**78- Truyeän Nhôø Tyø-Kheo-Ni Sai-Ma Ra Ñôøi Maø Hai Vò Vua Hoøa Giaûi Vôùi Nhau**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø vua Ba-tö-naëc vaø vua Phaïm-ma-ñaït, thöôøng coù söï baát hoøa, moãi beân ñeàu ñem caùc binh chuûng nhö: Töôïng binh, maõ binh, xa binh vaø boä binh ñeå truù ñoùng taïi hai beân bôø soâng.

Luùc aáy hai phu nhaân cuûa hai vua ñeán luùc sinh nôû, moät vò sinh ñöôïc thaùi töû, moät ngöôøi sinh ñöôïc coâng chuùa. Caû hai treû ñeàu coù töôùng maïo khoâi ngoâ, xinh ñeïp khaùc thöôøng. Hai vua ñeàu vui möøng, ñaùnh troáng ra leänh taäp hôïp caùc binh chuùng ñeå ban thöôûng taøi vaät. Nhaân ñoù, hai vò vua ñeàu vui möøng caàu hoøa vaø keát moái thoâng gia vôùi nhau, töø ñoù hai nöôùc khoâng coøn xaâm chieám nhau nöõa, maõi ñeán ñôøi con chaùu sau naøy, vaãn giöõ ñöôïc moái giao haûo nhö xöa.

Sau khi coù söï hoøa giaûi giöõa hai vò vua, ai veà nöôùc naáy.

Baáy giôø thaùi töû con vua Phaïm-ma-ñaït môùi baûy tuoåi, ñöôïc vua cha cho pheùp ñem caùc thöù ñoà chaâu baùu ñeán xin caàu hoân coâng chuùa cuûa vua Ba-tö-naëc. Coâng chuùa cuûa vua Ba-tö-naëc nghe tin, naøng lieàn thöa vua cha:

–Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, nay con ñaõ ñöôïc; caùc caên khoù ñaày ñuû, nay con ñaõ ñaày ñuû; tín taâm khoù sinh, nay tín taâm con ñaõ sinh; ôû ñôøi khoù gaëp Phaät, nay con ñaõ ñöôïc gaëp. Cuùi xin vua cha ñöøng ñaåy con vaøo choán hieåm naïn, khieán con maõi xa lìa caùc baäc Thieän tri thöùc, xin vua cha thöông xoùt cho con ñöôïc xuaát gia.

Vua ñaùp:

–Khi con naèm trong thai, ta ñaõ höùa hoân vôùi vua Phaïm-ma-ñaït roài. Nhôø con ra ñôøi maø hai nöôùc trôû neân hoøa bình thaân thieän, khoâng coøn xaâm chieám nhau nöõa. Giôø ñaây, neáu ta khoâng giöõ lôøi, töùc laø phuï loøng tin cuûa ngöôøi, vua Phaïm-ma-ñaït chaéc chaén ñoái xem ta nhö keû thuø nghòch, chö Thieân seõ cheâ traùch maø khoâng giuùp ñôõ cho ta, caùc quan vaø nhaân daân seõ khoâng tin phuïc ta. Nhö vaäy, ta ñaõ ñi ngöôïc laïi phaùp cheá laâu ñôøi cuûa Tieân vöông. Con chöa töøng nghe hay sao: Hai vò vua A-xaø-theá vaø Ba-cuø-lôïi, cuøng maáy möôi vò vua nöõa… ñeàu do noùi doái maø phaûi ñoïa nguïc. Vì sao ngaøy nay con muoán ta gioáng nhö caùc vua kia phaûi chòu khoå nôi ñòa nguïc vì lôøi noùi doái cuûa mình. Con chôù neân boû ta ñi xuaát gia.

Noùi xong, vua Ba-tö-naëc lieàn sai söù giaû ñeán baùo tin cho vua Phaïm-ma-ñaït bieát, noäi trong baûy ngaøy haõy mau mang sính leã ñeán. Söù giaû vaâng leänh vua, lieàn ñeán baùo tin cho vua Phaïm-ma-ñaït bieát baûy ngaøy nöõa seõ laøm leã cöôùi.

