cheát. ñaïo. phaùp.

KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 20**

1. Tuyeån Traïch ñöôïc Phaät giaùo hoùa chöùng tam quaû.
2. Tu ñaø hoaøn nhaân vôï beänh ñaéc quûa a-na-haøm.
3. Tyø-kheo laäp theä nhaäp ñònh, traûi qua thôøi gian daøi, xuaát ñònh lieàn
4. Tyø-kheo toïa thieàn bò raén ñoâïc caén, cheát sanh thieân, gaëp Phaät ñaéc
5. Tyø-kheo ngaên vua ñoäi khaên, mang giaøy vaøo leã Phaät nghe
6. Tyø-kheo tu quaùn baát tònh, ñaùc quaû tu-ñaø-hoaøn.
7. Tyø-kheo muø nhôø ngöôøi xoû kieâm, nghe phaùp, ñaéc ñaïo.
8. Tyø-kheo tam taïng maët y phuïc cuõ raùch thöôøng bò ñoùi, maët y phuïc

ñeïp ñöôïc aên ngon.

1. Phaät noùi phaùp duïc aùi, Tyø-kheo toäc taùnh töû chöùng phaùp hieàn Thaùnh.
2. Baûy ngöôøi con cuûa Chieân-ñaø-la traùi leänh vua, bò maát maïng.

# *TUYEÅN TRAÏCH ÑÖÔÏC PHAÄT GIAÙO HOÙA CHÖÙNG TAM* QUAÛ:

Ñöùc Phaät daïy con ngöôøi coù baûy taïng xöù. Ñoù laø phong taïng, sanh taïng, thuïc taïng, laõnh taïng, nhieät taïng, kieán taïng, duïc taïng. Trong caùc taïng naøy duïc taïng beàn chaéc nhaát, noù nöông vaøo nöôùc maét, nöôùc muõi, ñaøm giaûi, maùu, muû, gaân, coát, da, thòt, tim, gan, nguõ taïng, ruoät, bao töû, phaån, tieåu...

Baáy giôø,ø trong hoäi chuùng coù cö só teân Tuyeån Traïch, vôï oâng ta laø Dieäu Saéc, dung nhan xinh ñeïp tính caùch ñoan nghieâm. OÂng ta raát möïc yeâu thöông vôï, neân bò ñaém tröôùc phieàn naõo cuûa duïc laïc, nghe Phaät noùi nhö vaäy oâng lieàn baïch Phaät:

- Baïch ñöùc Theá Toân xin Ngaøi chôù noùi nhö vaäy. Taïi sao taâm duïc laïi khôûi leân nôi phaån tieåu? Vôï cuûa con xinh ñeïp khoâng coù caùc dô ueá. Ñeå

ñoä oâng ta Ñöùc Phaät lieàn hoùa ra moät ngöôøi phuï nöõ xinh ñeïp, saïch seõ goïn gaøng gioáng nhö Dieäu Saéc. Naøng khoan thai böôùc vaøo giöõa hoäi chuùng.

Tuyeån Traïch töôûng laø vôï mình thaät lieàn hoûi:

* Sao naøng laïi ñeán ñaây?
* Thieáp muoán nghe phaùp.

OÂng ta lieàn keùo naøng laïi ngoài leân aùo cuûa mình. Ñöùc Phaät duøng thaàn löïc khieán cho ngöôøi phuï nöõ aáy daây phaån ra laøm dô baån caû aùo oâng. Tuyeån Traïch khoâng chòu noãi muøi hoâi, duøng tay bòt muõi, nhìn xung quanh roài hoûi: “ai ñaõ laøm chuyeän naøy”

Baït Nan-ñaø khoâng nhòn ñöôïc noùi:

* Vì sao quay ñaàu nhìn toâi maø bòt muõi?
* Hoâi thoái quaù!

Ñöùc Phaät duøng thaàn löïc khieán cho Baït Nan-ñaø vaø caû hoäi chuùng thaáy ngöôøi phuï nöõ aáy laøm dô aùo oâng ta.

Baït Nan-ñaø lieàn hoûi:

* Haõy nhìn vôï oâng ñaõ bò dô ueá roài kìa!
* Vôï ta saïch seõ thaân khoâng coù caùc dô ueá. Neáu ngöôøi naøo nghi ngôø thì haõy ñeán maø xem. Roài laïi noùi vôùi Baït Nan-ña:
* Ta cho raèng oâng ñaõ laøm ra ñieàu naøy ñaáy! Baït Nan-ñaø töùc giaän, ñöùng daäy noùi:
* OÂng ñaùng ñöôïc goïi laø cö só thuùi. Vôï oâng ñaõ daây baån ra ñaày caû treân aùo oâng, oâng bò phaån traây leân ñaày ngöôøi maø khoâng bieát xaáu hoå, trôû laïi vu baùng ngöôøi khaùc. Cö só thuùi naøy ñaùng bò ñuoåi ra khoûi chuùng. Noùi xong laïâp töùc loâi oâng ta ra ngoaøi.

