**SOÁ 167**

PHAÄT NOÙI KINH THAÙI TÖÛ MOÄ PHAÙCH (1)

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

Nhö vaày toâi nghe:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn Caáp coâ ñoäc, röøng Kyø-ñaø thuoäc nöôùc Xaù-veä. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Kieáp tröôùc cuûa Ta laø thaùi töû Moä Phaùch, con vua nöôùc Ba-la-naïi. Khi môùi sinh thaùi töû ñaõ coù töôùng khaùc thöôøng, hình daùng khoâi ngoâ tuaán tuù khoâng ai saùnh kòp. Thaùi töû töï bieát vieäc voâ soá ñôøi tröôùc, caùc vieäc toäi phöôùc, thieän aùc vaø thoï quaû baùo daøi ngaén, toát, xaáu, cheát ñi vaø sinh ra nôi naøo thaùi töû ñeàu bieát roõ.

Maõi ñeán naêm möôøi ba tuoåi, thaùi töû vaãn khoâng noùi ñöôïc. Vua cha chæ coù moät ngöôøi con, töông lai seõ tieáp noái ngoâi baùu neân nhaân daân caû nöôùc ñeàu yeâu meán thaùi töû. Vì nhôù laïi voâ soá kieáp tröôùc, nhöõng söï hoïa phöôùc, maát, coøn... Theá neân thaùi töû vaãn im laëng cho ñeán naêm möôøi ba tuoåi. Thaùi töû xem thöôøng hình haøi, yù chí ñeå nôi vaéng laëng, khoâng quan taâm ñeán söï ñoùi laïnh, soáng ñaïm baïc chaát phaùt, yù nhö caây khoâ, tuy coù tai maét nhöng khoâng theøm nghe thaáy, trí suy nghó tuy saâu xa maø gioáng nhö khoâng taâm chí, khoâng sôï oâ nhuïc cuõng khoâng yeâu gheùt, nhö muø nhö ñieác khoâng noùi vieäc gì caû, xem cuõng nhö ngöôøi coù maét maø khoâng thaáy ñöôøng.

Vua cha lo buoàn khoå naõo vaø raát laáy laøm xaáu hoå vôùi nöôùc laân caän vì sôï hoï bieát seõ cheâ cöôøi. Do ñoù nhaø vua cho goïi caùc vò Baø-la-moân trong nöôùc ñeán hoûi.

–Vì sao thaùi töû khoâng theå noùi ñöôïc? Ngöôøi Baø-la-moân xem töôùng thöa:

–Ñaây laø moät ngöôøi con aùc, tuy coù hình töôùng ñoan nghieâm tuaán tuù nhöng trong loøng ngaám ngaàm ñieàu baát thieän, muoán haïi phuï vöông cho maát nöôùc tieâu dieät toå toâng. Chaúng bao laâu nöõa nhaø vua khoâng theå nuoâi döôõng ñöôïc. Thaùi töû khoâng noùi ñöôïc thì ích lôïi gì cho nhaø vua? Baây giôø ñaïi vöông roõ roài thì khoâng neân ñeå thaùi töû soáng nöõa, nhöõng ngöôøi con aùc nhö theá neân ñeà phoøng caån thaän. Vì theá ñaïi vöông chôù ñeå thaùi töû soáng laøm gì, ñaïi vöông neân ñem thaùi töû choân soáng cho roài, luùc aáy ñaïi vöông môùi coù theå baûo veä quoác gia vaø an toaøn doøng doõi, veà sau seõ sinh ñöôïc quyù töû, neáu khoâng raát laø nguy hieåm.

Nhaø vua tin lôøi keû ngu cuoàng, cho raèng quaû ñuùng nhö vaäy, neân trong loøng buoàn baõ ñöùng ngoài khoâng yeân, khoâng maøng xem muùa haùt, chaúng buoàn aên ngon, maëc ñeïp. Nhaø vua baøn baïc cuøng caùc quan ñaïi thaàn vaø tröôûng giaû:

–Baây giôø chuùng ta phaûi laøm caùch naøo? Coù vò quan taâu:

–Ñem boû thaùi töû vaøo nuùi saâu khoâng coù ngöôøi.

