KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 28**

1. Hoaønh Höng Phí Ñieàu bò gian thaàn gieát cheát, hoàn nhaäp vaøo xaùc cuõ laïi laøm vua
2. Meán Phaät nghe phaùp ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn
3. Phöôùc baùu cuûa vua Ba-tö-naëc.
4. Vua Ba-tö-naëc thænh Phaät giaûi moäng
5. Tình thöông con cuûa vua Ba-tö-naëc
6. Vua Ba-tö-naëc ñi saên gaëp Maïc Lôïi phu nhaân
7. Söï tích taém Phaät
8. Kyø Vöïc Döôïc vöông thænh Phaät vaø Taêng
9. Boán ñieàu sôï haõi cuûa vua bình sa
10. Vua Bình Sa thích aên ngon cheát sanh leân Trôøi töù Thieân vöông
11. Bình Sa vöông vaø Phaát-ca-sa vöông thaân thieát cuøng taëng nhau vaät quyù
12. Thieân töû Xích Maõ hoûi Phaät nôi khoâng coù sanh töû
13. Vua Ña Trí giaû ñieân khoûi hoaï

# *HOAØNH HÖNG PHÍ ÑIEÀU BÒ GIAN THAÀN GIEÁT CHEÁT,* HOÀN NHAÄP VAØO XAÙC CUÕ LAÏI LAØM VUA:

Bình Sa Vöông coù moät ñaïi thaàn do phaïm toäi neân bò ñaøy ñeán Nam Sôn caùch nöôùc ñoù ngaøn daëm. Nôi aáy vaéng veõ khoâng luùa gaïo, nhöng khi vò ñaïi thaån ñeán thì nöôùc suoái ôû ñaây boãng nhieân tuoân ra, nguõ coác ñöôïc muøa. Nhöõng ngöoøi ñoùi reùt ôû caùc vuøng laân caän ñeàu ñeán ñaây ôû, chæ trong voøng maáy naêm ñaõ coù ñeán ba boán ngaøn nhaø. Ngöôøi naøo môùi ñeán cuõng ñöôïc caáp cho ruoäng ñaát ñeå sinh soáng. ÔÛ vuøng naày coù ba tröôûng laõo lôùn nhaát hoï cuøng baøn ban vôùi nhau raèng nöôùc khoâng coù vua, nhö thaân khoâng ñaàu. Chuùng ta neân ñeán môøi vò ñaïi thaàn leân laøm vua. Vò ñaïi thaàn noùi:

* Neáu choïn ta laøm vua thì phaûi cheá laäp pheùp taéc nhö vua caùc nöôùc khaùc, phaûi coù ñuû ñaïi thaàn, vaên voõ, töôùng só, treân döôùi trieàu coáng, laäp cung thaát, tuyeån myõ nöõ vaø noäp thueá luùa, vaûi ñuùng theo pheùp cheá ñònh

cho ngöôøi daân.

* Xin vaâng theo lôøi Ngaøi.

Roài nhaát nhaát theo pheùp taéc vua chuùa laäp vò ñaïi thaàn leân laøm vua, laïi laäp ra vaên voõ, quaàn thaàn treân döôùi, ñoác suùaât daân chuùng xaây thaønh, caát cung ñieän, laàu gaùc. Vì theá nhaân daân phaûi chòu ñoùi khoå khoâng theå kham noãi neân hoï coù möu ñoà taïo phaûn.

Boïn gian thaàn daãn vua ñi saên, khi ra khoûi kinh thaønh khoaûng ba möôi ñeán boán möôi daëm, ñeán choå ñaàm laày vaéng veõ hoï troùi vua laïi ñònh gieát.Vua hoûi caän thaàn:

* Vì sao moïi ngöôøi laïi muoán gieát ta?
* Taâu beä haï! Daân chuùng vì yeâu chuoäng söï aám no an vui môùi ñeà cöû Ngaøi leân laøm vua, nhöng nay daân chuùnng laïi laàm than ñoùi khoå neân coù aâm möu taïo phaûn. Vua nghe theá lieàn noùi: “ñoù laø do caùc khanh laøm ra chôù naøo phaûi do ta. Nay keû naøo gieát oan ta seõ coù Thaùnh thaàn chöùng bieát. Haõy ñeå ta phaùt moät lôøi nguyeän, daãu coù cheát cuõng khoâng oaùn haän.”

Sau ñoù vua phaùt nguyeän: Ta voán khai hoang vuøng ñaát naøy, nuoâi döôõng nhaân daân, ngöôøi naøo ñeán ñaây ñeàu ñöôïc giaøu coù an vui. Töø khi caùc ngöoøi cöû ta leân laøm vua chieáu theo pheùp taéc cuûa caùc nöôùc khaùc ñeå cuøng nhau thöïc haønh, nay caùc ngöôi trôû laëi muoán gieát ta. Ta thaät söï khoâng coù loãi laàm vôùi ngöôøi daân ôû ñaây. Neáu ta cheát nguyeän seõ laøm La saùt nhaäp trôû laïi thaân cuõ ñeå baùo oaùn naày. Boïn caän thaàn thaéc coå vua cheát. Hoï boû ñoù roài ñi. Sau ba ngaøy hoàn vua nhaäp vaøo thaân cuõ töï xöng laø A-la-ba vaø trôû veà cung. La saùt gieát vua môùi, vaø caùc theå nöõ trong haäu cung cuøng caùc gian thaàn. Ba vò tröôûng laûo kyø cöïu baøn baïc roài töï troùi mình roài ñeán tröôùc La saùt thuù toäi: ñaây laø do gian ta gaây ra, chôù daân ñen naøo coù toäi tình gì. Xin Ngaøi haõy roäng loøng tha thöù maø trôû veà trò nöôùc nhö xöa.

La saùt ñaùp:

* Ta laø La saùt, muoán ta laøm vieäc nhö cuõ thì böõa aên cuûa ta phaûi coù thòt ngöôøi, vaäy caùc khanh phaûi cung caáp thòt ngöôøi cho ta.

Bieát La saùt tính tình noùng naõy, deå noåi giaän, khoâng theå can giaùn ñöôïc, neân caùc vò tröôûng laûo ñaønh noùi: “Nöôùc laø cuûa beä haï ban cho, neân neân veà vieäc aên uoáng chuùng toâi xin vaâng theo söï sai baûo cuûa Ngaøi”.

Caùc vò tröôûng laûo ra lònh cho nhaân daân töø ñaây veà sau moät nhaø phaûi coáng naïp moät ñöùa treû ñeå laøm thöùc aên cho vua La saùt. Cöù theá cho ñeán ba boán ngaøn nhaø, ñeán phieân moät gia ñình kia laø ñeä töû cuûa Phaät. Caû nhaø ñieàu tinh taán giöõ gin naêm giôùi. Khi ñeán phieân gia ñình hoï phaûi coáng naïp treû con cho trieàu ñình, moïi ngöôøi trong nhaø ñeàu buoàn raàu than khoùc höôùng veà nuùi Kyø-xaø-quaät ñaûnh leå Ñöùc Phaät, aên naên töï traùch nhöõng loãi laàm ñaõ

qua. Phaät duøng ñaïo nhaõn thaáy ñöôïc söï ñau khoå cuûa hoï, beøn noùi: “ñöùa treû naøy veà sau seõ ñoä voâ soá ngöôøi”

Ngaøi lieàn duøng thaàn thoâng bay ñeán tröôùc cöûa cung La saùt, hieän ra töôùng aùnh saùng chieáu khaép trong cung. La Saùt troâng thaáy aùnh saùng nghi laø coù ngöôøi khaùc thöôøng neân voäi böôùc ra, vöøa trong thaáy Phaät La saùt lieàn khôûi aùc taâm tröôùc tieân muoán nuoát aùnh saùng cuûa Phaät vì ñaõ laøm choùi maét noù. Haén laïi dôøi nuùi khaïc löûa nhöng ñeàu bò Phaät hoaù thaønh tro buïi. Ñôïi cho La saùt moõi meät, Ngaøi môùi haøng phuïc noù. Sau ñoù la saùt thænh Phaät leân toøa cung kính ñaûnh leã Ngaøi. Chuù taâm nghe Phaät thuyeát phaùp. Nghe xong La saùt xin thoï naêm giôùi laøm öu baø taét. La saùt laïi thuùc duïc caän thaàn ñem traû ñöùa beù kia. Ngöôøi nhaø ñöùa beù nghe tin khoùc loùc chaïy theo. ngöôøi ñeán xem raát ñoâng ai ai cuõng ñoäng loøng thöông xoùt. Vò quan beá ñöùa treû ñeán tröôùc La- saùt. La saùt ñôû laáy roài quyø xuoáng baïch Phaät:

* Baïch Theá toân ngöôøi trong nöôùc laàn löôït ñem treû con ñeán cho con aên thòt, con nay ñaõ thoï naêm giôùi neân khoâng aên thòt ngöôøi nöõa, xin ñem ñöùa treû naøy cuùng döôøng Ñöùc Phaät ñeå Ngaøi sai baûo.

