**88- Truyeän Veà Vua Keá-Taân-Ninh**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø, ôû phía Nam nöôùc Xaù-veä, coù moät nöôùc teân laø Kim ñòa, vua nöôùc aáy teân laø

Keá-taân cuøng vôùi phu nhaân chung soáng haïnh phuùc. Veà sau phu nhaân thoï thai, ñuû möôøi thaùng, haï sinh moät vò thaùi töû, xöông coát raén chaéc, coù söùc maïnh hôn ngöôøi.

Ngaøy thaùi töû ra ñôøi cuõng laø ngaøy moät vaïn taùm ngaøn ngöôøi con cuûa caùc vò quan lôùn ra ñôøi vaø taát caû caùc coâng töû naøy cuõng ñeàu coù söùc maïnh hôn ngöôøi.

Thaùi töû con vua Keá-taân daàn daàn khoân lôùn, ñöôïc leân noái ngoâi, laáy hieäu laø Keá-taân- ninh, laäp töùc phong cho moät vaïn taùm ngaøn vò coâng töû cuûa caùc quan lôùn kia laøm ñaïi thaàn, cuøng nhau troâng coi vieäc nöôùc.

Moät hoâm, vua Keá-taân-ninh cuøng caùc quan ñi saên baén, vua boãng hoûi caùc quan:

–Hieän nay, treân theá gian naøy, coù ai coù söùc maïnh nhö ta khoâng?

Luùc aáy trong ñoaøn ngöôøi theo haàu vua coù moät ngöôøi ñi buoân nghe vua hoûi lieàn taâu:

–Döôùi mieàn Trung ñoâ coù moät vò vua teân laø Ba-tö-naëc, laø ngöôøi coù söùc maïnh phi thöôøng hôn haún ñaïi vöông caû traêm ngaøn muoân laàn.

Vua Keá-taân-ninh nghe ngöôøi ñi buoân noùi raát töùc giaän, lieàn sai söù giaû ñeán baùo cho vua Ba-tö-naëc bieát raèng trong baûy ngaøy nöõa, vua Ba-tö-naëc phaûi daãn ñoaøn ngöôøi thò tuøng ñeán nöôùc ta ñeå trieàu baùi thaêm hoûi. Neáu khoâng, ta seõ gieát saïch naêm hoï cuûa vua Ba-tö-naëc khoâng ñeå ai soáng soùt.

Luùc aáy vua Ba-tö-naëc nghe söù giaû noùi, raát ñoãi lo sôï, chöa bieát laøm caùch naøo ñeå ñoái phoù, lieàn ñeán choã Phaät, baïch Phaät:

–Vua Keá-taân-ninh ñaõ ra leänh cho con noäi trong baûy ngaøy phaûi daãn ñoaøn thò tuøng ñeán nöôùc aáy ñeå trieàu baùi thaêm hoûi. Neáu khoâng, vua aáy seõ gieát con. Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay con phaûi laøm nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät baûo vua Ba-tö-naëc:

–Ñaïi vöông chôù lo, chæ caàn noùi vôùi söù giaû kia raèng ñaïi vöông chæ laø vò vua nhoû coøn coù moät vò vua lôùn ôû gaàn tinh xaù Kyø hoaøn vaø baûo söù giaû haõy ñeán ñoù maø truyeàn leänh.

Luùc aáy söù giaû lieàn ñeán Kyø hoaøn, thaáy Ñöùc Phaät Theá Toân luùc aáy laø moät vò Chuyeån luaân thaùnh vöông. Ñöùc Phaät sai Ñaïi Muïc-kieàn-lieân coi naém binh quyeàn, daãn ñaàu caùc binh chuùng tuaàn nhieãu xung quanh Kyø hoaøn. Ngaøi duøng thaàn löïc khieán boán phía ñeàu coù baûy lôùp haøo thaønh vaø caùc caây baèng baûy chaát baùu xeáp thaønh haøng töông xöùng. Ñöùc Phaät laïi khieán trong caùc haøo thaønh aáy coù caùc hoa sen nhieàu maøu saéc. AÙnh saùng röïc rôõ chieáu khaép trong thaønh. Vua ngöï treân ñieän thaät toân nghieâm ñaùng sôï.

