PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA THAÙI TÖÛ PHÖÔÙC LÖÏC

**QUYEÅN 3**

Baáy giôø Thieân chuû Ñeá Thích thaáy thaùi töû Phöôùc Löïc ñöôïc quaû baùo hieän ñôøi vôùi caùc töôùng laønh hy höõu vaø bieát trôøi, ngöôøi ñeàu vui möøng, taâm Thieân chuû raát ngaïc nhieân môùi noùi vôùi thaùi töû:

–Hoâm nay thaùi töû tinh caàn tu taäp haïnh thuø thaéng nhö theá, coù caàu ñieàu chi chaêng? Thaùi töû traû lôøi:

–Thöa Thieân chuû, toâi vì caàu chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, cöùu ñoä taát caû höõu tình ra khoûi bieån sinh töû, laøm cho hoï an truï nôi cöùu caùnh Nieát-baøn.

Khi aáy Thieân chuû Ñeá Thích bieát thaùi töû Phöôùc Löïc caàn caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thaâm taâm baát ñoäng nhö nuùi Tu-di, thaät ñuùng vôùi yù oâng. Thieân chuû taùn thaùn:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñaïi só coù nguyeän löïc roäng lôùn cao toät, aét seõ mau chöùng ñaéc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Thieân chuû noùi xong bieán maát.

Laïi nöõa, veà sau vua nöôùc kia tuoåi giaø saép cheát maø chöa laäp thaùi töû thoï pheùp quaùn ñaûnh. Khi aáy, hoaøng toäc, quan laïi, nhaân daân cuøng nhau hoïp baøn: “Chuùng ta phaûi tìm ngöôøi nhö theá naøo ñeå tieáp noái vöông vò quaùn ñaûnh?”. Khi aáy coù moät ngöôøi noùi:

–Neáu coù ngöôøi coù phöôùc löïc vaø tieáng khen lôùn môùi coù theå keá vò ñöôïc. Moïi ngöôøi taùn ñoàng yù naøy. Nhaø vua sai söù ñi hoûi tìm khaép nôi.

Khi aáy thaùi töû Phöôùc Löïc seõ keá thöøa ngoâi vöông vò, thieän caên khai phaùt, cuøng caùc ngöôøi haàu caän ñi daïo vöôøn caây. Luùc thaùi töû ñi ñöôøng ñi baèng phaúng, ñeán nôi naøo cuõng khoâng coù caùc thöù gai goác, ngoùi soûi. Ñeán giöõa ñöôøng, töôùng caùt töôøng xuaát hieän, möa phuøn bay khaép hö khoâng, xoay voøng trôû laïi treân ñaûnh thaùi töû. Caùc loaøi chim ñeïp laï uyeån chuyeån bay löôïn. Ñoàng nam, ñoàng nöõ caát tieáng thuø thaéng vi dieäu, chaïy nhaûy haân hoan vui möøng hôùn hôû, taát caû moïi ngöôøi caûm thaáy nheï nhaøng, laâng laâng phôi phôùi, laïi nghe treân khoâng trung tieáng noùi vui möøng.

Thaùi töû thaáy söï töôùng naøy, suy nghó: “Söï töôùng naøy xuaát hieän, quyeát ñònh ta seõ noái tieáp vöông vò quaùn ñaûnh”. Thaùi töû ñi vaøo vöôøn thoï caùc phöôùc laïc. Trong khu vöôøn naøy coù moät caây Voâ öu lôùn, hoa nôû ñaày caønh, thaùi töû an nhieân naèm nguû beân caây. Nhöõng ngöôøi ñi cuøng thaùi töû vì thích hoa quaû neân ñeàu ôû trong vöôøn daïo chôi thöôûng thöùc, coøn thaùi töû nhôø oai löïc phöôùc ñöùc neân coù Long vöông vaø boãng nhieân töø ñaát voït leân hoa sen ngaøn caùnh vi dieäu, ñoùa hoa to lôùn voâ cuøng, saéc höông hoaøn haûo, xinh ñeïp voâ ngaàn. Long vöông kia laïi duøng thaàn löïc ñem ñaët thaùi töû leân treân hoa sen, luùc aáy thaùi töû hoaøn toaøn nguû say, do ñoù giôø aên daàn qua, ñuùng giöõa ngaøy, caùc boùng caây ñeàu di ñoäng, chæ coù boùng caây Voâ öu ñöùng im che thaân thaùi töû nhö cuõ khoâng di ñoäng. Ngoaøi ra, caùc caây hoa trong vöôøn ñeàu ngaõ veà phía caây Voâ öu, töôùng laønh toát ñeïp vui yù moïi ngöôøi.

