæ coù moät, taâm ñoái vôùi phaùp theá gian-xuaát theá gian ñaày ñuû taát caû yù nghóa nöông nhôø. Duøng saùu loaïi taâm naøy nghó ñeán cuùng döôøng Phaät-phaùp- Taêng moät ít thoâi cuõng ñaït ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc, huoáng hoà laø nhieàu ö?”

Laïi trong Du Giaø Luaän noùi: “Theá naøo laø Boà taùt ñoái vôùi Nhö Lai maø

cuùng döôøng Nhö Lai? Neân bieát raèng cuùng döôøng sô löôïc coù möôøi loaïi: 1- Thieát lôïi cuùng döôøng; 2- Cheá ña cuùng döôøng; 3- Hieän tieàn cuùng döôøng; 4- Khoâng hieän tieàn cuùng döôøng; 5- Töï mình thöïc hieän cuùng döôøng; 6- Chæ baøy ngöôøi khaùc cuùng döôøng; 7- Taøi vaät cung kính cuùng döôøng; 8- Cuùng döôøng roäng lôùn; 9- Cuùng döôøng khoâng nhieãm oâ; 10- Cuùng döôøng theo Chaùnh haïnh”. (Vaên giaûi thích treân ñaïi theå gioáng nhau).

Laïi trong kinh Öu Baø Taéc noùi: “Ñöùc Phaät daïy: Naøy ngöôøi thieän

nam! Boà taùt Taïi gia neáu muoán thoï trì Öu baø taéc giôùi, tröôùc tieân neân theo thöù töï cuùng döôøng saùu phöông. Noùi Ñoâng phöông aáy töùc laø cha meï, neáu coù ngöôøi luoân luoân cuùng döôøng cha meï, aùo quaàn aên uoáng chaên maøn thuoác thang nhaø cöûa tieàn baïc chaâu baùu, cung kính leã laïy ngôïi ca toân troïng, bôûi ngöôøi naøy luoân luoân cuùng döôøng Ñoâng phöông laø cha meï, thì cha meï laïi duøng naêm söï vieäc ñeå ñaùp laïi: 1- Heát loøng yeâu thöông; 2- Suoát ñôøi khoâng löøa doái; 3- Giuùp cho tieàn baïc; 4- Keát thaân vôùi doøng hoï cao quyù; 5- Daïy doã theo vieäc ñôøi, Nam phöông aáy chính laø thaáy daïy, neáu coù ngöôøi luoân luoân cuùng döôøng thaày daïy, aùo quaàn aên uoáng chaên maøn thuoác thang, toân troïng ngôïi ca leã laïy cung kính, thöùc khuya daäy sôùm laøm theo lôøi daïy baûo toát laønh, bôûi ngöôøi naøy luoân luoân cuùng döôøng Nam phöông laø thaày daïy, thì thaày laïi duøng naêm söï vieäc ñeå ñaùp laïi: 1- Gaáp ruùt daïy baûo khoâng laøm cho maát thôøi gian, 2- Doác loøng daïy baûo khoâng khieán cho sai soùt; 3- Ngöôøi hôn mình khoâng sanh loøng ganh gheùt; 4- Mong muoán gôûi gaém vaøo thaày nghieâm baïn toát; 5- Laâm chung giao cho tieàn baïc cuûa caûi. Taây phöông aáy chính laø ngöôøi vôï, neáu coù ngöôøi luoân luoân cung caáp cho ngöôøi vôï, aùo quaàn aên uoáng chaên maøn thuoác thang, ñoà duøng trang söùc chænh teà thaân töôùng nhö chuoãi ngoïc höông hoa, bôûi ngöôøi naøy luoân luoân cuùng döôøng Taây phöông laø ngöôøi vôï, thì ngöôøi vôï laïi duøng 14 söï vieäc ñeà ñaùp laïi: 1- Vieäc laøm doác loøng thu xeáp; 2- Thöôøng laøm ñeán cuøng khoâng löôøi nhaùc tuøy tieän; 3- Vieäc ñaõ laøm caàn phaûi khieán cho hoaøn taát; 4- Nhanh choùng thöïc hieän khoâng laøm cho maát ñi thôøi gian; 5- Thöôøng giuùp tieáp ñaõi khaùch baïn chu ñaùo; 6- Laøm saïch nhaø cöûa chaên maøn giöôøng chieáu cho choàng; 7- Yeâu thöông kính meán noùi naêng thì dòu daøng meàm moûng; 8- Sai baøo treû nhoû thì duøng lôøi eâm dòu ñeå noùi cho bieát; 9- Kheùo leùo coù naêng löïc giöõ gìn baûo veä taøi vaät cuûa gia ñình; 10- Thöùc khuya daäy sôùm chu toaøn vieäc nhaø; 11- Luoân luoân saép ñaët côm nöôùc chu ñaùo saïch seõ; 12- Luoân luoân neùn chòu ñöïng söï daïy doã; 13- Luoân luoân giaáu kín ñieàu khoâng toát ñeïp; 14- luoân luoân chaêm soùc khi choàng ñau oám khoå sôû.

Baéc phöông aáy chính laø haøng thieän trí thöùc, neáu coù ngöôøi luoân

luoân cung caáp gíup ñôõ baïn toát, tuøy theo naêng löïc giuùp ñôõ cho hoï, noùi naêng meàm moûng chæ baøy cung kính ca ngôïi leõ laïy ñuùng nhö quy phaïm, bôûi ngöôøi naøy luoân luoân cuùng döôøng baéc phöông laø thieän tri thöùc, thì thieän tri thöùc laïi duøng boán söï vieäc maø ñeàn ñaùp laïi: 1- Chæ baøy tu taäp thieän phaùp; 2- Khieán cho xa rôøi aùc phaùp; 3- Luùc coù ñieàu gì sôï haõi thì coù theå cöùu giuùp giaûi tröø ñeå baûo veä; 4- Luùc mình phoùng daät thì luoân luoân khieán cho tröø boû.

