KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 44**

**Phaåm 14: NHAÄT TAÏNG**

**PHAÀN 12: TAM QUY CÖÙU ROÀNG**

Baáy giôø, trong hö khoâng töï nhieân tuoân xuoáng caùc loaïi hoa höông, vaät baùu, voâ soá tieáng nhaïc vang khaép taát caû caùc chuùng, Trôøi, Roàng, Daï- xoa, La-saùt, A-tu-la, ñeàu cung kính. Ñöùc Phaät cuøng caùc Boà-taùt, Thanh vaên töø ñænh Tu-di xuoáng nuùi Khö-la-ñeå baèng caàu thang cuûa roàng. Ñeán nôi, Phaät an toïa treân toøa baùu cuûa Phaïm thieân. Chö Thieân, roàng, Daï-xoa, La-saùt, A-tu-la, Khaån-na-la cuùng döôøng höông, hoa, vaät baùu leân Phaät, ñi quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laïy Phaät, lui ngoài moät beân.

Long vöông Ta-giaø-la thöa Phaät:

–Theá Toân! Vì sao chuùng con thoï thaân roàng? Phaät noùi:

–Haõy laéng nghe! Ta seõ phaân tích roõ. Coù möôøi nghieäp ñeå thoï thaân roàng: Coù chuùng sinh haønh saùu phaùp Ba-la-maät, mong ñaït quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, khoâng chöôùng ngaïi xaáu aùc, tu boá thí, mong ñôøi sau laøm thaân roàng. Coù chuùng sinh tu haïnh boá thí trong phaùp Ñaïi thöøa, mong ñöôïc sinh trong loaøi roàng baèng phöôùc baùo aáy. Coù chuùng sinh vì quaû vò Boà-ñeà voâ thöôïng neân haønh boá thí, phöôùc ñöùc tuy nhieàu nhöng khoâng thanh tònh, nguyeän sinh trong loaøi roàng vì sôï khoå cuûa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Coù chuùng sinh luùc haønh trì caùc haïnh ñeå ñaït quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, luoân kieâu maïn, nguyeän sinh vaøo loaøi roàng. Coù chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà haønh haïnh Boà-ñeà voâ thöôïng nhöng laïi saân haän, giaän caùc chuùng sinh khaùc, vì theá taïo nhaân nôi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, neân nguyeän sinh vaøo loaøi roàng. Coù chuùng sinh tu phaùp Tieåu thöøa, cuùng döôøng Thaùnh hieàn ñeå coù phöôùc baùo, neân nguyeän sinh vaøo loaøi roàng. Coù chuùng sinh thoï thaân roàng vì nghieäp ganh gheùt, ngaõ maïn. Coù chuùng sinh sinh vaøo coõi roàng vì nghieäp kieâu maïn, nhieàu lôøi. Coù chuùng sinh sinh vaøo coõi roàng vì khoâng bieát cuùng döôøng caùc baäc Hoøa thöôïng, Thöôïng toïa, khoâng tin Tam baûo, khoâng phuïng döôõng cha meï, thöôøng saân si, kieâu maïn, taïo nghieäp

aùc nhieàu, nghieäp thieän ít, vì lo sôï neân nguyeän sinh vaøo loaøi roàng; coù chuùng sinh noùi doái, noùi hai lôøi, noùi thoâ aùc, khoâng Töø bi vì theá sinh vaøo coõi roàng. Long vöông! Laïi coù ba nghieäp nhaân neân vaøo loaøi roàng: Coù chuùng sinh taïo nghieäp aùc baèng thaân, khaåu, yù, khi nhaân ñeán, phaûi chòu sinh vaøo ñòa nguïc trong voâ soá kieáp chòu bao nhieâu khoå naõo, khoâng theå giaûi thoaùt. Khi nghieäp lôùn ñaõ heát, nghieäp nhoû vaãn coøn neân sinh vaøo loaøi roàng, suùc sinh, ngaï quyû.

Nghe Phaät daïy, Long vöông Ta-giaø-la thöa:

–Ñuùng vaäy! Theá Toân! Trong caùc loaøi roàng, coù loaøi höôûng quaû baùo toát nhö chö Thieân, loaøi höôûng quaû vui nhö coõi ngöôøi, coù loaøi nhö ngaï quyû, suùc sinh, coù loaøi chòu khoå nhö ñòa nguïc.

