KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 37**

**CHÖÔNG ÖU-BAØ-TAÉC**

1. Sa-moân ÖÙc Nhó vaøo bieån thaáy ñòa nguïc
2. Coâng ñöùc trì giôùi
3. Phöông tieän kheùo leùo cuûa vò Öu-baø-taéc
4. Vò Öu-baø-taéc bò ma thöû
5. Vò Öu-baø-taéc gaû con cho ngoaïi ñaïo
6. Coâng ñöùc tinh taán
7. Luùc saép cheát, do taâm luyeán aùi bò ñoïa laøm saâu
8. Nhôø trì giôùi saùt, ñöôïc quaû baùo khoâng cheát
9. Trì giôùi, tuïng kinh, thaép ñeøn saùng lieân tuïc, quyû khoâng haïi ñöôïc
10. Haäu quaû cuûa vieäc traû laïi caám giôùi
11. Giöõ giôùi ñöôïc tröôøng thoï
12. Cuùng döôøng chö Taêng ñöôïc giaøu coù, an laïc
13. Thaáy toäi phöôùc, tinh taán tu haønh
14. Cheát roài soáng laïi

# *1. SA-MOÂN ÖÙC NHÓ VAØO BIEÅN THAÁY ÑÒA NGUÏC:*

Taïi nöôùc A-thaáp-ma-giaø A-baøn-ñòa coù vò vua moät tuï laïc teân Taùt- Baïc. Trong nöôùc, coù cö só raát giaøu, cuûa baùu nhieàu voâ soá, chæ thieáu con caùi maø thoâi. Vì theá, oâng caàu khaån thaàn linh nhöng khoâng ñöôïc toaïi yù. Ñeán luùc ñöôïc coù con, ngöôøi vôï bieát mình mang thai. Baø ta lôïi caên coù boán trí baát coäng:

1. Bieát ngöôøi nam yeâu mình
2. Bieát ngöôøi nam khoâng yeâu mình
3. Bieát mình mang thai
4. Bieát ñöùa con do ai ban cho.

Baø ta baùo tin cho cö só. Cö só raát vui möøng. Khi ñuû thaùng, baø sinh ra moät beù trai tai ñeo khoen vaøng. Ñöùa beù raát xinh ñeïp, ai thaáy cuõng

vui thích. Cö só môøi caùc vò Baø-la-moân ñeán nhaø xem töôùng ñöùa beù, thaày töôùng baûo:

* Ñöùa beù naøy thaät coù phöôùc ñöùc oai löïc, neân ñaët teân cho ñöùa beù hai chöõ Nhó Hoaøn; vaø vì ñôøi tröôùc ñaõ xuaát gia neân goïi laø Sa-moân Nhó Hoaøn. Vieäc ñaùng giaù khoâng phaûi theá gian laøm ñöôïc coù ñeán moät öùc neân ñaët teân laø Sa-moân ÖÙc Nhó.

Caäu beù ñöôïc naêm ngöôøi meï nuoâi naáng, baûo boïc:

1. Meï lo vieäc boàng aüm
2. Meï lo taém röûa
3. Meï lo buù môùm
4. Meï lo vieäc daïy doã
5. Meï ñuøa giôõn giuùp vui.

Ñöùa beù naøy coù phöôùc löïc, laïi choùng lôùn. Cö só lieàn daïy cho noù vaên chöông toaùn soá. Noù bieát roõ giaù trò ñoà vaät ñaét reû. Nôi tuï laïc naøy coù nhieàu khaùch buoân gheù ñeán. Moïi ngöôøi khaép nôi ñeán tuï laïc hoûi: Nôi ñaây, ai laø ngöôøi coù ñöùc saâu daøy coù theå chæ daïy chuùng toâi nhöõng ñieàu thieäc aùc.

Moïi ngöôøi chæ Sa-moân ÖÙc Nhó. Caùc khaùch buoân lieàn ñeán ñaáy, nhaän laøm chuû nhaân. Caùc khaùch buoân naøy thaáy Sa-moân ÖÙc Nhó coù oai löïc lôùn, nghó raèng: Neáu Sa-moân naøy ñoùng vai Taùt Baïc daãn nhieàu ngöôøi ñi bieån, chaéc chaén seõ ñöôïc an oån trôû veà, neân hoï thöa:

* Baïch Sa-moân ÖÙc Nhó! Sao Ngaøi khoâng ñi bieån lôùn? ÖÙc Nhó ñaùp:
* Ta ñi bieån lôùn laøm gì? Ngoaøi bieån coù bieát bao caùi ñaùng sôï. Traêm nghìn ngöôøi ñi, chæ moät ngöôøi trôû veà thoâi.

Caùc khaùch buoân duøng lôøi khích leä ÖÙc Nhó, noùi:

* Bieát bao nhieâu ngöôøi nhôø Ngaøi maø ñöôïc soáng coøn.

ÖÙc Nhó nhaän lôøi; khi saép ñi, ñeán töø giaõ cha meï, ÖÙc Nhó trình baøy yù muoán ñi bieån cuûa mình. Cha meï ÖÙc Nhó muoán giöõ con ôû laïi neân noùi toaøn nhöõng vieäc gheâ sôï ñeå khieán ÖÙc Nhó ñoåi yù, nhöng ÖÙc Nhó khoâng chòu nghe lôøi. Cha meï oâng lieàn baûo caùc nhaø quyù toäc giuùp mình giöõ ÖÙc Nhó ôû laïi. Baáy giôø, caùc quan ñaïi thaàn, tröôûng giaû, cö só ñeàu giuùp oâng baø ngaên giöõ, roát cuoäc ÖÙc Nhó vaãn khoâng nghe theo. Cha meï bieát yù con ñaõ quyeát neân thuaän cho ñi. Theá laø ÖÙc Nhó cöôõi voi, rung chuoâng, thoâng baùo cho khaép tuï laïc:

* Sa-moân ÖÙc Nhó saép ñi bieån lôùn. Ta laø Taùt baïc, ai muoán ñi theo thì ñi.

ÖÙc Nhó coù phöôùc ñöùc, naêm traêm khaùch buoân ñeàu vui loøng ñi

theo.

Söûa soaïn thuyeàn xong, cho haï thuûy. Moãi ngaøy caét ñöùt moät sôïi daây. Ñeán ngaøy thöù baûy gaëp gioù Y-laëc (ñôøi Löông dòch laø: Tuøy haûo phong) caét ñöùt sôïi daây thöù baûy, thuyeàn troâi ñeán choã coàn baùu nhanh nhö teân baén. ÖÙc Nhó baûo caùc khaùch buoân laáy chaâu baùu chaát ñaày thuyeàn, ñöøng cho quaù naëng. Laïi gaëp gioù Y Laëc thoåi ñeán, thuyeàn löôùt nhanh hôn teân baén, veà höôùng tuï laïc cuûa vua Taùt-baïc ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Coù hai con ñöôøng. Sa-moân ÖÙc Nhó hoûi caùc khaùch buoân muoán ñi ñöôøng naøo, moïi ngöôøi ñeàu noùi:

* Neân ñi ñöôøng boä.

Ñeâm ñeán, ñoaøn ôû nôi ñaàm troáng. ÖÙc Nhó noùi vôùi caùc khaùch buoân:

* Ta thöôøng nghe noùi boïn giaëc hay tôùi cöôùp caùc khaùch buoân. Neáu chuùng gieát Taùc-baïc tröôùc thì caùc khaùch buoân khoâng bieát phaûi laøm theá naøo. Neáu chuùng khoâng gieát ngöôøi daãn ñöôøng thì phaûi nhôø vaøo tieàn vaät, hoaëc nhôø vaøo söùc mình, hoaëc nhôø söùc ngöôøi khaùc, chaéc chaén thaéng ñöôïc giaëc. Ta seõ ñi nguû choã khaùc, luùc naøo ñi, caùc ngöôi haõy goïi ta.

Moïi ngöôøi ñeàu ñoàng yù. ÖÙc Nhó daãn löøa qua choã khaùc nguû.

