thuoäc

KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 21**

**(THAÙNH VAÊN LAØM VIEÄC AÙC, TAÊNG BOÄ 20)**

1. Nhaân duyeân keát aùn giöõa Ñieàu-ñaït vaø Ñöùc Phaät
2. Ñieàu-ñaït muoán haïi Phaät vaø ñeä töû cuûa Ngaøi
3. Ñieàu-ñaït hoïc roäng vaø tu thaàn tuùc chæ vì lôïi döôõng
4. Ñieàu-ñaït vaø Caâu-giaø-lôïi khen ngôïi laãn nhau
5. Ñieàu-ñaït giaønh chuùng Taêng khoâng ñöôïc, laïi maát caû quyeán
6. Choàn hoang-tieàn thaân cuûa Ñieàu-ñaït
7. Muoán haïi Cuø-di, Ñieàu-ñaït ñoaï ñòa nguïc
8. Ñeà-baø-ñaït-ña xöa laøm daõ can phaù vôõ bình, maát maïng
9. Ñeà-baø-ñaït-ña xöa laøm khæ vôùt maët traêng trong gieáng
10. Ñôøi tröôùc, Ñeà-baø-ñaït-ña gieát sö töû saéc vaøng
11. Boán Tyø-kheo Ñeà-xaù.v.v… chòu toäi töø nheï tôùi naëng
12. Tyø-kheo Thieän Tinh phaûn nghòch Nhö lai

# *NHAÂN DUYEÂN KEÁT OAÙN GIÖÕA ÑIEÀU-ÑAÏT VAØ ÑÖÙC*

***PHAÄT:***

Baáy giôø, Ñieàu-ñaït coù yù nghó xaáu muoán phaù haïi phæ baùng Ñöùc Nhö Lai, töï cho mình ñaõ ñaéc ñaïo. Moïi ngöôøi quôû traùch oâng ta. Trôøi, roàng, quyû thaàn, Ñeá thích, Phaïm vöông, Töù Thieân vöông ñeàu khuyeân baûo Ñieàu-ñaït:

* + Ngöôi muoán phaù haïi Phaät, chaúng khaùc gì laáy tay neùm maët Trôøi, maët traêng.

Nghe vaäy, Ñieàu-ñaït vaãn khoâng ñoåi yù. Caùc Tyø-kheo ñem vieäc aáy baïch Phaät:

* + Baïch Ñöùc Theá toân! Vì sao Ñieàu-ñaït coù taâm hieàm haän, saâu naëng nhö theá?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* + Ñieàu-ñaït ñoái vôùi ta khoâng chæ rieâng ñôøi naøy maø nhieàu ñôøi ñaõ nhö theá. Vaøo thôøi quaù khöù, coù moät nöõ Phaïm chí xinh ñeïp voâ cuøng khoâng ai saùnh kòp. Theo pheùp thôi aáy thì caùc Phaïm chí, giaû söû muoán ñem con gaùi ban cho ngöôøi naøo thoâng thuoäc kinh ñieån thì phaûi thænh naêm traêm baïn ñoàng hoïc cuùng döôøng ba thaùng ñeå xem xeùt kieán giaûi cuûa hoï. Luùc aáy, trong naêm traêm ngöôøi, coù moät ngöôøi hieåu bieát roäng nhöng ñaõ lôùn tuoåi, gaày yeáu, maët xaáu, maét lôø. Nhìn thaáy ngöôøi naøy, cha meï coâ gaùi ñeàu buoàn baõ vaø chính baûn thaân coâ cuõng vaäy. Coâ töï nghó: ñaâu theå laøm vôï moät ngöôøi xaáu xí nhö quyû theá naøy, phaûi tính sao ñaây?

Khi aáy, töø xa coù moät Phaïm chí treû tuoåi, töôùng maïo ñónh ñaïc, thoâng minh trí tueä, nghe tin nhaø nöõ Phaïm chí kia thænh caùc baïn ñoàng hoïc ñeå choïn ngöôøi gaû con gaùi cuûa mình. Phaïm chí treû tuoåi naøy ñi ñeán ñoù vaán naïn caùc Phaïm chí kia. Taát caû ñeàu khoâng ñoái ñaùp ñöôïc vì trí tueä cuûa naêm traêm ngöôøi aáy khoâng sao bì kòp. Thaáy Phaïm chí naøy, cha meï vaø coâ gaùi ñeàu raát vui möøng, vaø nghó raèng: Nay mình ñaõ tìm ñöôïc chaøng reã taøi gioûi nhö yù nguyeän.

Theá roài, Phaïm chí lôùn tuoåi ñeán thöông löôïng vôùi Phaïm chí treû tuoåi: Toâi nay ñaõ giaø, gia ñình kia töø laâu höùa gaû con gaùi hoï cho toâi, thì coâ aáy laø vôï toâi. Baây giôø, toâi giao cho caäu taát caû nhöõng gì maø toâi coù ñöôïc ñeå caäu nhöôøng cho toâi coâ aáy. Caäu haõy thöông xoùt tuoåi giaø maø ñöøng laøm toâi ñau khoå.

Phaïm chí treû tuoåi ñaùp: Chuùng ta khoâng neân vì tình rieâng maø vöôït qua pheùp taéc. Toâi phaûi cöôùi coâ aáy thoâi.

Ba thaùng troâi qua, coâ gaùi ñöôïc gaû cho Phaïm chí treû tuoåi. Phaïm chí giaø cho raèng, Phaïm chí treû ñaõ laøm nhuïc mình ñeå ñöôïc vôï, neân ñem loøng ñoäc aùc, ñôøi ñôøi keát oaùn vôùi ngöôøi kia, khoâng hoùa giaûi ñöôïc.

Phaïm chí treû tuoåi thöôøng tu haïnh töø, coøn Phaïm chí giaø thöôøng keát loøng ñoäc haïi.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo: Phaïm chí giaø luùc aáy, nay laø Ñieàu-ñaït, Phaïm chí treû chính laø ta, coøn ngöôøi nöõ ñoù laø Cuø-di.

( Trích Sanh kinh quyeån 1)

# *ÑIEÀU ÑAÏT MUOÁN HAÏI PHAÄT VAØ HAØNG ÑEÄ TÖÛ CUÛA* Ngaøi:

Ñieàu-ñaït vaø vua A-xaø-theá cuøng nhau baøn tính vieäc haïi Phaät vaø haøng ñeä töû cuûa Ngaøi. Khi aáy, nhaø vua ra leänh daân trong nöôùc khoâng ñöôïc cuùng döôøng Phaät.

Baáy giôø, toân giaû Xaù-lôïi-phaát, Tyø-kheo-ni Baø-hoøa-ñeà v.v… daãn caùc

ñeä töû cuûa mình ñi ñeán caùc nöôùc khaùc, chæ coù Ñöùc Phaät vaø naêm traêm A- la-haùn coøn ôû laïi nuùi Kyø-xaø-quaät. Ñieàu-ñaït ñeán taâu vua raèng:

* Caùc ñeä töû Phaät nay ñaõ giaûi taùn heát roài, chæ coøn naêm traêm ngöôøi ôû laïi beân Phaät. Xin beä haï ngaøy mai thænh Phaät vaøo thaønh, toâi seõ cho naêm traêm con voi lôùn uoáng röôïu say, xua noù giaãm ñaïp hoï cheát heát. Sau ñoù, toâi seõ laøm Phaät hoùa ñoä moïi ngöôøi.

Nghe vaäy, nhaø vua vui möøng, lieàn ñi thænh Phaät. Ñöùc Phaät bieát ñöôïc aâm möu cuûa Ñieàu-ñaït, vaãn ñaùp:

* Toát laém!

Nhaø vua trôû veà baùo cho Ñieàu-ñaït bieát. Hoâm sau, ñeán giôø thoï trai, Ñöùc Phaät vaø caùc vò A-la-haùn ñeán cöûa thaønh. Baáy giôø, baày voi say lieàn roáng leân, caát voøi, huùc ngaõ töôøng thaønh, quaät ngaõ caây coái, xoâng veà phía tröôùc. Ngöôøi trong thaønh ñeàu run sôï. Khi ñoù, naêm traêm A-la-haùn bay leân Hö khoâng, chæ coù toân giaû A-nan ôû laïi beân Phaät. Baày voi say giaêng haøng ngang xoâng ñeán choã Phaät. Ñöùc Phaät ñöa 5 ngoùn tay hieän ra 5 con sö töû cuøng roáng leân laøm chaán ñoäng caû ñaát Trôøi. Baày voi say phuïc xuoáng ñaát, khoâng daùm ngoùc ñaàu leân, ngay ñoù tænh röôïu, rôi leä, hoái loãi. Vua vaø thaàn daân ai naáy ñeàu kính phuïc. Ñöùc Theá toân vaø caùc vò A-la-haùn töø töø böôùc vaøo cung ñieän nhaø vua, thoï trai xong vaø chuù nguyeän. Sau ñoù, nhaø vua baïch Phaät:

* Traãm vì baåm tính ngu toái, nghe theo lôøi gieøm pha cuûa Ñieàu-ñaït, neân taïo toäi nghòch aùc, cuùi mong Ñöùc Theá toân ruõ loøng töø bi, tha thöù cho söï ngu muoäi cuûa traãm.

