KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 32**

1. Thaùi töû Naêng Thí vaøo bieån tìm chaâu
2. Thaùi töû Thieän Höõu vaøo bieån tìm chaâu
3. Thaùi töû Tröôøng Sanh ñöôïc nöôùc nhôø nghe lôøi cha
4. Thaùi töû nöôùc Giaø-la xaáu xí, nhôø trí laáy laïi vôï
5. Thaùi töû Moä-phaùch bieát ñöôïc tuùc meänh
6. Vöông töû Taùt-ñoaû xaû thaân cöùu hoå
7. Thaùi töû Nhaân-döôïc cöùu ngöôøi beänh
8. Thaùi töû traû chuyeän tuùc maïng laïi cho Phaät
9. Kyø-baø hoïc ngheà

# *THAÙI TÖÛ NAÊNG THÍ VAØO BIEÅN TÌM CHAÂU:*

Tieàn thaân cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca laø moät ñaïi y vöông, trò laønh moïi thöù beänh maø khoâng caàu danh lôïi, chæ vì loøng thöông xoùt maø cöùu ñoä hoï.

Luùc baáy giôø, ngöôøi beänh quaù nhieàu, Ngaøi muoán cöùu soáng taát caû moïi ngöôøi nhöng khoâng ñöôïc nhö nguyeän, neân Ngaøi buoàn baõ maø cheát, thaàn hoàn sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi. Ngaøi thaàm nghó: “Nay ta sanh ôû coõi Trôøi, chæ höôûng thoï phöôùc baùo, chöù khoâng coù lôïi ích chi theâm.”

Theá roài, Ngaøi xaû tuoåi thoï coõi Trôøi, sanh laøm Thaùi töû cuûa Long vöông Baø-ca-ñaø, thaân hình to lôùn, ñöôïc cha meï raát möïc yeâu thöông. Nhöng sau ñoù, Ngaøi muoán xaû boû thaân roàng, beøn ñi ñeán choã cuûa vua kim sí ñieåu. Vua chim baét roàng con ñem leân caây Xa-ma-lôïi aên thòt. Cha meï roàng keâu khoùc thaûm thieát. Roàng con sau khi cheát sinh vaøo coõi Dieâm- phuø-ñeà laøm Thaùi töû cuûa vua moät nöôùc lôùn, teân laø Naêng Thí. Vöøa sanh ra, Thaùi töû ñaõ bieát noùi, lieàn noùi vôùi moïi ngöôøi xung quanh:

* Bao nhieâu cuûa caûi trong nöôùc naøy haõy ñem ñeán ñaây ñeå boá thí.

Moïi ngöôøi sôï haõi boû chaïy. Chæ coøn moät mình meï Thaùi töû vì thöông con neân khoâng nôõ xa lìa. Thaùi töû thöa meï:

* Con khoâng phaûi laø quyû La-saùt, vì sao moïi ngöôøi ñeàu boû chaïy.

Kieáp tröôùc con thöôøng thích boá thí, laø Ñaøn-vieät cuûa moïi ngöôøi.

Meï Thaùi töû lieàn giaûi thích cho moïi ngöôøi hieåu. Hoï cuøng nhau trôû laïi. Hoaøng haäu nuoâi döôõng Thaùi töû chu ñaùo. Lôùn leân, bao nhieâu cuûa caûi coù ñöôïc, Thaùi töû ñeàu ñem boá thí.

Veà sau, Thaùi töû xin vua taøi vaät ñeå boá thí. Vua chia cho Thaùi töû bao nhieâu, Thaùi töû cuõng boá thí heát. Thaáy ngöôøi ngheøo cuøng, khoán khoå, Thaùi töû ñeàu muoán boá thí cho hoï, nhöng taøi vaät ñaõ heát, lieàn than khoùc, hoûi moïi ngöôøi:

* Laøm sao cho taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù ñaày ñuû cuûa caûi? Nhöõng baäc tröôûng thöôïng noùi:
* Chuùng toâi töøng nghe noùi neáu ai ñöôïc chaâu nhö yù treân ñaàu Long vöông thì caàu gì ñöôïc naáy.

Nghe vaäy, Thaùi töû xin cha meï vaøo bieån tìm chaâu nhö yù. Cha meï

noùi:

* Ta chæ coù moät mình con, neáu vaøo bieån seõ gaëp nhieàu hieåm naïn

khoù traùnh khoûi. Lôõ con cheát ñi, cha meï laøm sao soáng noåi. Trong kho cuûa ta coøn nhieàu taøi vaät, ta seõ cho con heát ñeå boá thí.

* Taâu Ñaïi vöông! Cuûa caûi trong kho thì coù haïn maø yù nguyeän boá thí cuûa con thì khoâng cuøng. Con muoán moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc aám no ñaày ñuû, xin cha meï cho con ñöôïc toaïi nguyeän.

Cha meï bieát chí lôùn cuûa con mình, khoâng nôõ can ngaên, ñaønh cho Thaùi töû ra ñi.

Luùc aáy, naêm traêm khaùch buoân ñeàu thích ñi theo Thaùi töû. Ngaøy leân ñöôøng, hoï taäp hôïp taïi cöûa bieån. Thaùi töû hoûi moïi ngöôøi:

* Ai bieát ñöôøng ñi ñeán cung Long vöông?

Luùc aáy, coù moät ngöôøi muø teân laø Ñaø-xaù, ñaõ töøng baûy laàn vaøo bieån lôùn neân raát raønh ñöôøng bieån. Boà-taùt baûo oâng ta cuøng ñi. Nhöng ngöôøi muø noùi:

* Toâi ñaõ giaø roài, hai maét laïi khoâng thaáy ñöôøng, tuy vaøo bieån nhieàu laàn nhöng nay toâi khoâng theå ñi ñöôïc.

Boà-taùt noùi:

* Ta ñi tìm chaâu nhö yù khoâng phaûi vì mình maø vì muoán cung caáp cho taát caû chuùng sanh ñöôïc ñaày ñuû, roài duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa hoï. OÂng laø ngöôøi trí coù theå töø choái ñöôïc sao? Neáu haïnh nguyeän ta thaønh töïu, chaúng phaûi laø nhôø coâng söùc cuûa oâng sao?

Nghe vaäy, Ñaø-xaù vui veû noùi:

* Theo Ngaøi vaøo bieån, maïng toâi chaéc khoâng coøn. Neáu toâi cheát, xin Ngaøi ñaët haøi coát cuûa toâi treân baõi caùt vaøng.

Thuyeàn ñi nhanh nhö gioù, khi ñeán baõi baùu, nhöõng khaùch buoân

giaønh nhau laáy cuûa baùu, ai naáy ñeàu ñaày ñuû. Hoï hoûi Thaùi töû:

* Vì sao Ngaøi khoâng laáy?
* Caùi toâi caàn tìm laø chaâu nhö yù, coøn nhöõng vaät naøy roài coù ngaøy seõ heát. Caùc oâng phaûi bieát ñuû ñöøng laáy nhieàu quaù, thuyeàn chôû naëng aét phaûi bò chìm.
* Xin Ngaøi chuù nguyeän cho chuùng toâi trôû veà ñöôïc an oån. Sau ñoù, hoï töø bieät nhau. Khi aáy, Ñaø-xaù noùi vôùi Thaùi töû:
* Ngaøi haõy giöõ laïi chieác thuyeàn nhoû, theo ñöôøng rieâng maø ñi. Ñôïi baûy ngaøy nöõa seõ coù gioù ñöa thuyeàn ñeán bôø bieån phía Nam, vaøo moät nôi nguy hieåm, theá nuùi cao choùt voùt, nhöõng caønh taùo phuû ñaày treân maët nöôùc. Khi gioù lôùn noãi leân thuyeàn seõ laät uùp, oâng haõy mau vòn caønh caây taùo thí coù theå thoaùt naïn. Coøn toâi muø loaø aét seõ boû maïng taïi ñaây. Thoaùt khoûi nôi nguy hieåm naøy, thì ñeán moät baõi caùt vaøng, Ngaøi neân choân toâi ôû ñoù. Ñöôïc an nghæ trong caùt vaøng thanh tònh ñoù laø chí nguyeän cuûa toâi.
* Thaùi töû y theo lôøi oâng laõo noùi, ñôïi gioù ñeán roài ñi. Khi ñeán choã nuùi cao choùt voùt, Ngaøi vòn laáy caønh caây taùo vaø ñöôïc thoaùt naïn. Sau khi ñaët thi haøi Ñaø-xaù vaøo loøng ñaát vaøng, moät mình Ngaøi ra ñi. Ñuùng nhö lôøi Ñaø-xaù noùi, Ngaøi laàn löôït traûi qua: baûy ngaøy leânh ñeânh treân soâng, baûy ngaøy ñi giöõa nöôùc saâu ngang coå, baûy ngaøy ñi giöõa nöôùc ngang löng, baûy ngaøy ñi giöõa buøn. Ngaøi boãng thaáy hoa sen töôi ñeïp meàm maïi, tinh khieát. Thaáy hoa sen meàm yeáu, Ngaøi lieàn nhaäp Hö khoâng tam muoäi laøm nheï thaân mình roài ñi treân hoa sen baûy ngaøy. Gaëp raén ñoäc, Ngaøi nghó: “Loaïi truøng ngaäm ñoäc naøy raát ñaùng sôï”.

Thaùi töû lieàn nhaäp Töø taâm tam muoäi, ñi treân ñaàu raén ñoäc baûy ngaøy. Taát caû raén ñoäc ñeàu ngaång ñaàâu cho Ngaøi ñi qua. Thoaùt khoûi nôi naøy, Ngaøi ñeán moät thaønh noï, quanh thaønh coù baûy lôùp baùu, baûy lôùp haøo, trong haøo toaøn laø raén ñoäc. Cöûa thaønh coù hai con roàng lôùn canh giöõ. Thaáy Thaùi töû hình dung ñoan chaùnh, vöôït khoûi caùc naïn ñeán ñöôïc nôi naøy, roàng nghó: Ñaây chaúng phaûi laø ngöôøi thöôøng, chaéc laø baäc Boà-taùt coù coâng ñöùc lôùn. Nghó vaäy roàng lieàn traùnh ñöôøng cho Thaùi töû vaøo cung.

Vôï choàng Long vöông vöøa maát con neân buoàn baõ khoùc loùc. Thaáy Thaùi töû ñeán, vôï choàng Long vöông nhôø coù thaàn thoâng neân bieát laø con mình. Hai doøng söõa treân ngöïc long maãu töï nhieân chaûy ra. Long maãu môøi Ngaøi ngoài vaø noùi:

* Con laø con ta, boû ta maø ñi, nay sanh vaøo choã naøo?

Thaùi töû cuõng bieát kieáp tröôùc, mình laø con Long vöông, lieàn ñaùp:

* Con sanh vaøo coõi Dieâm-phuø-ñeà laøm Thaùi töû cuûa moät Ñaïi quoác vöông. Vì thöông xoùt nhöõng ngöôøi ngheøo cuøng ñoùi khaùt neân con ñeán ñaây

ñeå xin chaâu nhö yù.

Long maãu noùi:

* Treân ñaàu cha con coù chaâu nhö yù, duøng ñeå trang söùc, chaéc oâng aáy khoâng cho con, maø seõ ñöa con ñeán caùc kho baùu, cha con seõ hoûi neáu con muoán thöù gì thì cha con seõ cho thöù aáy. Luùc ñoù con haõy traû lôøi: “Caùc thöù chaâu baùu kia con khoâng caàn, con chæ caàn haït chaâu nhö yù treân ñaàu Phuï vöông thoâi. Neáu Phuï vöông thöông con xin haõy cho con haït chaâu aáy” chæ coù caùch aáy cha con môùi cho con haït chaâu aáy.

Boà-taùt ñeán gaëp Long vöông. Long vöông voâ cuøng vui möøng nghó: “Con ta ñaõ khoâng quaûn ñöôøng xaù xa xoâi tìm ñeán nôi naøy”. Long vöông daãn Thaùi töû ñeán kho baùu noùi:

* Con caàn gì cöù laáy.
* Con töø xa ñeán ñaây, mong gaëp phuï vöông ñeå xin chaâu nhö yù. Neáu cha thöông con xin cha haõy cho con haït chaâu aáy. Ngoaøi ra con khoâng caàn thöù gì ca.
* Ta chæ coù moät haït chaâu ñeå trang söùc treân ñaàu, ngöôøi coõi Dieâm- phuø-ñeà phöôùc moûng thaáp heøn khoâng ñaùng ñöôïc thaáy.
* Con vì chaâu nhö yù naøy maø lieàu cheát ñeán nôi naøy. Chính vì ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà phöôùc moûng thaáp heøn neân con môùi ñeán xin cha chaâu nhö yù ñeå cöùu giuùp hoï. Sau ñoù con seõ duøng chaùnh phaùp giaùo hoaù hoï.

Long vöông chieàu yù con, laáy haït chaâu treân ñaàu ñöa con, coøn daën doø theâm:

* Nay ta cho con haït chaâu naøy, khi con saép qua ñôøi haõy ñem traû laïi cho ta.
* Con seõ laøm theo lôøi cha daïy.

Thaùi töû ñöôïc chaâu, bay leân Hö khoâng. Trong khoaûnh khaéc, Ngaøi ñaõ veà ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà. Vua vaø Hoaøng haäu thaáy con bình yeân trôû veà, vui möøng khoân xieát oâm laáy con vaø hoûi:

* Con ñöôïc vaät gì?
* Thöa cha meï, con ñöôïc chaâu nhö yù.
* Con ñeå ôû ñaâu roài?
* Thöa ba meï, con ñeå ôû trong cheùo aùo.
* Noù lôùn hay nhoû?
* Thöa ba meï, quan troïng laø ôû caùi ñöùc cuûa noù chöù khoâng quan troïng laø lôùn hay nhoû, xin ba meï haõy ra leänh cho ngöôøi trong ngoaøi thaønh queùt doïn ñoát höông treo phan loïng, trì trai giöõ giôùi,saùng sôùm ngaøy mai döïng caây daøi laøm neâu vaø ñeå chaâu leân ñoù.