Nöûa ñeâm, caùc khaùch buoân leân ñöôøng ñi. Ai naáy ñaùnh thöùc nhau nhöng cuoái cuøng khoâng goïi ÖÙc Nhó. Cuoái ñeâm, Trôøi noåi möa to gioù lôùn. ÖÙc Nhó thöùc giaác, goïi caùc khaùch buoân nhöng khoâng ai ñaùp laïi, laäp töùc ñuoåi theo. Ñöôøng nhieàu caùt ñaát. Gioù thoåi maïnh, nöôùc möa chaûy traøn ngaäp, löøa ngöûi muøi daáu chaân tieán böôùc. Ñeán luùc naøy, buïng ñoùi coàn caøo, ÖÙc Nhó ñi veà phía tröôùc thaáy coù moät caùi thaønh. ÖÙc Nhó muoán ñöôïc aên neân ñöùng nôi cöûa thaønh, buoät mieäng la to: AÊn, aên!

Töùc thôøi coù voâ soá quyû ñoùi chaïy ñeán hoûi:

* AÊn caùi gì? Ai cho aên? ÖÙc Nhó noùi:
* Ta khoâng coù aên. Ta ñi ñöôøng ñoùi quaù, nghó mình coù aên cho neân buoät mieäng thoát leân nhö theá, chöù chaúng coù gì aên ñaâu.

Luõ quyû ñoùi noùi:

* Ñaây laø thaønh quyû ñoùi. Ñaõ traêm nghìn vaïn naêm roài, nay chuùng toâi môùi nghe xöôùng leân tieáng aên. Do ñôøi tröôùc chuùng toâi khoâng boá thí, tham lam quaù ñoãi neân bò ñoïa laøm quyû ñoùi. Giôø oâng ñònh ñi ñaâu?

ÖÙc Nhó noùi:

* Ta muoán ñeán tuï laïc cuûa vua Taùt-Baïc. Quyû baûo:
* Ñi theo ñöôøng naøy.

ÖÙc Nhó ñi veà phía tröôùc, laïi gaëp moät caùi thaønh khaùc. Do nghó ñeán uoáng, neân goïi to: “nöôùc”. Söï vieäc laïi xaûy ra nhö tröôùc. Ñi moät ñoaïn

nöõa, ÖÙc Nhó gaëp caây Ba-la. Ñeâm ñeán, ÖÙc Nhó nguû döôùi caây naøy. Caây lay ñoäng, laù rôi xuoáng, ÖÙc Nhó aên laù non, coøn laù giaø cho löøa aên. Ñeán khuya, coù caëp trai gaùi töø giöôøng böôùc ra, hình daùng ñeïp ñeõ, ñoäi muõ baùu Trôøi, vui ñuøa vôùi nhau. ÖÙc Nhó suy nghó: Ta khoâng neân doøm ngoù vieäc rieâng cuûa hoï.

Saùng ra, chieác giöôøng bieán maát, coù con choù chaïy ñeán aên heát thòt ngöôøi con trai chæ coøn laïi xöông. ÖÙc Nhó thaàm nghó: Ngöôøi naøy tröôùc kia laøm vieäc gì maø nay phaûi chòu quaû baùo nhö theá? Ñeâm laønh ngaøy döõ. Ta chôø hoûi xem.

Ñeán toái, laïi coù chieác giöôøng ñeïp, caëp trai gaùi ñang vui chôi. Khi aáy, ÖÙc Nhó ñeán hoûi. Ngöôøi con trai noùi:

* OÂng coù bieát con nhaø ñoà teå moå, giaùp… ôû tuï laïc cuûa vua Taùt-Baïc, nöôùc A-thaáp-ma-giaø A-baøn-ñòa khoâng? Coù vò tröôûng laõo Ca-chieân-dieân thöôøng tôùi lui nhaø toâi. Toâi thöôøng cung caáp ñoà aên thöùc uoáng, y phuïc, thuoác thang. Tröôûng laõo thöôøng baûo toâi: “Chôù laøm ñieàu aùc maø sau phaûi chòu nhieàu ñau khoå”. Luùc aáy, toâi ñaùp: “OÂng baø nhieàu ñôøi ñaõ soáng baèng ngheà naøy, nay toâi khoâng tieáp noái, laøm sao soáng ñöôïc”.Ca-chieân-dieân laïi baûo: “Ngöôi laøm ñieàu aùc nhö vaäy laø ban ngaøy nhieàu hay ban ñeâm nhieàu?” Toâi noùi: “ban ngaøy nhieàu”. Ngaøi lieàn baûo toâi: “Ban ñeâm, ngöôi haõy thoï nguõ giôùi, seõ ñöôïc ñieàu laønh nhoû”. Toâi vaâng lôøi Ngaøi, neân nay chòu quaû baùo naøy.

ÖÙc Nhó ñi moät ñoïan nöõa, laïi thaáy coù 2 caây Ba-la, lieàn döøng nguû ôû ñaáy vaø aên laù caây nhö tröôùc. Ñoâi trai gaùi ban ngaøy ñeán vui chôi vôùi nhau. Ñeâm laïi, caû giöôøng vaø ngöôøi con gaùi ñeàu bieán maát. Loaøi truøng traêm chaân boø ra aên thòt ngöôøi con trai, chæ coøn laïi xöông. ÖÙc Nhó hoûi:

* Ngöôi laøm ñieàu gì maø nay chòu quaû baùo naøy? Caäu trai ñaùp:
* Caäu trai teân Moå, Giaùp ôû tuï laïc cuûa vua Taùt-Baïc thuoäc nöôùc A- thaáp-ma-giaø A-baøn-ñòa phaïm daâm vôùi vôï ngöôøi khaùc. Tröôûng laõo Ca- chieân-dieân thöôøng tôùi lui nhaø toâi, daïy raèng: “Chôù laøm ñieàu aùc maø sau naøy phaûi chòu quaû baùo khoå”. Toâi ñaùp: “Toâi khoâng theå töï kieàm cheá, bieát phaûi laøm sao!” Tröôûng laõo laïi hoûi: “ Ngöôi laøm vieäc naøy nhieàu vaøo luùc naøo? ” Toâi noùi: “Ban ñeâm nhieàu”. Tröôûng laõo baûo: “Ban ngaøy ngöôi laõnh thoï naêm giôùi, coù theå ñöôïc ñieàu laønh nhoû ”.

Toâi nghe theo lôøi daïy aáy cho neân chòu quaû baùo naøy.

Sau ñoù, ÖÙc Nhó laïi thaáy caû röøng caây, nöôùc ao trong xanh, lieàn cho löøa uoáng nöôùc, taém röûa. Beân ao naøy coù nhaø toát ñeïp baèng nhieàu cuûa baùu. ÖÙc Nhó ngöôùc nhìn, roài nghó: Ta ñoùi khaùt saép cheát, bieát tìm thöùc aên, thöùc

uoáng ôû ñaâu? Nghó xong, ÖÙc Nhó böôùc vaøo nhaø, noùi keä kinh Phaät:

*Ñoùi laø beänh naëng nhaát Ñi laø khoå hôn heát*

*Roõ phaùp thaät nhö vaäy Nieát-baøn vui hôn caû.*

Vaøo nhaø, ÖÙc Nhó thaáy moät ngöôøi nöõ ngoài treân giöôøng ngaø, döôùi chaân giöôøng coù coät hai con quyû ñoùi. Coâ ta nhaän ra ÖÙc Nhó, nhaân ñoù hoûi han:

nheù!

* Sa-moân ÖÙc Nhó ñi ñöôøng khoâng meät, khoâng ñoùi khaùt ö? ÖÙc Nhó ñaùp:
* Toâi ñoùi laém, xin quyù nhaân cho toâi thöùc aên. Coâ gaùi noùi:
* Toâi cho oâng aên, nhöng oâng ñöøng cho hai con quyû ñoùi naøy aên

Noùi xong, coâ ñöa nöôùc cho ÖÙc Nhó röûa tay vaø cho thöùc aên. Coâ

muoán ÖÙc Nhó bieát nhaân duyeân naøy neân taïm rôøi nhaø giaây laùt. Luùc baáy giôø, hai con quyû ñoùi chìa tay ra van naøi:

* + Cho toâi xin moät mieáng, cho toâi xin nöûa mieáng. Buïng toâi ñang ñoùi coàn caøo nhö löûa ñoát.