Ñöùc Phaät nhaän laáy ñöùa treû roài thuyeát phaùp chuù nguyeän, La-saùt nghe xong voâ cuøng vui möøng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ñöùc Phaät ñaët ñöùa treû vaøo trong baùt böng ra khoûi cöûa cung, traû laïi cho cha meï cuûa noù. Ngaøi baûo:

* Caùc ngöôøi haõy chaêm soùc noù, chôù coù lo buoàn nöõa.

Moïi ngöôøi trong thaáy Ñöùc Phaät ñeàu kinh ngaïc töï hoûi: “Ñaây laø vò thaàn naøo? Ñöùa treû naøy coù phöôùc gì maø chæ mình noù ñöôïc cöuù ñoä”?

Ñöùc Phaät noùi keä:

*Nhôø giöõ gìn giôùi ñöùc Phöôùc baùo thöôøng theo ta Troïn lìa ba ñöôøng aùc Ñaéc phaùp, ngöôøi cao quyù Giöõ giôùi tröø sôï haõi Phöôùc baùo tam giôùi toân Quyû roàng taø ñoäc haïi*

*Khoâng phaïm ngöôøi trì giôùi.*

Moïi ngöôøi nghe keä xong trong loøng vui möøng ñeàu ñöôïc kieán ñaïo vaø troâng thaáy haøo quang saùng choùi cuûa Ñöùc Phaät, hoï ñeàu xin laøm ñeä töû cuûa Ngaøi.

(Trích kinh Phaùp Cuù quyeån 5)

# *MEÁN PHAÄT NGHE PHAÙP ÑAÉC QUAÛ TU-ÑAØ-HOAØN:*

Trong nöôùc Xaù-veä coù hai ngöôøi thöông buoân. Ngöôøi thöù nhaát noùi raèng thaân Phaät cao moät tröôïng saùu da maøu vaøng tía raát ñeïp, treân ñænh ñaàu Phaät moät nhuïc keá vaø coù haøo quang toûa saùng chung quanh,Phaät gioáng nhö moät vò vua, caùc Tyø-kheo gioáng nhö caùc ñaïi thaàn, heã vua noùi leân lôøi gì thì caùc ñaïi thaàn lieàn truøng tuyeân laïi vaø laøm roõ theâm nhöõng lôøi aáy. Phaät ñuùng laø baäc raát ñaùng toân quyù. Phaät bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa ngöôøi aáy neân toû veõ söï thaân thieän, ngöôøi aáy raát vui söôùng moãi khi nghó ñeán Phaät.

Ngöôøi thöù hai laïi cho raèng Phaät nhö laø boø,haøng ñeä töû nhö caùc coã xe, heã boø ñeán ñaâu thì keùo xe ñeán ñoù. Phaät bieát ñöôïc ngöôøi naøy coù taâm aùc nhö vaäy,veà sau aét seõ bò quaû baùu. Ngaøi voâ cuøng thöông xoùt.

Moät hoâm noï hai ngöôøi ruû nhau ra ngoaøi thaønh, ñi khoaûng ba möôi daëm thì döøng nghæ trong moät quaùn röôïu nhoû beân ñöôøng. Hai ngöôøi cuøng uoáng röôïu vaø chuyeän troø vôùi nhau. Ngöôøi coù taâm thieän noùi: Ñoù laø nhôø Trôøi Töù Thieân vöông sai Thieân thaàn ñeán giuùp ñôõ chuùng ta. Ngöôøi coù taâm aùc laïi noùi: Ñoù laø nhôø quyû thaàn trong nuùi Thaùi sôn ñöa röôïu vaøo buïng chuùng ta. Neân khi röôïu vaøo thì toaøn thaân noùng nhö thieâu ñoát.

Hai ngöôøi ra khoûi quaùn ñeán ôû choã troáng naèm soaøi ra ñaát roài ngöôøi töø töø ngaõ laên vaøo trong veát baùnh xe. Ngöôøi coù taâm aùc töï nhieân naèm loït trong ñöôøng xe ñi. Ñeán saùng hoâm sau, coù moät ngöôøi thöông buoân daãn naêm traêm coã xe boø ñi ngang qua voâ tình caùn cheát ngöôøi coù taâm aùc. Ngöôøi taâm thieän thaáy baïn cheát lieàn nghó: “ta nay thaät laø xui xeûo neáu veà laøng thì seõ bò nghi ngôø. laïi mang tieáng laø ngöôøi baát nghóa. OÂng buoàn baõ boû taát caû taøi saûn, troán ñeán moät nöôùc noï caùch nöôùc Xaù-veä khoaûng maáy vaïn daëm.” Gaëp luùc vua nöôùc aáy vöøa baêng khoâng coù con keá vò. Trong saám thö nöôùc naøy coù ghi raèng: trong nöôùc coù moät ngöôøi daân heøn seõ noái ngoâi vua cai trò ñaát nöôùc. Caùc quaàn thaàn cuøng nhau baøn baïc. Moät vò noùi:

* Ñaát nöôùc khoâng coù vua nhö ngöôøi maát ñaàu, laøm sau toàn taïi laâu daøi ñöôïc. Chuùng ta phaûi gaáp ruùt tìm ngöôøi xöùng ñaùng laøm vua trò vì traêm hoï. Nhöng bieát tìm ai ñaây? Toâi coù caùch naøy, Vua chuùng ta coù moät con ngöïa thöôøng hay laïy vua. Chuùng ta thaû ngöïa ra, neáu ngöïa quyø tröôùc ngöôøi naøo, thì ngöôøi aáy seõ laø vua vaäy.

Moïi ngöôøi ñeàu taùn thaønh.

Theá laø hoï coät con ngöïa aáy vaøo coã xe ñöôïc trang hoaøng loäng laãy,tröôùc xe coù treo daõi aán cuûa vua, roài cho ñöùng giöõa ñöôøng. Moïi ngöôøi thaáy vaäy khoâng ai caàm ñöôïc nöôùc maét.

Luùc aáy ngöôøi thöông buoân cuõng ñeán xem. Ñoät nhieân quan Thaùi söû noùi:

* Ñaèng kia coù maây gioáng nhö chieác loäng vaøng, chaéc nôi aáy seõ coù

vua!

Vöøa noùi xong ngöïa thaàn lieàn ñi thaúng ñeán quyø xuoáng lieám chaân

ngöôøi thöông buoân. Caùc quan vui möøng voâ cuøng ñem höông hoa ñeán taém goäi cho ngöôøi thöông buoân roài toân ngöôøi aáy leân laøm vua vaø töï xöng laø beà toâi. Ngöôøi thöông buoân noùi:

* Toâi voán laø thöông buoân khoâng coù ñöùc gì vôùi daân, ñaâu daùm nhaän chöùc thieân töû.

Caùc quan ñeàu noùi:

* Ngaøi saün coù ñöùc lôùn neân ngöïa thaàn môùi quyø xuoáng tröôùc maët

Ngaøi.

Caùc quan lieàn thænh ngöôøi laùi buoân vaøo cung toân laøm vua cai trò

ñaát nöôùc.

Ngoài treân beä roàng cao quyù toät böïc, vua nghó: “Ta ñaâu coù taïo chuùt phöôùc gì, sao laïi ñöôïc laøm vua, chaéc ñaây laø nhôø ôn Phaät”.