Haï phöông aáy chính laø noâ tyø, neáu coù ngöôøi luoân luoân cung caáp

giuùp cho noâ tyø, côm aên aùo maëc thuoác thang chöõa trò beänh taät oám ñau, khoâng chöôûi maéng khoâng ñaùnh ñaäp, boû ngöôøi naøy luoân luoân cung caáp giuùp cho haï phöông laø noâ tyø thì phaän noâ tyø laïi duøng möôøi söï vieäc ñeå ñeàn ñaùp laïi: 1- Khoâng gaây ra sai laàm toäi loãi; 2- Khoâng ñôïi chæ baøy môùi laøm; 3- laøm thì nhaát ñònh phaûi laøn cho hoaøn taát; 4- Nhanh choùng laøm khoâng ñeå cho lôõ maát thôøi gian; 5- Chuû tuy ngheøo tuùng maø cuoái cuøng khoâng khoâng rôøi xa; 6- Chòu khoù daäy sôùm; 7- Giöõ gìn vaät duïng; 8- AÂn duø ít nhöng ñeàn ñaùp nhieàu; 9- Heát loøng cung kính nghó ñeán; 10- Kheùo leùo che kín ñieàu khoâng toát cuûa chuû nhaân.

Thöôïng phöông aáy laø nhöõng vò Sa-moân-Baø-la-moân, neáu coù ngöôøi luoân luoân cuùng döôøng Sa-moân-Baø-la-moân ôû Thöôïng phöông, aùo quaàn aên uoáng nhaø cöûa chaên maøn thuoác thang chöõa trò beänh taät oám ñau, luùc sôï haõi coù theå cöùu giuùp, gaëp ñôøi ñoùi keùm giuùp cho thöïc phaåm, nghe ñieàu aùc coù theå ngaên chaën, cung kính leã laïy ca ngôïi toân troïng, bôûi ngöôøi naøy luoân luoân cuùng döôøng thöôïng phöông laø haøng Sa-moân, thì ngöôøi xuaát gia laïi duùng naêm söï vieäc ñeå ñaùp laïi: 1- Luoân luoân khieán cho phaùt sinh nieàm tin; 2- Khuyeân baûo tu taäp trí tueä; 3- Khuyeân baûo khieán cho thöïc haønh boá thí; 4- Khuyeân baûo khieán cho trì giôùi; 5- Khuyeân baûo khieán cho hoïc haønh ña vaên.

Neáu coù ngöôøi cuùng döôøng saùu phöông naøy, thì ngöôøi naøy luoân luoân taêng tröôûng taøi vaät thoï maïng coù theå ñöôïc thoï trì giôùi phaùp Öu baø taéc.

Coøn trong Trí Ñoä Luaän noùi: “Chö Phaät cung kính giaùo phaùp cho neân cuùng döôøng ñoái vôùi phaùp, laáy phaùp laøm thaày. Taïi vì sao? Bôûi vì chö Phaät ba ñôøi ñeàu laáy thaät töôùng caùc phaùp laøm thaày. Hoûi raèng: Nhö Ñöùc Phaät khoâng caàu mong phöôùc ñöùc, taïi vì sao cuùng döôøng? Ñaùp raèng: Ñöùc Phaät töø trong voâ löôïng kieáp tu caùc coâng ñöùc thöôøng thöïc haønh caùc thieän phaùp khoâng chæ vì mong caàu phöôùc baùo, maø vì kính troïng coâng ñöùc cho neân thöïc haønh cuùng döôøng. Nhö thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, A-na-luaät tröôùc khi chöa ñaït ñöôïc Thieân nhaõn, maét muø khoâng nhìn thaáy gì, maø duøng tay may vaù y phuïc, luùc kim khaâu ruùt chæ beøn noùi: Ai quyù troïng phöôùc ñöùc haõy xaâu kim giuùp toâi. Luùc naøy Ñöùc Phaät ñeán nôi aáy noùi vôùi Tyø kheo raèng: Toâi laø ngöôøi quyù troïng phöôùc ñöùc. Ñeán xaâu kim giuùp oâng. Tyø kheo naøy nhaän ra tieáng cuûa Ñöùc Phaät, laäp töùc ñöùng daäy maëc y leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Coâng ñöùc cuûa Phaät ñaõ troøn ñaày, vì sao laïi noùi laø quyù troïng phöôùc ñöùc? Ñöùc Phaät ñaùp laïi raèng: Tuy coâng ñöùc cuûa Ta ñaõ troøn ñaày nhöng ta raát bieát söùc maïnh cuûa coâng ñöùc baùo aân, vì theá khieán cho ta ñaït ñeán ñòa vò baäc nhaát ôû giöõa taát caû chuùng sanh. Bôûi vì coâng ñöùc naøy laïi vì muoán giaùo hoùa ñeä töû cho neân Ñöùc Phaät noùi raèng: ta

haõy coøn laøm coâng ñöùc, oâng taïi vì sao khoâng laøm? Nhö oâng laõo traêm tuoåi laø ngöôøi coù kyõ xaûo maø muùa löôïn, coù ngöôøi cheâ traùch raèng: OÂng laõo naêm nay ñaõ traêm tuoåi, caàn gì phaûi muùa may nhö vaäy? OÂng laõo ñaùp raèng: Toâi khoâng caàn phaûi muùa may nhöng muoán daïy cho con chaùu mình maø thoâi. Ñöùc Phaät cuõng nhö vaäy, coâng ñöùc tuy troøn ñaày, nhöng vì daïy cho ñeä töû laøm coâng ñöùc maø thöïc hieän cuùng döôøng, cho neân Nhuõ maãu cuûa Phaät laø Ñaïi Aùi Ñaïo qua ñôøi, Töù Thieân Vöông duøng kieäu xe ñöa tieãn, Ñöùc Phaät ôû phía tröôùc böng lö höông thaép höông cuùng döôøng; chính laø vì baùo aân, tuy khoâng mong caàu quaû baùo maø thöïc haønh cuùng döôøng bình ñaúng. Chæ coù Phaät thuaän theo cuùng döôøng Phaät, ngöôøi khaùc khoâng bieát ñöôïc Phaät ñöùc. Nhö thuyeát keä raèng:

*“Ngöôøi trí luoân luoân toân kính trí, Luaän baøn trí laø trí toát laønh, Ngöôøi trí luoân luoân bieát roõ trí, Gioáng nhö raén bieát roõ chaân raén”.*