ÖÙc Nhó cho moãi con moät mieáng nhöng thöùc aên bieán thaønh maùu muû, ngheïn noân trôû ra toaøn muøi dô thoái. Coâ gaùi noùi:

* + Toâi ñaõ daën oâng ñöøng cho chuùng aên, sao laïi cöù cho? ÖÙc Nhó ñaùp:
  + Naøy quyù nhaân, toâi khoâng bieát neân môùi cho. Luùc aáy, laïi coù moät coâ gaùi ñeán xin:
  + Thöa quyù nhaân, cho toâi xin thöùc aên. Quyù nhaân noùi:
  + Haõy aên nhöõng thöù ngöôi thöôøng aên.

Quyù nhaân vöøa döùt lôøi, lieàn xuaát hieän ba noài nöôùc soâi. Coâ gaùi aáy côûi aùo nhaûy vaøo noài, da thòt chín nhöø, chæ coøn xöông tuûy. Moät luoàng gioù laïnh thoåi coâ gaùi ra khoûi noài, soáng trôû laïi, maëc aùo roài aên thòt chín nhöø cuûa mình, aên xong laïi boû ñi.

LaïÏi coù coâ gaùi khaùc ñeán noùi:

* + Thöa quyù nhaân, cho toâi aên. Quyù nhaân baûo:
  + Haõy aên nhöõng thöù ngöôi thöôøng aên.

Noùi xong, coâ gaùi kia bieán thaønh con deâ ñöïc aên coû. ÖÙc Nhó hoûi quyù

nhaân:

* + Vieäc naøy theá naøo? Quyù nhaân hoûi:
  + OÂng coù bieát tuï laïc cuûa vua Taùt-baïc trong nöôùc A-thaáp-ma-giaø A-baøn-ñòa khoâng?

ÖÙc Nhó ñaùp:

* + Coù bieát.

Quyù nhaân noùi: Con quyû bò coät ôû ñaàu giöôøng toâi laø choàng toâi, coøn con quyû bò coät ôû cuoái giöôøng toâi laø con trai toâi. Coù tröôûng laõo Ca-chieân- dieân thöôøng lui tôùi nhaø toâi nhaän y phuïc, thuoác thang do toâi cuùng döôøng. Hai ngöôøi naøy noãi giaän, noùi vôùi toâi: “Ta vaát vaû kieám soáng maø mi cöù ñem cho haén, haén chaúng phaûi cöïc nhoïc gì caû”. Vì cha con oâng aáy tham lam keo baån, khoâng thích boá thí neân ñoïa laøm quyû ñoùi. Do nghieäp aùc khaåu neân thöùc aên vaøo mieäng bieán thaønh maùu muû.

ÖÙc Nhó hoûi:

* + Coøn coâ gaùi naøy sao laïi töï aên thòt mình? Quyù nhaân ñaùp:
  + Noù laø daâu toâi. Khi toâi ñöa ñoà baûo noù ñem caát thì noù aên hoaëc cho ngöôøi khaùc aên. Toâi tìm hoûi, noù baûo: “Con khoâng aên cuõng khoâng ñöa cho ngöôøi khaùc aên. Neáu con aên hoaëc cho ngöôøi khaùc aên thì con phaûi töï aên thòt mình”. Vì leõ ñoù, noù phaûi chòu toäi töï aên thòt mình. Coâ gaùi thöù hai laø noâ tyø cuûa toâi. Toâi sai xay giaõ ñoà vaät thì noù töï aên hoaëc cho ngöôøi khaùc aên. Khi hoûi thì noù baûo: “Khoâng töï aên, cuõng khoâng cho ngöôøi khaùc aên. Neáu con töï aên hoaëc cho ngöôøi khaùc aên thì ñôøi sau phaûi laøm deâ aên coû”. Do nhaân duyeân naøy, nay noù phaûi laøm deâ ñöïc aên coû.

ÖÙc Nhó laïi hoûi:

* + Coøn chò laøm gì? Quyù nhaân ñaùp:
  + Toâi phaïm toäi nheï. Ñeán ñôøi sau toâi seõ sanh veà coõi Trôøi Töù Thieân vöông. OÂng haõy vì toâi ñi qua tuï laïc cuûa vua Taùt Baït noùi vôùi con gaùi toâi raèng: “Ta coù gaëp cha meï, chò daâu vaø noâ tyø cuûa coâ; trong soá nhöõng ngöôøi naøy, chæ coù meï coâ ñöôïc höôûng phöôùc, coøn maáy ngöôøi kia ñeàu thoï toäi. Meï coâ nhôø toâi ñeán daën coâ chôù laøm ñieàu aùc maø ñôøi sau phaûi chòu nhieàu ñau khoå. Neáu coâ khoâng tin thì meï coâ baûo ôû choã naøo ñoù coù choân caát nhieàu tieàn cuûa, haõy laáy cuûa aáy cho toâi laøm phöôùc, cuùng döôøng chuùng Taêng vaø Ngaøi Ca-chieân-dieân, soá coøn laïi duøng ñeå sinh soáng”.

Daën doø xong, quyù nhaân hoûi ÖÙc Nhó:

* + OÂng saép ñi phaûi khoâng?
  + Vaâng, toâi seõ ñi.
  + OÂng haõy nhaém maét nguû, trong khoaûnh khaéc seõ tôùi tuï laïc cuûa vua Taùt-Baïc.

Luùc baáy giôø, caùc khaùch buoân ñaõ veà ñeán tröôùc. Moïi ngöôøi trong tuï laïc hoûi hoï coù gaëp Sa-moân ÖÙc Nhó khoâng? Hoï ñaùp:

* + Giöõa bieån ñaõ bò laïc maát Sa-moân. Caû aáp ñeàu khoùc nhö ñaùm tang cha meï.

ÖÙc Nhó nghe vaäy nghó raèng: Neáu nay gaëp ta, hoï laïi naùo ñoäng, ta khoâng neân veà tuï laïc. Nghó xong, ÖÙc Nhó töø töø ñi ñeán nhaø quyù nhaân. Sau khi chaøo hoûi, ÖÙc Nhó ñem nhöõng lôøi meï coâ daën noùi laïi vôùi coâ.

Coâ naøy quaùt:

* + Thoâi ñi, naøy oâng kia. OÂng laø gaõ ñieân khuøng. Cha meï ta ñeàu boá thí laøm phöôùc, cheát seõ sanh leân Trôøi, laøm sao bò ñoïa trong loaøi quyû ñoùi ñöôïc?

ÖÙc Nhó lieàn baûo:

* + Meï coâ coù noùi, ôû choã naøo ñoù coù caát chöùa nhieàu vaøng baïc, daën coâ laáy ñoù cuùng döôøng.

Coâ gaùi nghe lôøi môû kho, ñöôïc raát nhieàu tieàn cuûa, lieàn tin lôøi ÖÙc Nhó noùi vaø laøm theo lôøi meï coâ daën. Coâ thænh tröôûng laõo Ca-chieân-dieân veà thuyeát phaùp. ÖÙc Nhó ngay taïi choã ngoài ñaéc caùc phaùp thanh tònh vaø phaùp nhaõn voâ caáu, ñöôïc voâ sôû uùy, laïy tröôûng laõo Ca-chieân-dieân, vaø thöa:

* + Baïch Ñaïi Ñöùc! Con xin quy y Tam baûo, laøm Öu-baø-taéc. Con muoán ñöôïc xuaát gia, thoï giôùi cuï tuùc trong phaùp thuø thaéng naøy.

Ngaøi Ca-chieân-dieân hoûi:

* + Cha meï ngöôi coù cho pheùp ngöôi xuaát gia khoâng? ÖÙc Nhó thöa:
  + Chöa cho pheùp.

Ngaøi Ca-chieân-dieân noùi:

* + Theo phaùp cuûa ta, neáu cha meï khoâng baèng loøng thì khoâng ñöôïc xuaát gia, thoï giôùi cuï tuùc.

ÖÙc Nhó trôû veà nhaø leã laïy cha meï. Cha meï ÖÙc Nhó noùi:

* + Tröôùc ñaây, vì cha meï saàu khoå neân caëp maét hoaøn toaøn maát heát aùnh saùng. Nay nghe tin con töø bieån trôû veà an oån, vui buoàn öùa leä, maét laïi ñöôïc saùng ra.