Luùc ñoù, Thanh Lieân Hoa Dieän con cuûa Long vöông Ta-giaø-la thöa

Phaät:

–Theá Toân! Vì nghieäp gì con sinh vaøo coõi roàng, thaân ñoan nghieâm

nhöng khi thoï duïng moïi thöù y phuïc, giöôøng naèm ñeàu nhö bò löûa ñoát, khieán con luoân phaûi chòu caûnh loõa loà. Coøn cha con laïi höôûng quaû toát nhö Chuyeån luaân?

Phaät noùi:

–Hoa Dieän! Haõy laéng nghe, suy nghó kyõ! Ta seõ giaûng noùi veà ñieàu

ñoù.

Ba möôi moát kieáp ôû thôøi quaù khöù, coù Ñöùc Phaät Thi-khí xuaát hieän.

ÔÛ ñôøi nhaø vua nôi coõi aáy teân Buøi-ña-phuù-sa. Suoát ba thaùng nhaø vua cuùng döôøng Phaät vaø voâ soá Thanh vaên, Boà-taùt ñuû boán vaät duïng, laïi chuyeân taâm nghe phaùp, phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng. Cuùng döôøng xong, nhaø vua laïi xaây tinh xaù daâng Phaät vaø chö Taêng cuøng moïi thöù vaät duïng. Thaùi töû cuûa vua laø Buøi-ña-sa Thoï Ñeá thaáy Phaät, nghe phaùp, sôï söï troâi laên trong sinh töû, neân thöa hoûi phaùp Phaät, xin ñöôïc xuaát gia. Nhaø vua cho pheùp. Thaùi töû xuaát gia, nhöng xin ñöôïc ôû trong tinh xaù do vua cha xaây: Nhaø vua cuõng ñoàng yù. Thaáy Phaät vaø Taêng chuùng an höôûng moïi vaät duïng, thaùi töû sinh taâm ganh gheùt, thöôøng tìm caùch maéng nhieác chö Taêng ôû ñoù. Vì bò nhuïc maï, chö Taêng rôøi chuøa. Thaáy vaäy, Thaùi töû rieâng höôûng moïi vaät, khoâng cho pheùp chö Taêng ôû choã khaùc ñeán nghe phaùp. Vì nghieäp aùc ñoù, sau khi cheát, Thaùi töû bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, suoát voâ soá öùc na-do-tha kieáp phaûi chòu thieâu ñoát. Heát nghieäp ñòa nguïc, laøm thaân quyû ñoùi, chòu voâ löôïng khoå. Heát nghieäp quyû laïi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, heát nghieäp ñòa nguïc laïi thoï thaân quyû. Cöù theá suoát ba möôi moát kieáp chòu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

khoå. Hoa Dieän! Thaùi töû Buøi-ña-sa Thoï Ñeá thôøi aáy, ñaâu phaûi laø ngöôøi naøo laï, chính laø ngöôi ñoù. Vì nghieäp aùc, ngöôi ñaõ phaûi chòu khoå troâi laên trong ba ñöôøng aùc suoát ba möôi moát ñaïi kieáp. Vì nghieäp coøn, neân sinh vaøo loaøi roàng, tieáp tuïc chòu quaû baùo.

Nghe Phaät noùi, Hoa Dieän gaøo khoùc, gieo mình saùt ñaát, laïy Phaät,

thöa:

–Hoâm nay, con xin thaønh taâm saùm hoái. Vì ngu si, kieâu maïn, khoâng

bieát roõ veà thieän aùc con ñaõ taïo nghieäp toäi loãi lôùn, giôø ñaây con xin chaép tay, thaønh taâm baøy toû moïi loãi laàm. Theá Toân! Con thaønh taâm quay veà nöông töïa Phaät, Phaùp, Taêng, suoát ñôøi xin laøm cö só nam, hoä trì Phaät phaùp.

Phaät noùi:

–Hay thay! Thieän nam! Nhôø thaønh taâm quy y Tam baûo neân nghieäp aùc kia ñaõ heát. Sau khi maïng chung, seõ ñöôïc laøm ngöôøi ôû coõi Phaät Di- laëc, ñöôïc xuaát gia, chöùng quaû A-la-haùn. Hoa Dieän! Chôù neân nghi ngôø, nhaø vua Buøi-ña-phuù-sa thôøi aáy nay chính laø Long vöông Ta-giaø-la. Suoát ba möôi moát kieáp, khoâng sinh nôi coõi aùc, luoân ñöôïc sinh trong coõi trôøi, ngöôøi, vì quaû vò Boà-ñeà voâ thöôïng neân nguyeän sinh vaøo loaøi roàng.