Laïi trong kinh Taàn Tyø Sa La Vöông Ngheä Phaät Cuùng Döôøng noùi: “Luùc baáy giôø Taàn Tyø (Hoa noùi laø Nhan Saéc) Sa La (Hoa noùi laø ñoan chaùnh) nöôùc ma kieät ñi ñeán truù xöù Ñöùc Phaät thöa raèng: Thöa ÑöùcTheá toân! Con chuû quaûn taát caû cuûa caûi trong ñaát nöôùc naøy, luoân luoân muoán coù nhöõng söï saép xeáp, mong muoán suoát ñôøi cuùng döôøng Nhö Lai vaø chuùng Tyø kheo moïi nhu caàu söû duïng nhö y phuïc-ñoà aên thöùc uoáng-giöôøng gheá chaên maøn-thuoác thang chöõa trò beänh taät oám ñau, cuõng seõ khuyeán khích daãn daét thaàn daân khieán cho ñöôïc ñoä thoaùt ñöôïc xa lìa tam ñoà-vónh vieãn ôû nôi yeân laønh. Ñöùc Phaät nhaän lôøi thænh caàu roài, lieàn thuyeát keä raèng:

*Lôùn nhaát ñaàu tieân laø thôø töï, Thi ca taùn tuïng cuõng ñaàu tieân*

*Vua laø ñöùng ñaàu giöõa loaøi ngöôøi, Bieån laø ñöùng ñaàu caùc doøng soâng Maët traêng ñöùng ñaàu giöõa sao Trôøi, Maët Trôøi ñöùng ñaàu moïi aùnh saùng Treân döôùi vaø taát caû boán phöông, Heát thaûy phaåm vaät ñaõ sinh ra.*

*Treân coõi Trôøi vaø giöõa theá gian, Phaät ñöùng ñaàu khoâng coù gì hôn Mong muoán gieo troàng coâng ñöùc aáy, Neân caàu ôû ba ñôøi chö Phaät.*

Laïi trong kinh Taïp Baûo taïng noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo raèng: Coù 8 haïng ngöôøi neân quyeát ñònh cung döôõng maø khoâng neân naûy

sinh nghi ngôø, ñoù laø: 1- Cha; 2- Meï; 3- Phaät; 4- Ñeä Töû; 5- Ngöôøi töø xa ñeán; 6- Ngöôøi saép ñi xa; 7- Ngöôøi beänh; 8- Chaêm soùc ngöôøi beänh.

Coøn trong Trí Ñoä Luaän noùi: “Caùc vò Boà taùt thaønh töïu voâ löôïng voâ taän coâng ñöùc, duø ñem moät böõa côm cuùng döôøng möôøi phöông chö Phaät vaø taêng, thaûy ñeàu ñaày ñuû maø cuõng khoâng heát, ví nhö doøng suoái tuoân traøo chaûy maõi maø khoâng caïn. Nhö Vaên thuø sö lôïi, duøng moät baùt thuoác hoan hyû cuùng döôøng taùm vaïn 4 ngaøn vò Taêng, ñaày ñuû taát caû maø cuõng khoâng heát. Laïi nöõa, Boà taùt ôû nôi naøy ñem moät baùt côm cuùng döôøng chö Phaät möôøi phöông, maø ñoà aên thöùc uoáng hieän ra ñaày ñuû tröôùc chö Phaät möôøi phöông. Ví nhö quyû thaàn aên ñöôïc moät ngöôøi maø hieän roõ ra ngaøn vaïn laàn.

Laïi trong kinh Cöïu taïp Thí Duï noùi: “Xöa coù Phaïm Chí, tuoåi ñaõ moät traêm hai möôi, thöôû treû khoâng laáy vôï khoâng coù tình yù daâm daät, ôû nuùi saâu nôi khoâng coù ngöôøi cö truù, laáy coû tranh laøm nhaø, coû daïi laøm chieáu, laáy quaû caây laøm thöùc aên, khoâng tích tröõ tieàn baïc chaâu baùu, Quoác vöông môøi vaøo cung maø yù khoâng höôùng ñeán, ôû nôi vaéng laëng voâ vi trong nuùi saâu nhieàu naêm cuøng vui vôùi chim choùt thuù röøng caùch tuyeät vôùi ngöôøi theá gian, trong nuùi coù boán loaøi thuù, moät goïi laø caùo, hai goïi laø khæ ba goïi laø Raùi caù, boán goïi laø Thoû. Boán loaøi thuù naøy ngaøy ngaøy ôû nôi Ñaïo nhaân nghe kinh bieát giôùi, tích luõy laâu ngaøy nhö vaäy, aên caùc loaïi quaû röøng thaûy ñeàu caïn kieät. Sau ñoù yù Ñaïo nhaân muoán chuyeån ñi, boán loaøi thuù raát öu saàu tình yù khoâng vui, cuøng nhau baøn baïc raèng: chuùng ta cuøng ñi caàu xin kieám gì cuùng döôøng Ñaïo nhaân. Con Khæ ñi ñeán nuùi khaùc kieám ñöôïc quaû ngoït mang veà, ñem ñeán daâng leân Ñaïo nhaân, caàu xin ôû laïi ñöøng ñi. Con Caùo ñi hoùa laøm ngöôøi, caàu xin ñöôïc moät tuùi côm mang veà, ñem ñeán daâng leân Ñaïo nhaân, coù theå cung caáp löông thöïc trong moät thaùng, caàu mong ôû laïi ñöøng ñi. Con Raùi caù ôû döôùi nöôùc laïi cuõng ñi vaøo nöôùc baét con caù lôùn, mang ñeán daâng leân Ñaïo nhaân, cung caáp löông thöïc trong moät thaùng, caàu mong ôû laïi ñöøng ñi. Con thoû töï mình suy nghó: mình neân duøng nhöõng vaät gì ñeå cuùng döôøng Ñaïo nhaân? Luùc aáy nghó raèng neân ñem thaân maïng cuùng döôøng, lieàn laáy cuûi ñeå ñoát thaønh than, höôùng veà thöa vôùi Ñaïo nhaân raèng: Nay con laø Thoû, xin nhaûy vaøo trong löûa ñeå nöôùng, duøng thaân maïng daâng leân Ñaïo nhaân, coù theå cung caáp löông thöïc cho moät ngaøy! Theá laø töï mình nhaûy vaøo trong löûa, löûa khoâng chaùy ñöôïc. Ñaïo nhaân trong thaáy con Thoû, caûm ñoäng tình yù nhaân nghóa aáy, loøng thöông xoùt voâ cuøng, bôûi vaäy maø töï mình ôû laïi. Ñöùc Phaät daïy: Phaïm Chí luùc baáy giôø nay chính laø Ñeà hoøa kieät Phaät, con thoû luùc aáy chính laø thaân Ta, con khæ luùc aáy chính laø Xaù-lôïi-phaát, con Caùo luùc aáy nay chính laø A-nan, con Raùi caù luùc aáy nay

chính laø Muïc-kieàn-lieân vaäy”.

