1. **CHUYEÄN CON CUÛA TRÖÔÛNG GIAÛ VAØ VÒ THIEÂN THAÀN NÖÔÙC BA-LA-NAÏI CAÛM HOÙA NHAØ VUA THÖÏC HAØNH**

**HIEÁU HAÏNH**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû nöôùc Xaù-veä baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu ai muoán coù vua Phaïm thieân ôû trong nhaø mình, ngöôøi ñoù phaûi hieáu döôõng cha meï thì Phaïm thieân lieàn ôû trong nhaø. Neáu ai muoán coù Ñeá Thích ôû trong nhaø mình, ngöôøi ñoù phaûi hieáu döôõng cha meï, lieàn coù Ñeá Thích ôû trong nhaø. Neáu ai muoán coù taát caû Thieân thaàn ôû trong nhaø mình, ngöôøi ñoù chæ caàn hieáu döôõng cha meï thì taát caû Thieân thaàn lieàn ôû trong nhaø mình. Neáu ai muoán coù Hoøa thöôïng ôû trong nhaø mình, ngöôøi aáy chæ caàn hieáu thaûo vôùi cha meï thì lieàn coù Hoøa thöôïng ôû trong nhaø. Neáu ai muoán coù A-xaø-leâ ôû trong nhaø mình, chæ caàn cuùng döôøng cha meï, ñoù töùc laø A-xaø-leâ hieän ôû trong nhaø. Neáu muoán cuùng döôøng caùc Hieàn thaùnh vaø Ñöùc Phaät, thì haõy cuùng döôøng cho cha meï, töùc laø chö Hieàn thaùnh vaø Ñöùc Phaät ôû trong nhaø mình vaäy.

Caùc Tyø-kheo thöa:

–Ñöùc Nhö Lai Theá Toân thaät laø voâ cuøng hy höõu, Ngaøi ñaõ cung kính cha meï. Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaâu phaûi chæ coù ngaøy nay Ta môùi laøm vieäc heát söùc hy höõu laø cung kính cha meï, nhöng trong thôøi quaù khöù Ta cuõng töøng cung kính cha meï moät caùch heát söùc hy höõu.

Caùc Tyø-kheo thöa:

–Trong thôøi quaù khöù, Ngaøi cung kính cha meï nhö theá naøo? Ñöùc Phaät daïy:

–Ngaøy xöa, ôû nöôùc Ba-la-naïi coù moät ngöôøi ngheøo khoå chæ sinh ñöôïc moät ngöôøi con, nhöng ngöôøi con naøy laïi sinh ra nhieàu ngöôøi con. Vì nhaø cöûa baàn cuøng, gaëp luùc thôøi theá ñoùi keùm, phaûi ñem cha meï ñang soáng choân ôû döôùi ñaát, ñeå daønh phaàn côm nuoâi baày con.

Ngöôøi haøng xoùm môùi hoûi:

–Cha meï ngöôi ôû ñaâu? Ñaùp:

–Cha meï toâi vì giaø caû saép cheát cho neân toâi lieàn ñem choân, laáy phaàn côm cuûa cha meï nuoâi baày con ñeå noù ñöôïc lôùn.

Nhaø haøng xoùm nghe xong cho laø coù lyù. Nhö vaäy tin aáy daàn daàn lan khaép nöôùc Ba- la-naïi vaø hoï laáy ñoù laøm luaät.

Laïi coù moät vò tröôûng giaû cuõng sinh moät ngöôøi con. Ngöôøi con naøy nghe ñieàu aáy cho laø phi phaùp, lieàn suy nghó: “Ta phaûi laøm caùch gì ñeå boû ñöôïc ñieàu phi phaùp naøy?”. Caäu ta thöa vôùi cha:

–Nay cha neân ñi xa ñeå hoïc ñaïo, ñeå bieát kinh, luaän.

Ngöôøi cha nghe xong beøn ra ñi. OÂng ta hoïc hoûi ñöôïc chuùt ít laïi trôû veà nhaø, trong luùc tuoåi caøng ngaøy caøng giaø caû. Ngöôøi con beøn ñaøo döôùi ñaát laøm moät caùi nhaø thaät ñeïp ñeå ngöôøi cha ôû trong ñoù, chaøng daâng ñoà aên thöùc uoáng ngon laønh. Chaøng nghó nhö vaày: “Ai coù theå cuøng ta tröø boû ñieàu phi phaùp naøy?”. Luùc ñoù, vò Thieân thaàn hieän thaân noùi:

–Nay ta cuøng ngöôi laøm baïn vôùi nhau.