Tuyeån Traïch beøn noùi vôùi vôï:

* Ta vì yeâu thöông naøng cho naøng ngoài treân aùo, naøng laø ngöôøi lôùn maø laïi laøm nhö vaäy ö?

Ngöôøi vôï noùi: “OÂng gaàn tuùi phaån thì phaûi chòu nhö vaäy thoâi!”

Tuyeån Traïch baáy giôø lieàn sanh taâm nhaøm chaùn, muoán lau saïch phaân treân aùo thì phaân laïi dính vaøo ngöôøi hôn tröôùc. OÂng beøn quay qua hoûi Baït Nan-ñaø:

* Toâi phaûi laøm caùch naøo ñeå khoûi bò dô?
* Chaúng phaûi chæ coù phaån naøy dính thaân oâng thoâi ñaâu maø coøn coù caùc ñieàu teä haïi khaùc nöõa. Veà phaàn oâng neáu muoán tröø boû caùc dô aáy thì haõy traùnh baø ta ra, phaån cuûa vôï oâng ñaõ laøm cho caû hoäi chuùng ñau ñaàu böïc boäi.

OÂng ta ñaùp:

* Ñeä töû Phaät ñieàu raát töø bi sao oâng laïi aùc khaåu nhö vaäy?
* OÂng thaät ñaùng traùch, oâng töï thaáy vôï oâng laø saïch seõ neân môùi vu baùng ta chôù gì?

Tuyeån Traïch baûo vôùi vôï:

* Naøng haõy trôû veà tröôùc ñi.

Khi baø ta ñi roài, oâng lieàn noùi vôùi Baït Nan-ñaø:

* Toâi nay thaáy roõ ngöôøi nöõ taø vaïy nhieàu toäi loãi, ñaày daãy söï baát tònh, taâm voâ cuøng nhaøm chaùn muoán rôøi boûù vaø xuaát gia tu hoïc.

Baït Nan-ñaø noùi:

* Nay thaân theå oâng hoâi thoái nhö vaäy neáu duøng höông thôm thoa vaøo thaân phaûi ñeán moät naêm thì sau ñoù hoïa may môùi coù theå xuaát gia ñöôïc.
* Neáu toâi phaûi duøng höông thôm thoa thaân ñeán moät naêm, bieát ñaâu voâ thöôøng cöôùp ñi thaân maïng hoaëc Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn thì chí nguyeän xuaát gia cuûa toâi seõ khoâng thaønh töïu. Neáu nhö nay cho toâi xuaát gia thì toâi seõ khoâng ôû trong thaønh aáp xoùm laøng taêng phoøng,Tinh Xaù maø seõ ôû nôi vaéng veõ ñaép y baù naïp ñi khaát thöïc, khi toâi ñaõ ôû nôi vaéng veõ thì muøi hoâi thoái khoâng aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc nöõa.

Ñöùc Phaät nghe vaäy lieàn noùi:

Laønh thay! OÂng laø Sa-moân tu haønh phaïm haïnh, laäp töùc toùc raâu cuûa Tuyeån Traïch töï ruïng aoù maëc treân mình bieán thaønh ca sa, tay oâm bình baùt gioáng nhö vò Tyø-kheo. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp töù ñeá oâng lìa xa traàn caáu, ñaéc phaùp nhaõn tònh, Ñöùc Phaät laïi thuyeát phaùp, oâng ñaéc quaû A-na-haøm. Saùng hoâm sau oâng ñaép y oâm baùt vaøo thaønh vöông khaát thöïc, ñeán ñöùng tröôùc cöûa nhaø mình. Baáy giôø Dieäu Saéc troâng thaáy choàng ñaõ caïo toùc laøm vò Tyø-kheo lieàn noùi:

* Vì sao oâng laïi boû nhaø ñi laøm Sa-moân?
* Hoâm qua naøng thaûi ra nhöõng thöù baát tònh laøm nhô ueá thaân ta.
* OÂng laø Tyø-kheo maø laïi vu baùng ngöôøi nhö vaäy ö? Toâi töø ngaøy veà laøm vôï oâng ñeán nay chöa töøng ra khoûi cöûa huoáng chi laø ñi ñeán vöôøn Truùc.