Hoâm sau, Thaùi töû ñöùng tröôùc chaâu nhö yù laäp theä nguyeän:

* Neáu toâi ñöôïc thaønh ñaïo ñoä thoaùt taát caû chuùng sanh, thì chaâu seõ nhö yù nguyeän cuûa toâi hieän ra taát caû vaät quyù, tuyø theo nhu caàu cuûa moãi ngöôøi maø ban phaùt ñaày ñuûû.

Luùc aáy maây ñen phuû khaép, Trôøi möa caùc thöù baùu: Yphuïc, thöùc aên, ngoaï cuï, thuoác thang. Moïi ngöôøì ñeàu ñöôïc ñaày ñuû nhö yù nguyeän cho ñeán khi maïng chung.

Boà-taùt boá thí Ba-la-maät laø nhö theá. (Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 12)

# *THAÙI TÖÛ THIEÄN HÖÕU VAØO BIEÅN TÌM CHAÂU:*

Vaøo thôøi quaù khöù, ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà coù hai vò vua, vò thöù nhaát teân Nguyeät laøm vua nöôùc Lôïi-sö-baït; vò thöù hai teân laø Nguyeät Caùi laøm vua nöôc Ba-la-naïi. Caû hai vua ñeàu soáng raát hoøa thuaän,khoâng coù chuyeän hieàm khích, cuøng höùa vôùi nhau raèng sau naøy coù con seõ keát laøm thoâng gia

Vua Nguyeät Caùi khoâng con, öôùc muoán sanh ñöôïc moät ngöôøi con trai noái doõi. Ngaøi ñeán caàu xin vôùi taát caû caùc vò Thaùnh Thaàn. Coù moät vò thaàn soâng noùi vôùi vua:

* ÔÛ beân soâng Tu-la-thaùt coù hai vò tieân chöùng nguõ thoâng, neáu hai vò naøy ñoàng yù laøm con vua thì vua seõ coù con noái doõi.

Vua nghe lôøi ñeán choã hai vò tieân noùi:

* Xin hai vò haõy taùi sanh vaøo nhaø toâi, nhaø toâi ñaày ñuû duïc laïc quyù vò seõ töï do thoï höôûng!
* Ñöôïc! Caû hai vò Tieân cuøng ñaùp.

Baûy ngaøy sau, vò thöù nhaát maïng chung (Kinh Hieàn Nhaân ghi ñoù laø Tieân nhaân Kim Saéc ), thaàn thöùc nhaäp vaøo thai vò ñeä nhaát phu nhaân. Sau baûy ngaøy nöõa vò Tieân thöù hai cuõng maïng chung thaàn thöùc nhaäp vaøo thai vò ñeä nhò phu nhaân.

Chín thaùng sau, ñeä nhaát phu nhaân sanh ra moät hoaøng töû raát khoâi ngoâ tuaán tuù. Ngaøy sanh hoaøng töû, xuaát hieän raát nhieàu ñieàm toát nhö: Naêm traêm thöông buoân töø bieån trôû veà, naêm traêm kho taøng tieàm aån töï nhieân hieän ra, naêm traêm töû tuø ñöôïc thoaùt cheát.

Ít ngaøy sau ñoù, ñeä nhò phu nhaân cuõng sanh ñöôïc moät hoaøng töû, nhöng ngaøy hoaøng töû naøy ra ñôøi coù raát nhieàu ñieàm quaùi laï: Daõ can keâu thaûm thieát, A-tu-la che maët Trôøi, naêm traêm töû tuø khoâng ai gieát maø töï nhieân cheát (Trích Töù Phaàn Luaät, phaàn ba quyeån chín).

Hai Hoaøng töû ra ñôøi, vua raát vui möøng voäi môøi caùc thaày töôùng ñeán xem töôùng vaø ñaët teân cho caùc hoaøng töû. Thaày töôùng hoûi:

* Hai hoaøng töû naøy khi sanh ra coù xuaát hieän ñieàm gì laï khoâng? Vua ñaùp:
* Ñeä nhaát phu nhaân tröôùc kia taùnh tình kieâu maïn, taät ñoá, nhöng keå töø khi mang thai Thaùi töû thì trôû neân hieàn hoaø, neùt maët vui töôi, thöông yeâu moïi ngöôøi.
* Hoaøng töû laø ngöôøi coù phöôùc ñöùc neân môùi khieán nhö vaäy - Thaày töôùng ñaùp: Beä Haï neân ñaët teân laø Thieän Höõu (Luaät Töù Phaàn goïi laø Thieän Haïnh, kinh Hieàn Ngu goïi laø Ca-löông-na-daø, ñôøi Löông dòch laø Thieän Söï ). Coøn Hoaøng töû Thöù hai thì sao? Thaày töôùng hoûi tieáp.
* Tröôùc kia Ñeä nhò phu nhaân taùnh tình oân hoøa hieàn töø, nhöng töø khi mang thai Thaùi töû, taùnh tình thoâ baïo, noùi ra toaøn lôøi aùc.
* Do hoaøng töû maø taùnh tình phu nhaân thay ñoåi nhö theá. Beä haï neân ñaët teân laø AÙc Höõu (Luaät Töù Phaàn goïi AÙc Haïnh laø Bæ-baø-da-lôïi, ñôøi Löông dòch laø AÙc söï )

Lôùn leân, hoaøng töû Thieän Höõu raát thoâng minh nhaân töø, thích laøm vieäc boá thí. Vua vaø Hoaøng haäu raát möïc thöông yeâu. hoaøng töû AÙc Höõu tính tình hung baïo, vieäc gì cuõng choáng traùi, Vua vaø Hoaøng haäu raát gheùt khoâng muoán gaëp maët. AÙc Höõu raát ganh gheùt anh mình, luoân tìm caùch haõm haïi.

Moät hoâm noï,ï Thaùi töû Thieän Höõu ra khoûi thaønh ñeå tìm hieåu ñôøi soáng daân chuùng. Thaùi töû ñi tröôùc tuøy tuøng theo sau ñaùnh troáng nhaïc vang daäy khaép nôi. Thaáy ngöôøi caøy ruoäng, xôùi ñaát laät leân, chim choùc töøng ñaøn saø xuoáng moå aên taát caû caùc coân truøng boø treân ñaát, Thaùi töû thöông xoùt hoûi quaàn thaàn:

* Hoï ñang laøm gì maø ñeå caùc con vaät taøn saùt laån nhau nhö theá? Quaàn thaàn ñaùp:
* Nöôùc laáy daân laøm goác, daân laáy luùa gaïo laøm goác, muoán coù luùa gaïo thì phaûi gieo troàng nhö theá!
* Thaät khoå thay - Thaùi töû thôû daøi.

Ñi theâm moät ñoaïn ngaén, Thaùi töû thaáy ngöôøi deät vaûi, Ngaøi hoûi quaàn

thaàn:

thaàn:

* Hoï laøm gì vaäy?
* Taâu Thaùi töû! Hoï ñang deät vaûi ñeå may quaàn aùo che thaân.
* Vieäc naøy cuõng nhoïc nhaèn laém!

Thaùi töû ñi tieáp, laïi thaáy moät ngöôøi ñoà teå gieát deâ. Ngaøi hoûi quaàn

* Ngöôøi naøy laøm gì vaäy?
* Ngöôøi naøy gieát suùc vaät laáy thòt baùn ñeå ñoåi laáy côm aùo!
  + Khoå quaù nhæ! maïnh hieáp yeáu taøn saùt laãn nhau, gaây oan keát traùi nhieàu ñôøi kieáp.

Ngaøi laïi ñi tieáp thaáy chim sa löôùi, caù maéc caâu, Ngaøi laïi hoûi quaàn thaàn. Quaàn thaàn ñaùp:

* + Hoï ñang giaêng löôùi baét chim, thaû moài caâu caù.

Thaùi tö ûthöông xoùt leä traøn khoeù maét, Nghó chuùng sanh treân theá gian taïo nhieàu ñieàu aùc khoå naõo khoâng döùt. Ngaøi buoàn baõ quay xe trôû veà cung.

Thaáy con khoâng vui, vua hoûi:

* + Coù vieäc gì maø con buoàn baõ nhö theá? Thaùi töû keå laïi moïi vieäc. Vua noùi:
  + Ñoù laø leõ töï nhieân, vieäc gì maø con phaûi buoàn!
  + Con muoán xin phuï vöông ñem tieàn baïc trong kho boá thí cho daân chuùng!
  + Tuyø yù con!

Thaùi töû sai quaàn thaàn môû kho laáy ñuû thöù traân baùo chaát ñaày treân naêm traêm con voi lôùn, roài cho voi ñi khaép boán cöûa thaønh. hoaøng töû truyeàn khaé¨p caùc thaàn daân trong nöôùc, ai muoán vaät gì thì laáy vaät aáy. Nghe vaäy, thaàn daân trong taùm phöông ñeàu keùo ñeán, chaúng maáy choác soá chaâu baùo trong kho ñaõ phaân phaùt gaàn heát. Quan giöõ kho soát ruoät taâu vua:

* + Xin beä haï haõy suy nghó laïi, kho chaâu baùo ñaõ caïn heát roài!
  + Ta khoâng muoán laøm traùi yù Thaùi töû - Vua ñaùp.

Ít laâu sau, quaàn thaàn hoïp nhau baøn baïc. Moät vò noùi:

* + Ñaát nöôùc nhôø coù kho baùu naøy, nay kho ñaõ caïn thì nöôùc aét seõ khoâng coøn.

Baøn xong, hoï cuøng keùo ñeán taâu Vua:

* + Taâu Beä haï! Taøi saûn trong kho giôø chæ coøn laïi moät phaàn ba, xin Beä haï haõy suy xeùt kyõ laïi!
  + Ta khoâng muoán laøm traùi yù Thaùi töû. Nhöng caùc khanh haõy tìm caùch trì hoaõn coâng vieäc cuûa Thaùi töû.!

Heát baïc, Thaùi töû trôû veà môû kho thì quan giöõ kho ñaõ ñi vaéng. Thaùi töû cho ngöôøi ñuoåi theo nhöng khoâng kòp. Thaùi töû noùi:

* + Keû tieåu nhaân naøy ñaâu daùm traùi yù ta. Ñaây haún laø do Phuï vöông ta saép ñaët. Ñaõ laø ngöôøi con hieáu thaûo thì ai laïi phaù hoaïi taøi saûn cuûa cha meï mình nhö theá.Vaäy giôø ñaây ta seõ ñích thaân tìm ra chaâu baùu ñeå boá thí cho daân. Laø moät vò Thaùi töû maø khoâng lo ñaày ñuû moïi thöù y thöïc cho daân thì thaät hoå theïn.

Thaùi töû trieäu taäp baù quan baøn baïc tìm caùch laøm ra cuûa caûi nhanh nhaát.Vò noùi laøm ruoäng, vò noùi chaên nuoâi gia suùc… Moät vò quan lôùn noùi:

* + Muoán coù ñöôïc chaâu baùu nhanh nhaát khoâng gì baèng vaøo bieån, neáu tìm ñöôïc vieân ma ni baûo chaâu thì Ngaøi seõ ñöôïc toaïi nguyeän!
  + Hay quaù! vaäy thì ta phaûi ñi ngay môùi ñöôïc!

Thaùi töû lieàn ñeán xin vua. Vua ngheïn ngaøo khoâng noùi neân lôøi, hoài laâu vua noùi:

* + Ñaát nöôùc naøy laø cuûa con, kho baùu naøy con cöù töï yù laáy duøng caàn gì phaûi vaøo bieån. Con laø con cuûa ta, töø nhoû ñeán lôùn chæ soáng trong thaâm cung, aên thì cao löông mó vò, nguõ thì chaên eâm neäm aám, nay con xin vaøo bieån, ñöôøng xa ñoùi khaùt möa naéng daõi daàu, ai caän keà lo laéng cho con. Laïi coøn chöa keå ñeán voâ soá tai öông trong bieån nhö: quyû ñoäc, roàng döõ, soùng to gioù lôùn, theâm naïn caù Ma kieät luoân rình raäp baét ngöôøi aên thòt. Ngöôøi ñi thì voâ soá nhöng trôû veà thì coù maáy ai. Sao con daïi doät xin ñeán ñoù!

Thaùi töû quyø moïp xuoáng ñaát noùi:

* + Neáu cha meï khoâng cho con ñi, conseõ quyø ôû ñaây cho ñeán cheát!

Vua vaø Hoaøng haäu noùi caùch naøo Thaùi töû cuõng khoâng nghe. Thaùi töû nhòn aên vaø quyø suoát saùu ngaøy. Vua vaø Hoaøng haäu lo laéng sôï Thaùi töû cheát. Ñeán ngaøy thöû baûy, Hoaøng haäu ñeán beân Thaùi töû naém tay doã daønh. Thaùi töû thöa:

* + Neáu cha meï khoâng baèng loøng, con nguyeän seõ cheát nôi ñaây. Hoaøng haäu sôï haõy xin vua:
  + Beä haï ôi! Neáu chí con ñaõ quyeát thì khoù maø lay chuyeån ñöôc, thoâi thì haõy chieàu noù, ñöøng can ngaên nöõa. Thieáp khoâng nôû nhìn con cheát daàn cheát moøn taïi ñaây. Xin beä haï cho Thaùi töû vaøo bieån coøn toát hôn. Neáu khoâng, chaéc noù cheát maát.

Vua ñoàng yù. Thaùi töû möøng rôõ ñöùng daäy laïy vua vaø Hoaøng haäu. Vua tuyeân caùo khaép nôi tìm ngöôøi xung phong theo thaùi tö vaøo bieån. Nghe tin, coù naêm traêm ngöôi tìm ñeán xin vua theo thaùi töû. Trong soá ñoù coù moät ngöôøi thöôøng ñi bieån, bieát roõ ñöôøng ñi loái veà, nhöng tuoåi laïi quaù cao, maét môø tai ñieác. Vua noùi voùi vò aáy:

* + Ta chæ coù moät ngöôøi con, töø nhoû ñeán lôùn chöa ra khoûi cuûa, khanh haõy coá gaéng theo daãn ñöôøng giuùp cho Thaùi töû.
  + Taâu beä haï, bieån lôùn nhieâu naïn, gian khoå voâ cuøng, ngöôøi ñi traêm vaïn, ngöôøi veà ñöôïc maáy ai. Sao beä haï laïi cho Thaùi töû ñi vaøo nôi nhieàu hieåm naïn nhö theá?
  + Vì thöông con neân ta môùi ñoàng yù
  + Vaäy thì toâi xin tuaân leänh

Thaùi töû vaø naêm traêm tuyø tuøng chuaån bò haønh trang leân ñöôøng.

