KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 34**

1. Choïn Phaät laøm phoø maõ.
2. Gaëp Phaät ñöôïc taêng phöôùc.
3. Cuùng döôøng ñöôïc vôï.
4. Taâm thieän ñöôïc phöôùc.
5. Baûy naøng coâng chuùa vaâng giöõ giôùi phaùp.
6. Coâng chuùa Kim Cang bò cheát thieâu.
7. Coâng chuùa ngoä lyù voâ thöôøng.
8. Coâ Ma Xaø ni bò Baø-la-moân ñoá kî.
9. Coâng chuùa tuyø thuaän theo ngöôøi.

# *CHOÏN PHAÄT LAØM PHOØ MAÕ:*

Phu nhaân quoác vöông Ba-la-naïi sanh ñöôïc moät naøng coâng chuùa thaân maøu vaøng kim, toùc xanh bieác. Naêm leân möôøi saùu tuoåi, cha meï thaáy con ñaõ khoân lôùn, muoán keùn phoø maõ cho con, nhöng coâng chuùa thöa:

Thöa cha meï, con chöa muoán laáy choàng, neáu cha meï choïn thì ngöôøi aáy phaûi coù thaân hình gioáng con, con môùi chòu.

Nghe vaäy, song thaân cho ngöôøi tìm kieám khaép nôi nhöng tìm hoaøi vaãn khoâng thaáy ngöôøi xöùng yù vôùi coâng chuùa.

Luùc aáy coù moät thöông buoân nöôùc Xaù-veä ñeán nöôùc Ba-la-naïi buoân baùn. Vua nöôùc Ba-la-naïi môøi oâng vaøo thaêm hoûi, troø chuyeän vaø thuaät laïi yù muoán cuûa con gaùi mình, coù yù nhôø oâng tìm giuùp.

Thöông nhaân taâu:

- Trong nöôùc thaàn coù moät ngöôøi goïi laø Phaät ñeïp hôn caû coângchuùa nhaø vua.

Nghe vaäy, vua raát vui, baûo thöông buoân ñeán ñoùn Phaät.

Thöông buoân lieàn vieát moät böùc thö giöû ñeán Phaät. noäi dung böùc thö noùi veà coâng chuùa cuûa quoác vöông Ba-la-naïi nhan saéc tuyeät traàn, muoán choïn Phaät laøm phoø maõ.

Phaät ñang thuyeát phaùp cho maáy ngaøn Tyø-kheo ôû Tinh xaù Kyø-hoaøn

thì ngöôøi ñöa thö ñeán trao böùc thö taän tay Phaät.

Bieát tröôùc nhöõng lôøi leõ trong thö neân ñöùc Phaät xeù naùt ñi vaø vieát moät böùc thö traû lôøi cho coâ gaùi vôùi noäi dung:

“Con ngöôøi sanh ra roài seõ giaø, khi tuoåi giaø phaûi ñau beänh, töø beänh daãn ñeán cheát, roài saàu bi khoå naõo seõ keùo theo sau. goác cuûa ñau khoå laø aân aùi”.

Coâng chuùa nhaän ñöôïc böùc thö lieàn ñoïc, tö duy, ñaéc nguõ thoâng: maét thöôøng thaáy thaáu suoát, tai nghe thoâng suoát, bieát ñöôïc yù nieäm ngöôøi khaùc, bieát ñöôïc choã sanh veà, bay ñi töï taïi. Luùc ñoù coâ lieàn ñeán xin pheùp cha meï roài bay ñeán choã Phaät.

Thaáy coâ, Phaät mæm cöôøi, töø mieäng Phaät phoùng ra moät luoàng aùnh saùng naêm saéc. Thaáy vaäy, A-nan hoûi Phaät. Phaät baûo:

A-nan! Ngöôi thaáy ngöôøi nöõ naøy xinh ñeïp nhö theá neân muoán bieát nguyeân do phaûi khoâng?

* Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, coâ gaùi saéc vaøng naøy ñaõ laøm vôï moät ngöôøi ngheøo, tay chaân co quaép khoâng theå ñi ñöùng ñöôïc. Luùc aáy coù moät vò vua teân Cô Laäp coù moät coâ coâng chuùa dung nhan xinh ñeïp, ñeo voøng vaøng anh laïc ñeán choã Phaät Ca-dieáp ñeå thoï giôùi. Ngöôøi thieáu phuï ngheøo naøy khoaùc moät taám vaûi thoâ cuõng ñeùn choã Phaät nhöng ngöôøi gaùc coång khoâng cho coâ vaøo tröôùc. Coâ suy nghó:

Côù gì coâng chuùa ñöôïc vaøo tröôùc coøn ta thì khoâng!

Phaät bieát ñöôïc taâm nieäm coâ neân cho ngöôøi goïi coâ vaøo tröôùc. Thieáu phuï ngheøo ñaûnh leã Phaät, hoûi:

* Vì sao coâng chuùa naøy giaøu sang nhö theá coøn con thì baàn cuøng ngheøo khoå nhö vaày?

Phaät traû lôøi:

* Vì coâng chuùa naøy ñôøi tröôùc thích tuïng kinh vaø cuùng döôøng y phuïc cho caùc vò Sa-moân neân ngaøy nay ñöôïc xinh ñeïp vaø giaøu sang, coøn ngöôi ñôøi tröôùc khoâng thích kinh phaùp laïi tham lam boûn xeûn neân ngaøy nay phaûi chòu ngheøo khoå khoán cuøng nhö theá.

Thieáu phuï ngheøo aáy thöa:

* Con ngu si, xin Phaät chæ daïy kinh phaùp cho con. Phaät Ca-dieáp lieàn daïy kinh cho coâ ta.

Ñöôïc nghe kinh phaùp, thieáu phuï ngheøo aáy lieàn ngoài döôùi goác caây ñoïc kinh, tö duy roài nhaët nhöõng laù caây beänh thaønh aùo ñeå che thaân mình vaø ñem taám chaên ñang khoaùc treân mình cuùng döôøng cho Phaät. luùc aáy, Trôøi Ñeá thích thaáy ñöôïc loøng chí thaønh cuûa coâ neân ñem thieân y, vaøng baïc vaø thöùc aên ñeán cho coâ.

Ñöôïc y phuïc vaø thöùc aên, thieáu phuï ngheøo aáy laïi ñem cuùng döôøng cho Phaät. ñeán luùc maïng chung ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, khi heát phöôùc sanh xuoáng nhaân gian laøm con gaùi vua, vaãn thích tuïng kinh vaø boá thí, cho neân thaân coù maøu vaøng kim vaø toùc xanh bieác.