Hoaëc coù vò quan taâu:

–Neùm thaùi töû xuoáng doøng nöôùc saâu. Coù moät vò quan taâu:

–Phaûi nhö lôøi thaày töôùng Baø-la-moân noùi, nhaø vua cho laøm caùi haàm saâu coù loái vaøo nhö caên phoøng, roài caáp cuûa caûi löông thöïc vaø cho naêm ngöôøi phuïc vuï ñeå soáng trong haàm ñoù, maïng soáng thaùi töû luùc ñoù coi nhö khoâng coøn vaø chaám döùt taát caû caùc haønh ñoäng.

Vua cha nghe lôøi ñeà nghò cuûa vò quan aáy, saùng sôùm sai ngöôøi phuïc vuï baèng moïi caùch ñöa thaùi töû ñi choân. Thaùi töû raát xoùt xa cho haønh ñoäng ngu si meâ muoäi naøy, ngaøi voâ cuøng thöông xoùt hoï. Maãu haäu thöông con ñau ñôùn trong loøng noùi:

–Ta voâ phöôùc sinh con maïng baïc môùi gaëp phaûi tai öông naøy, ruoät gan ta ñöùt ñoaïn ñau ñôùn bieát döôøng naøo, loøng ta thöông caûm bieát döôøng naøo.

Söï baát ñaéc dó hoaøng haäu mieãn cöôõng ñeå thaùi töû ñi, baø daën doø ngöôøi chôû thaùi töû ñi choân, phaûi laáy taát caû y phuïc, chuoãi ngoïc, chaâu baùu cuûa thaùi töû ñaõ duøng ñem theo cho ngaøi.

Ñeán nôi ngöôøi phuïc vuï baûo thaùi töû côûi heát y phuïc chaâu baùu ra ngoaøi ñem ñaët moät beân, roài hoï môùi baét ñaàu laøm haàm. Haàm ñaøo chöa xong, Moä Phaùch ôû treân xe moät mình mieân man suy nghó vaø töï noùi:

–Töø vua cha cho ñeán nhaân daân, ai cuõng cho raèng ta laø ngöôøi caâm ñieác khoâng theå noùi ñöôïc. Sôû dó ta khoâng noùi laø chính vì muoán xaû boû nhöõng duyeân raøng buoäc ôû ñôøi, traùnh bao ñieàu phieàn toaùi ñeå ñöôïc an thaân cöùu giuùp chuùng sinh thoaùt khoå. Nay ngöôïc laïi, ta laïi bò keû cuoàng si doái traù laøm haïi, ñaõ maát thaân maïng coøn bò ngöôøi khaùc ñem choân soáng.

Thaùi töû laëng im laáy y phuïc vaø chaâu baùu ñem ñi. Boïn ngöôøi laøm huyeät khoâng bieát Moä Phaùch ñaõ ñem ñoà ñaïc ra ñi. Khi aáy Moä Phaùch ñi ñeán beân bôø soâng taém goäi saïch seõ vaø duøng höông xoa thaân theå, roài ñem taát caû y phuïc chuoãi ngoïc ñeán choã ñaøo huyeät hoûi:

–Caùc oâng ñaøo haàm cho ai theá? Nhöõng ngöôøi ñaøo huyeät ñaùp:

Quoác vöông coù moät ngöôøi con teân Moä Phaùch bò caâm ñieác, ñeán möôøi ba tuoåi vaãn khoâng bieát noùi. Nhaø vua hoûi oâng Baø-la-moân, vò thaày Baø-la-moân baûo neân ñem thaùi töû choân soáng thì ñaát nöôùc môùi ñöôïc phoàn vinh, con chaùu sau naøy môùi ñöôïc giaøu coù an vui. Vì lyù do ñoù neân sai chuùng toâi ñaøo huyeät ñeå choân Moä Phaùch.

Moä Phaùch noùi:

–Ta chính laø thaùi töû Moä Phaùch ñaây.