Nghe Phaät daïy, taát caû loaøi roàng buoàn khoå, hoái haän, thaønh taâm cuùng döôøng Phaät.

Luùc ñoù, roàng muø Pha-la-cô-leâ-xaø gaøo khoùc, thöa Phaät:

–Ñaïi Thaùnh Theá Toân! Xin cöùu con, xin cöùu vôùt con! Chö Phaät Töø bi thöông xoùt taát caû. Con ñang chòu voâ soá khoå naõo, ngaøy ñeâm caùc loaøi raén, reát ruùc ræa da thòt con, con luoân soáng trong nöôùc soâi, khoâng chuùt an laïc.

Phaät daïy:

–Leâ-xaø! Veà thôøi quaù khöù, ngöôi töøng laø Tyø-kheo, nhöng do huûy hoaïi giôùi Phaät, thöôøng doái traù, beân ngoaøi hieän töôùng laønh, oai nghi, laïi tham caàu coù nhieàu ñeä töû, tieáng toát ñöôïc vang xa. Ñeä töû cuûa ngöôi laïi khoe thaày mình laø A-la-haùn neân ñöôïc nhieàu vaät cuùng döôøng, laïi rieâng höôûng moät mình, hay huûy baùng ngöôøi giöõ giôùi. Vì buoàn khoå, neân nhöng ngöôøi aáy ñaõ nguyeän ñôøi ñôøi sinh laøm thaân truøng aên thòt Tyø-kheo kia. Sau khi cheát, sinh trong loaøi roàng, ñoù laø tieàn thaân cuûa ngöôi. Caùc keû kia ñaõ nguyeän nhö theá neân sinh laøm caùc loaøi raén rít luoân aên thòt ngöôøi. Vì gaây taïo nghieäp aùc neân chòu quaû bò muø, soáng trong nöôùc soâi. Voâ soá kieáp tröôùc ngöôøi luoân phaûi soáng trong nöôùc ñoàng soâi cuûa ñòa nguïc, bò caùc loaøi truøng ruùc thòt.

naøy.

Nghe vaäy, caùc loaøi roàng buoàn khoå thöa:

–Chuùng con ñeàu xin thaønh taâm saùm hoái, mong sôùm thoaùt khoûi khoå

Nhö Lai ñöa tay kim cöông xoa leân maët caùc loaøi roàng:

–Caùc ngöôi haõy laéng nghe! Thôøi xöa, ta töøng laøm vua, teân Thieän

Nhaõn. Khi ñoù moät Baø-la-moân muø ñeán xin moät con maét cuûa ta. Ta vui veû cho caû hai maét. Neáu lôøi ta chaân thaät, nguyeän cho Leâ-xaø ñöôïc maét thanh tònh, tröø dieät heát toäi aùc.

Ñöùc Phaät noùi chuù:

–Ña ñieät tha, chöôùc soâ khö baø, sa lan na khö baø, yeát ma khö baø, a nan xaø na, tì la xaø khöù phaù, lan ña nhöôïc ma, ni baø la na ñoâ daï, a bænh chieân ñaø la, thoï ñeâ taân ñaàu du ñeä, ngaät lôïi ba thaâu ñeä pha la du ñeä, a theä, ña theä, ña a leä, ña leä, baø teá ñaø saùch keá ñaø saùch keá, minh loâ la tò, ma ha minh loâ la tò, ñeá phuùc a la ña na baø la ñeá, ta ha.

Phaät noùi chuù xong, roàng Leâ-xaø lieàn ñöôïc maét thanh tònh, naêm vaïn ba ngaøn roàng khaùc cuõng ñaït maét tònh, taùm möôi boán na-do-tha Daï-xoa, Cöu-baøn-traø, ngaï quyû, Beä-leä-ña, Tyø-xaù-giaø, Nhaân phi nhaân döùt tröø heát caùc toäi, ñöôïc maét thanh tònh. Thieân töû Thieän Ñöùc chaép tay höôùng Phaät, noùi keä:

*Theá Toân möôøi Löïc, baäc thaày lôùn Giuùp cho loaøi roàng coù maét tònh Ñôøi naøy neáu khoâng ñöôïc gaëp Phaät*

*Nhöõng ngöôøi khoâng maét luoân muø toái.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Kieàu-traàn-nhö:

–OÂng haõy thoï trì Ñaø-la-ni nhaõn tònh naøy. Chuùng sinh muø toái vì nghieäp aùc nôi quaù khöù, hieän taïi, vò lai hay vì thaân töù ñaïi bò beänh, bò ngöôøi xaáu aùc haïi, bò thuoác ñoäc neân ñoïc tuïng Ñaø-la-ni tònh nhaõn naøy, saùm hoái toäi loãi, Töø bi vôùi chuùng sinh, chuyeân taâm nieäm Phaät, suoát boán möôi chín ngaøy, moãi ngaøy saùu laàn duøng tay lau maét, nhôø theá seõ ñöôïc maét thanh tònh. Coù chuùng sinh huûy baùng chaùnh phaùp, Thaùnh nhaân, gaây trôû ngaïi cho ngöôøi thuyeát phaùp, hoaëc boû bôùt vaên khi bieân cheùp kinh, haïi maét ngöôøi khaùc, che laáp ngöôøi khaùc ôû quaù khöù neân chòu toäi muø maét. Chuùng sinh naøy neân chuyeân taâm sao cheùp Ñaø-la-ni, thoï trì, ñoïc tuïng, saùm hoái suoát boán möôi chín ngaøy, sau ñoù duøng naêm loaïi thuoác boït bieån, cam thaûo Ha-leâ-laëc, A-ma-la, Tyø-heâ-la nghieàn naùt, hoøa laãn vôùi maät chöng chín, trì moät ngaøn leû taùm bieán chuù vaøo trong thuoác,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

duøng thuoác thoa leân maét. Suoát boán möôi chín ngaøy chuyeân taâm nieäm Phaät, taïo töôïng, phaùt nguyeän. Nhôø theá, nghieäp aùc tröø heát, ñöôïc maét thanh tònh. Neáu coù tieàn cuûa thì xaây chuøa, tuøy khaû naêng saém vaät boá thí. Nhôø vaäy, nghieäp aùc seõ tieâu heát, voâ soá ñôøi sau khoâng bò muø.

Khi aáy, taát caû loaøi roàng ñeàu nieäm:

–Nam-moâ, Nam-moâ Ñaïi Bi Theá Toân, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sinh ba ñôøi, laøm cho keû muø ñöôïc saùng maét, thanh tònh caùc nghieäp.

Roàng Thanh Saéc noùi keä:

*Theá Toân dieät tröø moïi toäi loãi Nhö nöôùc soâng röûa saïch taát caû*

*Bieát roõ haïnh nghieäp cuûa chuùng sinh Vì theá Phaät laø Baäc Toái Toân.*

*Chuùng con soáng trong caùc chaèm ao Suoái khoâ ñoàng troáng khoâng coù nöôùc Gioù noùng böùc thaân nhö löûa ñoát Thaân theå, nhaø cöûa raát hoâi thoái.*

*Taùm ngaøn öùc naêm soáng ôû ñoù*

*Chöa töøng ñöôïc vui söôùng moät ngaøy Luoân bò truøng ñoäc ruùc ræa thaân Quyeán thuoäc lôùn nhoû ñeàu nhö theá.*

Ñöùc Phaät noùi:

*Nhöõng chuùng sinh naøo taïo toäi loãi Laïi coøn tu taäp caùc phöôùc ñöùc*

*Xaây döïng chuøa vieän, ñuùc chuoâng khaùnh Cuùng döôøng chö Taêng moïi vaät duïng.*

*Chính vì toäi loãi vaø phöôùc ñöùc Sinh ôû nôi ñaâu ñeàu theo nghieäp Taïo aùc chòu khoå nhö ñòa nguïc Boá thí höôûng vui tôï coõi trôøi.*

*Hoaëc ñöôïc sinh trong caùc loaøi roàng Laø nhôø nhaân duyeân nghieäp thieän kia Treân ñaàu cuûa roàng töï nhieân hieän Ngoïc baùu Nhö yù thaät hy höõu.*

*Caàu muoán nhöõng gì ñeàu toaïi nguyeän Ñaày ñuû taát caû caùc quaû baùo*

*Tuy ôû suoái khoâ, chaèm ao caïn*

*Vaãn hieän nöôùc maùt, nöôùc vi dieäu. Hö khoâng thanh tònh maø ñaày maây Maët ñaát baèng phaúng voït ao suoái Ñi ñöùng naèm ngoài ôû moïi nôi*

