**SOÁ 554**

KINH NAÏI NÖÕ VAØ KYØ-BAØ

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng An Theá Cao,*

*ngöôøi nöôùc An Töùc.*

Khi Phaät coøn taïi theá, baáy giôø ôû nöôùc Duy-da-ly, trong vöôøn cuûa nhaø vua, töï nhieân moïc leân moät caây taùo, caønh laù sum sueâ, traùi raát lôùn, maøu saéc röïc rôõ vaø höông thôm ngaøo ngaït, khaùc thöôøng. Nhaø vua raát yeâu quyù caây taùo naøy, oâng ta caám ngöôøi trong haäu cung töø baäc toân quyù ñeán myõ nhaân khoâng ñöôïc aên traùi cuûa caây taùo. Laïi trong nöôùc coù moät Cö só Phaïm chí raát giaøu coù, taøi saûn voâ soá. OÂng ta thoâng minh hieåu bieát roäng, taøi trí hôn ngöôøi, nhaø vua yeâu thöông troïng duïng, cho oâng laøm ñaïi thaàn. Moät hoâm, nhaø vua môøi Phaïm chí ñeán duøng côm, aên xong nhaø vua laáy moät traùi taùo thöôûng cho oâng. Phaïm chí thaáy traùi taùo thôm ngon khaùc laï, beøn hoûi nhaø vua:

–Taâu beä haï! Chaéc ôû döôùi caây taùo naøy coù caây con, coù theå cho pheùp haï thaàn xin moät caây ñöôïc khoâng?

Nhaø vua noùi:

–Caây nhoû raát nhieàu, nhöng traãm phoøng giöõ cho caây lôùn neân boû heát roài. Neáu khanh muoán traãm seõ cho.

Nhaø vua lieàn sai ngöôøi laáy haït gioáng caây taùo cho Phaïm chí. Phaïm chí ñem noù veà troàng, sôùm hoâm töôùi boùn, ngaøy caøng lôùn to, caønh laù xanh toát, ba naêm coù traùi, traùi caây taùo lôùn nhoû ñuû loaïi maøu saéc gioáng nhö caây taùo nhaø vua. Phaïm chí raát vui möøng, töï nghó: “Taøi saûn cuûa gia ñình ta voâ soá khoâng thua gì nhaø vua, chæ khoâng baèng nhaø vua laø chöa coù caây taùo. Nay ñaõ coù noù thì ñaâu thua gì nhaø vua nöõa.” Lieàn

haùi moät traùi aên, nhöng aên khoâng ñöôïc vì ñaéng vaø chaùt. Phaïm chí quaù buoàn raàu chaùn naûn laïi suy nghó: “Leõ naøo ñaát naøy khoâng maøu môõ sao?” Roài oâng ñi choïn moät traêm con boø söõa, ñem söõa moät traêm con cho moät con uoáng, roài vaét söõa nôi con boø aáy naáu thaønh ñeà hoà töôùi xuoáng goác caây. Haøng ngaøy, Phaïm chí ñeàu töôùi caây taùo nhö vaäy, cho ñeán naêm sau, quaû noù ngon nhö caây taùo nhaø vua. Nhöng beân thaân caây taùo boãng nhieân nhoâ leân khoái u lôùn nhö naém tay, ngaøy caøng to daàn. Phaïm chí nghó ngôïi: “Sao töï nhieân laïi coù khoái u naøy, ta lo cho caây taùo quaù.” Muoán chaët boû ñi nhöng sôï bò thöông cho caây taùo, nhieàu ngaøy suy nghó löôõng löï chöa quyeát ñònh. Ñoät nhieân trong khoái u laïi sinh moät nhaùnh caây chæa thaúng leân treân, to lôùn toát töôi, cao hôn ngoïn caây cuõ vaø caùch maët ñaát baûy tröôïng. Nhaùnh caây cuûa noù phaân chia nhieàu nhaùnh nhoû, che phuû khaép nôi, hình daùng nhö caùi loïng ñaët ngöôïc, laù xanh toát ñeïp hôn caây tröôùc. Phaïm chí laáy laøm laï: “Khoâng bieát caønh caây moïc leân töø ñaâu.” Beøn ñoùng thang goã leo leân xem thöû, thaáy beân trong caønh caây gioáng caùi loïng ñaët ngöôïc ñoù coù vuõng nöôùc vöøa trong vöøa thôm, gioáng nhö chuøm hoa maøu saéc saëc sôõ. Phaïm chí vaïch hoa ra xem, thaáy coù moät beù gaùi ôû döôùi vuõng nöôùc, oâng ta boàng leân ñem veà nuoâi döôõng khoân lôùn vaø ñaët teân laø Naïi Nöõ. Naêm möôøi laêm tuoåi Naïi Nöõ nhan saéc voâ cuøng ñeïp ñeõ, trong thieân haï khoâng coù ngöôøi thöù hai, tieáng ñoàn vang khaép caû nöôùc.

Baáy giôø, coù baûy quoác vöông cuøng moät luùc ñeán nhaø Phaïm chí

xin caàu hoân vôùi Naïi Nöõ. Phaïm chí quaù lo laéng khoâng bieát phaûi choïn ai. OÂng lieàn caát moät caên laàu trong vöôøn ñeå Naïi Nöõ ôû ñoù. Phaïm chí taâu vôùi caùc quoác vöông:

–Taâu caùc ñaïi vöông! Ngöôøi con gaùi naøy khoâng phaûi do haï thaàn sinh, maø ñöôïc sinh ra töø treân caây taùo, khoâng bieát ñoù laø nöõ cuûa trôøi, roàng, quyû, thaàn hay vaät cuûa ma quyû chaêng? Hoâm nay, baûy ñaïi vöông ñeán ñaây caàu hoân, haï thaàn thieát nghó neáu choïn moät ngöôøi thì saùu vò kia seõ giaän, neân haï thaàn khoâng daùm choïn ai. Hieän Naïi Nöõ ñang ôû treân laàu trong vöôøn, caùc ñaïi vöông töï yù nghò baøn choïn ra phöông phaùp, roài cöù töï nhieân, coøn haï thaàn khoâng daùm ra ñieàu kieän.

Luùc ñoù, baûy ñaïi vöông cuøng nhau tranh luaän, phaân vaân chöa quyeát ñònh ñöôïc, maõi cho ñeán toái, Bình-sa vöông theo ñöôøng haàm ñi vaøo, leo leân laàu nguû vôùi Naïi Nöõ moät ñeâm. Saùng sôùm, Bình-sa vöông

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chuaån bò ra ñi, Naïi Nöõ thöa:

–Taâu ñaïi vöông! Ñaïi vöông ñöùc haïnh cao quyù ñaõ tieáp ñaõi thaàn thieáp, nay laïi chia tay. Neáu thaàn thieáp coù con, ñoù laø haït gioáng cuûa ñaïi vöông thì göûi gaám sao ñaây?

Nhaø vua noùi:

–Neáu laø con trai phaûi ñöa veà cho traãm, coøn nhö con gaùi thì tieän theå naøng nuoâi.

Nhaø vua lieàn côûi aán voøng vaøng giao cho Naïi Nöõ ñeå laøm tin, roài nhaø vua ra ngoaøi noùi vôùi quaàn thaàn:

–Traãm ñaõ ñöôïc Naïi Nöõ vaø nguû vôùi naøng moät ñeâm. Naøng khoâng coù gì laï, cuõng nhö ngöôøi phaøm, vì theá khoâng giöõ laáy.

Quan quaân cuûa Bình-sa vöông lieàn tung hoâ:

–Vaïn tueá, ñaïi vöông cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc Naïi Nöõ.