Ñöùc Phaät baûo vua A-xaø-theá vaø caùc Tyø-kheo:

* ÔÛ ñôøi coù taùm ñieàu khieán ngöôøi ñôøi khôûi taâm phæ baùng, taát caû do ham tieáng khen maø daãn ñeán troïng toäi. Taùm ñieàu aáy laø: lôïi (ñieàu laøm thoûa maõn), suy (ñieàu khoâng vöøa yù), huûy (lôøi cheâ sau löng), döï (lôøi khen sau löng), xöng (lôøi khen tröôùc maët), cô (lôøi cheâ tröôùc maët), khoå (ñau khoå, buoàn phieàn), laïc (vui möøng, sung söôùng). Töø xöa ñeán nay, khoâng ai khoâng bò taùm ñieàu naøy meâ hoaëc.

Ñöùc Phaät lieàn noùi keä (vaên nhieàu neân khoâng ghi heát) Ñöùc Phaät laïi baûo:

* Xöa coù vò Quoác vöông thích aên thòt chim nhaïn, thöôøng baûo thôï saên giaêng löôùi baét chim ñeå moãi ngaøy daâng leân vua moät con. Moät hoâm, coù moät con nhaïn chuùa daãn naêm traêm con nhaïn ñaùp xuoáng kieám aên. Chaúng may nhaïn chuùa sa löôùi, bò thôï saên baét ñöôïc. Baáy giôø, caû baày nhaïn sôï haõi bay vuït leân, nhöng quanh quaån maõi khoâng chòu ñi. Boãng coù moät con nhaïn luoân baùm theo nhaïn chuùa, khoâng keå gì ñeán cung teân, caát tieáng

keâu la thaûm thieát lieân tuïc suoát ngaøy ñeâm khoâng döùt. Thaáy vaäy, thôï saên caûm thöông nghóa tình cuûa chim nhaïn, lieàn thaû nhaïn chuùa trôû veà vôùi ñaøn. Caû baày vui möøng quaây quaàn beân nhaïn chuùa. Khi ñoù, thôï saên ñem moïi vieäc taâu leân vua. Nhaø vua caûm nghóa tình cuûa loaøi nhaïn, neân khoâng baét chuùng nöõa.

Nhaïn chuùa luùc aáy chính laø ta ngaøy nay, con chim nhaïn kia laø A- nan, baày nhaïn naêm traêm con nay laø naêm traêm vò A-la-haùn, oâng vua aên thòt chim nhaïn nay chính laø Ñaïi vöông, thôï saên baáy giôø nay laø Ñieàu-ñaït. Töø tröôùc ñeán nay, oâng aáy luoân coù yù haïi ta. Ta nhôø söùc ñaïi töø maø ñöôïc thoaùt naïn, laïi khoâng coù söï oaùn hôøn, neân ñöôïc thaønh Phaät.

Nghe vaäy, vua vaø quaàn thaàn raát vui möøng. ( Trích kinh Phaùp Cuù quyeån 4)

# *ÑIEÀU-ÑAÏT HOÏC ROÄNG VAØ TU THAÀN TUÙC CHÆ VÌ LÔÏI* DÖÔÕNG:

Xöa coù Tyø-kheo teân laø Ñieàu-ñaït thoâng minh hoïc roäng. Trong möôøi hai naêm, toân giaû toïa thieàn nhaäp ñònh, taâm khoâng dao ñoäng. Ñieàu-ñaït haønh 12 haïnh ñaàu-ñaø khoâng heà thieáu soùt, khôûi quaùn baát tònh, quaùn nieäm hôi thôû. Caùc phaùp baäc nhaát cuûa theá gian, nhaãn ñeán caùc phaùp ñaûnh v.v… moãi moãi ñeàu thoâng suoát. Kinh Phaät ñaõ thuoäc tôùi haøng vaïn quyeån, nhieàu ñeán noãi voi chôû khoâng heát. Sau ñoù, taâm yù thay ñoåi lui suït, daàn daàn oâng ta sanh ra aùc nieäm, ñaém tröôùc lôïi döôõng theá gian, chæ mong ngöôøi cuùng döôøng,. Ñieàu-ñaït ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi, roài ñöùng qua moät beân, baïch vôùi Phaät raèng:

* Cuùi mong Ñöùc Theá toân daïy phaùp thaàn tuùc cho con. Nghe xong, con seõ coá gaéng tu trì. Khi ñöôïc thaàn tuùc, con seõ daïo ñeán phöông khaùc, giaùo hoùa khaép nôi.

Ñöùc Theá toân baûo:

* Nay oâng chôù nghó ñeán phaùp thaàn tuùc, sao khoâng hoïc boán phaùp: voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ?

Khi aáy, Tyø-kheo Ñieàu-ñaït lieàn nghó: sôû dó Ñöùc Nhö Lai khoâng daïy phaùp thaàn tuùc cho ta laø vì sôï coù ngöôøi hôn mình maø xaáu hoå. Ñieàu-ñaït beøn töø bieät Ñöùc Nhö Lai, ñi ñeán choã Ngaøi Xaù-lôïi-phaát caàu hoïc phaùp thaàn tuùc. Luùc ñoù, Ngaøi Xaù-lôïi-phaát baûo Ñieàu-ñaït:

* Nay oâng chôù nghó ñeán phaùp thaàn tuùc, sao khoâng hoïc boán phaùp: voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ?

Ñieàu-ñaït suy nghó: Xaù-lôïi-phaát naøy ñöôïc xem laø trí tueä baäc nhaát, nhöng ta xeùt thaáy trí tueä cuûa oâng aáy cuõng nhö löûa ñom ñoùm so vôùi aùnh

saùng cuûa maët Trôøi, maët traêng. Ta tuïng ñoïc kinh ñieån khoâng ai saùnh baèng, coøn chöa hieåu ñöôïc phaùp thaàn tuùc, huoáng nöõa Xaù-lôïi-phaát laïi coù theå hieåu ñöôïc ö? Theá roài, Ñieàu-ñaït töø bieät Xaù-lôïi-phaát, ñi ñeán choã Ngaøi Muïc-kieàn-lieân caàu hoïc phaùp thaàn tuùc. Ngaøi Muïc-lieân baûo:

* Haõy thoâi ñi Ñieàu-ñaït! Ngöôøi môùi hoïc ñaïo, tröôùc neân hoïc boán phaùp: voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, laïi neân tinh taán tu phaùp Töù thieàn. Nhö theá môùi ñöôïc phaùp thaàn tuùc.

Ñieàu-ñaït noãi giaän, töï nghó: Muïc-lieân naøy töï khoe thaàn tuùc cuûa mình khoâng ai saùnh baèng. Sôû dó oâng aáy khoâng daïy cho ta laø vì sôï khoâng baèng ta. Neáu ta ñöôïc thaàn tuùc thì oâng aáy maát danh döï. Nay ta ñaõ ñi khaép nôi hoïc thaàn tuùc maø khoâng ai chòu daïy cho ta, chæ coøn A-nan laø em ta, laø ngöôøi hoïc roäng nghe nhieàu, ñöùc haïnh ñaày ñuû. Nay ta seõ ñeán ñoù hoïc hoûi.

Ñieàu-ñaït noùi vôùi A-nan:

* Anh nghe em hieåu raønh phaùp thaàn tuùc, haõy noùi cho anh nghe. Khi ñöôïc thaàn tuùc roài, anh seõ ñeán phöông khaùc, giaùo hoùa khaép nôi.

Baáy giôø, A-nan noùi phaùp thaàn tuùc cho Ñieàu-ñaït nghe.

