**9- CHUYEÄN PHU NHAÂN LOÄC NÖÕ**

Luùc Ñöùc Phaät ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät, thaønh Vöông xaù, Ngaøi baûo caùc Tyø-kheo:

–Coù hai phaùp coù theå khieán cho con ngöôøi mau ñöôïc laøm ngöôøi, trôøi, cho ñeán chöùng Nieát-baøn an laïc. Coù hai phaùp coù theå khieán cho con ngöôøi mau bò ñoïa vaøo ba coõi aùc, thoï khoå naõo cuøng cöïc.

Nhöõng gì laø hai phaùp coù theå khieán cho con ngöôøi mau ñöôïc laøm ngöôøi, trôøi, cho ñeán chöùng Nieát-baøn an laïc?

Ñöùc Phaät daïy:

–Moät laø cuùng döôøng cha meï, hai laø cuùng döôøng caùc baäc Hieàn thaùnh. Nhöõng gì laø hai phaùp mau bò ñoïa vaøo ba coõi aùc, thoï khoå naõo cuøng cöïc? Ñöùc Phaät daïy:

–Moät laø taïo caùc ñieàu baát thieän ñoái vôùi cha meï, hai laø cuõng laøm ñieàu baát thieän ñoái vôùi baäc Hieàn thaùnh.

Caùc Tyø-kheo baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân, caùc vieäc thieän aùc mau thaønh aáy nhö theá naøo? Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Thôøi quaù khöù laâu xa voâ löôïng kieáp veà tröôùc, coù nöôùc teân laø Ba-la-naïi. Trong nöôùc naøy coù moät hoøn nuùi teân laø Nuùi tieân.

Baáy giôø coù moät Phaïm chí soáng ôû ñaáy, luùc ñaïi tieän, tieåu tieän thöôøng ngoài treân taûng ñaù, sau ñoù coù tinh khí nhoû xuoáng choã ñi tieåu, con nai caùi ñi ñeán lieám vaøo töùc thì mang thai. Khi ñuû ngaøy thaùng, nai kia beøn ñeán choã vò Tieân nhaân sinh ra moät ngöôøi con gaùi ñoan chaùnh, tuyeät ñeïp, nhöng chæ coù ñoâi chaân thì gioáng nhö chaân nai. Vò Phaïm chí ñem veà nuoâi döôõng ñeán luùc tröôûng thaønh. Phaùp cuûa Phaïm chí laø luoân luoân thôø löûa, khoâng bao giôø cho löûa taét. Coâ gaùi naøy vì coøn nhoû, khoâng ñeå yù neân ñeå cho ñoáng löûa buoåi toái bò taét. Coâ gaùi raát lo sôï Phaïm chí töùc giaän. Luùc aáy, coù caùc Phaïm chí khaùc soáng caùch truï xöù naøy ñeán naêm traêm daëm. Coâ gaùi lieàn chaïy thaät nhanh ñeán choã caùc Phaïm chí kia ñeå xin löûa. Caùc Phaïm chí thaáy daáu chaân naøng, cöù moãi daáu laø coù moät boâng sen lôùn, hoï yeâu caàu naøng:

–Haõy ñi quanh nhaø ta baûy voøng, ta seõ cho löûa. Luùc ñi ra cuõng phaûi ñi quanh baûy voøng, khoâng giaãm leân daáu chaân cuõ, haõy theo con ñöôøng khaùc maø trôû veà.

Naøng laøm ñuùng nhö lôøi yeâu caàu cuûa nhöõng vò aáy, cho neân ñöôïc löûa ñem veà.

Baáy giôø vua nöôùc Phaïm Döï ñi saên, thaáy chung quanh nhaø Phaïm chí kia coù möôøi boán lôùp hoa sen, laïi thaáy hai ñöôøng coù hai haøng hoa sen, cho laø laï môùi hoûi vò Phaïm chí kia:

vaày?