Saùu vò vua kia nghe roài, taát caû ñeàu trôû veà nöôùc. Naïi Nöõ sinh ñöôïc moät nam nhi. Luùc vöøa môùi sinh, trong tay ñöùa beù ñaõ caàm naém kim chaâm vaø tuùi ñöïng thuoác. Phaïm chí noùi:

–Con vua nöôùc naøy maø caàm duïng cuï y döôïc chaéc laøm y vöông.

Vaø ñaët teân laø Kyø-baø. Leân taùm tuoåi Kyø-baø raát thoâng minh, taøi gioûi caû veà hoïc vaán laãn caùc thöù binh thö ñeàu thoâng suoát, ñaëc bieät “coù moät khoâng hai.” Moãi laàn chôi ñuøa thöôøng coù taâm coi thöôøng nhöõng ñöùa beù laùng gieàng, cho laø khoâng baèng mình. Chuùng baïn cuøng nhau maéng vaø noùi:

–Maøy laø thöù khoâng cha, caùi haïng daâm nöõ sinh ra. Vaäy sao daùm coi thöôøng tuïi tao?

Kyø-baø ngaïc nhieân laëng thinh khoâng traû lôøi, trôû veà hoûi maãu

thaân:

–Thöa meï! Nhöõng ñöùa baïn cuûa con ñeàu khoâng baèng con, maø

daùm maéng: “Ñoà caùi thöù khoâng cha.” Vaäy hieän giôø cha con ôû ñaâu?

–Cha con chính laø Bình-sa vöông.

–Bình-sa vöông ôû taïi nöôùc La-duyeät-kyø, caùch ñaây naêm traêm daëm, laøm sao sinh ra con? Nhö lôøi meï noùi laáy gì laøm chöùng?

Ngöôøi meï laáy aán voøng vaøng ra noùi:

–Caùi voøng vaøng naøy laøm chöùng Bình-sa vöông laø cha con.

Kyø-baø thaáy aán vaên cuûa vua Bình-sa môùi hieåu roõ, kính caån thaâu giöõ voøng vaøng roài, leân ñöôøng ñeán nöôùc La-duyeät-kyø. Kyø-baø ñi vaøo

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

cöûa cung ñieän, khoâng thaáy ai hoûi, lieàn thaúng ñeán tröôùc nhaø vua laøm leã, quyø goái, taâu:

–Taâu phuï vöông! Con laø vöông töû do meï laø Naïi Nöõ sinh ra. Nay ñöôïc taùm tuoåi môùi bieát laø doøng gioáng cuûa phuï vöông, cho neân ñem aán voøng vaøng ñeå laøm tin. Con töø xa ñeán ñaây.

Nhaø vua thaáy aán vaên nhôù laïi lôøi theà thuôû xöa, bieát laø con mình loøng buoàn baõ thöông xoùt, phong Kyø-baø laøm thaùi töû. Thôøi gian thaám thoaùt hai naêm, sau ñoù nhaø vua sinh ra A-xaø-theá. Kyø-baø nhaân tieän taâu:

–Taâu phuï vöông! Luùc con môùi sinh tay caàm kim vaø tuùi ñöïng y döôïc öùng ñieàm con seõ laøm thaày thuoác. Tuy phuï vöông phong vò cho con laøm thaùi töû nhöng con khoâng vui. Nay chaùnh haäu sinh ñöôïc hoaøng nam ñaõ coù ngöôøi noái doõi toâng töï, vaäy con xin hoïc ngheà y thuaät, mong phuï vöông cho pheùp.

Nhaø vua baûo:

–Con khoâng laøm thaùi töû maø hoïc theo ngheà thuoác thì khoâng ñöôïc höôûng boãng loäc cuûa trieàu ñình.

Nhaø vua lieàn ban leänh cho caùc thaày thuoác gioûi nhaát trong nöôùc, phaûi heát loøng daïy doã Kyø-baø, nhöng Kyø-baø ñi rong chôi khoâng chòu hoïc. Caùc thaày thuoác traùch:

–Y thuaät laø ngheà thaáp keùm, khoâng sang troïng, chaúng phaûi ngheà ñeå haøng thaùi töû, vöông toân hoïc. Vì phuïng maïng nhaø vua, khoâng daùm choáng traùi saéc leänh ban xuoáng, ngaøy thaùng troâi qua, vaäy maø töø tröôùc ñeán giôø, thaùi töû vaãn chöa hoïc ñöôïc nöûa lôøi cuûa phöông thuoác. Neáu nhaø vua coù hoûi, chuùng toâi phaûi traû lôøi sao ñaây?

Kyø-baø noùi:

–Khi toâi môùi sinh, tay ñaõ coù duïng cuï y döôïc. Toâi ñaõ xin phuï vöông boû vinh hoa phuù quyù caàu hoïc y thuaät, ñaâu coù bieáng nhaùc ñeå caùc thaày phaûi ñoác thuùc. Thaät ra ngheà thuoác cuûa caùc thaày khoâng ñuû ñeå toâi hoïc.

Kyø-baø laáy reã döôïc thaûo theo phöông thuoác chaâm cöùu kinh maïch, hoûi caùc vò thaày thuoác nhöõng caâu hoûi khoù. Caùc thaày thuoác khoâng traû lôøi ñöôïc, hoï ñeàu cuùi mình ñaûnh leã Kyø-baø, quyø goái chaép tay noùi:

–Hoâm nay môùi bieát thaùi töû laø vò thaàn thaùnh cuûa y döôïc, chuùng

toâi chaúng daùm so cuøng thaùi töû. Nhöõng ñieàu thaùi töû vöøa hoûi ñeàu laø choã

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

nghi ngôø, maø thaày cuûa chuùng toâi, traûi qua nhieàu naêm nay, cuõng khoâng theå thoâng hieåu. Xin thaùi töû noùi roõ ñieàu ñoù, giaûi baøy cho chuùng toâi vì nhieàu naêm qua coøn vöôùng maéc.

Kyø-baø lieàn giaûi thích yù nghóa cuûa nhöõng ñieàu ñoù. Caùc thaày thuoác vui veû, taát caû ñeàu ñöùng daäy ñaûnh leã saùt ñaát vaø ghi nhaän lôøi daïy.

Baét ñaàu Kyø-baø haønh ngheà trò beänh, heã trò laø laønh, trong nöôùc ñeàu bieát tieáng. Moät hoâm, Kyø-baø ñi vaøo cung, tröôùc coång gaëp moät ñöùa beù ñang gaùnh cuûi. Kyø-baø troâng thaáy roõ raøng töøng boä phaän cuûa naêm taïng trong cô theå cuûa ñöùa beù: naøo laø ruoät, bao töû... Kyø-baø suy nghó: “Saùch thaûo döôïc noùi, heã coù caây Döôïc vöông thì töø beân ngoaøi chieáu vaøo seõ thaáy beân trong buïng cuûa con ngöôøi. Trong gaùnh cuûi cuûa ñöùa beù naøy, coù caây Döôïc vöông sao?”

Kyø-baø ñeán hoûi ñöùa beù:

–Baùn gaùnh cuûi bao nhieâu tieàn?

–Daï, möôøi tieàn.

Kyø-baø traû cho ñöùa beù möôøi tieàn. Ñöùa beù ñaët gaùnh cuûi xuoáng ñaát thì trong buïng ñöùa beù laïi toái om khoâng thaáy gì nöõa. Kyø-baø suy nghó: “Khoâng bieát vì sao trong boù cuûi coù caây Döôïc vöông?” Lieàn thaùo hai boù cuûi ra, laáy töøng caây ñaët leân buïng ñöùa beù, nhìn vaøo ñeàu khoâng thaáy gì. Kyø-baø cöù laøm nhö vaäy cho ñeán heát hai boù cuûi, chæ coøn moät caây cuûi nhoû cuoái cuøng daøi hôn moät thöôùc, Kyø-baø laáy leân thöû chieáu thì thaáy toaøn boä trong buïng ñöùa beù. Kyø-baø quaù möøng, bieát caây cuûi nhoû naøy nhaát ñònh laø Döôïc vöông. Kyø-baø traû laïi toaøn boä cuûi cho ñöùa beù, chæ giöõ caây Döôïc vöông, ñöùa beù vöøa ñöôïc tieàn vöøa ñöôïc cuûi nhö theá, hôùn hôû boû ñi.

