**SOÁ 171**

KINH THAÙI TÖÛ TU-ÑAÏI-NOA

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taàn, Sa-moân Thaùnh Kieân.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä, cuøng vôùi voâ soá Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di.

Khi aáy, Ñöùc Phaät ngoài giöõa boán chuùng ñeä töû mæm cöôøi, trong mieäng thoaùt ra haøo quang nguõ saéc. Toân giaû A-nan töø choã ngoài ñöùng daäy söûa y phuïc teà chænh, quyø goái chaép tay baïch Phaät:

–Con theo haàu Phaät ñeán nay ñaõ hôn hai möôi naêm, chöa töøng thaáy Ngaøi mæm cöôøi nhö hoâm nay. Coù phaûi Ngaøi ñang nghó ñeán chö Phaät thôøi quaù khöù, hieän taïi hay vò lai chaêng? Chaéc laø Ngaøi coù aån yù gì, con xin muoán nghe ñieàu naøy.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Ta chaúng nghó ñeán chö Phaät thôøi quaù khöù, vò lai hay hieän taïi. Ta nhôù veà thôøi quaù khöù voâ soá a-taêng-kyø kieáp tröôùc ñaây ñaõ thöïc haønh haïnh Boá thí ba-la-maät.

Toân giaû A-nan baïch Ñöùc Phaät:

–Theá naøo laø thöïc haønh haïnh Boá thí ba-la-maät? Phaät daïy:

–Vaøo thuôû quaù khöù laâu xa khoâng theå tính keå ñöôïc, coù moät nöôùc lôùn teân Dieäp-ba. Vua cuûa nöôùc naøy hieäu laø Thaáp-ba. Nhaø vua duøng chaùnh phaùp trò nöôùc, khoâng haø khaéc ñoái vôùi muoân daân.

Vua coù boán ngaøn ñaïi thaàn, ñöùng ñaàu saùu möôi tieåu quoác vaø taùm traêm laøng xoùm, coù naêm traêm voi traéng lôùn, ñeïp. Vua coù hai vaïn phu nhaân maø khoâng con, neân ñích thaân ñi caàu ñaûo nôi caùc vò thaàn soâng, nuùi, theá laø phu nhaân bieát mình coù thai. Nhaø vua töï lo laéng, saên soùc cho phu nhaân veà caùc thöù nhö choã naèm, chaên ñeäm, thöïc phaåm ñeàu phaûi meàm mòn. Ñeán ñuùng möôøi thaùng thì phu nhaân sinh thaùi töû. Hai vaïn phu nhaân trong cung nghe tin sinh thaùi töû ñeàu vui möøng, söõa cuûa caùc baø töï nhieân chaûy ra, vì theá neân thaùi töû ñöôïc ñaët teân laø Tu-ñaïi-noa. Coù boán nhuõ maãu chaêm soùc, nuoâi döôõng thaùi töû: Moät ngöôøi lo vieäc buù môùm, moät ngöôøi lo vieäc boàng beá, moät ngöôøi lo chuyeän taém röûa, moät ngöôøi chuyeân ñöa daãn thaùi töû daïo chôi vui ñuøa.

Ñeán naêm möôøi saùu tuoåi, thaùi töû ñaõ hoïc ñaày ñuû caùc moân veà hoïc thuaät, tö töôûng, caùc thuaät baén cung cuøng caùc loaïi leã nhaïc. Thaùi töû thôø phuïng cha meï nhö thôø trôøi thaàn.

Nhaø vua sai xaây döïng cung ñieän rieâng cho thaùi töû. Töø luùc aáu thô ñeán khi khoân lôùn, thaùi töû thöôøng öa boá thí, ñoái vôùi loaøi ngöôøi, cho ñeán caû loaøi chim bay thuù chaïy, thaùi töû luoân mong cho taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc phöôùc boá thí naøy. Keû ngu si, tham lam, boûn seûn khoâng chòu boá thí, laø toái taêm meâ muoäi, töï löøa doái mình, chaúng ñöôïc ích lôïi gì cho

baûn thaân. Baäc trí ôû ñôøi thì bieát söï boá thí laø phöôùc ñöùc, ngöôøi boá thí ñeàu ñöôïc chö Phaät, Bích-chi-phaät vaø A-la-haùn trong ba ñôøi ngôïi khen.