Khi nghe vua cha ñaõ sai söù giaû ñi hoái thuùc vua Phaïm-ma-ñaït phaûi tieán haønh nhanh vieäc cöôùi hoûi, naøng raát buoàn phieàn, beøn maëc y phuïc dô baån, côûi boû caùc chuoãi anh laïc vaø laøm cho thaân theå trôû neân tieàu tuïy hao moøn, roài naøng leân laàu cao, quyø thaúng chaép tay höôùng veà tinh xaù Kyø hoaøn baïch Phaät:

–Ñöùc Nhö Lai Theá Toân töø bi thöông xoùt taát caû chuùng sinh, trong moät nieäm bieát roõ ba ñôøi. Hoâm nay, con gaëp khoå naïn, cuùi mong Theá Toân thöông xoùt cöùu giuùp.

Luùc aáy Theá Toân töø xa bieát coâng chuùa chaân thaønh caàu nguyeän, mong ñöôïc cöùu giuùp. Trong phuùt choác, Theá Toân lieàn hieän ra tröôùc maët coâng chuùa ñeå noùi phaùp. Taâm yù ñöôïc môû toû, coâng chuùa lieàn chöùng ñaéc quaû A-na-haøm.

Ñeán ngaøy thöù baûy, thaùi töû cuûa vua Phaïm-ma-ñaït daãn ñaàu ñoaøn thò tuøng, ñeán maáy ngaøn muoân ngöôøi, mang theo chaâu baùu, caùc ñoà phuïc söùc ñeán ñeå caàu hoân. Vaøo ñeán trong cung, thaùi töû saép tieán haønh leã cöôùi, boãng nhieân coâng chuùa töø treân hö khoâng hieän ra möôøi

taùm thöù thaàn bieán, aån ñi ôû phía Taây xuaát hieän ôû phía Ñoâng, xuaát hieän ôû phía Nam aån ñi ôû phía Baéc, ñi ñöùng naèm ngoài bieán hoùa töï taïi, roài töø khoâng trung böôùc xuoáng.

Vua Ba-tö-naëc thaáy coâng chuùa bieán hoùa nhö vaäy, sinh taâm sôï haõi vaø noùi vôùi con

gaùi:

–Ta vì ngu muoäi khoâng bieát con coù thaàn thoâng bieán hoùa, vaäy maø coá ñaåy con vaøo

choán oâ ueá caáu nhieãu cuûa traàn gian. Ta xin saùm hoái toäi loãi vaø cho pheùp con xuaát gia.

Baáy giôø thaùi töû cuõng sinh taâm kính tin, noùi:

–Ta cuõng ngu si, khoâng bieát phaân bieät, neân coù yù ñònh nhö vaäy. Xin cuõng cho ta saùm hoái toäi loãi, ta cho pheùp naøng xuaát gia.

Baáy giôø coâng chuùa ñöôïc nghe nhöõng lôøi aáy, naøng lieàn ñeán tinh xaù Kyø hoaøn, gaëp Ñöùc Phaät vaø xin ñöôïc xuaát gia.

Ñöùc Phaät lieàn chaáp nhaän. Coâng chuùa trôû thaønh Tyø-kheo-ni, sieâng naêng tu taäp, chöùng ñaéc quaû La-haùn.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Tyø-kheo-ni Sai-ma naøy ñôøi tröôùc ñaõ laøm ñöôïc phöôùc ñöùc gì maø nay ñöôïc sinh trong hoaøng toäc maø khoâng heà coù tö töôûng tham duïc, laïi ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Trong hieàn kieáp naøy, taïi nöôùc Ba-la- naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-dieáp. Trong chaùnh phaùp cuûa Ngaøi, coù moät ñoâi vôï choàng khoâng coù söï thöông caûm nhau, thöôøng hay kình caõi baát hoøa.

Moät hoâm, vôï choàng khuyeán khích nhau ñeán choã caùc Tyø-kheo ñeå thoï Baùt quan trai giôùi. Nhaân ñoù, vôï choàng ñoàng phaùt nguyeän: “Chuùng con nguyeän ñôøi sau ñöôïc sinh nôi toân quyù sang troïng, thöôøng hoøa giaûi nhau khi coù tranh caõi.” Sau khi phaùt nguyeän, caû hai tuøy theo tuoåi thoï, laàn löôït qua ñôøi, cuøng sinh vaøo hoaøng toäc.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, ngöôøi cha choàng nay chính laø vua Phaïm-ma-ñaït; cha vôï nay laø vua Ba-tö-naëc; ngöôøi choàng nay laø thaùi töû, ngöôøi vôï nay laø coâng chuùa.

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

M