CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA DÖÔÏC SÖÏ

**QUYEÅN 13**

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “thuôû xöa ta vì caàu quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc laøm lôïi ích cho caùc höõu tình nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa coù Chuyeån luaân Thaùnh vöông teân laø Ñaïi Hyû kieán, coù ñuû baûy baùu vaø boán Thaàn thoâng… nhö trong phaåm 63 cuûa kinh Tröôøng A caáp ma coù noùi roõ. Luùc ñoù vua Hyû kieán öa thích chaùnh phaùp neân cuùng döôøng thöùc aên cho 500 vò Ñoäc giaùc, sau ñoù laïi daâng cuùng cho moãi vò Ñoäc giaùc moät taám giaï roài noùi keä:

*“Ñaõ chöùng taâm roäng lôùn, Nhôn giaû chôù phoùng daät, Cuùng döôøng ngöôøi trì giôùi, Thì seõ ñöôïc taêng ích, Ngöôøi cuùng döôøng hieåu roõ, Tín taâm ñöôïc giaûi thoaùt, Do chöùng, taâm khoâng toäi, Ñôøi sau ñöôïc an vui”.*

Naøy Ñaïi vöông, Chuyeån luaân Thaùnh vöông coù ñuû baûy baùu vaø boán Thaàn thoâng ngaøy xöa, nay chính laø thaân ta. Xöa nhôø cuùng döôøng 500 vò Ñoäc giaùc tuy khoâng ñöôïc quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, nhöng nhôø nhaân duyeân naøy tích tuï thieän caên ñeå ñeán ngaøy nay ñöôïc thaønh töïu ñaïo quaû Chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “naøy Ñaïi vöông, ñeå caàu quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, ta ñaõ laøm coâng ñöùc xaû thí nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa coù moät Baø-la-moân teân laø Thôøi chí thuoäc doøng haøo toäc, thöôøng thöïc haønh boá thí vaø cuùng döôøng caùc Baø-la-moân. OÂng coù 84 vaïn con voi lôùn ñöôïc trang söùc baèng caùc ñoà trang söùc baèng vaøng, duøng luïa

vaøng phuû leân löng voi vaø coù tua ren ruõ xuoáng döôùi. OÂng ñem nhöõng con voi naøy cuùng döôøng cho caùc Baø-la-moân… nhö trong kinh Tyù la ma coù noùi roõ. Kinh Trung A caáp ma coù baøi keä veà coâng ñöùc boá thí naøy:

*“Thí roài nguyeän hoï vui, Ta thí truï voâ uùy,*

*Cuùng döôøng cho theá gian, Trôøi cuøng vôùi moïi ngöôøi, Caàu cho taát caû vui,*

*Xaû thí, truï voâ uùy,*

*Thöôøng caàu seõ giaûi thoaùt, Giaøu coù laøm nhaân chuû”.*

Naøy Ñaïi vöông, Baø-la-moân cuùng döôøng 84 vaïn con voi thuôû xöa ñoù chính laø thaân ta ngaøy nay. Xöa kia nhôø xaû thí tuy ta chöa chöùng ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, nhöng nhôø nhaân duyeân ñoù ta coù chaùnh tín, cho ñeán nay coâng ñöùc vieân maõn môùi thaønh töïu ñöôïc quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “naøy Ñaïi vöông, ñeå caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, ta ñaõ boá thí tu caùc phöôùc nghieäp nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa coù Chuyeån luaân Thaùnh vöông teân laø Kieát thaéng thoáng lónh boán chaâu, coù ñuû baûy baùu vaø ñöôïc ba thaàn thoâng, do khoâng coù con neân nhaø vua ñaõ tìm ñuû caùch ñeå coù con. Luùc ñoù coù moät ngöôøi ñeán taâu vua: “coù moät loaïi thuoác teân laø ña töû, vöông phi uoáng vaøo seõ coù con”, vua nghe roài lieàn cho ngöôøi ñi tìm loaïi thuoác naøy. Khi tìm ñöôïc thuoác vua lieàn cho vöôngphi uoáng, uoáng xong vöông phi lieàn mang thai nhöng khoâng bieát laø nhôø uoáng thuoác, Ñuû ngaøy thaùng sanh moät con trai nhöng laïi coù hình daùng kyø dò, maët nhö sö töû vaø coù söùc maïnh nhö Na-la-dieân, vua laøm leã ñaët teân cho con laø Mao thaûo. Khi vöông töû tröôûng thaønh, ôû phía tröôùc vöông töû boãng xuaát hieän moät chieác loa vaø baùnh xe vi dieäu; neáu vöông töû thoåi loa naøy thì quaân ñòch nghe tieáng loa ñeàu boû chaïy hoaëc bò ñieác tai; neáu nghe tieáng baùnh xe chuyeån ñoäng cuõng ñeàu boû chaïy. Sau khi cheá phuïc ñöôïc vua caùc ngoaïi bang, vöông töû ñeán baùo caùo vôùi phuï vöông, phuï vöông vui möøng cho ngöôøi sang nöôùc laân bang hoûi cöôùi coâng chuùa cho Thaùi töû, nhöng trong ngaøy leã thaønh hoân coâng chuùa thaáy Thaùi töû coù hình daùng kyø dò neân sôï haõi boû chaïy. Thaùi töû caàm loa, baùnh xe vaø ñao ñuoåi theo coâng chuùa, treân ñöôøng ñi thaáy voi ngöïa cuûa nhaø vua bò sö töû aên; Thaùi töû lieàn caàm loa thoåi khieán cho sö töû, hoå, soùi ñeàu boû chaïy. Nhöõng ngöôøi giöõ voi ngöïa ñem moät phaàn saùu soá voi ngöïa bieáu cho Thaùi

töû, Thaùi töû noùi: “soá voi ngöïa caùc vò bieáu cho ta, haõy ñeå laïi ñaây, khi quay veà ta seõ laáy”, noùi roài tieáp tuïc ñuoåi theo coâng chuùa. Luùc ñoù thaân quyeán cuûa Thaùi töû ñem binh maõ tôùi baûo Thaùi töû: “Thaùi töû haõy quay veà, neáu nhaát quyeát ñuoåi theo thì haõy daãn soá binh chuùng naøy ñi theo”, Thaùi töû noùi: “toâi ñi moät mình, khoâng caàn binh chuùng”, noùi roài moät mình ñi ñeán nöôùc cuûa vôï. Thaáy Thaùi töû ñeán cha vôï baûo: “haõy daãn coâng chuùa ñi”, Thaùi töû lieàn daãn coâng chuùa ñi, treân ñöôøng trôû veà Thaùi töû ñeán choã ngöôøi giöõ voi ñeå nhaän soá voi ngöïa hoï ñaõ bieáu, hoï noùi laø ñaõ bò gioù thoåi bay maát heát, Thaùi töû nghe roài lieàn noùi keä:

*“Voi ngöïa lôùn vaø nhoû, Ñeàu bò gioù thoåi bay, Huoáng chi boø vaø deâ, Suy tö lieàn töï bieát.”*

Trôû veà cung taém röûa roài soi göông môùi thaáy mình hình dung ñaùng sôï, töï nghó: “maët muõi ta ñaùng sôï nhö vaäy, heøn chi moïi ngöôøi ñeàu gheâ sôï, ta mang chi thaân naøy nöõa”, nghó roài lieàn vaøo trong röøng muoán töï töû. Luùc ñoù vua trôøi Ñeá thích quaùn thaáy Thaùi töû laø Boà-taùt trong Hieàn kieáp lieàn suy nghó: “neáu laøm cho Thaùi töû ñöôïc xinh ñeïp thì seõ khoâng muoán töï töû nöõa”, nghó roài lieàn cho Thaùi töû haït chaâu trong buùi toùc, sau khi ñeo haït chaâu naøy Thaùi töû trôû neân xinh ñeïp nhö thieân töû vaø coù ñuû baûy baùu. Sau khi vua cha baêng haø, Thaùi töû leân noái ngoâi, thoáng lónh boán coõi, duùng chaùnh phaùp cai trò, coù oai löïc lôùn, ôû 60 vaïn thaønh, vua ñeàu thieát laäp ng- hóa ñöôøng, y theo phaùp theá tuïc laäp nhaø teá töï chuyeân tu boá thí trong nhieàu naêm. Sau khi cuùng döôøng cho caùc Baø-la-moân trong suoát traêm ngaøn naêm, vua noùi keä:

*“Ai coù nhieàu thoï duïng, Chö thieân vaø loaøi ngöôøi, Keo kieät khoâng boá thí, Nhieàu cuûa maø khoâng xaû, Ngöôøi meâ loøng chaáp chaët, Phaät daïy neân boá thí,*

*Caàm gaäy khoâng phaûi duõng, Taâm naêng thí môùi duõng”.*

Naøy Ñaïi vöông, Chuyeån luaân Thaùnh vöông xöa kia thieát laäp nghóa ñöôøng, y theo phaùp theá tuïc laäp nhaø teá töï chuyeân tu boá thí, roäng tu coâng ñöùc, chính laø thaân ta ngaøy nay. Nhôø xaû thí neân ngaøy nay ta môùi thaønh töïu quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc. Ta tu taäp phöôùc naøy coøn nhôø nôi nhaân duyeân, tín caên vaø tích tuï caên laønh neân nay môùi chöùng quaû

Chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “Ñaïi vöông, ñeå caàu quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, ta ñaõ haønh boá thí, tu phöôùc nghieäp nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa coù moät vò vua teân laø Loa Ma-ñaèng-ca vôùi haèng traêm quyeán thuoäc vaây quanh, vua coù taâm töø bi thöôøng laøm lôïi ích cho caùc höõu tình. Gaëp luùc trong nöôùc maát muøa ñoùi keùm, vua chí thaønh phaùt nguyeän, trôøi lieàn giaùng möa xuoáng, nhôø theá nöôùc aáy trôû neân giaøu coù, thôøi gian sau vua boû ngoâi vua xuaát gia theo tieân nhôn, chöùng ñöôïc naêm thoâng. Luùc ñoù ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù vua teân Phaïm ñöùc cai trò, daân chuùng ñoâng ñuùc an vui, boãng coù töôùng soá ñoaùn raèng trong 12 naêm tôùi trôøi seõ khoâng möa, vua lieàn cho ñaùnh troâng boá caùo daân chuùng : “ai coù theå chuaån bò löông thöïc trong 12 naêm thì ôû laïi, ai khoâng theå thì ñöôïc pheùp sang nöôùc khaùc”. Daân chuùng nghe roài noùi vôùi nhau: “nghe noùi ôû nöôùc Ma-ñaèng- ca coù vò tieân chaân thaät theä nguyeän thì trôøi lieàn giaùng möa, neân nöôùc aáy ñöôïc giaøu coù an vui, chuùng ta neân sang nöôùc ñoù”, noùi roài ñeàu cuøng nhau boû sang nöôùc Ma-ñaèng-ca sinh soáng. ÔÛ nöôùc ñoù sau khi vua cha xuaát gia Thaùi töû leân noái ngoâi, trong suoát 12 naêm cung caáp ñaày ñuû löông thöïc cho nhöõng ngöôøi soáng nhôø ôû nöôùc mình. Luùc ñoù vua Phaïm ñöùc hoûi quaàn thaàn môùi bieát daân chuùng nöôùc mình ñaõ boû sang ôû nöôùc Ma-ñaèng-ca, lieàn baûo quaàn thaàn: “hieän nay theá gian ñoùi keùm nhö thôøi maït kieáp, chuùng ta neân laøm caùch gì ñeå thoaùt khoûi naïn naøy?”, quaàn thaàn taâu: “vua Ma-ñaèng-ca nay ñaõ xuaát gia chöùng ñaïo tieân, chuùng ta neân cung thænh vò aáy ñeán”. Vua nghe roài lieàn ñeán choã tieân Ma-ñaèng-ca cung thænh ñeán nöôùc mình phaùt lôøi nguyeän chaân thaät, tieân nhôn nhaän lôøi ñeán nöôùc ñoù phaùt lôøi nguyeän chaân thaät nhö sau:

*“Ta duø sanh doøng Chieân ñoà la,*

*Cuõng khoâng aùc taâm laøm toån haïi, Tam Loa xin baùo cho heát thaûy, Chö thieân vaø ngöôøi ñeàu ñaõ thaáy, Nay ta phaùt lôøi nguyeän chaân thaät, Töø laâu ñaõ huaân taäp taâm töø,*

*Thöôøng vì chuùng sanh khaép phaùp giôùi, Xin roàng giaùng möa cöùu ngöôøi ñoùi, Töø khi sanh ra luoân tu thieän,*

*Töø laâu huaân taäp taâm töø bi,*

*Duøng voâ löôïng lôøi chaân thaät naøy,*

*Xin roàng giaùng möa cöùu chuùng sanh”.*

Tieân nhôn phaùt nguyeän xong, ôø thaønh Baø-la-neâ-tö lieàn coù möa to, trong nöôùc ñöôïc muøa khoâng coøn ñoùi keùm nöõa, daân chuùng soáng nhôø ôû nöôùc Ma-ñaèng-ca ñeàu trôû veà laïi queâ höông.

Naøy Ñaïi vöông, vua Tam Loa Ma-ñaèng-ca ngaøy xöa chính laø thaân ta ngaøy nay, Ngaøy xöa ta haønh töø bi laøm lôïi ích cho caùc höõu tình, neáu phaùt lôøi nguyeän chaân thaät thì trôøi lieàn giaùng möa, khieán cho trong nöôùc ñöôïc muøa heát ñoùi keùm. Ñaïi vöông, khoâng phaûi chæ do boá thí maø chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, coøn phaûi do tu voâ löôïng phöôùc ñöùc nhaân duyeân, tích taäp caên laønh, phaùt taâm chaùnh tín neân ngaøy nay môùi chöùng quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “Ñaïi vöông, ñeå caàu quaû voâ thöôïng Boà-ñeà, ta ñaõ tu boá thí, laøm caùc phöôùc nghieäp nhö sau, ñai vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa ôû nöôùc Di ñòa la coù vua chuyeån luaân teân laø Ñaïi thieân nhö trong kinh A Caáp ma coù noùi roõ, vua töï thaáy mình coù nhieàu thoï duïng neân laøm phaùp teá töï vaø noùi keä:

*“Neáu mong caàu giaøu coù, ÔÛ coõi trôøi vaø ngöôøi, Neân tuøy söùc boá thí,*

*Do vì sôï baàn cuøng,*

*Ngöôøi thí ñöôïc ngöôøi troïng, Sau ñöôïc chö thieân cuùng, Ngöôøi, phi nhôn quy y,*

*Nhö möa rôi, keát traùi.”*

Ñaïi vöông, vua chuyeån luaân ngaøy xöa chính laø thaân ta ngaøy nay, ngaøy xöa do ta quyeát ñònh höôùng veà ñöôøng laønh, thöôøng tu phaïm haïnh neân trong taùm boán ngaøn ñôøi thöôøng ôû ngoâi vò Chuyeån luaân. Ñaïi vöông, khoâng phaûi chæ do boá thí maø chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, coøn phaûi do tu voâ löôïng phöôùc ñöùc nhaân duyeân, tích taäp caên laønh, phaùt taâm chaùnh tín neân ngaøy nay môùi chöùng quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc.”

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “Ñaïi vöông, ñeå caàu quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, ta ñaõ tu boá thí laøm caùc phöôùc nghieäp nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa ôû thaønh Di ñòa la coù vua chuyeån luaân teân laø Neâ-di-la nhö trong kinh A Caáp ma coù noùi roõ, vua thaáy mình coù nhieàu thoï duïng neân laøm caùc phaùp teá töï, boá thí cho taát caû roài noùi keä:

*“Thaáy ai laøm phaùp laønh, Thì haõy laøm laønh theo,*

*Ngöôøi bieáng nhaùc khoâng laøm, Chính laø ngöôøi thaáp heøn”.*

Luùc ñoù vua trôøi Ñeá thích baûo vua Neâ-di-la: “vua haõy ñeán trong cung cuûa toâi ñeå thoï höôûng nguõ duïc coõi trôøi, tuøy yù thoï laïc”, vua lieàn noùi keä:

*“Nhö möôïn vaät cuûa ngöôøi, Heát haïn thì phaûi traû, Thieân laïc cuõng nhö vaäy, Gioáng nhö vaät möôïn taïm, Ta veà Di ñòa la,*

*Tu taïo caùc phöôùc nghieäp, Nhôø phöôùc sanh leân trôøi, Seõ ñeán trong cung aáy”.*

Vua Neâ-di-la lieàn trôû veà nöôùc mình lo tu boá thí laøm caùc phöôùc nghieäp roài noùi keä:

*“Ngöôøi hieàn khen boá thí, Tuøy thôøi maø haønh xaû, Saùt lôïi, Phaïm, Pheä xaù, Chieân ñoà, Tuaát ñaït la, Haønh xaû luùc ñoùi keùm, Giuùp hoï ñöôïc no ñuû,*

*Seõ xa lìa ñöôøng aùc, Sau ñöôïc sanh leân trôøi,*

*Ngöôøi trí bieát phöôùc naøy, Neân thöôøng haønh xaû thí, Do thí ñöôïc giaûi thoaùt, Phuù quyù vaø sanh thieân”.*