Baáy giôø coù moät aùc quyû noùi vôùi Tuyeån Traïch:

* Ngöôøi maø hoâm qua oâng thaáy khoâng phaûi laø Dieäu Saéc, ngöôøi ñoù do Sa-moân Cuø Ñaøm bieán hoùa ra ñeå meâ hoaëc taâm oâng, nay oâng neân trôû veà vui höôûng nguõ duïc ñi, Sa-moân Cuø Ñaøm doái traù, oâng nay chaúng phaûi laøt Tyø-kheo thaät söï. Sa-moân Cuø Ñaøm thöôøng duøng huyeån thuaät meâ hoaëc moïi ngöôøi khieán cho hoï xuaát gia gioáng nhö löøa gaït oâng ngaøy nay vaäy.

Tuyeån Traïch ñaõ chöùng quaû bieát ñoù laø quyû lieàn noùi: “ Keû aùc nhö ngöôi cuõng laø giaû ta vaø Dieäu Saéc cuõng ñeàu laø giaû chæ coù caùc phaùp Ñöùc

Phaät thuyeát môùi laø chôn thaät thoâi”.

Dieäu Saéc nghe ñöôïc phaùp naøy lieàn xa liaø traàn caáu, ñöôïc phaùp nhaõn tònh, ñoaïn tröø taâm nghi hoái khoâng nghe theo lôøi ngöôøi khaùc, ñöôïc phaùp voâ uùy lieàn noùi vôùi Tuyeån Traïch: “Hay thay! oâng ñaõ tu haønh phaïm haïnh trong giaùo phaùp cuûa Phaät, toâi cuõng seõ xuaát gia tu hoïc”.

(Trích kinh Xuaát Hoa Ñaïo quyeån taùm)

# *TU ÑAØ HOAØN NHAÂN VÔÏ BEÄNH ÑAÉC QUÛA A-NA-HAØM:*

Xöa coù moät ngöôøi taùnh daâm daät, luùc naøo cuõng nghó ñeán nöõ saéc, muoán luoân noùi chuyeän vôùi hoï ngay trong giaác nguõ.

Moät hoâm, ngöôøi vôï bò beänh, thaân theå heùo hon. Gia ñình hoï keát thaân vôùi moät ñaïo só trí thöùc. Ngöôøi vôï thöa vôøi vôùi ñaïo só:

* Thöa ñaïo só! Con nay bò beänh ngaøy moät tieàu tuî, con muoán baøyn toû noãi loøng cuûa mình, ñöôïc khoâng?
* Con cöù noùi ñi ñöøng ngaïi, neáu laø vieäc bí maät ta seõ giöõ kin cho.
* Thöa ñaïo só, choàng con ña duïc, ngaøy ñeâm quaáy nhieãu khoâng ñeå con aên uoáng nguõ nghó, vì vaäy neân con sanh beänh, e raèng khoâng theå khoûi beänh.
* Neáu khi choàng con gaàn con thì haõy noùi theá naøy: Phaùp Tu-ñaø- hoaøn laø theá naøy ö?

Ngöôøi vôï laøm theo lôøi ñaïo só. Ngöôøi choàng raát hoå theïn, nghó raèng: “Ta laø Tu-ñaø-hoaøn khoâng döùt yù daâm duïc ñöôïc, nghó vaäy, oâng lieàn ñeán choã vaéng veõ thieàn ñònh, ñaùc quaû A-na-haøm, bieát mình ñaõ ñaéc ñaïo neân khoâng laøm vieäc daâm duïc vôùi ngöôøi nöõ nöõa. Ngöôøi vôï thaáy vaäy, hoûi choàng:

-Vì sao hoâm nay oâng boû ñöôïc loøng duïc?

* Ta ñaõ thaáy roõ coâ, thì ta khoâng theå cuøng coâ qua laïi.
* OÂng noùi ñaõ thaáy roõ toâi, vaäy toâi coù loãi gì? Toâi luoân luoân trong saïch khoâng huyû phaïm leã tieát cuûa ngöôøi phuï nöõ, sao laïi bí maéng ñeán noâng noãi naøy!

Ngöôøi vôï lieàn môøi hoï haøng thaân toäc ñeán, noùi:

* Nay choàng toâi baïc beõo, ñoaïn nghóa vôï choàng, laïi coøn maéng chöôûi toâi nöõa, noùi raèng bieát roõ toâi. Giôø tröôùc maët moïi ngöôøi, oâng haõy noùi ñi

-Thoâi ñi ñöøng noùi nöõa! Neàu caàn toâi seõ chöùng minh cho moïi ngöôøi

roõ.