Luùc aáy thaùi töû Phöôùc Löïc moäng thaáy thaân mình ôû treân oâ ueá; laïi thaáy thaân mình nhieãm oâ ueá; laïi thaáy töï duøng löôõi lieám khaép hö khoâng; laïi thaáy thaân mình ñöùng trong hoa sen; laïi thaáy chính mình ñi leân ngoïn nuùi, laïi thaáy moïi ngöôøi ñaûnh leã mình.

Thaùi töû thöùc daäy, chieâm nghieäm nhöõng giaác moäng vöøa qua: “Nhö ta moäng thaáy thaân mình ôû treân oâ ueá, aét laø ta seõ ôû vöông vò quaùn ñaûnh, giaøu sang töï taïi. Theo nhö töôùng ta ñaõ thaáy thaân mình bò nhieãm oâ ueá, thì ta neân ôû treân toøa sö töû. Nhö ta thaáy ñi treân ngoïn nuùi, thì taát caû nôi naøo ta ôû thöôøng laø nôi toái thöôïng. Nhö ta ñaõ thaáy moïi ngöôøi ñaûnh leã, thì ta ñaùng laø choã toân troïng cho nhöõng ngöôøi kia. Taát caû nhöõng vieäc nhö theá, suy xeùt caùc töôùng traïng naøy, ta nhaát ñònh laøm vua quaùn ñaûnh”.

Baáy giôø, caùc quan caän thaàn nöôùc kia, tröôùc heát sai ngöôøi ñi khaép nôi tìm hoûi. Ñeán khu vöôøn noï, hoï lieân tuïc laàn löôït troâng thaáy töôùng thuø thaéng caùt töôøng cuûa thaùi töû. Hoï sinh khieáp phuïc: “Ñaây laø ngöôøi ñaïi phöôùc löïc, coù danh tieáng lôùn”. Söù giaû töùc toác quay veà trình baøy ñaày ñuû söï vieäc treân. Caùc quan nghe söù giaû noùi ñeàu raát hoan hyû, y theo nghi phaùp, chuaån bò nhöõng thöù caàn duøng, ñi vaøo khu vöôøn ñeå trao phaùp quaùn ñaûnh. Ñeán nôi hoï thaáy caùc töôùng thuø thaéng toát ñeïp.

Luùc aáy thaùi töû Phöôùc Löïc ôû treân ñaïi lieân hoa vi dieäu, ngoài kieát giaø. Vì phöôùc löïc khai phaùt neân Töù ñaïi Thieân vöông daâng toøa ñaïi sö töû trang nghieâm cuûa coõi trôøi, Thieân chuû Ñeá Thích daâng loïng trôøi toát ñeïp vaø caùc caây phaát traàn baùu, chö Thieân Ñao-lôïi daâng caùc maøn baùu trang nghieâm, raûi caùc hoa baùu rôi xuoáng nhö maây. Töù ñaïi Thieân vöông vaø caùc chuùng Thieân töû raûi xuoáng caùc thöù chaâu baùu, taáu nhaïc trôøi tuyeät dieäu ñaùng yeâu vaø raûi caùc y ñeïp. Vöôøn röøng trong nöôùc khaép nôi thanh tònh, khoâng coù nôi naøo coù gai goác, ñaù soûi, caùc traøng phan luïa quyù ñöôïc döïng beân ñöôøng ñi, ñaët bình dieäu höông, raûi caùc hoa laï cuøng hoa thieân cung...

Thieân chuû Ñeá Thích sai Thieân töû Tyø-thuû-yeát-ma, hoùa ra laàu gaùc to lôùn baèng boán thöù baùu trong khaép khu vöôøn ñeå chuaån bò cho thaùi töû tuøy yù thoï duïng.

Khi aáy caùc quan troâng thaáy töôùng hy höõu thuø thaéng nhö vaäy caøng laáy laøm laï, caøng theâm cung kính vaâng maïng thaùi töû. Thaùi töû ngoài treân toøa sö töû, caùc quan ñaûnh leã, toân phuïng ñuùng nghi phaùp ñeå trao quaùn ñaûnh. Thaùi töû ñöôïc quaùn ñaûnh roài, thaân phaùt ra aùnh saùng toûa chieáu chung quanh khoaûng moät do-tuaàn, aùnh saùng naøy laøm lu môø aùnh saùng maët trôøi.

Khi aáy trong chuùng coù moät nhoùm ngöôøi thaáy aùnh saùng naøy ñeàu noùi:

–Ñaáy laø Thaéng Quang vöông. Coù moät nhoùm ngöôøi noùi:

–Ñaáy laø Phöôùc Löïc vöông.

