**SOÁ 541**

KINH PHAÄT ÑAÏI TAÊNG ÑAÏI

*Haùn dòch: Ñôøi Löu Toáng, Cö só Thö Cöø Kinh Thanh.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ôû taïi thaønh Vöông xaù. Thaønh aáy, coù moät ngöôøi giaøu coù teân laø Leä, cuûa caûi, vaøng baïc, ruoäng ñaát, nhaø cöûa, boø, ngöïa, toâi tôù nhieàu khoâng keå xieát. OÂng Leä tuoåi ñaõ xeá chieàu maø khoâng coù ñöôïc moät ñöùa con noái doõi. Theo pheùp taéc thöôøng leä ôû thaønh aáy, ngöôøi naøo khoâng coù con thì sau khi cheát, taøi saûn ñeàu phaûi sung vaøo cuûa coâng. OÂng luoân caàu ñaûo maët trôøi, maët traêng, caùc vò trôøi, quyû thaàn, chín vò thaàn laøm meï, thaàn nuùi, thaàn caây… ñeå xin coù ñöôïc moät ñöùa con, nhöng ñeàu khoâng ñöôïc. OÂng töï nghó: “Ngöôøi coù chaäm nhanh, cöù luoân ñeán nöông nhôø thaàn caây, thaàn nuùi thì chaéc chaén cuõng seõ ñöôïc. Cuûa caûi roài cuõng seõ tieâu taùn heát, saûn nghieäp thì khoâng tu boå, taät beänh vaãn hay xaûy ra, tai hoïa thì hoaëc sôùm muoän, noâ tyø thì giaø cheát, gia suùc chaúng ñoâng nhieàu, ñeàu laø nhöõng yeâu nghieät, quyû thaàn daãn daét, meâ hoaëc ñaûo ñieân, laøm loaïn vua vaø daân… Nhö vaäy thì laøm sao coù phöôùc. Chæ theâm tai hoïa keùo ñeán, nhö do muø toái uoáng nhaàm thuoác ñoäc laïi cho laø thuoác hay, voâ cuøng hao toån, thuoác ñoäc maø ngaám vaøo thì phaûi maát maïng. Ngaøy nay, ta gieát haïi chuùng sinh, thôø cuùng quyû thaàn, ta seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, coøn mong gì ñöôïc sinh leân coõi trôøi nöõa. Thaät laø ñieàu sai laàm, ôû ñôøi coù ñaïo Phaät, coù baäc Thaùnh tieát thaùo thanh cao, laïi coù vò tieân teân laø ÖÙng Chaân nhaân (A-la-haùn). Vò Chaân nhaân aáy thanh tònh nhö ngoïc löu ly, ta haõy luoân tinh taán ñeán ñoù ñeå phuïng söï ñaïo aáy, chæ giöõ taâm yeân tónh, khoâng mong khoâng muoán, laáy ñoù laøm nieàm vui, hieän taïi ñöôïc an oån, qua ñôøi ñöôïc sinh leân coõi

trôøi.”

Tröôûng giaû Leä laïi nghó: “Ta phaûi thöôøng xuyeân cuùng döôøng,

phuïng söï Phaät vaø ba ngoâi baùu.”

Tröôûng giaû cuùng döôøng Phaät chöøng moät naêm thì vôï oâng sinh ñöôïc moät ngöôøi con trai. OÂng cho raèng nhôø cuùng döôøng Phaät maø ñöôïc maõn nguyeän, neân oâng ñaët teân cho con laø Phaät Ñaïi. Tröôûng giaû laïi cuùng döôøng, laøm lôïi ích cho caùc vò Tyø-kheo Taêng, laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät, ñöôïc moät naêm thì vôï oâng sinh tieáp moät ñöùa con trai, oâng ñaët teân cho con laø Taêng Ñaïi. Tröôûng giaû Leä nuoâi daïy hai ngöôøi con, chæ baøy Thaùnh ñaïo cho chuùng. Baåm taùnh cuûa Taêng Ñaïi raát nhaân töø, thöông yeâu ngöôøi vaø vaät, voâ cuøng hieáu thaûo, tuïng nieäm kinh phaùp vaø giôùi luaät cuûa Phaät, gaàn guõi baäc Sa-moân, thanh tònh bieát ñuû. Ngöôøi cha thaáy yù chí con nhö vaäy neân thöông yeâu raát ñaëc bieät. OÂng bò beänh naëng, lieàn keâu ngöôøi con lôùn laø Phaät Ñaïi ñeán, oâng khoùc vaø daën doø:

–Phaøm coù soáng thì phaûi coù cheát, vaïn vaät ñeàu voâ thöôøng, giöõ giôùi thì ñöôïc an vui, phaù giôùi thì bò nguy khoán, ngöôøi naøo giöõ gìn giôùi luaät cuûa Phaät daïy thì hoaøn toaøn khoâng bò hoaïn naïn. Taêng Ñaïi coøn nhoû maø coù loøng nhaân töø, bieát hieáu thaûo vaø thanh baïch…

Tröôûng giaû Leä daën doø nhö vaäy, vöøa döùt lôøi thì oâng qua ñôøi. Taêng Ñaïi nhö maát caû baàu trôøi, coâ ñôn khoâng nôi nöông töïa, sau khi caân nhaéc, taêng Ñaïi thöa vôùi anh mình:

–Thöa anh, em muoán xuaát gia laøm Sa-moân.

Ngöôøi meï lo nghó: “Con mình chaéc muoán vôï, nhöng laïi giaû vôø noùi doái laø muoán laøm Sa-moân.” Neân baø lo tìm hoûi vôï cho con. Phaät Ñaïi cuõng nghó laø em mình noùi doái nhö ngöôøi meï ñaõ nghó, neân lieàn ñi tìm kieám ngöôøi laøm vôï cho em.

Trong thaønh, coù ngöôøi con gaùi nhaø hieàn laønh, teân laø Khoaùi Kieán, naøng raát xinh xaén, kieàu dieãm, ñoan trang khoâng ai saùnh baèng, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng maäp khoâng oám, raát vöøa ngöôøi, laïi theâm neát na trong traéng, hieàn töø hieáu thaûo, gioáng nhö vaàng traêng giöõa caùc vì sao. Neáu ñöôïc naøng laøm vôï hieàn, ai cuõng ñeàu öa thích. Naøng ñöôïc hoûi cöôùi veà laøm vôï Taêng Ñaïi.

Hoâm aáy, ngöôøi anh môøi raát nhieàu khaùch quyù, moïi ngöôøi baø con, doøng hoï ai ai cuõng vui möøng hôùn hôû. Giöõa luùc ñoâng khaùch, ngöôøi anh hoûi ngöôøi em:

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

–Hoâm nay, em coù muoán laøm Sa-moân hay khoâng? Taêng Ñaïi ñaùp:

–Xin anh cho pheùp em laøm Sa-moân, ñeå em ñöôïc thoûa maõn nguyeän voïng töø laâu nay. Xin anh cho pheùp, em raát muoán laøm Sa- moân.

Ngöôøi anh lieàn cöôøi baûo:

–Anh cho pheùp em ñöôïc thoûa nguyeän ñoù!

Ngöôøi em raát vui möøng, lieàn ñaûnh leã ngöôøi anh, roài ngay ngaøy hoâm aáy ñi vaøo nuùi, thaáy moät vò Sa-moân tuoåi treû ñaày ñuû uy nghi ñang soáng moät mình beân moät goác caây. Taêng Ñaïi ñi ñeán tröôùc maët vò Sa- moân, chaép tay cuùi ñaàu ñaûnh leã, roài ñöùng thöa:

–Vì nhaân duyeân gì maø Toân giaû tu haønh laøm Sa-moân?

Vò Sa-moân aáy laø ngöôøi ñaõ ñaït ñaïo A-la-haùn, vò aáy bieát ñöôïc caùc vieäc trong voâ soá kieáp veà quaù khöù vaø vò lai, lieàn noùi vôùi Taêng Ñaïi:

–Kinh Phaät coù daïy: Con ngöôøi ham daâm duïc nhö löûa thieâu thaân, nhö caàm ñuoác chaùy ñi ngöôïc chieàu gioù, seõ bò löûa ñoát chaùy caùnh tay neáu khoâng chòu rôøi boû ngoïn ñuoác. Laïi gioáng nhö con quaï ngaäm mieáng thòt, bò chim öng, chim caét ñuoåi theo ñeå tranh giaønh, con quaï khoâng chòu nhaû mieáng thòt ra neân bò tai öông ñeán thaân maïng nhoû beù… Daâm duïc cuõng vaäy, voâ cuøng nguy hieåm. Chính vì theá maø toâi xuaát gia laøm Sa-moân.