Söù giaû kia thaáy vua, trong loøng run sôï, töï nghó: “Vua mình voâ côù chuoác laáy tai hoïa.” Nhöng baát ñaéc dó söù giaû phaûi böôùc ñeán daâng leân böùc thö cuûa vua mình.

Baáy giôø, vò vua do bieán hoùa ra naøy nhaän thö roài ñaïp döôùi chaân, baûo söù giaû:

–Ta laø ñaïi vöông thoáng laõnh boán coõi, nay ngöôi veà beân ñoù ñem giaùo saéc cuûa ta trình laïi cho vua ngöôi bieát raèng ngay khi ñöôïc leänh naøy, haõy mau tôùi ñaây maø haàu haï, neáu vua ngöôi ñang naèm, nghe leänh thì phaûi ngoài daäy; coøn ñang ngoài thì phaûi ñöùng leân; neáu ñöùng nghe leänh ta thì phaûi leân ñöôøng. Ta kyø haïn cho vua ngöôi trong baûy ngaøy nöõa, phaûi daãn ñoaøn thò tuøng ñeán ñaây trieàu baùi, ra maét ta. Neáu traùi leänh, toäi aáy khoâng tha.

Söù giaû trôû veà, taâu laïi vieäc treân cho vua nghe, vua nghe roài, töï traùch loãi mình vaø lieàn trieäu taäp ba vaïn saùu ngaøn vò quan, xa giaù chænh teà ñònh ñeán trieàu baùi vò ñaïi vöông kia. Nhöng loøng vua vaãn coøn hoà nghi, neân chöa chòu leân ñöôøng. Vua tröôùc sai söù giaû ñeán

taâu cuøng ñaïi vöông:

–Chuùng thaàn thoáng laõnh ba vaïn saùu ngaøn vò vua nhoû, nhöng xin mang theo moät nöûa soá thò tuøng thoâi, coøn bao nhieâu seõ ñeán sau.

Luùc aáy vò vua do bieán hoùa ra baûo söù giaû:

–Haõy mau ñem nöûa soá ngöôøi aáy ñeán ñaây.

Söù giaû trôû veà taâu laïi vua Keá-taân-ninh veà meänh leänh cuûa vò ñaïi vöông. Keá-taân-ninh cho ôû laïi moät nöûa, coøn ñem theo moät muoân taùm ngaøn caùc vua nhoû ñeán trieàu baùi vò ñaïi vöông. Ñeán nôi, trieàu baùi xong, Keá-taân-ninh töï nghó: “Vò ñaïi vöông naøy tuy dung maïo vöôït troäi hôn ta, nhöng söùc maïnh khoâng baèng ta”.

Baáy giôø vò vua do bieán hoùa ra xa bieát yù nghó cuûa vua kia, lieàn baûo vò quan coi kho:

–Ngöôi haõy ñem caùi cung lôùn cuûa Toå tieân ñeán ñaây cho ta.

Vò vua bieán hoùa ñöa cung cho vua kia baûo haõy keùo cung, nhöng vua kia khoâng keùo noåi. Vò vua bieán hoùa beøn laáy cung laïi, chæ duøng ngoùn tay laø ñuû keùo ñöôïc, roài ñöa laïi cho vua kia baûo keùo moät laàn nöõa. Vua aáy hoaøn toaøn khoâng ñuû söùc laøm ñoäng daây cung. Khi ñoù, vò vua bieán hoùa laïi laáy cung, tröông cung ra roài duøng ngoùn tay gaûy leân daây cung, daây cung phaùt ra aâm thanh laøm rung ñoäng theá giôùi Tam thieân ñaïi thieân. Sau ñoù, vò vua bieán hoùa baén moät muõi teân, muõi teân naøy laïi hoùa thaønh naêm muõi nöõa, treân ñaàu moãi muõi ñeàu coù hoa sen, treân moãi hoa sen laïi coù Ñöùc Hoùa Phaät, phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu khaép caû theá giôùi Tam thieân ñaïi thieân. Chuùng sinh trong naêm ñöôøng, ñeàu nöông nhôø aùnh saùng aáy. Chö Thieân vaø loaøi ngöôøi coù vò chöùng ñaéc ñaïo quaû, ngöôøi trong ñòa nguïc thì maùt meû, löûa noùng taét ngaám; coøn ngöôøi trong loaøi ngaï quyû ñeàu ñöôïc no ñuû; coøn loaøi suùc sinh thì khoâng coøn bò chôû naëng; caùc chuùng sinh tham duïc, giaän töùc, ngu si phieàn naõo gaëp ñöôïc aùnh saùng naøy thì ñeàu ñöôïc ñieàu phuïc, kính tin Phaät phaùp.