Naøy Ñaïi vöông, vua chuyeån luaân ngaøy xöa chính laø thaân ta ngaøy nay, ngaøy xöa ta leân coõi trôøi Tam thaäp tam ñöôïc vua trôøi Ñeá thích chia toøa môøi ngoài vaø môøi ôû laïi thoï höôûng naêm duïc, ta coøn trôû veà nöôùc Di ñòa la thieát laäp nghóa ñöôøng, y theo phaùp theá tuïc laäp nhaø teá töï chuyeân tu boá thí. Ñaïi vöông, khoâng phaûi chæ do boá thí maø chöùng quaû Voâ thöôïng Boà- ñeà, coøn phaûi do tu voâ löôïng phöôùc ñöùc nhaân duyeân, tích taäp caên laønh, phaùt taâm chaùnh tín neân ngaøy nay môùi chöùng quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “Ñaïi vöông, ñeå caàu quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, ta ñaõ haønh xaû thí tu caùc phöôùc nghieäp nhö sau, ñai vöông haõy laéng nghe:

Thuôû xöa coù vò vua teân laø A-nan-ñaø, vua coù traêm ngöôøi con, ngöôøi con nhoû nhaát teân laø Caûnh dieän. Thôøi gian sau vua nhieãm bònh duø ñaõ duøng ñuû loaïi thuoác, bònh vaãn khoâng khoûi maø coøn naëng theâm, khi saép qua ñôøi vua baûo quaàn thaàn neân laäp vua môùi, quaàn thaàn hoûi vua ñònh laäp ai, vua noùi: “ngöôøi naøo coù phöôùc ñöùc, coù phöôùc baùo cuûa chö thieân, khi mang giaøy baùu thì ngöôøi trong cung ñeàu nghe lôøi, laø ngöôøi thaáy ñöôïc saùu phuïc taøng: 1. Laø noäi taøng. 2. Laø ngoaïi taøng. 3. Laø noäi ngoaïi taøng. 4. Laø phuïc taøng ôû trong röøng. 5. Laø phuïc taøng ôû trong nuùi. 6. Laø phuïc taøng ôû döôùi nöôùc; thì ngöôøi ñoù neân laäp laøm vua”, noùi xong vua baêng haø. Sau khi choïn löïa, quaàn thaàn thaáy chæ coù vöông töû uùt teân caûnh dieän laø coù ñuû caùc ñieàu kieän treân neân laäp leân laøm vua, sau khi leân ngoâi vua thaáy coù saùu phuïc taøng. Heã vua ñöùng döôùi goác caây naøo thì beân döôùi coù phuïc taøng, goïi laø phuïc taøng trong röøng caây; vua ôû trong khe nuùi hay vöôøn hoa cuõng vaäy, cho ñeán vua vui ñuøa trong nöôùc thì döôùi nöôùc ñoù coù phuïc taøng. Vua duùng chaùnh phaùp cai trò, trong nöôùc maát muøa ñoùi keùm trong 12 naêm, vua y phaùp teá töï boá thí khieán cho daân chuùng ñöôïc no ñuû roài noùi keä:

*“Nhôø phaùp ñöôïc cuûa caûi, Ngöôøi trí khoâng caát chöùa, Boá thí laø giöõ giôùi,*

*Thí vaø ngöôøi thoï thí, Sa moân, Baø-la-moân ,*

*Ngöôøi ngheøo ñöôïc no ñuû, Sau khi boû thaân naøy,*

*Seõ ñöôïc sanh leân trôøi, Hieåu roõ ñöôïc vieäc naøy, Chaùnh tín nieäm giaûi thoaùt, Thöôøng maïnh meõ boá thí, Haønh xaû khoâng laãn tieác”.*

Naøy Ñaïi vöông, vua Caûnh dieän ngaøy xöa chính laø thaân ta ngaøy nay. Ngaøy xöa daân chuùng ñoùi keùm trong 12 naêm ta ñaõ boá thí cho taát caû ñöôïc no ñuû, khoâng phaûi chæ do boá thí maø chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, coøn phaûi do tu voâ löôïng phöôùc ñöùc nhaân duyeân, tích taäp caên laønh, phaùt taâm chaùnh tín neân ngaøy nay môùi chöùng quaû Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc”.

Phaät laïi baûo vua Thaéng quang: “Ñaïi vöông, ñeå caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, ta ñaõ haønh boá thí taïo caùc phöôùc nghieäp, phaùt tinh taán Ba-la-maät nhö sau, Ñaïi vöông haõy laéng nghe: Thuôû xöa ôû nöôùc Baøn giaø la coù hai oâng vua, vua ôû phía Baéc teân laø Vieát taøi truï trong thaønh Long

