CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ

**QUYEÅN 16**

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa taïi moät vöông ñoâ, daân chuùng soáng an vui sung tuùc ; vua coù boán ngöôøi con laø Ñaïi chi, Phoù chi, Tuøy chi vaø Tieåu chi. Caû boán vöông töû ñeán tuoåi tröôûng thaønh ñeàu cöôùi coâng chuùa nöôùc laân caän laøm vôï vaø ñeáu coù taâm nghòch muoán laøm haïi vua cha. Vua cha bieát ñöôïc lieàn ñuoåi taát caû ra khoûi nöôùc, khi ñi ñeán choã hoang vaéng thì löông thöïc ñeàu caïn neân baøn vôùi nhau laø gieát moät ngöôøi vôï trong soá boán ngöôøi vôï ñi theo ñeå laáy thòt laøm löông thöïc. Tieåu chi suy nghó: “ta thaø cheát chöù khoâng gieát ngöôøi, chæ coøn caùch leùn daãn vôï mình chaïy sang nöôùc khaùc”, nghó roài daét vôï chaïy troán. Bò ñoùi khaùt haønh haï neân ngöôøi vôï khoâng theå ñi tieáp ñöôïc nöõa, Tieåu chi suy nghó: “ta ñaõ cöùu coâ aáy thoaùt khoûi boïn La saùt hung aùc, khoâng leõ laïi ñeå coâ aáy cheát ôû nôi ñaây”, nghó roài lieàn caét thòt ôû ñuøi vaø chích maùu ôû tay cho vôï uoáng roài môùi ñi tieáp, cuoái cuøng tôùi moät hang nuùi, hoï ñaøo cuû haùi traùi aên ñeå nuoâi thaân. Beân nuùi coù moät con soâng chaûy qua, trong soâng coù moät ngöôøi bò keû thuø chaët heát tay chaân ñang troâi theo doøng nöôùc vaø ñang gaøo keâu cöùu. Tieåu chi nhaân luùc ra ngoaøi nghe tieâng gaøo keâu cöùu naøy, khôûi taâm thöông xoùt tìm ñeán choã phaùt ra tieáng keâu vaø thaáy ngöôøi aáy ñang bò nöôùc cuoán troâi. Tieåu chi bôi xuoáng vôùt leân bôø, thaáy tay chaân ñeàu khoâng coøn lieàn hoûi nguyeân do, ngöôøi aáy keå laïi sö vieäc, Tieåu chi noùi: “tuy ñang khoå nhöng anh chôù lo, toâi seõ ñem traùi caây ñeán cho anh aên”, noùi roài trôû veà baûo vôï: “haõy khôûi taâm töø chaêm soùc ngöôøi naøy”. Nhôø ñöôïc chaêm soùc neân veát thöông daàn daàn bình phuïc, ngöôøi vôï cuõng vì vaäy sanh duïc nhieãm. Boà-taùt baûn taùnh ít duïc nhieãm, duø coù xuùc chaïm cuõng khoâng sanh duïc nhieãm nhöng phaøm phu thì khaùc; ngöôøi vôï do duïc nhieãm neân muoán cuøng ngöôøi kia laøm vieäc phi phaùp, ngöôøi kia noùi: “toâi saép cheát may maén ñöôïc cöùu soáng, neáu cuøng coâ laøm vieäc phi phaùp naøy töùc laø boäi aân, choàng coâ bieát seõ chaët ñaàu toâi”. Do ngöôøi vôï nhieàu laàn yeâu caàu neân

cuoái cuøng caû hai cuøng tö thoâng vaø khoâng muoán rôøi xa nhau; ngöôøi kia suy nghó: “ngöôøi nöõ naøy say meâ ta, ta tö thoâng vôùi vôï ngöôøi khaùc chính laø ñaïi taëc, ta nhaát ñònh seõ gaëp khoå ñau”, nghó roài lieàn noùi vôùi ngöôøi vôï kia: “neáu choàng naøng bieát ta cuøng naøng tö thoâng thì nhaát ñònh seõ gieát cheát ta khoâng nghi”. Ngöôøi nöõ coù trí taø vaïy khoâng hoïc maø bieát, nghe lôøi naøy roài cho laø phaûi vaø nghó ra moät keá, coâ lieàn laáy y quaán ñaàu roài naèm goái ñaàu treân taûng ñaù. Tieåu chi ñi haùi traùi veà thaáy vaäy lieàn hoûi nguyeân do, ngöôøi vôï ñaùp: “ñaàu em raát ñau nhöùc, tröôùc ñaây heã moãi laàn ñau ñaàu, thaày thuoác baûo laáy caây Thaïch baùch giaõ thoa leân ñaàu lieàn khoûi”, Tieåu chi hoûi: “nôi naøo coù loaïi caây ñoù, ta seõ haùi cho naøng”, ngöôøi vôï noùi: “ôû döôùi khe nuùi saâu coù loaïi caây aáy, muoán haùi ñöôïc caây phaûi thoøng daây baùm theo daây maø xuoáng döôùi, em seõ ôû treân naém daây cho chaøng xuoáng”. Tieåu chi voán laø ñaïi nhaân taùnh chaát tröïc neân nghe theo lôøi vôï coät daây vaøo thaét löng cuûa mình, ñaàu daây kia coät vaøo moät caùi caây roài töø töø xuoáng döôùi khe nuùi, khoâng ngôø ngöôøi vôï ôû treân thaùo daây ra cho ngöôøi choàng rôùt xuoáng khe nuùi. Do höõu tình coù quaû baùo soáng laâu laïi ñöôïc leân ngoâi vua neân khieán bò rôi xuoáng khe nuùi saâu maø khoâng cheát, thaân troâi theo doøng nöôùc ñeán moät nöôùc khaùc. Vua nöôùc naøy vöøa baêng haø laïi khoâng coù con keá vò, caùc ñaïi thaàn baøn vôùi nhau: “chuùng ta neân laäp ai leân keá vò”, hoï lieàn môøi töôùng sö tìm ngöôøi, töôùng sö ñi khaép nôi tìm ngöôøi. Nhö tuïng noùi raèng:

*“Duø traûi qua traêm kieáp, Nghieäp ñaõ taïo khoâng maát, Khi nhaân duyeân hoäi hoïp, Töï thoï laáy quaû baùo”.*