Hoâm sau laâm trieàu, Vua heát lôøi khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät, roài daãn quaàn thaàn trôû veà nöôùc Xaù-veä leã baùi Phaät. Vua noùi:

* Keû haï tieän naøy nhôø ôn Phaät, nay môùi ñöôïc laøm vua. Nôi naøy xöa nay chöa töøng bieát ñeán Phaât, ngay caû saùch vôû cuõng khoâng thaáy nhaéc ñeán. Nguyeän ñöùc Theá toân töø bi ñem chaùnh Phaùp ñeán nôi naøy ñeå khai hoaù ngöôøi daân trong nöôùc cuûa con vaø xin caùc Thaùnh chuùng haõy ñeán nôi naøy an cö ba thaùng.

Phaät nghe ñöôïc lôøi thænh caàu cuûa vua lieàn daïy caùc Tyø-kheo ngaøy mai ñeán choã vua. Taát caû ñeàu phaûi laøm pheùp bieán hoaù, ñeå cho ngöôøi daân thaáy ñöôïc maø phaùt khôûi loøng tin. Chö thieân bieát tin Phaät ñeán nöôùc aáy ñeå giaùo hoaù, lieàn daãn nhau ñi theo. Hoï cuøng troãi leân caùc thöù aâm nhaïc ca ngôïi coâng ñöùc Phaät, phan loïng rôïp Trôøi, hoa raûi khaép nôi, ñoàng thôøi aùnh saùng röïc rôõ choùi caû maét. Ñöùc Phaät vaø caùc vò A-la-haùn ñeàu ngoài treân chaùnh ñieän.vua ñích thaân lo lieäu moïi thöù thænh Phaät thaêng toøa thuyeát Phaùp. Roài ñaët chieác gheá nhoû tröôùc Phaät ñeå ngoài nghe phaùp.

* Con voán laø ngöôøi heøn haï khoâng coù coâng ñöùc gì, sao laïi ñöôïc laøm

vua?

Phaät noùi:

- Tröôùc kia thaáy vua nöôùc Xaù-veä cuùng döôøng Phaät. Ngaøi hoan hyû

nghó raèng: Phaät gioáng nhö moät vò vua, caùc Tyø-kheo gioáng nhö caùc quan vaên voõ. Noùi vaäy, töùc Ngaøi ñaõ gieo ñöôïc haït gioáng laønh, nay ñuùng thôøi troå quaû nhö theá ñaáy. Coøn ngöôøi baïn cuûa Ngaøi luùc aáy coù taâm aùc nghó:Phaät nhö boø, caùc Tyø-kheo nhö nhöõng coã xe. Noùi vaäy töùc ngöôøi aáy ñaõ gieo

nhaân xaáu, neân bò xe caùn cheát, ñeán nay vaãn coøn bò xe löûa caùn trong nuùi thaùi sôn, töï chuoác laáy quaû khoå. Ngoâi vò hieän taïi cuûa Ngaøi thaät söï khoâng phaûi laø khaû naêng cuûa Ngaøi coù ñöôïc, maø do keát quaû cuûa vieäc thieän Ngaøi ñaõ laøm tröôùc ñoù. Laøm laønh thì phöôùc ñeán, laøm aùc thì hoïa vaøo. Nhaân quaû theo nhau nhö boùng theo hình,chaúng phaûi do Trôøi roàng hay quyû thaàn ban giaùng,cuõng khoâng phaûi do oâng baø toå tieân naøo laøm ra. Khôûi laø do taâm thaønh laø do khaåu.

Phaät laïi noùi keä:

*Taâm laø goác muoân phaùp Chuyeân laøm chuû daãn daét Neáu taâm nghó töôûng aùc Noùi ra hoaëc haønh ñoäng Quaû khoå ruoåi theo sau Nhö xe laên theo veát.*

*Taâm laø goác muoân phaùp Chuyeân laøm chuû daãn daét Neáu taâm nghó töôûng thieän Noùi ra hoaëc haønh ñoäng Phöôùc baùo seõ theo sau Nhö boùng theo hình vaäy.*

Naøy Ñaïi vöông! coù naêm ñieàu aùc toäi naëng nhaát laø:

1/ Baát hieáu, baát trung (Gieát cha, gieát meï, gieát vua, vì laøm cho nöôùc maát nhaø tan).

2/ Coá taâm haïi baäc A-la-haùn, Vì A-la-haùn laø nguôøi ñaõ ñaéc ñaïo thay Phaät cöùu giuùp chuùng sanh.

3/ Coù taâm aùc phæ baùng Phaät, vì Phaät laø baäc ñaõ dieät ñöôïc caùc toäi, phöôùc ñöùc voâ löôïng, coù ñaày ñuû töôùng haûo vaø möôøi löïc, töø bi thöông xoùt cöùu giuùp chuùng sanh hôn caû cha meï.

4/ Noùi ñaâm thoïc laøm chuùng Taêng maát hoaø hôïp, vì chuùng Taêng laø ñoaøn theå Sa-moân hoøa hôïp tu haønh thanh tònh, laäp chí cao vôøi, thay Phaät hoaèng truyeàn Kinh Phaùp giaùo hoùa chuùng sanh. Neáu ngöôøi phaù hoøa hôïp Taêng thì chaùnh Phaùp seõ bò huûy dieät. Neáu chaùnh phaùp huûy dieät thì chuùng sanh meâ loaïn sa vaøo ba ñuôøng aùc.

5/ Troäm caép vaø phaù hoaïi chuøa mieáu, vì nhöõng thöù aáy ñeàu do thí chuû coù loøng thaønh daâng cuùng Tam baûo.

Naêm toäi naøy naëng hôn caû nuùi Tu di, neáu ñaõ phaïm thì khoâng theå saùm hoái, haõy caån thaän ñöøng phaïm.

Phaät noùi Kinh xong vua vaø quaàn thaàn ñeàu chöùng quaû Tu-ñaø-hoøan.

Taát caû ñeàu xin thoï nguõ giôùi laøm öu-baø-taéc. Töø ñoù trong nöôùc cuûa vua baét ñaàu coù Sa-moân vaø haøng cö só giöõ giôùi. Vua aùp duïng nguõ giôùi thaäp thieän vaøo luaät phaùp cuûa nöôùc. Nhôø vaäy ñaát nöôùc ngaøy caøng höng thaïnh, ñöôïc haøng Chö thieân giuùp ñôõ.

(Trích Kinh Baùch AÙi )

# *PHÖÔÙC BAÙU CUÛA VUA BA-TÖ-NAËC:*

Vua Ba-tö-naëc ñôøi tröôùc troàng nhieàu coâng ñöùc neân ñôøi nay ñöôïc höôûng quaû baùo töông öng.

Trong haäu vieân cuûa vua töï nhieân moïc leân moät loaøi mía. Nöôùc ngoït töø thaân caây chaûy ra suoát ngaøy ñeâm khoâng döùt. Cuõng nôi aáy, laïi sanh ra moät loaøi luùa ñoû. Luùa troå raát nhieàu boâng, gaët haùi hoaøi khoâng heát. Vua aên maõi nhöõng thöù naøy khoâng bieát chaùn. Thaân theå vua ngaøy caøng maäp ra, hôi thôû naëng neà, ñi laïi khoù khaên.

Vua ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài qua moät beân. Phaät noùi keä

raèng:

*Ngöôøi chuyeân taâm tu taäp AÊn uoáng vöøa bieát ñuû*

*Chæ mong giöõ thaân maïng. Ñeå nuoâi döôõng ñaïo ñöùc.*

Vua nghe keä xong voâ cuøng vui möøng, töø bieät Phaät trôû veà cung. Vua thöôøng baûo ngöôøi doïn côm ñoïc baøi keä naøy ñeå nhaéc nhôû vua

chôù aên nhieàu.

Veà sau vua giaûm aên, thaân theå lieàn ñöôïc nheï nhaøng, tôùi lui thoaûi

maùi.

(Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 17)

1. ***VUA BA-TÖ-NAËC THÆNH PHAÄT GIAÛI MOÄNG:*** Moät ñeâm noï vua Ba-tö-naëc nguû, moäng thaáy möôøi ñieàu: 1- Caây con troå hoa.
2. Caây con keát traùi
3. Traâu meï theo buù traâu con.
4. Loaøi ngöôøi caét sôïi daây loaøi deâ theo sau aên.
5. Möôøi caùi noài choàng leân nhau, nöôùc trong noài treân, chaûy xuoáng

noài cuoái cuøng.