caùc, moät ngöôøi laøm vua ôû phía Nam. Vua Vieát taøi duøng chaùnh phaùp cai trò neân ñaát nöôùc phoàn thònh an vui, trong nöôùc khoâng coù kieän tuïng, daân chuùng aám no, möa gioù thuaän thôøi, nguõ coác ñöôïc muøa. Caïnh thaønh Long caùc coù moät caùi ao lôùn, treân maët ao phuû ñaày caùc loaïi hoa sen vaø coù nhieàu loaïi chim ñeán ñaây cö truù, döôùi ao coù moät Long töû teân Dieäu sanh thöôøng noåi maây giaùng möa ñuùng thôøi laøm cho ruoäng luùa toát töôi, daân chuùng ñöôïc muøa. Vua phía Nam baûn taùnh hieåm aùc, thoâ baïo duøng phi phaùp cai trò khieán cho daân chuùng laàm than neân trôøi khoâng giaùng möa, daân chuùng ñeàu boû troán sang thaønh Long caùc ñeå soáng. Vua phía Nam khi ra khoûi thaønh saên baén thaáy xoùm laøng troáng roãng, mieáu thôø thaàn hö hoaïi beøn hoûi quaàn thaàn nguyeân do, quaàn thaàn lieàn taâu roõ nguyeân do nhö treân, vua nghe roài lieàn hoûi: “laøm caùch naøo ñeå cho nhaân daân quay trôû laïi?”, quaàn thaàn ñaùp: “neáu Ñaïi vöông cuõng thuïc haønh töø bi laøm lôïi ích cho chuùng sanh nhö vua Vieát taøi phía Baéc, thì khoâng bao laâu sau daân chuùng seõ quay trôû veà queâ cuõ. Caïnh thaønh Long caùc ôû phía Baéc coù moät caùi ao lôùn, treân maët ao phuû ñaày caùc loaïi hoa sen vaø coù nhieàu loaïi chim ñeán ñaây cö truù, döôùi ao coù moät Long töû teân Dieäu sanh thöôøng noåi maây giaùng möa ñuùng thôøi laøm cho ruoäng luùa toát töôi, daân chuùng ñöôïc muøa”, vua hoûi quaàn thaàn: “laøm caùch naøo ñeå Long töû Dieäu sanh ñeán soáng ôû nöôùc ta”, quaàn thaàn taâu: “neáu coù ngöôøi trì chuù thì Long töû aáy coù theå ñeán ñaây soáng”. Vua lieàn ra lònh ñaùnh troáng thoâng baùo trong daân chuùng:” ai coù theå trì minh chuù khieán cho Long töû Dieäu sanh ôû thaønh Long caùc phía Baéc ñeán soáng ôû nöôùc ta thì seõ ñöôïc thöôûng moät röông vaøng roøng vaø nhieàu thöù khaùc”, luùc ñoù coù moät thaày trì chuù teân laø Chuù xaø ñeán choã Ñaïi thaàn noùi: “neáu chaéc chaén cho toâi moät röông vaøng roøng thì toâi coù theå trì chuù goïi Long töû Dieäu sanh ñeán ôû nôi ñaây”, ñaïi thaàn lieàn ñöa cho oâng ta moät röông vaøng, oâng lieàn noùi: “ñôïi toâi trì chuù goïi roàng ñeán seõ nhaän vaøng sau”. Luùc ñoù thaày trì chuù lieàn ñi ñeán thaønh Long caùc quan saùt boán phía ao ñeå bieát choã roàng ôû roài trôû veà baùo cho ñaïi thaàn bieát ñeán ngaøy thöù baûy roàng seõ ñeán nöôùc phía Nam. Long töû Dieäu sanh bieát thaày trì chuù ñeán ñaây taùc phaùp, trong baûy ngaøy nöõa seõ daãn mình ñeán nöôùc phía Nam, lieàn suy nghó: “laøm caùch naøo ñeå coù theå khoâng xa lìa cha meï vaø quyeán thuoäc, phaûi troán ôû ñaâu ñeå traùnh ñöôïc hoïa naøy?”. Caùch ao khoâng xa coù hai ngöôøi thôï saên cö truù, moät ngöôøi teân Baø la ca, moät ngöôøi teân Pha la ca. Thôøi gian sau thôï saên Baø la ca cheát, chæ coøn laïi thôï saên Pha la ca, Long töû Dieäu sanh lieàn ñeán choã thôï saên naøy noùi raèng: “anh coù bieát nhôø ai maø daân chuùng nôi ñaây ñöôïc an vui, no ñuû khoâng?”, ñaùp: “ñeàu laø nhôø vua haønh töø bi laøm lôïi ích cho taát caû”, laïi hoûi: “ngoaøi nhaø vua ra coøn nhôø ai nöõa?”, ñaùp: “coøn nhôø coù Long

töû Dieäu sanh ôû trong ao thöôøng giaùng möa ñuùng thôøi khieán cho luùa vaø nguõ coác ñöôïc muøa”, laïi hoûi: “neáu coù ngöôøi naøo daãn roàng ñi ñeán nôi khaùc thì anh seõ laøm gì ngöôøi aáy”, ñaùp laø seõ gieát ngöôøi ñoù, laïi hoûi: “anh coù bieát Long töû Dieäu sanh khoâng?”, ñaùp laø khoâng bieát, roàng noùi: “toâi chính laø Long töû Dieäu sanh, hieän nay coù thaày trì chuù ôû nöôùc phía Nam teân laø Chuù xaø saép ñeán ñaây kieát giôùi taùc phaùp ñeå daãn toâi ñi. baûy ngaøy nöõa oâng ta ñeán ao taùc phaùp boán phía ao, ñoùng coïc giaêng löôùi… luùc ñoù anh haõy aån moät nôi gaàn ñoù, khi thaáy toâi quaäy nöôùc, anh haõy baén vaøo yeáu huyeät cuûa oâng ta roài ñeán baûo oâng ta raèng: haõy thu hoài chuù phaùp, neáu khoâng ta seõ cheùm ñaàu. Anh ñôïi oâng ta giaûi chuù phaùp roài môùi gieát oâng ta, neáu khoâng laøm nhö theá toâi seõ thöôøng bò chuù phaùp troùi buoäc ñeán cheát, thôï saên noùi: “neáu chæ vì lôïi ích cho rieâng Long töû toâi coøn laøm, huoáng chi laø vì lôïi ích cho taát caû daân chuùng nôi ñaây, xin Long töû chôù lo”, Long töû lieàn daãn thôï saên ñeán gaàn ao chæ choã aån naáp. Ñeán ngaøy thöù baûy, thaày trì chuù ñeán choã ao laäp ñaøn kieát giôùi taùc phaùp nhö lôøi Long töû noùi, thôï saên lieàn baén teân vaøo yeáu huyeät cuûa oâng ta vaø laøm ñuùng nhö lôøi Long töû ñaõ daën. Ñöôïc cöùu thoaùt, roàng ra khoûi ao oâm ngöôøi thôï saên noùi: “anh chính laø cha meï toâi, vì ñaõ cöùu thoaùt toâi khoûi noåi khoå xa lìa cha meï vaø quyeán thuoäc, anh haõy theo toâi xuoáng Long cung”, noùi roài lieàn daãn thôï saên xuoáng Long cung ñaõi aên roài taêng cho thôï saên vieân ngoïc quyù, cha meï cuûa Long töû taëng theâm cho thôï saên nhieàu chaâu baùu, thôï saên nhaän roài trôû veà nhaø. Caùch ao khoâng xa coù truù xöù cuûa moät vò tieân, moät ngaøy noï thôï saên ñeán choã tieân nhôn keå laïi söï vieäc treân, tieân nhaân lieàn noùi: “ôû trong Long cung coù moät sôïi daây Baát khoâng, anh neân xin sôïi daây ñoù, khoâng neân laáy chaâu baùu laøm gì”. Thôï saên nghe roài sanh loøng tham, thôøi gian sau laïi ñeán trong Long cung thaáy sôïi daây nhö lôøi tieân nhaân noùi, lieàn xin roàng sôïi daây ñoù maø khoâng nhaän laáy chaâu baùu, roàng noùi: “sôïi daây naøy voâ duïng ñoái vôùi anh, vì sôï chim caùnh vaøng vaø ñeå hoä thaân neân chuùng toâi phaûi giöõ sôïi daây naøy”, thôï saên noùi: “neáu Long töû nhôù aân nghóa thì haõy cho toâi xin sôïi daây aáy”, roàng nghe roài suy nghó: “ngöôøi naøy ñaõ coù aân vôùi ta, ta neân hoûi cha meï roài haõy cho”, nghó roài lieàn hoûi yù kieán cha meï sau ñoù môùi ñöa cho thôï saên, thôï saên nhaän sôïi daây roài vui möøng trôû veà nhaø.

