**24- CHUYEÄN TYØ-KHEO SA-LA-NA BÒ VUA AÙC SINH LAØM KHOÅ NAÕO**

Ngaøy xöa con cuûa vua Öu-ñieàn teân laø Sa-la-na, taâm thích Phaät phaùp, xuaát gia hoïc ñaïo, tu Ñaàu-ñaø khoå haïnh, vaøo trong nuùi röøng hay ôû trong goác caây ñeå toïa thieàn, nhieáp taâm.

Baáy giôø vua AÙc Sinh ñem caùc theå nöõ tuaàn töï daïo chôi, ñi vaøo trong röøng. Khi môùi xuoáng xe, thaáy khoâng khí tónh mòch, nhaø vua lieàn naèm nguû. Taát caû caùc theå nöõ thaáy vua ñang nguû lieàn cuøng nhau ñi daïo, ñeán döôùi moät goác caây, thaáy moät Tyø-kheo ñang toïa thieàn nhaäp ñònh. Hoï ñeán choã aáy leã kính, hoûi thaêm. Luùc ñoù vò Tyø-kheo thuyeát phaùp cho hoï nghe.

Sau ñoù nhaø vua thöùc giaác, ñi tìm kieám caùc theå nöõ, töø xa troâng thaáy moät Tyø-kheo ôû döôùi goác caây, nhan saéc dieän maïo ñoan chaùnh, treû tuoåi xinh ñeïp, taát caû caùc theå nöõ thì ôû phía tröôùc nghe phaùp. Nhaø vua lieàn ñi tôùi noùi:

–Nhaø ngöôi ñaõ chöùng quaû A-la-haùn chöa? Ñaùp:

–Chöa chöùng.

–Nhaø ngöôi ñaõ ñaéc quaû A-na-haøm chöa?

–Chöa ñaéc.

–Nhaø ngöôi ñaõ ñaéc quaû Tö-ñaø-haøm chöa?

–Chöa ñaéc.

–Nhaø ngöôi ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn chöa?

–Chöa ñaéc.

–Nhaø ngöôi ñaõ thaønh töïu phaùp quaùn baát tònh chöa?

–Chöa thaønh töïu.

Luùc aáy nhaø vua heát söùc töùc giaän noùi:

–Ngöôi chaúng ñaéc caùi gì caû, taïi sao keû phaøm phu sinh töû naøy laïi daùm cuøng ngoài moät choã vôùi caùc theå nöõ?

Vua lieàn baét leân ñaùnh ñaäp, laøm cho khaép thaân theå vò Tyø-kheo bò raùch naùt. Caùc theå nöõ thöa:

–Vò Tyø-kheo naøy khoâng coù loãi gì caû.

Nhaø vua caøng theâm saân haän. Caùc theå nöõ laïi thaáy vò Tyø-kheo bò ñaùnh ñaäp nöõa, hoï ñeàu khoùc loùc aùo naõo, laøm cho nhaø vua saân haän kòch lieät gaáp boäi. Baáy giôø, vò Tyø-kheo trong taâm töï nghó: “Chö Phaät ôû thôøi quaù khöù, nhôø coù theå nhaãn nhuïc maø ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng. Laïi nöõa, ôû thôøi quaù khöù coù vò Tieân nhaân nhaãn nhuïc, bò ngöôøi khaùc caét ñöùt tai, muõi, tay, chaân… Ngaøi vaãn coù theå nhaãn nhuïc ñöôïc, huoáng chi ta ngaøy nay, thaân hình vaãn coøn nguyeân veïn sao laïi khoâng nhaãn ñöôïc?”. Suy tö nhö vaäy cho neân im laëng nhaãn chòu.

Khi bò ñaùnh ñaäp xong, toaøn thaân ñau ñôùn kòch lieät, khoâng theå chòu noåi söï thoáng khoå aáy, cho neân vò Tyø-kheo laïi suy nghó nhö vaày: “Neáu ta ôû theá gian thì ta laø con cuûa quoác vöông, seõ leân noái ngoâi vua, binh chuùng theá löïc ñaâu coù thua vò vua kia. Ngaøy nay ta ñaõ xuaát gia ñôn ñoäc, laïi bò khinh khi, ñaùnh ñaäp, heát söùc aùo naõo…” lieàn muoán boû ñaïo trôû veà nhaø. Cho neân vò Tyø-kheo aáy ñeán choã Hoøa thöôïng Ca-chieân-dieân töø taï, muoán xin trôû veà theá tuïc. Hoøa thöôïng ñaùp:

–Nay thaân theå cuûa ngöôi môùi bò ñaùnh ñaäp ñau ñôùn. Haõy ñôïi ñeán saùng mai, haõy nghæ ngôi chuùt xíu roài haõy ñi.