Baáy giôø, trong nöôùc coù ngöôøi con gaùi cuûa moät gia ñình Cö só, möôøi laêm tuoåi, gaàn ñeán ngaøy xuaát giaù, boãng nhieân ñau ñaàu cheát. Kyø- baø nghe tin ñeán gia ñình aáy, hoûi cha coâ gaùi:

–Ngöôøi nöõ naøy thöôøng beänh gì maø daãn ñeán töû vong? Ngöôøi cha ñaùp:

–Daï, tieåu nöõ thöôøng coù chöùng beänh ñau ñaàu, thaùng ngaøy naëng daàn. Saùng nay, beänh phaùt khôûi quaù naëng hôn bình thöôøng neân phaûi boû maïng.

Kyø-baø laáy caây Döôïc vöông chieáu vaøo ñaàu, thaáy voâ soá traêm

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ngaøn truøng lôùn nhoû, luùc nhuùc ñuïc khoeùt trong aáy. Chuùng ruùc ræa naõo coâ ta cho ñeán heát saïch neân phaûi cheát. Kyø-baø laáy dao vaøng moå ñaàu coâ gaùi, gaép heát truøng trong ñoù ra, boû vaøo caùi voø ñaäy naép laïi, laáy ba loaïi thuoác boät thaàn boâi leân veát thöông. Moät loaïi boài boå veát thöông choã xöông truøng aên. Moät loaïi taùi sinh boä naõo. Moät loaïi trò ngoaøi veát thöông choã dao moå. Kyø-baø baûo cha coâ gaùi:

–Toát laém roài, ñeå beänh nhaân nghæ ngôi caån thaän, ñöøng laøm coâ ta kinh ñoäng. Baûy ngaøy nöõa beänh seõ bình phuïc, ñeán ngaøy ñoù toâi seõ trôû laïi.

Kyø-baø caùo töø ra ñi. Meï coâ gaùi than khoùc noùi:

–Sao laïi laøm nhö theá! Chæ vì muoán soáng laïi maø ñeå thaày thuoác moå ñaàu naõo, laøm cho con toâi cheát moät laàn nöõa. OÂng laøm cha côù sao nhaãn nhòn ñeå ngöôøi ta moå con mình nhö vaäy?

Cha coâ gaùi ngaét lôøi.

–Kyø-baø vöøa sinh ra tay ñaõ caàm kim y döôïc, töø boû ngoâi vò toân quyù ngöôøi thaày thuoác chæ vì taát caû sinh maïng cuûa con ngöôøi, ñoù laø y vöông cuûa trôøi, baø chôù noùi caøn. Kyø-baø daën toâi caån thaän chôù oàn aøo maø baø khoâng nghe, khoùc loùc than van, laøm kinh ñoäng con mình khieán noù khoâng soáng laïi ñöôïc.

Baø vôï nghe choàng noùi vaäy neân khoâng khoùc nöõa. Hai ngöôøi cuøng chaêm soùc nuoâi döôõng con mình, giöõ yeân tónh trong baûy ngaøy. Saùng sôùm ngaøy thöù baûy, coâ gaùi haét hôi thöùc daäy nhö ngöôøi nguû tænh giaác, hoûi:

–Hoâm nay sao con khoâng coøn ñau ñaàu, thaân theå laïi khoûe maïnh.

Ai giuùp cho con vaäy? Ngöôøi cha ñaùp:

–Luùc tröôùc con ñaõ cheát, y vöông Kyø-baø ñeán ñaây giuùp con, moå ñaàu laáy truøng ra cho neân con ñöôïc soáng laïi.

Ngöôøi cha môû caùi voø ñöïng truøng ñöa cho con gaùi xem. Coâ thaáy raát kinh sôï trong taâm töï nghó: “Mình quaù may maén neân môùi coù thaàn y Kyø-baø ñeán cöùu, laáy gì ñeàn ñaùp coâng ôn naøy.”

Ngöôøi cha baûo:

–Kyø-baø heïn vôùi cha laø hoâm nay quay laïi.

Noùi xong thì Kyø-baø cuõng vöøa ñeán. Coâ con gaùi quaù vui möøng chaïy ra cöûa nghinh ñoùn, ñaûnh leã saùt chaân, quyø goái chaép tay thöa:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Nguyeän xin thaày cho con theo laøm noâ tyø, troïn ñôøi phuïng döôõng ñeå ñeàn aân cöùu maïng.

Kyø-baø noùi:

–Toâi laøm thaày thuoác ñi khaép nôi trò beänh, choã ôû khoâng nhaát ñònh, laøm sao nhaän ngöôøi haàu. Coâ muoán ñeàn ñaùp coâng ôn thì traû cho toâi naêm traêm löôïng vaøng. Toâi cuõng khoâng duøng soá vaøng naøy. Sôû dó toâi nhaän laø vì: Phaøm laøm ngöôøi hoïc ñaïo ñuùng pheùp phaûi taï aân thaày. Tuy thaày toâi khoâng daïy toâi, nhöng toâi töøng laø ñeä töû. Nay coâ traû soá vaøng aáy, toâi seõ ñem daâng thaày toâi.

Coâ gaùi ñem naêm traêm löôïng vaøng bieáu cho Kyø-baø. Kyø-baø thoï nhaän ñem veà daâng cho thaày vaø nhaân tieän xin nhaø vua veà queâ thaêm meï. Kyø-baø veà ñeán nöôùc Duy-da-ly. Luùc naøy, trong nöôùc aáy, nôi moät gia ñình Cö só coù ñöùa con trai tinh thoâng voõ thuaät, taïo ra moät con ngöïa goã cao hôn baûy thöôùc, haøng ngaøy luyeän taäp. Môùi ñaàu leo leân taäp treân löng ngöïa raát laø ñaéc yù. Luyeän taäp laâu, boãng nhieân hoâm ñoù nhaûy qua theá naøo maát thaêng baèng, teù xuoáng ñaát cheát. Kyø-baø nghe tin tìm ñeán, laáy caây Döôïc vöông chieáu vaøo trong buïng, thaáy gan loän ngöôïc ra sau neân bò khí taét khoâng thoâng maø cheát. Kyø-baø laáy dao vaøng moå buïng, duøng tay doø xeùt, saép xeáp cho gan veà vò trí cuõ, duøng ba loaïi thuoác môõ thaàn: Moät loaïi boài boå choã veát thöông, ñöa tay vaøo söûa boä phaän gan. Moät loaïi giuùp thoâng khí, ñeå hôi thôû ñieàu hoøa. Moät loaïi trò veát thöông choã dao moå. Kyø-baø laøm xong daën doø ngöôøi cha:

–Phaûi caån thaän ñöøng kinh ñoäng, ba ngaøy beänh seõ laønh. Ngöôøi cha theo lôøi chæ daïy yeân laëng nuoâi döôõng chaêm soùc, ñeán ngaøy thöù ba

caäu con trai baét ñaàu tænh, traïng thaùi gioáng nhö ngöôøi nguû vöøa thöùc giaác vaø lieàn ngoài daäy. Choác laùt Kyø-baø cuõng vöøa ñeán. Caäu ta vui möøng ra ngoaøi cöûa tieáp ñoùn, ñaûnh leã saùt ñaát, quyø goái chaép tay, noùi:

–Thöa thaày, thaày cho con theo laøm ngöôøi haàu. Suoát ñôøi phuïng döôõng haàu haï ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cöùu maïng.