1. Ngöïa coù hai ñaàu.
2. Maùu chaûy thaønh doøng.
3. Nöôùc boán beân trong,ôû giöõa ñuïc.
4. Choù tieåu trong cheùn vaøng.
5. Boán con traâu töø boán phía, boãng chaïy ñeán huùc vaøo nhau, roài trôû veà choã cuûa mình.

Vua sôï haõi, giaät mình thöùc daäy, nghó raèng: Phaûi chaêng ñaây laø ñieàm baùo ta saép maïng chung hay seõ maát vöông vò?

Vua voâ cuøng lo laéng, lieàn ñeán Phaät trình baøy giaác moäng cuûa mình.

Phaät baûo:

- Xin Ñaïi vöông chôù sôï haõi, moäng naøy khoâng phaûi laø ñieàm baùo Ñaïi vöông saép maát ngoâi vò. Ta seõ giaûi thích möôøi ñieàm moäng aáy cho Ñaïi vöông nghe. Taát caû caùc ñieàm moäng cuûa ñaïi vöông ñeàu chæ cho chuùng sanh ñôøi sau thích laøm vieäc phi phaùp. Thaáy caây con nôû hoa laø ñieàm baùo chuùng sanh khoâng hieáu thuaän cha meï, khoâng kính thôø vaø cuùng döôøng Sa-moân Baø-la-moân. Thaáy caây con keát traùi laø con gaùi laáy choàng khoâng bao laâu laïi boàng con trôû veà nhaø khoâng chuùt hoå theïn. Thaáy traâu meï theo buù traâu con laø meï ñöùng giöõ cöûa cho con gaùi laøm vieäc taø haïnh ñeå sinh soáng. Thaáy ngöôøi caét daây deâ theo aên laø chuùng sanh laáy taøi saûn cuûa mình ñeå mua vui vôùi ngöôøi ngoaøi. Thaáy möôøi caùi noài choàng leân nhau nöùôc töø noài treân chaûy xuoáng noài cuoái cuøng laø chuùng sanh ñôøi sau, con caùi ñuoåi cha meï ñoaït laáy nhaø cöûa. Thaáy ngöïa coù hai ñaàu laø chuùnh sanh theo leänh vua töôùc ñoaït cuûa caûi cuûa caùc Baø-la-moân giaøu coù, hoaëc theo caùc Baø-la-moân giaøu coù cöôùp ñoaït caùc kho baùu cuûa vua. Thaáy maùu chaûy thaønh doøng laø ñôøi sau seõ coù vò vua khoâng thích nöôùc mình khôûi binh xaâm chieám nöôùc khaùc, nhöng khoâng theå eùp ngöôøi laøm theo yù mình.vì vaäy maø raát nhieàu ngöôøi bò vua gieát haïi. Thaáy nöôùc boán beân trong ôû giöõa ñuïc laø ngöôøi daân tronng nöôùc thích ñaáu tranh loaïn laïc, coøn ngöôøi daân caùc nöôùc laân caän khoâng coù caùc vieäc ñaáu tranh kieän tuïng. Thaáy choù tieåu trong cheùn vaøng laø chuùng sanh sau naøy ngu si khoâng bieát ñaïo lyù. Ta ñaõ traûi qua ba a-taêng- kyø kieáp khoå nhoïc môùi tìm ñöôïc kho baùu chaùnh phaùp, nhöng laïi bò hoï phæ baùng coøn duøng dao gaäy ñaùnh ñaäp, ngoùi gaïch lieäng neùm. Coøn nhöõng Sa-moân giaûng noùi phi phaùp laïi ñöôïc ca tuïng. Thaáy boán traâu töø boán phía boãng chaïy ñeán huùc nhau, roài trôû veà choã cuûa mình laø sau naøy seõ coù maây töø boán phía noåi leân, saám noå vang Trôøi, laùt sau maây laïi tan ra Trôøi khoâng ñoå xuoáng gioït möa naøo. Giaác moäng cuûa ñaïi vöông coù möôøi ñieàu caûm öùng nhö vaäy. Khoâng coù ñieàm naøo baùo raèng vua seõ maïng chung hay seõ maát vöông vò.

Vua nghe xong vui möøng,ñaûnh leã Phaät roài trôû veà cung.

(Trích kinh Taêng Nhaát A-haøm quyeån 41)

# *TÌNH THÖÔNG CON CUÛA VUA BA-TÖ-NAËC:*

Con gaùi vua Ba-tö-naëc vöøa qua ñôøi. Vua voâ cuøng thöông tieác, quanh quaån khoâng lôøi. Taån lieäm coâng chuùa xong, vua tìm ñeán Ñöùc Nhö Lai ñeâ ñaàu ñaûnh leã, roài ngoài qua moät beân.

Ñöùc Phaät hoûi:

Taïi sao vua buoàn baû aùo quaàn lem laám, maët maøy uû ruû nhö vaäy?

- Baïch ñöùc Theá toân! Ñöùa con gaùi maø con thöông yeâu nhöùt vöøa qua ñôøi, con muoán ñem voi, ngöïa, xe cho ñeán taát caû nhöõng vaät quyù giaù nhaát ñeå ñoåi laáy maïng soáng cuûa con mình. Naøy ñaïi vöôùng! Söï ñau buoàn khoå naõo ñeàu do aân aùi maø ra, sôû dó nhö theá laø taïi sao?.

Naøy Ñaïi vöông! Xöa kia cuõng taïi thaønh Vöông xaù naøy, trong moät gia ñình noï, coù moät ngöôøi con vöøa qua ñôøi. Ngöôøi meï vì quaù thöông conñeán noãi ñieân loaïn, khoâng coøn lyù trí. Baø ta ñi khaép nôi cöù hoûi moïi ngöôøi raèng: “coù ai gaëp con ta khoâng?”

Ñaïi vöông! Luùc ñoù, ta duøng moïi caùch ñeå ngöôøi aáy töï bieát: “Ñau buoàn khoå naõo ñeàu do aân aùi maø sanh ra”. Neân laáy ñoù maø nay xin ñaïi vöông chôù coù buoàn raàu quaù laém! Taát caû aân aùi ñeàu phaûi chia lìa, phaøm vaät coù sanh aét seõ coù hoaïi dieät, cöù nhö theá Ñöùc Phaät giaûng roäng caùc phaùp lyù cho vua nghe.

Vua laõnh thoï lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät roài töø bieät ra veà.

( Trích kinh Tö-Naëc Vöông Nöõ Maïng Quaù Thænh Phaät)

# *VUA BA-TÖ-NAËC ÑI SAÊN GAËP MAÏC LÔÏI PHU NHAÂN:*

Baáy giôø trong thaønh Xaù-veä coù moät Baø-la-moân raát giaøu coù teân Da- nhaõ-ña, noâ tyø teân laø Hoaøng Ñaàu, laøm vieäc giöõ vöôøn Maïc La.

Coâ ta thöôøng buoàn raàu than thôû: “chaúng bieát ñeán bao giôø ta môùi thoaùt khoûi kieáp noâ tyø naøy”.

Saùng naøo khi ñeán vöôøn, coâ cuõng mang theo moät phaàn côm khoâ. Moät hoâm, Ñöùc Phaät vaøo thaønh khaát thöïc Hoaøng Ñaàu trong thaáy

Ñöùc Theá toân lieàn nghó: “Ta neân ñem phaàn aên cuûa mình cuùng döôøng cho vò Sa-moân naày may ra coù theå thoaùt khoûi kieáp noâ tyø”. Nghó vaäy lieàn ñem thöùc aên ñeán cuùng döôøng Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät thöông xoùt thoï nhaän roài trôû veà Tinh xaù, coøn Hoaøng Ñaàu trôû laïi vöôøn Maïc La.

Nhaân luùc vua Ba-tö-naëc daãn binh ñi saên, boïn tuyø tuøng chia nhau giaêng löôùi luøa baày nai vaøo. Baáy giôø khí Trôøi noùng böùt, töø xa vua troâng thaáy moät khu vöôøn lieàn quay xe ñi veà höôùng khu vöôøn. Hoaøng Ñaàu töø xa troâng thaáy moät ngöôøi töôùng maïo, cöû chæ khaùc thöôøng lieàn ra nghinh ñoùn:

* May maén thay ñöôïc gaëp ñaïi nhaân, môøi Ngaøi ngoài naøng voäi côûi chieác aùo khoaùc beân ngoaøi, traõi cho vua ngoài, roài hoûi:
* Khoâng bieát Ngaøi coù caàn nöôùc röûa chaân khoâng?
* Ñöôïc caùm ôn coâ! Vaäy thì quaù toát!