Khi thaùi töû tuoåi ñaõ tröôûng thaønh, ñaïi vöông laøm leã naïp phi cho thaùi töû. Phu nhaân cuûa thaùi töû laø coâng chuùa Maïn-ñeà, dung maïo töôi ñeïp khoâng ai saùnh kòp, naøng duøng löu ly, vaøng baïc, chaâu baùu vaø ngoïc anh laïc ñeå trang ñieåm. Thaùi töû coù moät hoaøng nam vaø moät hoaøng nöõ. Ngaøi thöôøng tö duy muoán thöïc haønh vieäc Boá thí ba-la-maät. Thaùi töû taâu vôùi ñaïi vöông laø muoán ñi daïo chôi khaép nôi, vua cha lieàn baèng loøng.

Thaùi töû ñi ra ngoaøi hoaøng thaønh, trôøi Ñeá Thích lieàn hoùa laøm nhöõng ngöôøi ngheøo naøn, muø, ñieác, caâm, ngoïng ngoài beân leà ñöôøng. Thaùi töû troâng thaáy theá voäi cho xe trôû veà hoaøng cung, raát aâu saàu lo laéng. Phuï vöông hoûi:

–Sao con ñi daïo xem, trôû veà maø khoâng vui?

–Taâu phuï vöông, con vöøa ra khoûi hoaøng thaønh ñaõ thaáy nhöõng ngöôøi ngheøo naøn, muø ñieác, caâm ngoïng. Vì theá cho neân con khoâng vui. Con muoán xin vua cha moät ñieàu, chaúng bieát coù baèng loøng khoâng?

–Con caàn ñieàu chi, tuøy theo sôû nguyeän cuûa con, ta khoâng bao giôø traùi yù.

–Taâu phuï vöông, con muoán ñem chaâu baùu trong kho taøng cuûa phuï vöông ñaët beân ngoaøi boán coång thaønh vaø nôi chôï buùa ñeå boá thí theo nhu caàu cuûa ngöôøi xin, khoâng traùi yù hoï.

–Ta ñoàng yù theo lôøi mong caàu aáy, tuøy theo yù con muoán, ta khoâng caûn.

Thaùi töû sai caùc quan ñem chaâu baùu ñaët beân ngoaøi boán coång thaønh, cuøng nôi chôï buùa ñeå boá thí, tuøy theo choã caàu xin cuûa moïi ngöôøi. Taùm phöông treân döôùi ñeàu nghe bieát coâng ñöùc cuûa thaùi töû. Moïi ngöôøi töø ngoaøi traêm, ngaøn vaïn daëm xa xoâi ñeàu tìm ñeán. Ngöôøi mong ñöôïc thöùc aên thì ñöôïc aên, ngöôøi caàu ñöôïc y phuïc thì ñöôïc y phuïc, ngöôøi muoán ñöôïc vaøng, baïc, chaâu baùu, tuøy theo choã caàn maø cho hoï, khoâng laøm traùi yù moät ai.

Luùc aáy, coù moät nöôùc oaùn ñòch, nghe tin thaùi töû vui loøng boá thí cho taát caû nhöõng ai ñeán xin, heà khoâng traùi yù. Vua nöôùc aáy beøn hoäi hoïp quaàn thaàn vaø caùc ñaïo só baøn baïc vôùi nhau: “Vua nöôùc Dieäp-ba coù gioáng voi traéng ñi treân hoa sen teân Tu-ñaøn-dieân, söùc chieán ñaáu voâ cuøng maïnh meõ, moãi laàn caùc nöôùc ñem binh ñeán xaâm laán, voi naøy ñeàu chieán thaéng. Baây giôø ai coù theå ñeán nöôùc aáy ñeå xin loaïi voi quyù kia?”.