Laïi nhö maät dính treân löôõi dao beùn, ñöùa treû ham vò ngoït duøng löôõi lieám neân bò tai hoïa ñöùt löôõi. Ngöôøi daâm duïc chæ taïm vui taâm ngu trong phuùt choác maø khoâng nghó ñeán sau ñoù seõ bò ñoát chaùy thaân. Ví nhö choù ñoùi ñöôïc khuùc xöông khoâ gaëm nhai ngaáu nghieán, chæ bò ñau mieäng meû raêng, töï laøm toån haïi chöù khoâng lôïi ích gì. Daâm duïc cuõng vaäy, traêm ngaøn öùc kieáp chaúng ñöôïc chuùt phöôùc ñöùc duø baèng tô toùc maø chæ bò toäi baùo trong ba ñôøi. Vì nghó nhö theá neân toâi môùi xuaát gia laøm Sa-moân.

Laïi ví nhö caây coù nhieàu hoa quaû toát töôi, ngöôøi qua ñöôøng vì tham lam neân laáy ñaù neùm, laáy caây kheàu, chæ trong choác laùt, hoa quaû ñeàu bò rôi ruïng, caønh laù taû tôi. Caây vì coù hoa quaû maø phaûi töï chòu laáy söï naùt tan.

Laïi nhö con phuø du tham maøu löûa, cöù ñaâm ñaàu vaøo ngoïn ñeøn neân thaân theå bò thieâu chaùy ruïi. Vaäy thì sao laïi khoâng lo cheá phuïc

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

daâm duïc.

Ngöôøi meâ môø khoâng bieát phaân bieät thieän, aùc, rôøi xa ngöôøi hieàn, gaàn guõi keû ngu, caøng ngaøy caøng toái taêm, troâi noåi, bò maát nöôùc, boû maïng, sau khi cheát bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ñieàu aùc ñaõ taïo, toäi loãi ñaõ mang, hoái haän laøm sao kòp nöõa! Ñöùc Phaät ñaõ thaáu ñaït chaân lyù, môû baøy Thaùnh ñaïo. Toâi nhôø aân Phaät, ñöôïc gaëp kinh phaùp vaø giôùi luaät, luoân giöõ taâm thanh tònh, ôû rieâng moät mình khoâng heà bò hoaïn naïn, quay nhìn laïi cuoäc ñôøi môùi bieát ñoù laø laàm laïc. Vì vaäy neân toâi ñaõ xuaát gia laøm Sa-moân.

Taêng Ñaïi nghe xong, lieàn cuùi ñaàu ñaûnh leã ngang chaân vò Sa- moân, roài quyø thöa:

–Ñöùc Phaät thaät laø baäc Thaùnh toái thöôïng, laø baäc toân quyù trong caùc vò trôøi, kinh phaùp Ngaøi daïy ñeå dieät tröø ngu si, xin nhaäp vaøo taâm con, con nguyeän töø boû cuoäc ñôøi oâ tröôïc, thöïc haønh theo ñaïo thanh tònh, giöõ gìn giôùi luaät Sa-moân ñeå taïo döïng phöôùc ñöùc.

Vò Sa-moân trôû thaønh thaày daïy baûo cho Taêng Ñaïi. Taêng Ñaïi sieâng ñoïc tuïng giôùi luaät, haàu thaày ñöôïc maáy thaùng thì baïch thaày:

–Con muoán vaøo nuùi saâu ñeå tu thieàn ñònh tòch tónh, caàu ñaïo öùng chaân cho ñeán khi dieät tröø heát caùc hoaïn naïn.

Vò thaày noùi:

–ÔÛ moät mình trong nuùi saâu raát khoù khaên. Ngöôøi ôû trong röøng nuùi saâu phaûi hoïc veà tinh tuù, bieát roõ khí haäu, thôøi tieát, phaûi döï tröõ nöôùc, löûa, löông khoâ, maät... Vì sao? Vì boïn giaëc troäm vaøo khoaûng nöûa ñeâm ñeán saùng sôùm hay tìm tôùi xin löûa, nöôùc, löông khoâ vaø maät, chuùng coù hoûi thì phaûi giaûi thích, chuùng caàn gì cuõng phaûi cho chuùng, neáu ta traùi yù seõ bò chuùng gieát.

Taêng Ñaïi kính vaâng lôøi daïy baûo Töø bi, ghi nhôù kyõ caøng nhöõng lôøi daën doø cuûa thaày, roài töø taï thaày ñeå ñi vaøo nuùi.

