**118- CHUYEÄN VÒ BAØ-LA-MOÂN GIAØ DOÁI TRAÙ**

Taát caû söï xaûo quyeät, nònh hoùt, doái traù, beân ngoaøi döôøng nhö ngay thaúng, nhöng beân trong oâm loøng gian xaûo. Cho neân ngöôøi trí tueä phaûi quaùn saùt caùi naøo chaân, caùi naøo giaû. Gioáng nhö ngaøy xöa coù coù moät Baø-la-moân, tuoåi taùc ñaõ giaø, cöôùi ngöôøi vôï treû. Ngöôøi vôï gheùt choàng giaø vaø cöù ôû moät beân ñoøi daâm duïc maõi. Vì ñaém tröôùc duïc taâm neân khuyeân choàng môû hoäi, môøi caùc Baø-la-moân treû tuoåi ñeán döï. Ngöôøi choàng nghi vôï coù yù gian, cho neân khoâng chòu môû hoäi. Baáy giôø ngöôøi thieáu phuï baøy nhieàu möu keá ñeå meâ hoaëc choàng mình. Coù moät hoâm ñöùa con vôï tröôùc cuûa ngöôøi Baø-la-moân giaø rôi vaøo trong löûa, nhöng ngöôøi vôï treû cuûa oâng ta laáy maét nhìn ñöùa con rôi, nhöng khoâng keùo noù leân.

Vò Baø-la-moân noùi:

–Sao ngöôi thaáy con rôùt vaøo trong löûa, maø laïi khoâng keùo leân? Ngöôøi vôï lieàn ñaùp:

–Töø nhoû ñeán giôø toâi chæ gaàn choàng toâi thoâi, chöù chöa bao giôø keùo moät ngöôøi con trai naøo khaùc. Taïi sao boãng nhieân baûo toâi phaûi keùo ñöùa con trai naøy?

Vò Baø-la-moân giaø nghe lôøi aáy roài, cho raèng nhöõng lôøi noùi aáy laø ñuùng, môùi tin loøng ngöôøi vôï. OÂng lieàn môû ñaïi hoäi ngay nôi nhaø mình, tuï taäp caùc Baø-la-moân.

Baáy giôø ngöôøi vôï treû lieàn cuøng tö thoâng vôùi Baø-la-moân khaùc. Vò Baø-la-moân giaø nghe vieäc aáy xong oâm loøng töùc giaän, lieàn laáy vaät baùu nheùt ñaày trong tay aùo, boû vôï maø ñi. Khi caùch nhaø ñaõ xa, giöõa ñöôøng thaáy moät Baø-la-moân lieàn laøm baïn vôùi ngöôøi aáy. Chieàu toái ngaøy hoâm ñoù, oâng ta ôû chung vôùi ngöôøi aáy cho ñeán saùng sôùm cuøng vôùi ngöôøi aáy ra ñi. Luùc rôøi khoûi nhaø cuûa chuû nhaân, caøng luùc caøng xa, Baø-la-moân aáy noùi vôùi Baø-la-moân giaø:

–Choã ôû ngaøy hoâm qua coù moät laù coû dính vaøo aùo cuûa toâi. Töø nhoû ñeán giôø, toâi chöa bao giôø xaâm phaïm cuûa caûi ngöôøi khaùc. Caùi laù caây coû naøy dính vaøo aùo laøm toâi raát xaáu hoå, muoán traû laïi laù coû naøy cho chuû nhaân cuûa noù. Vaäy baïn haõy döøng chaân ôû ñaây ñeå chôø toâi trôû laïi.

Nghe xong, Baø-la-moân giaø raát tin lôøi ngöôøi aáy, kính yeâu oâng ta gaáp boäi, höùa seõ chôø

ñôïi.

Baø-la-moân kia doái laø mang laù coû muoán traû laïi cho chuû nhaân. Ñi chaúng bao xa, anh

leûn vaøo trong moät caùi ao nöôùc, naèm nghæ moät hoài roài trôû laïi, baûo:

–Toâi ñaõ ñem laù coû traû laïi cho chuû nhaân roài.

Baø-la-moân giaø tin laø söï thaät, caøng theâm aùi troïng anh ta. Baáy giôø Baø-la-moân giaø ñi ñaïi tieåu tieän, lieàn laáy baûo vaät gôûi cho anh ta. Sau ñoù anh ta oâm cuûa baùu cuûa oâng chaïy maát.

Baø-la-moân giaø thaáy anh ta ñaõ laáy troäm ñoà cuûa mình, lieàn than thôû, aân haän vì ñaõ giao cuûa baùu cho ngöôøi ñoù, roài töï caûm thöông mình, buoàn raàu, aùo naõo, thaát theåu leân ñöôøng. OÂng ñi ñöôïc moät laùt, ñeán nghæ döôùi moät goác caây, thaáy moät con coø xaùm, trong mieäng ngaäm moät caây coû, noùi vôùi caùc con chim khaùc:

–Chuùng ta caàn phaûi thöông yeâu laãn nhau, tuï taäp moät choã maø cuøng nguû nghæ.