Kyø-baø noùi:

–Ta laøm thaày thuoác trò beänh khaép nôi. Beänh nhaân nhieàu gia ñình cuõng xin theo ta laøm ngöôøi haàu, nhöng ta ñaâu caàn. Ta coøn meï, meï ta nuoâi ta khoå nhoïc, coâng ôn aáy chöa ñeàn ñaùp ñöôïc. Neáu ngöôi muoán ñeàn aân thì traû cho ta naêm traêm löôïng vaøng, ñeå ta ñeàn aân maãu thaân.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Theá roài Kyø-baø ñem soá vaøng aáy daâng cho meï laø Naïi Nöõ roài trôû laïi nöôùc La-duyeät-kyø. Kyø-baø cöùu soáng hai ngöôøi naøy, neân tieáng ñoàn vang khaép thieân haï, khoâng ai maø khoâng bieát.

ÔÛ phöông Nam coù moät nöôùc raát lôùn, caùch La-duyeät-kyø taùm ngaøn daëm. Bình-sa vöông vaø caùc nöôùc nhoû ñeàu leä thuoäc nöôùc aáy. Vua nöôùc naøy maéc beänh nhieàu naêm nay maø khoâng heát, thöôøng ñau khoå vaø giaän döõ. OÂng ta luoân laêm le gieát ngöôøi. Ngöôøi naøo nhìn ngoù laø gieát, ngöôøi naøo cuùi ñaàu khoâng ngaång leân laø gieát, ngöôøi naøo ñi chaäm cuõng gieát, ngöôøi naøo ñi nhanh cuõng gieát. Haàu caän hai beân khoâng bieát lieäu tính theá naøo. Nhöõng löông y cheá thuoác thì nghi kî coù ñoäc cuõng gieát. Tröôùc sau ñeàu gieát saïch, taát caû cung nöõ, caän thaàn, löông y khoâng theå tính heát. Caên beänh ngaøy caøng traàm troïng, chaát ñoäc ñaõ doàn vaøo tim, phieàn muoän daãy ñaày, hôi thôû hoån heån, toaøn thaân nhö bò thieâu ñoát. OÂng ta nghe danh Kyø-baø lieàn xuoáng chieáu chæ, ra leänh Bình-sa vöông môøi cho ñöôïc Kyø-baø. Kyø-baø nghe oâng vua naøy ñaõ gieát nhieàu thaày thuoác neân raát lo sôï. Bình-sa vöông laïi thöông Kyø-baø tuoåi coøn nhoû, e raèng seõ bò gieát, khoâng muoán cho ñi, nhöng laïi sôï oâng ta ñem quaân chinh phaït. Cha con ray röùt, ñeâm ngaøy lo buoàn khoâng bieát tính laøm sao. Baáy giôø, Bình-sa vöông môùi ñöa Kyø-baø ñeán choã Ñöùc Phaät ñeå hoûi xin yù kieán. Ñöùc Phaät baûo Kyø-baø:

–Maïng ñôøi tröôùc cuûa con vaø ta cuøng öôùc theä laø phaûi cöùu giuùp

beänh moïi ngöôøi trong thieân haï. Ta trò noäi beänh, con trò ngoaïi beänh. Nay ta ñaõ thaønh Phaät ñöôïc nhö sôû nguyeän, nguyeän cuûa ta ñaõ ñaït. OÂng vua ñoù beänh naëng ôû xa môøi con, vaäy sao khoâng ñi? Haõy mau ñi cöùu oâng ta, duøng phöông tieän kheùo leùo chöõa trò mau laønh thì nhaø vua khoâng gieát con ñaâu.

Kyø-baø nöông nôi oai thaàn cuûa Phaät, ñeán choã oâng vua ñoù, chaån ñoaùn maïch lyù, laáy Döôïc vöông chieáu vaøo, thaáy trong nguõ taïng cuûa nhaø vua qua traêm kinh maïch, khí huyeát khaép thaân theå chaûy raàn raàn ñeàu laø chaát ñoäc cuûa maõng xaø. Kyø-baø taâu vôùi nhaø vua:

–Taâu hoaøng thöôïng! Beänh cuûa hoaøng thöôïng coù theå trò, baûo ñaûm laø laønh, nhöng cho pheùp haï thaàn ñöôïc gaëp thaùi haäu ñeå nghò baøn cheá thuoác. Neáu haï thaàn khoâng gaëp ñöôïc thaùi haäu thì thuoác khoù thaønh.

Nhaø vua nghe noùi theá khoâng hieåu yù Kyø-baø, trong loøng ñaõ muoán noåi giaän nhöng sôï aûnh höôûng ñeán beänh. Vaû laïi tröôùc kia ñaõ nghe

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

danh tieáng Kyø-baø, töø xa phaûi nghinh ñoùn, nghó cuõng coù ích cho loøng mong moûi. Xeùt ra, Kyø-baø tuoåi coøn nhoû, chaéc cuõng khoâng gian xaûo gì, neân nhaãn naïi laéng nghe. Nhaø vua ra leänh cho quan thaùi giaùm ñöa Kyø- baø ñeán gaëp thaùi haäu. Kyø-baø thöa vôùi thaùi haäu:

–Baåm thaùi haäu! Beänh cuûa hoaøng thöôïng coù theå trò. Nay phaûi keát hôïp laøm thuoác nhöng phöông thuoác raát toái maät khoâng theå tieát loä, duø laø thaân caän hai beân.

Thaùi haäu lieàn ñuoåi quan thaùi giaùm ra ngoaøi, nhaân tieän Kyø-baø môùi hoûi thaùi haäu:

–Baåm thaùi haäu! Khi haï thaàn xem maïch beänh cuûa hoaøng thöôïng, thaáy khí huyeát trong thaân hoaøng thöôïng ñeàu laø chaát ñoäc cuûa maõng xaø, hình nhö chaúng phaûi laø loaøi ngöôøi, vaäy neân xaùc ñònh hoaøng thöôïng laø con ai? Thaùi haäu thaønh thaät keå cho haï thaàn bieát, haï thaàn môùi coù theå chöõa trò cho hoaøng thöôïng. Coøn neáu khoâng cho haï thaàn bieát thì haï thaàn khoâng theå chöõa trò, chaéc chaén beänh khoâng laønh.

Thaùi haäu keå:

–Tröôùc kia vaøo moät buoåi tröa, ta ñang nguû taïi ñieän Kim Truï, boãng nhieân coù moät vaät ñeán ñeø leân thaân ta. Luùc aáy, ta hoát hoaûng nöûa tænh nöûa mô, traïng thaùi nhö bò boùng ñeø trong moäng, roài thoûa maõn thoâng tình. Baát chôït giaät mình thaáy moät con maõng xaø to lôùn, daøi hôn ba thöôùc töø treân thaân ta boø ñi. Roài bieát ñöôïc mình mang thai, nhaø vua ñuùng laø con cuûa maõng xaø. Ta nghó quaù xaáu hoå neân chöa töøng noùi vôùi ai. Ñoàng töû bieát ñöôïc vieäc naøy sao thaàn dieäu vaäy? Neáu beänh naøy coù theå trò, ta xin phoù thaùc maïng soáng nhaø vua cho Ñoàng töû. Giôø thì trò beänh cho nhaø vua baèng thuoác gì?

Kyø-baø noùi:

–Chæ coù ñeà hoà thoâi. Thaùi haäu thoát leân:

–Chao oâi! Ñoàng töû caån thaän chôù cheá loaïi thuoác ñeà hoà naøy. Nhaø vua raát gheùt ngöûi muøi ñeà hoà, cuõng gheùt nghe noùi ñeán teân ñeà hoà. Tieáng tröôùc tieáng sau laø gieát ngöôøi naøo laøm ñeà hoà. Con soá ñaõ leân ñeán haøng traêm haøng ngaøn ngöôøi. Nay Ñoàng töû cheá thuoác aáy, chaéc bò gieát, huoáng gì laø cho vua uoáng, caøng khoâng ñöôïc. Xin haõy cheá thuoác khaùc ñi!