Hoaøng Ñaàu lieàn ñi laáy nöôùc röûa chaân cho vua, roài hoûi:” Ngaøi coù muoán röûa maëc khoâng?” Vua ñoàng yù coâ lieàn laáy nöôùc cho vua röûa maët. Roài coâ laïi hoûi: “Ngaøi coù khaùt khoâng?” roài coâ lieàn ñi ñeán beân ao laáy laù sen muùc nöôùc cho vua uoáng, roài noùi: “Ngaøi coù muoán nghæ ngôi moät laùt khoâng? Vua toû veû ñoàng yù, coâ lieàn cöôõi theâm moät chieác aùo khoaùt, traûi leân giöôøng ñeå vua naèm. Thaáy vua ñaõ naèm naøng quyø moät beân xoa boùp tay chaân cho vua ñôõ meät moõi. Thaân theå Hoaøng Ñaàu meàm maïi, ñeïp ñeõ gioáng nhö tieân nöõ. Vua raát thích lieàn nghó: “Ta chöa töøng gaëp ngöôøi con gaùi naøo thoâng minh nhö vaäy. Khoâng caàn chæ baûo maø vaãn bieát caùch haàu haï”. Lieàn hoûi:

* Naøng laø con gaùi nhaø ai?
* Toâi laø noâ tyø cuûa gia ñình Baø-la-moân Da-nhaõ-ñaït. Hoï sai toâi canh giöõ khu vöôøn naøy.

Noùi ñeán ñaây thì caùc vò ñaïi thaàn tìm vua cuõng vöøa vaøo ñeán khu vöôøn, hoï baùi chaøo vua roài ñöùng qua moät beân. Vua cho ngöôøi goïi Baø-la- moân Da-nhaõ-ñaït ñeán. Vua hoûi:

* Coâ gaùi naøy laø noâ tyø cuûa ngöôi phaûi khoâng?
* Taâu beä haï! Ñuùng vaäy!
* Ta muoán cöôùi naøng veà laøm vôï, ngöôi coù ñoàng yù khoâng?
* Noù laø noâ tyø sao laøm vôï Vua ñöôïc?
* Khoâng heà chi ngöôi cöù tính giaù ñi!
* Neáu ñuùng giaù thì phaûi moät traêm ngaøn löôïng vaøng, nhöng toâi leõ naøo laïi laáy tieàn cuûa Beä haï. Nhö Ngaøi thích thì toâi saün saøng daâng hieán cho Ngaøi.
* Khoâng neân nhö theá! Ta röôùc naøng veà laøm vôï sao laïi khoâng traû

tieàn.

Vua lieàn xuaát moät traêm ngaøn löôïng vaøng ñöa cho Baø-la-moân vaø

ñoùn Hoaøng ñaàu veà cung.

Töø ñoù veà sau, coâ gaùi giöõ vöôøn Maïc Lôïi thuôû naøo nay vaøo cung ñöôïc vua yeâu meán vaø phong laøm Maïc Lôïi phu nhaân, vôï vua Ba-tö-naëc. Sau ñoù khoâng laâu trong soá naêm traêm cung phi myõ nöõ, vua laäp naøng laøm ñeä nhaát phu nhaân, ñöôïc cuøng vua ngöï treân ñieän cao naøng nghó: “Ta nhôø phöôùc baùo gì maø vöøa thoaùt kieáp noâ tyø, laïi ñöïôc toân laøm ñeä nhaát phu nhaân sung söôùng toät böïc theá naøy!”. Naøng laïi nghó: “Chaúng phaûi tröôùc

kia ta ñaõ cuùng döôøng phaàn côm khoâ cho vò Sa-moân. Nhôø vaäy maø ñöôïc thoaùt lieáp noâ tyø, höôûng phöôùc giaøu sang sung söôùng”.

(Trích phaàn ñaàu luaät Töù Phaàn quyeån 13)

# *SÖÏ TÍCH TAÉM PHAÄT:*

Thuôû xöa coù Ñöùc Phaät hieäu laø Thuyû Voâ, coù vò vua teân laø Haûo Tín. Vua raát meán moä Phaät phaùp, laïi thích ngaém nhìn thaân töôùng toát ñeïp cuûa Nhö Lai. Ngay trong ngöï uyeån vua cho troàng caây Ni-caâu-loaïi. Döôùi goác caây laøm toaø baèng goã chieân ñaøn, thænh Phaät ngoài thyeát phaùp.

Ñeán khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn. Vua khoâng coøn gaëp Phaät. Ngaøi buoàn baõ nhôù ñeán Phaät lieàn ñaët teân caây Ni-caâu-loaïi laø caây Phaät, ñeå moãi luùc thaáy caây cuõng nhö thaáy Phaät vaäy. Ngaøy naøo vua cuõng ñeán ngoài döôùi goác caây, ñeå nhôù laïi lôøi Phaät daïy.

Hoaøng haäu thaáy vaäy ganh gheùt beøn thueâ caùc vò Baø-la-moân ñeán truø yeám caây Phaät aáy.

Vaøo ñeâm muøng baûy thaùng tö Baø-la-moân vaøo trong nuùi Nam laáy noäc ñoäc cuûa raén boâi leân caây, caây bò nhieãm ñoäc maø cheát. Vua buoàn baõ khoùc than thaûm thieát. Ñeán nöõa ñeâm moàng taùm thaùng tö khi sao mai vöøa xuaát hieän, vua laáy nöôùc höông cuûa caùc loaøi hoa töôùi leân caây, caây soáng laïi. Vua lieàn phaùt nguyeän: “Nay xin chö Phaät trong muôøi phöông khi ra ñôøi, ñaéc ñaïo hay nhaäp Nieát-baøn cuõng vaøo ngaøy naøy.

Töø ñoù veà sau, chö Phaät ra ñôøi ñeàu nhaèm ngaøy moàng taùm thaùng tö.

Theá neân, ngaøy aáy chính laø ngaøy taém Phaät vaäy. (Trích kinh Tuùc Nguyeän Quaû Baùo)

# *KYØ VÖÏC DÖÔÏC VÖÔNG THÆNH PHAÄT VAØ TAÊNG:*

Kyø Vöïc Döôïc Vöông thænh Phaät vaø chuùng Taêng ñeán nhaø thoï trai, chæ tröø Baøn Ñaëc laø khoâng thænh.

Baøn Ñaëc hoïc trong boán thaùng maø khoâng thuoäc hai chöõ “choåi

queùt”.

Nhö Lai vaø chuùng Taêng ñeán nhaø Kyø Vöïc, gia chuû böng nöôùc röûa chaân ñeán nhöng Nhö Lai khoâng nhaän. Kyø Vöïc baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân vì sao Ngaøi khoâng nhaän nöôùc?
* Nay trong chuùng Taêng naøy khoâng coù Tyø-kheo Baøn Ñaëc, vì theá ta khoâng nhaän nöôùc.
* Baøn Ñaëc laø ngöôøi ngu si, coøn thua nhöõng keû chaên boø khoâng xöùng ñaùng thoï laûnh cuûa cuùng döôøng.
* Neáu oâng khoâng thænh Baøn Ñaëc thì ta khoâng nhaän nöôùc.

Kyø Vöïc nghe Phaät noùi theá, lieàn sai ngöôøi goïi Baøn Ñaëc ñeán.

Phaät baûo A-nan: “ngöôi haõy trao baùt cuûa ta cho Baøn Ñaëc, ñeå Baøn Ñaëc coù theå ngoài töø xa maø daâng baùt cho ta”.

Sau khi Baøn Ñaëc ngoài töø xa duøng thaàn thoâng daâng baùt cho Ñöùc Phaät. Kyø Vöïc thaáy vaäy hoái haän nghó: “Than oâi! Ta quaù sai laàm ñaõ huyû nhuïc baäc Hieàn Thaùnh nay ta ñaõ phaïm khaåu nghieäp”.Vì vaäy oâng khôûi taâm cung kính Tyø-kheo Baøn Ñaëc hôn naêm traêm vò Tyø-kheo kia.