Do nghieäp laøm vua ñaõ chín neân khi Tieåu chi leân bôø ngoài, do oai ñöùc cuûa Boà-taùt neân nôi choã ngoài phaùt aùnh saùng; töôùng sö ñi tôùi thaáy aùnh saùng naøy cho laø töôùng toát cuûa vua neân baùo cho caùc ñaïi thaàn bieát. Caùc ñaïi thaàn choïn ngaøy toát vaø ra lònh daân chuùng trong nöôùc queùt doïn trang hoaøng ñöôøng saù vaø ôû trong cung ñeå laäp Tieåu chi leân ngoâi vua. Vì chöa coù hoaøng haäu neân caùc ñaïi thaàn thoâng baùo cho caùc coâ nöông cuûa nhaø quyù toäc trang ñieåm ñeïp ñeõ ñeán trong cung cho vua tuyeån choïn laøm hoaøng haäu. Vì ngöôøi nöõ maø vua bò khoán khoå neân trong loøng chaùn gheùt khoâng muoán nhìn ngöôøi nöõ, huoáng chi laø choïn laøm hoaøng haäu. Caùc ñaïi thaàn taâu vua: “Ñaïi vöông neân bieát, neáu khoâng coù hoaøng haäu thì vua seõ khoâng coù con noái doõi. Myõ nöõ caùc nôi ñeàu ñaõ tuï hoïp veà ñaây, xin vua haõy choïn laáy moät ngöôøi laøm hoaøng haäu”, vua khoâng chòu vaø noùi toäi loãi cuûa ngöôøi nöõ. Nôi naøo höõu tình coù phöôùc ñöùc thì hoa quaû vaø thöùc uoáng ñeàu ngon ngoït, aên vaøo coù nhieàu khí löïc; töø khi Boà-taùt bò rôi xuoáng khe nuùi trôû ñi, hoa quaû

nôi ñaây khoâng sanh tröôûng nöõa, duø coù cuõng cho ra traùi ñaéng chaùt khoâng muøi vò. Vì theá ngöôøi vôï haïi choàng vaø ngöôøi cuøng tö thoâng kia daàn daàn gaày oám, ngöôøi vôï naøy ñaønh phaûi coõng ngöôøi cuït tay chaân kia ra khoûi nuùi, ñi vaøo xoùm laøng xin aên vaø daàn daàn tôùi kinh ñoâ. Coù ngöôøi hoûi ngöôøi cuït tay chaân laø ai thì coâ ñaùp: “laø choàng toâi, tuy anh aáy coù hình daïng nhö vaäy nhöng toâi khoâng thay loøng”. Theo thoâng tuïc cuûa nöôùc naøy, neáu ngöôøi nöõ heát loøng vôùi choàng thì ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng vaø cung caáp cho moïi thöù. Coù ngöôøi sanh taâm yeáu meán ra nhìn xem, daân chuùng trong thaønh thaáy vieäc naøy roài ñeàu noùi vôùi nhau: “vua noùi ngöôøi nöõ coù nhieàu toäi loãi, haù khoâng thaáy ngöôøi nöõ trinh thuïc naøy coõng choàng cuït tay chaân ñi xin aên ñeå soáng hay sao?”, caùc ñaïi thaàn nghe bieát vieäc naøy lieàn taâu vua, vua lieàn cho goïi ngöôøi nöõ trinh thuïc ñoù vaøo. Khi nhìn thaáy ngöôøi nöõ trinh thuïc naøy, vua lieàn móm cöôøi noùi keä:

*“AÊn thòt ñuøi heát ñoùi, Uoáng maùu ta heát khaùt, Vai coõng ñoáng thòt ñi, Coù trinh thuïc choã naøo? Baøy keá tìm Thaïch baùch, Cho ta rôi xuoáng nuùi, Vai coõng ñoáng thòt ñi, Coù trinh thuïc choã naøo?”*

Vua noùi keä xong, ngöôøi nöõ naøy hoå theïn cuùi ñaàu. Caùc ñaïi thaàn nghe keä xong khoâng hieåu lieàn hoûi vua yù nghóa cuûa baøi keä naøy, vua ñem vieäc tröôùc kia keå laïi. Moïi ngöôøi nghe roài ñeàu khinh gheùt vaø ñuoåi ra khoûi nöôùc.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “Tieåu chi thuôû xöa chính laø thaân ta ngaøy nay, ngöôøi nöõ kia chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña; thuôû xöa khoâng baùo aân, ngaøy nay cuõng vaäy. Ñeà-baø-ñaït-ña laïi coù haønh ñoäng voâ aân, khoâng baùo aân. Caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa taïi moät vöông quoác coù vua teân laø Töï taïi höõu, vua duøng chaùnh phaùp cai trò, tin duøng ngöôøi hieàn, laøm lôïi mình lôïi ngöôøi, thöông daân vaø thöôøng caàu dieäu phaùp neân daân giaøu nöôùc maïnh. Thôøi gian sau, hoaøng haäu sanh ñöôïc moät trai dung maïo ñoan nghieâm, saéc da saùng nhö vaøng roøng, caùnh tay thon daøi, traùn roâng, muõi cao vaø thaúng… ñöôïc ñaët teân laø Töï taïi. Thaùi töû daàn daàn tröôûng thaønh, hoïc thoâng caùc moân hoïc nhö lòch soá, toaùn phaùp… vaø caùc moân kyõ ngheä nhö côõi ngöïa, baén cung… Thaùi töû taùnh hieàn laønh, chaân thaät thöôøng hay boá thí, do bieát Thaùi töû thöôøng hay boá thí neân nhöõng ngöôøi ngheøo khoå ôû xa gaàn ñeàu keùo ñeán caàu xin vaø

ñeàu ñöôïc cho ñaày ñuû. Thôøi gian sau Thaùi töû muoán côûi xe ñeán daïo trong vöôøn uyeån, xe ñöôïc trang nghieâm baèng vaøng baïc löu ly…, caøng xe ñöôïc laøm baèng goã Chieân ñaøn, xe do boán con ngöïa keùo ñang chay nhanh veà phía vöôøn hoa. Luùc ñoù coù moät Baø-la-moân khen Thaùi töû coù oai löïc lôùn vaø noùi keä:

*“Neân bieát ngöôøi theá gian, Nghe tieáng Ngaøi boá thí, Xe baùu quyù troïng naøy, Thí cho Baø-la-moân”.*

Thaùi töû nghe roài hoan hæ xuoáng xe, chæ xe töù maõ vaø noùi keä:

*“Ta buoâng xaû xe naøy, Hoan hæ maø boá thí, Nguyeän thoaùt ly ba coõi, Chöùng Voâ thöôïng Boà-ñeà”.*