Moïi ngöôøi kinh haõi loâng toùc döïng ngöôïc voäi vaõ chaïy laïi chieác xe tìm nhöng hoï khoâng thaáy Moä Phaùch treân xe. Hoï chaïy laïi choã ñaøo huyeät ñeå nhìn cho kyõ thaùi töû, laéng nghe thaùi töû noùi aâm thanh thaät ñaëc bieät trong treûo, roõ raøng nhö aùnh traêng raèm, maø xöa nay ngöôøi ñôøi ít ai nghe thaáy laøm vang ñoäng caû hai beân. Nhöõng ngöôøi ñang ñi ñeàu döøng laïi ngöôøi ñang ngoài ñeàu ñöùng leân, caùc loaøi chim bay, thuù chaïy ñeàu quaây quaàn beân thaùi töû, taát caû ñeàu cuùi ñaàu ñeå nghe thaùi töû noùi:

–Quan saùt tay chaân vaø hình daùng cuûa ta, taïi sao bò boïn ngöôøi ngu meâ doái traù laøm meâ hoaëc, duøng lôøi noùi baäy cho laø ñuùng roài ñem boû maïng soáng cuûa ta?

Nhöõng lôøi trình baøy cuûa thaùi töû phaùt xuaát töø taâm ñeàu thaønh vaên chöông. Moïi ngöôøi nghe xong loä veû hoaûng sôï voâ cuøng, caû treân laãn döôùi khoâng ai daùm traùi lôøi. Dung nghi cuûa thaùi töû ñaõ chinh phuïc, khieán moïi ngöôøi run sôï, hai beân nhìn nhau maët maøy xanh ngaét sôï haõi, noùi:

–Thaùi töû chính laø moät vò thaàn neân môùi nhö vaäy.

Hoï ñeán tröôùc thaùi töû cuùi ñaàu ñaûnh leã caàu xin thöông xoùt vaø xaù toäi cho hoï ñeå cuøng nhau trôû veà hoaøng cung taâu vôùi phuï vöông.

Moä Phaùch noùi:

–Phuï vöông ñaõ boû ta neân ta khoâng trôû veà nöõa, caùc ngöôi haõy veà taâu laïi cho phuï vöông ta bieát.

Boïn phuïc vuï töùc toác chaïy veà taâu nhaø vua. Maãu haäu thöông xoùt sai ngöôøi ñeán hoûi tình hình theá naøo.

Moät ngöôøi thöa:

–Thaùi töû xuaát thaàn khai khaåu noùi ñöôïc taát caû laøm ai cuõng kinh ngaïc. Ngöôøi nghe thaùi töû noùi keùo ñeán raát ñoâng.

Nhaø vua cuoáng cuoàng möøng möøng tuûi tuûi raát laáy laøm ngaïc nhieân tröôùc söï kieän naøy, vua vaø phu nhaân ñi röôùc thaùi töû. Nhaân daân caû nöôùc ai cuõng haân hoan vui möøng ñeán thaêm thaùi töû ñaày khaép caùc neûo ñöôøng. Coù ngöôøi noùi:

–Troâng Thaùi töû gioáng nhö caùc vò thaàn.

Trong luùc vua cha chöa ñeán, Moä Phaùch suy nghó: “Ta phaûi neân hoïc ñaïo”. Ngay luùc thaùi töû phaùt taâm nhö theá, trôøi Ñeá Thích lieàn hoùa ra caûnh vöôøn töôïc, ao taém, caùc loaïi caây hoa quaû voâ cuøng khoaùi laïc khoâng ñaâu saùnh baèng. Moä Phaùch lieàn côûi boû nhöõng y phuïc ngoïc ngaø chaâu baùu treân treân thaân, ñieàm nhieân khoaùc leân mình y phuïc cuûa moät ñaïo nhaân.

Nhaø vua ñeán nôi, thaáy Moä Phaùch ngoài döôùi goác caây. Moä Phaùch troâng thaáy vua cha ñeán lieàn ñöùng daäy ngheânh ñoùn vaø laøm leã. Moä Phaùch thöa:

–Môøi ñaïi vöông ngoài.

Nhaø vua nghe lôøi Moä Phaùch noùi, aâm thanh trong treûo oai thaàn chaán ñoäng, khaép caû trôøi ñaát khoâng ai saùnh baèng, neân raát hoan hyû baûo Moä Phaùch mau trôû veà hoaøng cung leân ngoâi trò nöôùc.