Laïi trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Ñöùc Phaät an truù beân bôø soâng Leâ kì xaø, luùc aáy bình baùt cuûa ÑöùcTheá toân vaø bình baùt cuûa Tyø kheo cuøng ôû nôi troáng traûi. Baáy giôø con khæ, ñi qua thaáy trong luøm caây coù boïng maät maø khoâng coù ong, neân ñi ñeán laáy bình baùt cuûa ÑöùcTheá toân, caùc Tyø kheo ngaên laïi. Ñöùc Phaät daïy: Ñöøng ngaên caûn, con khæ naøy khoâng coù aùc yù. Con khæ lieàn mang bình baùt laáy maät daâng cuùng, ÑöùcTheá toân khoâng nhaän, phaûi ñeán ñeán khi nöôùc laéng trong. Con khæ khoâng hieåu ñöôïc yù Phaät, noùi laø coù saâu boï chaêng? Xoay laïi nhìn thaáy beân bình baùt coù maät chaûy ra, beøn ñi ñeán beân bôø nöôùc röûa bình baùt, laáy nöôùc röûa saïch bình baùt mang trôû laïi daâng leân Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät lieàn nhaän laáy. Ñöùc Phaät nhaän roài con khæ voâ cuøng hoan hyû, vöøa ñi vöøa nhaûy muùa, rôi xuoáng haàm saâu vaø maïng chung, lieàn sanh leân coõi Trôøi thöù 33, luùc aáy caùc Tyø kheo lieàn noùi keä raèng:

*Ñaáng Thaäp Löïc Theá Huøng ôû röøng raäm raïp, Baùt Phaät-baùt taêng ôû giöõa nôi troáng traûi Thuù röøng gieo troàng phöôùc ñöùc coù tình trí,*

*Thaáy ñöôïc boïng maät chín muoài khoâng coù ong. Thaúng veà phía tröôùc laáy bình baùt Theá toân,*

*Tyø kheo muoán ngaên laïi Phaät khoâng ñoàng yù, Ñöôïc bình baùt chöùa maät ñeán daâng cuùng Phaät, Nhö Lai thöông caûm nhaän taám loøng cuûa khæ Taâm vui söôùng hoan hyû vöøa ñi vöøa muùa,*

*Tröôït chaân rôi xuoáng haàm saâu maø maïng chung Lieàn sanh leân coõi Trôøi thöù ba möôi ba,*

*Sanh xuoáng traàn gian xuaát gia thaønh La-haùn”.*

Coøn trong kinh Vaên thuø sö lôïi vaán noùi: “Boà taùt vì cuùng döôøng Phaät phaùp taêng vaø cha meï anh em, ñöôïc pheùp tích tröõ taøi vaät, ñeå xaây döïng chuøa chieàn taïo ra hình töôïng vaø ñeå boá thí. Neáu coù nhöõng nhaân duyeân naøy thì ñöôïc nhaän vaøng baïc taøi vaät, khoâng coù sai phaïm gì”.

Tuïng raèng:

*Beán bôø xa thaåm meânh moâng, Coäi nguoàn daøi laâu vôøi vôïi Buoàn phieàn che kín toái taêm, Vöôït ra khoù maø thaønh töïu.*

*Töï mình khoâng höôùng leân treân, Nhôø ñaâu ôû ñòa vò cao*

*Thaønh taâm cuùng döôøng Tam Baûo, Quaû vöôït leân treân Thaäp ñòa.*

***Thieân thöù 39:* THOÏ THÆNH**

Thieân naøy coù chín phaàn: Thuaät yù, Thænh taêng, Thaùnh taêng, Thí thöïc, Thöïc thôøi, Thöïc phaùp, Thöïc haát, Chuù nguyeän, Thí phöôùc.

***Thöù nhaát-* PHAÀN THUAÄT YÙ**

Noùi ñeán phaùp thieát hoäi cuùng döôøng thì laáy voâ haïn laøm chính, khoâng coù gì vöøa taàm khoâng coù gì cuoái cuøng môùi thích hôïp vôùi taâm boá thí, cho neân loøng daï saâu thaúm loaïi tröø hình töôùng, cuøng vôùi baàu Trôøi maø laøm thaønh ñieåm cao nhaát, baát cöù luùc naøo cuõng thuaän theo duyeân, cuøng vôùi phaùp giôùi maø saùnh baèng soá löôïng aáy, nhaân ñaõ khoâng cuoái cuøng thì quaû cuõng khoâng bao giôø heát. Vaû laïi bình thöôøng tieát kieäm tieàn baïc khoâng ñuû, haïn ñònh vaät duïng ñeå boá thí, vaät duïng ñaõ coù haïn ñònh thì taâm cuõng coù söï caâu neä, hoaëc tính soá ngöôøi ñeå nghó caùch cuùng döôøng, hoaëc choïn löïa taøi ñöùc sau ñoù môùi thænh caàu. Phöôùc thieän coù beán bôø chöa boû, baùo öùng khoâng giôùi haïn chöa thaám. Raèng ngu veà phaùp boá thí, tuy vaät duïng chu toaøn maø boá thí haïn heïp, kheùo thích öùng aân hueä, khieán vaät duïng ít oûi maø boá thí khaép nôi. Vì vaäy ôû nöôùc khaùc toå chöùc trai hoäi thaúng thaén môû roäng khoâng ngaên trôû vaän taâm ñeán möôøi phöông thaâu nhieáp troïn veïn phaùp giôùi vaäy.