Ñöôïc xe, Baø-la-moân lieàn côõi ñi; thôøi gian sau Thaùi töû laïi côõi voi traéng teân laø Vöông taêng tröôûng, ñeán daïo chôi vöôøn uyeån. Voi coù maøu traéng nhö ngoïc Kha tuyeát, coù ñaày ñuû caùc töôùng toát nhö voi cuûa vua trôøi Ñeá thích, ñöùng ñaàu trong caùc voi. Voi böôùc ñi thung dung neân ai cuõng thích nhìn; Thaùi töû ngoài treân mình voi giöõa caùc quyeán thuoäc vaø ngöôøi haàu vaây quanh, gioáng nhö traêng saùng giöõa choøm sao. Luùc ñoù laø vaøo muøa xuaân, traêm hoa ñua nôû, chim hoùt líu lo, vua nöôùc ñòch nghe bieát thaùi nöõ ñang daïo chôi vöôøn uyeån lieàn baûo moät Baø-la-moân ñeán choã Thaùi töû xin voi. Baø-la-moân naøy duøng lôøi hay kheùo noùi keä ñeå xin voi:

*“Caùc höõu tình trôøi, ngöôøi Bieát Ngaøi thích boá thí, Voi traéng lôùn ñang côõi, Xin haõy thí cho toâi”.*

Thaùi töû nghe roài lieàn xuoáng voi, hoan hæ chæ voi vaø noùi keä:

*“Nguyeän xaû voi traéng naøy, Thí cho Baø-la-moân, Nguyeän thoaùt ly ba coõi, Mau chöùng quaû Boà-ñeà”.*

Caùc ñaïi thaàn thaáy vieäc naøy roài lieàn taâu vua, vua nghe roài raát töùc giaän cho goïi Thaùi töû ñeán vaø noùi: “con töø nay khoâng ñöôïc ôû trong nöôùc ta nöõa”, Thaùi töû nghe roài suy nghó: “cha ñaõ töø boû ta, ta vì caàu Voâ thöôïng Boà-ñeà, laøm lôïi ích cho taát caû neân môùi thí voi traéng aáy. Neáu ta ôû nhaø thì ta khoâng theå tuøy tình boá thí, ta neân ñeán trong nuùi röøng tu giôùi haïnh, töø boû gia duyeân, soáng moät mình nôi nuùi röøng, neáu coù ai ñeán xin gì, ta

nguyeän khoâng traùi yù”, nghó roài lieàn ñeán noùi vôùi vôï: “Hieàn thuû, ta muoán vaøo trong röøng tu khoå haïnh”, ngöôøi vôï nghe roài khoâng muoán xa choàng neân noùi: “thieáp vaø caùc con seõ theo chaøng vaøo trong röøng tu ñaïo”, lieàn noùi keä:

*“Hö khoâng khoâng traêng, khoâng aùnh saùng, Ñaát khoâng coù maàm, quaû khoâng sanh*

*Nhö ao hoa sen khoâ caïn nöôùc,*

*Vôï maø khoâng choàng cuõng nhö vaäy”.*

Thaùi töû noùi: “thöôøng phaùp cuûa theá gian heã coù hôïp ñeàu phaûi bieät ly, huoáng chi naøng sanh tröôûng trong cung vua, thaân nöõ yeáu ñuoái phaûi aên ngon, maëc ñeïp, choã nguû aám eâm; ôû trong röøng chæ aên traùi caây, khi ñi haùi traùi phaûi ñi boä, giaãm treân gai goùc vaø tu giôùi haïnh, naøng khoâng theå”, ngöôøi vôï noùi: “duø chòu khoå naøy thieáp cuõng seõ khoâng thoái taâm”, Thaùi töû noùi: “neáu naøng ñaõ noùi lôøi naøy thì xin chôù coù queân”. Sau ñoù Thaùi töû ñeán choã vua cha chaép tay noùi keä:

*“Xin cha tha thöù loãi cho con, Ñaõ ñem voi cho Baø-la-moân , Do loãi naøy, con nay vaøo röøng,*

*Nguyeän quoác khoá ngaøy caøng taêng theâm”.*

Vua cha nghe roài ngheïn ngaøo noùi khoâng ra tieáng, khoâng chòu ñöôïc noåi khoå bieät ly neân noùi: “con neân ôû laïi vaø ñöøng vaøo röøng vaø cöù tuøy yù boá thí”, Thaùi töû noùi keä:

*“Ñaïi ñòa vaø nuùi röøng, Coøn coù theå chuyeån dôøi Con ñoái vôùi ngöôøi xin, Taâm thí khoâng thay ñoåi”.*

Noùi keä roài Thaùi töû laïy taï töø bieät phuï vöông, daân chuùng trong thaønh buoàn baõ tieãn ñöa Thaùi töû ra khoûi thaønh, traêm ngaøn quyeán thuoäc cuõng cuôõi xe ñi theo tieãn ñöa Thaùi töû. Luùc ñoù coù ngöôøi nghe daân chuùng trong thaønh ñoàng loaït khoùc lôùn lieàn hoûi nguyeân do, moïi ngöôøi noùi keä:

*“Trong thaønh coù Thaùi töû, Ñem voi baùu boá thí, Vuatraùch ñuoåi ñi xa,*

*Neân chuùng toâi buoàn khoùc”.*

Luùc ñoù Thaùi töû noùi keä töø bieät moïi ngöôøi:

*“Taát caû aân AÙi töø laâu nay, Ñeán khi qua ñôøi cuõng bieät ly,*

*Nhö chim nguû ñeâm taïm ôû caây,*

*Vôï con quyeán thuoäc cuõng nhö vaäy. Taát caû ngöôøi theá gian,*

*Hoäi hoïp aét chia ly”.*

Noùi keä xong lieàn ra ñi, ñi caùch xa thaønh khoaûng chöøng ba möôi daëm thì coù moät Baø-la-moân ñeán noùi vôùi Thaùi töû: “toâi nghe danh tieáng neân ñaõ ñi theo Thaùi töû suoát ba möôi daëm ñöôøng ñeå xin xe töù maõ, xin Thaùi töû haõy thí cho toâi”, Thaùi töû phi thaáy vaäy sanh taâm khinh maïn, duøng lôøi thoâ maéng Baø-la-moân roài noùi keä:

*“Ngöôi thaät laø laï kyø, Noùi laø Baø-la-moân,*

*Maø theo ñeán röøng caây, Xin cho xe töù maõ”.*

Thaùi töû noùi vôùi vôï: “naøng chôù neân noùi lôøi thoâ vôùi Baø-la-moân”, roài noùi keä:

*“Neáu khoâng coù ngöôøi xin, Ta thí ai seõ nhaän,*

*Vì muoán chöùng Boà-ñeà, Boá thí boû taâm tham,*

*Thuø thaéng trong Luïc ñoä, Ñoù laø haïnh Boà-taùt.*

*Vì muoán chöùng Boà-ñeà, Vieân tu Nhaát thieát trí”.*

Noùi keä xong, taâm sanh hoan hæ laïi noùi keä:

*“Ta ñang töø boû caáu xan tham, Thí xe baùu cho Baø-la-moân,*

*Cuøng haïnh vôùi Ñaïi tieân thuôû xöa, Ñeå chöùng ñöôïc Boà-ñeà voâ laäu”.*

Boà-taùt thí xe töù maõ cho Baø-la-moân roài coõng con trai treân vai, vôï beá con gaùi ñi daàn daàn tôùi nuùi röøng vaø ôû trong ñoù tu giôùi haïnh. Moät hoâm coù Baø-la-moân ñeán choã Boà-taùt xin hai ñöùa con cuûa Boà-taùt, luùc ñoù Maïn ñeâ ly ñi haùi traùi khoâng coù ôû nhaø, Baø-la-moân khen ngôïi vaø chuùc Boà-taùt ñöôïc toân thaéng roài noùi keä:

*“Toâi khoâng ngöôøi haàu haï, Cuøng vôï tìm khaép nôi, Nay hai con cuûa Ngaøi, Xin thí cho chuùng toâi”.*

Boà-taùt nghe roài, vì phaûi xa lìa hai con neân suy nghó trong choác laùt, Baø-la-moân noùi: “toâi nghe Ngaøi nguyeän boá thí taát caû neân môùi ñeán xin, vì

sao coøn suy nghó”, roài noùi keä:

*“Danh tieáng cuûa Ngaøi vang khaép nôi, Coù theå töø bi thí taát caû,*

*Nhö tröôùc ñaây ñaõ töøng boá thí, Nay xin Ngaøi haõy thí cho toâi”.*

Boà-taùt noùi keä:

*“Duø cho toâi phaûi xaû thaân maïng,*

*Boån nguyeän toâi cuõng khoâng thay ñoåi, Cho duø thí hai con cho ngöôøi,*

*Toâi roát cuoäc cuõng khoâng thoái chuyeån. Toâi nay xaû hai con,*

*Chæ coøn hai vôï choàng, Taùnh ngöôøi nöõ AÙi naëng, Sôï naøng khoâng soáng ñöôïc. Ngöôøi ñôøi seõ noùi toâi, Khoâng thöông neân boû con, Sao khoâng xaû thaân mình, Laïi ñem thí hai con”.*

Baø-la-moân noùi: “Ngaøi sanh trong doøng hoï vua chuùa, caû ñaïi ñòa ñeàu nghe bieát Ngaøi thöông xoùt chuùng sanh, thöôøng haønh boá thí, ñaõ ñem con höông töôïng boá thí cho Baø-la-moân; laïi thöôøng cöùu giuùp ngöôøi ngheøo thieáu, ai xin gì cuõng ñeàu ñöôïc thoûa maõn, khoâng ñeå veà tay khoâng. Toâi töø xa ñeán xin, ñöøng ñeå toâi uoång coâng, xin ñieàu phuïc ngöïa taâm yù, ñöøng thoái chuyeån taâm ban ñaàu maø khoâng boá thí, ñeå söï mong caàu cuûa toâi luoáng uoång”, keá noùi keä:

*“Danh vang khaép möôi phöông, Boá thí heát taát caû,*

*Xin haõy ruõ loøng thöông, Toaïi loøng toâi mong caàu”.*

Boà-taùt vì phaûi xa lìa hai con yeâu quyù neân lo buoàn suy nghó: “neáu ta xaû thí hai con thì ta vaø Maïn ñeâ ly vì thöông nhôù con maø buoàn khoå; neáu khoâng xaû thí thì thieáu vaø traùi vôùi nguyeän haïnh cuûa ta, Baø-la-moân kia seõ thaát voïng vì ñeán xin khoâng ñöôïc phaûi trôû veà khoâng. Ta thaø chòu ñöïng noãi khoå lôùn chöù khoâng laøm thieáu vaø traùi vôùi nguyeän haïnh ban ñaàu”, nghó roài Boà-taùt quyeát ñònh xaû thí hai con cho Baø-la-moân vaø noùi keä:

*“Ta nay xaû thí con, Nguyeän ñöôïc lôïi ích lôùn, Ñem phöôùc thuø thaéng naøy,*

*Ñoä chuùng sanh thoaùt khoå”.*

Khi Boà-taùt vöøa xaû thí hai con thì ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch, caùc tieân nhaân ôû beân nuùi thaáy hieän töôïng naøy ñeàu kinh ngaïc noùi vôùi nhau: “do phöôùc löïc cuûa ai hay lyù do gì maø ñaïi ñaïi chaán ñoäng nhö theá, haõy quaùn xem laø do theá löïc cuûa ai maø coù ñieàm naøy”, trong soá ñoù coù tieân nhaân cao tuoåi nhaát gioûi veà thieân vaên quaùn xem roài noùi keä:

*“Ñoù laø Boà-taùt thích nuùi röøng,*

*AÊn quaû, uoáng nöôùc suoái nuoâi thaân, Ñang xaû thí hai con thaân yeâu,*

*Neân ñaïi ñòa môùi coù ñieàm naøy”.*

Luùc ñoù hai ñöùa con bieát cha ñaõ quyeát ñònh xaû thí mình, lieàn keâu khoùc roài ñaûnh leã cha baïch raèng: “xin cha thöông xoùt ñöøng xaû thí chuùng con, khoâng coù cha meï chuùng con bieát nöông vaøo ai”, Boà-taùt nghe roài ñau buoàn rôi leä noùi keä:

*“Caùc con haõy neân bieát, Khoâng phaûi cha khoâng yeâu, Vì ñoä chuùng sanh khoå,*

*Neân xaû thí hai con,*

*Ñem phöôùc thuø thaéng naøy, Ñoä chuùng sanh thoaùt khoå, Khieán ra khoûi beán meâ, Cuøng chöùng quaû Boà-ñeà”.*

Hai ñöùa con nghe roài ñau buoàn rôi leä, ngheïn ngaøo noùi keä:

*“Cha ñaõ quyeát ñònh xaû thí con, Con xin gôûi lôøi nhaén laïi meï, Tröôùc ñaây con coù loãi laàm gì, Xin meï thöông xoùt tha thöù con, Vì con coøn quaù nhoû daïi khôø,*

