**113- CHUYEÄN VUA NÖÔÙC BA-LA-NAÏI NGHE TIEÁNG KEÂU TRONG GOØ MAÛ**

Phaøm taát caû phaùp, ñoái vôùi nhöõng ñieàu coù theå caàu ñöôïc, neáu duøng phöông tieän, coù theå ñaït ñöôïc, coøn ñoái vôùi nhöõng ñieàu khoâng theå caàu ñöôïc, tuy raèng coù muoán eùp buoäc cho ñöôïc, cuõng hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc. Gioáng nhö eùp caùt laáy daàu, naáu baêng thaønh bô thì chaúng nhöõng khoâng ñöôïc maø töï laøm lao khoå maø thoâi.

Ngaøy xöa ôû nöôùc Ba-la-naïi coù moät vò vua teân laø Phaïm Döï, thöôøng vaøo luùc nöûa ñeâm nghe coù tieáng keâu trong goø maû noùi:

–Naøy vua, naøy vua!

Cöù nhö vaäy, moät ñeâm nghe tieáng keâu aáy ba laàn. Nhaø vua nghe tieáng laï trong loøng raát haõi huøng. Song aâm thanh aáy traûi qua thôøi gian laâu maø vaãn khoâng chaám döùt. Do ñoù nhaø vua môùi tuï taäp caùc Baø-la-moân, thaùi söû, töôùng sö, cuøng noùi:

–Vaøo ban ñeâm ta thöôøng nghe tieáng goïi ta trong goø maû, ta thöôøng lo sôï, khoâng daùm traû lôøi.

Moïi ngöôøi ñaùp:

–Trong ngoâi moä aáy chaéc chaén phaûi coù yeâu quaùi môùi taïo ra aâm thanh ñoù. Baây giôø neân sai söù giaû coù loøng can ñaûm, tôùi goø maû aáy ñeå xem.

Nhaø vua lieàn chieâu moä raèng neáu ai trong ñeâm toái coù theå ñi ñeán ngoâi moä ñoù ta seõ thöôûng cho naêm traêm ñoàng tieàn vaøng.

Khi aáy coù moät ngöôøi coâ ñoäc, khoâng coù cha, gia ñình raát ngheøo khoå ñoùi raùch, nhöng raát coù söùc maïnh vaø can ñaûm, lieàn nhaän lôøi chieâu moä aáy, thaân anh maëc giaùp, ñoäi muõ truï, tay caàm dao gaäy, ban ñeâm vaøo giöõa goø maû. Nghe tieáng goïi vua. anh lieàn quaùt leân:

–Ngöôi laø ai?

Ñaùp:

–Toâi laø vaät baùu ñöôïc choân caát. Noù noùi vôùi ngöôøi ñöôïc chieâu moä:

–Ngöôøi laø baäc Tröôïng phu duõng maõnh. Ban ñeâm ta thöôøng goïi vò vua aáy. Neáu vua aáy leân tieáng traû lôøi ta, ta seõ noùi: “Toâi muoán vaøo trong kho taøng cuûa ngaøi.” Nhöng vò vua ñoù khieáp sôï, chöa heà traû lôøi ta. Song ta hieän nay cho ñeán baûy ngaøy, vaøo luùc saùng sôùm tinh söông ta seõ ñeán nhaø ngöôi.

Ngöôøi ñöôïc tuyeån moä hoûi:

–Saùng mai toâi seõ laøm gì ñeå ñoùn röôùc ngaøi? Vaät baùu noùi:

–Ngöôi chæ queùt doïn vaåy nöôùc trong nhaø, vaát boû nhöõng vaät dô daùy, laáy höông hoa trang söùc, laøm cho heát söùc thanh tònh, duøng boà ñaøo, nöôùc ngoït, bô söõa cuûa con nai taát caû ñeàu chöùa ñaày trong taùm huõ, roài môøi taùm Ñaïo nhaân thoï thöïc ñoà aên cuûa ngöôi, cuùng döôøng xong ngöôi seõ laáy caây ñaùnh leân ñaàu Ñaïo nhaân noùi: “Vaøo goùc nhaø”. Nhö vaäy thöù lôùp xua ñuoåi caùc Ñaïo nhaân vaøo goùc nhaø.

