veä.

**79- Truyeän Naøng Coâng Chuùa Xaáu Xí Con Vua Ba-Tö-Naëc**

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

Baáy giôø, phu nhaân Maït-lôïi cuûa vua Ba-tö-naëc haï sinh ñöôïc moät naøng coâng chuùa,

dieän maïo xaáu xí, thaân theå thoâ nhaùm nhö da raén, toùc cöùng nhö loâng ñuoâi ngöïa.

Vua Ba-tö-naëc thaáy vaäy, neân loøng buoàn baõ, ra leänh cho caùc quan trong cung phaûi canh giöõ caån thaän khoâng cho con gaùi ra ngoaøi ñeå ai nhìn thaáy.

Vua töï nghó: “Con gaùi ta tuy hình daïng xaáu xí chaúng gioáng ngöôøi, nhöng laø con do phu nhaân Maït-lôïi sinh ra neân ta vaãn nuoâi döôõng”.

Coâng chuùa daàn daàn khoân lôùn, ñaõ ñeán tuoåi phaûi coù choàng. Vua raát öu saàu khoâng bieát phaûi laøm theá naøo. Moät hoâm, vua truyeàn leänh cho moät vò quan:

–Khanh haõy ñi tìm vaø daãn veà ñaây moät chaøng trai voán laø con nhaø giaøu sang, nhöng nay ñaõ sa suùt ngheøo khoå.

Vò quan vaâng leänh vua ñi khaép nôi ñeå tìm kieám vaø tìm ñöôïc moät ngöôøi coù ñieàu kieän nhö vaäy, lieàn daãn ñeán gaëp vua.

Vua goïi chaøng trai aáy ñeán choã khuaát, noùi rieâng:

–Ta nghe khanh voán laø con nhaø giaøu sang, nhöng nay ñaõ ngheøo khoå. Veà vieäc aáy ta höùa seõ lo lieäu cho. Ñieàu ta muoán noùi laø ta coù moät coâng chuùa dieän maïo raát xaáu xí. Ta mong khanh khoâng cheâ vaø ta seõ gaû con gaùi cho.

Keû ngheøo khoå kia quyø thaúng taâu raèng:

–Thaàn xin vaâng leänh ñaïi vöông, giaû söû ñaïi vöông coù ñem choù ñeå gaû cho thaàn, thì thaàn cuõng xin nhaän khoâng daùm traùi leänh, huoáng chi ñaây laø coâng chuùa do phu nhaân Maït- lôïi sinh ra. Ñaïi vöông coù nhaõ yù con xin vaâng leänh.

Sau khi gaû coâng chuùa cho ngöôøi naøy, vua cho xaây döïng phoøng oác, laøm baûy lôùp cöûa raøo vöõng chaéc ñeå nhoát coâng chuùa beân trong vaø caên daën phoø maõ:

–Con phaûi giöõ coâng vieäc ñoùng môû cöûa, neáu muoán ra ngoaøi chính con phaûi caøi cöûa chaët, luoân nhoát vôï con vaøo trong, khoâng ñöôïc ñeå ngöôøi ngoaøi thaáy khuoân maët xaáu xí cuûa coâng chuùa.

Vua xuaát taøi vaät tuøy theo nhu caàu, ñeå cung caáp cho phoø maõ khoâng thieáu thoán moùn gì. Moät hoâm, nhaø vua baûo phoø maõ vaø ban cho chaøng chöùc quan Ñaïi thaàn trong trieàu.

Moät thôøi gian sau, vò Ñaïi thaàn naøy trôû neân giaøu coù, coù raát nhieàu taøi saûn vaät baùu, khoâng coøn thieáu thoán vaät gì. Töø ñoù, vieân Ñaïi thaàn naøy vaø nhöõng ngöôøi thuoäc doøng doõi giaøu sang thöôøng cuøng nhau toå chöùc nhöõng cuoäc hoäi hoïp vui chôi. Ngaøy qua thaùng laïi, trong nhöõng laàn gaëp gôõ aáy, nhöõng ñoâi vôï choàng hoaëc trai gaùi cuøng vui veû ñi chung vôùi nhau. Nhaän thaáy nhöõng ngöôøi döï hoäi, ai cuõng ñem vôï mình theo, chæ coù vò Ñaïi thaàn kia laø khoâng coù vôï ñi chung, cho neân moïi ngöôøi môùi laáy laøm laï cho raèng: “Hoaëc laø vôï ngaøi raát xinh ñeïp, nhan saéc myõ mieàu; hoaëc laø quaù xaáu, neân khoâng daùm trình dieän tröôùc coâng chuùng.” Do ñoù boïn ngöôøi kia beøn tính möu keá ñeå ñi xem taän maët ngöôøi vôï. Hoï aâm thaàm toan tính vôùi nhau laø duï Ñaïi thaàn uoáng röôïu, ñeán hoài say khöôùc ngaõ laên ra ñaát, hoï môùi môû laáy chìa khoùa cöûa vaø boïn hoï goàm naêm ngöôøi veà nhaø Ñaïi thaàn ñeå xem maët coâ vôï theá naøo.