*Khoâng bieát toân kính vaâng lôøi meï, Nay khoâng theå baùo ñaùp töø aân, Nhöõng toäi nhö theá xin tha thöù”.*

Noùi keä roài, hai ñöùa con ñaûnh leã höõu nhieãu cha ba voøng, hai maét ñaåm leä töø bieät cha maø ñi; Boà-taùt nghe lôøi bi thöông cuûa con, trong loøng ñau buoàn caøng phaùt taâm Boà-ñeà roài trôû vaøo am. Khi hai ñöùa con vöøa rôøi khoûi am thì ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi lieàn chaán ñoäng saùu caùch, voâ löôïng chö thieân ôû treân hö khoâng ñeàu khen laï thay vaø noùi keä:

*“Oai ñöùc xaû thí thaät laï kyø, Taâm Boà-ñeà chaéc chaén nhö vaäy,*

*Caû hai ñöùa con thaân sanh,*

*Cuõng xaû thí, taâm khoâng hoái tieác”.*

Luùc ñoù ngöôøi meï haùi traùi caây xong, ñang treân ñöôøng trôû veà, thaáy ñaïi ñòa chaán ñoäng neân böôùc ñi voäi vaõ. Moät vò thieân thaáy vaäy lieàn hoùa ra moät con sö töû caùi chaän ñöôøng trôû veà, vì sôï ngöôøi meï naøy trôû veà kòp seõ ngaên caûn haïnh thí cuûa Boà-taùt. Ngöôøi meï noùi keä:

*“Sö töû ngöôi laø vôï vua thuù, Vì sao laïi chaän ñöôøng ta ñi,*

*Ta cuøng ngöôøi ñeàu ñang thôø choàng, Xin ngöôi haõy mau traùnh ñöôøng ta. Ngöôi laø vôï sö töû, vua thuù,*

*Ta laø vôï cuûa vua loaøi ngöôøi, Theo phaùp nhaân nghóa keát chò em, Haõy mau traùnh ñöôøng cho ta ñi”.*

Luùc ñoù sö töû caùi hieän laïi boån hình vaø traùnh ñöôøng, ngöôøi meï treân ñöôøng veà thaáy ñuû nhöõng vieäc quaùi laï nhö treân hö khoâng coù tieáng khoùc bi ai, trong nuùi röøng coù tieáng khoùc cuûa höõu tình… neân trong loøng lo laéng suy nghó: “chaéc laø hai con ta gaëp vieäc chaúng laønh roài”, nghó roài lieàn noùi keä:

*“Maét toâi ñang maùy ñoäng, Nghe quaï keâu quaùi gôõ, AÉt coù khoå bieät ly,*

*Con ta coøn hay maát, Maø thaáy ñaát chaán ñoäng. Taâm ta caøng baát an, Chaéc laø maát hai con, Taâm ta nhö löûa ñoát”.*

Veà ñeán truù xöù voäi nhìn ngoù khaép nôi tìm kieám hai con nhöng khoâng thaáy, taâm ngöôøi meï sanh meâ loaïn suy nghó: “chaéc laø chuùng ñang chôi vôùi nai con hoaëc ñaép ñaát laøm thaønh ñeå vui chôi, hoaëc laø ñang nguû ôû beân trong”. Vaøo beân trong thaáy Thaùi töû lieàn hoûi con toâi ñaâu, Thaùi töû noùi: “coù moät Baø-la-moân ñeán xin neân toâi ñaõ ñem hai con boá thí, xin naøng haõy tuøy hæ”. Ngöôøi meï nghe roài lieàn nhö nai meï bò truùng teân ñoäc, nhö chim cuùt meï maát con, nhö boø meï maát con, trong loøng ñau buoàn ngaát xæu xuoáng ñaát hoài laâu môùi tænh roài noùi keä:

*“Hai con cuûa ta maët nhö hoa, Tay chaân meàm maïi nhö caùnh sen, Ñoàng thôøi phaûi chòu noãi khoå naøy, Xa lìa ta ra ñi moät mình”.*

Luùc ñoù vua trôøi Ñeá thích thaáy Boà-taùt vaø phu nhaân ñaõ laøm vieäc khoù laøm neân cuøng chö thieân treân coõi trôøi Tam thaäp tam töø hö khoâng xuoáng, aùnh saùng chieáu röïc rôõ choã Boà-taùt ôû roài noùi keä ñeå khích phaùt taâm Boà-taùt cho theâm kieân coá. Vua trôøi Ñeá thích suy nghó: “nay Boà-taùt chæ con coù phu nhaân Maïn ñeâ ly haàu haï, neáu coù ai ñeán xin chaéc cuõng ñem xaû thí thì khoâng coøn ai haàu haï Boà-taùt nöõa. Ta neân quyeàn bieán theo xin roài gôûi laïi cho Boà-taùt”, nghó roài vua trôøi Ñeá thích lieàn hoùa laøm moät Baø-la-moân ñeán choã Boà-taùt noùi keä:

*“Ngöôøi nöõ naøy dung nhan raát ñeïp, Chæ chuyeân taâm thôø moät ngöôøi choàng, Phu nhaân ñeïp, toân quyù nhö vaäy,*

*Haõy xaû thí ñeå haàu haï toâi”.*

Phu nhaân nghe roài trong loøng vöøa buoàn vöøa giaän noùi keä:

*“Ngöôi laø ngöôøi tham AÙi, voâ sæ, Laø ngöôøi cöïc aùc treân theá gian, Neáu nhö bieát phaùp, bieát toân nghi, Sao laïi theo choàng cöôõng xin ta”.*

Luùc ñoù phu nhaân thaáy Boà-taùt quay laïi nhìn mình, lieàn noùi keä:

*“Nay taâm thieáp khoâng buoàn, Cuõng khoâng lo thaân khoå, Chæ lo chaøng moät mình, Laøm sao maø soáng ñöôïc”.*

Boà-taùt noùi keä:

*“Ta ôû nôi ñaây khoâng phaûi lo, Ta caàu kieân coá khoâng hoaïi ñaïo,*

*Naøng haõy cung kính theo oâng aáy, Ta nhö thuù hoang cheát trong röøng. Nay ta boá thí laàn cuoái cuøng,*

*Sau khi naøng ñi, ta khoâng lo”.*

Boà-taùt hoan hæ noùi theâm nöûa baøi keä naøy roài moät tay caàm tay phu nhaân, moät tay caàm bình nöôùc taém noùi vôùi Baø-la-moân raèng:

*“Ngöôøi naøy trong saïch khoâng bôïn nhô, Noùi naêng laøm vieäc kheùo thöøa söï,*

*Toâi ñem ngöôøi vôï quyù troïng naøy, Nay thí cho anh, haõy gìn giöõ”.*

Boà-taùt xaû thí vôï roài lieàn phaùt nguyeän: “nguyeän ñem phöôùc xaû thí naøy ñeå sôùm ñöôïc thaønh Phaät quaû”, Boà-taùt phaùt nguyeän vöøa xong, ñaïi ñòa lieàn chaán ñoäng saùu caùch. Khi Baø-la-moân daãn phu nhaân ñi ñöôïc moät

khoaûng ñöôøng thì phu nhaân nhaân ñau xoùt than thôû: “nay toâi ñaõ xa ngöôøi choàng ñaùng kính vaø hai con thaân yeâu, khoâng bieát ñôøi tröôùc toâi ñaõ gaây nghieäp gì maø phaûi chòu quaû baùo naøy”, vua trôøi Ñeá thích nghe roài lieàn hieän laïi boån hình noùi keä:

*“Ta chaúng phaûi Baø-la-moân,*

*Cuõng chaúng phaûi ngöôøi, laø Ñeá thích, Ñaïi thieân vöông phaù ñöôïc A-tu-la , Thaâm taâm ta raát thöông xoùt coâ,*

*Coù öôùc nguyeän gì, ta giuùp cho”.*

Phu nhaân nghe roài vui möøng leã baùi roài noùi keä:

*“Vua trôøi ngaøn maét cöùu con toâi, Lìa boû thaân heøn ñöôïc giaûi thoaùt, Gaëp laïi vua cha ñöôïc vui veû,*

*Vua trôøi Ñeá thích, con nguyeän vaäy”.*

Vua trôøi Ñeá thích nghe roài lieàn daãn phu nhaân trôû laïi choã Boà-taùt, tay phaûi naém tay phu nhaân ñöa cho Boà-taùt noùi raèng: “toâi ñem ngöôøi nöõ naøy gôûi cho Thaùnh giaû ñeå coâ aáy haàu haï ngöôøi, neáu coù ai ñeán xin thì khoâng ñöôïc ñem cho, vì ñaây laø cuûa ngöôøi khaùc gôûi; neáu cuûa ngöôøi khaùc gôûi maø ñem cho thì bò ngöôøi ñôøi cheâ traùch”. Sau ñoù vua trôøi Ñeá thích ñeán choã Baø-la-moân ñaõ daãn hai ñöùa con cuûa Boà-taùt ñi, khieán cho oâng ta meâ muoäi khoâng töï chuû maø daãn chuùng trôû veà laïi thaønh cuõ, rao baùn chuùng ôû trong chôï ñeå caùc ñaïi thaàn nghe thaáy. Caùc ñaïi thaàn nghe thaáy roài lieàn ñeán taâu vua: “coù ngöôøi ñem hai chaùu cuûa vua laø Duyeät yù vaø Haéc nhó rao baùn ôû trong chôï, khoâng chuùt xoùt thöông”, vua nghe roài raát kinh ngaïc vaø ñau loøng lieàn sai söù ñeán choã ngöôøi ñoù daãn chuùng veà; caùc cung nhaân vaø daân chuùng trong thaønh nghe bieát vieäc naøy thaûy ñeàu xoùt thöông than thôû. Khi söù daãn hai chaùu ñeán choã vua, vua thaáy hai chaùu maëc quaàn aùo raùch röôùi, ñoùi khaùt oám gaày vaø dô baån; vua ñau loøng ngaát xæu ngaõ töø treân toøa sö töû xuoáng ñaát hoài laâu môùi tænh, baù quan vaø caùc cung nhaân ñeàu xoùt thöông rôi nöôùc maét. Vua tænh roài baûo caùc ñaïi thaàn: “tuy ôû trong röøng maø con ta vaãn khoâng ngöøng boá thí, haõy sai söù ñeán ñoùn veà”, khoâng bao laâu sau vua baêng haø, caùc ñaïi thaàn ñeán nghinh ñoùn Thaùi töû trôû veà noái ngoâi vua. Sau khi leân ngoâi, vua lieàn môû hoäi ñaïi thí ñeå cuùng döôøng taát caû Sa moân, Baø-la-moân vaø boá thí cho taát caû nhöõng ngöôøi ngheøo khoå coâ ñoäc khoâng xeûn tieác, cho ñeán taát caû baø con thaân höõu thaûy ñeàu ñöôïc nhôø aân. Vua ñem coâng ñöùc boá thí nguyeän raèng:

*“Vì caàu quaû Boà-ñeà, Taâm hoan hæ boá thí,*

*Saùt lî, Baø-la-moân, Pheä xaù, Thuû ñaø la, Vaø Chieân ñaø la aùc.*

*Ngöôøi trì giôùi thanh tònh, Ñem vaøng baïc ngoïc baùu, Söù giaû vaø noâ boäc,*

*Nam nöõ vaø vôï con, Ñeàu duøng taâm xaû thí,*

*Ñeå ñöôïc thaân thanh tònh. Ñôøi naøy vaø ñôøi sau,*

*Nhö vua cöùu con chaùu, Baø-la-moân ñöôïc cuûa,*

*Quyeán thuoäc ñeàu vui möøng, Ñöôïc an oån nhö vaäy,*

*Ñeàu do con chaùu vua, Cho ta laø toái thöôïng, Ngöôøi naøy laø phöôùc ñieàn,*

*Ñaùng ñöôïc thoï cuùng döôøng, Cho neân ñöôïc cuûa baùu”.*

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “Thaùi töû thuôû xöa chính laø thaân ta ngaøy nay, Baø-la-moân chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Naøy caùc Bí-soâ, ñöôïc cuùng döôøng chuùt ít coøn phaûi nhôù aân, huoáng chi laø ñöôïc cuùng döôøng nhieàu”.