Khi aáy Sa-moân vaâng lôøi daïy lieàn trôû laïi. Vaøo luùc nöûa ñeâm, Toân giaû Ca-chieân- dieân vì Tyø-kheo aáy hieän cho thaáy chieâm bao, khieán cho Sa-la-na töï thaáy thaân mình khi boû ñaïo veà nhaø, vua cha ñaõ baêng haø, lieàn leân keá vò, lieàn taäp hôïp taát caû boán thöù binh chuûng ñeå chinh phuïc vua AÙc Sinh. Khi ñeán nöôùc ñòch, hai beân giao chieán thì chính mình bò baïi traän, binh chuùng bò tan taùt, thaân mình bò caàm tuø. Baáy giôø vua AÙc Sinh ñaõ baét ñöôïc Sa-la-na roài baûo ngöôøi caàm ñao ñeán ñònh gieát. Luùc aáy Sa-la-na heát söùc sôï haõi, lieàn sinh ra yù nghó mong thaáy Hoøa thöôïng, duø coù bò ngöôøi khaùc gieát cuõng khoâng aân haän. Baáy giôø Hoøa thöôïng khôûi nieäm bieát taâm cuûa Tyø-kheo, ngaøi caàm tích tröôïng, oâm bình baùt muoán ñi khaát thöïc, hieän ra ôû phía tröôùc vaø noùi: “Ta thöôøng vì ngöôi maø thuyeát voâ vaøn phaùp moân, coøn vieäc ñaáu tranh ñeå caàu thaéng, troïn khoâng theå ñöôïc. Neáu khoâng nghe lôøi ta daïy thì ta bieát laøm sao?”

Vò aáy ñaùp laïi lôøi Hoøa thöôïng: “Neáu nay ngaøi cöùu taùnh maïng ñeä töû thì con chaúng

bao giôø daùm laøm sai lôøi ngaøi daïy.”

Baáy giôø Toân giaû Ca-chieân-dieân noùi vôùi vò vua kia ñeå cöùu Sa-la-na, baûo: “Xin haõy chôø moät laùt, nghe ta taâu vôùi vua xin cöùu maïng ngöôi.”

Noùi nhö vaäy roài lieàn höôùng ñeán choã vua. Ngöôøi ñao phuû ñöùng ôû phía sau vua khoâng chòu chôø ñôïi beøn daãn ñi gieát. Khi ñao phuû saép söûa haï ñao thì trong taâm vò Tyø-kheo aáy raát kinh sôï, la khoâng ra tieáng, roài tænh giaác. Khi tænh roài beøn ñem taát caû nhöõng ñieàu thaáy trong moäng baïch Hoøa thöôïng, Hoøa thöôïng traû lôøi:

–Chieán ñaáu laø con ñöôøng sinh töû luaân hoài, hoaøn toaøn khoâng coù söï thaéng. Vì sao vaäy? Heã laø phaùp chieán ñaáu, taøn saùt keû khaùc ñeå ñöôïc chieán thaéng, laø con ñöôøng cuûa söï töï huûy hoaïi. Hieän taïi keû ngu tình laáy ñoù laøm khoaùi yù, töông lai seõ bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, thoï khoå voâ löôïng. Neáu bò keû khaùc saùt haïi laøm toån haïi ñeán thaân maïng chính mình vaø gaây ra nhieàu tai öông khaùc thì keû aáy phaûi chòu nhieàu troïng toäi, khieán hoï phaûi rôi vaøo ñòa nguïc. Coøn neáu taøn saùt laãn nhau thì oan gia khoâng bao giôø döùt, luaân chuyeån trong naêm ñöôøng khoâng bao giôø keát thuùc. Xeùt cho cuøng, vieäc gieát haïi naøo coù boå ích gì cho thaân gheû lôû naøy, cho söï ñau ñôùn khoå sôû naøy? Nay ngöôi muoán lìa sinh töû, sôï haõi, ñaùnh ñaäp ñau ñôùn, phaûi töï quaùn thaân mình ñeå chaám döùt söï oaùn thuø huûy baùng. Vì sao vaäy? Vì thaân naøy laø goác cuûa caùc khoå, bò ñoùi khaùt, laïnh noùng, sinh giaø beänh cheát, bò muoãi moøng, thuù ñoäc laøm toån haïi… Caùc söï oaùn thuø nhö vaäy nhieàu voâ löôïng, ngöôi khoâng theå baùo thuø heát ñöôïc. Vaäy sao muoán baùo thuø vua AÙc Sinh laøm gì? Neáu muoán dieät tröø oaùn thuø thì phaûi dieät tröø phieàn naõo. Oan gia cuûa phieàn naõo haïi ñeán voâ löôïng ñôøi kieáp, coøn oaùn thuø cuûa theá gian tuy naëng nhöng chæ haïi coù moät thaân, oan gia phieàn naõo thì toån haïi ñeán caùi thaân thieän phaùp. Oaùn thuø theá gian tuy laø khoác haïi, nhöng chæ laøm haïi caùi thaân hoâi thoái höõu laäu naøy thoâi. Nhôø ñoù quaùn xeùt bieát: Oaùn haïi laøm caên baûn cuûa söï khôûi sinh phieàn naõo. Nay ngöôi khoâng ñaùnh giaëc phieàn naõo, taïi sao chæ muoán ñaùnh vua AÙc Sinh laøm gì?

Ngaøi thuyeát phaùp cho Tyø-kheo aáy nghe nhieàu phaùp ñaïo nhö vaäy. Baáy giôø Tyø-kheo

Sa-la-na nghe nhöõng lôøi aáy roài, taâm khai yù giaûi, chöùng Tu-ñaø-hoaøn, caøng tín moä chaùnh phaùp vaø caøng theâm tinh taán haønh ñaïo thì chöa bao laâu ñaõ chöùng A-la-haùn quaû.