Nghe xong, Ñieàu-ñaït ñeán choã vaéng veû, moät loøng nhieáp nieäm, töø thoâ vaøo teá, roài töø teá trôû veà thoâ, duøng taâm naâng thaân, roài duøng thaân naâng taâm, thaân taâm hôïp nhau, laàn laàn rôøi khoûi maët ñaát. Ban ñaàu, caùch maët ñaát khoaûng baèng haït meø, roài chuyeån thaønh khoaûng caùch nhö haït ñaøo, daàn daàn rôøi khoûi maët ñaát. Töø ñaát leân ngang giöôøng, töø giöôøng leân tôùi maùi nhaø, töø maùi nhaø leân ñeán Hö khoâng. ÔÛ trong Hö khoâng, hieän ra 18 phaùp thaàn bieán, leân xuoáng töï do. Ñieàu-ñaït hoùa laøm moät ñöùa beù daùng veû xinh ñeïp, treân ñaàu coù naêm choûm, maët ñeïp nhö hoa ñaøo, ngoài treân ñuøi thaùi töû A-xaø-theá, hoaëc cöôøi, hoaëc khoùc, gioáng nhö ñöùa treû. Nhöng thaùi töû vaãn bieát ñoù laø Ñieàu-ñaït, suoát ngaøy ñuøa giôõn, khoâng bieát nhaøm chaùn, hoaëc keâu la khaïc nhoå, hoaëc nhaác boång thaân mình, chuyeàn tay töø traùi sang phaûi.

Thaùi töû suy nghó: Thaàn tuùc cuûa Ñieàu-ñaït hôn caû Cuø-ñaøm kia, coù theå bieán hoùa ra voâ soá. Moãi ngaøy, A-xaø-theá cung caáp cho Ñieàu-ñaït naêm traêm phaàn thöùc aên, ñuùng thôøi cuùng döôøng khoâng ñeå thieáu thoán.

Khi aáy, chuùng Tyø-kheo thaáy A-xaø-theá cung caáp cho Ñieàu-ñaït, lieàn baïch ñaày ñuû vôùi Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Caùc oâng chôù tham söï cuùng döôøng nhö Ñieàu-ñaït. Ñieàu-ñaït ñaõ töï choân vuøi mình, laïi choân vuøi ngöôøi khaùc. Caû hai ñeàu maéc toäi ñoïa. Ví nhö caây chuoái, ngöôøi ngu mong caàu loõi chaéc thì khoâng theå coù ñöôïc. Tre lau cuõng nhö vaäy. Nhö la mang thai, thì meï con ñeàu maát maïng.

Xöa coù baày chim Thöùu coøn non nôùt. Chim Thöùu meï baûo chim non raèng: Neáu caùc con muoán hoïc bay lieäng giöõa Hö khoâng, khi nhìn thaáy ñaát baèng caùi mAÂm, thì caån thaän chôù bay leân nöõa. Neáu bay quaù cao, caùc con seõ bò gioù maïnh laøm toån haïi, ñaàu moät nôi thaân moät ngaõ. Luùc aáy, chim non khoâng nghe theo lôøi chim meï daën, bay cao quaù neân bò gioù cuoán ñi laøm naùt thaân maát maïng. Tyø-kheo caùc oâng chôù khôûi yù naøy.

Caùc Tyø-kheo neân bieát: Gioáng nhö baày ruøa, ruøa meï baûo vôùi con mình raèng: Caùc con haõy töï baûo hoä, chôù ñeán choã ñoù. Nôi aáy coù ngöôøi thôï saên saün saøng baét caùc con xeû thaønh naêm ñoaïn. Baáy giôø, ruøa con khoâng nghe lôøi ruøa meï daën, lieàn ñi ñeán nôi ñoù, vui ñuøa vôùi nhau, bò thôï saên baét ñöôïc. Coù moät vaøi con ñöôïc an oån trôû veà nhaø. Ruøa meï hoûi: caùc con töø ñaâu veà? Ruøa con traû lôøi: Caùc con cuøng nhau ñi ñeán choã ñoù xem, nhöng khoâng thaáy thôï saên, chæ thaáy sôïi daây daøi ñuoåi theo sau chuùng con. Ruøa meï baûo: Sôïi daây naøy ñuoåi theo caùc con töø xöa ñeán nay. Toå tieân, cha meï caùc con ñeàu do sôïi daây naøy maø maát maïng.

Caùc Tyø-kheo neân bieát: Gioáng nhö con choàn ñoäc, ngaøy ñeâm rình kieám phaân nhô, nuoâi nhöõng con thuù khaùc ñeå laáy phaân aên, roài aên luoân phaân cuûa chính noù thaûi ra. Tyø-kheo Ñieàu-ñaït tham söï cuùng döôøng cuõng laïi nhö vaäy.

Thuôû xöa, phong tuïc cuûa nöôùc Ñaïi-nguyeät-chi thöôøng laáy chaùo söõa ñeå cho heo aên. Baáy giôø, ngöïa thuoäc nhaø quan noùi vôùi ngöïa meï raèng: Chuùng con ñaõ heát loøng phuïc vuï nhaø vua, khoâng keå xa gaàn, ñeàu hoaøn taát nhieäm vuï, nhöng aên thì toaøn coû khoâ, uoáng chæ coù nöôùc ñoïng. Ngöïa meï noùi vôùi con mình: Caùc con chôù ham muoán loaïi chaùo söõa kia. Chaúng bao laâu, caùc con seõ thaáy haäu quaû tröôùc maét. Saép ñeán Teát, moïi nhaø ñeàu troùi heo laïi, thaû vaøo vaïc nöôùc soâi, baày heo keâu la inh oûi. Ngöïa meï baûo con raèng: Caùc con coøn nhôù tôùi moùn chaùo söõa nöõa khoâng. Muoán nghieäm bieát lôøi meï noùi thì neân ñeán ñoù xem. Baày ngöïa con ñeán ñoù xem, bieát ñöôïc môùi vôõ leõ ra: voã beùo ñeå laøm thöùc aên cho nhaø vua. Vì aäy, luùc aên coû gaëp luùa maïch, chuùng cuõng chaúng daùm aên.

Ñöùc Phaät noùi keä:

*Chuoái troå buoàng roài cheát Tre lau cuõng nhö vaäy*

*La cheát do mang thai Keû só maát vì tham.*

(Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 10)

# *ÑIEÀU-ÑAÏT VAØ CAÂU-GIAØ-LÔÏI KHEN NGÔÏI LAÃN NHAU:*

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Ñieàu-ñaït laø ngöôøi hung hieåm, laïi thöôøng khen ngôïi böøa baõi. Moät hoâm Tyø-kheo Caâu-giaø-lôïi khen ngôïi Ñieàu-ñaït, Ñieàu-ñaït cuõng khen ngôïi Caâu-giaø-lôïi. Hai ngöôøi chæ noùi nhöõng lôøi nhaûm nhí, khoâng coù yù nghóa. Nghe vaäy, caùc Tyø-kheo baïch vôùi Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät quaùn bieát Tyø-kheo Caâu-giaø-lôïi töø xa xöa ñaõ tu theo chaùnh ñieån, vaâng giöõ giôùi luaät, xuaát gia vì loøng tin, nhöng thöôøng khen ngôïi Ñieàu-ñaït, Ñieàu-ñaït cuõng khen ngôïi Caâu-giaø-lôïi, ñieàu traùi cho laø phaûi, ñieàu phaûi cho laø traùi. Ñöùc Phaät baûo:
* Chaúng nhöõng ñôøi naøy boïn oâng aáy ngu si maø ñôøi tröôùc cuõng nhö

vaäy.

Vaøo thôøi quaù khöù, coù keû huyønh moân qua ñôøi boû thaân nôi caây khoâ.

Khi aáy, choàn hoang, chim, quaï keùo ñeán aên thòt, laïi khen ngôïi nhau. Chim noùi:

*Thaân oâng nhö sö töû Ñaàu oùc nhö tieân nhaân*

*Thòt ngon döôøng nai chuùa Nhö hoa ñeïp, thôm thay!*

Choàn hoang ñaùp laïi:

*OÂng ôû nôi caây naøy Coù trí tueä baäc nhaát*

*Chieáu saùng khaép möôøi phöông Nhö vaøng tía tuï hoäi.*

Hai beân cöù ñoái ñaùp qua laïi. Luùc ñoù, vò ñaïi tieân nhaân noùi: Chuùng bay chæ khen ngôïi nhau baèng nhöõng lôøi roãng tueách, khoâng thaät. Naøy caùc Tyø-kheo, choàn hoang luùc aáy chính laø Ñieàu-ñaït, con chim kia laø Caâu-giaø- lôïi, vò tieân nhaân töùc laø Boà-taùt.