Thoï trai xong, Ñöùc Phaät gæang: Vaøo thôøi quaù khöù, Kyø Vöïc laø ngöôøi buoân ngöïa. Moät hoâm, oâng ta luøa moät nghìn con ngöïa ñi ñeán nöôùc khaùc, giöõa ñöôøng coù moät con ngöïa sanh con, oâng ta cho ngöïa con aáy roài tieáp tuïc leân ñöôøng.

Kyø vöïc ñeán gaëp vua nöôùc ñoù, vua noùi vôùi Kyø Vöïc: “nghìn con ngöïa naøy ñeàu laø ngöïa thöôøng, chæ coù moät con ngöïa tieáng keâu cuûa noù nghe thaät bi thöông khaùc thöôøng, noù coù theå sanh ra tuaán maõ. Con ngöïa ñoù khi lôùn leân trò giaù baèng moät nghìn con ngöïa naøy. Neáu coù con ngöïa con ñoù ta seõ mua heát ñaùm ngöïa naøy”.

Ngöôøi buoân ngöïa trôû laïi nôi choã cho ngöïa con. Ngöïa con chöa ñaày moät tuaàn leã ñaõ noùi ñöôïc tieáng ngöôøi. Noù noùi vôùi chuû. Neáu oâng buoân ngöïa ñeán xin toâi, thì oâng phaûi ñoøi ñoåi phaûi ñoåi naêm traêm con ngöïa khaùc”.

Khi ngöôøi buoân ngöïa ñeán muoán chuoäc laïi ngöïa ngöôøi chuû nuoâi ngöïa noùi: “Toâi khoâng muoán laøm khoù oâng nhöng toâi khoå cöïc laém môùi nuoâi soáng ñöôïc noù. OÂng nay muoán xin laïi phaûi ñem naêm traêm con ngöïa ñeán chuoäc. Ngöôøi buoân ngöïa lieàn ñoàng yù.

Con ngöïa con tröôùc bò khinh cheâ sau ñöôïc quyù troïng, nay chính laø Tyø-kheo Baøn Ñaëc. Kyø vöïc tröôùc khinh cheâ sau cung kính khoâng phaûi chæ ñôøi naøy maø do nhaân duyeân kieáp tröôùc.

(Trích kinh Thænh Baøn Ñaëc Tyø-kheo)

# *BOÁN ÑIEÀU SÔÏ HAÕI CUÛA VUA BÌNH SA:*

Thuôû xöa phaùp trò toäi keû troäm cuûa toå tieân vua Bình Sa laø baét hoï töï laáy tay ñaùnh vaøo ñaàu mình. Keû troäm vì theá raát hoå theïn, veà sau khoâng daùm laøm nöõa. Ñeán thôøi phuï vöông cuûa vua Bình Sa, neáu ngöoøi naøo aên troäm seõ ñuoåi ra khoûi thaønh vaø laáy ñoù laøm nghieâm giaùo. Keû troäm raát hoå theïn veà sau khoâng daùm laøm nöõa. Ñeán khi vua Bình Sa leân ngoâi, neáu keû naøo aên troäm seõ ñuoåi ra khoûi nöôùc.

Baáy giôø, coù moät teân troäm baûy laàn bò ñuoåi ra khoûi nöôùc, nhöng vaãn trôû laïi thoân xoùm cöôùp cuûa gieát ngöoøi. Cuoái cuøng quan baét ñöôïc ñem ñeán choã vua. Vua ra leänh: “Haõy chaët ngoùn tay uùt cuûa haén ñi”. Quan höõu ty

caáp toác thi haønh ngay vì sôï vua ñoåi yù. Luùc aáy vua thöû caén vaøo ngoùn tay mình caûm thaáy ñau ñôùn, lieàn ra leänh: “caùc khanh khoâng ñöôïc chaët tay keû troäm nöõa. Thaàn ñaùp: “Taâu beä haï! Haï thaàn ñaõ chaët tay roài”.

Vua voâ cuøng buoàn baõ vaø hoái haän, nghó raèng: “Ta laø vò vua cuoái cuøng trò daân ñuùng chaùnh phaùp nhöng cuõng laø vò vua ñaàu tieân trò daân phi phaùp. Phaøm laøm vua phaûi lo nghó ñeán daân chuùng, sao ta laïi chaët tay hoï nhö vaäy!”. Nghó roài xa giaù ñi ñeán choã Phaät, baïch Phaät raèng: “Baïch Theá toân, nhieàu ñôøi tieân vöông cho ñeán phuï vöông con ñeàu duøng chaùnh phaùp trò daân. Nhöng ñeán löôït con laïi laøm aùc, ngaøy moät taêng theâm neân chính saùch giaùo hoaù ngaøy caøng suy yeáu. Con thaät laø sai laàm, laøm vua maø laïi gaây thöông toån cho ngöôøi daân. Con nghó mình thaät laø voâ ñaïo, vì theá con raát hoå theïn vaø sôï haõi”.

Phaät baûo: Naøy ñaïi vöông! Theo pheùp trò nöôùc ngöôøi troäm bao nhieâu tieàn thì toäi ñaùng cheát? Bao nhieâu tieàn thì ñuoåi ra khoûi nöôùc? Bao nhieâu tieàn thì bò töû hình?

* Baïch Ñöùc Theá toân! Möôøi chín ñoàng tieàn xöa tính laø moät keá lôïi sa baøn ai troäm moät phaàn tö keá lôïi sa baøn thì tính vaøo toäi ñaùng cheát.

Phaät thuyeát phaùp cho vua nghe, nghe xong vua leã Phaät roài trôû veà

cung.

Caùc Tyø-kheo baïch Phaät: Baïch Theá toân vì sao vua Bình Sa sôï toäi

nhö vaäy.

* OÂng aáy khoâng nhöõng chæ ñôøi naøy sôï toäi maø ôû ñôøi quaù khöù cuõng nhö vaäy. Vaøo thôøi quaù khöù vua Danh Xöng trò vì nöôùc Ca Thi. Ngöôøi daân trong nöôùc ai cuõng coù ngheà nghieäp ñeå sinh soáng. Ngöôøi khoâng coù ngheà nghieäp vaø keû troäm goïi laø ngöôøi ngu.

Luùc baáy giôø coù moät teâm troäm bò quan baét, ñem ñeán choã vua. Vua noùi: “Thoâi ñi! ngöôøi kia maát cuûa, ngöôøi naøy aên troäm, ta caàn gì xöû phaït ñeå gaây theâm moät caùi aùc nöõa?”

Vua laïi nghó: “Töø xöa ñeán nay môùi coù moät ngöôøi ngu thoâi neáu caû ngaøn ngöôøi nhö theá chaéc ta cheát maát. Neáu ñuû moät nghìn thì ta ñaõ maïng chung. Vua giao ngöôøi ngu cho ñaïi thaàn noùi:

* Ta caàn moät ngaøn ngöôøi ngu ñeà môû hoäi lôùn, neáu ngöôi baét ñuû soá ñoù thì haõy baùo cho ta bieát.

Vò thaàn troùi ngöôøi ngu laïi moät choã. Vua thaáy vaäy nghó: “ngöôøi ngu naøy e raèng khoâng chòu ñöôïc söï khoå sôû”. Vua lieàn baûo ñaïi thaàn: “Khanh phaûi quan taâm ñeán ngöôøi naøy chôù ñeå suy oám, haõy ñöa ïnoù ñeán vöôøn voâ öu cuûa ta ñeå vui höôûng nguõ duïc”.

Ñaïi thaàn phuïng meänh, muoán laáy loøng vua neân caøng chaêm soùc

ngöôøi troäm chu ñaùo. Keû troäm naøo bò baét cuõng xöû trò nhö vaäy, khoâng bao laâu ñaõ ñuû moät ngaøn ngöôøi. Ñaïi thaàn taâu leân vua ñeå vua xöû lyù hoï. Vua nghe tin naøy raát buoàn lo, nghó raèng: “Töø xöa ñeán nay laâu laém môùi coù moät ngöôøi ngu, vì sao ngaøy nay chæ trong moät thôøi gian ngaén ñaõ coù tôùi ngaøn ngöôøi? Hay laø ñôøi saép maït phaùp roài neân aùc phaùp taêng tröôûng.”