Kyø-baø noùi:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Ñeà hoà trò ñoäc, bò beänh ñoäc maø caêm gheùt ñeà hoà nhö theá thì beänh nhaø vua tuy ít cuõng seõ sinh theâm beänh khaùc, chæ thuoác ñoù môùi coù theå trò laønh. Chaát ñoäc maõng xaø quaù naëng, ñaõ lan traøn khaép thaân theå. Neáu khoâng phaûi ñeà hoà thì khoâng theå tieâu dieät ñöôïc. Baây giôø ñem naáu laøm cho noù hoùa thaønh nöôùc khoâng hôi khoâng muøi vò. Hoaøng thöôïng khoâng bieát, chaéc phaûi uoáng noù, thuoác thaám vaøo, beänh seõ laønh. Thoâi thaùi haäu ñöøng lo laéng nöõa!

Kyø-baø ra ngoaøi taâu laïi nhaø vua:

–Taâu hoaøng thöôïng! Haï thaàn ñaõ gaëp thaùi haäu, ñaõ ñöa ra phöông thuoác, ñaõ nghò baøn baøo cheá vaø möôøi laêm ngaøy seõ thaønh. Nay haï thaàn coù naêm ñieàu nguyeän, neáu hoaøng thöôïng nghe theo haï thaàn, beänh coù theå laønh, coøn neáu khoâng nghe lôøi haï thaàn, chaéc beänh khoâng theå heát.

Nhaø vua hoûi:

–Naêm ñieàu nguyeän ñoù laø nhöõng vieäc gì? Kyø-baø thöa:

–Nguyeän thöù nhaát: Xin moät caùi aùo giaùp môùi chöa ai maëc trong kho cuûa nhaø vua ñeå haï thaàn maëc.

Nguyeän thöù hai: Cho pheùp haï thaàn moät mình ra vaøo trong cung, khoâng ñöôïc ngaên caám.

Nguyeän thöù ba: Xin pheùp haøng ngaøy moät mình ñöôïc vaøo dieän kieán thaùi haäu, vöông haäu, cuõng khoâng ngaên caám haï thaàn.

Nguyeän thöù tö: Xin hoaøng thöôïng khi uoáng thuoác phaûi uoáng moät laàn cho heát, khoâng ñöôïc ngöng giöõa chöøng.

Nguyeän thöù naêm: Xin hoaøng thöôïng cho möôïn con baïch töôïng ñi taùm ngaøn daëm ñeå haï thaàn côõi noù.

Nhaø vua nghe theá quaù giaän, heùt lôùn:

–Thaèng chuoät con, sao daùm caû gan caàu xin naêm ñieàu nguyeän ñoù, mau giaûi thích nhöõng vieäc aáy. Neáu khoâng giaûi thích ñöôïc, ta cho ngöôøi ñaùnh cheát ngöôi. Vì sao ngöôi xin ta aùo môùi? Coù phaûi muoán traù hình maëc aùo ta ñeå gieát ta chaêng?

Kyø-baø ñaùp:

–Taâu hoaøng thöôïng! Cheá thuoác phaûi neân trai giôùi thanh tònh, maø haï thaàn ñeán ñaây ñaõ laâu, y phuïc bò baån, neân muoán xin aùo môùi cuûa hoaøng thöôïng ñeå cheá thuoác.

Nhaø vua hieåu roài, laïi hoûi:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Toát laém, vì sao ngöôi muoán töï yù ra vaøo cung moân maø khoâng bò ngaên caám, coù phaûi thöøa cô hoäi ñem binh taán coâng gieát ta chaêng?

Kyø-baø thöa:

–Taâu hoaøng thöôïng! Nhöõng vò thaày thuoác xung quanh, hoaøng thöôïng ñeàu coù söï nghi kî, khoâng tin töôûng, laïi muoán taøn saùt hoï, hoaøng thöôïng cuõng khoâng duøng thuoác hoï. Quaàn thaàn lôùn nhoû ñeàu noùi: “Hoaøng thöôïng roài cuõng seõ gieát haï thaàn. Vaû laïi, beänh cuûa hoaøng thöôïng coøn naëng, e keû ngoaøi maø bieát seõ sinh loaïn. Neáu ñeå haï thaàn ra vaøo khoâng bò ngaên caám thì ngöôøi ngoaøi lôùn nhoû ñeàu bieát hoaøng thöôïng tin töôûng haï thaàn. Taát nhieân, hoaøng thöôïng seõ duøng thuoác haï thaàn, beänh seõ laønh. Luùc aáy, ngöôøi ngoaøi khoâng daùm sinh taâm nghòch loaïn.”

Nhaø vua noùi:

–Vaäy thì toát! Coøn vì sao haèng ngaøy ngöôi muoán moät mình vaøo gaëp meï vaø vôï ta, muoán daâm loaïn chaêng?

Kyø-baø thöa:

–Taâu hoaøng thöôïng! Töø tröôùc ñeán giôø hoaøng thöôïng gieát raát nhieàu ngöôøi, quaàn thaàn lôùn nhoû ai cuõng oâm moái lo sôï, cuõng khoâng muoán hoaøng thöôïng yeân oån, neân khoâng theå tin töôûng hoï. Neáu haøng ngaøy cuøng nhau cheá thuoác, nhaân luùc haï thaàn lô laø hoï boû thuoác ñoäc vaøo, haï thaàn khoâng bieát thì chaúng phaûi laø chuyeän nhoû. Nhaân ñaây nghó xem coù theå tin ai ñöôïc vöøa coù thaâm tình laïi khoâng hai loøng, duy chæ coù meï vaø vôï, neân haï thaàn muoán vaøo gaëp hoaøng haäu vaø thaùi haäu, cuøng saéc cheá thuoác trong voøng möôøi laêm ngaøy laø xong. Do ñoù, haï thaàn muoán ñöôïc haøng ngaøy vaøo thaêm beänh, laøm thuoác vaäy thoâi.

Nhaø vua noùi:

–Toát laém! Vì sao ngöôi muoán ta uoáng thuoác moät laàn cho heát khoâng döøng giöõa chöøng. Vì trong ñoù coù ñoäc sôï ta bieát phaûi khoâng?

Kyø-baø thöa:

–Taâu hoaøng thöôïng! Thuoác coù nhieàu muøi vò hôïp laïi. Muøi vò vaø hôi phaûi lieân tuïc vôùi nhau, neáu döøng nöûa chöøng thì thuoác khoâng coâng hieäu.

Nhaø vua noùi:

–Hay laém! Coøn vì sao ngöôi muoán möôïn baïch töôïng cuûa ta, con voi naøy laø vaät baùu cuûa nöôùc, noù ñi moät ngaøy taùm ngaøn daëm. Sôû dó ta

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chinh phuïc ñöôïc caùc nöôùc chính laø nhôø noù. Ngöôi muoán côõi noù trôû veà queâ höông, ñeå cuøng cha ngöôi taán coâng nöôùc ta chaêng?

Kyø-baø thöa:

–Taâu hoaøng thöôïng! Trong nöôùc, ôû bieân giôùi phía Nam coù thaûo döôïc thaàn dieäu, ñi ñeán ñoù boán ngaøn daëm, cheá thuoác cho hoaøng thöôïng phaûi laáy thuoác ñoù, tuy khoù khaên cuõng phaûi laáy cho ñöôïc, neân haï thaàn muoán möôïn baïch töôïng ñeán ñoù haùi thuoác. Saùng ñi chieàu veà ñeå muøi vò thuoác vaãn coøn.

