**57- Truyeän Vua Sai Söù Giaû Thænh Phaät, Söù Giaû Qua Ñôøi Ñöôïc Sinh Leân Coõi Trôøi**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø, trong thaønh Vöông xaù.

Baáy giôø, ba thaùng haï an cö ñaõ maõn, Ñöùc Phaät vaø caùc Tyø-kheo ñònh ñeán hoùa ñoä nöôùc khaùc.

Luùc aáy tröôûng giaû Tu-ñaït taâu leân vua Ba-tö-naëc:

–Chuùng ta töø laâu ñaõ khoâng thaáy Phaät, vaäy xin ñaïi vöông haõy vieát thö, sai ngöôøi thænh Phaät veà ñaây ñeå chuùng ta cuøng nhau cuùng döôøng.

Vua Ba-tö-naëc nghe ñeà nghò aáy, lieàn sai söù giaû ñi thænh Ñöùc Theá Toân. Vua göûi thö haàu thaêm söùc khoûe Phaät, töø xa ñaûnh leã Theá Toân: “Ñaõ töø laâu, chuùng con khoâng ñöôïc chieâm ngöôõng Theá Toân. Cuùi xin Theá Toân töø bi thöông xoùt nhaän lôøi thænh cuûa chuùng con.”

Luùc aáy Ñöùc Phaät lieàn chaáp nhaän. Söù giaû trôû veà baùo cho vua bieát laø Ñöùc Phaät ñaõ nhaän lôøi.

Vua cho ngöôøi söûa soaïn moät coã xe vaø giao cho söù giaû ñi ñoùn röôùc Phaät. Vò söù giaû baïch Phaät:

–Cuùi mong Ñöùc Theá Toân ruû loøng thöông, nguyeän Ngaøi ngoài treân coã xe naøy, ñeå vaøo cung thoï nhaän vua cuùng döôøng.

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Ta coù ñoâi chaân saùu Thaàn thoâng, voøng hoa baûy Phaàn giaùc, con ñöôøng taùm Thaùnh ñaïo, coã xe an oån naêm Löïc…, ñoù laø ñoâi chaân maïnh meõ cuûa Ta, Ta khoâng ñi xe cuûa ngöôi.

Söù giaû tha thieát thöa thænh ñeán ba laàn:

–Cuùi xin Nhö Lai thöông xoùt, Ngaøi chôù duøng thaàn thoâng, maø haõy ñi baèng coã xe naøy, theo thænh nguyeän cuûa ñaïi vöông.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì thöông xoùt söù giaû, lieàn leân xe. Ñöùc Phaät duøng naêng löïc thaàn thoâng khieán coã xe bay leân hö khoâng, ñeán thaønh Vöông xaù ñeå thoï vua cuùng döôøng.

Ngay ñeâm aáy, söù giaû cheát ñi ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi, thaân hình boãng nhieân cao lôùn nhö ñöùa treû taùm tuoåi, beøn töï nghó: “Ta ñaõ laøm ñöôïc phöôùc ñöùc gì, maø ñöôïc sinh leân taàng trôøi naøy?”

Vò trôøi töï quaùn saùt bieát raèng ñôøi tröôùc mình laø söù giaû vaâng leänh vua ñi thænh Phaät; nhôø thieän taâm, coá naøi næ Ñöùc Phaät ñi baèng xe ñeå ñeán thoï söï cuùng döôøng cuûa vua cho neân ñöôïc sinh leân coõi trôøi, vaäy baây giôø phaûi trôû laïi nhaân gian ñeå ñeàn aân Phaät.

Vò trôøi lieàn ñoäi muõ trôøi, ñeo caùc chuoãi anh laïc, trang nghieâm thaân theå, mang theo höông hoa, aùnh saùng töø thaân chieáu toûa, soi ñeán tinh xaù Kyø hoaøn, xuoáng nhaân gian ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät. Vò trôøi ñeán nôi, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài lui laïi ngoài sang moät beân.

Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp Töù ñeá cho vò trôøi nghe. Taâm yù ñöôïc môû toû, vò trôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû veà coõi trôøi.

Saùng hoâm sau, caùc Tyø-kheo baïch Phaät:

–Ñeâm qua chuùng con thaáy coù aùnh saùng, ñoù laø aùnh saùng cuûa trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông, boán vò vua trôøi, hay laø cuûa hai möôi taùm boä Quyû thaàn ñaïi töôùng ñeán nghe noùi phaùp?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Cuõng chaúng phaûi trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông caùc Thaàn vöông ñeán nghe phaùp, maø laø do moät söù giaû vaâng leänh vua ñeán thænh Ta. Nhôø coù thieän taâm, neân söù giaû aáy ñöôïc sinh

leân coõi trôøi, nay ñeán cuùng döôøng Ta. Ñoù laø aùnh saùng cuûa vò trôøi aáy.

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

M