**SOÁ 183**

KINH NHAÂN DUYEÂN TIEÂN NHAÂN NHAÁT THIEÁT TRÍ QUANG MINH TÖØ TAÂM KHOÂNG AÊN THÒT

*Haùn dòch: Khuyeát danh, caên cöù baûn cheùp ñôøi Taàn.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi tinh xaù Töï taïi thieân töï, thoân Di-da-nöõ, ñaïo traøng Tòch dieät, nöôùc Ma-giaø-ñeà.

Baáy giôø coù con cuûa Baø-la-moân Ca-ba-lôïi teân laø Di-laëc. Di-laëc coù thaân hình saéc vaøng oùng, ñuû ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp, thaân toûa ra aùnh saùng baïc vaø trang ñieåm voøng vaøng, oai quang voâ löôïng gioáng nhö nuùi baèng baïc traéng, oâng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñi kinh haønh trong röøng, laïi coù naêm traêm Phaïm chí buùi toùc. Töø xa moïi ngöôøi ñeàu troâng thaáy Di- laëc töôùng haûo thanh tònh, oai nghi teà chænh, naêm voùc saùt ñaát nhö nuùi baïc ñoå xuoáng, taïo thaønh moät khoaûng khoâng gian quyù baùu nhö ñoùa hoa baèng vaøng, hoa vaøng ñaøi vaøng, baûy baùu laøm quaû, ôû trong ñaøi gaùc, coù aâm thanh vi dieäu noùi keä:

*Con thaáy Ñöùc Maâu-ni*

*Dieän maïo thöôøng thanh tònh Töôùng traêm phöôùc kyø ñaëc Theá gian khoâng saùnh baèng, Buïi phieàn naõo döùt saïch*

*Trí tueä ñaõ vieân maõn Con thöôøng cung kính leã*

*Thaân taâm chaúng moûi löôøi, Naêm voùc cuùi saùt ñaát Mong ñöôïc toái an laïc Thoaùt khoå khoâng lo sôï Kính leã Thích-ca Vaên.*

Luùc aáy Phaïm chí thaáy nghe söï kieän naøy baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, vò ñoàng töû naøy uy nghi teà chænh, aùnh saùng voâ löôïng khoâng khaùc gì Ñöùc Phaät, ban ñaàu nhôø Ñöùc Phaät naøo môùi phaùt ñaïo taâm vaø thoï trì kinh ñieån gì? Cuùi xin Theá Toân giaûi noùi cho chuùng con bieát.

Ñöùc Phaät baûo Phaïm chí Thöùc Caøn:

–OÂng haõy laéng nghe vaø kheùo suy nghó. Ta seõ phaân tích, giaûi noùi cho oâng ñöôïc haøi

loøng.

Vaøo thuôû quaù khöù voâ löôïng, voâ bieân a-taêng-kyø kieáp, coù coõi nöôùc teân laø Thaéng Hoa Phu, Ñöùc Phaät hieäu laø Di-laëc, thöôøng duøng phaùp Töù voâ löôïng taâm giaùo hoùa taát caû chuùng sinh. Ñöùc Phaät Di-laëc thuyeát kinh Töø Tam-muoäi Quang Ñaïi Bi Haûi Vaân, neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc kinh naøy coù theå vöôït qua ñöôïc traêm öùc vaïn kieáp toäi khoå sinh töû, nhaát ñònh ñaït ñeán quaû vò Phaät khoâng coù nghi ngôø.

Trong nöôùc kia coù ñaïi Baø-la-moân teân Nhaát Thieát Trí Quang Minh, trí tueä thoâng ñaït, hieåu bieát nhieàu kinh. OÂng ta coù khaû naêng tinh xaûo taát caû saùu möôi boán ngaønh kyõ ngheä cuûa theá gian, nghe noùi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi thuyeát kinh Töø Tam-muoäi Quang Ñaïi Bi Haûi Vaân, ngöôøi Baø-la-moân naøy lieàn ñem taát caû ñeà taøi nghò luaän trong ñôøi ñeå hoûi Ñöùc Phaät kia. OÂng duøng heát lôøi bieän luaän vaãn khoâng theå khuaát phuïc ñöôïc Ñöùc Phaät. Vì vaäy, oâng ta raát tin phuïc Ñöùc Phaät vaø xin laøm ñeä töû Ngaøi vaø phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. OÂng baïch cuøng Ñöùc Phaät:

–Con nay ôû trong giaùo phaùp Phaät, trì tuïng kinh Ñaïi Töø Tam-muoäi Quang Ñaïi Bi Haûi Vaân. Con nguyeän ñem coâng ñöùc naøy ôû ñôøi vò lai quaù voâ soá kieáp seõ ñaëng thaønh Phaät hieäu Di-laëc.