*Ñeàu luoân nghó veà khôûi doøng nöôùc. Laïi nhö coù taát caû chuùng sinh*

*Tuy ñeàu ñöôïc mang laáy thaân ngöôøi Gaây taïo voâ soá toäi nghieäp aùc*

*Khoâng heà bieát cuùng döôøng Tam baûo. Sau khi cheát ñi chòu khoå naõo*

*Ñòa nguïc ngaï quyû ñeàu thoï caû. Giaû nhö ñöôïc thoï thaân loaøi roàng Taát caû thaân quyeán vaø vôï con.*

*Ngheøo cuøng ñoùi khaùt luoân böùc baùch Ñænh ñaàu khoâng coù ngoïc nhö yù*

*ÔÛ ao ñoàng troáng nhieàu truøng ñoäc Khoâ caïn nöùt neû khoâng coù nöôùc. Taát caû ñeàu do ñôøi quaù khöù*

*Töøng laø Tyø-kheo trong phaùp Phaät Thaáy ngöôøi haønh khoå nôi thanh vaéng Ganh gheùt keo kieät tieác vaät duïng.*

*Tyø-kheo nôi xa, lôõ ñeán ñaây Saân giaän gheùt boû khoâng vui veû Tín thí bình ñaúng cuùng thöùc aên*

*Laïi coøn ngaên caûn roài nhuïc maï. Phoùng ueá laøm baån nguoàn nöôùc saïch Nôi ôû luoân luoân noàng muøi hoâi*

*Thaáy ai giöõ gìn giôùi thanh tònh Gheùt ganh neân muoán xa laùnh hoï. Ham thích lui tôùi nhöõng nôi naøo Khen ngôïi ca tuïng danh tieáng toát Chính vì nhaân aùc neân khi cheát Ñoïa trong ñòa nguïc voâ soá kieáp. Voâ löôïng öùc naêm chòu khoå naõo*

*Thieâu ñoát, vuøi mình trong phaân nhô*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Laøm thaân ngaï quyû luoân ñoùi khaùt Chöa töøng ñöôïc nghe tieáng thaáy nöôùc. Vì coøn nghieäp baùo thoï thaân roàng*

*Traûi voâ soá naêm chòu khoå naõo*

*Tuy ñöôïc laøm roàng nhöng ñoùi khaùt Soáng ôû nhöõng nôi khoâng coù nöôùc. Hoaëc ôû ao khoâ nuùi chaùy ruïi*

*Khoâng moät gioït nöôùc, khoâng thöùc aên Boû thaân laïi vaøo trong ñòa nguïc Ngaøy ñeâm soáng trong löûa thieâu ñoát. Cöù theá traûi qua voâ soá naêm*

*Roài laïi sinh vaøo loaøi quyû ñoùi Chæ khi naøo bieát tu taäp ñònh*

*Cuùng döôøng leã baùi Ñöùc Theá Toân. Giöõ giôùi tu trí hoïc hieåu nhieàu Sieâng naêng boá thí khoâng kieâu maïn Taâm ganh gheùt kia aùc ñoäc nhaát Caàn neân tröø dieät taâm xaáu aáy.*

*Phaûi nhôù quaû baùo sau khi cheát*

*Chaéc chaén khoâng nghi, sôùm saùm hoái.*

Nghe Phaät noùi keä, hai möôi saùu öùc roàng nhôù laïi nghieäp quaù khöù, khoùc loùc thöa:

–Xin Ñaïi Bi Theá Toân! Thöông xoùt cöùu vôùt chuùng con. Con nhôù thôøi quaù khöù, tuy xuaát gia trong phaùp Phaät nhöng laïi taïo nhöõng nghieäp aùc aáy neân bò ñoïa trong ba ñöôøng döõ suoát voâ soá kieáp. Laïi vì nghieäp chöa heát neân sinh vaøo loaøi roàng tieáp tuïc chòu khoå naõo. Chuùng con chaúng khaùc roàng Thanh saéc.

Phaät noùi:

–Caùc ngöôi haõy laáy nöôùc röûa chaân Nhö Lai, nhö theá caùc toäi loãi seõ tieâu tröø heát. Caùc roàng lieàn ñöa tay laáy nöôùc, nhöng nöôùc laïi hoùa thaønh löûa, thaønh ñaù, laøm nhö vaäy ñeán laàn thöù baûy, taát caû roàng aáy ñeàu kinh sôï, saàu khoå, khoùc thöông.