(Trích kinh Kim Saéc Nöõ)

# *GAËP PHAÄT ÑÖÔÏC TAÊNG PHÖÔÙC:*

Phu nhaân cuûa vua Ba-tö-naëc nöôùc Xaù-veä teân Maït-lôïi sanh ñöôïc moät naøng coâng chuùa teân Ba xaø la (ñôøi löông goïi laø Kim Cang), maët muõi xaáu xí, thaân theå thoâ keäch, da nhö da laïc ñaø, toùc nhö loâng ngöïa. Thaáy con nhö vaäy, nhaø vua raát buoàn, ra leänh giam giöõ naøng trong cung vaø cho ngöôøi chaêm soùc naøng chu ñaùo, khoâng ñeå baát cöù moät ai nhìn thaáy.

Coâng chuùa lôùn daàn theo naêm thaùng, nhaø vua ra leänh cho quaàn thaàn tìm moät ngöôøi ngheøo ñeå ñònh lieäu töông lai cho coâng chuùa.

Quaàn thaàn vaâng leänh, tìm ñöôïc moät keû só ngheøo ñem ñeán trình vua. Vua baûo:

* Coâng chuùa con traãm, xaáu ma cheâ quyû hôøn, neáu khanh baèng loøng thì traãm seõ cho khoâng khanh.

Chaøng trai quyø thöa:

* Thaàn xin vaâng theo saéc leänh cuûa beä haï.

Ñöôïc chaøng trai nhaän lôøi, nhaø vua cho xaây moät cung ñieän coù baûy lôùp cöûa vaø daën chaøng moãi khi ra ngoaøi thì phaûi ñoùng cöûa caøi then cho thaät chaëc keûo ngöôøi ngoaøi troâng thaáy dieän maïo kyø quaùi cuûa naøng. Vua coøn cung caáp cho chaøng raát nhieàu cuûa baùu vaø phong cho chaøng moät chöùc quan to.

Coù nhieàu tieàn cuûa, thaùng naøo chaøng cuõng taäp hôïp nhöõng nhaø giaøu sang, môû hoäi aên uoáng. Nhöõng gia ñình khaùc thì coù ñoâi coù caëp, chæ rieâng quan ñaïi thaàn laø ñi moät mình.

Thaáy laï, moïi ngöôøi nghi ngôø vaø baøn taùn:

* Phu nhaân cuûa vò quan naøy coù theå laø ñeïp voâ song nhöng cuõng coù theå laø xaáu ma cheâ quyû hôøn, cho neân oâng khoâng daét theo. Roài hoï thì thaàm vôùi nhau: chuùng ta phuïc röôïu cho quan say meøm, sau ñoù leùn laáy chìa khoaù chaïy veà nhaø xem vôï oâng theá naøo.

Trong luùc ñoù coâ vôï ôû nhaø ñang buoàn raàu, töï traùch mình:

* Ta coù toäi tình gì maø bò choàng gheùt, nhoát hoaøi trong gian nhaø naøy, chaúng ñöôïc gaëp moät ai. Traùch roài laïi nghó:” Phaät coøn ôû coõi ñôøi, thöôøng cöùu taát caû khoå aùch cho chuùng sanh”.

Nghó roài baø chí thaønh, töø xa ñaûnh leã Phaät, xin Phaät ruõ loøng thöông

xoùt, taïm ñeán tröôùc con ñeå ban lôøi giaùo huaán.

Bieát ñöôïc loøng khaån thieát chí thaønh, Phaät töø döôùi ñaát hieän leân ñeán choã phu nhaân, phu nhaân raát ñoãi vui möøng, töôùng xaáu tieâu maát, thaân theå trôû neân ñeïp ñeõ ñoan trang gioáng nhö tieân nöõ, khoâng ai saùnh baèng. Phaät thöông xoùt thuyeát phaùp vi dieäu cho baø nghe. Nghe xong, nghieäp aùc tieâu tröø, baø lieàn ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

Naêm ngöôøi baïn cuûa choàng baø môû cöûa böôùc vaøo, thaáy vôï baïn mình ñeïp ñeõ voâ song thì raát ngaïc nhieân, nghó: “ vôï ñeïp nhö theá, taïi sao khoâng daét theo”? Theá roài hoï trôû ra, khoaù cöûa,trôû veà ñeå laïi chìa khoaù trong tuùi chuû nhaân.

Khi tænh röôïu, vò quan trôû veà nhaø thaáy vôï mình nhan saéc tuyeät ñeïp, trong ñôøi ít ai saùnh baèng thì vöøa vui möøng, vöøa ngaïc nhieân, hoûi:

* Coâ laø ai?
* Thieáp laø vôï chaøng.
* Sao hoâm nay naøng ñeïp quaù vaäy? Ngöôøi vôï thuaät laïi söï tình.

Nghe xong, quan lieàn vaøo cung taâu leân vua:

* Nhôø aân ñöùc cuûa Phaät, vôï con hoâm nay ñeïp ñeõ ñoan trang y nhö tieân nöõ vaäy.

Nghe ñöôïc tin naøy, vua raát vui möøng ñoùn coâ vaøo cung roài caû boán (vua, Hoaøng haäu vaø hai vôï choàng coâng chuùa) ñeán ñaûnh leã Phaät thöa:

* Baïch Theá toân! Khoâng roõ con gaùi con ñôøi tröôùc toaï phöôùc ñöùc gì maø nay ñöôïc sanh vaøo gia ñình giaøu sang nhöng thaân hình laïi quaù xaáu xí?

Phaät traû lôøi:

* Thöôû xöa ôû nöôùc teân Ba-la-naïi coù moät vò tröôûng giaû giaøu coù voâ song, caû gia ñìng oâng luoân cuùng döôøng moät vò Bích chi PHAÄT Bích chi Phaät aáy thaân theå thoâ keäch, hoâi haùm. Thaáy vaäy, ñöùa con gaùi uùt cuûa tröôûng giaû sanh taâm khinh thöôøng, maéng: Maët maøy xaáu xí, da nhö da löøa, ai maø thöông cho noãi.

Vò Bích chi Phaät nhaän vaät cuùng döôøng cuûa gia ñình aáy, luùc saép Nieát-baøn, Ngaøi hieän möôøi taùm moùn thaàn bieán: bay leân khoâng trung hieän caùc moùn thaàn bieán roài trôû vaøo nhaø tröôûng giaû.

Thaáy vaäy, tröôûng giaû vui möøng gaáp boäi, ñöùa con gaùi uùt hoái loãi ñeán tröôùc toân giaû xin saùm hoái. Vò Bích chi Phaät ñoàng yù cho coâ beù saùm hoái.