Ngöôøi anh nghó: “Em mình ñaõ thaønh Sa-moân chaéc khoâng bao giôø giöõ laïi vôï.” Vôï Taêng Ñaïi laø Khoaùi Kieán, xinh ñeïp khoâng ai saùnh baèng, neân ngöôøi anh raát thích naøng. Phaät Ñaïi beøn ñeán choã Khoaùi Kieán, ñaøn leân khuùc ca uûy mò, khôi daäy loøng daâm duïc, nhö sau:

–Thöông cho caây uaát kim höông, moïc giöõa caùnh ñoàng hoang, ñaõ qua bao muøa roài maø khoâng ai haùi, taám thaân beù nhoû muoán ñöôïc toát töôi, khoe saéc khoe höông ñoåi môùi, haõy cuøng toâi ôû beân nhau, gaén

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

chaët tình thaém thieát. Moãi naêm chæ moät ngoïn gioù taây, hoûi ai laø ngöôøi maø naøng yeâu quyù…

Khoaùi Kieán nghe xong, hieåu ngöôøi anh choàng coù yù xaèng baäy, naøng cuõng duøng moät khuùc ca ñeå ñaùp lôøi Phaät Ñaïi:

–Ñöùc Boån sö cuûa toâi cao vôøi, laø baäc toân quyù trong coõi trôøi, ngöôøi, chuùng ñeä töû thanh tònh cuûa Ngaøi goïi laø caùc Sa-moân, ca tuïng ngöôøi chaân chaùnh, toân laøm baäc Thaùnh. Coøn haøng daâm duïc chæ laø loaøi suùc sinh. Toâi ñaõ thoï giôùi trang nghieâm, khoâng thôø hai choàng, khoâng bao giôø sinh loøng daâm duïc, thaø cam chòu phaän nhoû beù yeáu heøn.

Phaät Ñaïi laïi haùt leân khuùc tình caûm bi ai, lôøi leõ uûy mò:

–Loøng ta yeâu naøng töø laâu nay caøng taêng theâm, ñaõ nhôø mai moái vaø boùi queû xem giôø laønh, ta thaät lo aâu, sôï naøng khoâng ñeán, nhöng roài thaáy ñöôïc aùnh saùng dung nhan cuûa naøng, loøng ta raát ñoãi vui möøng. Giôø ñaây naøng laïi chaúng chòu cuøng ta beân nhau, thaät phí uoång coâng ta. Ta ñaõ theà nguyeän moät loøng, thuïc nöõ coøn nghi ngôø gì nöõa?

Khoaùi Kieán raát sôï haõi, naøng ñaùp:

–Ñöùc Phaät ñaõ daïy leã nghi, phaûi coù toân ti thöù töï, vôï cuûa em trai cuõng töùc laø con, anh cuûa choàng cuõng nhö cha. Toâi ñaõ vaâng giöõ giôùi luaät, nguyeän caøng ngaøy caøng chaân chaùnh, thanh cao, nhö baäc Thaùnh, daâm duïc chính laø loaøi truøng, loaøi chuoät. Hôõi ngöôøi anh choàng cuûa toâi!

Nghe nhöõng lôøi noùi aáy, taâm yù ngöôøi anh vaãn cöù meâ hoaëc, vì quaù yeâu meán Khoaùi Kieán, loøng ñaõ saâu ñaäm, khoâng theå chuyeån dôøi ñöôïc.

Khoaùi Kieán laïi noùi:

–Phaøm ngöôøi ôû ñôøi phaûi lìa xa hai ñieàu: Khoâng neân ham thích daâm loaïn vaø laøm traùi vôùi giôùi luaät Phaät daïy. Sao anh laïi khaùc choàng toâi nhö theá?

Phaät Ñaïi noùi:

–Nhan saéc cuûa naøng thaät yeâu kieàu röïc rôõ, khaép caùc myõ nöõ coõi trôøi cuõng khoâng ai ñeïp nhö naøng. Loøng ra raát say ñaém, nuùi cao gì ta cuõng seõ vöôït qua.

Khoaùi Kieán suy nghó: “Anh naøy vì muoán ta neân böøng böøng cuoàng loaïn, thaät khoù ñeå ngaên caûn.”