***Thöù hai-* PHAÀN THÆNH TAÊNG**

Nhö kinh Hieàn Ngu noùi: “Luùc Ñöùc Phaät ñaõ xuaát gia, Dì ruoät cuûa Phaät laø Baø Ma-ha-ba-xaø-ba-ñeà, töï tay mình deät vaûi laøm saún moät taám vaûi boâng maøu vaøng röïc (May thaønh Ñaïi y) daâng leân Nhö Lai Ñöùc Phaät ñeà nghò mang taám vaûi naøy ñeán daâng cuùng chuùng Taêng. Baø dì suy nghó, trong loøng tìm caùch chôø ñôïi Ñöùc Phaät, chæ mong ruû loøng thöông xoùt cho mình maø tieáp nhaän. Ñöùc Phaät bieát Dì chuyeân taâm muoán duøng cuùng döôøng cho mình, nhöng yù nieäm cuûa söï aân nghóa yeâu thöôùng laøm cho phöôùc thieän khoâng roäng lôùn ñöôïc, neáu cuùng döôøng chuùng Taêng thì ñöôïc phöôùc baùo caøng nhieàu, mình bieát ñieàu naøy vì vaäy khuyeân baûo cho nhau. Neáu coù ñaøn vieät ñoái vôùi möôøi saùu loaïi bieät thænh ñaày ñuû, tuy ñöôïc phöôùc baùo maø cuõng khoâng phaûi laø nhieàu. Sao goïi laø möôøi saùu loaïi? Ñoù laø Tyø kheo-Tyø kheo ni ñeàu coù taùm haïng. Khoâng baèng töï mình thænh caàu boán ngöôøi maø ñaït ñöôïc coâng ñöùc, phöôùc thieän coù nhieàu hôn söï thænh caàu rieâng bieät kia, trong möôøi saùu phaàn khoâng baèng moät phaàn aáy. Töông lai trong thôøi kyø cuoái cuøng luùc giaùo phaùp saép dieät heát, cho duø Tyø kheo nuoâi vôï oâm con, boán ngöôøi trôû neân vaãn goïi laø taêng, caàn phaûi cung kính ñoái söû nhö Xaù-lôïi- phaát- Muïc-kieàn-lieân… luùc aáy taâm cuûa Ba-xaø-ba-ñeà môùi hieåu thoâng suoát,

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 41 10

lieàn ñem chieác yù ñoù daâng cuùng chuùng Taêng. Trong taêng ñi thöù töï töøng vò nhöng khoâng coù vò naøo muoán laáy, ñeán tröôùc Di-laëc thì ñöôïc Di-laëc tieáp nhaän. Baáy giôø Di-laëc hoûi chuùng Taêng raèng: neáu coù ñaøn vieät thænh caàu moät Sa-moân trì giôùi thanh tònh ñeán nhaø cuùng döôøng, thì lôïi ích ñaït ñöôïc khoâng baèng coù ngöôøi coù ñöôïc ngaøn vaïn ñoàng tieàn chaêng? Luùc aáy Kieàu- traàn-nhö lieàn noùi raèng: Giaû söû coù ngöôøi coù ñöôïc traêm xe chaâu baùu, tính ra phöôùc lôïi aáy, khoâng baèng thænh caàu moät Sa-moân gBíciôùi haïnh thanh tònh ñeán nhaø mình cuùng döôøng, seõ ñöôïc lôùi ích to lôùn. Xaù-lôïi-phaát noùi: Giaû söû coù ngöôøi coù ñöôïc chaâu baùu ñaày trong caû coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, haõy coøn khoâng baèng thænh caàu moät ngöôøi giôùi haïnh thanh tònh ñeán nhaø mình cuùng döôøng, thì seõ ñöôïc lôïi ích nhieàu hôn. Muïc-kieàn-lieân noùi: Cho duø coù ngöôøi coù ñöôïc baûy baùu chöùa ñaày trong hai theá giôùi, thaät söï khoâng baèng thænh caàu moät Sa-moân thanh tònh ñeán nhaø mình cuùng döôøng, thì lôïi ích coù ñöôïc caøng nhieàu. Caùc Tyø kheo coøn laïi taát caû ñeàu daãn ra phöông phaùp thí duï nhö vaäy, so saùnh tìm hieåu veà lôïi ích thaûy ñeàu nhieàu hôn lôïi ích kia. Luùc aáy A-na-luaät laïi töï mình noùi raèng: Cho duø coù ñöôïc chaâu baùu chöùa ñaày boán theá giôùi, thì lôïi ích cuõng khoâng baèng thænh caàu moät Sa- moân thanh tònh ñeán nhaø mình cuùng döôøng coù ñöôïc lôïi ích thuø thaéng gaáp boäi, vì sao nhö vaäy? Bôûi vì toâi laø ngöôøi chöùng minh ñieàu aáy, töï nhôù laïi ñôøi quaù khöù, sau khi Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi nhaäp Nieát-baøn, luùc giaùo phaùp dieät heát, coù moät Tröôûng giaû teân goïi A-leä-tra, nhaø ngheøo xaùc xô, laïi gaëp phaûi naêm ñoùi keùm neân ngöôøi ta tieát kieäm, thoùc gaïo löông thöïc khoâng ñuû aên, ngaøy ngaøy ñi vaøo nuùi haùi cuûi baùn ñeå mua haït bo bo thay thoùc, ñeå töï cung caáp nuoâi soáng vôï con caû nhaø. Thaáy moät vò Bích-chi-Phaät khaát thöïc khoâng coù, thænh ñeán nhaø mình chia bôùt phaàn chaùo bo bo, töï mình mang ra cuùng döôøng, vò Bích-chi-Phaät noùi raèng: OÂng cuõng ñoùi khaùt neân cuøng nhau chia ra maø aên! A-leä-tra noùi: Boïn toâi laø phaøm tuïc aên uoáng khoâng theo giôø giaác, toân giaû ngaøy aên moät böõa, chæ mong thoï nhaän cho. Vò aáy lieàn thoï nhaän vaø aên heát,, caûm ñoäng tröôùc loøng chí thaønh aáy maø khieán cho phaùt lôøi nguyeän to lôùn. Luùc vò Bích-chi-Phaät quay trôû veà nôi cö truù, thì A-leä-tra lieàn quay vaøo ñaàn lôùn laáy cuûi, luùc aáy thaáy moât con thoû yù muoán baét laáy, duøng caùi lieàm töø xa neùm ñeán thoû laäp töùc ngaõ xuoáng ñaát, vöøa luùc saép tieán tôùi ñeå laáy thì con thoû hoùa thaønh ngöôøi cheát, xaùc cheát aáy lieàn baùm chaët treân löng voäi oâm laáy ñaàu A-leä-tra, heát söùc ñaåy ra nhöng khoâng laøm sao khieán cho rôøi ra ñöôïc. loøng daï kinh haõi baøng hoaøng voâ cuøng khoå naõo, yù muoán ñi vaøo thaønh cuøng vôï taùch boû ra, nhöng sôï raèng ngöôøi ta troâng thaáy khieán khoâng theå tuøy yù ñi vaøo. Döøng laïi ñôïi tôùi Trôøi toái laáy aûo ñeå che kín, coõng theo ñeán nhaø. Ñaõ ñeán trong nhaø, thì töï nhieân

