**46- Truyeän Meï Chaøng Öu-Ña-La Bò Ñoïa Vaøo Loaøi Ngaï Quyû**

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

Baáy giôø, trong nöôùc aáy coù moät vò tröôûng giaû, coù voâ löôïng taøi saûn cuûa baùu nhieàu khoâng theå tính keå, oâng choïn moät coâ gaùi trong moät gia ñình giaøu sang ñeå cöôùi veà laøm vôï vaø thöôøng taáu troåi kyõ nhaïc ñeå mua vui cho naøng.

Khi ngöôøi vôï aáy mang thai, qua möôøi thaùng cöu mang thì sinh ñöôïc moät beù trai, töôùng maïo khoâi ngoâ ñeïp ñeõ, treân ñôøi ít coù, neân cha meï raát haøi loøng, ñaët teân laø Öu-ña-la.

Khi Öu-ña-la lôùn khoân thì tröôûng giaû qua ñôøi, Öu-ñaø-la töï nghó: “Cha mình tröôùc giôø buoân baùn ñeå soáng, nhôø ñoù laäp neân gia nghieäp, baây giôø ta khoâng neân hoïc theo caùch aáy!”. Ñoái vôùi Phaät phaùp, Öu-ña-la coù taâm kính tin vaø muoán xuaát gia, beøn ñeán xin meï ñi xuaát gia.

Meï ñaùp:

–Cha con ñaõ cheát, ngoaøi con ra ta khoâng coøn ai, vaäy taïi sao con nôõ boû ta maø ñi xuaát gia? Nay ta coøn soáng, nhaát ñònh khoâng cho con. xuaát gia nhaäp ñaïo, khi ta cheát roài luùc aáy tuøy con.

Öu-ña-la khoâng toaïi nguyeän, trong loøng buoàn baõ, thöa meï:

–Neáu meï khoâng cho con xuaát gia thì ngay baây giôø con seõ nhaûy xuoáng vöïc saâu hoaëc uoáng thuoác ñoäc maø cheát.

Meï noùi:

–Con ñöøng noùi vaäy. Taïi sao ngaøy nay con nhaát ñònh muoán xuaát gia môùi ñöôïc chöù? Thoâi töø nay veà sau, neáu con muoán thænh caùc Sa-moân, Baø-la-moân,… thì meï seõ saém söûa caùc moùn aên ngon ñeå tuøy yù con cuùng döôøng.

Nghe meï noùi, Öu-ña-la an loøng. Sau ñoù Öu-ñaø-la thöôøng thænh caùc Sa-moân vaø Baø- la-moân veà nhaø ñeå cuùng döôøng.

Meï cuûa Öu-ñaø-la thaáy caùc ñaïo só thöôøng xuyeân lui tôùi, neân baø raát buoàn böïc vaø sinh taâm chaùn gheùt, roài thoát ra nhöõng lôøi ñoäc aùc, chöûi maéng caùc Sa-moân, Baø-la-moân:

–Haïng ngöôøi khoâng chòu laøm aên, chæ bieát troâng nhôø vaøo baù taùnh, thaät ñaùng gheùt!

Luùc aáy Öu-ña-la ñi vaéng, ngöôøi meï beøn ñoå thöùc aên vaø nöôùc uoáng xuoáng hoá boû. Khi con veà, meï lieàn noùi:

–Con ñi roài, meï ôû nhaø saém söûa thöùc aên ngon cuùng döôøng cho caùc Sa-moân vaø Baø-la- moân roài.

Noùi xong, baø daãn con ñeán chæ cho thaáy choã baø ñaõ ñoå thöùc aên nöôùc uoáng vaø noùi:

–Meï vöøa cuùng döôøng xong, caùc vò môùi ra veà.

Öu-ña-la nghe meï noùi, raát vui möøng. Veà sau, ngöôøi meï qua ñôøi bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû. Öu-ña-la ñöôïc xuaát gia, sieâng naêng tu taäp, chöùng ñaéc quaû A-la-haùn.

Moät hoâm, khi ñang ngoài thieàn trong moät caùi hang beân bôø soâng, coù moät ngaï quyû mieäng moàm khoâ noùng, ñoùi khaùt khoå sôû ñeán choã vò Tyø-kheo noùi raèng:

–Ta laø meï cuûa con ñaây. Tyø-kheo laáy laøm laï noùi:

–Luùc coøn soáng meï toâi thöôøng öa boá thí, vì sao ngaøy nay laïi ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, phaûi chòu quaû baùo naøy?