Qua naêm, saùu ngaøy, ÖÙc Nhó thöa vôùi cha meï:

* + Xin cho con xuaát gia. Cha meï baûo:
  + Tröôùc ñaây, cha meï caàu khaån môùi sinh ñöôïc con. Nghe tin con

cheát ngoaøi bieån, cha meï buoàn phieàn, maét bò muø loøa. Nay con trôû veà, cha meï quaù vui möøng, maét ñöôïc saùng laïi. Con nay nhö ñöôïc soáng trôû laïi. Con vaâng lôøi cha meï thì neân ôû nhaø phuïng döôõng. Thoï maïng cha meï chæ coøn vaøi giôø nöõa. Con coù theå ñôïi ñeán khi cha meï qua ñôøi roài haõy xuaát gia, luùc ñoù, cha meï khoâng coøn aân haän. ÖÙc Nhó ñaùp: Vaâng.

( Trích luaät Thaäp Tuïng, quyeån 4 )

# *COÂNG ÑÖÙC TRÌ GIÔÙI:*

Xöa coù vò Öu-baø-taéc ñeán cö truù ôû nöôùc Xaù-veä. Vôï oâng voâ cuøng xinh ñeïp, tieáng vang khaép caû nöôùc. Baïn beø muoán nhìn ngaém naøng aáy, nhöng oâng ta nhaát ñònh khoâng cho.

Moät hoâm, coù moäât ngöôøi ñem vieäc naøy taâu vua. Vua muoán gaëp nhöng khoâng bieát laøm sao? Moät vò quan taâu:

* + Vôï choàng hoï ñeàu giöõ naêm giôùi, töï tay saém söûa vaät duïng cuùng döôøng ñaïo só. Beä haï neân giaû laøm ñaïo só oâm baùt ñeán cöûa nhaø hoï, chaéc chaén seõ ñöôïc troâng thaáy naøng.

Vua laøm theo lôøi vò quan, caûi daïng, maëc y phuïc ñaïo só, leùn ñeán nhaø hoï. Coâ ta troâng thaáy ñaïo só lieàn cuùi ñaàu laøm leã. Sau khi ngaém nhìn naøng, vua trôû veà noùi vôùi quaàn thaàn:

* + Coâ naøng thaät ñeïp, boùng daùng coâ naøng ñaõ laøm tim ta rung ñoäng, khoâng bieát laøm sao ñeå chieám ñöôïc naøng ñaây?

Quaàn thaàn ñeàu taâu:

* + Ngöôøi naøy töø nöôùc ngoaøi ñeán, ñaùng leõ phaûi ñeán gaëp vua, nay kieâu maïn khoâng ñeán töùc laø phaïm toäi. Caùch thaønh Xaù-veä hôn nghìn daëm, coù moät ao lôùn, trong ñoù moïc hoa sen naêm maøu. Trong ao coù ba thöù naïn: Raén ñoäc, quyû thaàn vaø thuù döõ. Ngöôøi phaïm toäi ñaùng cheát bò sai ñi haùi hoa thöôøng bò cheát chìm ôû ñoù.

Vua lieàn goïi Öu-baø-taéc ñeán hoûi:

* + Khanh laø ai laïi ñeán thi leã? Cö só ñaùp:
  + Thaàn laø daân cuûa ñaïi Vöông
  + Vì sao khoâng ñeán?
  + Vì thaàn laø keû ñaïi ngu si, töï bieát coù toäi.
  + Ta phaït khanh ñeán ao haùi hoa, baûy ngaøy phaûi trôû veà. Neáu treã kyø haïn, ta seõ trò toäi khanh naëng hôn.

Cö só vaâng lôøi roài töø taï trôû veà, keå laïi ñuû moïi vieäc cho vôï nghe.

Ngöôøi vôï thöa vôùi choàng:

* + Chaøng nay coù toäi laø do saéc ñeïp cuûa thieáp. Chaøng ñaõ bieát Ñöùc

Phaät daïy roõ, ba coõi khoâng choã nöông, chæ coù giôùi môùi ñaùng nöông töïa. Ngaøy chaøng leân ñöôøng, taâm luoân nghó ñeán Tam baûo, mieäng tuïng thaäp thieän,khoâng ñöôïc giaùn ñoïan. Neáu chaøng khoâng trôû veà, thieáp seõ xuaát gia, laáy giôùi töï vui, chöù khoâng taùi giaù.

Coâ ta saép xeáp löông thöïc cho choàng. Cö só töø giaõ vôï leân ñöôøng. Ñi ñöôïc nöûa ñoïan ñöôøng, cö só gaëp quyû aên thòt ngöôøi hoûi:

* + Ngöôi laø ai?
  + Laø ñeä töû Phaät.
  + Nhöõng ngöôøi phaïm toäi ñeàu giao cho chuùng toâi nhöng doái noùi laø haùi hoa. Hieàn giaû thaät söï khoâng phaïm toäi, chæ bò ngöôøi aùc saøm taáu.
  + Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, chæ coøn thaàn hoàn maø thoâi.
  + OÂng laø ñeä töû Phaät, laïi voâ toäi neân ta khoâng laøm haïi oâng. Nhöng coøn hai naïn khaùc, e oâng khoâng thoaùt khoûi, bieát phaûi theá naøo?

Quyû laïi noùi tieáp:

* + Ta seõ thay oâng haùi hoa ñeå cöùu maïng oâng khieán ta ñöôïc phöôùc voâ löôïng laâu daøi. OÂng haõy ñöùng ñaây chôø.

Noùi xong, quyû ñi ngay, trong choác laùt lieàn trôû veà, ñöa hoa sen ñeïp naêm maøu cho cö só. Cö só thaáy naëng khoâng theå nhaác leân ñöôïc. Quyû ñeán caàm hoa vaø dìu cö só ñi. Trong khoaûnh khaéc baèng co duoãi caùnh tay, caû hai ñaõ ñeán cöûa cung, quyû töø bieät trôû veà. Cö só töï vaøo coång. Thaáy cö só veà sôùm, vua laáy laøm laï hoûi roõ ñaàu ñuoâi, cö só nhö thaät trình baøy. Vua raát kinh sôï, hoå theïn noùi:

* + Quyû laø loaøi khoâng coù nhaân nghóa, luoân haïi chuùng sanh maø coøn giuùp ngöôøi hieàn thieän. Ta ñaây môùi laø keû voâ nghóa, khoâng phaân bieät ñöôïc thieän aùc, khoâng baèng loaøi quyû kia.

Vua töï traùch loãi mình, cuùi ñaàu xin quy y xin laøm ñeä töû Phaät, vaâng giöõ naêm giôùi, thöïc haønh saùu ñoä. Baáy giôø, nöôùc ñöôïc thaùi bình, vôï choàng cö só caøng theâm tinh taán, chöùng quaû baát thoái chuyeån.

(Trích kinh Thí Duï quyeån 5)

# *PHÖÔNG TIEÄN KHEÙO LEÙO CUÛA VÒ ÖU BAØ TAÉC:*

Sau Phaät nhaäp Nieát-baøn moät traêm naêm, coù vò Quoác vöông thôø Thieân thaàn, cuùng teá raát lôùn. Moãi laàn cuùng, oâng baûo ngöôøi ñaàu beáp gieát traâu, deâ, heo, choù, gaø v.v… moãi loaïi caû traêm con. Ngöôøi ñaàu beáp taâu:

* + Haï thaàn giöõ giôùi cuûa Phaät, khoâng ñöôïc saùt sanh.

Quan truø giaùm giaän döõ, taâu vua trò phaït ngöôøi aáy. Vua phaùn:

* + Traùi leänh aét phaûi cheát. Ñaàu beáp taâu:
  + Toâi laø ñeä töû Phaät, thoï trì naêm giôùi, thaø chòu cheát, chöù khoâng traùi lôøi Phaät daïy maø saùt sanh. Neáu tuaân leänh vua seõ phaïm giôùi saùt, khi cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc, heát toäi môùi sanh laøm ngöôøi, phaûi thöôøng cheát yeåu; coøn giöõ giôùi, cheát ñöôïc sanh thieân, vui höôûng phöôùc Trôøi tuøy theo sôû nguyeän. Neáu phaûi cheát thì thaân cuûa thaàn ñaây seõ ñöôïc chuyeån thaønh thaân Trôøi. Vì theá, thaàn xin chòu cheát chöù khoâng saùt sanh.