Phaät noùi:

–Vì laøm aùc neân chòu quaû xaáu. Ngöôøi taïo nghieäp laønh seõ ñöôïc quaû baùo toát. Ta nay seõ chæ daïy cho caùc ngöôi phaùt lôøi theà chaân thaät: “Phaät laø Baäc Ñaïo Sö thöông xoùt taát caû, ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh luoân bình ñaúng khoâng hai. Lôøi naøy neáu khoâng hö doái thì xin cho caùc roàng chuùng

con moïi thöù löûa döõ ñeàu dieät. Phaùt lôøi theà aáy töùc thì löûa daäp taét, loaøi roàng laáy ñöôïc nöôùc röûa chaân Phaät, thaønh taâm saùm hoái: Töø nay trôû ñi chuùng con nguyeän khoâng laøm aùc nöõa.”

Phaät noùi:

–Nghieäp aùc cuûa caùc ngöôøi chöa heát. Ñeán ñôøi sau vaøo thôøi Ñöùc Phaät Di-laëc xuaát theá, caùc ngöôi seõ ñöôïc laøm ngöôøi, gaëp Phaät, xuaát gia, sieâng naêng giöõ giôùi, ñaït quaû A-la-haùn.

Luùc naøy, caùc roàng coù ñöôïc taâm tuùc maïng, nhôù roõ nghieäp quaû quaù khöù, neân khoùc loùc, thöa:

–Chuùng con nhôù veà quaù khöù, ôû trong phaùp Phaät, hoaëc do nhaân duyeân laøm ngöôøi theá tuïc thaân thuoäc, hoaëc laø keû lui tôùi nghe phaùp, ñeàu coù tín taâm, boá thí voâ soá caùc thöù thöùc aên uoáng, hoa quaû, roài cuøng vôùi caùc Tyø-kheo theo ñoù maø duøng. Hoaëc coù keû noùi: Con töøng duøng caùc thöù thöùc aên uoáng, hoa quaû cuûa Tyø-kheo Taêng boán phöông. Coù ngöôøi noùi: Con ñeán chuøa cuùng döôøng chö Taêng, hoaëc leã baùi roài aên caùc vaät duøng cuûa chö Taêng. Coù keû noùi: Con töøng laøm ngöôøi theá tuïc ôû trong phaùp Phaät Tyø-baø- thi. Hoaëc noùi: Con töøng laøm ngöôøi theá tuïc ôû trong phaùp Phaät Thi-khí. Hoaëc noùi: Con töøng laøm ngöôøi theá tuïc ôû trong phaùp Phaät Tyø-dieáp-baø. Hoaëc noùi: Con töøng laøm ngöôøi theá tuïc ôû trong phaùp Phaät Ca-la Caâu- thoân-ñaø. Hoaëc noùi: Con töøng laøm ngöôøi theá tuïc ôû trong phaùp Phaät Ca- na-ca Maâu-ni, Phaät Ca-dieáp, Phaät Thích-ca, hoaëc ñeán thaêm hoûi, hoaëc ñeán nghe phaùp, ngöôøi coù tín taâm cuùng döôøng taêng, boá thí moïi thöù hoa traùi, thöùc aên uoáng... vaø ñöôïc caùc Tyø-kheo cho aên uoáng. Vì caùc nhaân duyeân ñoù neân traûi voâ soá kieáp bò ñoïa trong ñòa nguïc, bò thieâu ñoát, uoáng nöôùc ñoàng soâi, aên hoøn saét noùng. Heát nghieäp nôi ñòa nguïc, laøm thaân suùc sinh, ngaï quyû laïi chòu bao nhieâu thöù khoå naïn. Vì chöa heát nghieäp aùc neân ñoïa laøm thaân roàng, chòu tieáp naïn veà khoå thieâu ñoát, ñi laïi naèm ngoài trong löûa ñoû, thöùc aên vaøo mieäng bieán thaønh saét nung, nuoát vaøo thì mieäng, yeát haàu, buïng tan raõ, thaân nhö hang thuûng chòu khoå khoâng theå naøo kham noåi. Xin Nhö Lai thöông xoùt cöùu vôùt.