Caùc quan ñeàu taâu vua:

–Chuùng thaàn khoâng theå ñeán xin ñöôïc.

Trong soá naøy coù ñaïo só Baùt Nhaân taâu vôùi nhaø vua:

–Thaàn coù theå ñeán xin ñöôïc, xin ñaïi vöông caáp löông thöïc cho thaàn. Vua lieàn caáp löông thöïc cho oâng ta vaø baûo:

–Neáu coù theå xin ñöôïc voi quyù, ta seõ troïng thöôûng cho khanh.

Ñaïo só Baùt Nhaân caàm gaäy ra ñi. OÂng ta laën loäi qua nhieàu löôït soâng nuùi, ñeán nöôùc Dieäp-ba, tôùi tröôùc cöûa cung cuûa thaùi töû, choáng gaäy, ñöùng kieång chaân, höôùng veà cöûa maø ñôïi.

Khi aáy, ngöôøi giöõ coång vaøo trình vôùi thaùi töû:

–Beân ngoaøi coù ñaïo só choáng gaäy, ñöùng kieång chaân chôø ñôïi. OÂng ta noùi töø xa ñeán ñaây muoán xin moät vieäc.

Thaùi töû nghe xong raát hoan hyû, ra taän nôi ngheânh ñoùn, vaùi chaøo, gioáng nhö con gaëp cha, aân caàn hoûi han:

–Ñaïo só töø ñaâu ñeán ñaây? Ñi ñöôøng coù nhoïc nhaèn laém khoâng, muoán caàu ñieàu chi maø ñöùng moät chaân nhö theá?

Ñaïo só Baùt Nhaân noùi:

–Toâi nghe thaùi töû coù loøng toát, boá thí theo ñieàu mong caàu, khoâng heà traùi yù moät ai. Teân cuûa thaùi töû ñöôïc lan truyeàn khaép nôi, treân thaáu tôùi trôøi xanh, döôùi cho ñeán suoái vaøng. Coâng ñöùc boá thí cuûa thaùi töû nhieàu voâ löôïng, khaép choán gaàn xa ñeàu bieát vaø ai cuõng ca tuïng, ngôïi khen. Nhöõng ñieàu ngöôøi ta ca ngôïi veà thaùi töû laø hoaøn toaøn chính xaùc. Nay ngaøi laø con cuûa baäc Thieân nhaân, nhöõng lôøi baäc Thieân nhaân noùi khoâng bao giôø hö doái. Neáu nhö thaùi töû coù theå boá thí khoâng heà traùi yù ngöôøi caàu xin, nay toâi töø xa ñeán ñaây, muoán xin thaùi töû con voi traéng ñi treân hoa sen.

Thaùi töû lieàn ñeán chuoàng voi, sai ngöôøi daét moät con voi traéng ñem cho ñaïo só. Ñaïo só Baùt Nhaân noùi:

–Chính toâi muoán laø xin ñöôïc voi traéng ñi treân hoa sen teân Tu-ñaøn-dieân. Thaùi töû noùi:

–Voi traéng lôùn aáy laø con vaät ñöôïc phuï vöông ta raát yeâu quyù. Phuï vöông ñaõ xem voi aáy cuõng nhö ta khoâng khaùc, vì theá khoâng theå cho ñaïo só ñöôïc. Neáu cho ñaïo só con voi naøy, töùc laø ñaõ laøm phaät loøng phuï vöông, coù theå phuï vöông seõ ñuoåi ta ra khoûi nöôùc.

Thaùi töû suy nghó: “Tröôùc ñaây ta coù phaùt nguyeän seõ boá thí khoâng heà traùi yù ngöôøi caàu xin, nay khoâng cho hoï töùc laø traùi vôùi baûn taâm cuûa. Neáu khoâng ñem boá thí voi aáy, laøm sao ñaït ñöôïc phaùp boá thí bình ñaúng voâ thöôïng? Vì theá ta phaûi ñem voi boá thí ñeå haïnh nguyeän bình ñaúng voâ thöôïng cuûa ta ñöôïc thaønh töïu”. Thaùi töû thaàm noùi:

–Raát toát! Ta seõ ñem cho oâng ta.