Hoaøng töû AÙc Höõu nghó: “Thaùi töû Thieän Höõu ñöôïc cha meï thöông yeâu lo laéng, nay ñaõ vaøo bieån tìm chaâu, neáu tìm ñöôïc chaâu trôû veà, chaéc cha meï boû queân ta maát”. AÙc Höõu lieàn ñeán taâu vua:

* + Xin phuï vöông cho con ñöôïc theo anh Thieän Höõu vaøo bieån tìm

chaâu.

* + Tuyø yù con. Treân ñöôøng hieåm nhieàu naïn anh em phaûi thöông yeâu

giuùp ñôõ nhau!

Ñeán bieån, Thaùi töû cho neo thuyeàn laïi baûy ngaøy. Ñeán ngaøy thöù taùm, Thaùi töû ñaùnh troáng noùi:

* + Trong caùc khanh neáu ai chaáp nhaän theo ta vaøo bieån thì im laëng, coøn neáu ai nhôù ngöôøi thaân vaø sôï gaëp naïn thì neân trôû veà.

Taát caû ñeàu im laëng. Thaùi töû ra leänh nhoå neo caêng buoàm tieán thaúng ra bieån. Nhôø loøng töø bi vaø phöôùc ñöùc cuûa Thaùi töû maø treân ñöôøng an oån. Ñeán nuùi traân baûo, Thaùi töû ñaùnh troáng taäp hôïp moïi ngöôøi laïi vaø noùi:

* + Ñaõ ñeán nuùi traân baûo, caùc oâng haõy mau ñeán laáy traân baûo chôû veà! Ñoaøn ngöôøi ôû laïi nuùi baûy ngaøy. Thaùi töû laïi noùi:
  + Traân baûo naøy raát quyù, ôû coõi Dieâm phuø khoâng coù ñöôïc, nhöng caùc vò ñöøng chôû quaù naëng vì thuyeàn seõ chìm, cuõng ñöøng chôû quaù ít seõ uoång coâng ñöôøng xa gian khoå. Daën doø xong, Thaùi töû chia tay moïi ngöôøi:
  + Chuùc quyù vò trôû veà bình an, ta seõ ñi tìm cho ñöôïc haït chaâu ma

ni!

Moïi ngöôøi leân thuyeàn, Thaùi töû cuøng oâng laõo daãn ñöoøng ñi veàphía

tröôùc. Ñi heát tuaàn leã ñaàu, hoï ñeán moät nôi nöôùc ngaäp ngang goái, ñi heát tuaàn leã thöù hai, thì nöôùc leân ñeán coå, ñi heát tuaàn leã thöù ba, thì hoï troâi ñeán moät vuøng ñaát baùu. OÂng laõo hoûi:

* + Vaät gì treân ñaát theá?
  + Treân ñaát naøy toaøn laø caùt baïch ngaân - Thaùi töû ñaùp.
  + Gaàn ñaây coù moät quaû nuùi traéng. Thaùi töû thaáy quaû nuùi aáy chöa?
  + Phöông Ñoâng Nam coù moät quaû nuùi Baïch ngaân, chuùng ta seõ ñeán nuùi naøy!
  + Roài chuùng ta seõ ñeán nôi toaøn caùt vaøng!

Ñeán ñaây, oâng laõo kieät söùc ngaõ quî xuoáng ñaát theàu thaøo:

-Toâi khoâng coøn ñuû söùc ñeå ñi cuøng Thaùi töû. Thaùi töû cöù tieáp tuïc ñi veà phöông Ñoâng, ñi khoaûng baûy ngaøy seõ ñeán nuùi vaøng, khoaûng baûy ngaøy nöõa seõ ñeán nôi toaøn hoa sen xanh, ñi baûøy ngaøy nöõa thì ñeán nôi toaøn hoa sen ñoû, ñi baûy ngaøy nöõa thì ñeán thaønh Ñaïi Baûo, thaønh naøy ñöôïc laøm

baèng baûy baùu, laø nôi ôû cuûa Long vöông. Trong loã tai Long vöông coù vieân baûo chaâu Nhö yù. Thaùi töû haõy ñeán xin oâng ta. Neáu ñöôïc haït chaâu aáy thì möa ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà toaøn baûy baùu, thöùc aên, thuoác men, vaø caùc thöù kyõ nhaïc v.v… muoán thöù gì thì coù lieàn thöù aáy …

Noùi ñeán ñaây, oâng laõo truùt hôi thôû cuoái cuøng. Thaùi töû oâm laáy oâng laõo khoùc loùc vaø than raèng: “Sao Ngöôøi boû ta maø ra ñi ra ñi moät mình nhö vaäy! ”

Thaùi töû ñaøo ñaát choân oâng laõo laáy caùt vaøng phuû treân moä, ñi quanh baûy voøng, ñaûnh leã oâng laõo roài tieáp tuïc leân ñöôøng. Ñi khoûi nuùi vaøng Thaùi töû ñeán nôi toøan hoa sen xanh, phía döôùi hoa coù moät loaøi raén xanh, raén naøy coù ba nôi tieát ra noïc ñoäc laø: ôû raêng, ôû da, vaø trong hôi thôû. Moãi con raén quaán quanh moät hoa sen xanh. Taátt caû boïn chuùng ñeàu giöông maét leân göôøm Thaùi töû. Thaùi töû nhaäp töø bi tam muoäi roài ñi treân nhöõng laù sen xanh. Taát caû raén ñoäc ñeàu khoâng laøm gì ñöôïc Ngaøi. Thaùi töû ñeán cung Long vöông. Quanh cung coù baûy lôùp thaønh vaø baûy lôùp haøo, moãi lôùp ñeàu coù nhieàu roàng ñoäc naèm cuoän vaøo nhau, ñaàu vöông ra giöõ cöûa thaønh. Thaáy roàng ñoäc, Thaùi töû nghó ñeán taát caû chuùng sanh trong coõi Dieâm-phuø- ñeà. Ngaøi buoàn baõ nghó: “Neáu nay ta bò roàng ñoäc laøm haïi thì sao hoï coù ñöôïc lôò ích” Ngaøi lieàn giô caùnh tay phaûi noùi vôùi roàng ñoäc:

* + Naøy caùc vò! Toâi vì taát caû chuùng sanh maø ñeán ñaây ñeå tìm Long vöông.

Nghe vaäy, roàng ñoäc môû ñöôøng cho Thaùi töû vaøo.

Thaùi töû vaøo trong thaáy hai ngoïc nöõ maëc aùo baèng pha leâ. Thaùi töû

hoûi:

* Caùc coâ laø ai?
* Chuùng toâi laø tyø nöõ giöõ cöûa ngoaøi cuûa Long vöông!

Ngaøi ñeán cöûa giöõa laïi thaáy boán ngoïc nöõû maëc aùo baïc. Thaùi töû hoûi:

* Caùc coâ laø vôï cuûa Long vöông phaûi khoâng?
* Khoâng phaûi! Chuùng toâi laø tyø nöõ giöõ cöûa giöõa cho Long vöông

Thaùi töû ñi ñeán cöûa cuoái cuøng thaáy taùm ngoïc nöõ maëc aùo vaøng. Thaùi töû hoûi:

* + Caùc coâ laø ai?
  + Chuùng toâi laø tyø nöõ giöõ cöûa cho Long vöông!
  + Caùc coâ haõy vaøo taâu vôùi Long vöông coù Thaùi töû Thieän Höõu con vua nöôùc Ba-la-naïi ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà muoán vaøo yeát kieán.

Ngöôøi giöõ cöûa vaøo taâu vôùi Long vöông. Long vöông heát söùc kinh ngaïc nghó: “Neáu khoâng phaûi laø ngöôøi phöôùc ñöùc toaøn thieän thì khoâng theå naøo ñeán ñöôïc nôi naøy”. Ngaøi lieàn môøi Thaùi töû vaøo cung. Trong cung

ñöôïc xaây baèng ngoïc löu ly maøu ñoû thaåm, baûy baùu trang hoaøng khaép nôi röïc rôõ. Thaùi töû vaøo cung thuyeát phaùp cho Long vöông nghe daïy nhieàu ñieàu lôïi ích, khen ngôïi vaø baøn veà boá thí, trì giôùi, vaø con ñöôøng ñi ñeán coõi Trôøi vaø ngöôøi. Long vöông vui möøng hoûi:

* + Thaùi töû coù vieäc gì maø ñöôøng xa laën loäi ñeán ñaây!
  + Thöa Long vöông, chuùng sanh trong coõi Dieâm-phuø-ñeà chæ vì côm aùo maø phaûi chòu khoå voâ löôïng. Toâi ñeán ñaây vì muoán xin Long vöông vieân baûo chaâu ma ni ñeå laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sanh.
  + Ñöôïc! nhöng xin Thaùi töû haõy ôû laïi ñaây moät tuaàn!

Thaùi töû nhaän lôøi. Baûy ngaøy sau Thaùi töû ñem chaâu ma ni trôû veà. (Kinh Hieàn Ngu ghi: Khi Thaùi töû ñeán cöûa thaønh baûy baùu, thì cöûa thaønh ñaõ ñoùng chaët, thaáy beân cöûa coù moät chieác chaøy kim cöông - Theo lôøi ngöôøi daãn ñöôøng noùi - Ngaøi lieàn laáy chaøy doïng vaøo cöûa, cöûa lieàn môû. Coù naêm traêm vò thieân nöõ ñem vieân baûo chaâu ñeán daâng cho Thaùi töû. Vò thieân nöõ ñi ñaàu laáy haït chaâu ñính vaøo aùo Thaùi töû). Long vöông sai caùc vò Long thaàn ñöa Thaùi töû trôû veà. Veà ñeán queâ nhaø, gaëp AÙc Höõu, Ngaøi hoûi:

* + Nhöõng ngöôøi ñi cuøng chuùng ta hieän ñang ôû ñaâu?
  + Thuyeàn chìm, tatá caû ñeàu ñaõ cheát. Em ñöôïc soáng laø nhôø níu laáy moät töû thi. Taát caû chaâu baùu laáy ñöôïc ñeàu chìm maát.
  + Caùi quyù nhaát cuûa con ngöôøi laø maïng soáng - Thaùi töû thôû daøi.
  + Khoâng ñuùng! Treân theá gian naøy, ngöôøi ta nghó giaøu maø cheát thì vaãn toát hôn ngheøo maø soáng
  + Vì sao em bieát?
  + Em ñeán nghóa ñòa nghe nhöõng con quyû noùi nhau nhö theá!
  + Tuy em bò maát heát cuûa baùu nhöng em vaãn laø ngöôøi söôùng nhaát kia maø! Ta ñaõ ñöôïc Long vöông taëng cho haït chaâu nhö yù!
  + ÔÛ ñaâu vaäy?
  + Anh ñeå trong buùi toùc.

Nghe vaäy ngöôøi em khôûi taâm ghen gheùt, nhöng vaãn heát lôøi khen ngôïi ngöôøi anh:

* + Anh hay quaù! Anh gioûi quaù! Ñöôïc chaâu anh phaûi giöõ gìn cho caån

thaän.

Thieän Höõu laáy haït chaâu ñöa cho em vaø noùi:

* Em giöõ ñi, neáu buoàn nguû thì haõy ñöa laïi cho anh giöõ. Neáu anh

buoàn nguû thì anh seõ ñöa cho em giöõ vaäy!

Daën doø xong, ngöôøi anh naèm xuoáng nguû thieáp ñi. Caàm haït chaâu trong tay, AÙc Höõu khôûi taâm muoán chieám ñoaït. Haén laáy hai que tre ñaâm vaøo maét anh mình (Luaät Töù Phaàn ghi: AÙc Höõu duøng caây Khieáp-la- ñaø ñeå

ñaâm) roài boû chaïy. Thieän Höõu keâu to:

* + AÙc Höõu ôi, coù giaëc ñeán ñaâm muø hai maét anh roài em haõy caàm chaâu chaïy ñi.

AÙc höõu khoâng ñaùp Thieän Höõu buoàn baõ sôï AÙc Höõu bò giaëc gieát cheát. Ngaøi caát tieáng keâu to aâm vang chaán ñoäng caû nuùi röøng nhöng vaãn khoâng coù tieáng traû lôøi. Thaáy vaäy, thaàn caây leân tieáng:

* + AÙc Höõu em Ngaøi chính laø giaëc aùc, ñaâm muø hai maét Ngaøi, roài caàm chaâu boû chaïy. Thaùi töû buoàn baõ thôû daøi.

AÙc Höõu ñem chaâu veà nöôùc thöa vôùi cha meï:

* + Taâu phuï vöông cuøng maãu haäu! Treân ñöôøng trôû veà thuyeàn bò ñaém. Nhôø coù phöôùc ñöùc neân con môùi ñöôïc soáng soùt trôû veà, coøn Thieän Höõu anh con vaø ñoaøn tuyø tuøng ñaõ bò nöôùc cuoán troâi maát.

Vua vaø Hoaøng haäu khoùc loùc roài ngaõ quî treân ñaát, hoài laâu tænh laïi

noùi:

* AÙc Höõu, ngöôi coøn veà ñaây laøm gì nöõa!

Bò maéng, AÙc Höõu buoàn baõ ñem chaâu choân döôùi ñaát.

Thaùi töû Thieän Höõu bò hai que tre ñaâm vaøo maét khoâng nhoå ra ñöôïc.

Ngaøi buoàn baõ quanh quaån khoâng bieát ñi ñaâu veà ñaâu. Vöøa ñau vöøa ñoùi, soáng khoâng ñöôïc maø cheát cuõng khoâng xong, khoå sôû voâ cuøng. Ngaøi moø maãm töøng böôùc, laàn ñeán nöôùc Lôïi sö baït. Coâng chuùa con vua nöôùc naøy laø ngöôøi ñaõ höùa hoân vôùi Ngaøi tröôùc kia.

Thaùi töû meät moõi ngoài nghó treân ñöôøng. Coù moät ngöôøi chaên traâu daãn naêm traêm con traâu chaïy ngang. Thaáy Thaiù töû traâu ñaàu ñaøn chaïy ñeán dang boán chaân ra ñeå baày traâu ñi qua khoâng daãm leân Thaùi töû, roài quay laïi giöông coå leø löôõi lieám hai maét Thaùi töû khieán hai que tre baät ra. Ngöôøi chaên traâu thaáy vaäy hoûi:

* OÂng laø ai?
* Toâi laø ngöôøi muø aên xin!