Ngöôøi choàng vaøo trong laáy moät chieác bình chaïm troã raát ñeïp, chöùa

ñaày phaån ueá, ñaäy chaët mieäng bình, ngoaøi bình öôùp höông thôm ngaøo ngaït, ñem ñeán tröôùc moïi ngöôøi, baûo vôï raèng:

* Coâ coù thöïc loøng yeâu toâi khoâng? Neáu yeâu toâi thì haõy vuoát ve caùi bình naøy nhö ñang aâu yeám toâi vaäy.

Ngöôøi vôï lieàn oâm chaët bình vuoát ve aâu yeám khoâng muoán rôøi, thaáy vaäy, ngöôøi choáng lieàn ñaäp vôõ bình. Phaân hoâi chaûy traøn, doøi truøn luùc nhuùc. Ngöôøi choàng noùi:

* Baây giôø coâ coù daùm oâm caùi bình vôõ naøy khoâng?
* Toâi thaø cheát chöù khoâng theå ñeán gaàn noù, thaø nhaûy vaøo haàm löûa, lao mình xuoáng vöïc saâu, töø nuùi cao nhaûy xuoáng, ñaàu moät nôi chaân moät ngaõ, quyeát khoâng theå gaàn noù.
* Coâ ñaõ thaáy caùi bình nhö vaäy, toâi thaáy coâ coøn gôùm ghieác hôn nöõa, töø ñaàu ñeán chaân, phaân bieät quan saùt coù ba möôi saùu thöù baát tònh, coù gì ñaùng ñeå ta tham luyeán, lieàn noùi keä:

*Ngöôøi duõng nhaäp ñònh quaùn Thaân tam nhieãm buïi nhô Thaáy roài sanh nhaøm chaùn Nhö chieác bình chaïm kia.*

(Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 11)

# *TYØ-KHEO LAÄP THEÄ NHAÄP ÑÒNH, TRAÛI QUA THÔØI GIAN* DAØI, XUAÁT ÑÒNH LIEÀN CHEÁT:

Coù moät Tyø-kheo ñaéc Dieät taän ñònh, ñeán giôø aên ñaép y ñeán trai ñöôøng. Hoâm aáy, chuøa ñaùnh kieàn chuyø treã. Vò Tyø-kheo tinh taán suy nghó: “Sao ta laïi ñeå thôøi gian troâi qua voâ ích theá naøy, khoâng quaùn ñöôïc vò lai, bieát luùc naøo seõ ñaùnh kieàn chuyø, lieàn laäp theä nhaäp dieän taän ñònh ñeán luùc ñaùnh kieàn chuyø môùi xuaát ñònh”

Baáy giôø chuøa aáy gaëp naïn, caùc Tyø-kheo ñeàu boû chuøa ra ñi. Ba thaùng sau, tai naïn qua khoûi, caùc Tyø-kheo trôû veà chuøa, ñaùnh kieàn chuyø taäp chuùng. Luùc aáy vò Tyø-kheo kia xuaát ñònh roài cheát.

Veà sau coù moät Tyø-kheo khaát thöïc. Trôøi môùi môø saùng, ñònh ñi khaát thöïc laïi gaëp möa lôùn, vò Tyø-kheo nghó: “Neáu vaøo trong thoân seõ phai maøu y cuûa ta. Neáu ñôïi taïnh möa seõ uoång phí thôøi gian. Luùc naøy vì khoâng quaùn ñöôïc vò laïi, bieát luùc naøo möa môùi taïnh, lieàn nhaäp ñònh möa taïnh seõ xuaát ñònh”. Coù thuyeát noùi, möa suoát nöûa thaùng, coù thuyeát noùi möa suoát moät thaùng. Khi möa taïnh, vò Tyø-kheo xuaát ñònh roài cheát.

(Trích luaän Tyø-Baø-sa quyeån boán )

# *TYØ-KHEO TOÏA THIEÀN BÒ RAÉN ÑOÂÏC CAÉN, CHEÁT SANH* THIEÂN, GAËP PHAÄT ÑAÉC ÑAÏO:

Trong vöôøn Ni-caâu-loaïi nöôùc Ma-ñaàu-la coù vò Tyø-kheo ñang toïa thieàn nôi vaéng veõ. Coù moät con raén ñoäc naèm khoanh döôùi döôøng cuûa Ngaøi. vò Tyø-kheo ngoài thieàn nguõ guïc, luùc ngöûa leân, luùc cuoái xuoáng. raén ñoäc nghó: “Neáu ngöôøi naøy thaáy ta sôï chaéc muoán gieát ta, lieàn ngoùc ñaàu leân moã vaøo vò Tyø-kheo. Tyø-kheo maïng chung sanh leân trôøi Ñao Lôïi. Chö Thieân ngoïc nöõ ñeàu ñeán haàu haï quanh Ngaøi. vò Tyø-kheo baûo: “Caùc coâ chôù ñeán gaàn ta, neáu khoâng ta seõ bò phaïm giôùi”.