Vua ra leänh quaàn thaàn vaøo vöôøn Voâ Öu queùt doïn röôùi nöôùc, ñoát höông treo traøng phan vaø chuaån bò nhieàu thöùc aên ngon.

Moïi ngöôøi laøm xong, vua, quaàn thaàn vaø möôøi taùm boä chuùng ñeán vöôøn Voâ Öu. Vua ra leänh ñöa nhöõng ngöôøi ngu ra. Khi troâng thaáy hoï aùo quaàn dô baån raùch röôùi, toùc tai buø xuø, moùng tay daøi, vua ra leänh cho hoï taém röûa thay aùo môùi vaø caét toùc, moùng tay cho hoï. Sau ñoù vua laïi ra leänh ban phaùt cho hoï nhöõng thöùc aên ngon vaø tieàn cuûa, roài baûo hoï: “Caùc ngöôi haõy trôû veà nhaø phuïng döôõng cha meï, chaêm lo laøm aên chôù aên troäm nöõa!”

Nhöõng teân troäm nghe saéc leänh vua ñeàu vui möøng vaø vaâng theo. Veà sau,Vua nhöøông ngoâi cho thaùi töû, vaøo nuùi hoïc phaùp tieân nhôn.

Vò vua thuôû ñoù chính laø vua Bình Sa thöôøng sôï toäi baùo.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Naøy caùc Tyø-kheo! Vua Bình Sa khoâng chæ ñôøi naøy ra leänh chaët tay keû troäm laïi hoái haän maø vaøo thôøi quaù khöù cuõng nhö vaäy. Vaøo thôøi quaù khöù coù moät vò Baø-la-moân ngheøo cuøng khoán khoå xin aên qua ngaøy, oâng khoâng coù con. Trong nhaø coù nuoâi moät con truøng Na-caâu-la noù sanh ñöôïc moät con. Baø-la-moân xem noù nhö con mình, noù cuõng xem oâng nhö cha. Khoâng bao laâu sau vôï OÂng ta sanh moät ñöùa con moãi khi ñi xin aên thöôøng daën vôï: “con ta coøn quaù nhoû, neáu baø ñi ñaâu nhôù boàng con ñi theo nheù!” Moät hoâm, ngöôøi vôï cho con buù xong, roài ñi ñeán moät quaùn ôû gaàn nhaø. Ñöùa beù ôû nhaø moät mình, vì noù thôm muøi söõa, neân raén ñoäc haù mieäng phun ñoäc muoán gieát cheát noù. Truøng Na-caâu-la thaáy vaäy nghó: “cha meï ñi vaéng taïi sao raén ñoäc muoán caén em mình.” nghó theá lieàn gieát raén ñoäc caén ra laøm baûy khuùc, laáy maùu boâi vaøo mieäng roài ñöùng giöõa cöûa. Vì noù muoán cho ba meï vui khi troâng thaáy mình.

Luùc baáy giôø Baø-la-moân töø ngoaøi ñi vaøo nhaø, xa thaáy vôï mình, giaän döõ noùi:

* Toâi baûo baø ñi ñaâu thì ñem con ñi theo taïi sao baø ñi moät mình. Ngöoøi choàng ñi vaøo cöûa, thaáy mieäng truøng Na-caâu-la dính maùu,

lieàn nghó: “vôï choàng ta khoâng coù ôû nhaø e raèng truøng Na-caâu-la ñaõ aên con ta?” Nghó theá oâng ta voäi vaøng laáy gaäy ñaùnh cheát truøng Na-caâu-la. Nhöng khi böôùc vaøo trong nhaø thaáy con mình ñang ngoài caén tay cöôøi

giôûn, laïi thaáy raén ñoäc bò caén laøm baûy khuùc, baø-la-moân raát buoàn baõ hoái haän nghó: “Na-caâu-la-truøng cöùu soáng con mình. Ta khoâng xem xeùt kyõ voäi vaøng ñaùnh cheát noù, thaät ñaùng thöông thay!” töùc thôøi Baø-la-moân ngaát xæu teù xuoáng ñaát. Luùc aáy trong khoâng trung coù tieáng Thieân nhôn noùi keä:

*Neân quan saùt thaät kyõ Chôù voäi vaøng noãi giaän Xa baïn laønh thöông yeâu Gieát haïi ngöôøi tin caäy.*

(Trích luaät Taêng-kyø quyeån 12 )

# *VUA BÌNH SA THÍCH AÊN NGON CHEÁT SANH LEÂN TRÔØI* TÖÙ THIEÂN VÖÔNG:

Vua Bình Sa hoûi Ngaøi Muïc-lieân:

* Thöa toân giaû coõi Trôøi naøo coù thöùc aên ngon? Muïc-lieân ñaùp:
* Thöa ñaïi vöông, coõi Trôøi Töù Thieân vöông coù thöùc aên ngon, nhöng Ngaøi neân sanh veà coõi Trôøi Ñaâu suaát.

Vua nghó: “Tröôùc tieân ta phaûi sanh vaøo coõi Trôøi töù Thieân vöông, sau ñoù môùi sanh vaøo coõi Trôøi Ñaâu suaát”.

Veà sau vua maïng chung sanh laøm thaùi töû con vua Tyø Sa-moân teân Laø Toái Thaéng Töû.

Nhö lôøi Muïc-lieân noùi, ngöôøi ban ñaàu ñi baèng buïng goïi laø Ma-haàu laëc, roài sau ñoù sanh ra chuùng sanh ba tay goïi laø voi.

Coù ngöôøi hoûi:

* Sao goïi laø ngöôøi? Sao goïi laø Ma-haàu-laëc? Sao goïi laø voi?
* Chöùng toû raèng nhöõng chuùng sanh naøy töø coõi Trôøi Quang AÂm sanh xuoáng ñaây. Ñôøi nay laøm suùc sanh nhöng hình daùng gioáng ngöôøi. Do hoï aên uoáng voâ ñoä, taâm yù xaáu xa, xaûo traù ngaøy caøng nhieàu, neân ñôøi töông truyeàn sau khi hoï maïng chung sanh laøm suùc sanh hình daùng nhö eãnh öông

(Trích luaän Tyø Baø Sa quyeån 14 )

# *BÌNH SA VÖÔNG VAØ PHAÁT-CA-SA VÖÔNG THAÂN THIEÁT* CUØNG TAËNG NHAU VAÄT QUYÙ

Vua nöôùc Vöông xaù teân laø Bình Sa. Thuôû nhoû khi coøn laøm thaûi töû, Ngaøi thöôøng öôùc naêm ñieàu.

1/ Muoán laøm vua khi coøn tuoåi nhoû.

hoaøn.

2/ Khieán cho trong nöôùc mình coù Phaät. 3/ Muoán ñöôïc tôùi lui vieáng Phaät.

4/ Muoán ñöôïc nghe Phaät thuyeát kinh.

5/ Nghe kinh xong mau choùng ñöôïc khai ngoä ñaéc quaû Tu-ñaø-

Ñeán khi leân ngoâi, nhöõng ñieàu öôùc cuûa thaùi töû ñeàu ñöôïc toaïi

nguyeän.