Phaät baûo:

* Coâ beù aáy nay laø coâng chuùa, vì huûy nhuïc vò Hieàn Thaùnh naøy neân hoâm nay thaân hình xaáu xí, veà sau thaáy thaàn bieán neân ñöôïc thaân hình

ñoan chaùnh ñeïp ñeõ. Do phöôùc cuùng döôøng Phaät neân ñôøi ñôøi sanh vaøo nhaø giaøu sang vaø seõ ñöôïc giaûi thoaùt.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 2)

# *COÂNG ÑÖÙC CUÙNG DÖÔØNG:*

Phaät ñeán nhaø Ca la vieät khaát thöïc, khi vöøa ñeán nôi thì chuû nhaø môû cöûa nghinh ñoùn Phaät vaø caû phaùi ñoaøn, roài sau ñoù daâng cuùng thöïc phaåm cho taát caû.em oâng ta thaáy vaäy toû veû khoâng thích, can ngaên khoâng cho moïi ngöôùi, baûo: neáu laøm theo yù mình thì caùc Tyø-kheo ñeán ñaây toâi seõ chaët chaân caùc oâng.

Hai anh em moãi ngöôøi ñi moät höôùng nhöng hoï ñeàu ñeán moät goác caây naèm nghæ. Ngöôøi vì coù taâm aùc neân bò moät con traâu ñeán huùc gaõy chaân, coøn ngöôøi anh vì taâm thieän neân maët Trôøi nghieâng veà phöông taây, boùng caây ngaõ xuoáng che maùt caû ngöôøi.

Luùc aáy, chaøng reã cuûa vua Ba-tö-naëc cheát, nhaø vua raát ñau loøng, baûo caùc Baø-la-moân tìm moät ngöôøi phöôùc ñöùc ñeå gaû coâng chuùa cho.

Caùc Baø-la-moân vaâng leänh ra ñi, thaáy moät ngöôøi naèm döôùi goác caây, maët Trôøi ngaõ veà Taây maø boùng caây vaãn che maùt anh ta neân möøng rôõ, noùi:

Ñaây laø ngöôøi phöôùc ñöùc. Hoï lieàn veà taâu leân vua. Vua hoûi:

* Sao caùc khanh bieát?

Caùc Baø-la-moân trình baøy laïi söï vieäc.

Vua baûo hoï ñeán goïi chaøng trai aáy daäy, taém röûa saïch seõ, maëy y phuïc thaät ñeïp roài gaû coâng chuùa cho.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 4)

# *TAÂM THIEÄN ÑÖÔÏC PHÖÔÙC:*

Thuôû xöa coù caùc baïch y ôû ngoaïi thaønh Ñaàu-ca-la, haøng naêm thöôøng thænh Sa-moân veà nhaø cuùng döôøng. Sa-moân laø baäc A-la-haùn, luùc aên côm coù moät con choù ñeán ngoài beân caïnh, Ngaøi trích moät phaàn aên cuûa mình cho choù aên.

Chuù choù ñöôïc aên côm neân sanh loøng neân sanh loøng öa meán, ngaøy naøo cuõng ñôïi Sa-moân ñeán. Ñeán giôø thoï trai, chuù choù cöù nhìn Sa-moân, Ngaøi laïi trích moät phaàn côm cuûa mình cho choù aên neân chuù choù raát thích gaàn guõi thaàt. Ngaøy naøo cuõng vaäy cho ñeán luùc noù cheát.

Cheát roài, chuù choù taùi sanh laøm con gaùi vua nöôùc An Töùc. Môùi sanh ra, coâ beù ñaõ bieát: kieáp xöa mình voán laø choù, boû thaân choù ñöôïc sanh laøm con gaùi nhaø vua.

Trong nöôùc khoâng coù chuøa thôø Phaät, cuõng khoâng coù Sa-moân, luùc aáy vua nöôùc Nhuïc Chí ai söù ñeán nöôùc An Töùc. Thaáy söù giaû hieàn minh- neân vua muoán gaû con gaùi mình cho.

Söù giaû baèng loøng vaø daãn coâng chuùa ñi. Treân ñöôøng veà nöôùc, coâng chuùa gaëp moät thaày Sa-moân, loøng raát vui möøng, nhôù laïi tröôùc kia mình laøm thaân choù, ñöôïc vò Sa-moân naøy haèng ngaøy thöôøng cho côm aên vaø chuù choù aáy cuõng thöôøng quaán quyùt beân Sa-moân. Nay ñöôïc laøm thaân ngöôøi, ta phaûi cuùng döôøng thaät nhieàu cho caùc thaày Sa-moân.

Luùc ñoù, trong nöôùc Nhuïc Chi coù raát nhieàu Sa-moân, ngöôøi vôï cuûa söù giaû naøy ngaøy naøo ngaøy naøo cuõng ñích thaân daâng cuùng thöùc aên cho ba traêm naêm möôi vò Sa-moân maø khoâng nhôø moät ai khaùc. khi chö vò Sa- moân aên xong, töï tay baø doïn deïp choã caùc vò ngoài aên.. thaáy laï, caùc noâ boäc, tyø nöõ trong nhaø ñeàu thöa:

* Phu nhaân voán laø moät coâng chuùa maø ñeán nôi naøy thöôøng queùt doïn cuùng döôøng chö vò Sa-moân, boïn chuùng toâi raát aùi ngaïi.

Theá laø boïn chuùng giaáu choåi. Ñeán luùc ñònh queùt nhaø maø chaúng ai tìm ra choåi, phu nhaân lieàn côûi chieác khoaùc ñang maëc quaán vaøo moät theû tre, laøm choåi queùt.

Thaáy vaäy, choàng coâ cau coù:

* Tuy naøng cung kính Phaät phaùp nhöng vieäc gì phaûi laáy aùo môùi laøm choåi? Laáy choåi maø queùt.
* Thieáp chæ duøng taám loøng toát daâng cuùng chö vò Sa-moân, hai naêm nay thieáp ñaõ maëc chieác aùo naøy roài, hoâm nay laáy noù laøm choåi queùt, coù gì maø chaøng phaûi khoù chòu chöù! Bôûi vì kieáp tröôùc thieáp khoâng coù cuùng döôøng, chæ coù thieän taâm tin Phaät phaùp maø ñöôïc phöôùc naøy. Vaû laïi, chieác aùo naøy coù ñöôïc cuõng chaúng phaûi do cöïc khoå laøm luïng.
* Tuy naøng tin Phaät phaùp, cuùng döôøng Sa-moân nhöng ta chöa töøng thaáy chö vò Sa-moân cho naøng moät ñoàng baïc naøo caû. Chieác aùo laø taát caû coâng söùc cuûa ta.