Ngaï quyû ñaùp:

–Vì meï tham lam, boûn seûn khoâng chòu cuùng döôøng caùc Sa-moân, Baø-la-moân, vì theá maø phaûi chòu laøm thaân ngaï quyû. Trong suoát hai möôi naêm meï khoâng ñöôïc aên uoáng gì caû, giaû söû

coù ñi ra soâng, suoái hay ao hoà uoáng nöôùc, thì nöôùc ñeàu khoâ caïn, hoaëc coù ñeán coäi caây coù traùi thì caây lieàn khoâ heùo. Meï bò ñoùi khaùt noùng böùc eùp ngaët, khoâng theå noùi cho heát ñöôïc.

Tyø-kheo hoûi ngaï quyû:

–Do ñaâu maø ñeán noãi nhö vaäy? Ngaï quyû ñaùp:

–Tuy ta boá thí nhö taâm thöôøng boûn seûn. Ñoái vôùi caùc Sa-moân, Baø-la-moân khoâng coù taâm cung kính, laïi coøn nhuïc maï, neân ngaøy nay phaûi chòu quaû baùo naøy. Neáu thaày thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng vaø saùm hoái, hoài höôùng coâng ñöùc cho ta thì chaéc chaén ta seõ thoaùt khoûi thaân ngaï quyû.

Luùc aáy thaày Tyø-kheo nghe meï noùi, voâ cuøng ñau xoùt, beøn khuyeán hoùa caùc thí chuû saém söûa thöùc aên ngon thænh Ñöùc Phaät, chö Taêng cuùng döôøng. Sau khi cuùng döôøng xong, ngaï quyû kia lieàn hieän thaân taïi phaùp hoäi ñeå toû baøy toäi loãi saùm hoái.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi phaùp cho ngaï quyû naøy nghe baèng moïi caùch. Ngaï quyû sinh taâm hoå theïn. Ngay trong ñeâm aáy ngaï quyû qua ñôøi, laïi thoï thaân khaùc, ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû bieát bay, ñaàu ñoäi maõo trôøi, coå ñeo caùc thöù chuoãi anh laïc, trang nghieâm thaân theå laïi ñeán choã Tyø-kheo thöa:

–Ta cuõng chöa thoaùt ñöôïc thaân ngaï quyû, moät laàn nöõa thaày haõy khuyeán hoùa caùc thí chuû thieát leã cuùng döôøng, saém söûa caùc thöù giöôøng gheá, muøng meàn ñeå cuùng döôøng chö Taêng khaép nôi hoài höôùng coâng ñöùc cho ta, thì ta môùi thoaùt ñöôïc thaân ngaï quyû.

Thaày Tyø-kheo nghe meï noùi laïi khuyeán hoùa thí chuû saém söûa ñaày ñuû thöùc uoáng aên vaø giöôøng gheá, muøng meàn ñeå cuùng döôøng chö Taêng khaép nôi.

Sau khi cuùng döôøng xong, ngaï quyû hieän thaân tröôùc ñaïi chuùng, laïi saùm hoái. Ngay trong ñeâm aáy ngaï quyû cheát ñi, ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi. Lieàn nghó raèng: “Khoâng bieát ta ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc gì maø ñöôïc sinh leân taàng trôøi naøy?”. Beøn quaùn saùt bieát raèng nhôø ngöôøi con laø Tyø-kheo ñaõ saém söûa caùc thöùc aên ngon cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng hoài höôùng coâng ñöùc cho mình maø ñöôïc thoaùt thaân ngaï quyû, sinh leân coõi trôøi. Vaäy nay mình phaûi ñeàn ñaùp aân ñöùc cuûa Ñöùc Phaät vaø vò Tyø-kheo.

Nghó xong, vò trôøi naøy lieàn ñoäi muõ trôøi, ñeo caùc thöù chuoãi anh laïc, trang nghieâm thaân theå, mang höông hoa ñeán cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø ngöôøi con Tyø-kheo.

Cuùng döôøng xong, vò trôøi lui laïi ngoài sang moät beân, nghe Ñöùc Phaät noùi phaùp, taâm yù ñöôïc môû toû, chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû laïi coõi trôøi.

Khi Ñöùc Phaät noùi veà vieäc meï chaøng Öu-ña-la, caùc Tyø-kheo ñeàu döùt boû taâm tham lam, boûn seûn vaø nhaøm chaùn sinh töû; coù vò chöùng ñöôïc 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 vò phaùt taâm Bích- chi-phaät, coù vò phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

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

M