Baáy giôø, phía Baéc nöôùc Vöông xaù laø nöôùc Ñöùc Sa Y La. Do vua Saát-ca-la trò vì. Vò vua naøy taøi ñöùc song toaøn, ñôøi tröôùc ñaõ töøng gaëp Phaät nghe kinh, thoâng suoát saùu phaàn noùi veà ñòa, thuyû, hoûa, phong,khoâng, thöùc. Hai vò vua naày töø tröôùc ñeán nay tuy chöa töøng gaëp maët nhöng ñaõ nghe danh cuûa nhau vaø kính yeâu nhau nhö tình anh em, hoï thöôøng thö töø qua laïi ñeå hoûi thaêm nhau. Trong nöôùc cuûa Phaát-ca-sa Vöông coù moät hoa sen ngaøn caùnh saéc vaøng, vua ñem taëng cho Bình Sa Vöông. Bình Sa Vöông trong thaáy hoa voâ cuøng vui möøng noùi: “ Phaát-ca-sa Vöông ñaõ taëng cho ta moät vaät hieám la xöa nay chöa töøng thaáy”. Bình Sa Vöông lieàn vieát thô caûm ôn, trong thö noùi: “ Trong nöôùc toâi coù raát nhieàu vaøng baïc traân baûo, toâi khoâng cho laø quyù. Nay trong nöôùc toâi coù moät hoa Ngöôøi hieäu laø Phaät, thaân saéc vaøng tía co ba möôi hai töôùng toát”. Phaát-ca-sa Vöông nghe ñeán tieáng Phaät thì vui möøng khoân xieát, lieàn vieát thö cho Bình Sa Vöông: “ Nhöõng ñieàu Phaät daïy xin thuaät laïi cho toâi bieát”. Nhöng vaøi ngaøy vua laïi nghó: “ Maïng ngöôøi ngaén nguûi chæ trong hôi thôû, ta khoâng theå chôø thö traû lôøi cuûa Bình Sa Vöông ñöôïc”. Theá laø vua ra leänh cho vua caùc nöôùc chö haàu cuøng quaàn thaàn chuaån bò xa giaù ñeå ñeán choã Phaät. Vöøa luùc aáy laïi nhaä ñöôïc thö cuûa Bình Sa Vöông, trong thö vua noùi: “ Phaät daïy ngöôøi lìa boû gia ñình, vôï con, ñoaïn tröø aùi duïc, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc laøm Sa-moân. Vua laïi noùi sô löôïc veà möôøi hai nhaân duyeân.”. Phaát-ca-sa Vöông xem thö xong coù veõ suy nghó: “ñôïi ñeâm ñeán, khi moïi ngöôøi ñaõ nguû yeân, vua laëng leõ boû ñi ñeán moät khu moä, töï caét toùc maëc phaùp phuïc laøm Sa-moân.

Phaät duøng thieân nhaõn thaáy taát caû moïi vieäc. Khi vua ñi ñeán thaønh Vöông xaù, döøng chaân nôi nhaø moät ngöôøi thôï goám. Ñöùc Phaät nghó: “maïng soáng cuûa vua Phaát-ca-sa ngaøy mai seõ heát, Ngaøi lieàn vaän thaàn thoâng ñeán nhaø ngöôøi thôï goám, xin nghó nhôø moät ñeâm”. Ngöôøi thôï goám noùi:

* OÂng coù theå cuøng ôû chung vôùi ngöôøi kia.

Ñöùc Phaät ngoài thieàn, Ngaøi nghó: “vua Phaát-ca-sa taâm ñang vaéng laëng”. Vì theá Ngaøi xuaát thieàn ñeán tröôùc maët vua hoûi:

* Ai ñoä cho oâng laøm Sa-moân?
* Toâi nghe coù Phaät nay thôø vò aáy laøm thaày.

Ñöùc Phaät nghó: “Hieàn giaû naøy vì toân suøng ta maø laøm Sa-moân, ta neân noùi ñôøi tröôùc cuûa oâng aáy, oâng ta seõ hieåu”. Ñöùc Phaät noùi vôùi vua Ca Sa:

* Ta seõ noùi kinh oâng neân laéng nghe.
* Hay thay!

Ñöùc Phaät thuyeát phaùp xong vua chöùng quaû A-na-haøm, môùi bieát ñaây chính laø Phaät, lieàn ñöùng daäy ñaûnh leã Phaät.

Saùng hoâm sau vua Phaát-ca-sa vaøo thaønh, ñi moät ñoaïn chöa bao xa thì bò con ngheù huùc cheát. caùc Tyø-kheo baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân! Vò Sa-moân hoâm qua ñöôïc Ñöùc Phaät thuyeát kinh ôû nhaø ngöôøi thôï goám ñaõ bò nghe huùc cheát seõ sanh veà caûnh giôùi naøo?
* Khi nghe ta thuyeát kinh vò aáy lieàn ñaéc quaû A-na-haøm. Nay cheát ñöôïc sanh leân coõi Trôøi thöù möôøi saùu ñaéc quaû A-la-haùn.

Sau ñoù, Ngaøi baûo caùc Tyø-kheo thaâu nhaët nhuïc thaân cuûa Phaát-ca-sa laïi choân caát vaø xaây moät ngoâi thaùp ôû ñoù.

(Trích kinh Bình Sa Vöông Nguõ Nguyeän, laïi trích kinh Phaát-ca-sa Vöông)

# *THIEÂN TÖÛ XÍCH MAÕ HOÛI PHAÄT NÔI KHOÂNG COÙ SANH*

***TÖÛ:***

Moät hoâm, thieân töû Xích Maõ moät ngöôøi coù töôùng maïo raát ñeïp, vaøo

luùc Trôøi gaàn veà saùng ñaõ ñi ñeán choã Phaät maø baïch raèng:

* Baïch Ñöùc Theá toân, chuùng ta coù theå vöôït qua theá giôùi naøy ñeå ñeán moät nôi khoâng coù sanh, giaø, cheát khoâng?
* Khoâng theå ñeán ñoù ñöôïc.
* Kyø laï thay! Thöa Theá toân, xin Ngaøi noùi roõ nghóa naøy. Con nhôù vaøo ñôøi quaù khöù, con ñaõ töøng laøm moät vò tieân tu ñaïo teân laø Xích Maõ, chöùng ñaéc thaàn thoâng lìa caùc aùi duïc. Baáy giôø con nghó: “Ta coù thaàn thoâng ñi laïi raát nhanh nhö ñaïi löïc só duøng teân baén trong choác laùt vöôït qua khoûi boùng caây ña la coù theå leân ñeán nuùi Tu di, roài qua Ñoâng Haûi, ñeán Taây Haûi. Con nghó thaàn löïc nhanh nhö vaäy nay muoán vöôït qua theá giôùi naøy”. nghó xong lieàn ñi chæ tröø luùc aên uoáng nghó ngôi tieåu tieän, giaûm bôùt vieäc nguû nghó, ñi nhö theá cho ñeán traêm tuoåi, nhöng giöõa ñöôøng ñaõ maïng chung maø vaãn chöa ñeán ñöôïc. Noùi xong vò Thieân Töû bieán maát.

(Trích kinh Taïp A-haøm quyeån 29)

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 62

# *VUA ÑA TRÍ GIAÛ ÑIEÂN KHOÛI HOÏA:*

ÔÛ nöôùc noï coù moät traän möa ñoäc, nöôùc tuoân xuoáng soâng hoà, gieáng vuõng. Ngöôøi naøo uoáng nhaèm nöôùc ñoù seõ phaùt cuoàng ñeán baûy ngaøy. Vua nöôùc aáy ña trí, thaáy maây bieát möa ñoäc lieàn che mieäng moät caùi gieáng khieán cho nöôùc möa khoâng rôi xuoáng. Baáy giôø quaàn thaàn ñeàu uoáng nöôùc möa ñoäc aáy neân phaùt cuoàng, côûi quaàn aùo, laáy buøn ñaát boâi leân ñaàu roài ñeán ngoài treân ñieän vua. Trong trieàu ñình chæ coù vua laø ngöôøi coøn tænh taùo. Taát caû quaàn thaàn khoâng bieát mình bò cuoàng laïi cho raèng vua bò cuoàng, vì sao laïi maëc aùo quaàn khoâng gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc. Hoï ñeàu cho raèng ñaây chaúng phaûi laø vieäc nhoû neân cuøng nhau baøn tính. Vua sôï quaàn thaàn muoán taïo phaûn neân lo sôï baûo vôùi hoï:

Ta coù thuoác hay coù theå trò laønh beänh, caùc ngöôøi chôø moät laùt, ñôïi ta uoáng thuoác.

Vua vaøo trong cuõng côûi heát ñoà nhö hoï roài ñi ra. Taát caû quaàn thaàn troâng thaáy theá ñeàu raát vui möøng.

Baûy ngaøy sau, quaàn thaàn tónh laïi, raát hoå theïn. Hoï maëc quan phuïc ñoäi maõo vaøo trieàu chaàu vua, vua vaãn loaû theå ngöï trieàu. Quaàn thaàn vöøa sôï vöøa laáy laøm laï hoûi:

* Beä haï bình thöôøng raát ña trí, nay sao laïi nhö vaäy?
* Taâm ta thöôøng an ñònh khoâng thay ñoåi, vì caùc ngöôi cuoàng neân laïi cho raèng ta cuoàng, taâm caùc ngöôi chaúng thaät.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 4 )

■