Vua noùi:

* + Ta cho ngöôi kyø haïn baûy ngaøy, neáu khoâng tuaân leänh seõ cho voi giaøy cheát. Neáu ngöôi khoâng cheát thì lôøi ngöôi noùi môùi thaät. Sau baûy ngaøy, vua thaáy thaân vò Öu-baø-taéc naøy gioáng nhö thaân Phaät, lieàn ra leänh xua naêm traêm con voi ñeán giaøy vò Öu-baø-taéc. Vò Öu-baø-taéc laøm nhö caùch cuûa Phaät, ñöa naêm ngoùn tay hoaù thaønh naêm ngoïn nuùi. Trong moãi ngoïn nuùi, coù moät con sö töû nhaåy ra. Voi thaáy sö töû hoaûng sôï naèm phuïc xuoáng ñaát, nhö thôøi Phaät taïi theá. Luùc aáy vua lieàn tin Phaät, töø boû vieäc teá töï, theo ngöôøi ñaàu beáp thoï trì naêm giôùi cuûa Phaät, khieán daân chuùng trong vaø ngoaøi nöôùc cuõng ñeàu thoï trì Phaät phaùp. Vò Öu-baø-taéc naøy ñöôïc phong laøm Quoác sö.

( Trích kinh Thí Duï quyeån 6 )

# *VÒ ÖU BAØ TAÉC BÒ MA THÖÛ:*

Coù moät vò Öu-baø-taéc cuøng nhoùm khaùch buoân ñi xa ñeå tìm keá sinh soáng. Gaëp luùc Trôøi tuyeát laïnh, ban ñeâm cö só bò laïc baïn phaûi truù trong hang ñaù. Luùc ñoù, coù thaàn nuùi bieán thaønh hình coâ gaùi ñeán thöû vò Öu-baø- taéc naøy, noùi raèng:

* + Tuyeát traéng phuû ñaày nuùi, chim thuù ñeàu aån troán, chæ moät mình toâi khoâng coù choã nöông caäy. Xin oâng thöông xoùt cho!

Öu-baø-taéc duøng hai tay bòt tai laïi noùi:

* + Ngöôøi teä aùc khoâng bieát hoå theïn môùi noùi nhöõng lôøi dô baån nhö theá. Duø nöôùc troâi hay löûa chaùy, ta cuõng khoâng muoán nghe lôøi ngöôi noùi. Ta coù vôï maø coøn khoâng ham muoán, huoáng gì taø daâm, tình duïc laïc moûng manh khoå sôû raát ñaùng sôï haõi.

Nghe noùi vaäy, thaàn nuùi duøng hai tay nhaác boång vò Öu-baø-taéc naøy ñöa ñeán choã nhoùm khaùch buoân.

(Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 17)

# *VÒ ÖU BAØ TAÉC GAÛ CON CHO NGOAÏI ÑAÏO:*

Coù vò Öu-baø-taéc gaû con gaùi mình cho nhaø noï. Luùc saép ñöa con ñi, cha meï coâ baét con phaûi xaû giôùi. Coâ gaùi hoûi:

* + Taïi sao cha meï ñoaït giôùi cuûa con? Cha meï coâ noùi:
  + Pheùp gaû con gaùi cho ngöôøi khaùc nhö vaøng roøng neùm vaøo phaân boø, laïi coøn duøng giôùi laøm gì? Coâ gaùi noùi:
  + Nhö ngöôøi ñi xa, ñeán ñaàm troáng lôùn khoâng coù ngöôøi, neân caøng phaûi trang bò löôngthöïc. Nhaø ngöôøi kia thôø quyû, e quyû haïi con, neân caøng phaûi trì giôùi ñeå giöõ cho yù chí kieân ñònh hôn. Vaøng roøng trong phaân boø, ñem röûa saïch, coù theå duøng laïi ñöôïc. Sao laïi ví gioáng nhö phaân boø?

Cha meï caûm nhaän ñöôïc lôøi noùi cuûa con mình môùi ñem töôïng Phaät cho coâ. Coâ ñaët töôïng aáy vaøo caùi hoäp trang nghieâm, sôùm chieàu leã laïy chieác hoäp. Ngöôøi choàng thaáy vaäy hoûi. Ngöôøi vôï ñaùp:

* + Töôïng Phaät naøy coù theå khieán cho ñaàu khoâng baïc, nhan saéc thöôøng xinh ñeïp.

Ngöôøi choàng nghe vaäy, cuøng vôï cuùng döôøng, sau khi cheát, caû hai ñeàu sanh leân Trôøi, khoâng trôû laïi ba ñöôøng aùc.

( Trích kinh Thí Duï quyeån 10 )

# *COÂNG ÑÖÙC TINH TAÁN:*

Xöa coù cö só vôùi loøng tin thanh tònh, luùc môùi thoï giôùi raát sieâng naêng ít ai saùnh baèng. Sau ñoù tuoåi giaø suy yeáu, oâng rôøi xa baïn hieàn, ôû moät mình trong nuùi, yù chí trôû neân chaäm luït, chuyeân lo vieäc ruoäng vöôøn, khoâng ñeå taâm vaøo Phaät phaùp, trôû laïi thaønh phaøm phu. Trong nuùi aáy, coù moät ñaïo só Phaïm chí, khaùt nöôùc muoán xin nöôùc uoáng. Vì vieäc ruoäng nöông caàn kíp, oâng khoâng cho ñaïo só nöôùc uoáng. Ñaïo só oaùn giaän. Vò Phaïm chí naøy coù theå khieán ngöôøi cheát ñöùng daäy vaø sai khieán quyû thaàn, neân trieäu quyû gieát ngöôøi vaø ra leänh cho noù:

* + Keû kia laøm nhuïc ta, ngöôi haõy ñeán gieát haén!

Trong nuùi coù moät vò A-la-haùn bieát ñöôïc lieàn ñi ra ñoàng. Ngöôøi laøm ruoäng thaáy Sa-moân, vui möøng laøm leã vaø môøi ôû laïi thoï trai. Sa-moân noùi:

* + Hoâm nay, töø toái ñeán saùng, oâng neân ñoát ñeøn, quy höôùng tam toân, tuïng giôùi, giöõ mieäng, nhieáp yù vôùi baøi keä:

Thöông nghó chuùng sanh An oån laâu daøi

Sa-moân töø bieät, ngöôøi chuû ruoäng y theo lôøi daïy, nieäm Phaät, tuïng giôùi tôùi saùng khoâng ngöøng nghó. Saùng ra, con quyû gieát ngöôøi rình tìm cô hoäi sô hôû ñeå gieát ngöôøi chuû ruoäng. Nhìn thaáy oâng ta coù loøng töø bi, noù khoâng coù cô hoäi naøo ñeå gieát ñöôïc. Theo pheùp cuûa quyû thaàn, heã ngöôøi ta sai mình gieát ngöôøi naøo thì mình lieàn muoán gieát ngöôøi ñoù. Nhöng oâng

aáy coù caùi ñöùc khoâng theå gieát ñöôïc thì pheùp kia buoäc trôû laïi gieát mình. Con quyû gieát ngöôøi lieàn saân haän muoán haïi Phaïm chí. Vò A-la-haùn duøng oai thaàn che vò Phaïm chí, khieán quyû khoâng troâng thaáy. Ngöôøi chuû ruoäng ngoä ñaïo, Phaïm chí ñöôïc soáng. Quyû khoâng maéc toäi saùt sanh. Ngöôøi chuû ruoäng ngay luùc aáy thoï Tam quy, tinh taán nieäm Phaät, caû nhaø ñöôïc toaøn maïng.