Luùc aáy ngöôøi vôï ôû nhaø ñang buoàn baõ, töï traùch loãi mình:

–Ñôøi tröôùc ta ñaõ gaây ra nghieäp aùc gì, maø nay khieán choàng gheùt boû, laïi thöôøng bò

giam haõm nôi taêm toái, khoâng ñöôïc thaáy maët trôøi, maët traêng vaø moïi ngöôøi.

Coâng chuùa töï nghó: “Hieän nay Ñöùc Phaät ra ñôøi, Ngaøi töø bi thöôøng quaùn saùt chuùng sinh, heã chuùng sinh naøo gaëp khoå naïn, Ngaøi lieàn ñeán cöùu ñoä.

Khi aáy coâng chuùa lieàn doác loøng, töø xa ñaûnh leã Ñöùc Theá Toân baïch:

–Cuùi xin Ñöùc Phaät thöông xoùt, ñeán tröôùc maët con ñeå ban cho con lôøi giaùo huaán. Bieát taâm chaân thaønh, kính tin cuûa coâng chuùa ñaõ thuaàn thuïc, Ñöùc Phaät lieàn ñeán nhaø,

hieän ñeán tröôùc maët naøng. Khi aáy, Ñöùc Phaät töø döôùi ñaát hieän leân. Ñaàu tieân Ngaøi hieän töôùng toùc xanh, coâng chuùa ngaång ñaàu nhìn maøu toùc cuûa Phaät, trong loøng vui möøng vaø caøng toân kính. Luùc aáy toùc coâng chuùa töï nhieân meàm maïi trôû laïi vaø bieán thaønh maøu xanh. Ñöùc Phaät laïi hieän töôùng maët, coâng chuùa thaáy cuõng sinh taâm vui möøng, göông maët naøng boãng trôû neân xinh ñeïp, töôùng thoâ keäch cuøng laøn da thoâ nhaùm töï bieán maát. Ñöùc Phaät laïi hieän ra thaân maøu vaøng saùng rôõ cho coâng chuùa thaáy. Khi thaáy thaân Phaät, coâng chuùa caøng vui möøng hôn nöõa. Baáy giôø thaân theå coâng chuùa hoaøn toaøn xinh ñeïp chaúng khaùc naøo caùc Thieân nöõ. Ñöùc Phaät lieàn giaûng noùi caùc phaùp yeáu cho coâng chuùa nghe. Taâm yù ñöôïc môû toû, coâng chuùa chöùng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, trong loøng naøng hôùn hôû, theá gian khoâng ai baèng. Giaùo hoùa coâng chuùa xong, Ñöùc Phaät trôû veà.

Baáy giôø naêm ngöôøi kia ñeán nhaø vò Ñaïi thaàn môû cöûa vaøo, hoï thaáy ngöôøi vôï coù dung maïo xinh ñeïp khaùc thöôøng, treân ñôøi khoâng hai. Naêm ngöôøi beøn baûo nhau:

–Thaät laï! Taïi sao Ñaïi thaàn laïi khoângï ñem vôï cuøng ñi?

Sau khi thaáy vôï Ñaïi thaàn coù dung nghi xinh ñeïp nhö vaäy, hoï ñoùng cöûa coät khoùa roài ra veà.

Cuoäc hoäi ngoä giaûi taùn, Ñaïi thaàn trôû veà nhaø, môû cöûa vaøo thaáy vôï mình trong daùng ñieäu ñeïp ñeõ, khaùc thöôøng hôn ngöôøi. Vò Ñaïi thaàn möøng rôõ hoûi:

–Naøng laø ai vaäy? Ngöôøi vôï ñaùp:

–Thieáp ñaây chính laø vôï chaøng. Vò Ñaïi thaàn laïi hoûi:

–Tröôùc kia naøng raát xaáu xí, sao giôø ñaây laïi xinh ñeïp nhö vaäy? Coâng chuùa beøn keå laïi söï vieäc cho choàng nghe:

–Ñoù laø nhôø coâng ñöùc oai thaàn löïc cuûa Ñöùc Phaät laøm cho thieáp coù ñöôïc thaân töôùng nhö vaäy. Baây giôø thieáp muoán ñöôïc gaëp vua cha, chaøng haõy thöa leân vua cha giuøm thieáp.

Ñaïi thaàn nghe lôøi vôï, beøn taâu vôùi vua cha:

–Vôï con muoán dieän kieán vua cha. Nhaø vua lieàn noùi:

–Con chôù noùi vieäc aáy, haõy mau ñoùng chaët cöûa nhoát laïi, ñöøng ñeå coâng chuùa ra ngoaøi.