Nhaø vua nghe moïi chuyeän vaø hieåu roõ. Theá laø, Kyø-baø ra söùc naáu luyeän ñeà hoà möôøi laêm ngaøy laø xong, bieán noù trong nhö nöôùc. Taát caû ñöôïc naêm thaêng lieàn ñöa cho thaùi haäu, hoaøng haäu böng thuoác ra. Kyø- baø taâu vôùi nhaø vua:

–Hoaøng thöôïng coù theå uoáng thuoác vaø cho baïch töôïng ñöùng tröôùc ñieän.

Nhaø vua lieàn cho pheùp. Nhaø vua thaáy thuoác trong nhö nöôùc khoâng muøi vò, khoâng bieát laø ñeà hoà, laïi coù hoaøng haäu, thaùi haäu cuøng tham gia cheá thuoác, neân tin töôûng thuoác khoâng phaûi ñoäc. Nhö ñaõ höùa nhaø vua uoáng moät laàn heát saïch. Kyø-baø leân voi ñi thaúng veà queâ nhaø. Kyø-baø tuoåi coøn nhoû, theå löïc coøn yeáu, môùi ñi ñöôïc ba ngaøn daëm, khoâng theå chòu ñöïng moûi meät, hoa maét, ñau ñaàu neân döøng laïi trong nuùi naèm nghæ. Ñeán quaù tröa, nhaø vua haét hôi, ñeà hoà trong muõi vaêng ra, lieàn giaän döõ heùt lôùn:

–Thaèng chuoät con... daùm laáy ñeà hoà cho ta uoáng. Ta laáy laøm laï, heøn chi noù möôïn baïch töôïng cuûa ta, muïc ñích muoán boû ñi.

Nhaø vua coù moät caän thaàn duõng só teân laø OÂ. Duõng só OÂ coù thaàn tuùc ñi boä, taøi naêng baèng baïch töôïng. Nhaø vua goïi OÂ tôùi, baûo:

–Ngöôi caáp toác ñuoåi theo thaèng chuoät baét soáng ñem veà. Ta ñích thaân ñaùnh noù cheát tröôùc maët ta. Ngöôi taùnh thöôøng khoâng lieâm khieát, tham aên uoáng neân goïi laø OÂ. Ñaùm thaày thuoác ñoù nhieàu meïo vaët duøng ñoäc, neáu thaèng chuoät cho ngöôi aên neân caån thaän ñöøng aên.

OÂ vaâng leänh ra ñi, gaëp Kyø-baø ôû trong nuùi, OÂ baûo:

–Vì sao ngöôi laáy ñeà hoà cho hoaøng thöôïng uoáng, maø noùi laø thuoác. Hoaøng thöôïng sai ta ñuoåi theo goïi ngöôi veà. Ngöôi mau theo ta quay laïi, töï thuù taï toäi môùi coù hy voïng soáng. Neáu ngöôi muoán chaïy baét buoäc ta gieát ngöôi, khoâng bao giôø thoaùt ñöôïc ñaâu.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Kyø-baø suy nghó: “Tuy ta ñaõ duøng phöông tieän laø möôïn baïch töôïng naøy nhöng cuõng khoâng thoaùt. Baây giôø phaûi duøng möu keá môùi coù theå thoaùt ñöôïc.” Nghó roài beøn baûo OÂ:

–Töø saùng ñeán giôø, ta chöa aên, ñöôøng naøo cuõng cheát, vaäy cho ta nghó ngôi choác laùt ñeå vaøo trong nuùi, aên chuùt traùi caây, uoáng mieáng nöôùc cho no buïng, cheát cuõng ñöôïc.

OÂ thaáy Kyø-baø coøn nhoû, nghe cheát thì hoaûng sôï, noùi ra lôøi ñau khoå, thöông xoùt lôøi noùi cuûa Kyø-baø, neân baûo:

–Thoâi, ñi kieám aên cho mau.

Khoâng bao laâu, Kyø-baø caàm moät traùi leâ aên khuyeát moät nöûa, laáy thuoác ñoäc boû vaøo moùng tay, boâi vaøo nöûa phaàn coøn laïi, ñeå xuoáng ñaát. Laïi laáy moät ly nöôùc, tröôùc tieân uoáng moät nöûa roài duøng moùng tay coù ñoäc buùng vaøo trong nöûa ly nöôùc dö, cuõng ñeå xuoáng ñaát vaø than:

–Nöôùc vaø leâ ñeàu laø thaàn döôïc, vöøa trong saïch laïi thôm ngon, aên uoáng nhöõng thöù naøy thaân theå an oån, traêm beänh tieâu tröø, khí löïc gaáp boäi. Raát tieác nhöõng thöù aáy sao khoâng coù taïi kinh ñoâ? Traêm hoï ñang caàn maø nhöõng thöù naøy laïi ôû trong nuùi saâu, ñoâi khi ngöôøi ta khoâng bieát vaøo nuùi tìm kieám laïi gaëp traùi caây khaùc.

OÂ taùnh tham aên, ñang ñoùi vaø khaùt khoâng theå nhòn ñöôïc, laïi nghe Kyø-baø khen laø thaàn döôïc, cuõng thaáy Kyø-baø ñaõ aên, uoáng, nghó chaéc khoâng coù ñoäc. OÂ lieàn laáy phaàn traùi caây dö aên vaø uoáng caïn phaàn nöôùc coøn laïi, bò ngay kieát lî, ñi chaûy nhö nöôùc, khuïy hai chaân xuoáng ñaát naèm daøi, coá ñöùng daäy lieàn hoa maét ngaõ xuoáng, khoâng cöû ñoäng nöõa.

Kyø-baø ñeán noùi vôùi OÂ:

–Hoaøng thöôïng uoáng thuoác cuûa toâi chaéc chaén beänh phaûi laønh. Nhöng hieän nay söùc thuoác chöa ngaám, chaát ñoäc chöa heát, neáu toâi ôû laïi chaéc seõ bò gieát. Vì oâng khoâng bieát neân ñuoåi theo baét toâi ñeå giaûi veà cho nhaø vua, neân toâi phaûi laøm oâng bò beänh. Beänh naøy khoâng naëng caån thaän ñöøng cöû ñoäng ba ngaøy seõ laønh, neáu ñöùng daäy ñuoåi theo toâi chaéc cheát khoâng sai.

Noùi roài, Kyø-baø leân voi ra ñi, ñi ngang qua moät ngoâi laøng ngheøo, baûo vôùi tröôûng laøng:

–Ñaèng kia coù söù giaû cuûa nhaø vua, boãng nhieân laâm beänh. Caùc oâng mau mau ñeán khieâng veà nhaø, nuoâi döôõng chaêm soùc oâng ta cho

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

toát, chuaån bò giöôøng chieáu chu ñaùo, cung caáp chaùo thòt thaän troïng ñöøng ñeå cheát. Neáu ñeå oâng ta cheát, nhaø vua seõ tieâu dieät laøng cuûa caùc oâng.

Noùi roài leân ñöôøng trôû veà queâ nhaø. Tröôûng laøng vaâng lôøi nghinh ñoùn OÂ veà nuoâi döôõng. Ba ngaøy ñoäc döùt haún, OÂ trôû veà gaëp nhaø vua, cuùi ñaàu thuaät laïi:

–Taâu hoaøng thöôïng! Haï thaàn thaät ngu si traùi lôøi hoaøng thöôïng daïy, tin lôøi Kyø-baø aên uoáng traùi caây, nöôùc dö, neân truùng ñoäc bò kieát ba ngaøy, ñeán nay môùi khoûi.