(Trích kinh Ñoïa Laïc Öu-baø-taéc, laïi trích kinh Thí Duï quyeån 5)

# *LUÙC SAÉP CHEÁT, DO TAÂM LUYEÁN AÙI BÒ ÑOÏA LAØM SAÂU:*

Coù vò cö só trì giôùi raát tinh taán, keát baïn vôùi vò Sa-moân ñaõ chöùng thaàn thoâng, döùt boû gaùnh naëng, khoâng coøn sanh töû. Moät thôøi gian sau, cö só maéc beänh nguy kòch, uoáng thuoác gì cuõng khoâng laønh. Ngöôøi vôï buoàn khoå, noùi vôùi choàng:

* + Cuøng laø vôï choàng, nhöng chæ rieâng anh chòu khoå, coù caùch naøo chia bôùt ñeå beänh nheï hôn? Giaû nhö anh maát ñi, em bieát nöông vaøo ñaâu, con caùi coâi cuùt khoâng bieát ai ñeå caäy nhôø?

Nghe vaäy, ngöôøi choàng caøng quyeán luyeán yeâu thöông. Vaän soá ñaõ maõn, ngöôøi choàng qua ñôøi. Thaàn hoàn hoùa thaønh con saâu chui vaøo muõi ngöôøi vôï. Ngöôøi vôï khoùc roáng leân, khoâng nín ñöôïc.

Luùc aáy, vò Sa-moân ñeán gaëp baø ta, coá yù muoán khuyeân giaûi ñeå baø bôùt saàu khoå. Thaáy Sa-moân ñi ñeán, baø ta caøng xuùc ñoäng. Khi ñöôïc hoûi nguyeân nhaân, baø ta traû lôøi:

* + BaïÏch Hoøa thöôïng! Choàng con ñaõ maát.

Boãng nhieân, con saâu theo nöôùc muõi rôùt xuoáng ñaát. Baø caûm thaáy xaáu hoå, muoán laáy chaân giaãm leân. Sa-moân baûo:

* + Ñöøng, ñöøng! Chôù gieát! Con saâu aáy laø haäu thaân cuûa choàng con. Baø ta hoûi Sa-moân:
  + Khi coøn sanh tieàn, choàng con tuïng kinh trì giôùi tinh taán khoù ai bì kòp, taïi sao sau khi maïng chung, chuyeån thaân laøm loaøi saâu naøy?

Sa-moân ñaùp:

* + Do taâm luyeán aùi quaù maïnh neân nay ñoïa laøm saâu.

Sa-moân noùi kinh cho saâu nghe: Ngöôi tinh taán tuïng kinh trì giôùi, phöôùc aáy ñaùng leõ sanh leân coõi Trôøi, gaëp caùc Ñöùc Phaät. Chæ vì taâm töôûng aân aùi nhôù thöông, neân ñoïa laøm loaøi saâu naøy. Thaät ñaùng xaáu hoå.

Nghe vaäy, con saâu tænh ngoä, lieàn töï traùch mình. Choác laùt, noù cheát ñi, ñöôïc sanh leân Trôøi.

(Trích kinh Cö Só Vaät Coá Vò Phuï Tyû Trung Truøng)

# *NHÔØ TRÌ GIÔÙI SAÙT, ÑÖÔÏC QUAÛ BAÙO KHOÂNG CHEÁT:*

Xöa coù ngöôøi noï chæ coù moät ñöùa con, ñaët teân laø Baïc-caâu-la. Khi con vöøa leân baûy, vôï oâng qua ñôøi, oâng lieàn laáy vôï leõ. Baø naøy raát gheùt con cuûa baø tröôùc. Khi ñang haáp baùnh trong noài, ñöùa beù ñoøi aên. Baø ta lieàn oâm ñöùa beù boû vaøo noài, ñaäy naép laïi muoán cho noù cheát. Ñöùa beù ôû trong noài, aên baùnh, khoâng cheát. Baø laïi oâm noù ñeå treân væ saét noùng, ôû treân væ noù cuõng aên baùnh vaø khoâng bò cheát. Sau ñoù, khi ñöùa beù ñang giaët quaàn aùo beân bôø soâng, baø neùm noù xuoáng soâng saâu bò caù nuoát chöûng. Traûi qua baûy ngaøy, ngöôøi cha thænh chuùng Taêng môû ñaïi hoäi. Khi aáy, oâng ta mua ñöôïc moät con caù, chôû xe ñem veà nhaø. Luùc saép moå buïng caù, ñöùa beù beân trong noùi:

* + Töø töø, ñöøng laøm toån thöông ñaàu con.

Ñöùa beù naøy tröôùc ñaây thoï moät giôùi khoâng saùt sanh neân nay ñöôïc naêm thöù khoâng cheát.

(Trích kinh Thí Duï)

# *TRÌ GIÔÙI, TUÏNG KINH, THAÉP ÑEØN SAÙNG LIEÂN TUÏC, QUYÛ* KHOÂNG HAÏI ÑÖÔÏC:

Thuôû xöa, gia ñình noï coù naêm anh em. Ngöôøi cha daïy con trì giôùi, rieâng ngöôøi con caû khoâng vaâng lôøi. Caäu ta ñem 5 ñoàng tieàn ñeán thaày töôùng boùi queû. Thaày töôùng baûo:

* + Ñeán luùc traêm tuoåi, caäu raát giaøu sang. Laïi baûo:
  + Ñieàu ñoù laø xaáu aùc, nhaát ñònh khoâng toát. Haïn ñònh möôøi ba ngaøy sau, caäu seõ cheát.

Nghe vaäy, caäu ta voâ cuøng lo sôï. Thaày töôùng baûo:

Vò Thaày bình thöôøng ôû theá gian khoâng theå cöùu ñöôïc, chæ coù Ñöùc Phaät ñang ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät môùi döï bieát ñöôïc ñieàu chöa xaûy ra, caäu coù theå ñeán hoûi Ngaøi.

Caäu ta lieàn ñeán hoûi Phaät. Ñöùc Phaät baûo:

* + Oaùn ñoái ñôøi tröôùc nay saép ñeán baét ngöôi. Neáu muoán thoaùt khoûi hoïa naøy, ngöôi phaûi quy y Tam baûo thoï trì naêm giôùi, laïi phaûi saém theâm ñeøn saùp, thaép saùng suoát möôøi ba ngaøy.

Caäu ta lieàn thoï trì naêm giôùi, thaép ñeøn saùng lieân tuïc, ñoïc tuïng kinh keä suoát ngaøy ñeâm, nieäm “Nam moâ Phaät, quy maïng Phaät”, chí taâm khoâng xao laõng. Qua khoûi ngaøy möôøi ba, caäu ta ñöôïc thoaùt naïn.

Ñeâm aáy,coù hai con quyû cuøng ñeán gieát caäu ta. Moät con ñöùng ngoaøi caùch moät traêm böôùc, sai con kia vaøo gieát. Con quyû ñi vaøo, nhìn thaáy ñeøn

ñuoác saùng röïc, laïi nghe tieáng nieäm “Nam moâ Phaät, quy maïng Phaät”, neân khoâng daùm böôùc tieán, quay trôû ra noùi vôùi con quyû kia:

* + Ngöôøi naøy khoâng theå baét ñöôïc, cöù hoâ “Nam moâ Phaät, quy maïng Phaät”. Tieáng aáy laøm toâi ñau ñaàu, toâi khoâng thích nghe

Theá laø, hai con quyû daãn nhau ñi, khoâng ñeán gaàn caäu ta nöõa. Töø ñoù veà sau, caäu ñöôïc an oån luoân.

(Trích Chö Kinh Yeáu Söï)

# *HAÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC TRAÛ LAÏI CAÁM GIÔÙI:*

Thuôû xöa, ôû nöôùc Ca-la-naïi, coù vò Baø-la-moân teân Chaáp Trì, thoï caám giôùi cuûa Phaät khoâng heà traùi phaïm. Ít laâu sau, Chaáp Trì sang nöôùc khaùc, thaáy moïi ngöôøi saùt sanh, troäm caép, taø daâm, oâng ta lieàn dính maéc vaøo nhöõng vieäc ñoù. Gaëp ngöôøi thích ñieàu aùc, oâng cuøng hoï luaän baøn; gaëp ngöôøi uoáng röôïu, oâng cuõng uoáng theo. Moät thôøi gian sau, oâng nghó laïi, hoái haän ñaõ phaùt nguyeän thoï giôùi, muoán ñem traû laïi Phaät. OÂng ñeán baïch Phaät:

* + Tröôùc ñaây, con thoï naêm giôùi, coù nhieàu ñieàu ngaên caám, khoâng ñöôïc töï do. Phaät phaùp cao quyù, keû phaøm nhö con khoâng theå kính giöõ ñöôïc. Giôø ñaây, con xin boû giôùi, thöa Ngaøi coù ñöôïc khoâng?

