**20- CHUYEÄN NGÖÔØI CON GAÙI XAÁU XÍ TEÂN LAØ LAÏC-ÑEÀ, CON VUA BA-TÖ-NAËC**

Ngaøy xöa, vua Ba-tö-naëc coù moät ngöôøi con gaùi teân laø Laïc-ñeà. Coâ naøy coù möôøi taùm caùi xaáu, hoaøn toaøn khoâng gioáng ngöôøi khaùc. Heã ai nhìn thaáy coâ cuõng ñeàu hoaûng sôï.

Baáy giôø vua Ba-tö-naëc vì con gaùi ñaõ lôùn tuoåi, chieâu moä ngöôøi trong nöôùc, khoâng keå laø con trai cuûa tröôûng giaû, coù danh voïng, keû ngheøo cuøng ñoùi khaùt hay keû coâ ñoäc ñeàu daãn ñeán choã vua. Baáy giôø ôû meù chôï coù moät ngöôøi con cuûa tröôûng giaû coâ ñoäc moät mình ñi xin ñeå töï soáng. Nhöõng ngöôøi tìm thaáy anh ta beøn daãn ñeán vua. Nhaø vua daãn vò aáy ñi ra sau vöôøn môùi giao öôùc:

–Ta sinh moät ngöôøi con gaùi hình daïng xaáu xí, chaúng neân ñeå ngöôøi khaùc troâng thaáy.

Nay ta muoán gaû cho khanh laøm vôï, khanh thaáy theá naøo?

Khi aáy con cuûa tröôûng giaû thöa:

–Ñöùc vua ñaõ coù leänh giao öôùc, giaû söû ñoù laø con choù thì thaàn cuõng khoâng daùm töø choái, huoáng chi ñaây laø con gaùi cuûa vua maø thaàn laïi töø choái sao?

Nhaø vua giöõ lôøi höùa, cho con mình laøm vôï ngöôøi aáy, cho ôû trong cung thaát vaø giao

öôùc:

–Con gaùi cuûa ta xaáu xí, caån thaän ñöøng ñeå ngöôøi khaùc thaáy. Heã luùc ñi ra thì khoùa

cöûa laïi, coøn khi vaøo thì ñoùng cöûa laïi, phaûi luoân luoân nhö vaäy.

Khi aáy coù caùc con cuûa caùc tröôûng giaû, hoï ñeàu laø thaân höõu, hoï thöôøng ruû nhau uoáng röôïu vui ñuøa. Cöù moãi ngaøy hoäi hoïp laø con cuûa caùc tröôûng giaû ñeàu coù ñem theo vôï cuûa hoï ñoàng ñeán ñeå taäp hôïp. Chæ coù con gaùi cuûa nhaø vua laø khoâng ñeán. Luùc ñoù moïi ngöôøi ñoàng noùi vôùi chaøng reå:

–Ngaøy hoâm sau chuùng ta laïi hoäi hoïp, yeâu caàu anh haõy daét vôï anh ñeán. Neáu anh khoâng daét vôï ñeán, chuùng ta seõ phaït anh naëng ñaáy.

Laïi ñeán ngaøy hoäi, ngöôøi con cuûa tröôûng giaû ngheøo aáy vaãn nhö tröôùc, khoâng daét vôï ñeán. Caùc ngöôøi kia beøn cuøng nhau traùch phaït anh ta. Nhöng anh ta vaãn cam loøng chòu söï traùch phaït aáy. Caùc ngöôøi kia laïi cuøng nhau noùi:

–Ngaøy mai chuùng ta laïi hoïp, neáu anh khoâng daét vôï ñeán seõ bò phaït nöõa.

Cuõng vaäy, anh ta laïi bò phaït. Cöù vaäy cho ñeán laàn thöù hai, laàn thöù ba, anh ta cuõng khoâng daét vôï ñeán choã hoäi. Maõi ñeán sau cuøng, ngöôøi con cuûa tröôûng giaû coâ ñoäc naøy môùi veà nhaø noùi vôùi vôï:

–Anh ñaõ maáy laàn vì em maø bò phaït. Ngöôøi vôï hoûi:

–Vì sao?

Ngöôøi choàng ñaùp:

–Moïi ngöôøi ñeàu yeâu caàu trong ngaøy yeán hoäi, taát caû moïi ngöôøi phaûi daãn vôï tôùi. Nhöng anh ñaõ bò leänh cuûa ñöùc vua: Khoâng ñöôïc daét vôï theo ñeå ngöôøi ngoaøi thaáy. Vì vaäy maø anh ñaõ bò phaït maáy laàn roài.

Ngöôøi vôï nghe choàng noùi lôøi aáy heát söùc xaáu hoå, buoàn tieác neân ngaøy ñeâm nieäm Phaät. Baáy giôø, vaøo ngaøy hoâm sau, baïn beø laïi môû yeán tieäc, ngöôøi choàng laïi ñi moät mình. Ngöôøi vôï ôû trong phoøng caøng theâm khaån nguyeän:

–Ñöùc Nhö Lai xuaát theá ñaõ laøm nhieàu ñieàu lôïi ích cho chuùng sinh. Nay con vì toäi aùc neân rieâng con chöa ñöôïc mong nhôø ñaïi aân aáy.