Caùc thieân nöõ nghó: “Vò Trôøi naøy ñôøi tröôùc aét laø Sa-moân, ñöôïc sanh leân ñaây höôûng phöôùc trôøi”. Caùc thieân nöõ lieàn ñem göông ñeán soi vaøo maët Ngaøi. Tyø-kheo thaáy mình maët aùo maõo trôøi, môùi bieát mình ñaõ sanh thieân. Ngaøi lieàn ñi ñeán khu vöôøn, ngoài döôùi goác caây thieàn quaùn tö duy caàu Tam-muoäi.

Trong ao nöôùc caïnh ñoù, coù moät loaøi chim laï cuøng caát tieáng keâu buoàn baõ, ai oaùn, aâm thanh hoøa quyeän vaøo nhau. Muoán caàu thaønh ñaïo maø khoâng ñöôïc.

Baây giôø, thieân töû töø coõi trôøi Tam thaäp tam xuoáng coõi Dieâm-phuø- ñeà, ñeán choã Theá Toân baïch raèng:

* Baïch Ñöùc Theá Toân! Khi con höôûng heát phöôùc trôøi seõ sanh vaøo ñòa nguïc Thaùi Sôn, cöù theá maø löu chuyeån, xin Ngaøi thöông xoùt hoùa ñoä cho con ñöôïc giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, vò Trôøi ngay ñoù xa rôøi traàn caáu, ñaéc phaùp nhaõn tònh.

(Trích kinh Tyø-kheo Toaï Thieàn Maïng Quaù Sanh Thieân).

# *TYØ-KHEO NGAÊN VUA ÑOÄI KHAÊN, MANG GIAØY VAØO LEÃ* PHAÄT NGHE PHAÙP:

Ñuùng theo luaät, ngöôøi vaøo chuøa nghe phaùp, leã Phaät ñeàu phaûi côûi boû khaên noùn.

Vua nöôùc aáy, ñaàu bò hoùi laïi coù gheû, yû mình doøng doõi cao quyù laáy vaûi daï quaán ñaàu, chaân mang giaøy, vaøo giaûng ñöôøng nghe kinh. Vua baûo Tyø-kheo:

Haõy noùi phaùp cho ta nghe.

Ñöùc Phaät coù daïy khoâng ñöôïc noùi phaùp cho ngöôøi mang giaøy

nghe.

Vua töùc giaän lieàn côûi giaøy, roài baûo Tyø-kheo:

* OÂng haõy mau noùi phaùp hôïp yù ta, neáu khoâng ta seõ beâu ñaàu

ngöôi.

Ñöùc Phaät caám khoâng ñöôïc noùi phaùp cho ngöôøi khoâng traàn ñaàu

nghe.

Vua noãi giaän, ra oai noùi:

- OÂng muoán laøm nhuïc ta, coá tình baét ta phaûi ñeå loä ñaàu ra. Neáu oâng

khoâng giaûi tröø ñöôïc nhöõng khuùc maét trong taâm ta, ta seõ chaët thaân oâng laøm ba khuùc.

Tyø-kheo noùi keä:

*OÂng duøng taâm baát tònh Cuøng vôùi yù saân giaän*

*Ngöôøi muoán ñöôïc nghe phaùp Cuûa baäc ñaïi trí noùi*

*Phaûi dieät tröø coáng cao Taâm yù thaät thanh tònh Xa lìa taâm haïi ngöôøi.*

Vua nghe xong loä veõ hoå theïn, ñöùng daäy naêm voùc saùt ñaát xin ñöôïc dieät tröø toäi loãi thaân khaåu yù, roài quyø goái chaép tay thöa vôùi Tyø-kheo:

- Khoâng roõ baøi keä naøy töø kinh khaåu Nhö Lai noùi ra hay laø Toân giaû bieát ñöôïc taâm yù cuûa toâi maø noùi.

Baøi keä naøy do Nhö Lai noùi ñaõ laâu roài.

Vua suy nghó: “Hay thay! Baäc ñaïi Thaùnh chöùng tam trí khoâng vieäc gì maø khoâng thoâng suoát, môøi bieát ñôøi sau coù keû saân haän haïi ngöôøi nhö ta, töø nay ta seõ khoâng taïo toäi loãi nöõa.”

Vua nghe Tyø-kheo thuyeát phaùp lieàn xa lìa traàn caáu ñaùc phaùp nhaõn

tònh.