Ngöôøi chieâu moä bieát xong, lieàn trôû veà nhaø, ñeán choã vua ñeå xin nhaän naêm traêm ñoàng tieàn vaøng, ñem veà ñôïi thieát leã cuùng döôøng.

Nhaø vua hoûi:

–AÂm thanh ñoù laø do vaät gì? Ngöôøi ñöôïc chieâu moä noùi doái:

–Ñoù laø quyû mò.

Ngöôøi ñöôïc tuyeån moä nghe lôøi baùu vaät noùi, oâm loøng sung söôùng moät mình, roài môøi

thaày caïo raâu toùc, ñeå töï trang nghieâm, chôø ñeán luùc maët trôøi loù daïng saém vaät cuùng döôøng ñaày ñuû, luùc aáy coù taùm Ñaïo nhaân ñeán ñeå thoï thöïc. Khi thoï thöïc xong, anh ñaùnh leân ñaàu Ñaïo nhaân aáy, ñuoåi vaøo goùc nhaø, lieàn bieán thaønh moät huõ vaøng. Cöù thöù lôùp xua nhöõng vò aáy vaøo goùc bieán thaønh taùm huõ vaøng.

Baáy giôø ngöôøi thôï hôùt toùc, ñöùng doøm vaøo moät loã ôû caùnh cöûa, thaáy ngöôøi aáy ñöôïc cuûa baùu, im laëng töï nghó: “Ta hieåu phaùp naøy roài, vaäy ta thöû baét chöôùc phaùp aáy xem.” Sau ñoù anh chuaån bò ñaày ñuû nhö ôû treân, thænh môøi taùm Ñaïo nhaân, môøi aên xong roài, ñoùng heát caùc cöûa ngoõ, ñaùnh leân ñaàu Ñaïo nhaân, anh töôûng cuõng gioáng nhö tröôùc, ñaït ñöôïc moät ñoáng chaâu baùu.

Song vò Ñaïo nhaân naøy, ñaàu beå maùu chaûy öôùt caû saøng toïa, anh ñuoåi vaøo goùc nhaø, vì quaù gaáp laøm vò aáy ñaïi tieän trong quaàn, thöù lôùp ñeán ngöôøi thöù baûy, ñeàu bò ñaùnh baèng gaäy, töø töø ngaõ xuoáng ñaát. Trong ñoù coù moät ngöôøi khí löïc khoûe maïnh, lieàn co tay moät caùch thình lình, phoùng ra ngoaøi lôùn tieáng keâu:

–Sao vò chuû nhaân naøy laïi muoán gieát chuùng toâi.

Khi aáy vò quoác vöông nöôùc aáy baûo ngöôøi ñeán xem, lieàn baét chuû nhaân hoûi roõ söï traïng.

Khi aáy ngöôøi thôï hôùt toùc, trình taâu roõ söï vieäc treân vôùi vua, nhaø vua lieàn baûo ngöôøi ñeán nhaø cuûa ngöôøi ñöôïc tuyeån moä, thaáy vaøng baùu cuûa ngöôøi ñoù. Nhaø vua muoán ñaùnh thueá ñeå chieám ñoaït, nhöng caùc vaøng baùu aáy hoùa thaønh raén ñoäc, bieán thaønh ñoáng löûa.

Nhaø vua lieàn baûo:

–Ñoù laø phöôùc cuûa ngöôi.

Keû phaøm ngu ôû theá gian cuõng laïi nhö vaäy, hoï coù ñuû tinh taán, thoï trì taùm giôùi, ñöôïc quaû baùo thieän, daàn daàn thöïc haønh taùm Chaùnh ñaïo, ñöôïc quaû voâ laäu. Moät ngöôøi lieàn muoán baét chöôùc ngöôøi kia, cuõng thoï trì taùm giôùi, nhöng beân trong khoâng coù loøng kính tín, maø mong caàu ñöôïc lôïi laïc, keû aáy ñaõ khoâng coù quaû thieän, trôû laïi gaët laáy tai öông, gioáng nhö ngöôøi ngu kia, hoaøn toaøn khoâng khaùc.