Thaùi töû lieàn sai quaân haàu caän chuaån bò yeân cöông baèng vaøng vaø mau daét voi ra. Ngaøi duøng tay traùi caàm bình nöôùc röûa tay ñöa cho ñaïo só, tay phaûi daét voi traéng quyù giao cho oâng ta. Ñaïo só Baùt Nhaân ñöôïc voi lieàn chuù nguyeän cho thaùi töû. Chuù nguyeän xong, oâng ta leo leân löng baïch töôïng, vui veû ra ñi.

Thaùi töû noùi vôùi ñaïo só:

–Ñaïo só haõy chaïy nhanh ñi, phuï vöông ta maø bieát ñöôïc seõ cho ngöôøi ñuoåi theo baét

laïi.

Ñaïo só Baùt Nhaân lieàn giuïc voi chaïy nhanh.

Quaàn thaàn caû nöôùc nghe tin thaùi töû ñem voi traéng quyù boá thí cho keû thuø, thì voâ

cuøng hoaûng sôï, töø nôi gheá ñang ngoài rôi xuoáng ñaát, lo laéng, aâu saàu khoâng vui. Hoï suy nghó: “Quoác gia chæ nhôø coù moät voi traéng quyù naøy ñeå choáng laïi keû ñòch ñeán xaâm laán!”.

Quaàn thaàn ñeán taâu vua:

–Thaùi töû ñaõ ñem voi quyù duøng ñeå choáng ñòch cuûa quoác gia boá thí cho keû thuø. Ñaïi vöông nghe xong thì heát söùc kinh ngaïc.

Quaàn thaàn laïi taâu:

–Sôû dó ñaïi vöông ñaõ chieán thaéng thoáng lónh thieân haï laø nhôø coù voi traéng quyù aáy. Voi traéng naøy vöôït hôn saùu möôi laàn söùc voi khaùc, theá maø thaùi töû laïi ñem cho keû thuø. Sôï raèng theá naøo chuùng ta cuõng maát nöôùc. Thaùi töû maëc tình boá thí nhö theá, khieán quoác khoá ngaøy caøng troáng roãng. Chuùng thaàn sôï raèng thaùi töû seõ boá thí caû ñaát nöôùc vaø vôï con cuûa ngaøi nöõa.

Ñaïi vöông nghe noùi theá, laïi caøng buoàn hôn, beøn cho goïi moät vò ñaïi thaàn ñeán hoûi:

–Quaû thaät laø thaùi töû ñaõ ñem voi traéng quyù cho keû thuø khoâng?

–Taâu ñaïi vöông, thaät ñuùng vaäy.

Nhaø vua nghe vò ñaïi thaàn taâu môùi thaät söï kinh hoaøng, rôi töø treân ngai xuoáng, ngaát xæu, nöôùc maét tuoân traøo, hoài laâu môùi tænh laïi. Hai vaïn phu nhaân cuõng ñeàu khoâng vui. Nhaø

vua cuøng caùc quan cuøng nhau baøn tính:

–Phaûi xöû lyù thaùi töû nhö theá naøo? Coù moät vò quan taâu:

–Vì chaân thaùi töû ñi vaøo chuoàng voi neân phaûi chaët chaân, vì tay daét voi neân phaûi chaët tay, vì maét thaáy voi neân phaûi khoeùt maét.

Hoaëc coù ngöôøi noùi:

–Phaûi chaët ñaàu thaùi töû.

Caùc quan cuøng baøn baïc nhöõng yù nhö theá. Nhaø vua nghe xong raát buoàn raàu, noùi vôùi caùc quan:

–Con ta raát thích haïnh boá thí cho ngöôøi, laøm sao caám ñoaùn, ngaên caûn cho ñöôïc!