Roài naøng noùi veà nhöõng söï baát tònh, nhöõng ñieàu xaáu aùc cuûa thaân theå ñeå töø choái. Naøng noùi:

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

–Anh yeâu thaân theå cuûa toâi, vaäy thaân theå toâi coù gì toát ñeïp? Ñaàu goàm chín maûnh xöông hôïp laïi thaønh chieác ñaàu laâu, beân trong chæ toaøn laø naõo. Maët thì coù baûy loã, luoân chaûy ra ñôøm giaõi, nhôø da che boïc laáy xöông. Ham thích ñaàu coå thì chæ laø da thòt laãn loän nhau. Thaân theå laïi coù loâng, toùc, moùng, raêng, da, thòt trong da, maùu, naõo, xöông, thòt. Trong buïng thì coù tim, laù laùch, thaän, ruoät, daï daøy, môõ, phoåi, phaân, nöôùc tieåu, maùu muû, noùng laïnh… Baøn chaân thì lieàn vôùi caúng chaân, caúng chaân lieàn vôùi ñuøi veá, ñuøi veá lieàn vôùi xöông cuøn, xöông cuøn lieàn vôùi löng, löng lieàn vôùi xöông soáng, xöông soáng lieàn vôùi xöông söôøn, xöông söôøn lieàn vôùi coå, coå lieàn vôùi ñaàu laâu. Caùnh tay thì lieàn vôùi khuyûu tay, khuyûu tay lieàn vôùi vai… Toâi nhö chieác bình veõ, beân trong chöùa ñaày phaân vaø nöôùc tieåu. Trong thaân toaøn boä baát tònh, ñaùng nhôøm gôùm nhö vaäy, coù gì ñaùng ñeå ham thích?

Phaøm ngöôøi ta thích ñieàu gì thì neân noùi cho hoï nghe nhöõng choã

xaáu aùc cuûa ñieàu aáy, taâm hoï seõ khoâng coøn thích ñieàu ñoù nöõa.

Phaät Ñaïi suy nghó: “Coâ naøy nhôù choàng thì laøm sao chòu laáy ta. Ta gieát em mình thì coâ aáy môùi chòu theo ta.” Suy nghó xong, Phaät Ñaïi töùc giaän ñi tìm nhöõng keû giaëc. Phaät Ñaïi thaáy moät ngöôøi daùng veû khinh baïc nôi quaùn röôïu, lieàn noùi vôùi haén:

–Nhaø ta coù nuoâi moät ñöùa ôû, noù troán ñi laøm Sa-moân, hieän nay noù ñang ôû trong nuùi.

Keû giaëc noùi:

–Ta bieát choã ñoù.

Phaät Ñaïi lieàn ñem vaøng baïc cho haén vaø baûo:

–Phaûi gieát ñöùa toâi tôù aáy roài nhanh choùng ñem ñaàu cuûa noù, caû y phuïc, gaäy phaùp thöôøng duøng vaø giaøy deùp cuûa noù mang cuõng ñeàu phaûi ñem heát veà. Ta seõ thöôûng theâm cho ngöôi nhieàu vaøng baïc.

Teân giaëc raát vui möøng, noùi:

–Caùc anh em, theo ta.

Roài haén lieàn vaøo nuùi, ñeán choã cuûa Taêng Ñaïi, noùi:

–Naøy Sa-moân! OÂng xuaát gia nhanh thaät. Taêng Ñaïi noùi:

–Caùc oâng muoán gì? ÔÛ ñaây, toâi coù nöôùc, löûa, löông khoâ, maät… coù theå söû duïng ñöôïc.

Ñeán nöûa ñeâm, teân giaëc noùi:

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

–Chuùng toâi khoâng caàn löûa, nöôùc… löông khoâ cuõng chaúng caàn bieát thôøi gian cuûa oâng, chuùng toâi chæ muoán coù ñöôïc ñaàu cuûa oâng ñeå ñem ñi maø thoâi!

Taêng Ñaïi nghe xong voâ cuøng sôï haõi, Toân giaû khoùc, noùi:

–Toâi chaúng phaûi Tröôûng giaû, cuõng chaúng phaûi baäc coâng haàu gì caû, toâi boû theá tuïc tu haønh theo ñaïo, khoâng tranh caõi vôùi ñôøi, hoïc ñaïo coøn non keùm, chöa ñaït ñaïo quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm vaø baäc A-la-haùn coù saùu thoâng. Caùc oâng gieát toâi thì ñöôïc lôïi ích gì?

–Chuùng toâi ñeán ñaây laø vì caàn chieác ñaàu laâu cuûa oâng, oâng ñöøng van xin voâ ích.

Taêng Ñaïi suy nghó: “Chaéc boïn giaëc nghe nhaø mình giaøu coù, hoï cho raèng mình mang theo chaâu baùu ñeán ñaây”, neân Toân giaû noùi vôùi boïn giaëc:

–Neáu muoán ñöôïc chaâu baùu, coù anh toâi coøn ôû nhaø, anh aáy teân laø Phaät Ñaïi. Toâi seõ ñöa thö veà ñeå anh toâi cho caùc oâng, caùc oâng seõ coù ñöôïc chaâu baùu nhö yù muoán.