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 41 11

rôi xuoáng ñaát, bieán thaønh moät ñoáng vaøng Dieâm-phuø-ñeà, aùnh saùng choùi chang soi chieáu röïc rôõ caû ngoâi nhaø; moïi ngöôøi trong vuøng baøn taùn xoân xao, tieáng ñoàng vang thaáu cung vua. Nhaø vua töï mình ñeán xem, thaáy thaân hình ngöôøi cheát naøy daàn daàn saép hoâi thoái. Lieàn hoûi Leä Tra raèng: OÂng thaáy laø vaät gì? Ñaùp raèng: Nhìn thaáy thaät söï laø vaøng. Lieàn laáy moät chuùt ít ñeå daâng taëng nhaø vua. Nhaø vua troâng thaáy maøu nhö vaøng, loøng kính troïng chöa heà coù, hoûi veà nguyeân do aáy nhôø ñaâu maø ñöôïc nhö vaäy. A-leä-tra ñaùp raèng: Nhôø cuùng döôøng moät vò Bích-chi-Phaät. Nhaø vua nghe chuyeän khen ngôïi laø ñieàu toát laønh, laäp töùc ban taëng vaø phong laøm Ñaïi Thaàn. Nhö vaäy, naøy caùc toân giaû, A-leä-tra xöa kia chính laø thaân toâi baây giôø, toâi ôû ñôøi kieáp aáy ñem moät ít chaùo bo bo cuùng döôøng vò Bích-chi- Phaät, nhôø duyeân naøy cho ñeán nay trong chín möôi moát kieáp, sanh trong Trôøi ngöôøi khoâng bao giôø thieáu thoán”.

Coøn trong kinh Töôïng Phaùp Quyeát Nghi noùi: “Neáu ñaøn vieät thieát trai cuùng döôøng trieäu thænh chuùng Taêng sai ngöôøi canh cöûa ngaên caûn Tyø kheo vaø nhöõng ngöôøi xin aên giaø yeáu beänh hoïan ngheøo tuùng, khoâng cho böôùc vaøo trai hoäi, thì chæ coù maát khoâng ñoà aên thöùc uoáng chöù hoaøn toaøn khoâng coù phaàn thieän duyeân naøo”.

Laïi trong kinh Phoå Quaûng noùi: “Boán haøng ñeä töû neáu thöïc haønh trai giôùi, thì taâm neân giöõ laïi yù töôûng thænh caàu chuùng Taêng möôøi phöông, khoâng choïn löïa thöù haïn cao thaáp-phaùp giôùi-trì giôùi hay laø thieän-aùc. Luùc ñeán caùc chuøa vieän thænh taêng, laàn löôït cuùng döôøng chuùng Taêng khoâng coù yù nghó phaân bieät khaùc nhau, phöôùc thieän aáy nhieàu nhaát, voâ löôïng voâ bieân khoâng theå tính ñöôïc. neáu gaëp ngöôøi chöùng boán ñaïo quaû La-haùn vaø ngöôøi phaùt taâm ñaïi thöøa, thì nhôø coâng ñöùc naøy maø nhaän ñöôïc phöôùc baùo voâ cuøng taän, vöøa nghe thuyeát phaùp thì coù theå ñaït ñeán ñaïo quaû voâ thöôïng Nieát-baøn”.

Laïi trong Thaäp Tuïng Luaät noùi: “Loäc Töû Maãu thænh caàu rieâng bieät naêm traêm vò La-haùn, Ñöùc Phaät daïy: Khoâng coù trí tueä laø baát thieän. Neáu ôû trong chuùng Taêng theo thöù töï thænh caàu moät ngöôøi thoâi, cuõng coù ñöôïc quaû baùo lôïi ích coâng ñöùc to lôùn, hôn haún thænh caàu rieâng bieät naêm traêm vò La-haùn, heát thaûy xa gaàn khoâng nôi naøo khoâng nghe bieát”.

Coøn trong kinh thænh Taêng Phöôùc Ñieàn vaø kinh Nhaân Vöông noùi: “Caùc loaïi traùch maéng khoâng cho pheùp thænh caàu rieâng bieät. Neáu nhö thænh caàu rieâng bieät, thì ñoù laø phaùp ngoaïi ñaïo, khoâng phaûi laø phaùp cuûa chö Phaät”.

Laïi trong kinh Phaïm Voõng noùi: “Neáu coù ñaøn vieät ñeán thænh caàu chuùng Taêng, khaùch taêng coù phaàn lôïi döôõng, ngöôøi ñöùng ñaàu Taêng chuùng

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 41 212

thuaän theo thöù töï cöû khaùch taêng nhaän söï thænh caàu. Nhöng tröôùc ñoù chæ coù taêng chuùng thöôøng truù phaân bieät nhaän söï thænh caàu maø khoâng cöû khaùch taêng nhaän söï thænh caàu, thì ngöôøi ñöùng ñaàu Taêng chuùng phaûi chòu voâ löôïng toäi loãi, khoâng khaùc gì suùc sanh, khoâng phaûi laø Sa-moân khoâng phaûi doøng hoï thích, phaïm vaøo toäi khinh caáu.

Neáu laø ñeä töû Phaät, taát caû khoâng ñöôïc thoï nhaän thænh caàu rieâng bieät laáy lôïi döôõng laøm cuûa mình, maø lôïi döôõng naøy thuoäc veà möôøi phöông Taêng; maø rieâng bieät thoï nhaän thænh caàu, töùc laø laáy vaät cuûa möôøi phöông Taêng, ñöa vaøo söû duïng cho rieâng mình, phaïm vaøo toäi khinh caáu.