Vua Keá-taân-ninh thaáy söï bieán hoùa nhö vaäy, taâm lieàn ñöôïc ñieàu phuïc beøn ñaûnh leã vò vua bieán hoùa naêm voùc saùt ñaát. Baáy giôø, vò vua bieán hoùa bieát taâm vua Keá-taân-ninh ñaõ

ñöôïc ñieàu phuïc, beøn trôû laïi thaân Phaät vôùi boán chuùng xung quanh.

Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp cho vua Keá-taân-ninh vaø moät vaïn taùm ngaøn vò vua nhoû nghe. Taâm yù ñöôïc môû toû, caùc vò vua nhoû ñeàu ñöôïc daáu veát cuûa söï chöùng ñaïo vaø chöùng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, lieàn ôû tröôùc Phaät xin ñöôïc xuaát gia.

Ñöùc Phaät lieàn goïi:

–Laønh thay, Tyø-kheo!

Raâu toùc treân ñaàu caùc vò vua nhoû töï rôi ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, trôû thaønh Sa- moân, sieâng naêng tu taäp, chaúng bao laâu chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt; ñöôïc trôøi, ngöôøi toân kính.

Luùc aáy Toân giaû A-nan böôùc ra baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, caùc vò Tyø-kheo nhö vua Keá-taân-ninh… naøy ñôøi tröôùc ñaõ laøm ñöôïc phöôùc laønh gì maø ñeàu sinh vaøo doøng hoï giaøu sang, coù söùc maïnh hôn ngöôøi, ñöôïc gaëp Phaät Theá Toân vaø ñeàu chöùng ñaéc ñaïo quaû nhö theá?

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–OÂng haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, taïi nöôùc Ba-la-naïi, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø-baø-thi. Ngaøi daãn ñaàu caùc Tyø-kheo ñeán nöôùc Baûo ñieän, vua nöôùc naøy hieäu laø Baøn-ñaàu-maït-ñeá nghe tin Phaät ñeán, sinh taâm vui möøng, daãn ñaàu caùc quan goàm moät vaïn taùm ngaøn ngöôøi ra khoûi thaønh ñoùn röôùc Ñöùc Phaät. Hoï böôùc ñeán ñaûnh leã döôùi chaân Phaät vaø quyø thaúng chaép tay thænh:

–Cuùi xin Ñöùc Phaät vaø Tyø-kheo Taêng töø bi thöông xoùt thoï nhaän boán thöù cuùng döôøng

cuûa chuùng con trong ba thaùng.

Ñöùc Phaät lieàn chaáp nhaän. Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng thoï cuùng döôøng xong, Ngaøi lieàn noùi phaùp cho vua vaø caùc quan nghe baèng nhieàu caùch. Vua raát vui möøng, beøn cuøng caùc quan ñoàng phaùt nguyeän: “Xin hoài höôùng coâng ñöùc caên laønh cuùng döôøng naøy nguyeän cho chuùng con ñôøi sau, khi sinh ra ôû nôi naøo cuõng cuøng vôùi ñaïi vöông ñoàng sinh trong moät ngaøy.” Phaùt nguyeän xong moïi ngöôøi ñeàu ra veà.

Nhôø coâng ñöùc aáy, neân trong voâ löôïng kieáp, vua vaø caùc quan khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi ñeàu sinh ra trong moät ngaøy vaø thoï höôûng söï vui söôùng coõi trôøi, cho ñeán ngaøy nay gaëp Ta, ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo.

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

M