( Trích kinh Phaät Thuyeát Daõ Hoà )

# *ÑIEÀU-ÑAÏT GIAØNH CHUÙNG TAÊNG KHOÂNG ÑÖÔÏC, LAÏI* MAÁT CAÛ QUYEÁN THUOÄC:

Ñieàu-ñaït ñeán choã Phaät, ñaûnh leã chaân Ngaøi, roài ñöùng qua moät beân, baïch raèng:

* Con xem thaáy Ñöùc Nhö Lai nhan saéc thay ñoåi, caùc caên suy yeáu, ñaõ qua thôøi trai treû, giaø caû oám gaày. Cuùi mong Ñöùc Nhö Lai ñoùng cöûa tònh thaát, vui vôùi thieàn ñònh, coøn boán boä chuùng ñaây xin giao laïi cho con. Con seõ daïy baûo gioáng nhö Ngaøi khoâng khaùc. Con seõ tuyø thôøi cuùng döôøng töù söï cho Ngaøi, khoâng ñeå thieáu thoán.

Ñöùc Phaät baûo:

* Thoâi ñi, keû ngu si khoâng nghó ñeán caùi hoïa sau naøy. Ñoái vôùi Tyø- kheo Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân, ta coøn chöa giao, huoáng nöõa keû teä aùc löôøi bieáng nhö ngöôi ñaâu ñaùng ñeå giao phoù caû haøng Thaùnh chuùng naøy.

Saün loøng ganh gheùt, nay nghe Ñöùc Theá toân noùi vaäy, Ñieàu-ñaït caøng theâm töùc giaän:

* Nhö Lai ca ngôïi Tyø-kheo Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân maø laïi xem thöôøng ñöùa ñeä töû naøy. Ta seõ tìm caùch huûy dieät caû thaày laãn troø ñeå chuùng sanh coõi nöôùc naøy khoâng coøn thaáy hình, nghe tieáng nhöõng ngöôøi naøy nöõa.

Khi aáy, Ñieàu-ñaït lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, leã döôùi chaân Phaät roài lui ra. Nhö yù ñaõ ñònh, Ñieàu-ñaït ñi khaép nôi, duøng lôøi hoa myõ, traù nguïy, doái gaït laøm meâ keû phaøm tuïc, daãn duï ñöôïc maáy möôi ngöôøi. Ñeán ñaâu, Ñieàu-ñaït cuõng khuyeân baûo baèng nhöõng lôøi nhö theá.

Moät hoâm, Ñöùc Phaät ñang thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng nghe, Ñieàu- ñaït baûo ñeä töû cuûa mình:

* Caùc ngöôi chôù nghe Cuø-ñaøm noùi vì ñoù khoâng phaûi laø chaùnh phaùp.

Ta coù raát nhieàu kinh saâu nghóa maàu, seõ chæ daïy cho.

Tuy noùi nhö theá, nhöng thaät ra Ñieàu-ñaït chæ tìm caùch huûy hoaïi Thaùnh chuùng.

Bieát ñöôïc AÂm möu cuûa Ñieàu-ñaït, Ñöùc Phaät baûo:

* Haõy thoâi ñi, Ñieàu-ñaït! Caån thaän, chôù sanh taâm phaù hoaïi, laøm loaïn chuùng Taêng, sau seõ chòu laáy quaû baùo khoå ñau khoù löôøng.

Ñieàu-ñaït vaãn coá chaáp, khoâng heà ñoåi yù, cho mình laø ñuùng.

Ñöùc Phaät quaùn xeùt nhaân duyeân quaù khöù, bieát Ñieàu-ñaït khoâng theå hoài taâm. Ngaøi keå laïi:

Thuôû xöa, Ñieàu-ñaït daãn naêm traêm ñeä töû, Nhö Lai khi coøn laø Boà-taùt cuõng daãn theo naêm traêm ñeä töû cuøng daïo chôi treân nuùi Baûo Tích. Moân-ñoà cuûa Boà-taùt nhaân töø, nhu hoøa, ñöôïc daïy baûo theo chaùnh phaùp, tu trì caám giôùi, ra vaøo ñi ñöùng coù thöù lôùp. Traùi laïi, ñoà chuùng cuûa Ñieàu-ñaït aên noùi thoâ loã, lôøi leõ chæ laøm cho ngöôøi saân giaän. Ñieàu-ñaït noùi vôùi ñeä töû nhö oaùn thuø tranh caõi. Ñeä töû cuûa Ñieàu-ñaït buoàn chaùn, ñeàu boû theo Boà-taùt.

Boà-taùt cho raèng:

* Ta coù moät ngaøn ñeä töû, phöôùc ñöùc ñaày ñuû, hôn haún ngöôøi ñôøi, khoâng ai bì kòp.

Ñieàu-ñaït töùc giaän, lieàn phaùt lôøi theà:

* Nay ngöôøi naøy daãn duï ñeä töû cuûa ta, phaù hoaïi moân-ñoà cuûa ta. Duø

coù thaønh Phaät, ta cuõng phaù hoaïi ñoà chuùng cuûa oâng aáy.

Quaû nhö ngaøy nay khoâng khaùc, Nhö Lai quaùn bieát Ñieàu-ñaït chaéc chaén phaù hoaïi haøng Thaùnh chuùng khoâng coøn nghi ngôø. Nhö Lai lieàn töø toøa ñöùng daäy, ñaønh boû chuùng ñi.

Coù naêm vieäc khoâng theå phaù hoaïi, laøm loaïn chuùng Taêng.

1. Khi Nhö Lai coøn taïi tieàn, oai thaàn cuûa Nhö Lai khoâng boû theä nguyeän ban ñaàu.
2. Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, giaû söû coù ngöôøi noùi: toâi nay thaønh Phaät, ñaït tôùi baäc toái Chaùnh giaùc, phaûi neân hoûi vò aáy: vaøo thôøi Phaät Thích Ca, oâng laøm gì vaäy.
3. Khi chöa coù ñieàu aùc xaûy ra.
4. Caùc Tyø-kheo khoâng tranh giaønh lôïi döôõng.
5. Haøng ñeä töû coù trí tueä, thaàn tuùc soáng hoøa hôïp vôùi nhau.

Ñöùc Nhö Lai duøng Tuùc maïng trí quaùn bieát chaéc chaén Ñieàu-ñaït seõ phaù hoaïi, laøm loaïn chuùng Taêng, neân boû ñi. Ñieàu-ñaït ôû laïi noùi phaùp cho chuùng Taêng nghe. Nhìn vaøo ñaïi chuùng, Ñieàu-ñaït noùi:

* Neáu nhöõng ngöôøi naøo thôø ta laøm Thaày thì phaûi vaâng lôøi ta daïy, tu taäp theo naêm phaùp (Naêm phaùp naøy vaên nhieàu, khoâng cheùp ra ñaây ). Neáu tu hoïc naêm phaùp naøy, caùc Tyø-kheo seõ sôùm ñöôïc giaûi thoaùt, döùt saïch höõu laäu, thaønh töïu voâ laäu, ñaâu caàn nhôø vaøo taùm phaùp tröïc haïnh cuûa Cuø- ñaøm.

Quay sang Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân, Ñieàu-ñaït noùi:

* Ta ñaït ñöôïc lôïi ích lôùn, thaønh baäc Nhö Lai toái toân trong ba coõi. Baây giôø, ta bò ñau löng, muoán ñöôïc nghó ngôi. Hai oâng thay ta thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng.

Ñieàu-ñaït naèm nghieâng beân phaûi saùt ñaát, vöøa môùi thiu thiu, Thieân thaàn baét Ñieàu-ñaït laät nghieâng beân traùi saùt ñaát. Thieân thaàn gheùt nhöõng lôøi doái traù cuûa Ñieàu-ñaït neân khieán tieáng ngaùy vang to, muøi hoâi xoâng khaép.

Muïc-kieàn-lieân duøng söùc thaàn tuùc bay leân Hö khoâng, bieán hoùa möôøi taùm caùch: ngoài, naèm, kinh haønh v.v… aån hieän töï taïi.

Xaù-lôïi-phaát baûo moïi ngöôøi trong chuùng hoäi:

* Thaân Nhö Lai phöôùc ñöùc voâ löôïng, ñaày ñuû Nhaát thieát chuûng trí, thoâng ñaït caùc phaùp khoâng coù ngaèn meù. Phaùp cuûa Nhö Lai laø hieän taïi ñöôïc quaû baùo an laïc voâ vi, laø phaùp tu cuûa ngöôøi trí, chaúng phaûi phaùp haønh cuûa keû ngu. Thaùnh chuùng cuûa Nhö Lai ñeàu thaønh töïu naêm phaàn phaùp thaân, ñaùng ñöôïc toân kính, phuïng thôø, cuùng döôøng, laø phöôùc ñieàn voâ löôïng cuûa chuùng sanh.