(Trích kinh Khaät Nhi Phaù Aùc Taâm)

# *TYØ-KHEO TU QUAÙN BAÁT TÒNH, ÑAÙC QUAÛ TU-ÑAØ-HOAØN:*

Phaät ôû nöôùc Xaù-veä. Coù moät Tyø-kheo thaät kyø laï, ngaøy ngaøy thöôøng

ñeán caùc caùnh ñoàng ngoaøi thaønh, ñi töø ruoäng naøy sang ruoäng khaùc. Ngöôøi chuû ruoäng thaáy vaäy noãi giaän, nghó: “Ñaïo só gì maø ngaøy naøo cuõng ñi laïi khoâng chòu tu haønh”. Lieàn hoûi vò Tyø-kheo:

OÂng laø ai? Vì sao ñi ngang ñi doïc trong ruoäng toâi ñaày daáu chaân nhö vaäy?

Toâi coù vieäc kieän tuïng muoán tìm ngöôøi laøm chöùng.

Vò ñieàn chuû naøy, do kieáp tröôùc coù duyeân vôùi vò Tyø-kheo, neân nay ñöôïc Ngaøi teá ñoä. OÂng ta ñi theo Tyø-kheo ñeán nôi goø maõ thaáy xaùc cheát naèm ngoån ngang, sình tröôøng, hoâi thoái, chim thuù keùo ñeán aên, thòt vung

vaõi khaép nôi. Coù xaùc bò aên heát, coù xaùc vaãn coøn, gioáng nhö chim bò cheát chaùy, gioøi truøng ñuïc khoeùt hoâi haùm khoâng theå ñeán gaàn, caùc chim döõ tranh nhau ñeán aên thaây cheát. Tyø-kheo chæ cho ñieàn chuû thaáy, roài noùi:

Caùc loaøi chim thuù naøy laø ngöôøi laøm chöùng cho toâi.

Ñaây laø chim thuù sao coù theå laøm chöùng ñöôïc? Vaäy oâng ñaõ cuøng tranh caõi vôùi ai.

Taâm ta bò beänh, raät nhieàu loãi laàm, ta quaùn caùc thaây cheát naøy nhöõng thöù dô ueá hieän ra. Lieàn trôû veà phoøng quaùn thaân ta töø ñaàu ñeán chaân gioáng nhö thaây cheát kia. Nhöng taâm yù naøy laên xaên ñuoåi theo nhöõng thöù saéc, thanh, höông, vò, xuùc, hö huyeãn. Ta nay muoán bieát nguoàn goác cuûa taâm naøy. Khi taâm oâng khôûi leân ñöøng ñeå noù daãn oâng vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû. Ta coøn laø phaùm phu chöa thoaùt khoûi caùc raùng buoäc nhöng giaëc taâm naøy khoâng nghe lôøi ta, vì theá, neân moãi ngaøy ta ñeán choã ñoàng troáng, noùi vôùi caùi töôûng veà söï dô xaáu, baát tònh, noùi vôùi taâm voán laø loaïn ñoäng, meâ laàm, baát ñònh. Nay phaûi söûa ñoåi khoâng taïo caùc nghieäp aùc.

Ngöôøi chuû ruoäng nghe vaäy, lau nöôùc maét ngheïn ngaøo ngaøo noùi khoâng neân lôøi.

Veà sau, vò ñieàn chuû naøy, vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp trong suoát möôøi ngaøn naêm tu quaùn phaùp baát tònh, phaân tích töø ñaàu ñeán chaân coù ba möôi saùu thöù dô ueá. Baáy giôø, vò Tyø-kheo cuøng ñieàn chuû ôû ngay baûi tha ma nôi ñoàng troáng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích kinh Tyø-kheo Caàu Chöùng Nhaân)

# *TYØ-KHEO MUØ NHÔØ NGÖÔØI XOÛ KIM, NGHE PHAÙP, ÑAÉC* ÑAÏO:

Coù moät Tyø-kheo muø vaù aùo, kim bò suùt chæ, oâng noùi: Ai thích taïo phöôùc ñöùc thì xoû kim giuùp toâi!

Luùc aáy, Phaät ñi ñeán choã Tyø-kheo noùi: “Ta laø ngöôøi thích taïo phöôùc ñöùc, ta seõ xoû kim duøm oâng.”

Tyø-kheo muø nhaän ra tieáng Phaät. Voäi vaøng ñöùng daäy ñaûnh leã,

thöa:

Baïch Ñöùc Theá Toân! Coâng ñöùc cuûa Ngaøi ñaõ vieân maõn, vì sao Ngaøi

coøn thích taïo phöôùc ñöùc.

