**Phaåm 38: LYÙ DO ÑAËT TEÂN DA-DU-ÑAØ (THÖÔÏNG TAÙN)**

**(Phaàn 1)**

Thuôû aáy, taïi nöôùc Ba-la-naïi, ngoaøi thaønh naøy chaúng bao xa coù moät caây Ni-caâu-ñaø töôi toát, caønh laù raäm raïp. Taát caû daân chuùng, caùc vöông töû, teå töôùng, baù quan, trong vaø ngoaøi thaønh ñeàu ñeán caây naøy ñeå cuùng teá khaán vaùi caàu nguyeän. Nhöõng ngöôøi ñeán caàu nguyeän nôi caây naøy, thöôøng nguyeän: “Toâi ñöôïc toaïi yù, bao nhieâu vieäc laøm cuûa toâi ñöôïc thaønh töïu. Neáu vieäc laøm cuûa toâi ñöôïc thaønh töïu nhö yù, toâi seõ ñeán cuùng teá ñeàn ñaùp coâng aân.”

Nhöõng ngöôøi naøy, hoaëc trong quaù khöù ñaõ troàng thieän nghieäp thanh tònh, hoaëc do söùc maïnh cuûa phöôùc ñöùc, nay nhaân aáy thaønh töïu, hoaëc do hieän baùo, tuøy theo taâm nieäm laïi cho raèng caây naøy cho hoï ñöôïc maõn nguyeän, neân hoï ñeán cuùng teá long troïng ñeå baùo aân thoï thaàn. Coù ngöôøi ñeán caàu nguyeän tuøy theo sôû nguyeän cuõng ñöôïc thaønh töïu.

Coù ngöôøi ñeán caây naøy caàu xin con trai hoaëc con gaùi. Nhöõng ngöôøi naøy do nhaân duyeân phöôùc ñöùc ñôøi tröôùc neân ñöôïc con trai hay con gaùi. Nhöng hoï khoâng bieát, laïi coù taâm nieäm: “Caây naøy ban cho ta con trai hay con gaùi.” Do ñoù, moïi ngöôøi ñeán caàu ñeàu toå chöùc cuùng teá long troïng ñeå ñeàn aân. Vì vaäy ngöôøi ñöông thôøi goïi röøng caây naøy laø “Caây thaàn caàu gì ñöôïc naáy.”

Baáy giôø, trong thaønh aáy coù moät tröôûng giaû raát giaøu coù teân Thieän Caùc. Tröôûng giaû naøy coù nhieàu taøi saûn, theá löïc khaép nôi, raát nhieàu muïc suùc: Voi, ngöïa, traâu, deâ, laïc ñaø, la löøa… khoâng thieáu loaøi naøo. Nguõ coác dö daät, nhieàu toâi trai tôù gaùi, theâ thieáp taøi gioûi aâm nhaïc, khaùch haøng buoân baùn, chaân chaâu, hoå phaùch, löu ly, pha leâ, xa cöø, maõ naõo, baïch ngoïc, kha boái, vaøng baïc, ñoàng saét, moïi thöù ñeàu ñaày ñuû khoâng thieáu gì caû. Toøa nhaø tröôûng giaû gioáng nhö cung ñieän Thieân vöông Tyø-sa-moân ôû phöông Baéc. Tröôûng giaû nhö vaäy maø khoâng coù con trai con gaùi, neân thaân baèng quyeán thuoäc noùi vôùi tröôûng giaû:

–Thöa Nhaân giaû, ngaøi töï bieát mình laø nhaø cöï phuù, coù nhieàu theá löïc, noùi löôïc sô… moïi söï ñeàu ñöôïc ñaày ñuû, nhöng Nhaân giaû khoâng coù con caùi. Ngoaøi thaønh naøy coù moät caây thaàn meänh danh laø “Caây thaàn caàu gì ñöôïc naáy.” Neáu coù ñaøn oâng hay ñaøn baø ñeán caàu con trai hay con gaùi ñeàu ñöôïc nhö yù. Tröôûng giaû khoâng ñeán caây thaàn aáy caàu sinh con trai hay con gaùi. Neáu ngaøi ñeán caàu, quyeát ñònh seõ ñöôïc sinh trai gaøi, chôù ñeå doøng hoï Nhaân giaû bò ñoaïn tuyeät.

Khi aáy tröôûng giaû ñaùp laïi lôøi caùc thaân toäc:

–Laøm gì coù vieäc aáy! Caây coái laø loaøi khoâng tình thöùc, neáu coù khaû naêng cho ngöôøi caàu nguyeän, ñöôïc sinh con trai hay con gaùi thì ñoù laø phi lyù! Phaøm sinh con trai hay con gaùi laø do nhaân duyeân taïo nghieäp ñôøi tröôùc cuûa cha meï, hoaëc nhôø söùc maïnh cuûa phöôùc ñöùc maø ñöôïc trai hay gaùi, nhöng hoï khoâng bieát laïi noùi: “Chuùng ta ñích thaân caàu xin caây naøy neân ñöôïc con trai hay con gaùi.” Do maõn nguyeän neân hoï ñeán caây thaàn cuùng teá linh ñình ñeå baùo aân.

Luùc aáy thaân baèng quyeán thuoäc ñoâi ba phen aân caàn khuyeán thænh tröôûng giaû:

–Thöa Ñaïi tröôûng giaû, ngaøi khoâng theå khoâng tin, thaät söï caây thaàn ban cho ta nhö nguyeän, cho ngöôøi naøy sinh con trai, cho ngöôøi kia sinh con gaùi. Tröôûng giaû haõy ñeán ñoù toû baøy taâm nguyeän vôùi caây thaàn, thì caàu nam ñöôïc nam, caàu nöõ ñöôïc nöõ, nhaát ñònh khoâng nghi.