Ñöùc Phaät im laëng khoâng traû lôøi.

OÂng ta noùi chöa döùt lôøi, trong mieäng töï nhieân xuaát hieän caùc loaïi quyû thaàn. Coù con caàm chaøy saét khoû leân ñaàu oâng. Laïi coù con loät heát quaàn aùo oâng, moùc löôõi oâng. Coù quyû nöõ daâm ñaõng laáy dao caét boä phaän sinh duïc cuûa oâng. Coù con laáy nöôùc ñoàng xoái vaøo mieäng oâng. Tröôùc sau, hai beân ñeàu coù quyû tranh nhau ñeán moå xeû laáy maùu thòt oâng aên uoáng. Töï nhieân laïi coù löûa thieâu ñoát thaân oâng, muoán soáng khoâng ñöôïc, muoán cheát khoâng ñöôïc. Caùc quyû giöõ chaët oâng ta, khoâng cho nhuùc nhích.

Thaáy vaäy, Ñöùc Phaät hoûi:

* + OÂng nay theá naøo?

Chaáp Trì bò caám khaåu, khoâng noùi naêng ñöôïc, chæ laáy tay töï ñaùnh mình. Ñöùc Phaät duøng oai thaàn cöùu ñoä Chaáp Trì. Caùc quyû thaàn troâng thaáy Theá toân, moãi con ñöùng qua moät phía. Chaáp Trì ñöôïc soáng laïi, lieàn ñöùng daäy, cuùi ñaàu baïch Ñöùc Phaät:

* + Thaân con bò naêm giaëc loâi keùo vaøo ba ñöôøng aùc, vì muoán taïo toäi neân traùi boû giôùi ñaõ laõnh thoï. Cuùi xin Ñöùc Theá toân thöông xoùt con. Töø nay, con xin caûi taø quy chaùnh, vaâng giöõ phaùp giôùi, moãi thaùng aên chay saùu ngaøy, moãi naêm aên chay ba thaùng, ñoát höông raûi hoa, treo caùc thöù phan, loïng ñeå cuùng döôøng Tam baûo, khoâng daùm taùi phaïm.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Nhöõng ñieàu oâng vöøa noùi ñeàu toát laønh. Chính maét oâng thaáy quaû baùo: töï mình taïo taùc, töï mình chuoác toäi, chaúng phaûi do Trôøi ban.

(Trích kinh Ñaïi Quaùn Ñaûnh quyeån 3)

# *GIÖÕ GIÔÙI ÑÖÔÏC TRÖÔØNG THOÏ:*

Xöa, coù ngöôøi ñaõ 50 tuoåi khoâng tin toäi phöôùc. Moät hoâm, ngöôøi aáy moäng thaáy con quyû gieát ngöôøi muoán ñeán baét ñi. Thöùc daäy, vì quaù sôï haõi, ngöôøi naøy tìm thaày ñoaùn moäng, Thaày boùi giôû queû ñoaùn raèng:

* + Chöa ñaày möôøi ngaøy seõ coù con quyû gieát ngöôøi ñeán haïi oâng. Neáu muoán giaûi tröø, keå töø nay, trong voøng möôøi ngaøy, oâng phaûi thoï naêm giôùi cuûa Phaät, thaép höông, ñoát ñeøn, treo traøng phan baûo caùi, quy y Tam baûo môùi coù theå thoaùt khoûi töû naïn naøy.

Ngöôøi naøy laøm theo caùch aáy, moät loøng kính tin. Con quyû gieát ngöôøi ñeán nhaø thaáy ngöôøi naøy laøm vieäc coâng ñöùc, khoâng theå haïi ñöôïc, quyû lieàn boû ñi. Nhôø coâng ñöùc naøy, ngöôøi aáy thoï ñeán moät traêm tuoåi, cheát ñöôïc sanh thieân.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *CUÙNG DÖÔØNG CHÖ TAÊNG ÑÖÔÏC GIAØU COÙ, AN LAÏC:*

Xöa, coù moät nhaø giaøu, noâ tyø, vaøng baïc chaâu baùu nhieàu voâ keå. Gia ñình goàm saùu ngöôøi. Ñöùc Phaät vaø A-nan ñi khaát thöïc ñeán cöûa nhaø ngöôøi aáy, cha meï, con caùi, theâ thieáp, chaùu chaét ñeàu hôùn hôû vui möøng thænh Phaät vaøo nhaø, laáy thaûm traûi ñaát, doïn thöùc aên baèng baùt vaøng, baùt baïc. Ñöùc Phaät keå laïi:

* + Vaøo ñôøi tröôùc, gaëp thôøi ñoùi keùm, trong nhaø tuùng quaãn, ngöôøi naøy chæ soáng baèng rau coû. Moät hoâm, naáu canh vöøa chín, beân ngoaøi coù vò Ñaïo nhaân khaát thöïc, nhaän ra laø Sa-moân, cha meï lieàn baûo con: “Ñem phaàn cuûa ta cho Ngaøi”. Con caùi, chaùu chaét ñeàu laáy phaàn cuûa mình cuùng döôøng, coøn phaàn cuûa meï ñeå laïi meï duøng. Caû saùu ngöôøi ñeàu ñoàng yù, moãi ngöôøi nhòn moät ngaøy, chæ tieác laø mình ngheøo khoâng coù thöùc ngon vaät laï cuùng döôøng. Nhôø phöôùc ñöùc naøy maø sinh leân coõi Trôøi hoaëc trong loaøi ngöôøi, hoï thöôøng ñöôïc an oån, sung tuùc. Vì phaùt taâm nhö nhau, ñôøi ñôøi cuøng taïo nhaân duyeân, nay laïi gaëp nhau, cha meï, con caùi lôùn nhoû ñeàu giöõ naêm giôùi; khi maïng chung ñeàu ñöôïc sanh thieân, thoï phöôùc voâ löôïng. Nay nhôø gaëp Phaät, taát caû ñeàu ñöôïc ñaéc quaû A-La-haùn.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 1)

# *THAÁY TOÄI PHÖÔÙC, TINH TAÁN TU HAØNH:*

Coù ngöôøi ñi ñöôøng, thaáy beân ñöôøng coù moät ngöôøi cheát. Quyû thaàn laáy gaäy ñaùnh vaøo töû thi. Ngöôøi ñi ñöôøng hoûi:

* + Sao laïi ñaùnh ngöôøi cheát? Quyû thaàn ñaùp:
  + Ñaây laø tieàn thaân cuûa toâi, khi coøn soáng baát hieáu cha meï, baát trung vôùi vua, khoâng kính thôø Tam baûo, khoâng nghe lôøi sö phuï, khieán toâi taïo toäi, khoå ñau khoân xieát. Toâi töùc giaän neân ñaùnh noù.

Ñi tieáp moät ñoaïn, ngöôøi ñi ñöôøng laïi thaáy moät ngöôøi cheát. Coù vò Thieân nhaân ñeán raûi hoa treân töû thi aáy, roài laáy tay vuoát ve. Ngöôøi ñi ñöôøng hoûi:

* + OÂng gioáng nhö thieân nhaân, sao laïi vuoát ve töû thi? Thieân nhaân ñaùp:
  + Ñaây laø tieàn thaân cuûa toâi, khi coøn soáng hieáu thuaän cha meï, trung tín vôùi vua, kính thôø Tam baûo, vaâng lôøi sö phuï. Thaàn thöùc cuûa toâi ñöôïc sanh thieân ñeàu nhôø ôn cuûa thaân cuõ naøy. Vì theá, nay toâi phaûi baùo ñaùp.

Ñi theâm moät ñoaïn nöõa, ngöôøi ñi ñöôøng cuõng thaáy moät vò thieân nhaân, y phuïc ñeïp ñeõ, ñoan trang, thanh khieát, ñang aên taùo chua beân ñöôøng. Ngöôøi naøy hoûi:

* + OÂng gioáng nhö laø thieân nhaân, sao laïi aên taùo chua? Thieân nhaân ñaùp:
  + Khi ta ôû ñôøi, hieáu thuaän cha meï, trung tín vôùi vua, kính thôø Tam baûo, taïo nhieàu coâng ñöùc. Chæ vì tieáp ñaõi khaùch khoâng ñaày ñuû maø nay tuy ta laøm thieân nhaân nhöng thöôøng aên khoâng ñuû no, do vaäy phaûi aên theâm taùo chua.

