veä.

**84- Truyeän Veà Vò Tyø-Kheo Thoâng Suoát Ba Taïng**

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

Baáy giôø phu nhaân cuûa vua Ba-tö-naëc ñang mang thai, sau möôøi thaùng baø haï sinh

thaùi töû, töôùng maïo khoâi ngoâ khaùc thöôøng, ít coù treân ñôøi, thaân maëc ca-sa vaø môùi sinh ra ñaõ bieát noùi.

Vöøa ra ñôøi, thaùi töû boãng nhieân hoûi vua cha:

–Ñöùc Nhö Lai Theá Toân coøn taïi theá khoâng? Caùc ñeä töû lôùn cuûa Ñöùc Phaät nhö: Ñaïi ñöùc Ca-dieáp, Xaù-lôïi-phaát, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân… coù coøn taïi theá khoâng?

Vua cha ñaùp:

–Taát caû caùc vò aáy ñeàu coøn taïi theá. Thaùi töû thöa vôùi vua cha:

–Cuùi xin vua cha haõy thieát trai thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng giuùp

con.

Vua lieàn ra leänh thieát trai roài thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng vaøo cung ñeå cuùng

döôøng. Khi vaøo cung, Ñöùc Phaät thaáy thaùi töû, Ngaøi beøn hoûi:

–Thaùi töû coù nhôù döôùi thôøi Phaät Ca-dieáp, thaùi töû laø moät vò Tyø-kheo thoâng suoát ba Taïng kinh ñieån khoâng?

Thaùi töû thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con nhôù, ñuùng nhö vaäy.

–ÔÛ trong baøo thai coù yeân oån khoâng?

–Nhôø aân Phaät, neân con ñöôïc toaøn taùnh maïng, soáng qua ngaøy thaùng.

Vua vaø phu nhaân thaáy thaùi töû vaø Ñöùc Phaät Theá Toân vaán ñaùp vôùi nhau, neân loøng vui möøng khoân xieát. Nhaân ñoù, vua baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñôøi tröôùc thaùi töû ñaõ laøm ñöôïc phöôùc laønh gì maø nay sinh ra ñaõ bieát noùi, laïi daùm cuøng Phaät vaán ñaùp? Cuùi xin Theá Toân giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Baáy giôø Theá Toân lieàn noùi keä cho vua nghe:

*Xöa laøm caùc nghieäp laønh Traêm kieáp cuõng khoâng maát Nhôø nhaân duyeân nghieäp laønh Nay ñöôïc quaû baùo aáy.*

Sau khi nghe Ñöùc Phaät Theá Toân noùi keä, vua Ba-tö-naëc vaø Phu nhaân baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay vieäc thuôû xöa nhö theá naøo, cuùi xin Theá Toân giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Ñöùc Phaät baûo vua Ba-tö-naëc:

–Ñaïi vöông haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Trong hieàn kieáp naøy, taïi nöôùc Ba- la-naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-dieáp. Ngaøi daãn ñaàu caùc Tyø-kheo ñi giaùo hoùa chuùng sinh.

Khi Ñöùc Phaät vaø ñaïi chuùng ñeán nöôùc cuûa vua Ca-sí, thaùi töû cuûa vua teân laø Thieän Sinh thaáy Phaät, sinh taâm raát kính tin, lieàn trôû veà thöa vôùi vua cha xin ñöôïc xuaát gia.

Vua khoâng chaáp nhaän vaø noùi:

–Ta chæ coù moät thaùi töû, seõ keá vò ngoâi vua ñeå cai trò daân chuùng. Ta khoâng bao giôø

cho pheùp con xuaát gia nhaäp ñaïo.

Thaùi töû nghe vua cha noùi, trong loøng buoàn baõ, ngaát xæu xuoáng ñaát. Thaùi töû boû aên moät ngaøy, hai ngaøy, cho ñeán saùu ngaøy cuõng khoâng aên uoáng gì caû. Thaáy vaäy, caùc quan lieàn taâu vua:

–Thaùi töû khoâng aên ñaõ saùu ngaøy, e raèng khoâng soáng ñöôïc, xin ñaïi vöông cho thaùi töû xuaát gia, ñeå cha con coøn ñöôïc thaáy nhau.

Nghe caùc quan baùo tin thaùi töû boû aên, vua nghó khoâng theå ngaên caûn ñöôïc, ñaønh goïi thaùi töû daïy:

–Con haõy cam keát vôùi ta raèng: Baây giôø neáu con ñoïc tuïng ba taïng kinh ñieån ñöôïc thoâng suoát thì ta seõ cho con xuaát gia, sau ñoù ñeán gaëp ta.

Nghe vua cha phaùn, thaùi töû raát vui möøng. Sau ñoù ñöôïc xuaát gia, thaùi töû sieâng naêng taäp tuïng ba Taïng kinh ñieån. Sau khi ñaõ thoâng suoát beøn trôû laïi gaëp vua cha.

Luùc aáy vua hoûi thaùi töû nay laø Tyø-kheo:

–Tröôùc kia ta ñaõ ra ñieàu kieän, raèng con phaûi ñoïc tuïng ba Taïng kinh ñieån thoâng suoát sau ñoù môùi ñeán gaëp ta. Vaäy nay con ñaõ thoâng suoát chöa?

Vò Tyø-kheo ñaùp:

–Thöa nay con ñaõ thoâng suoát roài. Vua raát vui möøng noùi vôùi Tyø-kheo:

–Giôø ñaây, taát caû taøi vaät trong kho taøng cuûa ta con cöù tuøy yù duøng, ta khoâng heà tieác

reû.

Nghe vua phaùn nhö vaäy, thaùi töû Tyø-kheo lieàn laáy moät soá löôïng lôùn taøi vaät ñeå saém

söûa nhieàu thöùc aên ngon roài thænh Phaät Ca-dieáp vaø hai vaïn vò Tyø-kheo ñeå cuùng döôøng; sau ñoù moãi vò Tyø-kheo ñöôïc cuùng ba y vaø saùu vaät.

Nhôø coâng ñöùc aáy, neân vò Tyø-kheo naøy khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc; ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, luùc sinh ra thaân thöôøng maëc ca-sa. Cho ñeán ngaøy nay gaëp Ta, vò aáy khi sinh ra vaãn coøn aùo ca-sa vaø ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo.

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

M