1. **Truyeän Thaùi Töû Con Cuûa Vua Phaïm Ma Caàu Phaùp**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

veä.

Baáy giôø, trong thaønh coù moät vò tröôûng giaû teân laø Tu-ñaït, ngöôøi baûn tính nhaân haäu,

hieàn laønh, coù taâm kính tin Tam baûo. Haèng ngaøy tröôûng giaû ñeán taêng phoøng, tinh xaù ñeå queùt doïn chuøa thaùp.

Moät hoâm, tröôûng giaû coù vieäc caàn phaûi ñi, khoâng ôû laïi queùt doïn chuøa thaùp ñöôïc. Luùc aáy Ñöùc Theá Toân daãn ñaàu caùc vò Ñaïi Muïc-lieân, Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Ca-dieáp...

vaøo thaùp ñeå queùt doïn. Queùt doïn xong, caùc Tyø-kheo ngoài sang moät beân, Ñöùc Phaät lieàn giaûng noùi veà naêm coâng ñöùc cuûa vieäc doïn queùt chuøa thaùp laø:

* 1. Döùt boû söï nhô baån trong taâm.
	2. Cuõng doïn deïp nhô baån beân ngoaøi.
	3. Döùt tröø taâm kieâu maïn.
	4. Ñieàu phuïc taâm mình.
	5. Laøm taêng tröôûng coâng ñöùc vaø ñöôïc sinh veà coõi laønh.

Coâng vieäc hoaøn taát, trôû veà, vaøo tònh xaù, Tu-ñaït nghe Ñöùc Phaät giaûng noùi cho caùc Tyø-kheo veà coâng ñöùc coù ñöôïc do vieäc queùt doïn. Tröôûng giaû vui möøng, böôùc ra baïch Phaät:

–Nay, con ñöôïc nghe Phaät giaûng noùi veà naêm coâng ñöùc cuûa vieäc queùt doïn naøy, taïi choã con ñi nhö thaáy baäc Hieàn thaùnh ôû tröôùc maët vaäy.

Luùc aáy Theá Toân baûo Tu-ñaït:

–Taát caû phaùp laønh maø Ta yeâu kính cuõng nhö vaäy. Giôø ñaây, oâng haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay voâ löôïng kieáp, taïi nöôùc Ba-la-naïi, vò vua nöôùc aáy teân laø Phaïm-ma-ñaït-ña. Phaïm-ma-ñaït-ña cai trò nhaân daân baèng chaùnh phaùp. Ñôøi soáng nhaân daân sung tuùc an vui coâ cuøng.

Baáy giôø, phu nhaân cuûa vua bieát mình coù thai, töï nhieân treân ñaàu coù moät loïng baùu, luùc naøo cuõng theo che chôû phu nhaân. Sau ñoù, vua môøi thaày xem töôùng ñeå xem töôùng phu nhaân. Thaày töôùng xem xong baûo: “Ñöùa treû naøy sinh ra coù phöôùc ñöùc lôùn vaø seõ ñi khaép nôi ñeå tìm caàu chaùnh phaùp.”

Sau möôøi thaùng mang thai, phu nhaân sinh ra moät thaùi töû töôùng maïo khoâi ngoâ ñeïp ñeõ, treân ñôøi ít coù. Nhaân ñoù cha meï ñaët teân laø Caàu Phaùp.

Thaùi töû lôùn daàn, taâm öa thích ñaïo phaùp. Thaùi töû laïi cho ngöôøi mang chaâu baùu, ñi khaép nôi ñeå caàu phaùp. Nhöng roát cuoäc cuõng khoâng ñöôïc, thaùi töû sinh ra buoàn raàu khoùc loùc, khoâng theå yeân loøng. Taâm chaân thaønh cuûa thaùi töû caûm öùng laøm rung chuyeån cung ñieän trôøi Ñeá Thích.