Teân giaëc ñaùp:

–Anh cuûa oâng sai toâi ñeán gieát oâng ñaáy. Taêng Ñaïi lieàn noùi:

–Hoâm nay, toâi bò gieát, ñaáy cuõng laø do vôï toâi. Tröôùc ñaây, thaày toâi ñaõ daïy: “Ngöôøi soáng vôùi daâm duïc nhö caàm ñuoác chaùy ñi ngöôïc gioù, khoâng sôùm boû ñuoác xuoáng thì seõ bò löûa ñoát chaùy tay, laïi nhö maät dính treân löôõi dao, nhö chim öng ñuoåi baét chim quaï, nhö choù ñöôïc khuùc xöông khoâ, nhö caây do coù hoa quaû maø bò tai hoïa… Saéc duïc laø ñieàu tai hoïa cuûa thaân, thaät thaám thía laøm sao nhöõng lôøi daïy cuûa thaày.”

Roài Taêng Ñaïi laïi khoùc xin teân giaëc:

–Xin haõy cho toâi ñöôïc soáng theâm moät naêm nöõa ñeå toâi tu haønh ñaéc ñaïo. Toâi vaãn luoân ôû choã naøy, luùc aáy, ñeán gieát toâi vaãn khoâng muoän.

Teân giaëc ñaùp:

–Ta muoán coù ñöôïc ñaàu cuûa oâng ñeå ñem ñi ngay baây giôø. Moät naêm nöõa laø caùi gì? Nhöõng ngöôøi tu ñaïo ôû trong nuùi ñaéc ñaïo raát nhieàu. E ñeán luùc oâng tu haønh ñaéc ñaïo roài vaän thaàn thoâng bieán ñi maát. Thoâi, oâng ñöøng nhieàu lôøi nöõa, baét ñöôïc oâng roài, ta phaûi laáy ñaàu oâng thoâi.

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

Taêng Ñaïi laïi noùi:

–Xin oâng ñöøng gieát toâi lieàn. Tröôùc heát haõy chaët ñöùt moät chaân cuûa toâi vaø ñaët tröôùc maët toâi.

Teân giaëc lieàn chaët ñöùt moät chaân cuûa Taêng Ñaïi vaø ñaët tröôùc maët Toân giaû.

Taêng Ñaïi voâ cuøng ñau ñôùn, ñeán noãi khoâng theå noùi ñöôïc. Khi aáy, coù moät vò trôøi xuoáng choã cuûa Taêng Ñaïi, noùi:

–Haõy caån thaän, ñöøng kinh sôï, haõy giöõ taâm kieân trì. Ñôøi tröôùc, Toân giaû ñaõ bò sinh trong loaøi suùc sinh, bò ngöôøi moå gieát roài rao baùn thòt cuûa Toân giaû chöù khoâng phaûi chæ moät ñôøi. Ñòa nguïc, ngaï quyû gì Toân giaû cuõng ñeàu ñaõ bò ñoïa, thoáng khoå töø ñoù ñeán nay, khoâng phaûi môùi baây giôø.

Taêng Ñaïi noùi vôùi vò trôøi:

–Xin haõy laøm ôn baùo cho thaày toâi bieát ñeå thaày toâi chæ cho toâi bieát con ñöôøng cheát roài sinh veà choán naøo.

Vò trôøi lieàn ñi ñeán noùi vôùi vò thaày:

–Ñeä töû cuûa thaày saép bò ngöôøi khaùc gieát, ñang khoùc loùc caàu xin ñöôïc gaëp thaày.

Vò thaày lieàn bay ñeán choã cuûa ñeä töû mình, giaûng noùi kinh cho ñeä

töû:

–Trôøi, ñaát, nuùi Tu-di coøn phaûi bò hoaïi dieät, bieån caû cuõng coù luùc

khoâ caïn, chæ trong baûy ngaøy laø bò hoaïi dieät. Döôùi trôøi coù moät traän gioù teân laø Duy-lam, gioù Duy-lam vöøa noåi leân thì moïi ngoïn nuùi ñeàu bò ñaùnh ñoå, vaäy maø traän gioù aáy roài cuõng phaûi chaám döùt… huoáng gì laø taám thaân nhoû beù cuûa con, laøm sao saùnh baèng ñöôïc. Baây giôø, con chæ neân nieäm Phaät. Ñöùc Phaät thöôøng daïy veà voâ thöôøng, coù thònh aét coù suy, coù hôïp roài seõ tan, vinh hoa cuõng khoù giöõ, thaân con cuõng theá.