Ngöôøi chaên traâu nhìn kyõ töø ñaàu ñeán chaân Thaùi töû thaáy coù nhieàu ñieåm khaùc ngöôøi. OÂng noùi:

* Nhaø toâi gaàn ñaây, oâng haõy veà nhaø toâi ôû, toâi seõ lo laéng cho oâng!

Thaùi töû ñoàng yù vaø theo ngöôøi chaên traâu veà nhaø. Ngöôøi chaên traâu lo vieäc aên uoáng cho Ngaøi heát söùc chu ñaùo. OÂng coøn daën doø ngöôøi nhaø:

* Caùc ngöôi haõy haàu haï ngöôøi naøy gioáng nhö haàu haï ta vaäy!

Thaùi töû soáng nôi aáy khoaûng moät thaùng. Nhöõng ngöôøi trong nhaø toû veû khoù chòu. Ngaøi buoàn baõ thôû daøi. Saùng hoâm sau Thaùi töû noùi vôùi chuû nhaø:

* Toâi muoán ra ñi!
* Coù vieäc gì laøm Phaät yù Ngaøi chaêng?
* Theo pheùp laøm khaùch thì khoâng ñöôïc ôû laâu, neáu Ngaøi thöông tình thì cho toâi xin moät caây ñaøn tranh vaø ñöa toâi ñeán choå ñoâng ngöôøi!

Chuû nhaø ñoàng yù.

Giöõa nôi thaønh thò Thaùi töû ñem ñaøn ra gaõy, tieáng ñaøn reùo raét ai nghe cuõng thích, ngöôøi ñi ñöôøng coù keû döøng laïi nghe ñaøn vaø boá thí cho Ngaøi cheùn côm baùt nöôùc.

Vua nöôùc naøy coù moät khu vöôøn caønh laù sum xueâ töôi toát, nhöng gaëp phaûi naïn chim töôùc. Ngöôøi giöõ vöôøn nghe tieáng ñaøn cuûa Thaùi töû, lieàn noùi vôùi Ngaøi:

* Ngöôi theo ta veà, gaõy ñaøn ñeå giöõ chim cho ta nheù. Ta höùa seõ giuùp ñôõ ngöôi!

Ngöôøi giöõ vöôøn laáy daây coät vaøo chieác chuoâng ñoàng roài treo leân ngoïn caây, ñaàu daây coøn laïi oâng ñöa cho Thaùi töû noùi:

* Ngöôi haõy caàm laáy sôïi daây naøy vaø ngoài xuoáng goác caây, heã nghe tieáng chim keâu thì keùo daây nheù!
* Ñöôïc roài, toâi ngoài ñaây vöøa giöõ chim vöøa gaõy ñaøn thaät laø thuù vò.

Ít hoâm sau, coâng chuùa con vua Lôïi Sö Baïc cuøng tyø nöõ daïo chôi trong vöôøn, thaáy ngöôøi muø ngoài döôùi goác caây, coâng chuùa ñeán hoûi:

* Ngöôi laø ai?
* Ta laø ngöôøi muø xin aên.

Vöøa gaëp Thaùi töû, töï nhieân coâng chuùa ñem loøng yeâu meán, ôû maõi nôi ñoù khoâng chòu veà cung. Vua cho ngöôøi ñeán trieäu coâng chuùa veà. Coâng chuùa noùi:

* Ta baän mang thöùc aên ñeán cho anh muø.

Ñôïi ngöôøi muø aên xong, coâng chuùa trôû veà taâu vôùi phuï vöông:

* Taâu phuï vöông! Xin phuï vöông cho con cuøng anh muø keát duyeân choàng vôï.
* Con ñieân roài sao? Tröôùc kia cha ñaõ höùa gaõ con cho Thaùi töû Thieän Höõu, con vua nöôùc Ba-la-naïi. Hieän giôø Thaùi töû ñang vaøo bieån, moät thôøi gian sau seõ trôû veà tieán haønh hoân leã. Taïi sao nay con ñoøi laáy thaèng muø.
* Cha meï khoâng ñoàng yù, con duø cheát cuõng khoâng boû yù ñònh naøy!

Vua vaø Hoaøng haäu khoâng coøn caùch naøo khaùc ñaønh röôùc anh muø vaøo cung chung soáng vôùi coâng chuùa. Vaøo phoøng rieâng, coâng chuùa noùi vôùi anh muø.

* Thieáp seõ cuøng chaøng keát tình phu phuï!
* Coâ laø ai maø muoán laøm vôï ta?
* Thieáp laø coâng chuùa con vua Lôïi-sö-baït!
* Coâ laø coâng chuùa coøn ta laø keû aên xin. Laøm sao coù söï cung kính laãn nhau ñöôïc?
* Chaøng ñöøng lo, thieáp seõ heát loøng haàu haï chaêm soùc chaøng!

Hai ngöôøi chung soáng vôùi nhau moät thôøi gian. Moät hoâm noï, coâng chuùa coù vieäc ra ngoaøi maø khoâng noùi vôùi choàng bieát. Hoài laâu trôû veà ngöôøi choàng traùch:

* Naøng giaáu deám ta vieäc gì maø ra ngoaøi khoâng noùi cho ta bieát?
* Thieáp khoâng coù vieäc gì giaáu gieám chaøng caû!
* Giaáu gieám hay khoâng chæ coù naøng bieát. Ta laøm sao bieát ñöôïc!

Neáu thieáp coù vieäc giaáu gieám chaøng thì khieán hai maét chaøng seõ muø loøa vónh vieãn. Neáu khoâng thì xin cho moät maét chaøng ñöôïc bình phuïc nhö cuõ.

Coâng chuùa vöøa nguyeän xong, thì moät maét Thaùi töû töï nhieân saùng toû trôû laïi

* Chaøng coøn nghi ngôø em nöõa khoâng? Thieän Höõu phì cöôøi.
* Chaøng khoâng bieát ôn thieáp baáy laâu nuoâi döôõng chaêm soùc chaøng. Thieáp laø coâng chuùa, chaøng chæ laø keû aên xin nhöng thieáp vaãn heát loøng lo laéng cho chaøng vaäy maø chaøng vaãn chöa vöøa, coøn nghi ngôø thieáp theá naøy theá noï!
* Naøng coù bieát ta laø ai khoâng?
* Chaøng laø ngöôøi muø aên xin, thieáp coøn laï gì vieäc aáy!
* Khoâng phaûi, ta laø Thaùi töû Thieän Höõu con vua nöôùc Ba-la-naëi!
* Chaøng ñieân roài sao! Thaùi töû Thieän Höõu ñi bieån ñeán nay vaãn chöa veà. Chaøng noùi doái, em khoâng tin ñaâu!
* Ta töø nhoû ñeán lôùn chöa bao giôø bieát noùi doái!
* Ai bieát ñöôïc ñieàu ñoù!
* Neáu ta doái naøng thì haõy khieán cho con maét coøn laïi cuûa ta bò ñui choät suoát ñôøi, coøn neáu ñoù laø söï thaät thì xin khieán cho con maét coøn laïi ñöôïc bình phuïc nhö cuõ.

Vöøa noùi xong con maét coøn laïi cuûa Thieän Höõu ñöôïc bình phuïc saùng toû nhö xöa. Caû hai maét ñeàu ñöôïc bình phuïc veû maët Thieän Höõu boãng saùng suûa ñeïp ñeõ voâ cuøng.

Coâng chuùa heát söùc möøng rôõ, laúng laëng nhìn suoát töø ñaàu ñeán chaân Thieän Höõu. Sau ñoù, coâng chuùa ñöa Thieän Höõu vaøo cung vaø taâu vua:

* Taâu phuï vöông! choàng con, anh muø xin aên, chính laø Thaùi töû Thieän Höõu!
* Ñoà ngu si! Thaùi töû Thieän Höõu chöa veà. Teân muø naøy sao daùm maïo

danh laø Thaùi töû?

* Neáu phuï vöông khoâng tin thì xin phuï vöông haõy ñeán xem maët moät laàn!

Vua ñeán xem. Quaû ñuùng laø Thieän Höõu. OÂng sôï haõi noùi:

* Vua Ba-la-naïi bieát vieäc naøy aét seõ quôû traùch ta nhieàu laém! Xin Thaùi töû tha loãi, toâi thaät tình khoâng bieát.
* Vua ñöøng lo! Ngaøi haõy cho toâi xin moät soá tieàn ñeå ban cho ngöôøi chaên traâu ñaõ cöùu toâi hoâm noï.

Vua lieàn cho raát nhieàu vaøng baïc, quaàn aùo v.v... ñem ñeán cho ngöôøi chaên traâu. Ngöôøi chaên traâu voâ cuøng vui möøng nghó: “Mình laøm phöôùc ñaâu ñöôïc bao nhieâu maø nay quaû baùo laïi nhieàu nhö vaäy”. OÂng lieàn hoâ to:

* Taïo phöôùc tröôùc kia, ñeán nay quaû baùu thaät nhieàu voâ löôïng! Nhöõng ngöôøi nghe ñöôïc lôøi aáy ñeàu phaùt taâm boá thí.

Khi coøn ôû hoaøng cung Thaùi töû coù nuoâi moät con baïch nhaïn luùc naøo cuõng theo beân Thaùi töû. Moät hoâm Hoaøng haäu noùi vôùi nhaïn

* Thaùi töû khi ôû nhaø luoân thöông yeâu ngöôi. Nay Thaùi töû ñaõ vaøo bieån soáng cheát theá naøo khoâng ai bieát. Ngöôi khoâng nhôù Thaùi töû sao?

Nghe vaäy, nhaïn bay leân löôïng maáy voøng caát tieáng keâu buoàn baõ nöôùc maét roû xuoáng ñaát. Nhaïn noùi:

* Toâi muoán ñi tìm Thaùi töû!

Hoaøng haäu ñích thaân vieát moät laù thö coät vaøo coå nhaïn. Nhaïn bay vuït leân Hö khoâng roài maát daïng.

Nhaïn tìm khaép treân bieån, khoâng gaëp Thaùi töû, lieàn bay trôû veà tìm nôi ñaát lieàn. Tìm laàn ñeán nöôùc Lôïi-sö-baït, thaáy Thaùi töû ôû tröôùc cung ñieän, nhaïn vui möøng bay ñeán saø xuoáng tröôùc maët Thaùi töû. Thaùi töû gôõ laáy laù thö treân coå nhaïn, leã laïy böùc thö boài môû ra ñoïc môùi bieát ñöôïc cha meï thöông nhôù mình khoùc suoát caû ngaøy ñeâm. Thaùi töû vieát moät böùc thö taâu trình moïi vieäc roài coät leân coå nhaïn keâu nhaïn bay veà choã cha meï.

Ñöôïc thö con, vua vaø Hoaøng haäu möøng rôõ. Bieát Thieän Höõu bò AÙc Höõu ñoaït chaâu roài ñaâm cho muø maét, Vua vaø Hoaøng haäu töùc giaän baét AÙc Höõu giam vaøo nguïc. Laïi sai söù ñeán quôû traùch vua nöôùc Lôïi-sö-baït:

* Taïi sao vua Lôïi -sö-baït daùm giaáu Thaùi töû ñeå vua Ba-la-naïi ngaøy ñeâm saàu khoå?

Vua Lôïi-sö-baït voâ cuøng sôï haõi lieàn ñöa Thaùi töû trôû veà vôùi vua Ba- la-naïi. Laïi sai söù ñeán nöôùc Ba-la-naïi xin gaû coâng chuùa cho Thaùi töû.

Thaùi töû ñöa vôï veà nöôùc. Vua vaø Hoaøng haäu ñích thaân nghinh ñoùn Thaùi töû. Caû hai cuøng ngöï treân moät con voi lôùn, daãn theo sau moät ñoaøn

tuyø tuøng, troáng nhaïc ca haùt vang daäy khaép nôi, khoùi höông nghi nguùt, duø loïng rôïp Trôøi. Nhaân daân trong nöôùc hay tin Thaùi töû trôû veà, hoï möøng rôõ ñoå caû ra ñöôøng nghinh ñoùn Thaùi töû.

Veà ñeán hoaøng cung, Thaùi töû vaøo leã phuï vöông vaø maãu haäu. Luùc naøy, vua vaø Hoaøng haäu maét ñaõ muø loaø, khoâng thaáy ñöôïc maët con. Hai ngöôøi sôø khaép ngöôøi Thaùi töû noùi:

* Ta vì thöông nhôù con môùi ñeán noãi naøy! Vaán an söùc khoeû cha meï xong. Thaùi töû hoûi:
* Taâu phuï vöông! AÙc Höõu hieän ñang ôû ñaâu?
* Cha ñaõ baét noù giam vaøo nguïc!

-Xin phuï vöông haõy thaû AÙc Höõu ra, con muoán gaëp maët. Thaùi töû naên næ vua cha ba laàn nhö theá. Vua beøn ra leänh cho thaû AÙc Höõu.

Gaëp laïi AÙc Höõu, Thieän Höõu chaïy ñeán oâm chaàm laáy, hoûi thaêm moïi vieäc, laïi kheùo löïa lôøi khuyeán duï:

* Em ñaõ chòu moïi gian khoå giöõ giuøm anh vieân baûo chaâu, hieän giôø em caát nôi ñaâu?

AÙc Höõu khoâng ñaùp. Thieän Höõu hoûi ñeán laàn thöù ba, AÙc Höõu môùi

noùi:

* Em ñaõ choân noù trong ñaát.
* Thieän Höõu tìm laïi ñöôïc chaâu, lieàn ñeán tröôùc vua vaø Hoaøng haäu

quyø xuoáng ñoát höông khaán nguyeän:

- Neáu ñaây laø haït chaâu Nhö yù thì xin cho ñoâi maét cuûa cha meï ta ñöôïc bình phuïc

Vöøa nguyeän xong, maét cuûa vua vaø Hoaøng haäu laønh haún. Nhìn thaáy con hai ngöôøi voâ cuøng sung söôùng.