–Ta xin môøi con, chôù neân laãn traùnh. Moä Phaùch thöa:

–Taâu phuï vöông, khoâng theå ñöôïc, khoâng theå ñöôïc. Con ñaõ nhaøm chaùn traêm moái saàu lo ñau ñôùn nôi ñòa nguïc. Kieáp tröôùc con ñaõ töøng laøm quoác vöông nöôùc naøy teân laø Tu Nieäm, laáy chaùnh phaùp trò nöôùc, phuïng haønh caùc ñieàu thieän. Trong suoát hai möôi laêm naêm trong nöôùc cuûa vua ñoù khoâng ai bò lao nguïc tuø ñaøy, khoâng coù ñao binh vaø söû duïng hình phaït roi gaäy, ñöùc nhaân aùi ñöôïc ban boá khaép moïi nôi, cöùu giuùp khaép cuøng khoâng moät chuùt tham tieác. Tuy con ñaõ thöïc haønh taát caû nhöõng haïnh laønh naøy nhöng coøn phaïm moät toäi nhoû cuoái cuøng phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc hôn saùu vaïn naêm, bò rang, naáu, baèm, chaët, ñau khoå khoâng chòu noåi, caàu soáng khoâng ñöôïc maø muoán cheát cuõng khoâng ñöôïc. Ngay luùc aáy cha meï ôû taïi nöôùc naøy, tuy coù cuûa caûi taøi saûn voâ soá, giaøu sang sung söôùng voâ cuøng ñaâu bieát con ôû nôi ñòa nguïc bò tra khaûo kòch lieät! Cha meï ñaâu theå ñeán san seû bôùt noãi khoå ñau cho con ñöôïc. Phuï vöông bieát vì sao con bò ñoïa nhö theá khoâng?

Thuôû xöa con laøm vua ôû nöôùc lôùn naøy, thoáng trò taát caû tieåu quoác vuøng phuï caän. Nhaø vua taùnh tình nhaân töø ñöùc ñoä ñeán noãi luaät nöôùc khoâng nghieâm, cho neân caùc vua tieåu quoác deã coi thöôøng, hoï cuøng baøn vôùi nhau:

–Ñaïi vöông naøy chæ ñöôïc hieàn laønh nhöng nhu nhöôïc, khoâng coù ñöùc oai huøng neân khoâng theå thoáng laõnh ñaïi quoác. Baây giôø chuùng ta neân ñem quaân chinh phaït vaø truaát pheá oâng ta cho roài.

Caùc tieåu quoác keùo quaân ñeán chinh phaït ñaïi quoác. Luùc aáy vua Tu Nieäm doác heát vaøng baïc, chaâu baùu ban cho caùc tieåu quoác. Nhaø vua laïi ban cho chöùc töôùc, boång loäc ñeå

phuû duï an uûi hoï. Vì theá maø vua caùc tieåu quoác ñeàu ruùt lui veà boån quoác.

Nhö theá chaúng bao laâu caùc tieåu quoác laïi keùo voâ soá quaân ñeán chinh phaït ñaïi quoác.

Caùc quan laïi cuûa ñaïi quoác noåi giaän taâu leân ñaïi vöông:

–Beà toâi ôû caùc tieåu quoác ngu si voâ nghóa, khoâng nghó ñeán toäi khi quaân coi thöôøng ñaïi quoác, chuùng laø nhöõng keû phaûn nghòch daùm xuùc phaïm ñeán keû beà treân. Xin ñaïi vöông neân haï leänh cho daân chuùng mau choáng cöï laïi vaø haõy luoân ñeà phoøng ñoái phoù. Chuùng ta neân ñaùnh deïp ñeå tröø khöû boïn giaëc phaù haïi.

Nhaø vua ñaùp:

–Ta laøm cha laøm meï cuûa daân neân phaûi coù traùch nhieäm daïy daân loøng nhaân aùi, tha thöù cöùu maïng cho hoï khoûi bò nguy khoán. Ta thöông töôûng nhöõng tieåu quoác kia cuõng gioáng nhö nhöõng ñöùa beù chöa hieåu bieát, haõy töø töø khuyeân baûo hoï chöù khoâng nôõ theâm söï gieát haïi.