Nghe Xaù-lôïi-phaát noùi, caùc Tyø-kheo suy nghó: Chuùng ta ngu si, khoâng bieát leõ chaân, boû quaû laáy hoa, queân goác theo ngoïn. Baây giôø, thoï laõnh ñöôïc nhöõng lôøi daïy baûo cuûa hai toân giaû naøy thaät laø hieám coù, chuùng ta thaø boû Ñieàu-ñaït maø nhaäp vaøo hoäi chuùng cuûa Nhö Lai, khoâng söôùng hôn sao?

Bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa moïi ngöôøi, Xaù-lôïi-phaát lieàn ñöùng daäy. Khi aáy, naêm traêm Tyø-kheo ñi theo toân giaû, coøn Muïc-kieàn-lieân ñi sau cuøng.

Loøng giaän noåi leân, Tyø-kheo Cuø-ba-ly duøng chaân phaûi ñaïp Ñieàu- ñaït, noùi:

* Ñieàu-ñaït teä aùc, sao oâng nguû say theá? Hai toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân daãn ñeä töû cuûa oâng ñi heát roài!

Tænh daäy, Ñieàu-ñaït lo buoàn khoân xieát.

( Trích kinh Ñieàu-ñaït Vaán Phaät Nhan Saéc, luaät Di-sa-taéc ñaïi khaùi cuõng gioáng nhö vaäy ).

# *CHOÀN HOANG - TIEÀN THAÂN CUÛA ÑIEÀU ÑAÏT:*

Thuôû xöa, coù moät vò ma-naïp (ñôøi Löông dòch laø tieân nhaân) aån cö trong nuùi röøng, ñoïc tuïng kinh saùch cuûa haøng Saùt-ñeá-lôïi. Coù moät con choàn hoang thöôøng ôû beân caïnh ñeå nghe vò naøy tuïng kinh. Moät thôøi gian sau, trong loøng coù choã giaûi ngoä, choàn ta suy nghó: Ta hieåu ñöôïc nhöõng lôøi leõ trong caùc saùch naøy xöùng ñaùng laøm vua trong caùc loaøi thuù.

Ñi giöõa ñöôøng, boãng gaëp moät con choàn hoang gaày yeáu, noù toan muoán gieát con choàn naøy. Choàn hoûi:

* Vì sao gieát toâi? Ñaùp:
* Ta laø vua trong caùc loaøi thuù, vì ngöôi khoâng phuïc ta.
* Xin ñöøng gieát toâi, toâi seõ phuïc tuøng.

Khi aáy, hai con choàn cuøng ñi vôùi nhau, laïi gaëp moät con choàn khaùc. Hai beân cuõng hoûi ñaùp nhö treân. Cöù nhö theá, choàn ta laàn löôït haøng phuïc ñöôïc heát thaûy loaøi choàn.

Tieáp tuïc, choàn ta lieàn ñem baày choàn haøng phuïc heát thaûy loaøi voi, laïi ñem baày voi haøng phuïc heát thaûy loaøi hoå, roài ñem baày hoå haøng phuïc heát thaûy loaøi sö töû. Ñeán giôø phuùt naøy, choàn ta nghieãm nhieân coù quyeàn uy, laøm vua trong caùc loaøi thuù. Choàn ta suy nghó: Ta ñaõ laø vua trong caùc loaøi thuù, chaúng leõ laáy thuù laøm vôï?

Suy nghó xong, choàn ta beøn cöôõi voi traéng, baûo caùc baày thuù bao vaây nöôùc Ca-di tôùi maáy traêm ngaøn voøng.

Thaáy vaäy, vò quoác vöông sai söù ñi hoûi nguyeân do. Choàn ta ñaùp:

* Ta laø vua trong caùc loaøi thuù, muoán cöôùi con gaùi nhaø vua. Neáu khoâng baèng loøng, ta seõ huûy dieät nöôùc naøy.

Söù trôû veà taâu vua. Nhaø vua trieäu taäp quaàn thaàn laïi baøn tính vieäc naøy. Trong ñoù, chæ coù moät ñaïi thaàn khoâng ñoàng yù, soá coøn laïi ñeàu noùi laø: Neân gaû. Bôûi vì hoï nghó: caû nöôùc chæ coù moät con tuaán maõ ñeå caäy nhôø. Chuùng ta coù tuaán maõ, beân kia coù sö töû. Tuaán maõ ñaùnh hôi sö töû seõ hoaûng sôï naèm phuïc saùt ñaát, nhaát ñònh khoâng theå thaéng ñöôïc. Vaäy chuùng ta tieác gì moät coâ gaùi maø ñeå caû nöôùc dieät vong?

Khi aáy, vò ñaïi thaàn taøi gioûi kia ñöa ra keá saùch saâu xa, taâu vôùi vua:

* Thaàn xeùt töø xöa tôùi nay chöa töøng nghe nhaø vua gaû con gaùi mình cho loaøi thuù thaáp heøn bao giôø. Thaàn tuy ngu toái, nhöng seõ gieát ñöôïc con choàn naøy, khieán baày thuù tan raõ.

Nhaø vua hoûi ñaïi thaàn caùch thöùc theá naøo, ñaïi thaàn taâu:

* Chæ caàn nhaø vua sai söù ñònh ngaøy ñaùnh vôùi noù, vaø yeâu caàu beân kia moät ñieàu laø: cho sö töû ñaùnh tröôùc roáng sau, thì beân kia cho raèng: chuùng ta sôï haõi, neân chuùng seõ baûo sö töû roáng tröôùc ñaùnh sau.

Ñeán ngaøy khai chieán, nhaø vua baûo moïi ngöôøi trong thaønh ñeàu phaûi bòt tai. Nhaø vua nghe theo keá hoaïch, sau ñoù xuaát quaân. Khi saép giao chieán, quaû thaät choàn ta baûo sö töû roáng tröôùc. Nghe tieáng roáng, tim choàn vôõ thaønh baûy maûnh, lieàn töø treân löng voi rôùt xuoáng ñaát. Caû baày thuù chaïy taùn loaïn.

Sau ñoù, Ñöùc Phaät noùi keä:

*Choàn hoang ñaày kieâu maïn Mong quyeán thuoäc ñoâng nhieàu Ñi ñeán thaønh Ca-di*

*Töï xöng laø vua thuù Ngöôøi kieâu maïn cuõng theá*

*Hieän thoáng laõnh moïi ngöôøi ÔÛ nöôùc Ma-kieät-ñaø*

*Töï xöng laø phaùp chuû.*

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Vua nöôùc Ca-di baáy giôø chính laø ta, vò ñaïi thaàn taøi gioûi laø Xaù-lôïi- phaát, vua choàn hoang laø Ñieàu-ñaït.

(Trích chuyeän choàn hoang mong laøm vua, laïi trích luaät Di-sa-taéc quyeån 4)

# *MUOÁN HAÏI CUØ-DI, ÑIEÀU-ÑAÏT ÑOÏA ÑÒA NGUÏC:*

Taïi thaønh La-duyeät, Ñieàu-ñaït raép taâm möu haïi Phaät. Veà sau, söï vieäc baïi loä. Möôøi saùu nöôùc lôùn ñeàu bieát Ñieàu-ñaït saùt haïi Nhö Lai. Baáy giôø, vua A-xaø-theá baûo Ñieàu-ñaït:

* Ngöôi haõy ra khoûi nöôùc, khoâng ñöôïc ôû ñaây.

Nghe vaäy, Ñieàu-ñaït lo laéng, oaùn keát trong loøng, beøn trôû veà nöôùc mình, ñöôøng ñoät vaøo cung Boà-taùt, noùi vôùi Cuø-di:

* Ta muoán cöôùi coâ laøm vôï chaùnh, xin hoûi Thaùnh nöõ coù baèng loøng khoâng?

Cuø-di noùi:

* Ngöôi haõy ñöa tay phaûi ra tröôùc, ta muoán naém laáy.