–ÔÛ ñaây hoaøn toaøn khoâng coù ao nöôùc, taïi sao laïi coù nhöõng hoa sen tuyeät ñeïp nhö

Phaïm chí thöa:

–Nôi truù xöù cuûa vò Tieân kia coù moät ngöôøi con gaùi ñeán choã toâi ñeå xin löûa. Moãi böôùc

chaân cuûa coâ gaùi naøy ñeàu sinh ra moät hoa sen. Toâi beøn yeâu caàu: “Neáu muoán ñöôïc löûa haõy ñi quanh nhaø ta baûy voøng, luùc trôû veà cuõng phaûi ñi quanh baûy voøng.” Do ñoù cho neân môùi coù boâng sen moïc quanh nhaø nhö vaäy.

Nhaø vua tìm theo daáu chaân, ñeán choã cuûa Phaïm chí, muoán gaëp coâ gaùi. Nhaø vua thaáy coâ gaùi dieän maïo ñoan chaùnh, heát söùc vöøa yù, lieàn thöa Phaïm chí xin coâ con gaùi aáy. Phaïm chí lieàn daâng cho nhaø vua coâ gaùi naøy vaø nhaø vua lieàn laäp naøng laøm ñeä nhò phu nhaân. Coâ gaùi aáy luùc beù ñöôïc Tieân nhaân nuoâi döôõng cho neân chòu aûnh höôûng, taùnh tình luoân chaát

tröïc, khoâng hieåu nhöõng söï vieäc quaùi dò cuûa phuï nöõ. Veà sau luùc coù thai, töôùng sö ñoaùn:

–Naøng seõ sinh moät ngaøn ngöôøi con trai.

Ngöôøi vôï lôùn cuûa vua nghe lôøi aáy roài, trong loøng sinh ñoá kî, töø töø taïo keá ñoäc, duøng aân suûng ñeå chieâu duï nhöõng ngöôøi haàu caän cuûa phu nhaân Loäc Nöõ, cho chuùng tieàn baïc, chaâu baùu.

Baáy giôø Loäc Nöõ ñaõ ñuû ngaøy thaùng lieàn sinh ra moät boâng sen coù ngaøn caùnh. Luùc naøng saép sinh, ñaïi phu nhaân laáy vaät duïng bòt maét naøng ñeå khoâng theå thaáy gì caû, roài laáy moät mieáng thòt ngöïa hoâi thoái theá vaøo ñoù. Baø laáy hoa sen ngaøn caùnh kia ñöïng ñaày trong moät hoäp roài cho ngöôøi neùm vaøo giöõa soâng. Sau ñoù baø môùi môû maét cho naøng vaø noùi:

–Haõy xem vaät do ngöôi sinh ra.

Naøng chæ thaáy ôû ñaáy laø moät mieáng thòt ngöïa hoâi thoái. Nhaø vua baûo ngöôøi ñeán hoûi: “Naøng ñaõ sinh vaät gì?”, thì ñöôïc traû lôøi: “Naøng chæ sinh moät mieáng thòt ngöïa hoâi thoái.” Khi aáy ñaïi phu nhaân noùi vôùi nhaø vua:

–Ñöùc vua ñaõ bò meâ hoaëc, coâ gaùi naøy do loaøi suùc sinh sinh ra, nhôø Tieân nhaân nuoâi döôõng cho neân nay môùi sinh ra vaät baát töôøng hoâi thoái nhö vaäy.

Ñaïi phu nhaân cuûa vua lieàn caùch chöùc phu nhaân cuûa naøng, khoâng cho yeát kieán vua

nöõa.

Baáy giôø vua OÂ-kyø-dieân ñem caùc phu nhaân theå nöõ tuøy tuøng vui chôi ôû vuøng haï löu

doøng soâng, thaáy caùi loïng maây vaøng töø phía treân doøng soâng theo nöôùc troâi xuoáng. Nhaø vua suy nghó: “Döôùi caùi loïng maây naøy chaéc chaén phaûi coù vaät thaàn.” Nhaø vua baûo ngöôøi ñeán ñoù xem thöû laø vaät gì, thì thaáy ôû döôùi ñaùm maây vaøng kia laø moät caùi hoäp, lieàn nhaët laáy môû ra trong hoäp laø moät hoa sen ngaøn caùnh, cöù moãi moät caùnh hoa coù moät caäu beù. Nhaø vua ñem veà nuoâi döôõng, daàn daàn caùc caäu beù to lôùn, taát caû ñeàu coù söùc maïnh cuûa ñaïi löïc só.