Ñöùc Phaät caûm ñoäng tröôùc taám loøng chí thaønh cuûa naøng, lieàn töø döôùi ñaát hieän leân. Ban ñaàu naøng thaáy ñaàu toùc cuûa Ñöùc Phaät naøng raát kính troïng, hoan hyû, do ñoù toùc naøng lieàn ñoåi khaùc, bieán thaønh ñaàu toùc thaät ñeïp. Tieáp theo naøng thaáy caùi traùn cuûa Ñöùc Phaät, daàn daàn naøng thaáy loâng maøy, con maét, loã tai, thaân vaø mieäng cuûa Ñöùc Phaät, tuøy theo cöù thaáy moät boä phaän naøo naøng caøng theâm hoan hyû. Do ñoù thaân hình cuûa naøng lieàn bieán ñoåi khoâng coøn nhöõng caùi xaáu xí nöõa. Dung maïo cuûa naøng baây giôø gioáng nhö chö Thieân.

Khi aáy con cuûa caùc tröôûng giaû bí maät baøn vôùi nhau:

–Con gaùi cuûa nhaø vua sôû dó khoâng ñeán hoäi naøy hoaëc laø naøng ñoan chaùnh dò thöôøng, hoaëc laø raát xaáu, cho neân môùi khoâng ñeán ñaây. Vaäy chuùng ta haõy eùp choàng naøng uoáng röôïu cho ñeán luùc khoâng coøn bieát gì nöõa baáy giôø chuùng ta haõy laáy chìa khoùa cuûa chaøng môû cöûa ra ñeå xem.

Hoï lieàn phuïc cho chaøng uoáng röôïu thaät say, laáy chìa khoùa cuûa chaøng roài cuøng nhau ñeán môû cöûa ñeå xem. Hoï thaáy con gaùi cuûa ñöùc vua naøy ñoan chaùnh voâ song, hoï lieàn ñoùng cöûa laïi, trôû veà choã cuõ. Luùc aáy ngöôøi choàng cuûa naøng vaãn chöa tænh röôïu, hoï lieàn laáy chìa khoùa coät laïi döôùi löng chaøng. Ñeán luùc ngöôøi choàng thöùc giaác, lieàn tìm ñöôøng trôû veà nhaø, thaáy vôï ñoan chaùnh laï thöôøng, chaøng laáy laøm laï môùi hoûi:

–Naøng laø Thieân thaàn ôû ñaâu ñeán nhaø toâi vaäy? Ngöôøi vôï ñaùp:

–Toâi laø Laïc-ñeà, vôï cuûa chaøng ñaây.

Ngöôøi choàng cho laø quaùi laï môùi hoûi vì sao maø naøng laïi ñoåi khaùc nhanh nhö vaäy?

Ngöôøi vôï traû lôøi:

–Em nghe chaøng maáy laàn vì em maø bò phaït cho neân sinh taâm xaáu hoå môùi khaån thieát nieäm Phaät, lieàn thaáy Ñöùc Nhö Lai töø döôùi ñaát hieän leân, em heát söùc vui möøng, nhôø ñoù maø thaân theå trôû thaønh toát ñeïp.

Ngöôøi con cuûa tröôûng giaû ngheøo heát söùc vui möøng lieàn vaøo taâu vôùi vua:

–Thaân theå con gaùi cuûa vua töï nhieân bieán thaønh toát ñeïp. Nay naøng mong ñöôïc yeát kieán ñöùc vua.

Nhaø vua nghe xong raát hoan hyû, lieàn baûo ngöôøi ñöa vua ñeán xem. Nhaø vua thaáy con roài tuy raát hoan hyû nhöng trong loøng cuõng raát nghi ngaïi, cho laø ñieàu kyø laï, lieàn ñi ñeán choã Ñöùc Phaät vaø baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ngöôøi con gaùi naøy do nhaân duyeân gì ñöôïc soáng ôû nôi thaâm cung maø thaân hình laïi xaáu aùc, ai thaáy cuõng kinh sôï? Laïi do nhaân duyeân gì maø nay hoùa thaønh toát ñeïp?

Ñöùc Phaät baûo nhaø vua:

–ÔÛ thôøi quaù khöù coù vò Bích-chi-phaät, ngaøy ngaøy khaát thöïc, ñeán tröôùc ngoõ cuûa moät tröôûng giaû. Khi aáy con gaùi cuûa vò tröôûng giaû mang côm ra cuùng döôøng cho vò Bích-chi- phaät. Coâ ta thaáy thaân theå cuûa Bích-chi-phaät xaáu xí neân môùi noùi:

–Vò aáy xaáu xí, thaân hình coù da nhö con caù, toùc nhö loâng ngöïa. Ñöùc Phaät noùi:

–Ngöôøi con gaùi cuûa tröôûng giaû luùc aáy chính laø con gaùi cuûa vua baây giôø vaäy. Nhôø nhaân duyeân cuùng döôøng neân ñöôïc sinh nôi thaâm cung cuûa vua. Do huûy baùng thaân hình cuûa vò Bích-chi-phaät cho neân thaân hình phaûi xaáu xí. Nhôø bieát sinh taâm xaáu hoå nghieâng loøng khaån caàu neân ñöôïc thaáy ta. Nhôø sinh taâm hoan hyû neân thaân hình hoùa thaønh toát ñeïp.

Baáy giôø chuùng hoäi nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, cung kính ñaûnh leã phuïng haønh.