Luùc ñoù ôû trong cung, vua Vieát taøi lo buoàn vì vöông phi khoâng

coù thai, nghó raèng: “ta coù voâ löôïng cuûa baùu maø khoâng coù con keá thöøa, neáu bieát ta khoâng coù con moïi ngöôøi seõ laäp ngöôøi khaùc leân keá thöøa ngoâi vò”, quaàn thaàn vaø quyeán thuoäc cuûa vua sau khi bieát roõ nguyeân do lieàn khuyeân vua neân caàu con ôû caùc mieáu thôø thieân thaàn, nhöng neáu nhôø khaån caàu maø coù con thì moïi ngöôøi ñeàu coù ngaøn ngöôøi con, thaät teá phaûi hoäi

ñuû ba ñieàu môùi coù theå coù con: 1. Laø cha meï giao hoäi. 2. Laø ngöôøi meï ñuùng thôøi kyø coù thai. 3. Laø tham AÙi hieän höõu. Do nhaø vua heát loøng caàu con neân Boà-taùt ôû Hieàn kieáp giaùng thaàn vaøo thai cuûa ñaïi phu nhaân cuûa vua. Luùc ñoù vöông phi bieát mình coù thai, taâm sanh hoan hæ noùi vôùi vua: “Ñaïi vöông bieát chaêng, thieáp nay ñaõ coù thai, thai naèm beân naùch traùi nhaát ñònh laø con trai”. Vua nghe roài raát vui möøng, luùc ñoù vöông phi suy nghó: “sau 10 thaùng ta seõ sanh con, con ta seõ noái thaïnh toå nghieäp, hy voïng sau khi ta cheát noù seõ vì ta boá thí, tu caùc phöôùc nghieäp, ta coøn soáng thì noù thöông theo beân ta”. Khi saép sanh, vöông phi daïo chôi, treân thaân trang söùc chuoãi anh laïc nhö thieân nöõ daïo chôi trong vöôøn Hoan hæ… 9 thaùng troâi qua, haøi nhi ra ñôøi dung maïo ñoan nghieâm, ai nhìn cuõng yeâu meán, luùc ñoù coù chö thieân ñaùnh troáng giuùp vui khieán vua raát kinh ngaïc. Sau ñoù vua ra lònh queùt doïn saïch seõ trong thaønh aáp … cuùng döôøng cho caùc Sa moân, Baø-la-moân vaø nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, phoùng thích tuø nhaân… Traûi qua moät ngaøy vì Thaùi töû tu Caùc phöôùc nghieäp nhö theá, vua môùi hoäi quaàn thaàn ñaët teân cho Thaùi töû, quaàn thaàn baøn luaän: “vua teân taøi, neân ñaët teân cho vöông töû laø Thieän taøi”. Vua giao Thaùi töû cho taùm baø nhuõ maãu chaêm soùc… khoâng bao laâu sau Thaùi töû tröôûng thaønh nhö hoa sen leân khoûi maët nöôùc, hoïc thoâng caùc moân hoïc vaø kyõ ngheä, taát caû 64 kyõ naêng. Vua laïi xaây cho Thaùi töû ba cung ñieän vôùi ba vöôøn thöôïng uyeån öùng vôùi ba muøa xuaân haï ñoâng…

Luùc ñoù thôï saên Pha la ca nhaân saên ñuoåi caàm thuù ñeán moät ngoïn nuùi, döôùi chaân nuùi coù truù xöù cuûa moät tieân nhaân, nôi ñoù coù hoa quaû toát töôi vôùi ñuû loaøi chim ñeïp, laïi coù ao lôùn vôùi ñuû loaïi hoa sen. Vò tieân nhaân ñoù coù toùc vaø moùng tay ñeàu daøi, mình maëc voû caây, do tu khoå haïnh neân thaân hình khoâ ñeùt, thôï saên thaáy roài lieàn ñaûnh leã vaø hoûi tieân nhaân ôû ñaây ñaõ bao laâu, tieân nhôn noùi laø ñaõ 40 naêm, laïi hoûi: “tieân nhaân ôû nôi ñaây coù thaây vieäc gì kyø laï khoâng?”, tieân nhaân noùi: “nöôùc trong ao naøy trong maùt, muøi vò nhö söõa ñöôïc hoøa vôùi vò hoa. Moãi thaùng vaøo ngaøy 15 coù vöông nöõ Khaån-na-la teân laø Duyeät yù cuøng 500 quyeán thuoäc mang theo caùc loaïi höông hoa ñeán taém trong ao naøy. Khi taém hoï troåi nhaïc, nghe tieáng nhaïc naøy caùc con chim soáng nôi ñaây ñeàu ngöøng hoaït ñoäng, baûn thaân ta cuõng caûm thaáy vui veû, saûng khoaùi ñeán baûy ngaøy. Hieàn thuû, ta ôû nôi ñaây chæ thaáy coù vieäc naøy laø kyø laï”. Thôï saên nghe roài suy nghó: “ta coù ñöôïc sôïi daây baát khoâng cuûa roàng cho, ta neân duøng daây naøy baét troùi vöông nöõ Duyeät yù”, nghó roài lieàn ñôïi ñeán ngaøy 15 nuùp ôû gaàn ao, khi thaáy vöông nöõ xuoáng ao taém lieàn neùm sôïi daây baét troùi, thaáy vöông nöõ bò baét troùi, caùc quyeán thuoäc ñeàu boû chaïy töù taùn. Luùc ñoù thôï saên thaáy vöông nöõ xinh ñeïp