Luùc ñoù Phaät ôû taïi Truùc vieân thaønh Vöông xaù, taïi thaønh Chieâm ba coù moät tröôûng giaû teân laø Baûo ñöùc, nhaø giaøu coù nhieàu cuûa baùu, thoï duïng ñaày ñuû. Tröôûng giaû cöôùi vôï khoâng bao laâu thì ngöôøi vôï coù thai… thôøi gian sau, luùc tröôûng giaû ñeán thaønh Vöông xaù thì ôû nhaø vaøo ngaøy coù sao Nöõ, ngöôøi vôï haï sanh moät trai dung maïo ñoan chaùnh ai cuõng thích nhìn, döôùi chaân ñöùa beù coù loâng daøi boán ngoùn tay maøu hoaøng kim. Ngöôøi vôï sai söù ñeán thaønh Vöông xaù baùo cho tröôûng giaû bieát tin naøy, tröôûng giaû hoûi söù giaû laø vöøa noùi gì, ñaùp laø phu nhaân sanh con trai, tröôûng giaû laïi hoûi vöøa noùi gì, laïi ñaùp laø sanh con trai, cöù nhö theá raát nhieàu laàn neân söù giaû khoâng ñaùp nöõa maø hoûi tröôûng giaû vì sao hoûi hoaøi nhö vaäy, tröôûng giaû noùi: “neáu anh ñaùp moät traêm laàn thì toâi seõ cho anh moät traêm thoûi vaøng, nhöng anh chæ ñaùp coù ba laàn neân toâi chæ cho anh ba thoûi vaøng”, noùi roài baûo söù giaû trôû veà baûo ngöôøi giöõ kho laáy trong kho ra hai möôi öùc cuûa baùu duøng vaøo vieäc lo aên uoáng haèng ngaøy cho ñöùa con trai ; sau ñoù ñeán gaëp vua taâu raèng: “vôï thaàn vöøa haï sanh moät trai”, vua noùi: “ta ban cho con oâng thaønh Chieâm ba vaø voi baùu xinh ñeïp”, taâu vôùi vua xong, tröôûng

giaû lieàn trôû veà nhaø. Sau hai möôi moát ngaøy tröôûng giaû môû hoäi aên möøng vaø ñaït teân cho ñöùa beù, quyeán thuoäc noùi: “ñöùa beù sanh vaøo ngaøy coù sao Nöõ, neân ñaët teân laø Nöõ tinh”. Tröôûng giaû giaùo Nöõ tinh cho taùm baø nhuõ maãu chaêm soùc: hai baø cho buù, hai baø lo aúm boàng, hai baø lo taém giaët, hai baø lo vieäc chôi ñuøa vôùi beù, ñöùa beù daàn daàn lôùn khoân nhö hoa sen trong nöôùc. Ñeán tuoåi tröôûng thaønh hoïc thoâng caùc moân hoïc vaø caùc moân kyõ thu- aät thaûy ñeàu thoâng ñaït, moïi ngöôøi ñua nhau ñem con gaùi ñeán gaû. Tröôûng giaû xaây cho con ba loaïi phoøng oác vaø vöôøn caây öùng hôïp vôùi ba muøa xuaân haï ñoâng, laïi tuyeån choïn ba loaïi cung nhaân thöôïng trung haï vaø moâi ngaøy duøng naêm traêm löôïng vaøng cho vieäc aên uoáng cuûa con trai.

Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña khuyeân Thaùi töû A-xaø-theá laøm aùc: “phuï vöông cuûa Ngaøi toùc ñaõ baïc maø coøn khoâng chaùn vieäc cuøng ngöôøi nöõ thoï laïc, nay Thaùi töû ñaõ tröôûng thaønh maø vua khoâng chòu truyeàn ngoâi”, Thaùi töû hoûi neân laøm gì, Ñeà-baø-ñaït-ña noùi: “phaûi laøm vieäc hôn ngöôøi, heã coù mong caàu thì khoâng coù vieäc gì maø khoâng daùm laøm”. Luùc ñoù vua muoán ñem chaùo söõa ñeán trong Truùc vieân cho Nhö lai duøng thì A-xaø-theá ñöùng ôû giöõa ñöôøng, phoùng giaùo nhoïn ñeå gieát vua nhöng laïi laøm beå baùt chaùo söõa, vua lieàn quay veà. Phaät nhôø Tha taâm trí neân bieát tröôùc moïi vieäc, lieàn baûo Muïc lieân: “Ñeà-baø-ñaït-ña khuyeân Thaùi töû taïo caùi nhaân ñòa nguïc, vua Taàn-tyø-sa-la muoán mang chaùo ñeán cho ta thì bò A-xaø-theá laøm beå baùt chaùo. Thaày haõy ñeán choã con trai cuûa tröôûng giaû Baûo ñöïc ôû thaønh Chieâm ba xin chaùo mang veà ñaây”, toân giaû Muïc lieân vaâng lôøi Phaät nhaäp ñònh, aån thaân taïi thaønh Vöông xaù roài hieän ra ôû thaønh Chieâm ba. Luùc ñoù tröôûng giaû töû naøy ñang thôø thaàn maët trôøi lieàn thaáy Muïc lieân töø trong aùnh maët trôøi hieän ra, heát söùc kinh ngaïc noùi keä:

*“Nay thaáy thaàn maët trôøi, Töø maët trôøi hieän ra,*

*Xin hoûi ai hieän thaân, Coù phaûi thaàn maët trôøi, Hay laø trôøi Ña vaên, Hay laø trôøi Ñeá thích?”*

Toân giaû Muïc lieân quaùn bieát yù cuûa tröôûng giaû töû lieàn noùi keä:

*“Khoâng phaûi thaàn maët trôøi, Khoâng phaûi trôøi Ña vaên, Cuõng khoâng phaûi Ñeá thích, Laø ñeä töû Maâu ni,*

*Vôùi ñaày ñuû oai quang, Ñeán nôi ñaây xin chaùo,*

*Cuùng döôøng cho Theá toân”.*

Tröôûng giaû töû hoûi Phaät nhö theá naøo, Muïc lieân noùi keä:

*“Haït caûi khoâng theå saùnh Tu di, Löûa ñom ñoùm khoâng saùnh maët trôøi,*

*Nöôùc daáu chaân boø khoâng saùnh bieån, Caùc ngoaïi ñaïo khoâng saùnh baèng Phaät”.*