Ñeán ngaøy raèm, Thaùi töû taém röûa saïch seõ, maëc quaàn aùo môùi roài leân ñaøi cao ñoát höông thaät quyù. Ngaøi naâng lö höông leân traùn ñaûnh leã haït chaâu theä raèng: “Vì muoán taát caû chuùng sanh trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù ñaày ñuû vaät chaát ñeå sinh soáng, maø ta phaûi chòu ñöïng bieát bao gian khoå ñeå tìm cho baèng ñöôïc haït chaâu naøy”.

Thaùi töû noùi chöa döùt lôøi, thì ôû phöông Ñoâng gioù lôùn boãng noãi leân, maây muø tan bieán, baàu Trôøi trong xanh. Caùc thöù dô ueá nhö: ñôøm daõi, phaãn tieåu, buïi baëm ñeàu bò choân vuøi, maët ñaát voâ cuøng saïch seõ. Töøng traän möa keùo ñeán, möa ñuû caùc thöù töø gaïo thoùc ñeán quaàn aùo, vaøng baïc cho ñeán caùc thöù nhaïc cuï v.v... Chuùng sanh caàn thöù gì thì coù lieàn thöù aáy. Veà sau vua Nguyeät Caùi baêng. Thaùi töû Thieän Höõu keá vò. AÙc Höõu thöa vôùi vua:

* Toâi phaûi ñi xin aên ñeå soáng!
* Neáu ngöôi ôû laïi baûo veä ta, ta seõ nuoâi ngöôi!
* Moät hoâm noï, Vua ñang say giaác, AÙc Höõu ruùt kieám ñònh gieát vua. Kieám vöøa ruùt ra khoûi voû, ñaàu AÙc Höõu lieàn rôi xuoáng xuoáng ñaát. Vua giaät mình tænh daäy hoûi. Ngöôøi haàu ñaùp:
* Trôøi ñaõ gaây ra nghieäp naøy!

Phaät noùi: Vua Nguyeät Caùi xöa kia nay chính laø oâng Duyeät -ñaàu

-ñaøn. Hoaøng haäu vôï vua Nguyeät Caùi laø Hoaøng haäu Ma-da. Coâng chuùa con vua Nguyeät laø Cuø-di. AÙc Höõu laø Ñeà-baø-ñaït-ña, coøn Thieän Höõu chính laø ta vaäy.

(Trích kinh Hieàn Ngu vaø kinh Baùo AÂn quyeån 1)

# *THAÙI TÖÛ TRÖÔØNG SANH ÑÖÔÏC NÖÔÙC NHÔØ NGHE LÔØI* CHA:

Xöa Boà-taùt laøm vua moät nöôùc lôùn teân laø Tröôøng Thoï. Vua coù moät Thaùi töû teân laø Tröôøng Sanh. Ngaøi thöôøng duøng chaùnh phaùp trò nöôùc, khoâng duøng caùc thöù dao gaäy laøm khoå daân chuùng. ÔÛ ñaây, quanh naêm möa thuaän gioù hoaø, luùa thoùc ñöôïc muøa.

Baáy giôø, ôû nöôùc laân caän coù moät vò vua hung baïo, khoâng duøng chaùnh phaùp trò daân, neân nhaân daân trong nöôùc ngheøo naøn khoán khoå.

Moät hoâm, vua baûo caän thaàn:

* Ta nghe noùi vua Tröôøng Thoï giaøu coù, ñôøi soáng yeân vui, khoâng binh lính phoøng ngöï. Ta muoán chieám ñoaït nöôùc aáy.
* Taâu beä haï, Phaûi ñaáy!

Theá roài, vua khôûi binh chinh phaït nöôùc vua Tröôøng Thoï. Vua Tröôøng Thoï hay tin beøn hoäi hoïp quaàn thaàn noùi:

* Vua aáy chæ vì tham taøi saûn nöôùc ta maø gaây chieán, neáu nhö ta ñaùnh traû thì daân chuùng seõ bò thöông toån. Vì tranh giaønh ñaát nöôùc maø saùt haïi daân laønh ta khoâng nôõ.

Quaàn thaàn khoâng ñoàng yù beøn keùo quaân ra bieân giôùi nghinh chieán.

Coøn vua vaø Thaùi töû vöôït khoûi kinh thaønh vaøo choán thaâm u laùnh naïn.

Vò vua tham lam chieám ñöôïc nöôùc cuûa vua Tröôøng Thoï. Khoâng thaáy vua ôû ñaâu lieàn tuyeân boá khaép nôi: “ Ai baét ñöôïc vua Tröôøng Thoï ta thöôûng vaøng ngaøn caân tieàn ngaøn vaïn”

Veà sau, vua Tröôøng Thoï ñeán beân goác caây, gaëp moät Baø-la-moân.

Vua hoûi:

* Sao oâng laïi ñeán ñaây?
* Toâi laø ñaïo só ngheøo naøn, nghe noùi vua Tröôøng Thoï roäng loøng boá thí, neân toâi töø xa ñeán ñaây ñeå mong ñöôïc boá thí.

Vua nghó: “ngöôøi naøy ñeán xin ngay luùc ta maát nöôùc”. Vua rôi leä

noùi:

* Ta chính laø vua Tröôøng Thoï ñaây! Hoaøn caûnh ta theá naày thì giuùp

ñôõ ñöôïc gì! hai ngöôøi ñeåu baät khoùc. Vua noùi:

* Ta nghe tin vua môùi truyeàn rao, ai tìm ñöôïc ta seõ ñöôïc troïng thöôûng. Khanh neân laáy ñaàu ta ñeán ñoù ñeå laûnh thöôûng.
* Toâi thaät khoâng daùm laøm theo lònh Ngaøi.
* Khanh ñaõ khoå nhoïc töø xa ñeán tìm ta. Ta nghó con ngöôøi ai roài cuõng phaûi cheát, ta muoán giuùp ñôõ oâng sao oâng laïi töø choái.
* Sao chuùng ta nôõ gieát haïi laãn nhau?
* Ta nhöùt ñònh muoán boá thí, khanh haõy cuøng ta veà cung.

Hai ngöôøi cuøng nhau ñi ñeán cöûa thaønh. Vua baûo ñaïo só troùi Ngaøi laïi ñem giao cho tham vöông. Tham vöông lieàn thöôûng vaøng baïc cho ñaïo só roàâi ñem vua Tröôøng Thoï ñeán ngaõ tö ñöôøng ñeå gieát. Luùc saép noåi löûa, nhaân daân khaép nôi trong nöôùc ñeàu keâu than. Thaùi töû nghe ñöôïc lieàn ñeán ñoù thaáy cha saép bò haønh hình, loøng voâ cuøng ñau ñôùn. Vua sôï Thaùi töû baùo thuø neân ngöôõng maët leân Trôøi noùi raèng: “caùi cheát theá naøy, ta raát vui. Laøm con chi hieáu, con chôù neân oaùn haän, chôù neân baùo thuø”.

Thaùi töû Tröôøng Sanh khoâng nôõ nhìn cha bò gieát lieàn trôû laïi choán röøng saâu.

Sau khi vua Tröôøng Thoï cheát, Thaùi töû Tröôøng Sanh nghó: “loøng nhaân töø cuûa cha ta thaät cao caû, ñeán cheát cuõng khoâng lay chuyeån. Vò vua tham lam naøy khoâng hieåu bieát, khoâng phaân bieät thieän aùc, gieát cha ta oan uoång, ta khoâng theå chòu noãi. Neáu ta khoâng gieát haén ñeå traû thuø cho cha ta, ta theà khoâng soáng”.

Thaùi töû lieàn caûi trang, ñeán laøm thueâ troàng rau caûi cho moät vò ñaïi thaàn. Rau caûi Thaùi töû Tröôøng Sanh troàng thaät töôi toát. Thaáy vaäy, ñaïi thaàn hoûi ngöôøi giöõ vöôøn. Ngöôøi giöõ vöôøn ñaùp:

* Haï thaàn vöøa thueâ ñöôïc moät ngöôøi troàng vuôøn raát sieâng naêng. Quan ñaïi thaàn goïi Thaùi töû Tröôøng Sanh ñeán hoûi:
* Ngöôi coù bieát naáu aên khoâng?
* Daï bieát!

Veà sau quan ñaïi thaàn môøi vua ñeán duøng côm, vua aên caûm thaáy ngon lieàn hoûi:

* Thöùc aên naøy do ai laøm vaäy?
* Do ngöôøi laøm thueâ ôû nhaø haï thaàn.

Vua lieàn goïi ngöôøi laøm thueâ veà cung laøm ñaàu beáp cho vua. Ít laâu sau, vua hoûi Tröôøng Sanh:

* Ngöôi coù gioûi veà binh phaùp khoâng?
* Ñoù laø sôû tröôøng cuûa toâi.

Vua lieàn cho Tröôøng Sanh theo haàu haï beân caïnh mình. Moät hoâm, vua noùi vôùi Tröôøng Sanh:

* Ta raát lo sôï gaëp phaûi oaùn thuø, ngöôi phaûi thöôøng ôû beân caïnh baûo hoä cho ta.
* Xin vaâng lònh! Haï thaàn seõ chaáp haønh theo meänh leänh ñaïi vöông.

Ngaøy hoâm sau vua hoûi:

* Ngöôi thích di saên khoâng?
* Thuôû nhoû haï thaàn raát thích saên baén.

Vua ra lònh chuaån bò xa giaù ñeå cuøng Tröôøng Sanh ñi saên. Vaøo röøng, vua vaø Tröôøng Sanh maõi meâ ñuoåi theo thuù, neân bò laïc vaøo trong nuùi saâu. Traûi qua ba ngaøy ñoùi khaùt meät nhoïc, vua xuoáng ngöïa thaùo kieám giao cho Tröôøng Sanh noùi:

* Ta meät quaù ngöôi ngoài xuoáng cho ta keâ ñaàu leân goái nghó moät

laùt.

Vì quaù meät moõi neân vöøa naêm xuoáng vua ñaõ thieáp ñi. Thaùi töû

Tröôøng Sanh ruùt kieám ra muoán gieát tham vöông boãng nhôù laïi lôøi cha lieàn tra kieám vaøo voû. Thaùi töû laøûm nhö theá ba laàn. Baáùt chôït, vua giaäc mình tænh giaác noùi vôùi Tröôøng Sanh:

* Ta moäng thaáy con cua vua Tröôøng Thoï muoán gieát ta. Tröôøng Sanh noùi:
* Chaéc laø thaàn hoàn cuûa vua laøm Ngaøi sôï haõi, nhöng roài cuõng seõ tha cho Ngaøi thoâi.

Tröôøng Sanh noùi tieáp:

* Ta chính laø Thaùi töû Tröôøng Sanh, con vua Tröôøng Thoï ñaây. Töø laâu, ta ñaõ muoán gieát ñaïi vöông. Nhöng luùc cha ta saép cheát coù daën doø ta chôù neân baùo thuø. Ta nhôù lôøi cha ta daïy neân ñaønh buoâng kieám. Nhöng toâi sôï sau naøy lôõ meâ môø queân lôøi daïy cuûa cha ta. Vaäy, Ngaøi haõy gieát toâi ñi.

Vua hoái haän noùi:

* Ta laø keû hung aùc ngang ngöôïc, khoâng bieát thieän aùc, cha ngöôi laø baäc hieàn löông nhaân töø ñeán cheát cuõng khoâng thay ñoåi. Ngöôïc laïi ta quaù tham lam ñoäc aùc chaúng bieát gì. Nay maïng soáng cuûa ta naèm trong tay ngöôi, vì nhôù lôøi nhaân töø cuûa cha maø ngöôi khoâng gieát ta. Ta thaønh thaät caûm taï aân ñöùc ngöôi. Nay ta muoán trôû veà neân ñi ñöôøng naøo ñaây?
* Toâi bieát ñöôøng ñi, nhöng coá tình daãn beä haï ñi laïc ñeå baùo thuø

thoâi.

Hai ngöôøi ra khoûi röøng lieàn theo ñöôøng moøn trôû veà. Veà cung, vua

tuyeân boá traû nöôùc cho Thaùi töû Tröôøng Sanh vaø cuøng Tröôøng Sanh keát tình huynh ñeä. Theà khoâng xaâm laán, coù vaät quyù coáng hieán cho nhau. Gaëp hoaïn naïn giuùp ñôõ laãn nhau.

Phaät baûo, vua Tröôøng Thoï chính laø ta, Thaùi töû Tröôøng Sanh laø A- nan, coøn tham vöông laø Ñieàu Ñaït vaäy.

(Trích kinh Tröôøng Thoï)

# *THAÙI TÖÛ NÖÔÙC GIAØ-LA XAÁU XÍ, DUØNG TRÍ LAÁY LAÏI*

***VÔÏ:***

Thuôû xöa, vua nöôùc Giaø -la khoâng coù con noái doõi neân raát lo buoàn.

Moät hoâm, vua noùi vôùi Hoaøng haäu:

* AÙi khanh haõy trôû veà queâ nhaø, ñeå tìm caùch sanh con noái doõi! Hoaøng haäu khoâng noùi gì. Baø buoàn khoùc roài töø bieät vua ra ñi.

Buoàn baõ cuøng cöïc, Hoaøng haäu muoán tìm ñeán caùi cheát. Baø ñònh seõ gieo mình xuoáng nuùi boû xaùc trong röøng saâu.

Thaáy vaäy, Ñeá thích ñoäng loøng thöông. Ngaøi thaàm nghó: Hoaøng haäu ñôøi tröôùc voán laø chò ta, nay vì khoâng con noái doõi maø phaûi tìm ñeán caùi cheát.

Vì thöông chò, Ñeá thích bay xuoáng, caàm moät dóa ñaày quaû ñöa cho Hoaøng haäu:

* Hoaøng haäu haõy aên heát dóa quaû naøy thì seõ sanh ñöôïc Thaùnh Töû, Thaùnh töû sau naøy seõ laø ngöôøi taøi gioûi nhaát thieân haï. Neáu vua nghi ngôø thì Hoaøng haäu haõy ñöa dóa thaàn naøy ra laøm chöùng.

Hoaøng haäu theo lôøi Ñeá thích aên heát dóa quaû aáy. Hoaøng haäu aên xong, Ñeá thích bieán maát.

Hoaøng haäu boãng thaáy thaân theå naëng neà, lieàn trôû laïi cung. Gaëp vua, Hoaøng haäu trình baøy moïi vieäc.