Ta tuy coâng ñöùc vieân maõn, vì bieát roõ nhöõng quaû cuûa coâng ñöùc, neân ñöôïc laøm baäc cao nhaát trong taát caû chuùng sanh. Nhaân ñoù, Tyø-kheo muø taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Phaät. Ñöôïc nghe phaùp, Tyø-kheo muø ñaéc phaùp nhaõn tònh, ñoâi maét lieàn saùng.

(Trích luaän Ñaïi Trí quyeån 10)

# *TYØ-KHEO TAM TAÏNG MAËT Y PHUÏC CUÕ RAÙCH THÖÔØNG* BÒ ÑOÙI, MAËT Y PHUÏC ÑEÏP ÑÖÔÏC AÊN NGON:

ÔÛ nöôùc Keá Taân, coù Tyø-kheo Tam Taïng tu haïnh ñaàu ñaø. Moät hoâm noï, Ngaøi ñi ñeán chuøa Nhaát Vöông, nôi ñang thuyeát hoäi lôùn. Ngöôøi giöõ cöûa thaáy y phuïc Ngaøi raùch röôùi ngaên khoâng cho vaøo. Ngaøi ñeán nhieàu laàn nhö vaäy nhöng vaãn khoâng ñöôïc vaøo.

Sau ñoù Ngaøi möôïn y ñeïp ñi ñeán hoäi. Laàn naøy, ngöôøi giöõ cöûa khoâng ngaên laïi. Ngaøi vaøo ngoài trong hoäi, trong ñoù baøy nhieàu thöùc aên ngon. Ngaøi laáy thöùc aên boû treân aùo tröôùc. Moïi ngöôøi hoûi nguyeân do, Ngaøi ñaùp:

Tyø-kheo toâi maët aùo raùch, maáy laàn ñeán ñaây maø khoâng ñöôïc vaøo. Nay nhôø aùo ñeïp naøy toâi môùi ñöôïc vaøo, neân coù ñöôïc thöùc aên ngon taát nhieân toâi phaûi cho caùi aùo tröôùc.

(Trích luaän Trí Ñoä quyeån 4)

# *PHAÄT NOÙI PHAÙP DUÏC AÙI, TYØ-KHEO TOÄC TAÙNH TÖÛ* CHÖÙNG PHAÙP HIEÀN THAÙNH:

Xöa coù ngöôøi teân Toäc Taùnh Töû töø boû gia ñình vôï con cuøng quyeán thuoäc xuaát gia laøm Sa-moân.Vôï cuûa oâng ta ñoan trang xinh ñeïp, thaáy choàng mình boû gia ñình xuaát gia lieàn taùi giaù.Toäc Taùnh Töû nghe tin vôï mình ñaõ laáy choàng khaùc, voâ cuøng buoàn baõ khoâng muoán tu haønh, lieàn trôû veà nhaø.

Caùc Tyø-kheo nghe vaäy ñeán baïcb Phaät. Phaät goïi Toäc Taùnh töû ñeán daïy oâng ta deïp tröø nhöõng dô ueá si aùi traàn lao, chaám döùt voïng töôûng. Ngay ñoù Toäc taùnh Töû chöùng ñöôïc phaùp cuûa Hieàn Thaùnh. Caùc Tyø-kheo baïch Phaät:“baïch Ñöùc Theá Toân!Neáu khoâng phaûi Nhö lai thì ai coù ñöôïc naêng löïc nhö vaäy”.

Phaät baûo: “Naøy caùc Tyø-kheo!Vò Tyø-kheo naøy khoâng phaûi ñôøi naøy taâm thöôøng nghó tôùi duïc maø ôû ñôøi quaù khöù taâm oâng ta cuõng ñaõ nhö vaäy”.

Xöa coù moät vò quoác vöông teân laø Phöông Tích. Trong cung vua phi taàn myõ nöõ khoâng theå tính keå. Caùc baø luoân tranh caõi khoâng chòu soáng hoøa thuaän vôùi nhau, cuoái cuøng taát caû ñeàu boû cung ra ñi. Vua tìm khaép nôi khoâng ñöôïc buoàn baõ khoâng bieát laøm sao. Luùc aáy coù moät vò tieân nhaân chöùng ñaéc nguõ thoâng, hieän hoùa voâ löôøng teân laø Voâ Laïc. Moät hoâm vò tieân ñang bay treân khoâng trung thaáy vua buoàn baõ lieàn bay xuoáng tröôùc vua noùi Phaùp veà tai hoïa aùi duïc vaø coâng ñöùc ly duïc. Vua nghe phaùp roài xuaát gia hoïc ñaïo tu töù phaïm haïnh. Sau khi vua maïng chung ñöôïc sanh leân coõi trôøi Phaïm Thieân.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo Vua Phöông Tích thuôû aáy nay chính laø Tyø- kheo naøy, coøn tieân nhaân Voâ Laïc chính laø ta vaäy.