Taêng Ñaïi nghe nhö vaäy lieàn chöùng ñaïo Tu-ñaø-hoaøn. Teân giaëc laïi chaët ñöùt chaân coøn laïi cuûa Taêng Ñaïi, Taêng Ñaïi laïi caøng nhôù nghó ñeán lôøi daïy cuûa thaày, Toân giaû lieàn chöùng ñaïo quaû Tö-ñaø-haøm. Teân giaëc chaët ñöùt tay traùi cuûa Taêng Ñaïi, Taêng Ñaïi laïi moät möïc nhôù nghó veà lôøi daïy cuûa thaày, Toân giaû lieàn chöùng ñaïo quaû A-na-haøm. Teân giaëc chaët ñöùt tay phaûi cuûa Taêng Ñaïi, Taêng Ñaïi laïi caøng nhaát taâm nhôù nghó veà lôøi daïy cuûa thaày, Toân giaû lieàn chöùng ñaïo quaû A-la-haùn, neân khoâng coøn sôï haõi ñoái vôùi ba ñöôøng aùc, soáng cheát raát töï taïi, khoâng coù

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

gì ñaùng sôï haõi. Taêng Ñaïi noùi:

–Haõy ñöa cho toâi moät mieáng voû caây.

Teân giaëc lieàn loät moät mieáng voû caây ñöa cho Taêng Ñaïi. Taêng Ñaïi töï chích maùu mình, vieát thö leân voû caây: “Anh haõy soáng tuøy thôøi cho an laønh vaø hieàn laønh. Khi cha meï coøn soáng ñaõ gôûi gaém toâi cho anh, anh chaúng nhöõng khoâng nghe maø coøn traùi boû lôøi daïy cuûa cha meï, chæ vì moät chuùt nöõ saéc maø coát nhuïc phaûi töông taøn. Traùi lôøi cha meï, anh laø ñöùa con baát hieáu, gieát haïi maïng ngöôøi, anh laø keû baát nhaân, gieát moät suùc vaät thì toäi ñaõ khoâng nhoû, huoáng gì laø gieát baäc A- la-haùn. Toäi thì chaúng bò döøng nöûa chöøng, chæ mình anh töï taïo toäi aùc. Hoâm nay toâi coøn coù thaân hình, anh coøn coù theå gieát toâi, ñeán luùc toâi thaønh baäc Thieän Theä tónh laëng, anh coù muoán gieát haïi cuõng luoáng uoång. Toâi nguyeän noã löïc toân suøng chaùnh ñaïo.” Roài Taêng Ñaïi duoãi coå daøi ra hai thöôùc, Toân giaû noùi vôùi teân giaëc:

–OÂng haõy chaët ñaàu toâi ñi. Ñaàu toâi baây giôø cuõng gioáng nhö ñaàu baèng buøn, khoâng coù gì sôï haõi, toâi chæ lo sôï caùc oâng bò ñoïa vaøo ñòa

nguïc.

Teân giaëc lieàn chaët ñaàu Taêng Ñaïi, haén laáy y phuïc, gaäy, deùp vaø bình baùt cuûa Toân giaû, ñem ñeán choã ngöôøi anh vaø ñöa moïi thöù cho ngöôøi anh. Ngöôøi anh laïi traû coâng cho haén baèng nhieàu vaøng baïc.

Ngöôøi anh laøm thaønh moät hình noäm roài ñeå ñaàu ngöôøi em leân treân, laáy y phuïc cuûa ngöôøi em maëc vaøo hình noäm, gaäy, bình baùt vaø deùp ñeàu ñeå moät beân. Xong xuoâi, ngöôøi anh noùi vôùi naøng Khoaùi Kieán:

–Choàng cuûa naøng môùi veà nhaø, naøng haõy vaøo thaêm hoûi choàng ñi. Khoaùi Kieán voâ cuøng vui möøng, naøng chaïy ñeán choã cuûa Taêng

Ñaïi, thaáy Taêng Ñaïi ñang ngoài nhaém maét, naøng nghó laø choàng mình ñang tö duy veà ñaïo neân naøng khoâng daùm goïi. Naøng laøm nhieàu moùn aên ngon ñeå ñôïi luùc choàng tu nieäm veà ñaïo xong roài seõ duøng côm. Ñeán tröa, thaáy Taêng Ñaïi vaãn chöa môû maét, Khoaùi Kieán ñeán tröôùc choàng thöa:

–Baây giôø ñaõ tröa laém, sôï seõ bò quaù ngoï.