Phaät noùi:

–Nghieäp aùc ñoù nhö nghieäp troäm vaät duïng cuûa Phaät, baèng moät nöûa toäi nghòch cuûa Tyø-kheo, vì chöa heát nghieäp baùo neân khoù thoaùt khoûi. Caùc ngöôi nay phaûi neân heát loøng thoï Tam quy y, tu taäp ñeàu laønh nhôø ñoù, trong Hieàn kieáp ñöôïc gaëp Phaät sau cuøng laø Laâu-chí, luùc aáy toäi loãi môùi tröø dieät heát: Caùc roàng nghe Phaät daïy thaûy ñeàu chí taâm xin troïn ñôøi thoï

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Tam quy. Luùc aáy, trong chuùng roàng coù moät roàng nöõ muø thaân hình xaáu xí, hoâi haùm, baån thæu, Ñöùc Theá Toân do taâm ñaïi Bi, hoûi han chæ daïy, khieán roàng nöõ muø röûa saïch toäi loãi, xin thoï Tam quy. Laïi coù moät roàng nam cuõng hoâi haùm, baån thæu nhö theá.

Ñöùc Phaät hoûi:

–Thieän nam! Vaøo ñôøi quaù khöù ñaõ gaây taïo nghieäp aùc gì?

Nghe Phaät hoûi, roàng aáy haù mieäng ñònh noùi nhöng trong mieäng tuoân ra voâ soá truøng ñoäc, hoâi haùm, khoâng sao noùi thaønh lôøi, noù laïi ngaäm mieäng. Thaáy theá, Phaät noùi keä:

*Ngaøy xöa ngöôøi töøng troäm caùc vaät Khinh khi Thaùnh hieàn neân chòu quaû Thaønh taâm nghe lôøi Nhö Lai noùi*

*Seõ ñöôïc giaûi thoaùt, tröø khoå naõo.*

Noùi xong, Phaät laáy moät ít nöôùc töôùi leân mieäng roàng, moïi truøng ñoäc ñeàu bieán maát, roàng thöa:

–Ñaïi Thaùnh Nhö Lai! Con nhôù thôøi Phaät Ca-dieáp, coù moät Tyø-kheo ñeán ñaùm ruoäng cuûa con ñang caøy ñeå xin naêm möôi tieàn. Con noùi: “Ñôïi luùa chín roài seõ cho.”

Tyø-kheo noùi: “Neáu khoâng coù naêm möôi tieàn, xin cho möôøi ñoàng.” Nghe vaäy, con töùc giaän noùi: “Duø laø möôøi haøo cuõng khoâng cho.” Tyø- kheo aáy buoàn baõ ra ñi. Laïi moät luùc khaùc, con ñeán troäm möôøi traùi Am-la cuûa chö Taêng. Vì theá, bò ñoïa vaøo ñòa nguïc chòu voâ soá khoå naõo. Vì nghieäp aùc chöa heát neân sinh laøm thaân roàng ñoùi, luoân bò truøng ñoäc ruùc ræa thaân, raát hoâi haùm, khoå sôû. Coøn Tyø-kheo kia vì buoàn giaän neân sau khi qua ñôøi sinh laøm thaân roàng nhoû, huùt maùu döôùi naùch con.

Ñaïi Bi Theá Toân! Xin thöông xoùt cöùu vôùt chuùng con thoaùt khoûi khoå naïn naøy.

Ñöùc Phaät raûy nöôùc, noùi:

–Ngaøy xöa, vaøo thôøi khoù khaên ñoùi khaùt, ta töøng nguyeän laøm moät chuùng sinh coù thaân hình to lôùn. Nhôø söùc thaàn thoâng, trong hö khoâng vang tieáng noùi: “Nôi chaèm roàng kia coù moät con truøng lôùn teân Baát saân, caùc ngöôi haõy ñeán ñoù aên thòt cuûa noù.” Nghe vaäy, taát caû Nhaân phi nhaân ñeàu keùo ñeán tranh nhau aên thòt nhôø vaäy khoûi bò cheát ñoùi.

Phaät noùi lôøi aáy xong, roàng nhoû döôùi naùch cuûa roàng kia hieän ra, caû hai ñeàu thöa:

–Theá Toân! Ñeán bao giôø chuùng con môùi thoaùt naïn naøy? Phaät noùi:

–Nghieäp naøy raát naëng, ñöùng sau toäi voâ giaùn. Vì sao? Vì ngöôøi töï laáy duøng hoaëc mang cho cö só, baïn beø nhöõng vaät nhö thuoác men, thöùc aên, ñoà naèm, hoa traùi cuûa tín thí cuùng döôøng cho chö taêng seõ chòu quaû baùo bò ñoïa ñòa nguïc A-tyø. Caùc ngöôi haõy thaønh taâm thoï tam quy, sau ñoù seõ ñöôïc ôû nôi coù nöôùc maùt. Hai roàng nghe lôøi, ba laàn xin quy y töùc thì thaân ñöôïc an oån, vaøo nôi nöôùc maùt meû.