Neáu nhö coù taát caû ñaøn vieät xuaát gia hay taïi gia, thænh caàu phöôùc ñieàn taêng, luùc caàu nguyeän neân ñi vaøo taêng phoøng hoûi ngöôøi tri söï. Nay muoán theo thöù töï thænh caàu, thì gaëp ñöôïc möôøi phöông Hieàn Thaùnh Taêng, maø ngöôøi theá gian thænh caàu rieâng bieät naêm traêm vò La-haùn Boà taùt taêng, khoâng baèng taêng theo thöù töï duø laø moät phaøm phu taêng. Neáu nhö thænh caàu taêng rieâng bieät, thì ñoù laø phaùp ngoaïi ñaïo, chö Phaät khoâng coù phaùp thænh caàu rieâng bieät, khoâng thuaän theo hieáu ñaïo. Neáu coá yù thænh caàu Taêng rieâng bieät, thì phaïm vaøo toäi khinh caáu”.

Laïi trong trí Ñoä Luaän noùi: “Nhö coù moät Tröôûng giaû giaøu sang, tin töôûng vui vôùi chuùng Taêng, thöa vôùi taêng chaáp söï raèng: Toâi theo thöù töï thænh taêng ñeán nhaø duøng côm haøng ngaøy laàn löôït thænh cho ñeán Sa-di. Taêng chaáp söï khoâng cho pheùp Sa-di thoï nhaän thænh caàu, caùc Sa-di noùi: Vì yù gì maø khoâng cho pheùp Sa-di? Ñaùp raèng: Bôûi vì ñaøn vieät khoâng thích thænh caàu ngöôøi treû tuoåi. Lieàn noùi keä raèng:

*Nhöõng vò raâu toùc traéng nhö tuyeát, Raêng ruïng da thòt ñaõ nhaên nheo Böôùc chaäm raõi hình theå gaày goø,*

*Thích thænh caàu nhöõng ngöôøi nhö vaäy.*

Nhöõng Sa-di ñeàu laø baäc Ñaïi A-la-haùn. Nhö Ñaû Töû-Sö Töû Ñaàu, boãng nhieân töø choã ngoài ñöùng daäy, maø noùi keä raèng:

*Ñaøn vieät laø ngöôøi khoâng coù trí,*

*Nhìn hình töôùng khoâng choïn ñöùc haïnh Xaû boû töôùng traïng tuoåi giaø naøy,*

*Chæ giöõ laáy giaø yeáu toái taêm*

*Töôùng cuûa baäc tuoåi giaø toân kính aáy, Nhö Ñöùc Phaät thuyeát keä raèng*

*Voán goïi laø töôùng baäc tröôûng laõo, Khoâng caàn phaûi bôûi vì tuoåi cao Hình haøi gaày yeáu raâu toùc baïc,*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 41 213

*Neân trong voâ ñöùc giaø troáng roãng Coù theå xaû boû quaû toäi-phöôùc,*

*Tinh tieán thöïc haønh nhöõng phaïm haïnh Ñaõ lìa xa taát caû caùc phaùp,*

*Ñaây goïi laø tröôûng laõo chaân thaät.*

Luùc naøy Sa di laïi daáy leân nghó raèng: Chuùng ta khoâng neân ngoài nhìn ñaøn vieät ñaén ño söï toát xaáu cuûa Taêng! Lieàn noùi keä raèng:

*Trong moïi ñieàu ca ngôïi cheâ bai, Taâm chuùng ta tuy laø chæ moät*

*Bôûi ngöôøi naøy huûy hoaïi Phaät phaùp, Khoâng thuaän theo khoâng theå daïy doã Neân nhanh choùng ñeán nhaø ngöôøi aáy, Cuøng giaùo phaùp chæ baøy cho bieát Chuùng ta khoâng theå hoùa ñoä ñöôïc, Vaäy thì trôû thaønh vaät boû ñi.*

Ngay laäp töùc caùc Sa-di töï thay ñoåi thaân töôùng cuûa mình, ñeàu trôû thaønh cuï giaø. Raâu vaø toùc baïc traéng nhö tuyeát, maøy daøi ruû xuoáng che kín maét. Da thòt nhaên nheo nhö soùng cuoän, löng coøng khom xuoáng gioáng nhö cung

*Hai tay döïa vaøo gaäy böôùc ñi, Theo thöù töï maø thoï thænh caàu Toaøn thaân ñeàu run raåy laéc lö, Ñi ñöùng khoâng töï mình yeân oån Ví nhö caây baïch döông giaø coãi, Thao gioù lay maø cöù ñung ñöa Ñaøn vieät troâng thaáy theá heä naøy, Hoan hyû ñoùn ñöa vaøo choã ngoài.*

Ngoài xuoáng roài trong choác laùt trôû laïi hình töôùng tuoåi treû, ñaøn vieät kinh haõi noùi

*Hình töôùng baäc kyø laõo nhö vaäy, Laïi bieán thaønh thaân theå treû trung Nhö uoáng vò thuoác tieân treû laïi, Vieäc naøy do ñaâu maø nhö vaäy.*

Caùc Sa-di noùi raèng: OÂng ñöøng sinh taâm nghi ngôø, suy xeùt veà vieäc naøy, thaät laø ñaùng xoùt xa thöông caûm, cho neân hoùa hieän nhö vaäy, oâng neân nhaän thöùc saâu saéc, Thaùnh chuùng khoâng theå suy löôøng ñöôïc, nhö keä noùi raèng:

*Ví duï nhö duøng voøi con muoãi,*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 41 214

*Coøn coù theå ño ñöôïc ñaùy bieån Taát caû loaøi Trôøi vaø loaøi ngöôøi,*

*Khoâng ai coù theå löôïng ñöôïc taêng Bôûi taêng coù coâng ñöùc cao quyù, Haõy coøn toân suøng khoâng phaân bieät Maø oâng laïi döïa theo tuoåi taùc,*

*Suy xeùt bình phaåm caùc ñaïi ñöùc, Lôùn nhoû sanh ra töø nôi trí, Khoâng quyeát ñònh bôûi treû hay giaø Ngöôøi coù trí chuyeân caàn tinh tieán, Tuy treû tuoåi maø chính laø giaø Ngöôøi giaûi ñaõi khoâng coù trí tueä, Tuy tuoåi giaø maø laïi laø treû.*