muoán oâm laáy, vöông nöõ noùi: “oâng khoâng theå laøm choàng toâi ñöôïc, vì toâi chæ coù theå laøm vôï vua”, thôï saên noùi: “chæ laø ta sôï coâ boû chaïy”, vöông nöõ noùi: “toâi seõ khoâng boû chaïy neáu oâng giöõ vieân ngoïc baùu trong buùi toùc cuûa toâi”, thôï saên lieàn giöõ vieân ngoïc baùu vaø daãn vöông nöõ ñi. Treân ñöôøng veà gaëp Thaùi töû Thieän taøi ñi saên, thôï saên suy nghó: “Thaùi töû neáu gaëp vöông nöõ xinh ñeïp naøy nhaát ñònh seõ chieám ñoaït, chi baèng ta töï daân cho Thaùi töû”, nghó roài lieàn ñem ñeán daâng cho Thaùi töû, Thaùi töû vöøa thaáy vöông nöõ lieàn sanh taâm tham ñaém, nhö con thieâu thaân bay vaøo löûa, nhö soùng nöôùc khoâng theå döøng ñöôïc, nhö boø tô vaø chim caùnh vaøng nhanh nheïn khoâng theå ngaên caûn, nhö gioù baûo thoåi khoâng theå quay laïi, nhö khæ ñöôïc caây leo chuyeàn khoâng döøng… Ñoù laø do taâm tham duïc phieàn naõo tích tuï töø voâ thæ ñeán nay, caûnh duïc do taâm caáu ueá, do voïng töôûng nghó ñeán vò laïc cuûa duïc

… laøm daây cung, taâm duïc laøm teân vaø laáy ñoái töôïng vöông nöõ laøm ñích, neân Thaùi töû noùi keä:

*“Thaáy dung nhan naøng nhö traêng raèm, Hoaëc nhö aùnh chôùp giöõa ñaùm maây, Taâm roái loaïn nhö voi bò baén,*

*Ñoùn nhaän Duyeät yù mang veà thaønh”.*

Thaùi töû thöôûng cho thôï saên nhaø cöûa vaø ruoäng ñaát roài daãn vöông nöõ Duyeät yù veà trong cung cuøng hoan laïc, vöông nöõ xinh ñeïp dòu daøng bieát caùch saên soùc neân Thaùi töû raát yeâu meán khoâng muoán xa lìa. Thôøi gian sau coù hai Baø-la-moân ñeán trong thaønh Long caùc, moät ngöôøi theo haàu vua ñöôïc vua toân laø thaày vaø ban thöôûng nhieàu cuûa caûi; moät ngöôøi theo haàu Thaùi töû vaø cuõng ñöôïc Thaùi töû ban cho nhieàu cuûa caûi. Luùc ñoù Baø-la-moân naøy hoûi Thaùi töû: “neáu sau naøy Thaùi töû ñöôïc laäp leân laøm vua, seõ ñoái xöû vôùi toâi nhö theá naøo?”, Thaùi töû noùi: “nhö cha ta ñaõ toân vò kia laøm thaày, ta cuõng seõ toân oâng laøm thaày, ñöùng ñaàu trong soá caùc Baø-la-moân”. Nghe ñöôïc lôøi naøy, Baø-la-moân kia töùc giaän suy nghó: “ta phaûi laøm caùch gì ñeå Thaùi töû khoâng ñöôïc noái ngoâi, huoáng chi laø Baø-la-moân naøy ñöôïc ñòa vò toân quyù”. Thôøi gian sau coù nöôùc laân bang sang xaâm laán, vua sai töôùng ñi ñaùnh deïp ñeàu bò thua quay veà, quoác sö suy nghó: “nay ñaõ ñuùng thôøi cô, ta neân taâu vua cho Thaùi töû ñi chinh phaït khieán cho Thaùi töû bò giaëc gieát cheát”, nghó roài lieàn taâu vua: “Thaùi töû treû tuoåi laïi coù söùc maïnh, Ñaïi vöông haõy cho laøm ñaïi töôùng ñeán ñoù choáng ñòch, chaéc chaén seõ cheá phuïc ñöôïc giaëc”. Vua nghe roài lieàn cho goïi Thaùi töû ñeán baûo: “con haõy laøm ñaïi töôùng daãn binh ñeán nöôùc khoaùng daõ ñaùnh deïp quaân ñòch”, Thaùi töû tuaân lònh roài trôû veà cung töø giaõ vôï, nhöng khi gaëp Duyeät yù lieàn queân maát lôøi vua cha ñaõ daïy; vua cho goïi laàn thöù hai vaø cuõng nhö tröôùc khi gaëp duyeät