Luùc aáy trôøi Ñeá Thích suy nghó: “Coù vieäc gì khieán cung ñieän cuûa ta bò dao ñoäng nhö

vaäy?

Ñeá Thích lieàn quaùn saùt thaáy thaùi töû con vua, vì caàu phaùp chöa ñaït sôû nguyeän, neân

buoàn raàu khoùc loùc, maø caûm öùng ñeán cung ñieän cuûa mình, laøm cho bò rung chuyeån nhö theá. Ñeá Thích lieàn nghó: “Ta phaûi ñeán ñoù thöû xem thieän taâm cuûa thaùi töû hö thaät theá naøo”.

Ñeá Thích lieàn hoùa thaân thaønh moät vò Baø-la-moân, ñeán cöûa hoaøng cung noùi:

–Ta coù phaùp maàu, ai muoán nghe, ta seõ noùi cho.

Thaùi töû nghe söù giaû noùi, vui möøng khoân xieát, lieàn ra ngoaøi ñoùn röôùc. Thaùi töû ñaûnh leã döôùi chaân Baø-la-moân, daãn leân ñieän, nhaéc chieác gheá thaät ñeïp môøi Baø-la-moân ngoài,

chaép tay thöa raèng:

–Cuùi mong Ñaïi sö töø bi thöông xoùt, giaûng noùi phaùp maàu cho toâi nghe. Baø-la-moân ñaùp:

–Hoïc phaùp raát khoù, phaûi theo thaày laâu ngaøy môùi ñaït ñöôïc. Nay, muoán nghe moät caùch voâ ñieàu kieän thì khoâng theå ñöôïc.

Thaùi töû thöa:

–Ñaïi sö caàn gì, xin cöù daïy baûo. Ngay caû vôï con cuûa toâi, voi ngöïa, chaâu baùu, taát caû ñeàu coù ñuû, toâi seõ cung caáp cho Ñaïi sö, khoâng heà tieác reû.

Baø-la-moân noùi:

–Nhöõng thöù thaùi töû vöøa keå, ta ñeàu khoâng caàn. Baây giôø neáu thaùi töû ñaøo moät caùi hoá lôùn möôøi tröôïng, döôùi hoá ñoát ñaày löûa roài nhaûy xuoáng hoá, ta seõ noùi phaùp cho nghe.

Nghe Baø-la-moân noùi, thaùi töû raát vui möøng lieàn ñaøo moät caùi hoá lôùn vaø ñoát ñaày löûa. Khi thaùi töû ñònh nhaûy xuoáng hoá thì phu nhaân, nhaø vua vaø caùc quan lieàn chaïy ñeán oâm chaàm laáy thaùi töû vaø khuyeân can thaùi töû ñöøng laøm nhö vaäy. Hoï noùi vôùi Baø-la-moân:

–Cuùi mong Ñaïi sö töø bi thöông xoùt, vì chuùng toâi ñöøng ñeå thaùi töû phaûi nhaûy xuoáng hoá löûa. Neáu Ñaïi sö caàn gì nhö quoác thaønh, chaâu baùu vaø vôï con chuùng toâi ñeàu cung caáp cho ngaøi.

Baø-la-moân noùi:

–Ta khoâng eùp buoäc, tuøy yù thaùi töû. Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy, ta môùi noùi phaùp cho

nghe.

Khi Baø-la-moân noùi, thaùi töû thöa:

–Trong nhieàu kieáp, ta ñaõ boû maát thaân maïng moät caùch luoáng uoång, nhöng chöa töøng

coù ngöôøi naøo ñònh noùi phaùp maàu nhö vaäy cho ta nghe.

Noùi xong, thaùi töû ñònh nhaûy xuoáng hoá.