Vò Thieân thaàn vieát moät tôø sôù hoûi nhaø vua boán vieäc. Neáu nhaø vua giaûi thích ñöôïc nhöõng söï vieäc neâu ra trong sôù thì Thieân thaàn seõ uûng hoä nhaø vua, coøn neáu khoâng giaûi

thích ñöôïc thì sau baûy ngaøy seõ ñaäp ñaàu vua beå thaønh baûy maûnh. Boán ñieàu ñoù laø:

* 1. Caùi gì laø taøi saûn quyù nhaát?
  2. Caùi gì laø nieàm vui lôùn nhaát?
  3. Caùi gì coù muøi vò ngon hôn caû?
  4. Caùi gì soáng laâu nhaát?

Thieân thaàn daùn tôø sôù aáy tröôùc cöûa cuûa vua.Vò vua thaáy vaäy môùi cho ngöôøi ñi tìm nhöõng ngöôøi trong nöôùc coi ai coù theå giaûi thích ñöôïc lôøi naøy. Neáu ai giaûi thích ñöôïc lôøi naøy thì coù mong caàu ñieàu gì nhaø vua cuõng laøm cho ñöôïc thoûa maõn.

Ngöôøi con cuûa tröôûng giaû nhaân baûn vaên sôù ñoù lieàn giaûi thích heát caùc yù nghóa trong

ñoù:

–Ñöùc tin laø taøi saûn quyù nhaát.

–Chaùnh phaùp laø nieàm vui lôùn nhaát.

–Lôøi noùi thaät laø muøi vò ngon hôn heát.

–Trí tueä laø thoï maïng laâu daøi nhaát.

Chaøng giaûi thích yù nghóa naøy xong lieàn daùn noù tröôùc cöûa vua. Vò Thieân thaàn thaáy

vaäy trong loøng heát söùc hoan hyû, nhaø vua cuõng raát hoan hyû.

Nhaø vua hoûi ngöôøi con cuûa tröôûng giaû:

–Ai daïy ngöôi nhöõng lôøi aáy? Ñaùp:

–Cha toâi daïy toâi. Vua noùi:

–Cha ngöôi ôû ñaâu?

Con cuûa tröôûng giaû thöa:

–Xin vua ban cho toâi söï voâ uùy. Cha toâi quaû thaät ñaõ giaø, vì vi phaïm pheùp cuûa nhaø nöôùc, toâi ñaõ giaáu cha toâi ôû döôùi ñaát, xin cho toâi ñöôïc noùi. Taâu Ñaïi vöông, cha meï aân naëng gioáng nhö ñaát trôøi, mang thai möôøi thaùng, ñeå con naèm choã khoâ, traùnh choã öôùt, cho buù söõa maø nuoâi con lôùn, daïy baûo vieäc ñôøi. Thaân naøy maø coù laø ñeàu nhôø cha meï, chuùng ta ñöôïc thaáy maët trôøi, maët traêng, laøm vieäc ñeå sinh soáng laø do söùc löïc cuûa cha meï. Giaû söû vai traùi coõng cha, vai phaûi coõng meï, ñi suoát moät traêm naêm, laïi cuùng döôøng ñuû thöù vaät laï... cuõng khoâng theå baùo aân cha meï ñöôïc.

Baáy giôø nhaø vua hoûi:

–Ngöôi muoán caàu nhöõng gì? Thöa:

–Toâi chaúng caàu mong gì caû. Mong ñöùc vua boû caùi phaùp aùc naøy ñi maø thoâi. Nhaø vua chaáp nhaän lôøi noùi aáy, tuyeân boá nhöõng ngöôøi daân trong nöôùc:

–Neáu ai baát hieáu vôùi cha meï phaûi bò xöû toäi naëng. Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu caùc ngöôi muoán bieát ngöôøi con cuûa tröôûng giaû luùc aáy laø ai thì ñoù chính laø Ta. Luùc aáy, Ta vì nöôùc kia tröø boû phaùp aùc, thaønh töïu phaùp hieáu thuaän. Do nhaân duyeân ñoù maø ñöôïc thaønh Phaät. Cho neân hoâm nay Ta cuõng laïi taùn thaùn phaùp hieáu thuaän.