Trong thôøi gian ba ngaøy ñeán khi OÂ trôû veà, beänh cuûa nhaø vua cuõng ñaõ laønh, töï nghó laïi: “Ta raát aên naên ñaõ sai OÂ ñi” neân thaáy OÂ trôû veà vöøa thöông, vöøa vui. Nhaø vua noùi:

–Luùc traãm giaän sai khanh khoâng ñöôïc chaäm treã baét thaèng nhoû ñem veà ñaùnh cho cheát. Nhöng traãm mang aân noù cöùu maïng, maø laïi gieát noù thì toäi loãi khoâng phaûi laø nhoû.

Nhaø vua hoái haän vì ñaõ gieát nhieàu ngöôøi oan uoång töø tröôùc ñeán giôø, neân ra leänh cho taát caû ñöôïc haäu taùng vaø ban cho tieàn baïc ñeán caùc nhaø aáy. Nhaø vua nghó laïi Kyø-baø, muoán ñeàn ñaùp coâng ôn, lieàn sai söù giaû nghinh ñoùn Kyø-baø. Tuy Kyø-baø bieát nhaø vua heát beänh nhöng coøn lo sôï khoâng muoán ñi. Kyø-baø ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã saùt chaân Phaät vaø baïch:

–Kính thöa Theá Toân! Nöôùc ñoù laïi sai söù giaû ñeán thænh con, con coù neân ñeán khoâng?

Phaät baûo Kyø-baø:

–Maïng ñôøi tröôùc, con ñaõ theä nguyeän thì phaûi laøm cho thaønh töïu coâng ñöùc sao laïi döøng nöûa chöøng? Nay neân ñeán ñoù, con ñaõ trò ngoaïi beänh, ta cuõng phaûi trò noäi beänh cho oâng ta.

Kyø-baø theo söù giaû ra ñi. Khi nhaø vua thaáy Kyø-baø thì heát söùc vui möøng, daãn ñeán ngoài chung choã, vòn leân vai Kyø-baø, noùi:

–Traãm nhôø aân Nhaân giaû cöùu maïng soáng laïi, vaäy laáy gì ñeàn ñaùp ñaây? Thoâi thì, traãm phaân chia vöông quoác moãi ngöôøi moät nöûa, theå nöõ trong cung, kho taøng chaâu baùu cuõng chia laøm ñoâi, tha thieát mong Nhaân giaû nhaän cho.

Kyø-baø noùi:

–Haï thaàn voán laø thaùi töû, tuy nöôùc nhoû nhöng cuõng coù daân

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chuùng, chaâu baùu ñaày ñuû. Haï thaàn khoâng vui vôùi vieäc trò nöôùc, chæ caàu laøm thaày thuoác ñi trò beänh. Hoaøng thöôïng cho ñaát ñai, theå nöõ, chaâu baùu, taát caû haï thaàn ñeàu khoâng caàn. Tröôùc kia, hoaøng thöôïng ñaõ nghe naêm ñieàu nguyeän cuûa haï thaàn, nhôø vaäy, ngoaïi beänh ñaõ trò laønh, neáu nghe moät ñieàu nguyeän quan troïng cuûa haï thaàn nöõa thì noäi beänh cuûa hoaøng thöôïng cuõng coù theå trò heát.

Nhaø vua noùi:

–Xin Nhaân giaû chæ daïy, nguyeän muoán nghe söï vieäc cuûa ñieàu nguyeän.

Kyø-baø noùi:

–Nguyeän xin hoaøng thöôïng thænh Ñöùc Phaät ñeán ñeå thoï chaùnh phaùp cao minh. Phaät seõ vì hoaøng thöôïng giaûng noùi veà coâng ñöùc vôøi vôïi, toân quyù cuûa chö Phaät.

Nhaø vua nghe qua, lieàn vui möøng noùi:

–Baây giôø traãm sai OÂ ñem baïch töôïng ñi nghinh ñoùn Ñöùc Phaät coù ñöôïc khoâng?

Kyø-baø thöa:

–Taâu hoaøng thöôïng, khoâng caàn duøng baïch töôïng. Duø ôû xa, Ñöùc Phaät luoân bieát taát caû taâm nieäm cuûa moïi ngöôøi, chæ caàn coù moät ñeâm trai giôùi thanh tònh, daâng cuùng ñaày ñuû höông traàm, quay veà höôùng Phaät, laøm leã quyø goái baïch thænh, töï nhieân Ñöùc Phaät ñeán.

Nhaø vua laøm theo lôøi Kyø-baø. Saùng ngaøy, Ñöùc Phaät cuøng ñaày ñuû moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñeán, thoï trai xong vì nhaø vua, Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh. YÙ vua ñöôïc môû baøy vaø bieát roõ, lieàn phaùt taâm ñaïo Chaùnh chaân Voâ thöôïng, höôùng daãn caùc nöôùc lôùn nhoû ñeàu thoï naêm giôùi, taát caû cung kính laøm leã roài ra ñi.

Trôû laïi chuyeän Naïi Nöõ. Luùc Naïi Nöõ sinh ra ñaõ raát kyø dò, laïi mau lôùn, thoâng minh, theo cha hoïc haønh, hieåu saâu xa kinh ñaïo, thuaät chieâm tinh, toaùn soá, vöôït hôn cha. Naïi Nöõ laïi thoâng thaïo aâm nhaïc, taáu aâm thanh nhö Phaïm thieân. Nhöõng ngöôøi con gaùi cuûa caùc gia ñình Cö só, Phaïm chí, taát caû goàm naêm traêm ngöôøi ñeàu theo hoïc vaø toân Naïi Nöõ laøm ñaïi sö. Naïi Nöõ thöôøng cuøng naêm traêm ñeä töû giaûng noùi kinh, thuaät, hoaëc cuøng nhau du ngoaïn nôi hoa vieân, ao hoà hay chôi aâm nhaïc. Ngöôøi trong nöôùc khoâng hieåu vieäc laøm cuûa hoï, sinh cheâ bai cho laø daâm nöõ, coøn naêm traêm ñeä töû goïi laø daâm ñaûng. Khi Naïi Nöõ sinh,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

trong nöôùc laïi coù Tu-maïn nöõ vaø Ba-ñaøm nöõ cuøng sinh moät luùc. Tu- maïn nöõ sinh trong hoa Tu-maïn. Coù gia ñình Cö só ôû nöôùc aáy thöôøng beän hoa Tu-maïn ñeå laøm höông cao. Beân choã beän thaïch cao boãng nhieân moïc ra khoái u to nhö hoøn ñaïn, ngaøy ngaøy lôùn daàn baèng naém tay, roài hoøn ñaù nöùt ra trong keõ ñaù röïc saùng nhö löûa ñom ñoùm, aùnh saùng baén ra ngoaøi rôi xuoáng ñaát. Ba ngaøy sinh ra caây Tu-maïn. Ba ngaøy nöõa caây Tu-maïn nôû hoa, hoa nôû ra moät beù gaùi. Gia ñình giöõ beù gaùi aáy nuoâi döôõng ñaët teân laø Tu-maïn nöõ. Tu-maïn nöõ lôùn khoân, nhan saéc töôi ñeïp, taøi trí veïn toaøn, so vôùi Naïi Nöõ naøng laø ngöôøi thöù hai. Laïi coù gia ñình Phaïm chí nôi ao nöôùc trong vöôøn töï nhieân moïc leân hoa sen xanh raát to, ngaøy ngaøy hoa lôùn daàn vaø to baèng caùi bình naêm ñaáu. Khi hoa sen nôû ra coù moät beù gaùi, Phaïm chí boàng veà nuoâi döôõng ñaët teân Ba-ñaøm nöõ. Ba-ñaøm nöõ lôùn khoân, taøi trí nhö Tu-maïn nöõ. Vua caùc nöôùc nghe ñoàn hai naøng naøy nhan saéc tuyeät theá, neân ñeán caàu hoân. Hai naøng noùi:

–Chuùng toâi khoâng phaûi sinh ra töø baøo thai, maø sinh ra trong hoa

neân khoâng gioáng vôùi ngöôøi phaøm, vaäy laøm sao thích hôïp theo ngöôøi ñôøi maø keát hoân ñöôïc. Nghe Naïi Nöõ thoâng minh khoâng ai baèng, laïi sinh ra cuõng cuøng moät caùch, hai naøng beøn töø giaõ cha meï, ñeán gaëp Naïi Nöõ xin laøm ñeä töû, trí tueä hoï thoâng ñaït hôn naêm traêm ñeä töû kia.

