**94- CHUYEÄN VUA NÖÔÙC NGUYEÄT THÒ KEÁT BAÏN THAÂN VÔÙI BA VÒ QUAN TRÍ TUEÄ**

Baáy giôø, ôû nöôùc Nguyeät thò coù moät vò vua teân laø Chieân-ñaøn-keá-ni-saát keát baïn vôùi ba ngöôøi trí. Ngöôøi thöù nhaát teân laø Boà-taùt Maõ Minh, ngöôøi thöù hai laø vò ñaïi thaàn teân Ma- saát-la, ngöôøi thöù ba laø vò löông y teân Giaø-la-ca. Ba vò aáy laø baïn thaân thieän cuûa nhaø vua, ñöôïc vua ñaõi ngoä raát aân caàn. Hoï thöôøng gaàn guõi beân caïnh nhaø vua. Boà-taùt Maõ Minh taâu vôùi vua:

–Neáu nhaø vua nghe theo lôøi cuûa toâi thì ñôøi sau cuûa vua thöôøng töông öùng vôùi ñieàu thieän, xa lìa caùc naïn, vónh vieãn xa lìa con ñöôøng aùc.

Ngöôøi baïn thöù hai vò ñaïi thaàn taâu vôùi vua:

–Neáu vua duøng lôøi saâu kín cuûa thaàn, maø khoâng tieát loä cho ai bieát, thì ngöôøi trong boán bieån ñeàu coù theå toùm thaâu ñöôïc.

Ngöôøi baïn thöù ba vò löông y laïi taâu vôùi vua:

–Neáu Ñaïi vöông nghe theo lôøi cuûa thaàn thì khieán cho trong thaân vua suoát ñôøi khoâng bò cheát yeåu, traêm vò tuøy theo taâm töï ñieàu hoøa thích öùng khoâng coù hoaïn naïn.

Nhaø vua nhôø nghe lôøi cuûa vò aáy neân chöa heà coù chuùt beänh nhoû.

Baáy giôø nhaø vua theo lôøi cuûa vò ñaïi thaàn noùi, neân nhöõng quaân ñoäi oai huøng cuûa caùc nöôùc, khoâng nôi naøo maø chaúng bò ñaùnh baïi. ÔÛ trong boán bieån ba phöông ñaõ ñònh, chæ coù phöông Ñoâng laø chöa ñeán ñeå quy phuïc. Nhaø vua beøn chuaån bò quaân ñoäi, muoán ñeán ñeå thaûo phaït. Tröôùc tieân sai khieán caùc rôï Hoà vaø caùc con baïch töôïng ñi ñaàu, vua daãn binh ñi sau muoán ñeán raëng nuùi Thoâng laõnh, vöôït qua cöûa aûi hieåm ngheøo. Luùc aáy coù nhöõng ngöôøi côõi nhöõng con voi, con ngöïa ôû tröôùc, khoâng chòu tieán tôùi. Nhaø vua heát söùc kinh ngaïc, noùi vôùi ngöïa:

–Tröôùc sau ta vaãn côõi caùc ngöôi chinh phaït, ba phöông ñaõ bình ñònh, nay caùc ngöôi taïi sao khoâng chòu tieán tôùi?

Khi aáy vò ñaïi thaàn taâu vôùi vua:

–Tröôùc ñaây thaàn ñaõ taâu vôùi vua ñöøng tieát loä lôøi noùi kín ñaùo. Nay vua ñaõ tieát loä, thì thoï maïng cuûa ngaøi seõ khoâng coøn laâu nöõa.

Nhö lôøi cuûa vò ñaïi thaàn noùi, nhaø vua töï bieát roõ söï cheát cuûa mình khoâng coøn laâu nöõa. Bôûi vua chinh phaït töø tröôùc ñeán nay ñaõ gieát haïi hôn ba öùc ngöôøi, töï bieát töông lai chaéc chaén phaûi thoï laáy toäi naëng, neân trong loøng heát söùc sôï haõi, lieàn saùm hoái, laäp ñaøn trì giôùi, taïo laäp Taêng phoøng, cuùng döôøng chuùng Taêng, töù söï ñaày ñuû, tu caùc coâng ñöùc, sieâng naêng khoâng meät moûi.

Khi aáy quaàn thaàn töï noùi vôùi nhau:

–Nhaø vua taïo nhieàu toäi aùc, gieát haïi voâ ñaïo. Nay tuy coù laøm phöôùc cuõng ñaâu coù ích gì ñoái vôùi nhöõng toäi loãi khi xöa?

Nhaø vua nghe quaàn thaàn noùi nhö vaäy, muoán giaûi toûa yù nghó cuûa hoï, lieàn taïo phöông tieän, beøn ra leänh cho moät vò haï thaàn. Ngöôi haõy ñoát moät caùi vaïc trong baûy ngaøy, baûy ñeâm, laøm cho nöôùc thaät soâi, ñöøng ñeå taét löûa. Xong nhaø vua laáy moät caùi voøng ngoïc neùm vaøo trong vaïc roài ra leänh cho caùc thaàn:

–Caùc khanh haõy vaøo trong caùi vaïc laáy voøng ngoïc ra. Coù vò quan taâu vôùi vua:

–Thaø chòu cheát chöù khoâng theå laáy voøng ngoïc naøy ñöôïc. Nhaø vua noùi vôùi vò quan aáy:

–Vaäy coù phöông tieän gì ñeå laáy voøng ngoïc aáy chaêng? Khi aáy vò quan thöa:

–Haõy taét löûa ôû döôùi, thì nöôùc beân treân seõ nguoäi laïnh, nhôø caùch ñoù môùi khoâng laøm phoûng tay ngöôøi ta, roài môùi coù theå laáy ñöôïc.

Nhaø vua ñaùp:

–Tröôùc ñaây ta laøm aùc, gioáng nhö caùi vaïc nöôùc soâi, nay ta tu caùc ñieàu thieän, hoå theïn saùm hoái khoâng coøn laøm aùc nöõa. Sao laïi khoâng tieâu dieät ñöôïc toäi loãi? Nhö vaäy ta coù theå ñình chæ ba ñöôøng aùc, coù theå sinh ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi.

Khi nghe vua noùi xong quaàn thaàn, töùc thì roõ bieát ñöôïc vieäc vua laøm, ngöôøi naøo cuõng hoan hyû.

Vaäy lôøi noùi cuûa ngöôøi trí, khoâng theå khoâng aùp duïng.