Nghe vaäy, coâ lieàn keå tuùc maïng cuûa mình cho choàng nghe:

* Kieáp tröôùc thieáp laø moät con choù, luùc ñoù trong laøng moïi ngöôøi thænh nhieàu vò Sa-moân veà nhaø thoï trai, coù moät vò trích phaàn côm cuûa mình cho con choù ñoù aên, neân noù raát thích gaàn guõi vò thaày aáy. Khi cheát, con choù ñoù ñöôïc sanh laøm con gaùi nhaø vua.

Nghe xong, choàng coâ raát vui, baûo:

* Naøng chæ ñem moät taám loøng toát ñeán vôùi vò Sa-moân maø ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu nhö vaäy.

Tröôùc kia, oâng ta laø ngöôøi keo kieät nhöng nay nghe vôï keå nhö

theá thì raát thích cuùng döôøng vaø cuùng khoâng tieác moùn gì. OÂng coøn tinh chuyeân giöõ giôùi, taïo chuøa thôø Phaät. oâng nghó:

* Chæ duøng thieän taâm thoâi maø ñöôïc coâng ñöùc nhö theá.

Vôï oâng baûo, thieän taâm coù theå chuyeån ngöôøi thaønh Phaät, hoaëc ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, ñaéc quaû A-la-haùn, quaû Bích chi Phaät. coøn taâm nieäm aùc seõ ñoaï vaøo ñòa nguïc.

(Trích kinh Minh Caåu Maïng Chung Taùc Quoác Vöông Nöõ Töï Thöùc Tuùc Maïng, laïi trích kinh Phöôùc Baùo)

# *BAÛY NAØNG COÂNG CHUÙA VAÂNG GIÖÕ GIÔÙI PHAÙP:*

Ñaïo traøng nöôùc Ba-la-naïi, töø döôùi ñaát leân treân toaøn laø vaøng roøng, theá neân vaõy cuûa nhöõng con vaät nhö caù, ruøa, ba ba laàn löôït to, cöùng leân, chö Phaät thuôû xöa ñaõ töøng ngoài leân ñoù. Vua nöôùc naøy teân Chi tuaàn ni, voán laø moät vò Öu baø taéc, thoâng suoát kinh ñieån, oâng xaây moät ngoâi chuøa raát ñeïp cuùng döôøng Phaät.

Vua coù baûy coâ coâng chuùa, dung maïo raát xinh ñeïp vaø ñeàu vaâng giöõ naêm giôùi, khoâng chòu laáy choàng. Coâ con gaùi lôùn teân Thuïc Ñieàu, coâ thöù hai teân Dò Dieäu, coâ thöù ba teân Tröø Tham, coâ thöù tö teân Thanh Thuû, coâ thöù naêm teân Töùc Taâm, coâ thöù saùu teân Tònh Höõu vaø naøng uùt teân laø Taêng Kyø. Ñeán ngaøy muøng taùm, möôøi boán, raèm, haêm ba, haêm chín vaø ba möôi, caû baûy coâ ñeàu vaâng giöõ taùm giôùi, haønh caùc phaùp boá thí, thieàn dònh vaø trí tueä.

Moät hoâm, sau ngaøy trai giôùi, baûy coâ xin vua cha ra baõi tha ma ôû ngoaïi thaønh ñeå daïo chôi.

Vua baûo:

* Nôi doù gheâ tôûm laém, chæ coù thaây ma, nhöõng xöông coát laên loùc ngoãng ngang, nhöõng loaïi hoà li, chim xí, Cöu bu ñeán aên xaùc ngöôøi vaø ngöôøi soáng gaøo khoùc keâu la ñaày trong ñoù, coù gì ñaùng xem. Ôû trong cung ta coù vöôøn thöôïng uyeån, coù ao taém, trong ao coù hoa sen naêm maøu, trong vöôøn coù caùc loaøi chim quyù nhö giao thanh, uyeân, quyeát bay luôïng trong ñoù. Caùc con neân ñeán moät nôi coù caây coái töôi maùt, quaû moøng thôm ngon, maët ñaát phuû thaûm coû xanh möôït vôùi nhieàu maøu hoa saëc sôû ñeå vui chôi.

Baûy coâng chuùa ñeàu thöa:

* Thöa phuï hoaøng, nhöõng quaû moäng ngon vaø caây ñeïp coù lôïi ích gì cho chuùng con? Chuùng con thaáy ñôøi ngöôøi chaúng ñöôïc bao laâu, moät ngaøy kia cuõng phaûi cheát. Chuùng con vì muoán thoaùt khoûi raøng buoäc cuûa choàng con neân khoâng ham thích caûnh saéc töôi ñeïp, quaû moäng thôm ngon. Chuùng con muoán quaùn phaùp voâ thöôøng, tröø boû loøng tham, xin phuï

hoaøng thöông xoùt cho chuùng con ñi.

* Ñöôïc, cha baèng loøng.

Ñöôïc vua cha cho pheùp, baûy coâng chuùa daãn nhau ra khoûi thaønh, ñeán baûi tha ma, nôi coù muøi hoâi thoái noàng naëc boác leân. vöøa nghe tieáng ngöôøi gaøo khoùc, caû baûy cong chuùa ñeàu rôïn ngöôøi, dôïn toùc gaùy, nhöng vaãn ñi thaúng veà phía tröôùc, quan saùt caùc xaùc cheát: coù xaùc ñaàu moät nôi, tay chaân moät ngaõ hoaëc coù nhöõng xaùc cheát ñaõ khoâ coû phuû xanh rì, hoaëc coù moät nôi daønh cho toäi nhaân, trong nhöõng thi theå bò coät baèng coû töôi, coù toäi nhaân chöa cheát, gia ñình hoï gaøo khoùc van xin cho ñöôïc tha toäi. Laïi coù ngöôøi vaùc töû thi töø trong thaønh ñi ra. Baûy coâng chuùa nhìn khaép moäi nôi coøn thaáy raát nhieàu xaùc cheát, caùc loaøi chim bay thuù chaøy tranh nhau ñeán aên thòt. Hoaëc coù loaøi thuù keùo töû thi töø döoùi ñaát leân, töû thi aáy ñaõ tröông sình, truøng boø ruùt ræa beân trong hoâi thoái khoâng theå ñeån gaàn. Theá roài baûy coâ ñi nhieåu quanh caùc thay ma moät voøng roài baûo nhau, khoâng bao laâu nöõa thaân theå chuùng ta cuõng nhö vaäy.