Vò Ñaïi thaàn beøn hoûi:

–Thöa vua cha sao nhö vaäy? Bôûi vôï con hoâm nay nhôø oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät neân coù ñöôïc thaân töôùng trang nghieâm ñeïp ñeõ, chaúng khaùc gì Thieân nöõ.

Vua nghe xong, xeùt quaû ñuùng nhö vaäy, roài cho ngöôøi söûa soaïn moät coã xe, töùc toác ñeán röôùc coâng chuùa veà cung. Vua thaáy con gaùi mình dung maïo xinh ñeïp khaùc thöôøng, treân ñôøi khoâng hai neân loøng vui möøng voâ cuøng. Vua lieàn cho ngöôøi söûa soaïn moät coã xe, ñeå ñeán choã Phaät. Ñeán nôi, vua ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui sang moät beân, quyø thaúng chaép tay baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, khoâng bieát coâng chuùa con traãm ñôøi tröôùc ñaõ laøm ñöôïc phöôùc

laønh gì maø nay ñöôïc sinh trong doøng hoï quyù toäc, giaøu sang, nhöng laïi gaây ra nghieäp aùc gì maø nay phaûi chòu thaân hình xaáu xí, da toùc khoâ cöùng coøn hôn suùc sinh. Cuùi xin Theá Toân giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Ñöùc Theá Toân baûo vua vaø phu nhaân:

–Ñaïi vöông vaø phu nhaân haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay voâ löôïng kieáp, coù moät nöôùc lôùn teân laø Ba-la-naïi, coù moät vò tröôûng giaû coù voâ löôïng taøi saûn, vaät baùu khoâng theå tính keå ñöôïc. Tröôûng giaû cuøng nhöõng ngöôøi trong nhaø thöôøng cuùng döôøng moät vò Bích-chi-phaät, coù thaân theå thoâ keäch, töôùng maïo xaáu xí, xô xaùc khoâng ai muoán nhìn.

Luùc aáy coù moät coâ beù thaáy vò Bích-chi-phaät ñeán, sinh aùc taâm khinh maïn, maéng nhieác, huûy baùng: “Ngöôøi gì ñaâu maø töôùng maïo xaáu xí, thaân theå thoâ keäch ñaùng gheùt theá!” Vò Bích-chi-phaät thöôøng ñeán nhaø tröôûng giaû ñeå thoï cuùng döôøng. Truï theá ñaõ laâu,

nay Ngaøi muoán nhaäp Nieát-baøn, lieàn vì coâ gaùi, hieän caùc ñaïi thaàn bieán nhö: thaân voït leân hö khoâng xuaát ra nöôùc löûa, xuaát hieän ôû phía Ñoâng aån ñi ôû phía Taây, xuaát hieän ôû Nam aån ñi ôû phía Baéc, ñi ñöùng naèm ngoài ôû trong hö khoâng, tuøy yù bieán hoùa, khieán cho taát caû moïi ngöôøi trong nhaø tröôûng giaû ñeàu thaáy; roài töø treân hö khoâng böôùc xuoáng, ñeán nhaø tröôûng giaû. Tröôûng giaû sinh taâm vui möøng khoân xieát. Rieâng coâ con gaùi tröôûng giaû hoái loãi töï traùch: “Cuùi xin Ngaøi töø bi tha thöù aùc taâm cuûa con tröôùc ñaây. Toäi con quaù naëng, mong Ngaøi boû qua, cho con ñöôïc saùm hoái ñeå khoâng coøn toäi loãi gì”.

Ñöùc Theá Toân baûo vua Ba-tö-naëc:

–Ñaïi vöông neân bieát, ngöôøi con gaùi cuûa tröôûng giaû luùc aáy vì ñaõ huûy baùng cheâ bai vò Bích-chi-phaät, neân veà sau khi sinh ra nôi naøo cuõng thöôøng coù thaân hình xaáu xí. Nhöng nhôø sau ñoù, do thaáy söï bieán hoùa cuûa Bích-chi-phaät, coâ gaùi aáy beøn saùm hoái vôùi Ngaøi, cho neân nay ñöôïc dung maïo xinh ñeïp, hôn haún theá gian, khoâng ai saùnh baèng; vaø nhôø luùc aáy cuùng döôøng vò Bích-chi-phaät, neân khi sinh ra nôi naøo cuõng thöôøng sinh trong nhaø giaøu coù, toân quyù sang troïng, khoâng thieáu thoán vaät gì, laïi ñöôïc gaëp Ta, thoaùt khoûi lo buoàn khoå naõo.

Vua Ba-tö-naëc vaø caùc quan, daân chuùng nghe Ñöùc Phaät daïy veà nhaân duyeân nghieäp

baùo, taâm yù ñöôïc môû toû. 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 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