Töø ñoù Nhaát Thieát Trí Quang Minh töø boû gia ñình, ñi vaøo nuùi saâu, ñeå toùc daøi laøm töôùng tu haønh Phaïm haïnh. Trong suoát taùm ngaøn naêm oâng chæ khaát thöïc nuoâi thaân, soáng ñôøi thieåu duïc voâ söï, nhaát taâm chuyeân nieäm tuïng kinh naøy.

Khi aáy trong nöôùc coù möa to vaø sao choåi xuaát hieän. Quoác vöông vì hoang daâm neân sao choåi caøn queùt, möa trieàn mieân khoâng döùt laøm nöôùc lôùn traøo daâng. Vò Tieân nhaân trong suoát baûy ngaøy vaãn ngoài laëng yeân khoâng ñi khaát thöïc ñöôïc. Luùc ñoù, trong röøng coù naêm traêm con thoû traéng, moät con thoû chuùa. Hai meï con thoû chuùa thaáy ñaõ baûy ngaøy vò Tieân nhaân khoâng aên neân noùi:

–Nay vò Tieân nhaân vì Phaät ñaïo, cho neân ñaõ nhieàu ngaøy nhòn ñoùi, e taùnh maïng khoù soáng. Ngoïn côø phaùp saép gaõy ngaõ, bieån giaùo phaùp saép khoâ caïn. Ta nay phaûi vì söï toàn taïi cuûa ñaïi phaùp Voâ thöôïng maø khoâng tieác thaân maïng.

Lieàn noùi cuøng caùc thoû:

–Taát caû caùc phaùp höõu vi ñeàu voâ thöôøng. Chuùng sinh chöa töøng vì phaùp neân yeâu meán thaân sinh töû roãng khoâng. Ta nay muoán raèng taát caû chuùng sinh laøm chieác caàu lôùn cuùng döôøng Phaùp sö khieán Chaùnh phaùp ñöôïc tröôøng toàn.

Luùc baáy giôø thoû chuùa duøng lôøi keä noùi vôùi baày thoû:

*Neáu coù loaøi suùc sinh Ñöôïc nghe teân chö Phaät Xa lìa ba ñöôøng aùc Khoâng sinh taùm choã naïn.*

*Neáu nghe phaùp, phuïng haønh Sinh choã thöôøng gaëp Phaät Tin phaùp khoâng nghi hoaëc Quy y Hieàn, Thaùnh Taêng, Tuøy thuaän caùc giôùi haïnh Nhö vaäy mau thaønh Phaät*

*AÉt ñeán ñaïi Nieát-baøn*

*Thöôøng höôûng vui voâ thöôïng.*

Thoû chuùa noùi keä xong, baûo vôùi baày thoû:

–Ta nay muoán ñem thaân cuùng döôøng phaùp, taát caû caùc ngöôi neân tuøy hyû. Vì sao? Ta

töø nhieàu kieáp maát voâ soá thaân. Vì ba ñoäc khieán phaûi laøm chim laøm thuù, sinh töû hö giaû, chöa töøng vì phaùp. Ta nay muoán vì phaùp Voâ thöôïng cho neân xaû boû thaân maïng cuùng döôøng Phaùp sö.

Khi aáy Thaàn nuùi röøng chaát coû thôm ñeå thoû chuùa thieâu thaân. Meï con thoû chuùa ñi voøng quanh vò Tieân nhaân baûy voøng roài thöa:

–Baïch Ñaïi sö, con xin vì phaùp cuùng döôøng Toân giaû. Tieân nhaân hoûi:

–Ngöôi laø suùc sinh, tuy coù taâm Töø nhöng ngöôi haõy noùi vì sao coù nhaân duyeân naøy? Thoû chuùa ñaùp:

–Töï con ñem thaân cuùng döôøng nhaân giaû, vì phaùp toàn taïi laâu daøi seõ khieán chuùng sinh ñöôïc nhieàu lôïi ích.

Thoû meï laïi noùi vôùi thoû con:

–Con coù theå tuøy yù ñi tìm nöôùc coû, nhôù chuù taâm tö duy, chaùnh nieäm Tam baûo. Thoû con nghe meï noùi, quyø xuoáng thöa meï:

–Nhö meï ñaõ noùi: Muoán cuùng döôøng ñaïi phaùp Voâ thöôïng, con cuõng muoán cuùng döôøng.