Thuïc Ñieàu noùi:

*Ngöôøi ñôøi quyù thaân theå Maëc aùo ñeïp höông baùu Se sua thaân thaät ñeïp*

*Vì muoán ngöôøi ngaém xem. Cheát boû thaân ngoaøi moä Trang söùc coù ích gì.*

Dò Dieäu tieáp:

*Ví thaân nhö nhaø ôû Ngöôøi ñi nhaø hö hoaïi Thaàn thöùc rôøi khoûi thaân Ai giöõ thaân khoâng hoaïi Ngu gì choå ñaùng giöõ Ñaâu bieát roài seõ maát.*

Tröø Tham noùi:

*Khi thaàn thöùc gaù thaân Nhö ngöïa keùo xe ñi Xe hö, ngöïa boû ñi*

*Môùi bieát aáy voâ thöôøng.*

Thanh Thuû baûo:

*Ñaõ thaáy thaønh hoaøn haûo Ngöôøi ngöôøi thích an nhaøn Sôû caàu chöa toaïi nguyeän*

*Sao boång thaønh troáng khoâng.*

Töùc Taâm tieáp:

*Neáu nöông thuyeàn qua soâng Ñeán bôø neân boû thuyeàn Thaân voâ thöôøng bieán ñoåi Thöùc ñaâu theå nöông hoaøi.*

Tònh Höõu noùi:

Taêng Kyø tieáp:

*Thaây cheát nôi moä hoang Thaân hình coøn töôi taén Cöùng ñôø khoâng nhuùc nhích Thaàn thöùc truï nôi naøo?*

*Nhö chim seõ trong bình Mieämg bình laïi phuû löôùi Löôùi thuûng chim bay ñi Thaàn thöùc cuõng nhö theá.*

Nghe ñöôïc nhöõng baøi keä ñoù, Ñeá thích xuoáng khen raèng:

* Hay laém! Hay laém! Caùc coâ coù mong öôùc ñieàu gì, ta seõ ñaùp öùng ñieàu aáy.

Baûy coâ cuøng hoûi:

* Ngaøi laø Phaïm thieân, Ñòa thaàn hay laø Ñeá thích?
* Ta chính laø Ñeá thích ôû coõi Trôøi Ñao Lôïi. Thuïc Ñieàu thöa:
* Toâi muoán sanh ra töø moät caây khoâng coù reã, khoâng coù caønh laù. Nhö theá laø vui.

Dò Dieäu öôùc:

* Toâi muoán sanh ra töø ñaát. Vì ñaát thanh tònh khoâng do loøng tham duïc, khoâng coù nam nöõ, vaéng baëc caùc nhaân duyeân.

Tröø Tham noùi:

* Toâi muoán nhö aâm vang trong nuùi. Vì noù khoâng ñeùn khoâng ñi, töï nhieân voâ hình töôùng.

Thanh Thuû baûo:

* Toâi mong nhö Hö khoâng. Vì Hö khoâng voâ thæ voâ chung, khoâng coù caùi ñöôïc sanh ra vaø thoâng suoát vôùi ñaïo.

Ñeá thích ngaét lôøi:

Thoâi! Ñöôïc roài. Nhöõng ñieàu mong muoán cuûa caùc coâ raát hay. Caùc coâ muoán laøm vua cuûa maët Trôøi, maët traêng cuõng coù theå ñöôïc.

Baûy coâ ñeàu noùi:

* Ñeá thích! Ngaøi coù thaàn thoâng vaø ñöùc ñoä cao vôøi, vì sao khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc? Phaät daïy, ngöôøi höôûng phöôùc, phöôùc heát aét seõ sôï haõi gioáng nhö traâu giaø khoâng theå giuùp ñöôïc ngöôøi, ñoái vôùi chuùng ta coù ích gì.

Ñeá thích noùi:

* Caùc coâ vaâng giöõ Phaät giôùi, ta cuõng vaäy. Chuùng ta seõ laø anh em trong ñaïo phaùp, cuøng vui vôùi öôùc muoán hay. Noùi xong bieán maát.

(Trích kinh Phaät thuyeátt Thaát Nöõ)

# *COÂNG CHUÙA KIM CANG BÒ CHEÁT THIEÂU:*

Vua Ba-tö-naëc coù moät coâng chuù raát möïc xinh ñeïp teân Kim Cang, vua raát yeâu meán, xaây cho naøng moät cung ñieän vaø cho naêm traêm theå nöõ chôi ñuøa vôùi naøng. Coù moät tröôûng laõo teân Ñoä Thaéng thöôøng ñi chôï mua son phaán cho cong chuùa.

Hoâm noï, boång nhieân thaáy raát nhieàu ngöôøi nam keû nöõ ñoäi höông hoa ra khoûi thaønh, Ñoä Thaéng hoûi:

* Caùc ngöôi ñònh di ñaâu?
* Chuùng toâi ñònh ñeán vieáng thaêm ñöùc Phaät. Phaät laø baäc toân quyù trong ba coõi, ñoä thoaùt taát caû chuùng sanh veà ñeán Nieát-baøn.

Nghe vaäy, Ñoä Thaéng lieàn nghó:

* Ñöôïc gaëp Phaät laø do phöôùc ñôøi tröôùc. Nghó roài, Ñoä Thaéng bôùt tieàn mua höông ñeå mua hoa ñeïp roài theo moïi ngöôøi ñeán choã Phaät, ñaûnh leã, taùn hoa, ñoát höông, nhaát taâm nghe phaùp. Nghe xong, Ñoä Thaéng ñi ngang qua chôï mua moät caây höông vaø nhöõng vaät duïng. Do coâng ñöùc nghe phaùp, caây höông thôm hôn boäi phaàn. Coâng chuùa Kim Cang hoaøi nghi tra hoûi nguyeân do.

Ñoä Thaéng ñaùp:

* ÔÛ ñôøi coù baäc Thaùnh sö, baäc toân quyù trong tam giôùi ñang giaûng daïy chaân lyù vo thöôïng, toâi ñaõ theo moïi ngöôøi ñeán döï nghe vaø ñaûnh leã Ngaøi.

Nghe xong Kim Cang raát vui möøng laïi than: “chuùng ta coù toäi gì maø khoâng ñöôïc nghe nhöõng lôøi Ngaøi daïy”.

Coâng chuùa quay sang baûo Ñoä Thaéng:

* Ngöôi haõy thöû noùi laïi nhöõng lôøi Phaät daïy cho ta nghe.

Ñoä Thaéng vaâng lôøi nhöng xin ñöôïc ñeán choã Phaät hoûi ñaày ñuû nhöõng nghi thöùc noùi phaùp roài seõ noùi.