Nhaø vua luoân coù loøng Töø quaûng ñaïi thöông maïng soáng cuûa moïi loaøi chöa bao giôø coù taâm gieát haïi. Quaàn thaàn khoâng ñaønh loøng troâng thaáy thaønh trì cuûa caùc ñaïi quoác bò caùc tieåu quoác xaâm chieám deã daøng thuoäc veà tay hoï, khoâng theå neùn giaän, quan quaân cuûa ñaïi quoác leùn caát binh ñi chinh phaït caùc tieåu quoác, do ñoù nhaân daân bò gieát haïi raát nhieàu. Ñaïi vöông nghe ñöôïc söï vieäc nhö vaäy voâ cuøng ñau xoùt, ngaøi khoùc nhö möa. Ñaïi vöông ñem nhaân daân caùc nöôùc bò töû vong laøm leã toáng taùng vaø heát loøng lo laéng thöông xoùt nhö lo cho con cuûa ngaøi.

Caùc tieåu quoác thaáy ñaïi quoác vöông taâm Töø thöông töôûng nhaân daân nhö theá môùi ñeán xin haøng vaø quy thuaän vôùi ñaïi vöông. Khi caùc tieåu quoác ñaõ theo veà haøng phuïc ñaïi vöông, ñaïi vöông lieàn ra leänh baøy tieäc chieâu ñaõi hoï. Quan ñaàu beáp laøm tieäc, muoán laøm ñuû caùc thöùc aên caàn phaûi laøm thòt luïc suùc traâu deâ. Khi nhaø beáp muoán naáu moùn gì lieàn thôøi taâu leân nhaø vua tröôùc, nhaø vua tuy coù Töø taâm nhöng söï baát ñaéc dó phaûi gaät ñaàu ñoàng yù. Vì nguyeân nhaân maø maéc phaûi toäi nhö theá.

Moãi khi nhôù ñeán vieäc naøy, con khoâng khoûi bò döïng toùc gaùy vaø toaøn thaân toaùt moà hoâi laïnh.

Sôû dó con khoâng noùi vì nhôù laïi nhöõng söï toát xaáu, an oån ngu khoán, thaønh baïi lo sôï ñaõ ñeán vôùi con trong ñôøi quaù khöù, cho neân ñeán möôøi ba tuoåi con vaãn khoâng noùi. Nhôø soáng trong tónh laëng, con thoaùt khoûi bao ñieàu xaáu aùc, vöôït haún traàn lao, xa lìa theá tuïc, khoâng coøn gaëp aùch naïn. Nay vì muoán tònh khaåu khoâng noùi maø phaûi bò vua cha choân soáng. Con sôï sau khi vua cha qua ñôøi laïi bò tai öông, vì moät khi ñoïa vaøo ñòa nguïc khoâng coù ngaøy ra. YÙ con khoâng muoán khieán cho vua cha ñaéc toäi cho neân phaûi noùi maø thoâi. Con chæ muoán troïn ñôøi hoïc ñaïo giöõ yù voâ vi, chöù khoâng thích laøm vua. Ngöôøi soáng ôû ñôøi meâ môø trong moäng, vui chôi trong nhaø chæ coù thoaùng choác maø phaûi chòu bieát bao lo aâu buoàn sôï trong mieân vieãn, vui ít khoå nhieàu caùc naõo phieàn muoân moái. Vì theá baäc trí cho raèng ngoâi vò, tieàn taøi, aân aùi laø heä luïy, caùc duïc laø traàn lao. Neáu con laøm vua seõ sinh taâm phoùng tuùng, tham caàu aùi laïc khieán daân öu phieàn laø moái hoïa lôùn cho thieân haï. Vì theá ngöôøi muoán thoaùt khoûi öu phieàn phaûi xa lìa traàn luïy, ngöôïc doøng sinh töû trôû laïi nguoàn chaân cöùu giuùp muoân loaøi, ñôøi soáng taïm bôï khoâng theå nöông nhôø khi tuoåi giaø suy ñeán phaûi tieáp xuùc vôùi beänh taät, moãi ngaøy caùch ñaïo moät xa, khoâng theå tieán tu ñaïo nghieäp. Con khoâng tham phuù quyù, xem thöôøng cuûa caûi, xaû boû vinh hoa ôû ñôøi, chí höôùng ñaïi ñaïo du hoùa khaép boán phöông trôøi ñeå cöùu giuùp quaàn sinh.