Noùi nhöõng lôøi naøy xong, thoû con töï nhaûy vaøo trong löûa. Thoû meï cuõng nhaûy theo.

Trong luùc Boà-taùt xaû thaân, ñaát trôøi chuyeån ñoäng lôùn. Cho ñeán coõi trôøi Saéc giôùi vaø chö Thieân möa hoa ñeå cuùng döôøng.

Sau khi thòt hai meï con thoû ñaõ chín, Thaàn nuùi röøng baïch Tieân nhaân:

–Meï con thoû chuùa vì muoán cuùng döôøng cho neân ñaõ nhaûy vaøo löûa. Baây giôø thòt ñaõ chín, ngaøi coù theå duøng ñöôïc.

Khi Tieân nhaân nghe vò thaàn kia noùi, loøng ngheïn ngaøo thöông xoùt, ñaët kinh saùch treân laù caây roài noùi keä:

*Thaø phaûi ñoát thaân laøm hoaïi maét Nôõ naøo gieát haïi, aên chuùng sinh Chö Phaät ñaõ thuyeát kinh töø bi*

*Daïy ngöôøi luoân soáng vôùi haïnh Töø. Thaø phaù hoaïi ñaàu, xöông, tuûy, naõo Chaúng ñaønh loøng aên thòt chuùng sinh Chö Phaät ñaõ daïy: Ai aên thòt*

*Ngöôøi naøy do thieáu haïnh Töø bi Soáng ñôøi ngaén nguûi, thaân hay beänh*

*Chìm ñaém töû sinh, Phaät chaúng thaønh.*

Tieân nhaân noùi keä xong phaùt theä nguyeän:

–Con nguyeän ñôøi ñôøi khoâng coù yù töôûng saùt sinh vaø khoâng bao giôø aên thòt. Tieân nhaân lieàn nhaäp tam-muoäi Baïch quang minh töø vaø nguyeän:

–Nguyeän ñeán khi thaønh Phaät, con seõ cheá giôùi khoâng aên thòt.

Phaùt nguyeän xong, Tieân nhaân töï nhaûy vaøo haàm löûa cuøng cheát vôùi hai thoû. Luùc aáy trôøi ñaát chaán ñoäng saùu caùch. Nhôø thaàn löïc cuûa chö Thieân cho neân caây coái phaùt ra aùnh saùng vaøng röïc rôõ chieáu khaép ngaøn coõi nöôùc. Nhaân daân trong nöôùc ñeàu thaáy aùnh saùng vaøng phaùt ra töø nuùi röøng neân ñi tìm aùnh saùng ñoù. Khi ñeán nôi hoï thaáy Tieân nhaân vaø hai meï con thoû ñaõ cheát trong ñoáng löûa. Hoï coøn tìm ñöôïc kinh Phaät vaø baøi keä, ñem veà daâng leân vua. Vua nghe phaùp naøy, truyeàn baù cho moïi ngöôøi ñeàu bieát, khieán cho ngöôøi naøo hoïc ñöôïc phaùp naøy ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng ñaïo chaùnh chaân.

Ñöùc Phaät daïy Thöùc Caøn:

–OÂng neân bieát, luùc baáy giôø thoû traéng chuùa nay chính laø Phaät Thích-ca Vaên. Thoû con töùc La-haàu-la. Tieân nhaân tuïng kinh khi aáy, nay trong chuùng naøy laø Baø-la-moân Ñaïi Boà-taùt Di-laëc. Sau khi Ta nhaäp Nieát-baøn naêm möôi saùu öùc vaïn naêm, ñeán luùc aáy döôùi coäi Long hoa Boà-ñeà, nôi toøa Kim cang, trong vöôøn hoa ôû taïi quoác ñoä cuûa Chuyeån luaân thaùnh vöông Nhöôïng Khöù, vò aáy ñaéc thaønh Phaät ñaïo vaø chuyeån phaùp luaân vi dieäu. Naêm traêm con thoû luùc aáy nay laø naêm traêm vò Tyø-kheo nhö Ma-ha Ca-dieáp... Hai traêm naêm möôi thaàn röøng nuùi nay laø Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-lieân vaø hai traêm naêm möôi Tyø- kheo. Moät ngaøn vò quoác vöông nay laø moät ngaøn vò Boà-taùt nhö Baït-ñaø-baø-la,...