Luùc vua Phöôùc Löïc saép vaøo vöông thaønh, Thieân chuû Ñeá Thích... ñeán tröôùc nhaø vua, y theo nghi phaùp cung hieán xong bieán maát.

Vua Phöôùc Löïc ñaõ vaøo vöông thaønh roài, kheùo ban quoác chaùnh, nhaân daân ñoâng ñuùc, giaøu coù an vui, chaám döùt söï ñaáu tranh, deïp yeân keû ñòch, khoâng coøn giaëc cöôùp, taät beänh, ñoùi khaùt. Ngaøi thöông yeâu chaêm soùc cho daân gioáng nhö con moät. Vöôøn caây hoa quaû ñeàu sum sueâ, luùa maù boäi thu, möa thuaän gioù hoøa, khaép nôi nhuaàn thaém, khoâng ai gaây toäi.

Boán ngöôøi anh cuûa vua Phöôùc Löïc sau ñoù nghe vieäc kyø laï naøy ñeàu sinh kinh haõi vaø baøn vôùi nhau: “Thaùi töû Phöôùc Löïc vöôït chuùng ta quaù xa, phöôùc tueä veïn toaøn. Vì coù phöôùc löïc cho neân laøm ñaïi quoác vöông, giaøu sang toät baäc, hôïp vôùi taâm yù ta. Baây giôø chuùng ta neân ñeán choã thaùi töû .”

Khi aáy, boán ngöôøi anh cuøng ñi ñeán choã vua Phöôùc Löïc. Ñeán nôi hoï cuøng chuùc tuïng:

–Mong cho ñaïi vöông tuoåi thoï taêng tröôûng voâ cuøng. Hoï laïi taùn thaùn:

–Laønh thay, ñaïi vöông! Tröôùc kia ngaøi coù giao heïn, nay ñaõ coù theå laäp phöôùc tueä

kieân coá. Neáu vaäy thì ngaøi vöôït hôn chuùng toâi, ôû nôi nöôùc khaùc thoáng laõnh vöông vò, ñeàu do phöôùc löïc thuø thaéng cuûa ngaøi maø thaønh töïu. Anh em chuùng toâi ñeàu cuøng ngöôõng moä.

Khi aáy, vua Phöôùc Löïc töø toøa sö töû hoan hyû böôùc xuoáng, cung kính hoûi han, baøy caùc toøa cao roäng môøi caùc anh theo thöù töï maø ngoài. Caùc ngöôøi anh môøi vua trôû laïi toøa cuõ. Caùc toøa ñaõ saép ñaët, thaùi töû ñem caùc thöù daâng bieáu nhö tröôùc ñaõ ñònh. Cuøng nhau baøn luaän xong, ñeàu sinh taâm hoan hyû ñònh tónh.

Vua Phöôùc Löïc vôùi yù toân troïng, ñem daâng bieáu caùc vaät. Hoäi hoïp nhö vaäy hôn hai, ba ngaøy. Vua muoán khai phaùt cho moïi ngöôøi vaø caùc anh bieát theá naøo laø vieäc phöôùc vaø khoâng coù phöôùc. Ngaøi thuyeát keä:

*Ngöôøi voâ phöôùc ñoïa trong ñòa nguïc Chòu nhieàu khoå naõo khoâng ngöøng nghæ Hoaëc ñoïa ngaï quyû, hoaëc suùc sinh Chòu khoå ñoùi khaùt vaø gaùnh naëng.*

*Ngöôøi voâ phöôùc töï hoaïi thaân mình Voâ phöôùc nhoïc nhaèn thaân toâi tôù Voâ phöôùc ñoïa vaøo trong ñieác caâm Voâ phöôùc ngu ñaàn vaøo taø tueä,*

*Voâ phöôùc vöôùng vaøo ñöôøng yeâu quaùi Ngöôøi voâ phöôùc hình haøi xaáu xí*

*Voâ phöôùc thöôøng sinh doøng haï toäc Voâ phöôùc roái taâm ngöôøi thaáy gheùt. Ngöôøi voâ phöôùc meâ hoaëc raát nhieàu Voâ phöôùc bò ngöôøi thöôøng khinh nhaïo Voâ phöôùc laøm baát cöù vieäc gì*

*Tuy gaéng heát mình khoâng thaønh töïu. Ngöôøi voâ phöôùc coù thaân thoâ saùp*

*Veû toái taêm ai thaáy cuõng cheâ Ngöôøi voâ phöôùc nôi naøo hoï ôû Caây coû xanh töôi hoùa khoâ caèn.*