Naøng laáy laøm kyø laï, sao Taêng Ñaïi chaúng ñaùp lôøi gì. Naøng lay aùo Taêng Ñaïi ñeå ñaùnh thöùc. Ngay khi aáy, ñaàu cuûa Taêng Ñaïi rôi xuoáng ñaát, thaân theå ñeàu bò phaân taùn moãi thöù moät nôi. Khoaùi Kieán voâ cuøng kinh haõi, naøng nhaûy ra vaø la leân:

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

–Chaøng vöøa ngoài tröôùc maët toâi, sao laïi bò gieát haïi theá naøy. Naøng ñau ñôùn, phaãn uaát keâu trôøi, xoùt xa nhö xeù naùt tim gan,

maùu traøo nôi mieäng, ñoät ngoät qua ñôøi. Khoaùi Kieán giôùi haïnh thanh tònh, trong saïch nhö hö khoâng, taâm yù theo moâ phaïm cuûa baäc Thaùnh, khoâng theå lay ñoäng gioáng nhö ñaát, trinh tieát thanh cao, nhö baàu trôøi raát khoù löôøng tính. Luùc Khoaùi Kieán coøn soáng, chö Thieân ñaõ baøn baïc saép ñaët choã ôû cho naøng, ñeå ngheânh ñoùn thaàn thöùc cuûa naøng leân cung trôøi Ñao-lôïi, cho ñeán chæ trong choác laùt, naøng ñaït ñöôïc nhieàu phöôùc baùo khoâng cuøng taän ôû coõi trôøi.

Luùc aáy, Phaät Ñaïi vaøo nhaø ñeå xem thöû Khoaùi Kieán theá naøo roài, anh ta thaáy ñaàu vaø tay chaân cuûa Taêng Ñaïi laên töù taùn, Khoaùi Kieán thì bò thoå huyeát cheát moät beân. Thaáy vaäy, Phaät Ñaïi la leân:

–Than oâi! Ta laø keû traùi ñaïo trôøi, gaây ra ñieàu taøn aùc. Roài lieàn ñeán choã cuûa teân giaëc ñeå hoûi:

–Em ta luùc saép cheát coù traêng troái gì khoâng? Teân giaëc baûo:

–Coù gôûi thö laïi cho oâng ñaây.

Phaät Ñaïi ñoïc thö, lôøi leõ trong thö voâ cuøng khaån thieát, xoùt xa. Ñoïc thö xong, Phaät Ñaïi ñau ñôùn, ngheïn ngaøo, nguõ taïng gaàn nhö taéc ngheõn, khoùc than, nöôùc maét raøn ruïa:

–Ta traùi lôøi cha meï, laøm cho coát nhuïc töông taøn, ta laïi gieát baäc A-la-haùn.

Noùi xong, Phaät Ñaïi bò xuùc ñoäng quaù maïnh maø cheát, sau khi cheát, oâng ta bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Nghe chuyeän naøy, nhaø vua vaø daân chuùng, ai ai cuõng ñeàu xoùt thöông, ngaäm nguøi. Ñeå noi theo vaø khen ngôïi ñöùc haïnh thanh tònh cuûa ngöôøi em laø Taêng Ñaïi, hoï mai taùng cho Toân giaû, boán phía ñeàu xaây thaùp. Trôøi, roàng, quyû thaàn ñöùng ñaày trong hö khoâng, raûi hoa, ñoát höông thôm, ai ai cuõng ñeàu raát thöông caûm.

Khoaùi Kieán ñöôïc ngöôøi trong caû nöôùc choân caát, ai ai cuõng ñeàu xoùt thöông.

Caùc vò trôøi coù baøi taùn: “Tinh taán ñaït ñaïo, giöõ naêm giôùi khoâng thieáu khuyeát, trinh löông thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Coøn traùi lôøi Phaät daïy, baát hieáu vôùi cha meï, gieát haïi baäc Thaùnh thì cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, bò noùng böùc khoå ñau, khoâng bieát khi naøo môùi heát….”

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

Ñöùc Phaät baûo caùc ñeä töû:

–Töø nay veà sau, caùc oâng haõy gaéng söùc tu haønh ñeå xa lìa aùi duïc.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, caùc ñeä töû ñeàu hoan hyû ñaûnh leã roài lui ra.



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