Khi Ñöùc Phaät du hoùa ñeán nöôùc Duy-da-ly. Naïi Nöõ cuøng naêm traêm ñeä töû ra ngoaøi thaønh nghinh ñoùn Ñöùc Phaät, ñaûnh leã saùt ñaát, quyø goái vaø baïch:

–Kính thöa Theá Toân! Ngaøy mai kính thænh Theá Toân ñeán vöôøn cuûa chuùng con thoï trai.

Ñöùc Phaät im laëng thoï nhaän. Naïi Nöõ trôû veà chuaån bò ñaày ñuû ñoà cuùng döôøng. Ñöùc Phaät ñi vaøo thaønh, quoác vöông ra khoûi cung nghinh ñoùn, leã xong quyø goái thænh Phaät:

–Ngaøy mai nguyeän thænh Theá Toân ñeán vöông cung thoï trai. Ñöùc Phaät noùi:

–Naïi Nöõ ñaõ thænh ta tröôùc roài. Nhaø vua toû veû khoâng vui, noùi:

–Con laøm vua moät nöôùc, ñaõ heát loøng thænh Ñöùc Theá Toân, hy voïng Theá Toân thöông xoùt ñoàng yù. Naïi Nöõ chæ laø daâm nöõ, haøng ngaøy coâ ta cuøng naêm traêm ñeä töû laøm vieäc khoâng ñuùng. Vaäy sao Theá Toân

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

töø choái lôøi môøi cuûa con, nhaän lôøi thænh caàu cuûa coâ ta?

Ñöùc Phaät baûo:

–Ngöôøi nöõ ñoù chaúng phaûi laø daâm nöõ. Maïng ñôøi tröôùc cuûa coâ ta coù ñaïi coâng ñöùc, vì ñaõ cuùng döôøng ba öùc Ñöùc Phaät. Ngaøy xöa, Naïi Nöõ cuøng Tu-maïn nöõ, Ba-ñaøm nöõ ñeàu laø chò em. Naïi Nöõ laø chò caû, Tu- maïn laø thöù, Ba-ñaøm laø uùt, sinh trong moät gia ñình thuoäc doøng hoï lôùn, taøi saûn giaøu coù. Chò em cuøng nhau cuùng döôøng naêm traêm Tyø-kheo-ni, haèng ngaøy baøy bieän thöùc aên, nöôùc uoáng vaø may y phuïc, coi choã naøo khoâng coù ñeàu cuùng döôøng cho ñuû, cuùng döôøng suoát caû ñôøi hoï. Ba ngöôøi thöôøng theä nguyeän: “Nguyeän ñôøi sau chuùng ta ñeàu ñöôïc gaëp Phaät.” Do vaäy maø ñöôïc hoùa sinh, khoâng do baøo thai, xa lìa ñöôïc caáu ueá. Nay ñöôïc nhö yù nguyeän, sinh vaøo ñôøi coù ta. Luùc ñoù, tuy hoï cuùng döôøng Tyø-kheo-ni, nhöng laøm con trong gia ñình giaøu coù, neân lôøi aên tieáng noùi cuõng kieâu haõnh, buoâng thaû, luùc naøo cuõng treâu choïc caùc Tyø- kheo-ni: “Nhöõng ngöôøi theo ñaïo ôû trong ñoù laâu ngaøy, chaéc cuõng muoán coù choàng, ngaët vì do chuùng toâi cuùng döôøng, kieåm soaùt, neân khoâng daùm töï yù tö tình vaäy thoâi!” Do ñoù neân nay hoï phaûi chòu nhieàu tai öông, tuy haøng ngaøy taùn tuïng kinh ñaïo nhöng vaãn bò cheâ bai, cho laø daâm nöõ. Coøn naêm traêm ñeä töû laø nhöõng ngöôøi cuøng chung söùc, töông trôï cuùng döôøng, ñoàng taâm vui veû, neân sinh ra gaëp nhau, höôûng quaû nhö vaäy. Khi ñoù Kyø-baø laøm con gia ñình ngheøo, thaáy Naïi Nöõ cuùng döôøng yù raát vui möøng, nhöng khoâng coù tieàn taøi neân giuùp ñôõ Tyø- kheo-ni baèng coâng vieäc queùt doïn cho saïch seõ, roài phaùt theä nguyeän: “Nhôø coâng ñöùc queùt doïn naøy ta coù theå queùt tröø thaân beänh cho thieân haï, nhaát ñònh nguyeän ñöôïc nhö vaäy.”

Naïi Nöõ thöông Kyø-baø ngheøo khoå, laïi sieâng naêng caàn cuø neân

nhaän laøm con. Moãi laàn nhöõng vò Tyø-kheo-ni coù beänh, thöôøng nhôø Kyø-baø ñoùn thaày thuoác veà boå thuoác. Vaø noùi: “Ñôøi sau ngöôi vaø ta caû hai ñeàu ñöôïc phöôùc.” Kyø-baø ñoùn thaày thuoác veà trò, heã trò laø laønh. Kyø- baø theà: “Ta nguyeän ñôøi sau laøm ñaïi y vöông, luoân trò taát caû thaân beänh cuûa boán ñaïi, heã trò laø heát.” Nhôø nhaân duyeân ñôøi tröôùc, nay Kyø-baø laøm con Naïi Nöõ, ñöôïc nhö yù nguyeän.

Nhaø vua nghe Phaät giaûng noùi lieàn quyø goái aên naên loãi laàm, ñoàng yù chôø ngaøy hoâm sau. Saùng ngaøy, Ñöùc Phaät cuøng haøng Tyø-kheo ñeán vöôøn Naïi Nöõ. Vì taát caû, Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát giaûng veà baûn nguyeän

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

coâng ñöùc. Ba naøng nghe kinh, taâm ñöôïc môû baøy, toû ngoä, cuøng naêm traêm ñeä töû moät löôït vui möøng ñaéc quaû A-la-haùn.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng phaûi thoï trì vaø vì boán chuùng thuyeát giaûng kinh naøy ñöøng ñeå döùt maát. Taát caû chuùng sinh phaûi thaän troïng nôi thaân, khaåu, yù, chôù sinh kieâu ngaïo, buoâng thaû. Chæ vì xöa kia Naïi Nöõ treâu choïc caùc Tyø- kheo-ni maø nay bò cheâ bai laø daâm nöõ. OÂng phaûi tu haønh nghieäp thaân, khaåu, yù, thöôøng phaùt nguyeän laøm ñieàu thieän, nghe kinh tuøy hyû, tin vui, thoï trì, chôù sinh cheâ bai maø bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, coøn bò dö baùo laøm suùc sinh, traûi qua traêm ngaøn kieáp, sau ñöôïc laøm ngöôøi cuõng ngheøo cuøng khoán khoå, khoâng nghe ñöôïc chaùnh phaùp, sinh vaøo nhaø taø kieán, thöôøng gaëp vua aùc, thaân töôùng khoâng ñaày ñuû. OÂng phaûi tu haønh thoï trì ñoïc tuïng cho ñeán taän ñôøi vò lai, maõi maõi khoâng heà döùt.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)