*Ngöôøi voâ phöôùc thöôøng khoâng vöøa yù Ngoaïi caûnh phöông haïi cuõng nhö vaäy Caùc aùc quyû thaàn Baø-la-saùt*

*Thöôøng hay khuaáy nhieãu ngöôøi voâ phöôùc. Ngöôøi voâ phöôùc thuoác thang truï beänh Trôû thaønh thuoác haïi, beänh naëng theâm*

*Do voâ phöôùc phaûi chòu baàn cuøng*

*Laïi bò ngöôøi khaùc thöôøng khinh maïn. Ngöôøi voâ phöôùc sinh ra con caùi Taùnh tình thoâ aùc moïi ngöôøi cheâ*

*Ngöôøi voâ phöôùc tuy nhieàu quyeán thuoäc Thöôøng hay ly taùn khoå naõo sinh.*

*Ngöôøi voâ phöôùc bò hoaïi nhaõn muïc Caùc khoå trieàn mieân cöù maõi sinh Ña beänh ñeàu do nhaân voâ phöôùc*

*Thuôû nhoû beänh hoaïn chöõa khoù laønh.*

*Ngöôøi voâ phöôùc chòu nhieàu hung aùc Ngöôøi voâ phöôùc thöôøng mang tieáng xaáu Tay chaân co quaép thaân baát hoaøn*

*Noùi naêng ngöôøi nghe chaúng thuaän tin. Caùc sôû höõu cuûa ngöôøi voâ phöôùc*

*Vua, quan, nöôùc, löûa, giaëc cöôùp tieâu Voâ phöôùc chæ nghe lôøi oaùn gheùt*

*Gaëp gôõ thöôøng sinh ñieàu sôï kinh. Voâ phöôùc tuy soáng nôi baèng phaúng Tuøy choã hoï ôû gai goác sinh*

*Giaû söû troàng troït hay buoân baùn Tuy laøm nhieàu maø lôïi chaúng sinh. Ngöôøi voâ phöôùc moïi thôøi moïi luùc Taøi saûn, cuûa baùu ñeàu tan hoaïi Theá gian ít coù keû quan taâm*

*Thaät khoâng khaû aùi, khoâng thieän lôïi. Ngöôøi voâ phöôùc töôùng ñeàu nhö vaäy Ngöôøi trí neân bieát caàn loaïi boû Ngöôøi phöôùc haønh ñoäng kheùo hoä trì Trong taát caû thôøi khoâng hao maát.*

*Ngöôøi phöôùc laøm vieäc khoâng löôøi moûi Thöôøng khôûi taâm kieân coá duõng maõnh Nhö loïng che maùt voâ cuøng roäng*

*Coù theå ngaên tröø côn möa xaáu. Nhö ngheù theo meï thöôøng cho buù*

*Ngöôøi phöôùc mong muoán ñeàu nhö yù Nhö caây Kieáp-ba xem vöøa yù Thöôøng ñaït taát caû quaû mong caàu.*

*Ngöôøi phöôùc thöôøng ñuû söùc nhaãn nhuïc Vaø ñöôïc yù vui ñaïi caùt töôøng*

*Tín, haïnh saâu chaéc y theo ñöôïc Ñôøi ñôøi ñeàu ñuû töôùng ñeïp ñeõ.*

*Ngöôøi phöôùc vang danh khaép moïi nôi Ñaày ñuû ña vaên vaø trí tueä*

*Ngöôøi thaáy ñeàu sinh taâm yeâu thích Laïi hay ñaït ñöôïc nghe, nghó, nhôù.*

*Ngöôøi phöôùc laâm chung khoâng taät beänh Laâm chung cuõng laïi sinh hyû hoan*

*Caûnh töôùng xaáu xa chaúng hieän tieàn Vieãn ly sôï haõi vaø ñau khoå.*

*Ngöôøi phöôùc laâm chung vui coõi trôøi Thieân cung laàu gaùc hieän tröôùc maët Ñao-lôïi chö Thieân, Daï-ma thieân Khaép caû trôøi ngöôøi ñeán tieáp daãn.*

*Chö Thieân töû cung trôøi Ñaâu-suaát*

*Chuùng trôøi Hoùa laïc cuõng nhö vaäy Tha hoùa töï taïi, Duïc giôùi thieân Ñeàu ñeán ñeå hoä veä ngöôøi phöôùc.*

*Ngöôøi phöôùc gioáng nhö ñaïi Phaïm vöông Caâu-chi chuùng trôøi ñeàu suøng phuïng*