Ñieàu-ñaït ñöa tay ra, Cuø-di baáu maïnh, töùc thì, xöông coå tay cuûa Ñieàu-ñaït bò naùt ra, naêm ngoùn tay chaûy maùu, ngaát ñi hoài laâu môùi tænh. Ñieàu-ñaït ñi thaúng vaøo cung, ngoài treân giöôøng Boà-taùt. Ngöôøi trong cung thaáy vaäy, toùm laáy, neùm xuoáng giöôøng, laøm xöông chaäu beân traùi cuûa Ñieàu-ñaït biï thöông. Khoâng theå ñi ñöôïc, Ñieàu-ñaït leân kieäu veà cung cuûa mình. Caùc Thích töû ñeàu cheâ traùch, ñeán baûo:

* Ngöôi nay haõy ñeán saùm hoái Phaät.

Nghe noùi vaäy, Ñieàu-ñaït giôû troø xaûo traù, bí maät laøm moùng tay saét, thoa chaát ñoäc vaøo. Beân ngoaøi coù veû nhu hoøa, nhöng trong taâm ñaày saân haän, Ñieàu-ñaït nhôù laïi lôøi Phaät. Sa-moân Cuø-ñaøm thöôøng noùi nhö vaày: Thaân khoâng bò thöông thì chaát ñoäc khoâng coù caùch gì laøm haïi ñöôïc. Khoâng toäi aùc naøo maø ta khoâng daùm laøm, nay ta seõ giaû vôø ñeán saùm hoái, duøng moùng tay caøo naùt baøn chaân oâng ta, chaát ñoäc thaám vaøo maùu, töï oâng ta phaûi cheát.

Leân kieäu cuøng moïi ngöôøi ñeán choã Theá toân, coøn caùch ba möôi baûy nhaän, Ñieàu-ñaït baûo tuøy tuøng:

* Haõy ñeå ta xuoáng, ta muoán ñi boä.

Ngay khi Ñieàu-ñaït böôùc xuoáng ñaát, töï nhieân löûa boác chaùy bao quanh thaân, Ñieàu-ñaït ñoïa vaøo ñòa nguïc.

( Trích kinh Ñieàu-ñaït Sanh Thaân Nhaäp Ñòa Nguïc )

# *ÑEÀ-BAØ-ÑAÏT-ÑA XÖA LAØM DAÕ CAN PHAÙ VÔÕ BÌNH, MAÁT* MAÏNG:

Luùc Ñöùc Phaät ôû thaønh Vöông-xaù, Ñeà-baø-ñaït-ña muoán phaù hoøa hôïp taêng. Caùc Tyø-kheo can giaùn ba laàn, Ñieàu-ñaït vaãn khoâng töø boû yù ñònh. Ñöùc Phaät baûo:

* Vaøo thôøi quaù khöù, ôû nöôùc Ba-la-naïi, coù vò Baø-la-moân ñaøo moät

caùi gieáng ôû giöõa ñoàng troáng ñeå laøm vieäc nghóa, cung caáp nöôùc cho ngöôøi ñi ñöôøng. Luùc Trôøi saép toái, coù baày daõ can ñeán uoáng heát nöôùc. Daõ can chuùa khoâng uoáng nöôùc trong loøng ñaát, lieàn chui ñaàu vaøo caùi voø ñeå uoáng. Uoáng xong, noù nhaác chieác voø leân cao roài ñaäp vôõ ra. Vôùi yù toát, baày daõ can ñeán can ngaên daõ can chuùa, nhöng noù khoâng nghe theo. Cöù theá, noù phaù vôõ caû thaûy möôøi boán chieác voø.

Khi aáy, vò Baø-la-moân rình thaáy daõ can phaù phaùch, lieàn laøm moät caùi voø baèng goã beàn chaéc khoù vôõ, chui ñaàu vaøo thì deã, ruùc ñaàu ra thì khoù, ñem ñaët beân caïnh gieáng roài caàm gaäy ñöùng rình. Baày daõ can keùo ñeán, cuõng nhö laàn tröôùc daõ can chuùa uoáng nöôùc xong, ñaäp voø nhöng khoâng vôõ ñöôïc. Thaáy vaäy, ngay luùc ñoù, vò Baø-la-moân caàm gaäy ñi ra, ñaùnh cheát daõ can.

Naøy caùc Tyø-kheo, daõ can chuùa luùc ñoù chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña ngaøy nay, baày daõ can kia nay chính laø caùc Tyø-kheo can giaùn Ñeà-baø-ñaït-ña.

( Trích luaät Taêng-kyø quyeån 8 )

# *ÑEÀ-BAØ-ÑAÏT-ÑA XÖA LAØM KHÆ VÔÙT MAËT TRAÊNG TRONG* GIEÁNG:

Luùc Ñöùc Phaät ôû thaønh Vöông-xaù, caùc Tyø-kheo vì Ñeà-baø-ñaït-ña maø laøm phaùp yeát-ma. Nhoùm luïc quaàn Tyø-kheo lieàn ñeán gaëp vaø noùi chuyeän vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Trong thôøi quaù khöù, ôû choã vaéng veû, coù naêm traêm con khæ ñi vaøo röøng. Khi ñeán caây Ni-caâu-luaät, chuùng thaáy boùng maët traêng chieáu xuoáng ñaùy gieáng ôû beân coäi caây. Nhìn thaáy aùnh traêng, khæ chuùa noùi vôùi caùc baïn: Nay maët traêng ñaõ rôi xuoáng gieáng, boïn ta phaûi cuøng nhau vôùt noù leân, ñöøng ñeå cho theá gian naøy phaûi chòu caûnh ñeâm daøi taêm toái. Chuùng cuøng baøn keá ñeå vôùt maët traêng leân. Luùc ñoù, khæ chuùa baûo: ta ñaõ nghó ra caùch roài. Ta seõ naém nhaùnh caây, caùc ngöôi naém laáy ñuoâi ta, laàn löôït naém ñuoâi nhau thaønh moät xaâu khæ thì coù theå vôùt ñöôïc maët traêng. Nghe theo lôøi khæ chuùa, caû baày khæ laàn löôït naém laáy ñuoâi nhau, chæ coøn caùch moät chuùt nöõa laø tôùi maët nöôùc. Khi aáy, caû baày khæ quaù naëng, caønh caây yeáu gaõy, khieán taát caû ñeàu rôùt xuoáng gieáng.

Naøy caùc Tyø-kheo, khæ chuùa baáy giôø chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña ngaøy nay, coøn baày khæ kia nay laø nhoùm luïc quaàn Tyø-kheo.

(Trích luaät Taêng-kyø quyeån 8)

# *ÑÔØI TRÖÔÙC, ÑEÀ-BAØ-ÑAÏT-ÑA GIEÁT SÖ TÖÛ SAÉC VAØNG:*

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

* Neáu coù chuùng sanh naøo khôûi moät taâm aùc ñoái vôùi ba ñôøi chö Phaät, hoaëc Bích-chi, hoaëc A-la-haùn vaø caùc Sa-moân ñaép y hoaïi saéc v.v… thì chòu voâ löôïng toäi. Vì sao? Vì y hoaïi saéc laø hình thöùc tieâu bieåu cho baäc hieàn Thaùnh. Neáu ai phaùt taâm cung kính ngöôøi ñaép y hoaïi saéc seõ ñöôïc phöôùc baùu khoù löôøng. Ta nhôø loøng tin cung kính nhöõng vò naøy neân ñöôïc thaønh Phaät.

Toân giaû A-nan hoûi Phaät:

* Vieäc cung kính thuôû aáy theá naøo? Ñöùc Phaät baûo:
* Thuôû xöa, caùch ñaây voâ löôïng kieáp, ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù vò vua cuûa moät nöôùc lôùn (Kinh Baùo AÂn ghi laø nöôùc Ba-la-naïi) teân laø Ñeà- tì, thoáng laõnh boán vaïn boán ngaøn vua nöôùc nhoû. Luùc ñoù, ôû ñôøi khoâng coù Phaät phaùp. Coù vò Bích-chi Phaät toïa thieàn, tu haønh trong nuùi. Caùc loaøi daõ thuù ñeàu ñeán haàu caän. Trong ñoù, coù moät sö töû teân ca-la (ñôøi Löông goïi laø Kieân Theä), toaøn thaân maøu vaøng kim röïc rôõ, chæ aên hoa quaû, rau coû, khoâng laøm haïi ñeán caùc loaøi khaùc.