Khi Ñoä Thaéng coøn chöa veà, Kim Cang cuøng caùc thò nöõ tuï taäp chaät caû saân, nhö con thô chôø meï.

Phaät baûo Ñoä Thaéng:

* Veà nghi thöùc thuyeát phaùp, tröôùc neân traûi moät toaø cao ñeå ngöôøi thuyeát phaùp ngoài.

Vaâng lôøi daïy, Ñoä Thaéng trôû veà thuaät laïi cho moïi ngöôøi nghe. Ai naáy ñeàu vui möøng, côûi aùo khoaùc xeáp thaønh toaø cao. Ñoä Thaéng vaøo trong taém röûa roài nöông oai thaàn Phaät leân toaø thuyeát phaùp. Coâng chuùa Kim Cang cuøng naêm traêm tyø nöõ nghe phaùp xong, buoâng boû ñöôïc heát nhöõng phieàn muoän, nhöõng tö töôûng xaáu, chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn. Sau thôøi thuyeát phaùp vi dieäu, moïi ngöôøi sô yù ñeå löûa phaùt chaùy. Trong phuùt choác, Kim Cang bò cheát thieâu trong ngoïn löûa, thaàn thöùc sanh leân coõi Trôøi.

Vua Ba-tö-naëc buoàn baõ choân caát thi haøi coâng chuùa xong ñeán gaëp Phaät, Phaät hoûi:

* Beä haï töø ñaâu ñeán, coù vòeâc gì? Vua ñaùp:

- Baïch Theá toân, Kim Cang baát haïnh trong cung ñeå löûa sô xuaát neân Kim Cang caø xaùc tyø nöõ bò cheát thieâu caû. Traåm vöøa choân caát xong. Khoâng roõ vì toäi gì maø hoï phaûi gaëp tai hoaï naøy, xin Theá toân giaûi thích roõ raøng cho con nghe.

Vaøo thôøi quaù khöù, ôû thaønh Ba-la-naïi coù moät baø tröôûng giaû daãn naêm traêm theå nöõ ñeán ngoâi ñeàn lôùn ôû ngoaïi thaønh. Pheùp taéc trong thaønh naøy raát khoù xaâm phaïm, nhöõng ngöôøi thuoäc doøng hoï khaùc, khoâng keå laø thaân sô ñeàu khoâng ñöôïc ñeán gaàn, baø tröôûng giaû aáy ñeán neùm löûa vaøo ñeàn.

Luùc aáy ôû ñôøi coù moät vò Bích chi Phaät teân Ca La ôû trong nuùi, saùng ñi khaát thöïc, chieàu toái trôû veà. Hoâm aáy, Ngaøi ñi khaát thöïc ngang qua ngoâi ñeàn naøy, baø tröôûng giaû thaáy Ngaøi boång döng noåi giaän, ra leänh cho moïi ngöôøi troùi Ngaøi neùm vaøo trong löûa. Toaøn thaân boác chaùy, Ngaøi lieàn vaän thaàn thoâng bay leân Hö khoâng, taát caû tyø nöõ kinh sôï gaøo khoùc ñaûnh leã saùm hoái:

* Haøng nöõ nhaân chuùng con ngu xuaån khoâng bieát Ngaøi laø baäc Chí

Chôn, buoâng lung laøm aùc, huyû nhuïc thaàn linh, toäi cao nhö nuùi. Xin Ngaøi ban aân ñöùc giuùp cho chuùng con thoaùt khoûi toäi naëng naøy.

Vöøa nghe xong, vò Bích chi Phaät lieàn haï xuoáng, vaøo coõi Nieát-baøn. Taát caû nhöõng ngöôøi nöõ kia hoaû thieâu thi theå cuûa Ngaøi, xaây thaùp, cuùng döôøng Xaù-lôïi.

Phaät laïi noùi cho vua nghe theâm baøi keä:

*Keû ngu gaây toâïi aùc Khoâng theå töï troán traùnh, Quaû chín bò cheát thieâu*

Phaät baûo vua:

*Toäi chieâu thaønh löûa döõ Laø choã thieâu thaân ngöôøi. Khoâng keå ngöôøi gaëp khoå Hay keû gaëp nguy nan Ñeàu laø quaû baát thieän.*

* Baø tröôûng giaû thuôû aáy nay chính laø coâng chuùa Kim Cang, naêm traêm ngöôøi haàu nay chính laø Ñoä Thaéng v.v...

(Trích kinh Ngu AÙm Phaùp cuù quyeån 2)

# *COÂNG CHUÙA NGOÄ LYÙ VOÂ THÖÔØNG:*

Thuôû xöa coù moät naøng coâng chuùa ñöôïc vua cha raát möïc yeâu thöông, chöa töøng rôøi xa. Moät hoâm Trôøi möa lôùn treân soâng noåi leân nhieøu bong boùng nöôùc. Coâng chuùa thaáy nhöõng bong boùng nöôùc thì raát thích beøn taâu vua:

* Con muoán laáy nhöõng bong boùng aáy keát traøng hoa ñoäi ñaàu.
* Nhöõng bong boùng aáy khoâng theå naém thì laøm sao laáy ñeå keát thaønh traøng hoa ñöôïc!
* Neáu khoâng coù ai laáy ñöôïc thì con seõ töï saùt.

Nghe coâng chuùa noùi vaäy, vua cuoáng leân lieàn ra leänh cho nhöõng ngöôøi thôï taøi gioûi:

* Caùc oâng laø nhöõng ngöôøi taøi gioûi, khoâng coù vieäc gì maø khoâng laøm ñöôïc, haõy nhanh choùng laáy nhöõng bong boùng nöôùc ngoaøi kia keát traøng hoa cho coâng chuùa. Neáu khoâng laøm ñöôïc, ta seõ cheùm ñaàu.

Nhöõng ngöôøi thôï cuøng ñaùp:

* Chuùng thaàn khoâng theå laáy bong boùng nöôùc ñeå keát thaønh traøng hoa ñöôïc.