Veà sau, Hoaøng haäu haï sanh Thaùi töû. Thaùi töû dung maïo xaáu xí, nhöng raát thoâng minh hieáu ñoäng möu trí khoâng ai baèng, laïi coù khaû naêng vaät noåi voi vaø ñuoåi kòp chim öng, tieáng noùi vang vang nhö tieáng roáng sö töû. Nhôø vaäy, danh tieáng Thaùi töû vang xa khaép nôi.

Ñeán tuoåi tröôûng thaønh, vua cöôùi coâng chuùa Nguyeät Quang con vua nöôùc laân caän cho Thaùi töû. Coâng chuùa Nguyeät Quang raát xinh ñeïp. Veà sau vua laïi cöôùi theâm baûy cung phi nöõa cho Thaùi töû. Hoaøng haäu sôï coâng chuùa Nguyeät Quang cheâ hình daùng cuûa Thaùi töû neân doái noùi:

* Theo tuïc leä nöôùc ta, ban ngaøy vôï choàng khoâng ñöôïc gaëp nhau.

Tuïc naøy raát quan troïng, khoâng ai ñöôïc vi phaïm.

* Con xin vaâng lôøi!

Töø ñoù veà sau, Thaùi töû ra vaøo ñeàu che maët.

Baáy giôø trong nöôùc coù vieäc hieàm thuø vôùi baûy nöôùc laân caän. Vì chieán tranh keùo daøi daân chuùng khaép nôi than oaùn. Thaùi töû nghó: “Ta seõ duøng quyeàn uy naøy ñeå giuùp daân ñöôïc an, nhöng ta quaù xaáu sôï Nguyeät Quang thaáy ñöôïc seõ xa laùnh ta”.

Thaùi töû ñeán thöa meï:

* Con muoán cho Nguyeät Quang gaëp maët con moät laàn
* Con quaù xaáu, Nguyeät Quang laïi quaù ñeïp, Khoâng theå ñöôïc ñaâu!

Thaùi töû xin maõi, Hoaøng haäu ñaønh chieàu con daãn Nguyeät Quang ñeán gaëp Thaùi töû. Thaùi töû giaû laøm ngöôøi chaên gia suùc. Nguyeät Quang thaáy Thaùi töû noùi:

* Theá gian naøy laïi coù ngöôøi xaáu ñeán theá sao!
* Tieân vöông tröôùc kia cuõng laø ngöôøi chaên gia suùc. Hoaøng haäu

noùi.

Hoaøng haäu laïi daãn Nguyeät Quang ñeán xem voi, Nguyeät Quang laïi

thaáy ngöôøi chaên gia suùc khi naõy. Naøng nghi ngôø ñoù laø Thaùi töû. Naøng thöa vôùi Hoaøng haäu:

* Thöa maãu haäu! Con muoán gaëp maët Thaùi töû!

Hoaøng haäu cho goïi ngöôøi em cuûa Thaùøi Töû. Thaùi töû vaø caùc quan cuøng ñi theo. Nguyeät Quang thaáy ngöôøi em laàm töôûng Thaùi töû, Naøng raát vui.

Laùt sau, khi Nguyeät Quang ñi daïo trong vöôøn, Thaùi töû lieàn treøo leân caây haùi traùi neùm vaøo löng Nguyeät Quang. Naøng nghó: Chæ coù Thaùi töû môùi daùm laøm vieäc aáy.

Toái hoâm ñoù, ñôïi luùc Thaùi töû nguû say, Nguyeät Quang leùn laáy ñeøn soi vaøo maët Thaùi töû. thaáy ñöôïc dung maïo Thaùi töû, Naøng sôï haõi troán veà nöôùc cuûa vua cha.

Hoaøng haäu töùc giaän noùi:

* Con phaûi tìm Nguyeät Quang trôû veà!
* Nguyeät Quang ra ñi, thì thieân haï seõ thaùi bình!

Thaùi töû töø bieät hoaøng cung ñi ñeán nöôùc cuûa Nguyeät Quang. Thaùi töû giaû laøm thueâ cho moät nhaø thôï goám, laïi vaøo thaønh laøm thueâ cho ngöôøi thôï nhuoäm, laïi giöõ ngöïa thueâ cho moät vò ñaïi thaàn, cuoái cuøng laøm quan ñaàu beáp chuyeân naáu nöôùng thöùc aên cho Hoaøng cung.

Vua nöôùc naøy coù taùm ngöôøi con gaùi. Nguyeät Quang laø ngöôøi con uùt. Baûy ngöôøi chò cuûùa Nguyeät Quang ñeàu raát thích nhöõng moùn aên do

Thaùi töû naáu, rieâng Nguyeät Quang thì khoâng ñeå yù.

Ñeá thích bieát chuyeän Thaùi töû. OÂng nghó: Boà-taùt vì muoán cöùu ñoä chuùng sanh neân tìm ñeán nôi naøy, Ta seõ tìm caùch giuùp ñôõ Ngaøi.

Ñeá thích bieán hoùa laøm baûy laù thö cuûùa cha Nguyeät Quang göûi cho quoác vöông cuûa baûy nöôùc ngoû yù muoán gaû coâng chuùa Nguyeät Quang, nhaèm khieâu khích baûy nöôùc ñaùnh nhau. Caû baûy quoác vöông ñeàu cuøng luùc ñem leã vaät ñeán caàu hoân Nguyeät Quang. Hoï tranh giaønh kieän caùo laãn nhau, ai cuõng ñeàu coù moät laù thö cuûa vua cha Nguyeät Quang. Hoï huøng hoå ñoøi tieâu dieät laãn nhau, khoâng theå boû qua ñöôïc. Cuoái cuøng, hoï nghó: Chæ vì moät ngöôøi con gaùi maø baûy nöôùc sanh oaùn thuø, thì thaät laø voâ lyù, toát nhaát laø phaûi lieân keát ñaùnh tan nöôùc naøy ñeå röûa haän.

Nghe vaäy, vua cha Nguyeät Quang voâ cuøng sôï haõi nghó: Tai hoïa hoâm nay laø do vieäc laøm ñôøi tröôùc cuûa ta, ta phaûi gaùnh laáy. OÂng lieàn goïi Nguyeät Quang ñeán noùi:

* Con ñaõ laøm vôï ngöôøi ta, neáu gaëp phaûi ngöôøi choàng thoâng minh hay ngu si, ñeïp hay xaáu, ñeàu do nghieäp ñôøi tröôùc cuûa con, thì con phaûi gaùnh laáy. Vaäy maø con khoâng giöõ trinh tieát, khoâng nghe lôøi cha meï, phuï baïc choàng mình boû veà ñaây, ñeå giôø naøy ñaát nöôùc phaûi chòu tai hoïa. Ta seõ phaân thaân con laøm baûy phaàn ñeå taï toäi vôùi caùc quoác vöông.

Nguyeät Quang khoùc loùc thöa:

* Xin phuï vöông thöông tình cho con hoaõn laïi moät thôøi gian ñeå chieâu moä ngöôøi taøi trí tröø dieät tai hoïa naøy.

Vua thoâng baùo khaép nôi:

* Neáu ai tröø ñöôïc hoïa naøy ta seõ gaû coâng chuùa Nguyeät Quang cho. Nghe tin, Thaùi töû ñeán tröôùc vua taâu:
* Taâu beä haï! Ngaøi haõy mau ra leänh cho xaây moät toøa nhaø cao, thì toâi seõ tröø ñöôïc hoïa naøy!

Nhaø xaây xong, Thaùi töû giaû beänh tröôït chaân teù xuoáng ñaát vaø ñoøi Nguyeät Quang phaûi ñôõ daäy thì môùi thaéng ñöôïc quaân ñòch.

Khi aáy, vì Nguyeät Quang sôï caûnh cheùm gieát neân boû leân nhaø cao. Thaùi töû caát tieáng noùi aâm thanh chaán ñoäng khaép nôi:

* Tieáng roáng sö töû laø duï cho chaùnh Phaùp cuûa Phaät. Chuùng ta muoán thu phuïc loøng daân phaûi coù taâm töø. Nay caùc oâng chæ vì saéc maø saân giaän khôûi binh laøm nöôùc maát nhaø tan. Xin caùc ngöôøi huøng uy nghi cuûa baûy nöôùc haõy suy nghó laïi maø trôû veà nöôùc mình.

Thaùi töû laïi taâu vua:

* Taâu beä haï! Baûy vò vua kia ñeàu taøi gioûi, vua coøn baûy coâng chuùa, sao laïi khoâng gaû cho hoï. Baûy chaøng reå naøy seõ giöõ gìn ñaát nöôùc cuûa vua

khieán cho ñaát nöôùc hoøa bình nhaân daân ñöôïc yeân vui!

* Hay thay! Ñaây laø moät yù kieán hay.

Vua gaû baûy ngöôøi coâng chuùa chò cuûa Nguyeät Quang cho baûy vò quoác vöông, Nguyeät Quang thì gaû cho Thaùi töû. Taùm chaøng reã ñeàu raát kính troïng vua, neân daân chuùng raát vui möøng. Vua bieát ñöôïc Thaùi töû laø choàng cuõ cuûa Nguyeät Quang, neân ñaõi tieäc raát thònh soaïn, chuaån bò binh só cuøng thaùp tuøng theo hai ngöôøi trôû veà nöôùc.

Veà sau, chín nöôùc bình yeân, nhaân daân no aám. Hoï cuøng taùn thaùn: Trôøi ban cho chuùng ta moät baäc Thaùnh coâng ñöùc nhieàu voâ löôïng.

Moät naêm sau, vua baêng haø. Thaùi töû leân ngoâi, Ngaøi thöông daân nhö con ñoû, duøng nguõ giôùi, luïc ñoä, baùt quan trai, thaäp thieän giaùo hoaù muoân daân. Trong nöôùc caùc tai hoaï ñeàu döùt tröø, daân giaøu nöôùc maïnh, chaùnh phaùp ñöôïc löu haønh, moïi ngöôøi ñeàu phuïng trì Tam baûo. Phöôc ñöùc ngaøy caøng taêng tröôûng, neân caùc taät beänh ñeàu tieâu dieät.

Ñôøi tröôùc, Boà-taùt laøm moät noâng phu. Moät hoâm hai vôï choàng cuøng ñi laøm ruoäng, choàng baûo vôï veà laáy thöùc aên. Xa thaáy vôï mình trôû laïi cuøng vôùi moät vò Bích chi Phaät, hai ngöôøi ñi khuaát sau löng nuùi raát laâu, ngöôøi choàng sanh taâm nghi ngôø, giaän döõ muoán caàm cuoác ñeán ñaùnh vò Bích chi Phaät. Nhöng khi ñeán nôi, ngöôøi choàng thaáy vôï ñang daâng phaàn côm cuûa mình cuùng döôøng vò Sa-moân, roài ñöùng chaáp tay beân caïnh. Vò Sa-moân thoï thöïc xong, neùm baùt leân Hö khoâng, baùt phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ. Ngaøi laïi phi haønh treân khoâng trung, roài trôû laïi maët ñaát. Ngöôøi choàng thaáy vaäy hoå theïn nghó: “vôï mình coù phöôùc ñöùc lôùn môùi gaëp ñöôïc baäc toân quyù naøy. Ta quaù ngu si sanh taâm nghi ngôø, aét seõ chòu quaû baùo veà sau”. Anh lieàn noùi vôùi vôï:

* Phöôùc ñöùc naøng cuùng döôøng cho ta cuøng chung, coøn phaàn côm naøy, chuùng ta cuøng aên nheù!

Ñeán luùc maïng chung, hai ngöôøi ñeàu ñöôïc sanh vaøo doøng doõi vua chuùa. Ngöôøi vôï nhôø phöôùc ñöùc cuùng döôøng, neân sanh ra ñöôïc thaân hình ñeïp ñeõ, Ngöôøi choàng vì tröôùc saân giaän, sau môùi hoan hæ, neân luùc ñaàu xaáu sau ñeïp.

Phaät noùi, Thaùi töû chính laø thaân ta, Nguyeät Quang laø Caâu-di, Hoaøng haäu laø thaân maãu Xaù Di, Ñeá thích laø Di-laëc.

Boà-taùt ñôøi ñôøi nghó ñeán chuùng sanh, luoân tìm caùch cöùu vôùt chuùng sanh ra khoûi choán toái taêm.

(Trích kinh Giaø La Quoác Vöông)

# *THAÙI TÖÛ MOÄ PHAÙCH BIEÁT ÑÖÔÏC TUÙC MEÄNH:*

Thaùi töû con vua nöôùc Ba-la-naïi teân laø Moä Phaùch, töôùng maïo raát tuaán tuù. Vì bieát ñöôïc nhöõng vieäc laøm thieän aùc toát xaáu thoï yeåu cuûa mình trong voâ soá kieáp veà tröôùc neân ñaõ möôøi ba tuoåi maø Thaùi töû khoâng bieát noùi. Duø ñoùi hay laïnh Ngaøi vaãn moät möïc im laëng. Tuy Ngaøi coù tai maét maø nhö khoâng thaáy nghe, trí tueä saâu roäng maø laïi nhö ngöôøi voâ taâm, khoâng noùi naêng nhö ngöôøi caâm ñieác, nhö keû ngu khôø.

Nhaø vua coù moät ngöôøi con duy nhaát, neân muoán laäp Thaùi töû leân noái ngoâi vua trò vì thieân haï. Nhöng Thaùi töû laïi nhö vaäy neân nhaø vua raát lo buoàn, theïn vôùi caùc nöôùc laùng gieàng, sôï hoï cöôøi cheâ.

Moät hoâm, Ngaøi cho vôøi caùc Baø-la-moân trong nöôùc ñeán hoûi, nguyeân nhaân Thaùi töû khoâng bieát noùi. Caùc Baø-la-moân ñeàu ñaùp:

* Thaùi töû tuy maët muõi khoâi ngoâ nhöng beân trong aån ñieàu khoâng laønh, khoâng bao laâu seõ haïi cha meï, nguy ñaát nöôùc, dieät toå toâng. Neáu ngöôøi naày laïi sanh con thì seõ laø nhöõng ñöùa con xaáu aùc nhö vaäy. Ñeå phoøng ngöøa thì beä haï neân choân soáng Thaùi töû thì môùi baûo toaøn ñöôïc taùnh maïng vaø duy trì ñöôcï ngai vaøng cuûa toå toâng. Sau naøy, chaéc chaén Ngaøi seõ sanh ñöôïc quyù töû noái doõi. Neáu beä haï khoâng laøm theo lôøi chuùng thaàn thì raát nguy haïi.