Vua OÂ-kyø-dieân moãi naêm thöôøng coáng naïp cho vua Phaïm Döï. Vua taäp hôïp nhöõng vaät daâng naïp laïi, baûo söù chuaån bò ñem ñi. Caùc ngöôøi con hoûi:

–Cha muoán laøm nhöõng gì vaäy? Khi aáy vua ñaùp:

–Ta muoán coáng naïp cho vua nöôùc Phaïm Döï. Caùc ngöôøi con ñoàng thöa:

–Cha chæ caàn moät ngöôøi con nhö chuùng con thoâi cuõng coù theå baét söù cuûa caùc nöôùc trong thieân haï ñeán trieàu coáng cho cha. Huoáng chi cha coù tôùi ngaøn ngöôøi con maø phaûi coáng hieán cho ngöôøi khaùc sao?

Luùc ñoù ngaøn ngöôøi con lieàn ñem quaân binh ñi ñaùnh caùc nöôùc, thöù lôùp ñi ñeán nöôùc vua Phaïm Döï. Vua Phaïm Döï nghe coù quaân ñeán, lieàn chieâu moä caùc ngöôøi trong nöôùc:

–Ai coù theå ñaåy lui quaân ñòch nhö theá naøy? Hoaøn toaøn khoâng ai coù theå laøm ñöôïc vieäc ñoù.

Luùc aáy ñeä nhò phu nhaân ñi ñeán choã nhaø vua nhaän lôøi chieâu moä, noùi:

–Toâi coù theå ñaåy lui ñöôïc quaân ñòch. Nhaø vua hoûi:

–Naøng laøm theá naøo ñeå ñaåy lui ñöôïc quaân ñòch? Phu nhaân traû lôøi:

–Chæ caàn döïng cho toâi moät caùi ñaøi cao moät traêm tröôïng, toâi ngoài treân ñoù, chaéc chaén coù theå ñaåy lui ñöôïc quaân ñòch.

Nhaø vua ra leänh laøm ñaøi xong, ñeä nhò phu nhaân ñaõ ngoài treân ñoù. Khi aáy moät ngaøn

ngöôøi con muoán giöông cung ñeå baén, töï nhieân tay hoï khoâng theå naâng leân ñöôïc. Phu nhaân noùi vôùi hoï:

–Caùc ngöôi caån thaän, ñöøng coù giô tay leân höôùng veà cha meï. Ta laø meï cuûa caùc ngöôi ñaây.

Moät ngaøn ngöôøi con hoûi:

–Laáy gì laøm chöùng ñeå bieát baø laø meï cuûa chuùng toâi? Ñaùp:

–Neáu ta naâng ñoâi vuù leân, moãi vuù bieán thaønh naêm traêm tia söõa ñeàu chaûy vaøo mieäng cuûa caùc ngöôi, thì ñoù chính laø meï cuûa caùc ngöôi. Neáu khoâng ñuùng nhö vaäy taát laø khoâng phaûi.

Noùi xong, baø ñaët hai tay leân hai vuù, trong moãi vuù coù naêm traêm tia söõa chaûy thaúng vaøo mieäng cuûa ngaøn ngöôøi con. Ngoaøi ra, caùc quaân binh ñöùng chung quanh thì hoaøn toaøn chaúng coù gì caû. Do ñoù moät ngaøn ngöôøi con ñeàu quy phuïc, höôùng veà cha meï ñeå xin saùm hoái. Caùc ngöôøi con luùc ñoù hoøa hôïp, hai nöôùc khoâng coøn oaùn thuø, cuøng nhau khuyeân raên, giuùp ñôõ laãn nhau. Naêm traêm ngöôøi con thì thaân caän cha meï, coøn naêm traêm ngöôøi con khaùc thì nuoâi döôõng cha meï.