Khi aáy coù moät ngöôøi thôï lôùn tuoåi thöa seõ laøm ñöôïc. Vua raát vui möøng lieàn baûo coâng chuùa:

* Nay coù ngöôøi coù theå theå laáy bong boùng aáy keát traøng hoa cho con, con coù theå ñícg thaân ñeán xem. Coâng chuùa nghe lôøi vua cha, ra ngoaøi xem, ngöôøi thôï giaø lieàn taâu coâng chuùa:
* Toâi thaät khoâng phaân bieät ñöôïc bong boùng naøo ñeïp, bong boùng naøo xaáu. Xin coâng chuùa haõy töï mình choïn laáy, toâi seõ keát traøng hoa cho coâng chuùa.
* Coâng chuùa voäi ñöa tay choïn nhöõng bong boùng vöøa yù, nhöng vöøa chaïm tay ñeán thì bong boùng vôõ tan. Cöù nhö theá suoát caû ngaøy coâng chuùa vaãn khoâng laáy ñöôïc chieác bong boùng naøo caû. Quaù meät moûi, boû taát caû

nhöõng bong boùng, coâng chuùa chaïy veà taâu vua:

* Bong boùng nöôùc khoâng thaät, khoâng theå toàn taïi laâu, xin vua cha laøm cho con traøng hoa baèng vaøng töû ma, khoâng bao giôø khoâ heùo, coøn bong boùng nöôùc chæ gaït ngöôøi ta, tuy coù hình boùng nhöng deã tan vôõ. cuõng nhö soùng naéng, boùng ngöïa vaäy. Thaân ngöôøi hö giaû, khoå nhoïc yeâu thöông roài thaân naøy cuõng maát, vui ít khoå nhieàu, caùc phaùp luoân sanh dieät khoâng toàn taïi laâu, thay ñoåi lieân tuïc khoâng coù hieän ngaøy.

(Trích kinh Thuyû Baøo Thöôïng)

# *COÂ MA XAØ NI BÒ BAØ-LA-MOÂN ÑOÁ KÎ:*

Coâng chuùa con vua Caám Mò, luùc môùi sanh ra treân thaân coâ ñaõ ñeo moät traøng hoa baèng vaøng. Neân ñaët teân laø Ma-lî-ni. Vua cha raát vui, cho goïi naêm traêm ñöùa beù gaùi sanh cuøng ngaøy vôùi coâng chuùa vaøo cung laøm tyø nöõ cho coâng chuùa.

Ñeán luùc tröôûng thaønh, ngaøy naøo Ma-lî-ni cuõng daâng thöùc aên cho naêm traêm vò Baø-la-moân. Hoâm noï, Phaät Ca-dieáp ñang ôû trong moät khu vuôøn, coâng chuùa thöôøng ra ngoaøi daïo chôi, hoâm nay coâ ñeán khu vöôøn Phaät dang ôû daïo chôi, ngöôøi ñaùnh xe ñöùng ngoaøi cöûa.

Coâng chuùa hoûi:

* Vöôøn naøo ngöôi cuõng vaøo, taïi sao vöôøn naøy khoâng vaøo? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:
* Vöôøn naøy chæ coù moät mình Sa-moân Ca-dieáp cho neân khoâng ñaùnh xe vaøo.

Coâng chuùa baûo:

* Vaøo ñi.

Khi vaøo ñeán vöôøn, thaáy thaân saéc vaøng cuûa Phaät, coâng chuùa raát möøng, lieàn ñeâ ñaàu ñaûnh leã. Phaät thuyeát phaùp vi dieäu cho coâng chuùa nghe. Nghe xong, coâ xin thoï tam quy nguõ giôùi roài vaùi chaøo ra veà.

Veà nhaø, coâ tö duy: Giai caáp Baø-la-moân khoâng phaûi laø ruoäng phöôùc toát, ta khoâng neân boá thí cho hoï, neân daâng cuùng Phaät.

Baáy giôø caùc Baø-la-moân nghe Ma-lî-ni laøm ñeä töû cuûa Phaät Ca-dieáp laïi coøn saém söûa thöùc aên ngon cuùng döôøng neân sanh loøng ganh gheùt.

Ñeâm ñoù vua Caám Mò moäng thaáy möôøi ñieàm, saùng sôùm hoâm sau, vua trieäu taäp quaàn thaàn, keå laïi nhöõng ñieàm moäng ñaõ thaáy.

Quaàn thaàn khuyeân vua neân hoåi caùc Baø la moân.

Caùc Baø-la-moân ñoaùn: Ñaây laø ñieàm moäng khoâng toát hoaëc vua seõ maát nöôùc hoaëc seõ maát maïng.

* Coù caùch gì traùnh ñöôïc khoâng?
* Baûy ngaøy sau, vua phaûi ñem raát nhieàu traâu deâ, voi ngöïa vaø coâng chuùa Ma-lî-ni cuøng naêm traêm quyeán thuoäc ñeán ngaõ Thöøa tö ñöôøng gieát ñeå teá Trôøi thì tai hoaï naøy môùi tieâu tröø.
* Nghe xong, vua lieàn ra leänh cho chuaån bò moïi thöù vaø cho goïi coâng chuùa ñeán keå heát söï tinh vaø baûo: Trong saùu ngaøy cha cho pheùp con soáng theo yù thích cuûa mình, coù cheát cuõng khoâng tieác.

Coâng chuùa thöa: ngaøy thöù nhaát, xin phuï vöông cho taát caû moïi ngöôøi trong thaønh ñeán choã Phaät Ca-dieáp ñeå taát caû ñeàu thoï tam quy nguõ giôùi.

* Vua thuaän cho.
* Ngaøy thöù hai, con cuøng phuï vöông vaø quaàn thaàn ñeán choã Phaät Ca-dieáp ñeå thoï tam quy nguõ giiôùi.

Vua ñoàng yù.

* Ngaøy thöù ba, xin phuï vöông cho con vaø taát caû caùc vöông töû ñeàu ñeán choã Phaät.
* Ngaøy thöù tö, con cuøng taát caû vöông nöõ ñeán choã Phaât.
* Ngaøy thöù naêm, phuï vöông, maãu haäu vaø theå nöõ cuøng ñeán choã

Phaät.

* Ngaøy thöù saùu, con cuøng phuï vöông ñeán choã cuûa Phaät.

Vua ñoàng yù taát caû vaø cuøng moïi ngöôøi ñeán choã Phaät Ca-dieáp. Phaät thuyeát phaùp vi dieäu cho quaàn thaàn nghe. Nghe xong, moïi

ngöôøi ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, ñeàu xin thoï tam quy, nguõ giôùi. Nhaøvua xin Phaäït giaûi möôøi ñieàm moäng cho.