Vua nghe nhöõng lôøi ngoâng cuoàng ngu si aáy tin laø söï thaät neân buoàn raàu lo laéng ñöùng ngoài khoâng yeân, khoâng nghe kyû nhaïc cuõng khoâng maøng ñeán vieäc aên ngon maëc ñeïp. Ngaøi cho trieäu caùc vò ñaïi thaàn kyø cöïu ñeán ñeå baøn baïc xem neân ñem Thaùi töû boû vaøo trong röøng saâu nuùi thaúm,hay quaêng xuoáng soâng. Coù vò ñaïi thaàn taâu:

* Taâu beä haï, chuùng ta neân ñaøo moät caùi haàm saâu gioáng nhö caùi nhaø, roài boû Thaùi töû xuoáng döôùi vaø cho naêm ngöôi haàu, ñoàng thôøi cung caáp löông thöïc ñaày ñuû. Thaùi töû coù nhöõng thöù gì thì ñem theo cho Ngaøi.

Vua laøm theo yù kieán cuûa vò ñaïi thaàn aáy.

Thaùi töû thöông cho nhöõng keõ ngu si. Rieâng Hoaøng haäu vì quaù thöông con neân raát ñau loøng. Baø noùi:

* Con ta baïc meänh neân gaëp phaûi hoaï naøy.

Hoaøng haäu khoùc loùc thaûm thöông nhöng khoâng daùm ngaên caûn, ñaønh ñeå cho hoï ñem con ñi.

Nhaø vua haï leänh thu xeáp taát caû y phuïc chuoãi anh laïc, chaâu baùu cuûa Thaùi töû ñem theo, vaø cho ngöôøi theo haàu. Luùc moïi ngöôøi ñang ñaøo haàm, Thaùi töû ngoài treân xe suy nghó: “Vua vaø thaàn daân ñeàu cho raèng ta caâm ñieác ngu si. Nhöng hoï ñaâu bieát sôû dó ta khoâng noùi laø vì ta muoán xaû duyeân theá gian, traùnh phieàn naõo thoaùt khoå ñau. Nay vì nhöõng lôøi ñieân

cuoàng doái traù maø phuï vöông nôõ choân ta döôùi hoá”.

Thaùi töû beøn laáy chuoãi anh laïc chaâu baùu ñeán beân soâng taém röûa saïch seõ, duøng höông thôm thoa chaø leân thaân roài maëc y phuïc vaø ñeo caùc trang söùc vaøo. Sau ñoù, Ngaøi trôû laïi choã ñaøo haàm hoûi:

* Caùc ngöôi ñaøo haàm ñeå laøm gì theá? Ngöôøi ñaøo haàm ñaùp:
* Thaùi töû Moä Phaùch caâm ñieác ngu khôø, ñaõ möôøi ba tuoåi laïi khoâng noùi chuyeän chuùng toâi ñaøo haàm laø ñeå choân soáng Thaùi töû.
* Ta chính laø Moä Phaùch ñaây!

Moïi ngöôì hoaûng sôï chaïy tìm nhöng khoâng thaáy Thaùi töû. Hoï beøn trôû laïi quan saùt kyõ löôõng Thaùi töû. Nghe gòong noùi khaùc thöôøng, dieän maïo saùng nhö traêng raèm, ôû ñôøi hieám coù, taát caû ñeàu ñöùng daäy, loaøi chim bay thuù chaïy cuõng ñeàu ñeán phuû phuïc tröôùc Thaùi töû ñeå nghe Ngaøi noùi:

* Hình voùc cuûa ta nhö theá naøy, taïi sao phuï vöông ta laïi tin theo boïn ngu si löøa doái maø choân soáng ta?

Lôøi noùi cuûa Ngaøi raønh maïch, roõ raøng khieán cho moïi ngöôøi ñeàu sôï haõi, taát caû ñeàu daäp ñaàu laïy, caàu xin Ngaøi thöông xoùt thöù tha.

Thaùi töû noùi:

* Ta ñaõ bò boû rôi, thì khoâng bao giôø trôû laïi hoaøng cung nöõa. Ta seõ ñi hoïc ñaïo!

Ngöôøi haàu nghe theá laäp töùc chaïy veà baãm baùo vôùi vua. Vua nghe tin vöøa buoàn vöøa möøng lieàn cuøng Hoaøng haäu xa giaù ñeán ñoùn Thaùi töû hoài cung.

Baáy giôø, Trôøi Ñeá thích hoaù ra vöôøn caây xum xueâ töôi toát, laøm nôi Thaùi töû tu haønh. Thaáy vua ñeán, Thaùi töû lieàn ñöùng daäy nghinh ñoùn, môøi ngoài vaø thaêm hoûi nhau. Nghe aâm thanh vang vang chaán ñoäng Trôøi ñaát cuûa Thaùi töû, nhaø vua voâ cuøng vui möøng. Vua baûo Thaùi töû veà cung thay vua trò vì thieân haï, coøn nhaø vua seõ thoaùi vò aån cö. Thaùi töû thöa:

* Thöa phuï hoaøng, khoâng theå ñöôïc. Vì con chaùn caùi khoå ôû ñòa nguïc, khoâng muoán trôû laïi nôi aáy moät laàn nöõa. Vaøo thôøi quaù khöù, con töøng laøm vua teân laø Khoaûnh Nhieäm. Baáy giôø con duøng chaùnh phaùp ñeå trò nöôùc, luoân laøm cacù ñieàu thieän. Trong suoát hai möôi laêm naêm khoâng heà ñoäng ñeán ñao binh, khoâng heà coù toäi nhaân trong nguïc. Con ban boá loøng nhaân ñöùc cuøng khaép, cöùu giuùp keû ngheøo khoán maø khoâng coù loøng tham tieác. Tuy laøm raát nhieàu vieäc thieän, nhöng con chæ lôõ phaïm moät soá loãi nhoûû maø khi cheát coøn bò ñoaï vaøo ñòa nguïc hôn saùu ngaøn naêm, bò haàm naáu loät xeù voâ cuøng thoáng khoå, muoán cheát khoâng ñöôïc muoán soáng khoâng xong. Luùc aáy, phuï hoaøng vaø maãu haäu ñang soáng trong caûnh giaøu sang

phuù quyù naøo bieát ñöôïc con ñang bò tra khaûo thoáng khoå ôû trong ñòa nguïc, neáu bieát ñöôïc, hai ngöôøi haù coù theå ñeán chia xeû bôùt noãi thoáng khoå cho con? Con bò toäi ñoaï laø vì ñôøi tröôùc con laøm vua thoáng laõnh caùc nöôùc nhoû tuy raát nhaân töø giôùi ñöùc nhöng phaùp leänh khoâng nghieâm neân bò vua caùc nöôùc xem thöôøng, hoï hoïp baøn vôùi nhau:

Vua nöôùc naøy ñaõ hieàn laïi nhu nhöôïc, khoâng theå thoáng laõnh moät nöôùc lôùn nhö theá. Chuùng ta neân truaát pheá oâng ta.

* Theá laø, hoï cuøng cöû binh ñeán ñaùnh nöôùc vua Khoaûnh Nhieäm. Luùc aáy, vua Khoaûnh Nhieäm ñang ñem tieàn cuûa baïc vaøng chaâu baùu boá thí cho daân chuùng caùc nôi, laïi ñem boång loäc chöùc töôùc ban phaùt haäu hónh cho caùc nöôùc nhoû ñeå phuû duï khích leä hoï. Vua veà cung chöa bao laâu laïi bò quaân caùc nöôùc nhoû vaây ñaùnh. Caùc ñaïi thaàn taâu:
* Vua caùc nöôùc nhoû ngu si, baát nghóa, khoâng sôï mang toäi möu saùt traùi nghòch xuùc phaïm ñaáng toái toân, khieán cho daân chuùng lo sôï hoang mang ngaøy ñeâm phoøng bò, xin beä haï dieät boïn giaëc aáy ñeå tröø ñi tai hoïa.

Vua noùi:

* Laøm cha meï cuûa daân thì neân duøng ñöùc nhaân töø ñeå giaùo hoaù, tha thöù cho ngöôøi, nuoâi döôõng muoân vaät, cöùu giuùp maïng soáng chuùng sanh. Boïn ngöôøi kia ví nhö con treû, ta thöông xoùt chuùng khoâng hieåu bieát neân ta phaûi töø töø daãn daét chæ baûo hoï chöù khoâng nôõ laøm haïi.

Vua thöông tieác maïng soáng cuûa muoân loaøi, tuyeät ñoái khoâng ñem quaân ra choáng cöï. Nhöng quaàn thaàn khoâng chòu ngoài yeân nhìn quaân caùc nöôùc nhoû maëc yù cöûù binh taøn haïi leâ daân. Nhaø vua xoùt thöông rôi nöôùc maét, maëc tang cheá cho nhaân daân caùc nöôùc bò gieát. Vua caùc nöôùc nhoû, thaáy vua Khoaûnh Nhieäm coù loøng töø bi thöông xoùt leâ daân, neân ñeàu ñaàu haøng Ngaøi.

Nhaø vua haï leänh yeán tieäc thònh soaïn ñeå theát ñaõi moïi ngöôøi. Quan ñaàu beáp taâu vua xin gieát luïc suùc. Tuy vua coù loøng nhaân töø nhöng baát ñaéc dó phaûi ñoàng yù.

Chæ baáy nhieâu ñoù maø toâi phaûi bò toäi ñoaï ñòa nguïc. Moãi khi nghó ñeán thì sôï ñeán toaùt moà hoâi. Ñeán kieáp naøy, toâi luoân sôï voâ yù phaïm phaûi loãi laàm nhö ñôøi quaù khöù neân muoán im laëng ñeå thoaùt ra khoûi traàn lao, vónh vieãn xa rôøi theá tuïc, Traùnh khoûi tai aùch. Nhöng im laëng khoâng noùi laïi bò naïn choân soáng. Vì sôï ñôøi sau phuï hoaøng maéc phaûi tai öông cho neân con phaûi noùi chuyeän. Con khoâng thích laøm vua chæ muoán giöõ taâm y roãng rang vaéng laëng. Theá gian nhö moäng khoâng thaät. Gia ñình vui vaày chæ trong choác laùt, maïng soáng sôï khoâng keùo daøi, vui ít khoå nhieàu voâ cuøng khoå naõo. Cho neân ngöôøi trí xem ñaát nöôùc, taøi saûn aân aùi chæ laø thöù buoäc raøng,

duïc laïc laø traàn lao. Giaû söû con laøm vua maø kieâu ngaïo xa hoa, thích tìm caàu khoaùi` laïc khieán daân chuùng khoå sôû, thì chæ laø ñaïi hoaïn cho thieân haï. Nay con muoán xaû boû tìm veà coäi nguoàn, cöùu vôùt nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñoä. Ñeå moät mai cheát ñi thì coù choã nöông nhôø. Kieáp naøy con nguyeän khoâng tham phuù quyù, khoâng troïng traân baûo, xaû boû vinh hoa theá gian, chæ nghó nhôù ñeán ñaïo caû, ñaït trí tueä giaùc ngoä, cöùu khoå cho theá gian.

Nhaø vua noùi:

* Con laø ngöôøi trí khoâng theå haønh ñoäng tuyø tieän nhö vaäy!
* Taâu phuï vöông, phuï vöông boû con, laøm cho coát nhuïc chia lìa, ñaây laø vieäc laøm voâ cuøng toäi loãi. Giôø phuï vöông coù noùi theá naøo cuõng chæ uoång coâng voâ ích maø thoâi.

Nhaø vua thaáy yù con ñaõ quyeát, boái roái khoâng bieát noùi gì. Cuoái cuøng Ngaøi noùi:

* Neáu nhö ñôøi tröôùc con laøm vua, thöïc haønh caùc haïnh laønh, chæ vì phaïm moät loãi nhoû maø coøn chòu toäi khoå nhö vaäy. Nay ta trò nöôùc khoâng haønh theo chaùnh phaùp, ñaõ khoâng laøm chuùt ñieàu thieän naøo, chæ laøm toaøn nhöõng ñieàu sai quaáy, toäi loãäi phaûi chòu thaät nguy khoán bieát chöøng naøo.

Vua ñaønh chaáp thuaän cho Thaùi töû ñi hoïc ñaïo.

Thaùi töû töø boû ngai vaøng vaø caùc vieäc ôû theá gian, moät loøng tinh taán tu taäp, tích luyû coâng haïnh cho ñeán nay.

Phaät noùi:

* Thaùi töû Moä Phaùch chính laø ta, vua cha chính laø Duyeät Ñaàu Ñaøn, coøn Hoaøng haäu nay laø Hoaøng haäu Ma-da. Thaày xem töôùng laø Ñieàu Ñaït. Nhöõng ngöôøi haàu xöa kia nay laø naêm oâng A nhaõ Caâu laân v.v...

(Trích kinh Thaùi töû Moä Phaùch)

# *VÖÔNG TÖÛ TAÙT ÑOAÛ XAÛ THAÂN CÖÙU HOÅ:*

Thuôû xöa, vua Ma-ha-la-ñaø tu haønh thaäp thieän neân ñaát nöôùc ñöôïc bình yeân. Vua coù ba ngöôøi con, hoaøng töû thöù nhöùt teân Ma-ha-ba-na-la, hoaøng töû thöù hai teân Ma-ha-ñeà-baø, hoaøng töû uùt teân Ma-ha-taùt-ñoaû.

Moät hoâm, ba anh em ra ngoaøi daïo chôiï vaø döøng laïi nghó ngôi nôi vöôøn truùc. Nhìn veà phía tröôùc boãng thaáy moät con hoå môùi sanh ñöôïc baûy ngaøy, baûy hoå con naèm quanh hoå meï. Hoå meï ñoùi khaùt cuøng cöïc, thaân theå suy moøn, caùi cheát gaàn keà. hoaøng töû thöù nhaát noùi:

* Con hoå naøy khoâng tìm ñöôïc thöùc aên, ñoùi khaùt böùc baùch aét trôû laïi aên thòt con mình.