yù lieàn queân maát. Quoác sö taâu vua: “Thaùi töû tham ñaém Duyeät yù, xin Ñaïi vöông ra lònh cho quaân binh taäp hoïp ôû choã Thaùi töû roài baûo Thaùi töû xuaát phaùt tröôùc maët vua”, vua nghe roài lieàn laøm y theo lôøi quoác sö, Thaùi töû xin ñöôïc töø giaõ Duyeät yù vua khoâng cho, laïi xin ñöôïc töø giaõ meï vua lieàn cho, Thaùi töû ñeán choã meï ñöa vieân ngoïc treân buùi toùc cuûa Duyeät yù cho meï vaø noùi raèng: “vieân ngoïc naøy xin meï haõy caát giöõ chôù ñöa cho Duyeät yù, tröø khi gaëp khoå naõo böùc baùch coù theå cheát, luùc ñoù meï môùi ñöa laïi cho naøng”, ngöôøi nhaän lôøi, Thaùi töû nhieãu quanh meï ba voøng roài leân ñöôøng. Ñi caùch thaønh khoâng xa, Thaùi töû cho quaân döøng nghæ döôùi moät goác caây, luùc ñoù vua trôøi Pheä thaát la maït noa daãn quyeán thuoäc ñi ngang qua nôi ñoù, boãng nhieân hoï khoâng theå chuyeån ñoäng ñöôïc, vua trôøi naøy kinh ngaïc suy nghó: “ta töøng ñi qua nhieàu nôi nhöng chöa gaëp tröôøng hôïp nhö theá naøy”, lieàn quaùn bieát Thaùi töû laø Boà-taùt trong Hieàn kieáp saép ñi ñeán nöôùc kia ñaùnh deïp giaëc, vua trôøi suy nghó: “ta neân giuùp Thaùi töû, ñöøng ñeå cho vò aáy bò toån haïi”, nghó roài lieàn ra lònh cho Döôïc xoa thöù naêm daãn quaân binh ñeán thaønh Khoaùng daõ ñaùnh baïi quaân ñòch giuùp cho Thaùi töû. Döôïc xoa vaâng lònh daãn boán binh hoùa laøm hình ngöôøi cao lôùn nhö caây Ña la, voi to lôùn nhö nuùi, ngöïa lôùn nhö voi thò hieän oai löïc laøm cho quaân giaëc khieáp vía vaø baûo quaân giaëc môû cöûa thaønh ñeå ñoùn Thaùi töû. Thaùi töû vaøo thaønh saép xeáp laïi moïi vieäc vaø caét ñaët quan môùi traán giöõ roài daãn quaân trôû veà nöôùc. Trong ñeâm aáy vua cha naèm moäng thaáy dieàu haâu bay ñeán quaép ruoät cuûa vua nhieãu quanh boán maët thaønh, coøn thaân vua ñöôïc ñöa vaøo nhaø baèng chaâu baùu. Tænh giaác vua lo sôï seõ bò ñoaït vöông vò hoaëc laø bò cheát neân hoäi quaàn thaàn keå laïi giaác moäng treân. Quoác sö nghe roài lieàn bieát Thaùi töû ñaõ thaéng traän nhöng laïi coá yù giaûi sai giaác moäng neân taâu vua raèng: “ñaây laø aùc moäng, baùo ñieàm vua seõ bò maát ngoâi hoaëc bò cheát. Trong chuù phaùp cuûa Baø-la-moân coù phöông phaùp tröø boû nguy aùch naøy”, vua lieàn hoûi laø phöông phaùp gì, quoác sö noùi: “neân ñaøo moät caùi ao trong vöôøn thöôïng yueån cuûa vua, gieát thuù döõ laáy maùu ñoå ñaày ao, chung quanh trang hoaøng ñeïp ñeõ vaø toâ laùng baèng caùt traéng vaø taïo boán ñöôøng ñi, cöûa vaøo ôû moät beân, cöûa ra ôû moät beân. Sau ñoù phaûi coù moät Baø-la-moân thoâng suoát Töù minh duøng löôõi lieám chaân vua, keá duøng môõ cuûa Khaån-na-la ñeå ñoát höông laøm leã tröø tai aùch cho vua ñöôïc ôû laâu treân ngoâi vua”, vua noùi:“moïi thöù ñeàu coù theå laøm ñöôïc nhöng môõ Khaån-na-la tìm ñaâu ra?”, quoác sö noùi: “vôï cuûa Thaùi töû chính laø vöông nöõ cuûa Khaån-na-la”, vua noùi: “naøng aáy vaø con ta thöông yeâu nhö vaäy, ta khoâng theå”, quoác sö noùi: “Ñaïi vöông haù khoâng nghe:

*Boû moät vì quyeán thuoäc,*

*Vì laøng boû quyeán thuoäc, Boû laøng giöõ thaønh aáp, Vì thaân boû ñaïi ñòa.*

*Vua caàn ñöôïc baûo veä, Vaø baûo veä Thaùi töû,*

*Sau môùi ñeán ngöôøi khaùc, Caàn phaûi gieát Duyeät yù”.*

Vua nghe roài lieàn ra lònh laøm theo lôøi quoác sö. Luùc ñoù caùc cung nöõ trong cung cuûa Thaùi töû nghe bieát vieäc naøy vui möøng noùi vôùi nhau: “seõ ñeán löôït chuùng ta haàu haï Thaùi töû”, Duyeät yù nghe roài lieàn hoûi nguyeân do, moät cung nöõ noùi roõ moïi vieäc cho Duyeät yù bieát, Duyeät yù nghe roài saàu naõo chaïy ñeán choã meï cuûa Thaùi töû than khoùc, ngöôøi meï noùi: “haõy ñôïi ta tim hieåu hö thaät nhö theá naøo”. Sau khi bieát roõ thaät hö, meï cuûa Thaùi töû noùi vôùi Duyeät yù: “ñaõ ñeán luùc con phaûi ra ñi, neáu ta khoâng ñöa laïi cho con vieân ngoïc treân buùi toùc naøy cuûa con töùc laø ta phuï loøng Thaùi töû”, Duyeät yù nhaän vieân ngoïc lieàn bay ñi. Luùc ñoù vua ñaõ vaøo trong ao vaø Baø-la-moân ñaõ lieám döôùi chaân vua xong muoán laáy môõ cuûa vöông nöõ Khaån-na-la thì vöông nöõ ñaõ bay leân hö khoâng vaø noùi keä voïng xuoáng:

*“Thaân toâi vì caáu nhieãm, Ham vui neân ñeán ñaây, Nay ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, Nöông hö khoâng bay ñi”.*

■