Vua quan cuøng nhaân daân trong nöôùc ñoù ñöôïc nghe kinh töø khi Ta xuaát theá cho ñeán Phaät Laâu Chí, trong thôøi gian ñoù hoï laøm ñeä töû thoï hoïc giaùo phaùp vaø ñaéc ñaïo.

Ñöùc Phaät baûo Thöùc Caøn:

–Boà-taùt caàu phaùp phaûi traûi qua nhieàu kieáp tinh caàn gian khoå, khoâng tieác thaân maïng. Tuy theo nghieäp baùo laøm thaân suùc sinh nhöng thöôøng vì giaùo phaùp maø queân thaân mình, töï nhaûy vaøo haàm löûa ñeå cuùng döôøng seõ thoaùt khoûi toäi sinh töû trong chín traêm vaïn öùc kieáp. Töø ñoù thöôøng ñöôïc ôû trong aùnh saùng cuûa haèng haø sa soá voâ löôïng chö Phaät, tröôùc heát ôû tröôùc Di-laëc seõ ñöôïc thaønh Phaät ñaïo, thì vì sao caùc oâng khoâng sieâng naêng thöïc haønh phaùp?

Khi Phaät noùi nhö vaäy, Thöùc Caøn vaø naêm traêm Phaïm chí caàu xin Phaät cho xuaát gia. Phaät daïy:

–Thieän lai.

Töùc thì raâu toùc cuûa naêm traêm Phaïm chí töï ruïng, trôû thaønh Sa-moân. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho hoï nghe, taâm yù hoï boãng nhieân buøng môû vaø chöùng ñaéc quaû vò A-la-haùn. Taùm vaïn chö Thieân cuõng phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Trong chuùng hoäi nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, ai ai cuõng ñeàu ca ngôïi haïnh nguyeän Boà-taùt.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

–Luùc vò Tieân kia nhaûy vaøo haàm löûa thì sinh vaøo choã naøo? Ñöùc Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Luùc Tieân nhaân nhaûy vaøo haàm löûa lieàn sinh vaøo coõi Phaïm thieân, khaép vì taát caû chuùng sinh maø thuyeát phaùp ñaïi phaïm, cho ñeán thaønh Phaät chuyeån ñaïi phaïm luaân, thuyeát kinh cuõng teân laø Töø Tam-muoäi Quang Ñaïi Bi Haûi Vaân. Ñöùc Phaät naøy cheá ra giôùi luaät: Ai khoâng thöïc haønh haïnh töø bi thì goïi laø ngöôøi phaïm ñieàu caám. Neáu ngöôøi aên thòt seõ phaïm giôùi troïng, ñôøi sau sinh vaøo choã thöôøng phaûi nuoát hoøn saét noùng, cho ñeán khi naøo vò Tieân nhaân thaønh Phaät nhö kinh Di-laëc Boà-taùt Haï Sinh Thuyeát.

Toân giaû A-nan nghe lôøi Phaät daïy, töø choã ngoài ñöùng daäy, keùo aùo baøy vai phaûi, quyø goái, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät baïch:

–Kính baïch Ñöùc Theá Toân, khi Boà-taùt Di-laëc thaønh Phaät seõ thuyeát giôùi phaùp, chính laø vì taâm Töø bi cheá ra giôùi khoâng aên thòt, heã phaïm laø bò toäi naëng. Thaät laø kyø ñaëc! Trong ñaïi chuùng moïi ngöôøi ñeàu taùn thaønh, ca ngôïi. Chuùng sinh ôû nöôùc kia giöõ giôùi khoâng aên thòt, chuùng con nguyeän ñöôïc sinh vaøo coõi nöôùc aáy. Xin Ñöùc Theá Toân thoï kyù cho chuùng con.

Toân giaû A-nan laïi baïch Ñöùc Theá Toân:

–Kinh naøy ñaët teân laø gì? Thoï trì nhö theá naøo? Ñöùc Phaät daïy A-nan:

–Giaùo phaùp naøy teân laø Thoá Boà-taùt Baát Tích Thaân Maïng Vò Voâ Thöôïng Ñaïo *(Boà-*

*taùt thoû khoâng tieác thaân maïng vì ñaïo Voâ thöôïng)*. Cuõng goïi laø Nhaát Thieát Trí Quang Minh Tieân Nhaân Töø Taâm Nhaân Duyeân Baát Thöïc Nhuïc *(Nhaân duyeân Tieân nhaân Nhaát Thieát Trí Minh töø taâm khoâng aên thòt)*. Haõy nhö vaäy maø thoï trì.

Toân giaû A-nan vaø caùc Tyø-kheo nghe Ñöùc Phaät daïy ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

