**75- Truyeän Coâ Gaùi Muùa Trôû Thaønh Tyø-Kheo-Ni**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø, trong thaønh Vöông xaù.

Baáy giôø caùc vò tröôûng giaû giaøu coù trong thaønh nhoùm hoïp laïi, toå chöùc ñaïi hoäi, taáu troåi kyõ nhaïc ñeå vui chôi.

Luùc aáy coù hai vôï choàng vuõ sö töø phöông Nam tôùi, daãn theo moät coâ con gaùi xinh ñeïp teân laø Thanh Lieân Hoa. Thanh Lieân Hoa töôùng maïo xinh ñeïp khaùc thöôøng treân ñôøi ít coù, laïi thoâng minh trí tueä, khoù ai coù theå ñoái ñaùp vôùi naøng. Naøng coù ñeán saùu möôi boán ngheà, taát caû ñeàu thaønh thaïo. Naøng coøn hieåu roõ veà ngheä thuaät muùa; caùc ñoäng taùc nhö xoay ngöôøi, cuùi xuoáng, ngaång leân ñeàu raát linh hoaït kheùo leùo vaø khuùc haùt ñöôïc bieåu hieän baèng tieát ñieäu cuûa thaân theå.

Coâ kieâu haõnh noùi raèng:

–Trong thaønh naøy, coù ngöôøi naøo muùa ñöôïc nhö ta khoâng; hay hieåu roõ kinh luaän coù theå ñoái ñaùp vôùi ta khoâng?

Khi ñoù coù ngöôøi traû lôøi:

–Ñöùc Phaät Theá Toân taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø coù khaû naêng ñoái ñaùp, laøm cho coâ khoâng coøn kieâu haõnh.

Coâ gaùi muùa nghe noùi, lieàn daãn ñaàu ñoaøn ngöôøi vöøa ca vöøa muùa ñi ñeán vöôøn Truùc. Khi ñeán vöôøn Truùc, coâ gaùi thaáy Ñöùc Theá Toân, vaãn coøn kieâu maïn, buoâng lung vaø cöôøi ñuøa voâ leã, toû ra baát kính Nhö Lai.

Ñöùc Phaät thaáy vaäy, Ngaøi lieàn duøng thaàn löïc bieán coâ gaùi muùa thaønh moät baø laõo toùc baïc traéng, maët nhaên nheo, raêng ruïng löa thöa vaø ñi lom khom.

Luùc aáy coâ gaùi muùa töï thaáy thaân mình giaø nua nhö moät baø laõo, beøn noùi:

–Vì sao thaân theå ta boãng nhieân laïi giaø nua suy yeáu theá naøy? Ñaây chaéc chaén laø do uy thaàn cuûa Ñöùc Phaät gaây ra.

Naøng lieàn ôû tröôùc Phaät sinh taâm hoå theïn, böôùc ñeán baïch Ñöùc Phaät:

–Hoâm nay con ôû tröôùc Theá Toân maø daùm kieâu maïn, töï ñaïi, buoâng lung taâm yù. Cuùi xin Ñöùc Theá Toân töø bi tha thöù loãi laàm.

Baáy giôø Theá Toân bieát taâm coâ gaùi muùa ñöôïc ñieàu phuïc. Ngaøi beøn duøng naêng löïc thaàn thoâng bieán baø laõo trôû laïi thaønh coâ gaùi muùa, nhö tröôùc khoâng khaùc.

Moïi ngöôøi thaáy coâ gaùi muùa thoaït giaø, thoaït treû khoâng nhaát ñònh, neân ai naáy ñeàu sinh taâm nhaøm chaùn thaân ngöôøi, hieåu roõ lyù voâ thöôøng. Taâm yù môû toû, coù vò chöùng quaû Tu- ñaø-hoaøn, coù vò chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù vò chöùng quaû A-na-haøm, coù vò chöùng quaû A-la- haùn, coù vò phaùt taâm Bích-chi-phaät, cho ñeán coù vò phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

Baây giôø coâ gaùi muùa cuøng cha meï ñeán tröôùc Phaät, oâng baø caàu xin cho coâ gaùi muùa ñöôïc xuaát gia.

Ñöùc Phaät lieàn goïi:

–Laønh thay, Tyø-kheo-ni!

Toùc treân ñaàu coâ gaùi töï rôi ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, thaønh Tyø-kheo-ni. Coâ sieâng naêng tu taäp, chaúng bao laâu chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt; ñöôïc coõi trôøi, coõi ngöôøi toân kính.

Ñaïi chuùng thaáy vaäy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, laøm sao ñoái vôùi moät ngöôøi buoâng lung, xinh ñeïp, khoâng coù loøng tin Phaät, maø Ngaøi hoùa ñoä ñöôïc khieán cho coâ ta khai ngoä, xuaát gia ñaéc ñaïo nhö theá.

Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Ñaâu phaûi ngaøy nay Ta môùi giaùo hoùa naøng aáy, maø thuôû quaù khöù xa xöa Ta töøng giaùo hoùa naøng aáy roài.

Sau khi nghe Phaät daïy, ñaïi chuùng laïi baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay vieäc ôû quaù khöù theá naøo, cuùi xin Ngaøi giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Caùc vò haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay voâ löôïng kieáp, vua nöôùc Ba-la-naïi coù vò thaùi töû teân laø Toân-ñaø-lôïi vaøo nuùi hoïc ñaïo, ñaït ñöôïc naêm thöù thaàn thoâng…

Moät hoâm, thaùi töû gaëp moät vò nöõ Khaån-na-la, töôùng maïo xinh ñeïp khaùc thöôøng, gioáng nhö chö Thieân, nhöng laïi coù phong caùch laúng lô, vöøa ñi vöøa muùa nhaèm laøm ñoäng taâm thaùi töû, muoán laøm cho thaùi töû meâ ñaém, lui suït Tieân ñaïo. Nhöng taâm thaùi töû luùc ñoù vaãn beàn chaéc, khoâng heà coù yù töôûng tham duïc.

Luùc aáy thaùi töû noùi vôùi vò nöõ Khaån-na-la: “Taát caû caùc phaùp höõu vi ñeàu voâ thöôøng, nay ta quaùn saùt thaáy thaân ngöôi, toaøn laø chaát hoâi thoái chöùa ñaày beân trong, vôùi lôùp da moûng bao phuû beân ngoaøi, khoâng theå giöõ ñöôïc laâu beàn, roài seõ coù luùc toùc baïc, maët nhaên vaø löng coøm. Vaäy baây giôø, ngöôi laáy côù gì coøn kieâu maïn buoâng lung ñeán nhö theá; gioïng ca hay cuûa ngöôi ngaøy tröôùc, cuõng bò bieán ñoåi, taïi sao ngöôi coøn döïa vaøo ñoù maø coù nhöõng haønh ñoäng laúng lô nhö theá?!”

Nghe thaùi töû noùi, vò nöõ Khaån-na-la lieàn saùm hoái toäi loãi vôùi thaùi töû vaø nhaân ñoù phaùt nguyeän: “Toâi nguyeän ñôøi vò lai döùt boû ñöôïc sinh töû vaø ñöôïc gaëp Ngaøi, chöùng ñaéc ñaïo quaû.”

Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Caùc vò neân bieát, vò vöông töû hoïc ñaïo Tieân luùc baáy giôø, chính laø Ta hieän nay, coøn vò nöõ Khaån-na-la baáy giôø, nay laø Tyø-kheo-ni Thanh Lieân Hoa. Nhôø naêng löïc phaùt nguyeän luùc ñoù maø nay gaëp Ta, ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M