Tröôûng giaû töû laïi hoûi Nhö lai thuoäc doøng hoï naøo, toân giaû Muïc lieân noùi: “coù sa moân Kieàu-ñaùp-ma thuoäc doøng hoï Thích ca töø boû vöông vò, caïo boû raâu toùc, thaân maëc phaùp phuïc, chaùnh tín xuaát gia, tu chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Boà-ñeà, vò ñoù chính laø Phaät”, do tröôùc nay chöa töøng nghe noùi veà Phaät, nay boãng ñöôïc nghe neân tröôûng giaû töû hoan hæ, ñem caùc moùn aên trò giaù naêm traêm tieàn vaøng sôùt vaøo baùt ñeå daâng cuùng Phaät. Toân giaû Muïc lieân nhaäp ñònh roài aån thaân taïi thaønh Chieâm ba, hieän trôû laïi trong Truùc vieân thaønh Vöông xaù roâi daâng baùt thöùc aên cho Theá toân. Luùc ñoù vua Taàn-tyø-sa-la laïi mang chaùo ñeán, nghe ñöôïc muøi thôm cuûa thöùc aên naøy lieàn cho laø cuûa vua trôøi Ñeá thích cuùng döôøng Phaät vaø Phaät khoâng theå duøng moùn chaùo cuûa mình nöõa. Vua hoûi Phaät: “coù phaûi thöùc aên naøy laø cuûa vua trôøi Ñeá thích cuùng döôøng Theá toân khoâng?”, Phaät noùi: “trong nöôùc cuûa vua coù thaønh teân Chieâm ba, con trai cuûa tröôûng giaû ôû ñoù haèng ngaøy duøng naêm traêm tieàn vaøng cho vieäc aên uoáng. Bí-soâ Muïc lieân ñaõ ñeán ñoù khaát thöïc mang veà, tröôûng giaû töû ñoù coù phöôùc löïc nhö theá”, vua nghe roài sanh taâm hoan hæ, muoán sai söù môøi ñeán. Phaät bieát yù vua neân noùi: “Ñaïi vöông chôù xem thöôøng maø sai söù môøi ñeán, Ñaïi vöông coù theå aên thöû thöùc aên coøn laïi ôû trong baùt cuûa ta khoâng?”, vua noùi: “con thuoäc doøng vua toân quyù ñöôïc quaùn ñaûnh thì khoâng theå aên thöùc aên dö cuûa ngöôøi khaùc, nhöng Phaät laø Phaùp vöông baûo con aên thì con seõ aên”, noùi roài vua aên, Phaät hoûi: “töø tröôùc ñeán nay, Ñaïi vöông ñaõ ñöôïc tuøy yù aên thöùc aên nhö vaäy chöa?”, vua noùi: “töø tröôùc ñeán soáng trong cung vaø hieän ñöôïc laøm vua, nhöng chöa töøng ñöôïc tuøy yù aên thöùc aên nhö vaäy”, Phaät noùi: “Ñaïi vöông neân bieát, tröôûng giaû töû kia laø ngöôøi coù phöôùc ñöùc lôùn, thöôøng aên thöùc aên thöôïng vò nhö theá”. Vua ñaûnh leã Phaät roài trôû veà cung ra bònh chuaån bò boán binh ñeå ñeán thaønh Chieâm ba, quaàn thaàn hoûi nguyeân do, vua noùi: “ta muoán gaëp con trai cuûa tröôûng giaû Baûo ñöùc”, quaàn thaàn noùi: “ngöôøi aáy ôû trong nöôùc cuûa vua, vua chæ caàn sai söù goïi ñeán, caàn gì vua phaûi ñeán”, vua noùi: “ngöôøi aáy coù phöôùc ñöùc lôùn, khoâng theå sai söù goïi ñeán”, quaàn thaàn noùi: “chuùng thaàn coù caùch, khoâng caàn vua sai söù goïi, ngöôøi aáy cuõng töï ñeán”, vua noùi tuøy yù khanh. Ñaïi thaàn lieàn vieát thö sai söù mang tôùi cho tröôûng giaû, trong thö baûo phaûi queùt doïn thaønh aáp

nghinh ñoùn Ñaïi vöông vaø Thaùi töû. Tröôûng giaû töû nghe vua ñeán thì vui möøng, nhöng nghe Thaùi töû baûn taùnh hung aùc thì sôï coù raéc roái xaûy ra. Sau ñoù ñaïi thaàn laïi vieát thö noùi vua vaø Thaùi töû ñeàu khoâng ñeán, laïi baûo xaây ñaäp ngaên nöôùc cuûa soâng Caêng giaø ; tröôûng giaû lo buoàn suy nghó: “chaéc laø muoán tröøng phaït ta neân môùi baûo laøm vieäc naøy”. Daân chuùng thaønh Chieâm ba tuï taäp laïi cuøng vieát thö gôûi cho ñaïi thaàn, trong thö vieát: “vì sao Ngaøi vieát thö noùi laø vua vaø Thaùi töû ñeán, sau ñoù noùi laø khoâng ñeán roài laïi baûo xaây ñaäp ngaên nöôùc cuûa soâng Caêng giaø?”, Ñaïi thaàn ñoïc thö roài vieát thö noùi: “vua vaø Thaùi töû khoâng ñeán, chæ laø vua muoán ñöôïc gaëp con trai cuûa tröôûng giaû Baûo ñöùc maø thoâi, vò aáy haõy mau ñeán gaëp vua”, daân chuùng thaønh Chieâm ba ñoïc thö roài leùn cho ngöôøi ñeán thaønh Vöông xaù do xeùt thaät hö, bieát roài lieàn ñeán noùi vôùi tröôûng giaû Baûo ñöùc laø vua thaät söï muoán gaëp con trai cuûa tröôûng giaû, tröôûng giaû noùi: “neáu moãi nhaø trong thaønh naøy cho moät ngöôøi con ñi theo con toâi thì toâi seõ cho noù ñi”, daân chuùng trong thaønh ñeàu laøm theo lôøi cuûa tröôûng giaû. Tröôûng giaû lieàn noùi vôùi con: “vua AÛnh thaéng muoán ñöôïc gaëp con, chaéc laø vua nghe noùi döôùi chaân con coù loâng maøu hoaøng kim neân muoán xem. Con chôù ñöa chaân cho vua xem, con haõy mang theo moät haït chaâu baùu ñeán ñaûnh leã vua roài ñaët leân chaân vua roài lui qua moät beân ngoài kieát giaø thì loâng maøu hoaøng kim döôùi loøng baøn chaân seõ hieän ra”, ngöôøi con ñaùp: “con seõ laøm nhö lôøi cha daïy”. Luùc ñoù tröôûng giaû suy nghó: “ta neân cho con ta ñi baèng voi, ngöïa, xe hay ñi thuyeàn”, laïi nghó: “ñi thuyeàn laø an oån nhaát”, nghó roài lieàn cho ñoùng thuyeàn, trong thuyeàn saép ñaët ñuû loaïi caây caûnh, laïi coù caùc loaïi chim ñeïp vaø cho nhieàu theå nöõ theo haàu haï ñeå ñi ñeán thaønh Vöông xaù.

■