Phaät baûo:

1. Caây non nôû hoa: Tieân baùo sau naøy coù moät vò Phaät hieäu Thích-ca Vaên xuaát hieän ôû ñôøi. Ngöôøi thôøi aáy môùi hai möôi tuoåi ñaàu ñaõ baïc, ñaõ sanh con caùi.
2. Ngheù con caøy ruoäng: Tieân baùo, nhöõng ñöùa treû môùi ñöôïc möôøi tuoåi ñaõ ñaûm traùch vieäc nhaø, cha meï chuùng khoâng ñöôïc quyeàn töï do.
3. Naáu côm trong noài ñoàng nhöng côm daït ra boán phía, khoâng ôû chính giöõa: Coù nghóa laø ngöôøi giaøu sang caøng tu phöôùc boá thí coøn ngöôøi ngheøo thì khoâng laøm ñöôïc.
4. Thaáy laïc ñaø hai ñaàu aên coû: Tieân ñoaùn sau naøy trieàu ñình aên boång loäc cuûa nhaø vua vaø boùc loät nhaân daân.
5. Thaáy ngöïa meï aên thòt ngöïa con: Tieân ñoaùn, sau naøy ngöôøi meï gaû con gaùi laáy choàng vì ñeå thaâu tieàn cuûa veà mình chöù khoâng vì haïnh phuùc cuûa con.
6. Moäng thaáy baùt vaøng xeáp thaønh haøng ôû treân Hö khoâng laø tieân

ñoaùn möa gioù traùi muøa.

1. thaáy Daõ Hoà tieåu trong baùt vaøng laø tieân trai gaùi laáy nhau chæ choïn giaøu sang chöù khoâng quan taâm ñeán doøng toäc.
2. Thaáy khæ vöôïn ngoài treân göôøng laø tieân ñoaùn sau naøy nhaø vua khoâng theo phaùp luaät, baïo ngöôïc voâ nhaân ñaïo.
3. Thaáy traâu boø ñeo chieân ñaøn nhöng chæ saùnh ngang vôùi coû muïc laø tieân ñoaùn haøng Thích töû ham lôïi döôõng maø thuyeát phaùp cho moïi ngöôøi.
4. Thaáy doøng soâng ôû giöõa ñuïc xung quanh trong laø tieân ñoaùn Phaät phaùp trong nöôùc seõ bò tieâu dieät, Phaät phaùp nöôùc laùng gieàng höng thaïnh, khoâng coù lôïi cho baûn thaân nhaø vua…

Vua leân toaø baûo quaàn thaàn: Caùc suùc vaät teá thaàn nay chaéc chaén khoâng coøn lo sôï. Töø nay veà sau ta thaø maát thaân maïng chöù khoâng gieát haïi sanh vaät huoáng chi laø gieát ngöôøi.

(Theo luaät Di Sa quyeån boán möôi)

# *9. COÂNG CHUÙA TUYØ THUAÄN THEO NGÖÔØI:*

Coù moät coâng chuùa noï teân Caåu Ñaàu, moät hoâm treân ñöôøng ñi, anh chaøng gioûi baét caù teân Thuaät baø giaø, töø xa nhìn thaáy dung nhan coâng chuùa qua khung cöûa soå treân laøu cao, lieàn ñem oøng yeâu thöông, luùc naøo cuõng nhôù nghó ñeán coâng chuùa, khoâng maøng aên uoáng. Meï anh lo laéng hoûi nguyeân nhaân. Anh thaät loøng traû lôøi:

* + Töø hoâm gaëp coâng chuùa, con luoân thöôøng nhôù, khoâng sao queân

ñöôïc.

Meï anh coá duï doã:

* + Con laø haïng ngöôøi thaáp heøn, coâng chuùa laø baäc toân quyù, sao coù theå

yeâu thöông thö theá ñöôïc?

* + Loøng con chæ mong coù ngaøy ñoaøn tuï, khoâng theû naøo queân naøng ñöôïc. neáu khoâng ñöôïc nhö theá con seõ khoâng soáng noãi.

Ngöôøi meï thöông con, coá yù vaøo cung vua, nhieàu laàn dem caù ngon, thòt ngon bieáu coâng chuùa, khoâng ñoøi hoûi giaù caû. Thaáy laï, coâng chuùa hoûi:

* + Baø muoán caàu xin vieäc gì? Baø ruït reø:
	+ Xin coâng chuùa cho ngöôøi haàu lui ra heát, toâi môùi thöa söï tình.
	+ Toâi coù moät ñöùa con trai, tình côø nhìn thaáy coâng chuùa, noù ñem loøng yeâu troäm nhôù thaàm maø sanh beänh, khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa, xin coâng chuùa thöông xoùt, ban cho con toâi söï soáng.

Coâng chuùa baûo:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 76

- Vaøo ngaøy raèm thaùng naøy, baø baûo anh aáy ñeán ñöùng sau töôïng Ngoïc Hoaøng cuûa ngoâi mieáu kia.

Baø meï vui möøng veø baùo tin cho con hay.

Ñeán ngaøy heïn, anh chaøng kia taém goäi, thay quaàn aùo môùi ñeán ñöùng sau pho töôïng ôû choã heïn.

Hoâm aáy coâng chuùa ñeán taâu vua:

* Con coù vieäc khoâng toát, caàn phaûi deán mieáu Ngoïc Hoaøng ñeå caàu phöôùc laønh, xin phuï vöông cho pheùp.
* Vua vui veû baèng loøng.

Coâng chuùa lieàn cho naêm traêm chieác xe ñeán mieáu.

Ñeán nôi, coâng chuùa baûo moïi ngöôøi ôû ngoaøi cöûa, chæ moät mìmh vaøo mieáu. Thaáy vaäy, thieän thaàn suy nghó: “Vieäc naøy khoâng neân ñeå xaûy ra, vua laø baäc thí chuû ôû ñaây, ta khoâng neân ñeå cho keû tieåu nhaân kia huyû nhuïc coâng chuùa”

Thieân thaàn thieàn khieán anh ta nguû say, coâng chuùa vaøo mieáu thaáy anh ta nguû say, lay hoaøi khoâng tænh lieàn ñem chuoãi anh laïc giaù trò moät traêm löôïng vaøng ñeå laïi cho anh ta, roài ra veà. Khi tænh daäy, thaáy coù chuoãi anh laïc, anh ta hoûi moïi ngöôøi môùi bieát coù coâng chuùa ñeán. Theá laø cuoäc heïn hoø khoâng thaønh, ngöôøi tình trong moäng tan thaønh maây khoùi, anh ta ñau ñôùn nuoái tieác, löûa tình boác chaùy thieâu cheát anh ta.

Qua caâu chuyeän ñoù coù theå bieát loøng ngöôøi nöõ khoâng coù choïn ngöôøi sang heøn, chæ muoán tuyø thuaän theo ngöôøi.

Xöa cuõng coù moät vò coâng chuùa aên ôû vôùi moät ngöôøi thuoäc doøng Chieân-ñaø-la, moät vò tieân nöõ chung soáng vôùi thaày…

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 14)

■