Ñöùc Phaät lieàn noùi keä:

*Thaø duøng dao saéc töï caét thaân Thaønh traêm ngaøn khuùc raát ñau ñôùn Nhöõng vaät cuùng döôøng cuûa tín thí Laø vaät raát naëng vì khoù ñöôïc.*

*Thaø nuoát saét noùng, uoáng nöôùc ñoàng Laøm cho mieäng moàm ñoû taáy leân Moïi vaät caàn duøng cuûa chö Taêng Khoâng neân töï duøng hoaëc ñem cho. Thaø töï aên nuoát nuùi löûa lôùn*

*Chôù aên vaät cuùng cuûa tín thí Thaø duøng dao saéc töï caét thaân Khoâng neân laáy vaät tín thí cuùng. Thaø töï gieo mình trong löûa döõ*

*Khoâng neân ngoài naèm giöôøng chö Taêng Thaø töï tay naâng nuùi löûa lôùn*

*Chôù aên vaät cuùng cuûa thí chuû. Thaø töï caét thaân thaønh traêm maûnh*

*Khoâng neân giaän töùc ngöôøi xuaát gia Thaø töï moùc maét neùm xuoáng ñaát Khoâng neân giaän ngöôøi laøm phaùp laønh. Thaø quaán saét noùng ñi cuøng khaép*

*Chôù töùc giaän, maëc y chö Taêng Thaø uoáng nöôùc tro, maën, nöôùc soâi*

*Chôù tham uoáng thuoác cuûa chö Taêng.*

Nghe Phaät noùi keä, moät vaïn boán ngaøn roàng nguyeän quy y Tam baûo, thoaùt khoûi nghieäp baùo khoå naõo cuûa quaù khöù, hieän taïi, vöõng tin nôi Phaät, Phaùp, Taêng. Laïi coù taùm möôi öùc roàng cuõng chí taâm quy kính Tam baûo.

Phaät baûo:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Kieàu-traàn-nhö! OÂng neân bieát caùc chuùng sinh aùc naøy töï doái mình, hoaëc vì sôï ngheøo khoå, sôï bò ñoïa ba ñöôøng aùc neân tu phaùp laønh, hoaëc xuaát gia caàu moïi vaät duïng cuûa tín thí duøng hoaëc töï cho. Vì theá, bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Coù chuùng sinh vì ngheøo khoå neân xuaát gia, mong ñöôïc sung tuùc, an vui nhöng laïi löôøi bieáng, khoâng ñoïc tuïng kinh, khoâng tu thieàn, thích doøm ngoù vieäc Taêng. Coù Tyø-kheo sieâng naêng tu taäp, ngaøy ñeâm ñoïc tuïng kinh ñieån, toïa thieàn neân ñöôïc tín thí cuùng döôøng nhieàu vaät duïng, keû kia laïi laáy duøng rieâng hoaëc töï ñem cho ngöôøi thaân. Vì theá cöù maõi bò ñoïa vaøo coõi aùc. Vì keû ngu aáy khoâng thaáy quaû baùo ôû ñôøi sau. Ta khuyeân caùc oâng haønh phaùp khoâng neân töï khoe mình, khoâng ñöôïc ñem vaät cuùng cuûa chö Taêng cho ngöôøi theá tuïc, khoâng neân noùi ñoù laø vaät cuûa mình roài töï duøng rieâng, khoâng ñöôïc ñem vaät duïng cuûa Taêng chuùng laøm vaät trao ñoåi, sinh lôïi nhuaän, bò theá gian cheâ cöôøi, khoâng tranh chaáp vôùi ngöôøi ñôøi, ñöøng vì vaät duïng, Taêng chuùng maø laøm cho ngöôøi khaùc bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, neân khuyeân ngöôøi soáng trong phaùp laønh, ñeå chuùng Tyø-kheo vöõng tin nôi Tam baûo, giaùo hoùa chuùng sinh, cho ñeán cha meï khieán hoï ñöôïc an oån, ñaït ba giaûi thoaùt.