Luùc aáy phu nhaân cuûa vua vaø caùc bieát ñöôïc taâm chí thaønh nhaát ñònh nhaûy xuoáng hoá cuûa thaùi töû, lieàn sai ngöôøi côõi moät thôùt voi raát nhanh, ñeå thoâng caùo cho taát caû caùc quan trong khaép coõi Dieâm-phuø ñeå haõy mau tuï hoïp veà choã cuûa thaùi töû. Ñeán nôi, hoï chaép tay can ngaên:

–Thaùi töû haõy vì chuùng toâi, xin ñöøng nhaûy xuoáng hoá. Thaùi töû chæ vì moät ngöôøi, maø boû ñi taát caû sao?

Thaùi töû ñaùp:

–Trong voâ soá kieáp sinh töû, coù khi ta ñoïa ñòa nguïc, coù luùc laøm suùc sinh, coù luùc laøm ngaï quyû, saùt haïi laãn nhau, hoaëc bò thieâu ñoát, hoaëc bò nung naáu, chòu ñoùi khaùt khoán khoå, chæ trong moät ngaøy cuõng khoâng sao noùi heát söï ñau khoå, thaân maïng bò boû ñi moät caùch luoáng uoång, khoâng heà coù lôïi ích cho chaùnh phaùp. Vaäy caùc ngöôi sao coøn ngaên caûn Ta, duøng thaân hoâi thoái naøy ñeå caàu ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng. Ta phaûi boû thaân naøy, theä cöùu vôùt chuùng sinh thoaùt ra khoûi bieån sinh töû.

Noùi xong, thaùi töû quyeát ñònh gieo mình xuoáng hoá, nhöng thöa Baø-la-moân raèng:

–Cuùi xin Ñaïi sö haõy noùi phaùp cho toâi nghe tröôùc, neáu cheát thì khoâng ñöôïc nghe phaùp.

Luùc aáy Baø-la-moân lieàn noùi keä:

*Thöôøng haønh taâm Töø bi Döùt boû taâm saân haïi*

*Ñaïi bi thöông chuùng sinh Thöông xoùt maø leä rôi.*

*Ngöôøi thöïc haønh Ñaïi bi Ñoàng phaùp, ta chöùng ñöôïc Cöùu giuùp caùc chuùng sinh Môùi laø haïnh Boà-taùt.*

Thaùi töû nghe keä, vui möøng khoân xieát, lieàn gieo mình xuoáng haàm löûa, haàm löûa lieàn bieán thaønh ao sen vaø thaùi töû ngoài treân sen. Maët ñaát rung chuyeån, caùc thöù hoa treân trôøi tuoân xuoáng nhö möa, ngaäp leân tôùi goái thaùi töû.

Baáy giôø Baø-la-moân hoaøn laïi thaân Ñeá Thích, khen thaùi töû raèng:

–Nay, thaùi töû nhaûy vaøo löûa, chæ vì moät baøi keä, maø khoâng tieác thaân maïng, laø ñeå caàu ñieàu gì?

Thaùi töû ñaùp:

–Toâi caàu ñaïi ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, ñeå cöùu vôùt chuùng ra khoûi bieån sinh töû.

Ñeá Thích nghe thaùi töû noùi vaäy, ngôïi khen laø vieäc chöa töøng coù. Sau ñoù, Ñeá Thích trôû veà Thieân cung.

Vua Phaïm-ma vaø caùc quan thaáy thaùi töû coù nhöõng ñieàu raát kyø laï ñaëc bieät, cuõng khen laø vieäc chöa töøng. Ai naáy ñeàu vui möøng, cuøng nhau ñöa thaùi töû trôû veà hoaøng cung.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, vua Phaïm-ma luùc baáy giôø nay chính laø vua Tònh Phaïn; coøn ngöôøi meï luùc aáy nay laø phu nhaân Ma-da vaø thaùi töû baây giôø laø Ta.

Sau khi Ñöùc Phaät noùi veà vieäc caàu phaùp naøy, coù vò chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, coù vò chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù vò chöùng quaû A-na-haøm, coù vò chöùng quaû A-la-haùn, coù ngöôøi phaùt taâm Bích-chi-phaät vaø coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M