Moät hoâm, coù ngöôøi thôï saên caïo toùc, ñaép ca-sa, ñeo cung teân beân trong, ñi xuoáng ñaàm, thaáy sö töû ñang naèm nguû (Kinh Baùo AÂn ghi laø lieám chaân Tyø-kheo), lieàn laáy teân ñoäc baén noù. Sö töû giaät mình tænh giaác, ñònh ñuoåi theo gieát thôï saên. Nhöng thaáy oâng ta ñaép y ca-sa, sö töû töï nhuû: chieác y hoaïi saéc naøy laø töôùng tieâu bieåu cho ngöôøi hieàn thieän. Neáu ta haïi ngöôøi aáy töùc laø ta coù aùc taâm ñoái vôùi caùc baäc hieàn Thaùnh. Nghó vaäy, sö töû töø boû yù ñònh. Thuoác ñoäc ngaám vaøo cô theå, bieát maïng soáng khoâng coøn bao laâu nöõa, sö töû lieàn ñoïc chuù: “Da la baø xa sa baø ha”. Vöøa noùi chuù roài, Trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, tuy baàu Trôøi khoâng coù maây nhöng tuoân möa maùu. Chö thieân sôï haõi, lieàn duøng thieân nhaõn xem thaáy ngöôøi thôï saên gieát sö töû, hoï raõi hoa Trôøi laøm möa cuùng döôøng xaùc cheát. Khi aáy, thôï saên loät da sö töû daâng leân vua Ñeà-tì. Nhaø vua nhôù laïi trong kinh coù cheùp: loaøi coù da saéc vaøng haún laø boà-taùt. Nhaø vua hoûi thôï saên: Khi sö töû cheát, coù ñieàm laønh gì öùng hieän? Thôï saên keå laïi söï vieäc treân. Nghe xong, nhaø vua vui buoàn laãn loän, loøng tin theâm maõnh lieät, lieàn trieäu taäp caùc ñaïi thaàn, nhöõng baäc taøi gioûi kyø cöïu ñeå giaûi roõ yù nghóa naøy.

Khi aáy, giöõa röøng troáng, coù moät vò tieân nhaân töï xöng laø Xa-ma giaûi thích yù nghóa caâu chuù cho nhaø vua nghe. “Da la” nghóa laø chæ ngöôøi caïo ñaàu, ñaép y hoaïi saéc seõ mau choùng giaûi thoaùt sanh töû. “Baø xa sa” laø töôùng cuûa baäc hieàn Thaùnh gaàn vôùi Nieát-baøn. “Baø ha” nghóa laø seõ ñöôïc taát caû

Trôøi ngöôøi kính ngöôõng.

Sau khi nghe tieân nhaân giaûi thích, vua Ñeà-tì raát vui möøng, lieàn trieäu caùc quoác vöông taäp trung taïi choã naøy, laøm xe baûy baùu ñeå giaêng da sö töû nhaèm bieåu thò moïi ngöôøi ñeàu toû loøng quyù kính, roài ñoát höông, raûi hoa cuùng döôøng. Sau ñoù, nhaø vua laáy vaøng laøm aùo quan, phuû kín da sö töû laøm thaønh baûo thaùp.

Sö töû thuôû aáy do khôûi thieän taâm ñoái vôùi ngöôøi ñaép y hoaïi saéc neân voâ soá kieáp laøm Chuyeån luaân Thaùnh vöông.

Ñöùc Phaät baûo A-nan: Sö töû baáy giôø chính laø ta, vò quoác vöông kia nay laø Di-laëc, tieân nhaân laø Xaù-lôïi-phaát, coøn ngöôøi thôï saên tröôùc kia chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña ngaøy nay.

( Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 13)

# *BOÁN TYØ-KHEO ÑEÀ-XAÙ V.V... CHÒU TOÄI TÖØ NHEÏ TÔÙI* NAËNG:

Ñöùc Phaät ôû vöôøn Kyø Thoï Caáp-coâ-ñoäc trong thaønh Xaù-veä, baûo caùc Tyø-kheo:

* Coù boán ñòa nguïc lôùn: Moät laø ñòa nguïc Ñeà-xaù ngöôøi thoï toäi trong nguïc naøy thaân phaùt ra löûa boác cao hai möôi khuyûu tay; Hai laø ñòa nguïc Cuø-ba-leâ, ngöôøi thoï toäi trong nguïc naøy thaân phaùt ra löûa boác cao ba möôi khuyûu tay; Ba laø ñòa nguïc Ñieàu-ñaït ngöôøi thoï toäi trong nguïc naøy thaân phaùt ra löûa boác cao boán möôi khuyûu tay; Boán laø ñòa nguïc Maït-khö-leâ ngöôøi thoï toäi trong nguïc naøy thaân phaùt ra löûa boác cao saùu möôi khuyûu tay.

Ñaïi ñòa nguïc Ñeà-xaù. Neáu coù ngöôøi muoán oâng ta caàu an oån, duøng nöôùc trong hai möôi bieån lôùn röôùi leân thaân oâng ta, thì nöôùc bieån aáy heát maø löûa vaãn khoâng taét. Gioáng nhö naáu ñoàng chaûy, neáu coù ngöôøi duøng hai möôi gioït nöôùc bieån röôùi vaøo ñoàng chaûy thì nöôùc kia mau heát. Tyø-kheo Ñeà-xaù bò löûa thieâu ñoát khoâng döùt. Neáu coù ngöôøi muoán oâng ta ñöôïc an oån, laáy nöôùc trong hai möôi bieån lôùn, röôùi leân thaân oâng ta thì nöôùc kia mau heát. Tyø-kheo Ñeà-xaù laø ngöôøi ngu, baét caùc Tyø-kheo phaûi nhòn ñoùi moät ngaøy. Vieäc naøy khieán cho Tyø-kheo Ñeà-xaù ñoïa vaøo ñòa nguïc lôùn.

Ñaïi ñòa nguïc Cuø-ba-ly. Neáu coù ngöôøi muoán Tyø-kheo naøy ñöôïc an oån, duøng nöôùc bieån lôùn röôùi leân thaân Tyø-kheo, thì nöôùc bieån kia mau heát. Thí nhö naáu ñoàng chaûy trong hai ngaøy, neáu coù ngöôøi duøng ba möôi gioït nöôùc bieån röôùi vaøo ñoàng chaûy, thì nöôùc kia heát saïch. Tyø-kheo Cuø- ba-ly laø ngöôøi ngu! Neáu coù ngöôøi muoán Tyø-kheo ñöôïc an oån, duøng nöôùc

trong ba möôi bieån lôùn, röôùi leân thaân Tyø-kheo, thì nöôùc bieån kia mau heát. Tyø-kheo Cuø-ba-ly laø ngöôøi ngu, phæ baùng hai Tyø-kheo Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân. Sau khi thaân hoaïi maïng chung, oâng ta phaûi sinh vaøo ba ñöôøng aùc, ñoïa ñòa nguïc Baùt-ñaàu-ma. Nhö vaäy, Tyø-kheo Cuø-ba-ly ñoïa vaøo ñòa nguïc lôùn.

Ñaïi ñòa nguïc Ñieàu-ñaït. Neáu coù ngöôøi muoán Tyø-kheo naøy ñöôïc an oån, lieàn duøng nöôùc trong boán möôi bieån lôùn röôùi leân thaân Tyø-kheo, thì nöôùc bieån kia mau heát maø löûa vaãn khoâng taét. Thí nhö naáu nöôùc ñoàng chaûy trong ba ngaøy. Neáu coù ngöôøi duøng boán möôi gioït nöôùc bieån röôùi vaøo ñoàng chaûy, thì nöôùc kia heát saïch, chaúng coøn gioït naøo.Tyø-kheo Ñieàu-ñaït laø ngöôøi ngu. Neáu coù ngöôøi muoán oâng ta ñöôïc an oån, duøng nöôùc trong boán möôi bieån lôùn, röôùi leân thaân oâng ta, thì nöôùc bieån kia mau heát maø löûa vaãn khoâng taét. Sôû dó nhö vaäy laø do keû ngu Ñieàu-ñaït muoán haïi Ñöùc Nhö Lai, gieát Tyø-kheo-ni ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, phaù hoøa hôïp taêng. Sau khi maïng chung, oâng aáy phaûi sinh vaøo ba ñöôøng aùc, ñoïa ñòa nguïc A-tyø. Tyø-kheo Ñieàu-ñaït bò rôi vaøo ñaïi ñòa nguïc, thaân phaùt ra löûa boác cao boán möôi khuyûu tay.