*ÔÛ coõi moät ngaøn chuùng Phaïm thieân Roäng lôùn toân nghieâm vaø töï taïi.*

*Ngöôøi phöôùc laøm chi ñeàu thaønh töïu Laïi luoân luoân ôû nôi khoaùi laïc*

*Taát caû ñeàu sinh taâm yeâu thích*

*Cho ñeán caûnh ngoaøi khoâng phöông haïi.*

Caùc ngöôøi anh vaø moïi ngöôøi nghe xong baøi keä, taâm ñeàu tin phuïc ñoái vôùi vua Phöôùc Löïc. Hoï voâ cuøng hoan hyû, ñôøi naøy vaø ñôøi khaùc xin ñöôïc khai thò roõ raøng, taát caû ñeàu bieát phöôùc löïc laø toái thaéng.

Khi aáy vua Phöôùc Löïc noùi roäng veà phöôùc cho moïi ngöôøi nghe, khai phaùt taâm roài quaùn saùt hö khoâng, thaàm noùi: “Vui thay! Baây giôø ta coù theå bieán khaép trong, ngoaøi vöông thaønh, möa xuoáng caùc loaïi y phuïc, traân baûo”.

Khi vua khôûi taâm nhö theá, boãng coù caùc loaïi y phuïc raát toát ñeïp vaø caùc loaïi hoa, chaâu baùu laøm vui loøng moïi ngöôøi töø trôøi rôi xuoáng ñaày khaép trong, ngoaøi vöông thaønh. Luùc töôùng naøy hieän ra, trôøi ngöôøi ñeàu vui veû vaø sinh ra kinh dò, khôûi loøng tin thanh tònh to lôùn, cuøng caát tieáng:

–Vui thay! Thieân töû coù ñuû phöôùc löïc, ñuû ñaïi oai ñöùc.

Laïi nöõa, sau ñoù, vua ôû caùc tieåu quoác nghe söï vieäc naøy ñeàu suy nghó: “Vua ñoù coù ñaïi phöôùc löïc, ñuû danh tieáng lôùn. Nay ta neân ñeán ñoù toân phuïng vò aáy”.

Do ñoù, vua caùc tieåu quoác cuøng hoäi laïi moät choã, moãi nöôùc thoáng laõnh boán binh chuûng: töôïng, maõ, xa, boä binh. Moïi ngöôøi cuøng ñeán choã vua Phöôùc Löïc, xuoáng xe tieán ñeán cung kính baùi chaøo, chaép tay taâu raèng:

–Thieân töû ñaïi phöôùc, ñuû ñaïi danh xöng, laø ñaïi quoác vöông, oai ñöùc toái thöôïng. Vì theá, hoâm nay chuùng toâi ñeán ñaây xin phuïng maïng.

Vua Phöôùc Löïc aân caàn thaêm hoûi, an uûi khaép moïi ngöôøi. Sau ñoù theo thöù baäc ngoài xuoáng. Keá ñeán caùc quan thuoäc moãi ngöôøi ñem chaâu baùu thöôïng dieäu voâ giaù phaân phaùt, laïi ñem phaùp moân Thaäp thieän nhieáp hoùa moïi ngöôøi. Khi aáy caùc vua tieåu quoác ñeàu ñöôïc lôïi ích thuø thaéng, ñeàu trôû veà boån quoác.

Sau ñoù phuï vöông Nhaõn Löïc daàn daàn nghe bieát söï kieän kyø laï nhö theá, tröôùc heát sai söù ñeán nöôùc thaùi töû Phöôùc Löïc, roài ngaøi ñích thaân nhanh choùng cuøng caùc quan thuoäc suoát troïn ngaøy ñeâm voäi vaõ leân ñöôøng. Vua ñeán nôi roài, vì thöông nhôù con neân khi vöøa troâng thaáy con, hai doøng leä chaûy daøi, möøng möøng tuûi tuûi, caát tieáng bi thöông, voäi vaõ xuoáng xe, ñeán caàm tay con nhìn moät hoài laâu, phuï vöông môùi noùi:

–Ta laø cha con, aét con bieát roõ. Ta nay tuoåi ñaõ giaø suy, vieäc trò nöôùc thaät khoù khaên, ta khoâng kham noåi, nay giao phoù cho con, con neân gaùnh vaùc.

Noùi xong, vua cha lieàn ñem maõo baùu cuûa mình ñaët nôi ñaàu con. Nhö lôøi cha daïy, ngöôøi con cai trò luoân nöôùc cuûa vua cha.