(Trích kinh Na-laïi )

# *BAÛY NGÖÔØI CON CUÛA CHIEÂN ÑAØ LA TRAÙI LEÄNH VUA,* BÒ MAÁT MAÏNG:

Xöa coù gia ñình Chieân ñaø la sanh ñöôïc baûy ngöôøi con trai. Saùu ngöôøi anh ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoøan,chæ ngöôøi em uùt laø chöa ñaéc ñaïo. Meï cuûa hoï ñaõ ñaéc quaû A-na-haøm. Baûy anh em ñeàu thoï nguõ giôùi.

Theo leä thöôøng cuûa nöôùc naøy, giai caáp chieân ñaø la phaûi laøm vieäc gieát ngöôøi. Baát cöù ngöôøi daân naøo neáu phaïm toäi gieát ngöôøi, troäm cöôùp, daâm loøan vaø caùc toäi naëng khaùc thì vua ñeàu ra leänh cho chieân ñaø la gieát ho.ï

Moät hoâm vua cho vôøi ngöôøi anh caû ñeán vaø noùi:

* Boïn ngöôøi naøy toäi ñaùng cheát, ngöôi haõy gieát hoï ñi!
* Taâu Beäï haï! Xin Ngaøi roäng loøng tha thöù, tieän daân ñaõ thoï nguõ giôùi, giöõ thaân nghieäp raát thaän troïng ngay caû con kieán cuõng khoâng daùm gieát, thaø cheát chöù khoâng phaïm giôùi.

Vua noãi giaän haï leänh loâi anh ta ra chôï gieát. Anh ta laïi taâu vua

* Thaân naøy voán laø daân cuûa vua, coøn taâm naøy thì laø cuûa toâi. Beä haï muoán gieát thì cöù gieát, chöù toâi khoâng theå vaâng lôøi

Vua ra leänh beâu ñaàu ngöôøi anh caû, roài cho vôøi caùc ngöôøi em ñeán.

Naêm ngöôøi em ñeàu taâu:

* Tieän daân ñaõ thoï naêm giôùi khoâng daùm gieát ngöôøi !

Vua voâ cuøng töùc giaän ra leänh gieát taát caû, roài cho vôøi ngöôøi em uùt

ñeán.

Luùc baáy giôø hai meï con chieân ñaø la cuøng ñi ñeán cung vua.Vua

thaáy baø meï caøng giaän döõ hôn noùi:

* Saùu ngöôøi con tröôùc bò gieát sao baø khoâng ñeán, giôø ñöùa naøy baø laïi ñeán?

Ngöôøi meï taâu:

* Xin beä haï nghe tieän daân noùi. Vì saùu ngöôøi con tröôùc ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Giaû söû ñaïi vöông coù nghieàn chuùng noù naùt nhö tro buïi, chuùng noù vaãn khoâng khôûi taâm aùc. Ñöùa uùt naøy coøn laø phaøm phu, tuy bieát tu thieän nhöng chöa ngoä ñaïo. Vì theá toâi ï lo noù sôï phaùp vua maø tieác thaân maïng, phaïm giôùi saùt sanh, sau naøy cheát seû ñoïa vaøo nguïc Thaùi sôn. Vì thöông con neân toâi ñeán ñaây.
* Saùu ngöôøi tröôùc ñeàu ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoøan caû roài sao? Vua

hoûi

* + Taâu beä haï! Ñuùng vaäy!
	+ Vaäy baø ñaõ ñaéc quaû gì?
	+ Tieän daân ñaõ ñaéc quaû A-na-haøm!

Vua nghe xong gieo mình xuoáng ñaát, than thôû töï traùch:”Ta ñaõ

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 45

phaïm toäi lôùn lôõ gieát saùu vò Tu-ñaø-hoaøn”.

Vua voâ cuøng buoàn baõ, taâm trí baát an ñích thaân mình chuaån bò höông, daàu, cuûi ñeå traø tyø saùu ngöôøi tröôùc, vaø xaây thaùp cuùng döôøng.

Moãi ngaøy ba laàn vua saùm hoái, mong toäi tieâu dieät, roài xuaát tieàn cuûa caáp cho meï cuûa hoï. Ñeán caùc ngaøy trai vua cuõng saùm hoái mong toäi tieâu dieät ñeå khoûi ñoïa ñòa nguïc

(Trích kinh Töø Nhaân Baát Saùt)

■