Phuï vöông ñaùp:

–Thaät ñuùng nhö vaäy. Con laø baäc trí khoâng ai saùnh baèng, neáu khoâng nhö theá thì khoâng boû ta ñi taàm ñaïo.

Taâm vua vöøa vui vöøa buoàn, raát laáy laøm hoái haän vieäc laøm ñaõ qua. Thaùi töû noùi tieáp:

–Phuï vöông coù nghe soáng trong ñôøi cha con phaûi chia lìa, aân nghóa ñaõ traùi ñöôøng, coát nhuïc ñaõ caùch xa. Vì nghieäp oan khieân con khoâng theå nghe thaáy, laøm cho cha phaûi chòu khoå laïi ñoùn theâm lao phieàn.

Cha nghe con noùi, bieát yù chí con mình kieân coá, töï nhieân caûm thaáy hoå theïn khoâng bieát duøng töø naøo ñaùp laïi. Nhaø vua noùi:

–Nhö kieáp tröôùc con laøm vua lieân tuïc thöïc haønh caùc ñieàu thieän, chæ moät chuùt thieáu soùt chaúng ñaùng keå maø coøn khoå sôû ñeán nhö vaäy, huoáng gì ta trò nöôùc khoâng phuïng trì chaùnh phaùp, ñaõ khoâng coù moät ñieàu thieän, traùi laïi chaïy theo ñieàu sai traùi, kieâu maïn buoâng lung chuyeân laøm vieäc xaáu aùc, toäi bieát döôøng naøo?

Vua cha lieàn cho pheùp thaùi töû ñi hoïc ñaïo. Luùc ñoù thaùi töû töø giaõ vua cha, rôøi toå quoác, khoâng luyeán tieác moät vaät gì, nhaát taâm chuyeân tinh, nieäm ñaïo tu ñöùc, tích luõy coâng ñöùc, ñaït thaønh Chaùnh giaùc. Ñöùc Phaät hoùa ñaïo chuùng sinh khaép möôøi phöông coõi, nhieàu khoâng tính xieát, traûi qua voâ soá kieáp khoâng laáy ñoù laøm nhoïc meät. Boà-taùt ñaõ chòu bieát bao gian khoå nhö theá.

Ñöùc Phaät daïy:

–Thaùi töû Moä Phaùch thuôû ñoù chính laø Ta, phuï vöông cuûa thaùi töû nay laø Duyeät-ñaàu- ñaøn, meï laø Ma-da. Thaày töôùng Baø-la-moân töùc Ñieàu-ñaït, coøn caùc ngöôøi ñaøo haàm möôùn nay laø naêm oâng A-nhaõ-caâu-laân...

Nhöõng ngöôøi muoán hoïc ñaïo ñeàu phaûi tuaân haønh vaâng theo lôøi Phaät daïy, khoâng phaïm moät giôùi nhoû naøo. Haønh ñaïo tuy gian nan nhöng seõ vöôït khoûi ba ñöôøng aùc vaø taùm choã khoå naïn.

Traùi laïi, neáu phaïm giôùi caám veà sau bò ñoïa ñöôøng aùc, neáu ñöôïc laøm ngöôøi seõ sinh vaøo nôi baàn khoå, hoaëc laøm noâ tyø öôùc muoán khoâng ñöôïc töï do. Ngöôøi giöõ giôùi haønh thieän môùi ñaït ñöôïc ba ngoâi cao quyù.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy xong, caùc thaày Tyø-kheo, caùc chuùng trôøi, ngöôøi thaûy ñeàu hoan hyû, cuùi ñaàu ñaûnh leã Ñöùc Phaät.