Trong moät ngaøy, ngöôøi ñi ñöôøng ñaõ thaáy ba haïng ngöôøi nhö theá, lieàn trôû veà vaâng giöõ naêm giôùi, tu thaäp thieän, hieáu thuaän cha meï, trung tín thôø vua.

Cho hay: Ñôøi sau, toäi phöôùc luoân theo ñuoåi ngöôøi. (Trích Chö Kinh Yeáu Söï)

# *CHEÁT ROÀI SOÁNG LAÏI:*

Coù vò Öu-baø-taéc, voán thôø ngoaïi ñaïo, chaùn gheùt caùc vieäc cuùng teá neân xaû boû taát caû, theo Phaät phaùp, tinh taán giöõ giôùi, sieâng naêng tuïng kinh, thích boá thí, giöõ gìn taâm yù, nhaãn nhuïc, thöôøng coù töø taâm. Vì bò beänh naëng, khi saép maïng chung, vò naøy daën cha meï:

* + Con beänh, neáu khoâng qua khoûi, trong voøng baûy ngaøy chôù lieäm. Ñoät nhieân, vò Öu-baø-taéc qua ñôøi. Giöõ xaùc ñaõ taùm ngaøy, thaân thuoäc

ñeàu noùi:

* + Phaûi mau taåm lieäm! Cha meï baûo:
  + Khoâng bò sình thoái, haõy giöõ ñeán möôøi ngaøy.

Vöøa noùi xong, moïi ngöôøi lieàn thaáy vò Öu-baø-taéc môû maét ra nhöng chöa theå cöû ñoäng. Cha meï raát vui möøng. Chaêm soùc ñeán ngaøy thöù möôøi, vò Öu-baø-taéc coù theå ngoài daäy noùi chuyeän.

Cha meï hoûi:

* + Caû tuaàn nay, con ñi ñaâu vaø thaáy ñöôïc nhöõng gì? Ngöôøi con keå laïi:
  + Quan binh daãn con ñeán moät thaønh lôùn. Trong thaønh coù nguïc. Nguïc toái ñen, boán phía laø töôøng saét. Cöûa nguïc ñeàu nung saét ñoû röïc. Trong nguïc, coù ngöôøi bò troùi, ngoài giöõa bieån löûa, chaùy suoát treân döôùi, khoùi xanh boác leân; hoaëc coù ngöôøi laáy dao caét thòt cuûa mình aên.

Dieâm vöông hoûi con:

* + Ngöôi laø ai? Phaïm nhöõng toäi gì maø ñeán ñaây? Ñaây laø nôi trò toäi nhöõng ngöôøi phaïm toäi nguõ nghòch, baát hieáu cha meï, khoâng trung tín thôø vua.

Con traû lôøi:

* + Thuôû nhoû, toâi bò ngöôøi xaáu meâ hoaëc, ngu si tin theo ngoaïi ñaïo, uoáng röôïu saùt sanh teá Trôøi ñaát. ÔÛ chôï, thì toâi cöôùp boùc tieàn cuûa, caân non baùn thieáu ñeå aên bôùt. Sau ñoù, toâi gaëp ñöôïc minh sö daïy baûo Phaät phaùp, ñöôïc Sa-moân, Ñaïo nhaân truyeàn cho naêm giôùi, thöïc haønh möôøi ñieàu laønh. Töø ñoù ñeán nay khoâng coøn taïo aùc, mong Dieâm vöông thöông xoùt cho.

Noùi roài, con lieàn daäp ñaàu leã taï.

Dieâm vöông ñöùng daäy chaép tay, baûo con:

* + Thoâi thoâi! Cö só khoâng caàn phaûi nhö vaäy.

Dieâm vöông cuøng ngoài vôùi con, goïi quan laïi ñeán, hoûi chuyeän cuûa con, roài baûo:

Ñaây chính laø ñeä töû cuûa Phaät. Boïn baây phaûi theo oâng aáy ñeå ñöôïc hoaù ñoä. Khi thoï maïng heát, oâng aáy seõ cheát, thaàn thöùc töï ñi ñaàu thai. Neáu oâng aáy sanh leân Trôøi, ñöôïc Thieân thaàn ngheânh ñoùn; neáu sanh trong loaøi ngöôøi ñöôïc moïi ngöôøi tieáp röôùc. Sao boïn baây laïi daãn oâng aáy ñeán caùi nôi trò toäi nguõ nghòch naøy?

Quan laïi thöa:

* + Theá gian coù nhieàu haïng ngöôøi, chaúng kieâng pheùp vua, chaúng sôï Trôøi ñaát, chaúng tuaân nguõ haønh, chaúng neå Trôøi ñaát quyû thaàn, hoaønh haønh

trong thieân haï, thaàn khoâng theå khoâng hoûi ñeán.

Coù vò Sa-moân ñaõ caïo toùc, maëc phaùp y coøn töï cao töï ñaïi, daãn theo nhieàu ñeä töû ñi khaép moïi phöông Trôøi, laïi baøy troø ñoùng kòch neân phaûi trò toäi.

Dieâm vöông baûo:

* + Haõy thoâi ñi, nhöõng ngöôøi maëc phaùp phuïc ñaùng ñöôïc toân kính, caàn phaûi deø daët. Hoï laø vua trong haøng Ñeá thích, Phaïm vöông, maët Trôøi maët traêng, döôùi cho ñeán ñeá vöông thaàn daân, nhöõng ai toân kính hoï thì ñöôïc phöôùc voâ löôïng; khinh maïn laø töï chuoác laáy toäi khoå.

Quan laïi voäi tra xeùt soå boä, xem thöû tuoåi thoï cuûa vò Sa-moân ñaõ heát chöa, roài taâu vôùi Dieâm vöông:

* + OÂng ta chöa tôùi soá cheát, coøn hôn hai möôi naêm nöõa, nhöng vì ñôøi tröôùc oâng ta phaïm toäi neân phaûi chòu soá phaän naøy ñeå khieán cho beø ñaûng cuûa oâng ta bieát haï mình moät chuùt.

Dieâm vöông noùi:

* + Ngöôøi Phaät töû tinh taán giöõ giôùi ñöôïc Thieân thaàn toân kính. Ñöùc Phaät vì loøng ñaïi bi cöùu ñoä taát caû, keå caû loaøi boø bay maùy cöïa. Thieân thaàn, ñòa thaàn, caùc loaøi quyû, roàng ñeàu kính troïng hoï, haù laïi baét hoï phaûi theo vua quan, Trôøi ñaát, nguõ haønh ö? AÂn Phaät nhö bieån caû khoâng theå haïn löôïng.

Quan laïi taâu:

* + Ñaïi vöông cuõng giöõ giôùi cuûa Phaät ö? Dieâm vöông baûo:
  + Ta vì khoâng thôø Phaät neân theo toäi maø laøm vua ôû nguïc naøy. Neáu ngöôøi ñaõ vaøo chaùnh phaùp, sau hoái haän trôû laïi ngoaïi ñaïo, tuy thoï ngaøn tuoåi vaãn phaûi gaëp chín naïn. Neáu Tyø-kheo vaø caùc ñeä töû trì giôùi neân sieâng naêng haønh trì luïc ñoä, luïc suy, döùt boû 20 vieäc (xem Kinh vaên), quaùn xeùt coâng ñöùc cuûa Phaät gioáng nhö bieån lôùn, khoâng theå tính keå.

Quan laïi taâu:

* + Quaû ñuùng nhö vaäy. Vua baûo:
  + Khoâng phaân bieät ñöôïc chaân nguïy, haõy mau saùm hoái, thaû oâng ta

veà.

Luùc ñoù, con töø treân cao rôùt xuoáng, boãng nhieân tænh laïi.

Ngöôøi con cuøng cha meï ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn, töï mình saùm hoái,

thoï trì nguõ giôùi, tu haønh thaäp thieän. (Trích kinh Ñeä Töû Töû Phuïc Sanh)

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 82