Ñaïi ñòa nguïc Maït-khö-leâ. Neáu coù ngöôøi muoán oâng ta ñöôïc an oån, duøng nöôùc trong saùu möôi bieån lôùn röôùi vaøo thaân oâng ta, thì nöôùc bieån kia mau heát maø löûa vaãn khoâng taét. Thí nhö naáu ñoàng chaûy trong boán ngaøy. Neáu coù ngöôøi laáy saùu möôi gioït nöôùc röôùi leân ñoàng chaûy thì nöôùc aáy heát saïch. Tyø-kheo Maït-khö-leâ cuõng laïi nhö vaäy. Neáu coù ngöôøi duøng nöôùc trong saùu möôi bieån lôùn röôùi leân thaân oâng ta, nöôùc bieån kia mau heát maø löûa vaãn khoâng taét. Sôû dó nhö vaäy laø do keû ngu Maït-khö-leâ naøy daïy cho moät traêm ngöôøi Caâu-leâ khieán hoï laøm theo taø kieán.

( Trích kinh Töù Neâ Leâ )

# *TYØ-KHEO THIEÄN TINH PHAÛN NGHÒCH NHÖ LAI:*

Ñöùc Phaät keå laïi:

Moät laàn, ta ôû thaønh Vöông-xaù. Tyø-kheo Thieän Tinh laøm thò giaû cho ta. Vaøo ñaàu hoâm, ta thuyeát phaùp yeáu cho Trôøi Ñeá thích, theo pheùp thì ñeä töû phaûi nguû sau thaày. Vì ta ngoài laâu, Thieän Tinh khôûi leân aùc nieäm.

Khi aáy, caùc treû em ôû thaønh Vöông-xaù heã khoùc thì khoâng nín. Cha meï chuùng baûo: Neáu khoâng nín, ta seõ giao maøy cho quyû Baïc-caâu-la.

Khi aáy, Thieän Tinh choáng cöï laïi neân bò quyû baét, roài ñeán noùi vôùi ta: Haõy mau vaøo thieàn thaát, quyû Baïc-caâu-la ñeán ñaáy!

Ñeá-thích thöa: Baïch Theá toân, nhöõng ngöôøi nhö vaäy cuõng ñöôïc döï vaøo Phaät phaùp sao?

Ta baûo: Vì hoï cuõng coù Phaät taùnh, seõ ñöôïc Voâ thöôïng boà-ñeà. Ta tuy thuyeát phaùp cho Thieän Tinh nhöng oâng ta hoaøn toaøn khoâng coù loøng tin nhaän. Ta ôû thaønh Thi-baø-phuù-la nöôùc Ca-thi, Thieän Tinh laøm thò giaû cho ta. Ta vaøo thaønh khaát thöïc, voâ löôïng chuùng sanh thaønh kính khaùt ngöôõng, muoán thaáy daáu chaân cuûa ta. Thieän Tinh ñi sau xoùa saïch daáu vaãn khoâng xoùa ñöôïc, laïi coøn khieán chuùng sanh khôûi taâm baát thieän ñoái vôùi oâng ta. Khi ta vaøo thaønh, gaëp moät vò Ni-kieàn-töû trong quaùn röôïu uoán ngöôøi, ngoài xoåm treân ñaát, aên heøm uoáng röôïu.

Thaáy theá, Thieän Tinh noùi: Neáu theá gian coù A-la-haùn, thì ngöôøi naøy laø toái thaéng. Vì sao? vì ngöôøi naøy noùi khoâng coù nhaân quaû.

Ta baûo: naøy keû ngu si, ngöôi chaúng töøng nghe noùi: A-la-haùn laø ngöôøi khoâng uoáng röôïu, khoâng haïi ngöôøi, khoâng doái gaït, khoâng daâm daät. Ngöôøi gieát haïi cha meï, aên heøm uoáng röôïu nhö theá, laøm sao goïi laø A-la-haùn? Khi cheát, ngöôøi naøy nhaát ñònh seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø. Baäc A-la-haùn vónh vieãn xa lìa ba ñöôøng aùc, vì sao goïi laø A-la-haùn?

Thieän Tinh thöa: Tính chaát cuûa töù ñaïi vaãn coù theå thay ñoåi, neáu baûo ngöôøi aáy nhaát ñònh phaûi ñoïa ñòa nguïc thì khoâng ñuùng.

Ta baûo: Naøy keû ngu si, ngöôi chöa töøng nghe chö Phaät Nhö Lai noùi lôøi chaân thaät, khoâng coù hai lôøi. Tuy ta thuyeát phaùp cho ngöôi, nhöng ngöôi khoâng coù loøng tin nhaän.

Naøy caùc Thieän nam töû, moät thôøi ta vaø Thieän Tinh ôû thaønh Vöông- xaù, coù moät Ni-kieàn-töû teân Khoå-ñaéc. OÂng ta thöôøng noùi: Chuùng sanh phieàn naõo khoâng coù nhaân duyeân, chuùng sanh giaûi thoaùt cuõng khoâng coù nhaân duyeân.

Thieän Tinh noùi: Neáu theá gian coù baäc A-la-haùn thì Khoå Ñaéc laø toái thöôïng.

Ta baûo: Naøy keû ngu si, Ni-kieàn-töû Khoå Ñaéc thaät chaúng phaûi A-la- haùn, khoâng theå hieåu roõ ñaïo quaû A-la-haùn.

Thieän Tinh laïi hoûi: Vì sao A-la-haùn laïi sanh ñoá kî vôùi A-la-haùn?

Ta baûo: Naøy keû ngu si, ta khoâng ñoáù kî vôùi A-la-haùn, chæ töï ngöôi khôûi aùc taø kieán maø thoâi. Neáu noùi Khoå Ñaéc laø A-la-haùn, thì baûy ngaøy sau oâng aáy seõ bò caùi hoïa aên ñoà aên caùch ñeâm ñau buïng maø cheát, ñoïa vaøo loaøi quyû aên ñôøm giaõi. Nhöõng ngöôøi ñoàng hoïc seõ ñem töû thi oâng aáy ñeå vaøo röøng baêng giaù.

Thieän Tinh lieàn noùi vôùi Ni-kieàn-töû: Thöa tröôûng giaû, haõy kheùo suy nghó tìm moïi caùch ñeå khieán Theá toân rôi vaøo voïng ngöõ.

Khoå Ñaéc tuyeät thöïc, töø ngaøy ñaàu tieân ñeán ngaøy thöù saùu, heát ngaøy thöù baûy thì aên maät ñen, laïi uoáng nöôùc laïnh, ñau buïng maø cheát mang

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 47

thaân ngaï quyû aên ñôøm giaûi. Baïn beø ñem töû thi oâng aáy ñeå trong röøng baêng giaù.

Vaøo röøng baêng giaù, ñeán beân töû thi, thaáy thaân Khoå Ñaéc, Thieän Tinh hoûi: Ñaïi ñöùc cheát roài sao?

Khoå Ñaéc ñaùp: Toâi ñaõ cheát roài.

* Vì sao maø cheát?
* Do ñau buïng maø cheát.
* Ai ñöa töû thi Ñaïi ñöùc ra ñaây?
* Caùc baïn ñoàng hoïc.
* Ñem ra ñeå ôû ñaâu?
* Naøy keû ngu si, ngöôi khoâng bieát ñaây laø röøng baêng giaù sao?
* Mang thaân gì?
* Toâi mang thaân ngaï quyû chuyeân aên ñôøm giaûi.

Ñoái tröôùc Ñöùc Theá toân, Thieän Tinh thöa: baïch Theá toân, Ni-kieàn-töû Khoå Ñaéc sanh leân coõi Trôøi ba möôi ba.

Ta baûo: Naøy keû ngu si, A-la-haùn khoâng coù choã thoï sanh. Vì sao noùi Khoå Ñaéc sanh leân coõi Trôøi ba möôi ba?

Ñöùc Nhö Lai vaø toân giaû Ca-dieáp ñeán choã Thieän Tinh. Töø xa troâng thaáy, Thieän Tinh khôûi taâm taø aùc, ñang soáng maø rôi xuoáng ñòa nguïc A-tyø. Ví nhö ngöôøi rôùt xuoáng haàm xí, coù thieän tri thöùc duøng tay moø bôùi, neáu vôù ñöôïc toùc thì naém keùo leân, coøn nhö laâu quaù tìm khoâng thaáy thì môùi ñaønh boû yù ñònh. Cuõng vaäy, ta tìm moät chuùt thieän caên cuûa Thieän Tinh ñeå cöùu giuùp, duø chæ baèng maûy loâng maø tìm caû ngaøy cuõng khoâng thaáy. Cho neân ta khoâng cöùu ñöôïc oâng aáy khoûi ñòa nguïc.

(Trích kinh Ñaïi Nieát-baøn quyeån 37)

■