Nay oâng bình xeùt veà taêng, vaäy thì trôû thaønh sai laàm lôùn, nhö muoán duøng moät ngoùn tay löôøng bieát ñaùy cuûa bieån lôùn, chæ laøm troø cöôøi cho ngöôøi trí. OÂng khoâng nghe Ñöùc Phaät giaûng giaûi, coù boán ñieàu tuy nhoû maø khoâng theå coi thöôøng: Thaùi töû tuy nhoû maø seõ laøm Quoác vöông, laø ñieàu khoâng theå coi thöôøng. Raén con tuy nhoû maø noïc ñoäc coù theå gieát cheát ngöôøi, cuõng khoâng theå coi thöôøng. Ñoám löûa tuy nhoû maø coù theå ñoát chaùy nuùi röøng, cuõng khoâng theå coi thöôøng. Sai di tuoåi nhoû maø coù theå chöùng Thaùnh phaùt thaàn thoâng, thaät laø ñieàu khoâng theå coi thöôøng. Ñaøn vieät nghe söï vieäc naøy xong, thaát söùc thaàn thoâng nhö vaäy, toaøn thaân kinh haõi sôûn gai oác, chaép tay thöa vôùi caùc Sa-di raèng: Thöa caùc baäc Thaùnh nhaân, nay con xin saùm hoái, con laø haïng phaøm phu neân taâm thöôøng mang toäi loãi, nay muoán thöa hoûi, tín taâm thanh tònh ôû trong Phaät baûo vaø taêng baûo, nôi naøo coù phöôùc thieän hôn haún? Ñaùp raèng: Chuùng toâi luùc ñaàu khoâng thaáy trong Phaät baûo-Taêng baûo coù söï taêng giaûm, taïi vì sao? Bôûi vì nhö Ñöùc Phaät trong moät laàn ñi vaøo thaønh Xaù-baø-ñeà khaát thöïc, coù Baø-la-moân gioøng hoï Baø La Ñoõa Theä, nhaø naøy Ñöùc Phaät nhieàu laàn ñeán khaát thöïc, taâm daáy leân nghó raèng: Sa-moân naøy vì sao nhieàu laàn ñeán gioáng nhö mình mang nôï gì vaäy? Luùc aáy Ñöùc Phaät thuyeát keä raèng:

*Muøa möa nhieàu laàn röôùi xuoáng ñaát, Nguõ coác lieân tuïc ñöôïc thaønh töïu Nhieàu laàn tu ñaïo nhöõng phöôùc nghieäp, Nhieàu laàn thoï nhaän nhöõng quaû baùo Lieân tuïc thoï nhaän phaùp sanh ra,*

*Cho neân nhaän chòu nhieàu laàn cheát Thaùnh phaùp lieân tuïc ñöôïc thaønh töïu,*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 34 21

*Ngöôøi naøo nhieàu laàn chòu sanh töû?*

Baø-la-moân nghe keä naøy xong, bieát roõ laø baäc ñaïi thaùnh neân taâm mình raát hoå theïn, laáy baùt ñi vaøo nhaø, ñöïng ñaày thöùc aên ngon laønh ñem daâng cuùng Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät khoâng nhaän maø noùi raèng: Toâi vì noùi keä cho neân coù ñöôïc thöùc aên naøy, toâi khoâng theå aên. Baø-la-moân noùi: Thöùc aên naøy neân cho ai? Ñöùc Phaät noùi: Toâi khoâng thaáy Trôøi vaø ngöôøi naøo coù theå tieâu hoùa thöùc aên naøy, oâng mang ñi ñaët vaøo nôi ít coû, nhö trong nöôùc khoâng coù saâu boï. Laäp töùc nhö lôøi Ñöùc Phaät chæ baûo, mang thöùc aên ñaët vaøo trong nöôùc khoâng coù saâu boï, nöôùc lieàn soâi suøng suïc khoùi löûa cuøng boác leân, gioáng nhö neùm vaøo loø saét noùng boûng. Baø-la-moân thaáy roài kinh haõi noùi: Chöa töøng coù nhö vaäy, thaäm chí trong thöùc aên cuõng coù thaàn löïc nhö vaäy! Laïy Phaät saùm hoái caàu xin xuaát gia thoï giôùi, daàn daàn ñoaïn tröø phieàn naõo ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn. Laïi coù Ma ha Kieàu ñaøm di, duøng y quyù baùu toát nhaát coù maøu nhö vaøng daâng cuùng Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät khuyeân neân cuùng döôøng chuùng Taêng, coù theå tieâu heát coù theå thoï nhaän, do ñoù bieát raèng Phaät baûo-taêng baûo coù phöôùc thieän khoâng phaân bieät nhieàu ít. Cho neân thuyeát keä raèng:

*Neáu nhö ngöôøi aùi kính Ñöùc Phaät, Cuõng neân aùi kính ñoái vôùi taêng Khoâng neân phaùt sinh taâm phaân bieät Bôûi vì ñeàu laø baûo nhö nhau*

*Coøn trong kinh Phaùp Cuù Duï, ÑöùcTheá toân thuyeát keä raèng Con ngöôøi neân coù yù suy nghó, Moãi khi aên töï bieát bao nhieâu Töø ñaây söû duïng raát ñôn giaûn,*

*Tieát kieäm chæ caàn giöõ maïng soáng.*

Laïi trong kinh Taïp Thí Duï noùi: “Xöa kia ôû nöôùc Xaù Veä coù moät nhaø ngheøo, trong saân nhaø coù caây Boà Ñaøo, treân caây coù maáy nuï boâng, nghó raèng cuùng döôøng Ñaïo nhaân. Luùc aáy Quoác vöông tröôùc ñoù thænh caàu cuùng döôøng moät thaùng, söùc löïc nhaø ngheøo naøy khoâng baèng Quoác vöông, ñuùng moät thaùng ñaèng ñaüng môùi gaëp ñöôïc moät vò Ñaïo nhaân, lieàn mang ñeán cuùng döôøng, noùi vôùi Ñaïo nhaân raèng: Nghó vaø muoán cuùng döôøng ñeán nay ñaõ moät thaùng, baây giôø toaïi nguyeän. Ñaïo nhaân noùi vôùi Tín Nöõ raèng: Ñaõ cuùng döôøng trong moät thaùng. Tín nöõ noùi: Con chæ cuùng döôøng moät nuï boâng Boà Ñaøo, naøo ñöôïc cuùng döôøng moät thaùng ñaâu? Ñaïo nhaân noùi: Nhöng trong moät thaùng luoân nghó ñeán mong muoán cuùng döôøng, thì chính laø cuùng döôøng moät thaùng aáy maø”.