Baáy giôø caùc con chim ñeàu tin lôøi noùi aáy, cuøng ñeán tuï taäp. Khi aáy con coø xaùm ñi ñeán, thöøa luùc caùc con chim rôøi khoûi toå noù ñeán caùc oå chim huùt tröùng, gieát chim non ñeå aên thòt. Luùc caùc con chim ñeán nôi, thì noù laïi ngaäm coû. Caùc con chim trôû veà, thaáy vieäc treân thaûy ñeàu töùc giaän. Xong con coø xaùm khaùng cöï laïi, baûo:

–Ta khoâng laøm nhö vaäy.

Baáy giôø caùc con chim bieát con coø xaùm laø thöù löøa doái, thaûy ñeàu boû ñi, bay ñeán ñaäu döôùi goác caây aáy.

Moät laùt sau oâng laïi thaáy moät ngöôøi xuaát gia ngoaïi ñaïo, thaân maëc y chaèm vaù, ñi moät caùch an oån, töø töø maø böôùc, mieäng noùi:

–Traùnh ñi caùc loaøi truøng.

Khi aáy Baø-la-moân giaø môùi hoûi:

–Vì sao vöøa ñi maø mieäng laïi noùi: “Traùnh ñi”? Ngoaïi ñaïo ñaùp:

–Toâi laø ngöôøi xuaát gia, xoùt thöông taát caû, sôï laøm thöông haïi caùc loaøi truøng kieán, cho neân môùi noùi nhö vaäy.

Baáy giôø Baø-la-moân thaáy chính mieäng ngöôøi xuaát gia aáy buoâng ra lôøi naøy, cho neân heát söùc tin töôûng, oâng lieàn ñi theo ñeán nhaø cuûa ngöôøi aáy. Luùc chieàu toái ñi nguû, y noùi vôùi Baø-la-moân:

–Toâi phaûi ôû moät caùch an nhaøn ñeå töï tu taâm. Ngaøi ñeán phoøng rieâng beân kia maø nguû

nghæ.

Khi aáy Baø-la-moân hoan hyû, nghe vò aáy haønh ñaïo taâm sinh vui möøng. Ñeán sau nöûa

ñeâm, oâng chæ nghe tieáng nhaïc, ca muùa, oâng beøn böôùc ra ngoaøi ñeå xem thì môùi thaáy ngöôøi ngoaïi ñaïo xuaát gia ôû trong phoøng, coù moät loã hoûng ôû döôùi ñaát, beân trong coù moät ngöôøi phuï nöõ böôùc ra, giao thoâng vôùi y. Heã ngöôøi nöõ muùa thì ngoaïi ñaïo khaûy ñaøn. Neáu ngöôøi ngoaïi ñaïo muùa thì ngöôøi nöõ khaûy ñaøn. Thaáy vieäc nhö vaäy roài, oâng töï nghó: “Vaïn vaät trong thieân haï, khoâng luaän laø ngöôøi hay thuù, chaúng ai coù theå tin ñöôïc.” OÂng môùi noùi baøi keä:

*Khoâng naém tay con ai Ñem coû traû laïi chuû Coø xaùm doái ngaäm coû*

*Ngoaïi ñaïo sôï cheát truøng Lôøi noùi doái nhö vaäy Hoaøn toaøn khoâng theå tin.*

Baáy giôø ôû trong nöôùc coù moät tröôûng giaû, nhaø cöûa giaøu coù, raát nhieàu chaâu baùu, vaøo moät ñeâm noï bò maát nhieàu cuûa caûi. Khi aáy nhaø vua nghe ñieàu naøy, hoûi tröôûng giaû:

–Coù ai ñeán hoaëc ñi khoûi nhaø oâng, laøm oâng bò maát cuûa? Tröôûng giaû taâu vôùi vua:

–Ban ñaàu khoâng coù ngöôøi gian naøo lai vaõng. Chæ coù moät ngöôøi Baø-la-moân töø laâu ñaõ ra vaøo nhaø toâi, ñôøi soáng vò aáy trong saïch, khoâng xaâm phaïm taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc, cho duø moät coïng coû dính vaøo aùo, oâng cuõng ñem traû laïi cho chuû noù. Ngoaøi vò aáy ra khoâng coù ai ñeán nhaø toâi caû.

Nhaø vua nghe xong, lieàn baét Baø-la-moân ñeán ñeå caät vaán. Baáy giôø tröôûng giaû ñeán taâu vôùi vua:

–Vò aáy giöõ haïnh thanh tònh, ngöôøi ñôøi khoâng ai baèng. Vì sao laïi bò baét troùi? Toâi thaø chòu maát cuûa caûi, nhöng xin vua haõy thaû vò aáy ra.

Khi aáy nhaø vua traû lôøi:

–Ngaøy xöa ta töøng nghe coù nhöõng vieäc gioáng nhö vaäy. Beân ngoaøi giaû laøm thanh tònh, beân trong oâm loøng gian aùc. Ngöôi chôù neân saàu khoå, nghe ta ñieàu tra söï thaät.

Noùi nhö vaäy xong, lieàn tra cöùu ngöôøi aáy, thì ra thaáy y lôøi cuøng, lyù gian, cuùi ñaàu chòu toäi tröôùc söï thaät.

Cho neân ngöôøi coù trí soáng giöõa ñôøi nhö taám göông, kheùo phaân bieät ñöôïc chaân nguïy, laø ñaïo sö cuûa theá gian.