Hoaûng töû uùt nghe vaäy hoûi:

* Hoå thöôøng aên vaät gì?
* Noù thöôøng aên thòt.
* Ai coù theå cho noù aên? Hoaøng töû thöù hai noùi:
* Maïng soáng cuûa con hoå naøy khoâng coøn bao laâu nöõa, neáu khoâng tìm ñöôïc thöùc aên, nhöùt ñònh noù seõ cheát. Ai daùm ñem thaân maïng mình ñeå boá thí cho hoå.

Hoaøng töû thöù nhöùt noùi:

* Vaät khoù xaû boû nhaát cuûa con ngöôøi laø thaân maïng. Hoaøng töû thöù hai noùi:
* Ngöôøi ñôøi keùm coûi, tham tieác saâu naëng, khoâng theå xaû thaân, nghe xaû thaân thì raát kinh sôï. Chæ coù baäc ñaïi só loøng töø saâu roäng, laøm lôïi ích cho ngöôøi, thì thaân maïng hoï cuõng khoâng ñaùng keå.

Hai ngöôøi anh buoàn baõ nhìn hoå hoài laâu roài boû ñi.

Hoaøng töû uùt thaáy vaäy nghó: Ñeán luùc ta phaûi xaû boû thaân maïng! Töø xöa ñeán nay khoâng coù nôi naøo ta khoâng boû thaân maïng naøy, vì theá maø khi sanh ra nôi naøo ta cuõng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû moïi thöù nhö: nhaø cöûa, y phuïc, aên uoáng... Ngöôøi ñôøi khoâng bieát aân aùi laø oaùn gia. Taát caû moïi vaät ôû theá gian ñeàu laø voâ thöôøng khoâng coù lôïi ích, ñaùng gheùt nhö giaëc, nhö ñoà dô ueá. Nay ta nguyeän ñem thaân naøy laøm chieác caàu lôùn baéc qua soâng sanh töû. Thaân naøy do voâ löôïng beänh hoaïn, traêm ngaøn sôï haõi, ñaïi tieåu tieän, gaân, huyeát, da, tuyû cuøng lieân keát vôùi nhau maø hình thaønh. Ta neân xaû thaân naøy ñeå caàu Nieát-baøn tòch dieät Voâ thöôïng, voâ löôïng thieàn ñònh, trí tueä, coâng ñöùc ñaày ñuû, thaønh töïu phaùp thaân vi dieäu, ban cho chuùng sanh caùc phaùp an vui.

Hoaøng töû sôï hai anh mình thöông em maø ngaên caûn lieàn thöa vôùi hai anh:

* Hai anh cuøng quyeán thuoäc neân trôû veà nghó tröôùc ñi!

Hoaøng töû Ma-ha-taùt-ñoa trôû laïi choã hoå, côûi aùo moùc leân caây truùc, roài laäp theä nguyeän: “Ta boû thaân naøy nguyeän ñöôïc trí Boà-ñeà, maõi maõi xa lìa ba coõi”.

Noùi xong, hoaøng töû lieàn buoâng mình xuoáng tröôùc maët hoå. Nhöng hoå quaù ñoùi khoâng theå aên ñöôïc. Hoaøng töû lieàn laáy caønh truùc khoâ ñaâm vaøo coå mình, maùu tuoân xuoáng ñaát. Luùc aáy ñaïi ñòa chaán ñoäng, aùnh saùng maët Trôøi vuït taét, Trôøi möa caùc thöù hoa vaø caùc höông thôm. Trong khoâng trung coù tieáng taùn thaùn: “Ñaây laø vieäc chöa töøng coù”.

Hoå lieàn lieám maùu, cô theå daàn daàn hoài phuïc, roài noù ñeán aên thòt Thaùi töû. Noù maïnh meõ trôû laïi nhö xöa. Hoaøng töû Taùt-ñoaû chæ coøn laïi boä xöông.

(Trích kinh Kim Quang Minh quyeån 4)

# *THAÙI TÖÛ NHÔN DÖÔÏC CÖÙU NGÖÔØI BEÄNH:*

Thôøi quaù khöù, ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà maéc naïn beänh dòch voâ cuøng khoán khoå. Vua coõi Dieâm-phuø-ñeà baáy giôø teân laø Ma-heâ-tö-na, thoáng trò

1. 000 thaønh lôùn, uy theá laãy löøng. Töø khi Hoaøng haäu mang thai tay baø chaïm ñeán ngöôøi naøo thì ngöôøi ñoù lieàn heát beänh. Ít thaùng sau, Hoaøng haäu haï sanh moät hoaøng nam, vöøa loït loøng meï Thaùi töû ñaõ noùi:
   * Ta coù theå trò beänh.

Trong khi haï sanh Thaùi töû, caùc Trôøi quyû thaàn trong coõi Dieâm-phuø- ñeà cuøng xöôùng leân raèng:

* + Thaùi töû môùi sanh ra chính laø ngöôøi thuoác.

Lôøi naøy truyeàn ñi khaép nôi neân vua ñaët teân Thaùi töû laø Nhôn Döôïc. Nhöõng ngöôøi maéc beänh ñeán, Thaùi töû lieàn duøng tay hoaëc duøng thaân chaïm vaøo thì ngöôøi beänh lieàn khoûi haún, trong loøng voâ cuøng vui söôùng. Thaùi töû trò beänh suoát moät ngaøn naêm môùi qua ñôøi. Nhöõng ngöôøi beänh nghe tin Thaùi töû ñaõ cheát buoàn baõ khoùc than: “Roài ñaây ai seõ cöùu daân chuùng thoaùt khoûi caên beänh quaùi aùc naøy”.

Hoï hoûi thaêm nôi hoûa thieâu thi theå thaùi tö ûroài ñeán ñoù laáy xöông giaû nhuyeãn ñeå thoa vaøo ngöôøi, beänh lieàn khoûi. Khi boät xöông ñaõ heát, nhöõng ngöôøi beänh chæ caàn ñeán choã thieâu Thaùi töû beänh cuõng laønh.

Phaät noùi:

* + Thaùi töû Nhôn Döôïc nay chính laø ta. (Trích kinh Taïng Boà-taùt quyeån haï)

# *THAÙI TÖÛ TRAÛ CHUYEÄN TUÙC MAÏNG LAÏI CHO PHAÄT:*

Coù moät vò Thaùi töû muoán bieát tuùc maïng cuûa mình neân ñeán hoûi Phaät.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Khoâng neân bieát vì noù chæ khieán cho ngöôøi ta buoàn thoâi!

Thaùi töû coá naøi nó ñeán laàn thöù ba, Phaät môùi trao giôùi, khieán cho ngöôøi aáy bieát ñöôïc tuùc maïng cuûa mình.

Baáy giôø, Thaùi töû thaáy kieáp tröôùc ñoù cuûa mình môùi möôøi laêm tuoái ñaõ cheát, ñöôïc an taùng theo nghi leã cuûa vöông gia. Treân moä coù troàng moät caây baùch lôùn, Thaàn thöùc cuûa Thaùi töû coøn laån quaån nôi thaân, thaáy reã caây baùch sanh tröôûng xuyeân qua tim seõ laøm tim soáng laïi. Baáy giôø, töø giöõ a caây baùch moïc ra laù Thaùi töû thaáy coù deâ ñeán aên. Thaùi töû nghó: “Con deâ aên laù baùch seõ laøm haïi ñeán mình.”

Khi deâ ñeán aên, thaàn thöùc vaøo trong ruoät deâ roài theo phaân ra ngoaøi. Quan laøm vöôøn laáy phaân deâ coù thaàn thöùc boùn caûi. Thaàn thöùc laïi nöông vaøo laù caûi. Luùc aáy, Hoaøng haäu muoán aên caûi, quan laøm vöôøn beøn ra vöôøn

caét caûi. Vì sôï bò dao laøm haïi neân thaàn thöùc raát lo buoàn. Quan laøm vöôøn caét caûi boù laïi daâng leân quan laøm beáp. Quan ñaàu beáp laáy caûi laøm thöùc aên daâng leân Hoaøng haäu, thaàn thöùc Thaùi töû vaøo trong ruoät gaù vaøo thai Hoaøng haäu. Ñuû ngaøy thaùng, sanh ra Thaùi töû. Khi Thaùi töû lôùn, bieát tuùc maïng, lieàn ñeán choã Phaät noùi:

* + Nay con ñem caùi bieát tuùc maïng aáy traû lai cho Ngaøi! Phaät baûo Thaùi töû:
  + Luùc aáy ta khoâng muoán cho con bieát, nhöng con vaãn moät möïc. Giôø bieát roài laïi hoái haän!

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 8)

# *KYØ BAØ HOÏC NGHEÀ:*

Thaønh Vöông xaù coù moät thieáu nöõ teân La-baït-ñeà. Vua cho xaây moät laàu xanh cho La-baït-ñeà vaø ra giaù neáu ai cuøng coâ naøy nguû qua ñeâm phaûi traû hai traêm löôïng vaøng. Ngöôøi ôû caùc nôi thaáy La-baït-ñeà ñeàu traàm troà khen ngôïi.

* + Thaùi töû Voâ UÙy con cuûa Bình Sa Vöông, nguû qua ñeâm vôùi coâ gaùi aáy. Coâ lieàn mang thai. Trong thôøi gian mang thai, coâ ñoùng cöûa phoøng khoâng tieáp khaùch.

Ñeán ngaøy sinh nôõ, La-baït-ñeà sinh ra moät beù trai khoâi ngoâ tuaán tuù. Coâ lieàn laáy vaûi traéng quaán ñöùa beù laïi roài ñem boû trong ngoû heûm. Thaùi töû Voâ Uyù, thaáy boïc vaûi lieàn hoûi ngöôøi haàu:

* + Ñaây laø vaät gì theá?
  + Ñaây laø ñöùa treû.
  + Soáng hay cheát?
  + Coøn soáng.

Thaùi töû sai ngöôøi boàng ñöùa treû veà cho nhuõ maãu chaêm soùc vaø ñaët teân laø Kyø Baø. Ñöùa treû lôùn leân trong tình thöông yeâu cuûa Thaùi töû. Moät hoâm, Thaùi töû goïi noù laïi baûo:

* + Con soáng trong vöông phuû, nhöng khoâng coù taøi caùn gì thì khoâng ñöôïc höôûng suoâng boång loäc cuûa trieàu ñình. Vaäy con neân hoïc laáy moät ngheà.

Kyø Baø vaâng lôøi lieàn ñi ñeán nöôùc Ñaéc-xoa-thi-la, hoïc ngheà thuoác vôùi thaày hoï A-ñeà-leâ teân Taàn-ca-la. Hoïc ñöôïc baûy naêm, Kyø-baø thöa vôùi thaày:

* + Con hoïc ngheà ñeán bao giôø môùi xong?

Vò thaày lieàn ñöa cho Kyø-baø moät caùi soït vaø moät caùi lieàm caét coû vaø baûo Kyø-baø tìm trong voøng moät do tuaàn xem loaïi coû naøo khoâng phaûi laø

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 72

thuoác thì haùi ñem veà. Kyø-baø vaâng lôøi thaày. Anh ta tìm maõi nhöng vaãn khoâng haùi ñöôïc moät caây naøo. Anh ta nhaän thaáy coû caây cuøng taát caû caùc thöù, neáu kheùo phaân bieät bieát roõ coâng duïng cuûa noù thì khoâng coù thöù naøo khoâng phaûi laø thuoác. Lieàn trôû veà thöa laïi vôùi thaày. Vò thaày baûo:

Giôø con coù theå ra ñi, vì con ñaõ hoïc xong ngheà thuoác. Ta laø thaày thuoác hay nhaát trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, sau naøy ta cheát ñaõ coù con noái nghieäp.

Kyø-baø trôû veà thaønh Baø-giaø-ñaø. Trong thaønh naøy, coù vôï cuûa moät vò tröôûng giaû maét beänh ñau ñaàu ñaõ hai möôi naêm. Bieát bao thaày thuoác ñaõ ñeán chöõa trò nhöng vaãn khoâng khoûi. Kyø baø nghe theá lieàn ñeán nhaø tröôûng giaû. Ñeán nôi, ngöôøi gaùc cöûa vaøo thöa laïi vôùi chuû. Vôï tröôûng giaû hoûi:

* + Thaày thuoác töôùng maïo ra sao?
  + Thaày thuoác laø moät thanh nieân treû tuoåi

Baø ta nghó: Caùc vò tröôûng laõo nhieàu kinh nghieäm trong ngheà thuoác coøn khoâng trò khoûi beänh cuûa mình, huoáng chi laø ngöôøi treû tuoåi thieáu kinh nghieäm. Neáu trò khoâng toán tieàn thì ta môùi trò thöû.

Baø lieàn cho môøi thaày thuoác vaøo.

Kyø-baø ñeán phoøng xem beänh vôï tröôûng giaû, roài laáy thuoác hay naáu vôùi söõa toâ, ñem nhoû vaøo muõi vaøo mieäng vôï tröôûng giaû. Vôï tröôûng giaû sai ngöôøi ñeán höùng laáy phaàn thuoác baø nhoå ra, phaàn söõa toâ thì ñem caát, phaàn coøn laïi môùi ñem ñoå ñi. Kyø Baø thaáy vaäy noùi:

* + Chuùt söõa toâ dô naøy baø coøn tieác reû, noùi chi ñeán vieäc traû coâng cho

toâi.

* + Pheùp nhaø ta raát nghieâm nghaët neáu ñoå ñi thì coù ích gì. Ta coù theå

duøng noù ñeå ñoát ñeøn. Ngöôi chæ laø thaày trò beänh quan taâm laøm gì nhöõng chuyeän nhoû nhaët aáy!

Ñieàu trò khoâng bao laâu, beänh vôï tröôûng giaû khoûi haún, baø thöôûng coâng cho Kyø-baø boán möôi ngaøn löôïng vaøng cuøng nhieàu noâ tyø vaø traâu ngöïa. Kyø Baø trôû veà thaønh Vöông xaù, vaøo cung cuûa Thaùi töû Voâ UÙy keå laïi moïi vieäc, ñoàng thôøi ñem taát caû caùc vaät coù ñöôïc daâng leân Thaùi töû. Ñaây laø laàn trò beänh ñaàu tieân cuûa Kyø-baø.

(Trích luaät Töù Phaàn quyeån 2 phaàn 3)

■