Luùc aáy, hai vò quoác vöông phaân chia coõi Dieâm-phuø-ñeà, moãi vua ñeàu thaâu nhaän naêm traêm ngöôøi con.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neân bieát moät ngaøn ngöôøi con thôøi ñoù thì chính laø moät ngaøn vò Phaät cuûa Hieàn kieáp. Ngöôøi vôï mang loøng ganh gheùt ñoäc aùc töùc Maïn-tha-muïc luùc aáy nay laø Giao Laân Coå Muïc Long. Ngöôøi cha thôøi baáy giôø nay laø vua Baïch Tònh, ngöôøi meï nay laø Ma-da phu nhaân.

Caùc Tyø-kheo baïch Ñöùc Phaät:

–Coâ gaùi aáy do nhaân duyeân gì maø sinh vaøo buïng nai, heã baøn chaân ñaët xuoáng ñaát laø sinh ra hoa sen? Laïi do nhaân duyeân gì maø ñöôïc laøm vôï cuûa vua?

Ñöùc Phaät daïy:

–Coâ gaùi aáy trong thôøi quaù khöù ñaõ sinh trong moät gia ñình baàn cuøng, coù hai meï con.

Hoï ñang gieo maï ôû ruoäng thì thaáy moät vò Bích-chi-phaät oâm baùt ñi khaát thöïc. Ngöôøi meï noùi vôùi con gaùi:

–Ta muoán vaøo nhaø laáy phaàn aên cuûa ta ñeå daâng cho vò ñaïo só naøy. Ngöôøi con gaùi cuõng noùi:

–Con cuõng laáy phaàn aên cuûa con nöõa coäng chung vôùi phaàn aên cuûa meï.

Hoï lieàn trôû veà nhaø laáy phaàn aên cuûa hai meï con ñi ñeán cuùng döôøng cho vò Bích-chi- phaät. Ngöôøi con gaùi laáy coû keát hoa laøm toøa coû, raûi hoa treân toøa aáy, thænh vò Bích-chi-phaät ngoài leân. Coâ con gaùi thaáy meï ñi chaäm, môùi leân moät choã cao, töø xa troâng meï, khi ñaõ thaáy meï beøn noùi vôùi meï:

–Sao meï khoâng ñi nhanh leân, nhö con nai vaäy!

Luùc meï ñeán, vì giaän meï chaäm chaïp, cho neân laïi böïc töùc noùi:

–Con sinh trong buïng meï khoâng baèng sinh trong buïng con nai!

Ngöôøi meï lieàn laáy hai phaàn aên daâng leân vò Bích-chi-phaät, coøn ñoà aên dö thöøa thì meï con cuøng aên. Khi vò Bích-chi-phaät aên xong, ngaøi tung bình baùt leân hö khoâng roài bay leân theo. ÔÛ nôi hö khoâng, ngaøi hieän ra möôøi taùm thöù bieán hoùa. Luùc ñoù ngöôøi meï voâ cuøng hoan hyû vaø phaùt lôøi theä nguyeän:

–Haõy khieán cho con ôû ñôøi vò lai thöôøng sinh ra con Thaùnh, nhö Thaùnh nhaân baây

giôø.

Do nghieäp duyeân aáy cho neân ñôøi sau sinh ra naêm traêm ngöôøi con ñeàu ñöôïc quaû Bích-chi-phaät. Moät ngöôøi laøm meï nuoâi, moät ngöôøi laøm meï sinh. Vì lôøi noùi vôùi meï, trong khi ñoái ñaùp maø phaûi sinh trong buïng con nai, chaân coù moùng nhö chaân nai vì quôû meï ñi chaäm. Nhôø haùi hoa raûi cuùng Bích-chi-phaät, cho neân trong daáu chaân coù moät traêm boâng hoa sinh ra. Nhôø traûi toøa coû cho neân thöôøng ñöôïc laøm vôï cuûa vua. Haäu thaân cuûa ngöôøi meï laøm vua Phaïm Döï. Coøn haäu thaân cuûa ngöôøi con gaùi laøm phu nhaân Lieân Hoa. Do nghieäp duyeân naøy ñôøi sau ñöôïc laøm ngaøn vò Thaùnh trong thôøi Hieàn kieáp, nhôø söùc maïnh nôi theä nguuyeän neân thöôøng sinh caùc Hieàn thaùnh.

Caùc Tyø-kheo nghe Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, hoan hyû phuïng haønh.