Coù moät vò quan cheâ lôøi baøn cuûa nhöõng ngöôøi kia laø khoâng ñuùng. Vì nhaø vua chæ coù moät ngöôøi con, neân ngaøi voâ cuøng yeâu thöông ñaâu nôõ duøng hình phaït naëng nhö caùc oâng ñaõ neâu. Vò ñaïi thaàn taâu vua:

–Thaàn cuõng khoâng daùm khieán ñaïi vöông ngaên caûn hay caám ñoaùn thaùi töû, nhöng ñaïi vöông haõy ñuoåi thaùi töû ra khoûi nöôùc moät thôøi gian khoaûng möôøi hai naêm, cho thaùi töû soáng giöõa nuùi röøng hoang daõ, ñeå thaùi töû bieát xaáu hoå, aên naên.

Nhaø vua nghe theo yù kieán cuûa vò ñaïi thaàn naøy, lieàn cho ngöôøi trieäu thaùi töû ñeán hoûi:

–Coù phaûi con ñaõ ñem voi traéng quyù cho keû thuø khoâng? Thaùi töû taâu:

–Taâu phuï vöông, thaät ñuùng nhö theá. Nhaø vua laïi hoûi thaùi töû:

–Taïi sao con laøm nhö vaäy? Töï yù ñem voi traéng quyù cuûa ta cho keû thuø maø khoâng taâu vôùi cha?

Thaùi töû ñaùp:

–Taâu phuï vöông, tröôùc ñaây con coù taâu xin phuï vöông cho con ñöôïc boá thí taát caû, khoâng traùi yù moïi ngöôøi ñeán caàu xin. Theá neân con khoâng trình cho phuï vöông bieát.

Vua noùi:

–Theo lôøi yeâu caàu tröôùc ñaây cuûa con coù nghóa laø boá thí caùc thöù vaøng baïc chaâu baùu, chöù ñaâu coù cho boá thí voi traéng quyù?

Thaùi töû thöa:

–Taâu phuï vöông, taát caû taøi saûn ñeàu laø vaät sôû höõu cuûa ñaïi vöông, sao voi traéng quyù laïi khoâng thuoäc trong sôû höõu aáy?

Vua lieàn baûo thaùi töû:

–Haõy mau ra khoûi nöôùc! Ta ñaøy ngöôi ôû trong nuùi Ñaøn-ñaëc möôøi hai naêm. Thaùi töû taâu vôùi vua cha:

–Taâu phuï vöông, con khoâng daùm traùi leänh cuûa phuï vöông, nhöng ñeå thoûa taâm nguyeän saâu kín cuûa con, xin phuï vöông cho con ñöôïc boá thí theâm baûy ngaøy, sau ñoù con seõ ra khoûi nöôùc.

Vua baûo:

–Con ñaõ chuû ñoäng boá thí heát saïch kho taøng cuûa quoác gia, laïi coøn laøm maát baûo vaät duøng ngaên ñòch cuûa traãm. Vì theá traãm ñuoåi con. Con khoâng ñöôïc boá thí theâm baûy ngaøy nöõa. Traãm khoâng baèng loøng. Ngöôi haõy mau ra khoûi ñaát nöôùc ngay.

Thaùi töû lieàn taâu:

–Taâu phuï vöông, con khoâng daùm traùi lôøi phuï vöông, nhöng hieän con coøn moät ít cuûa caûi rieâng, xin cho con ñöôïc boá thí heát roài con seõ ñi, chöù con khoâng daùm phieàn ñeán taøi saûn

quyù giaù cuûa quoác gia.

Hai vaïn phu nhaân cuøng ñeán choã nhaø vua, xin cho thaùi töû ñöôïc ôû laïi boá thí trong baûy ngaøy nöõa roài môùi ra ñi khoûi nöôùc. Nhaø vua baèng loøng.

Thaùi töû baûo caùc quan caän veä haõy thoâng baùo khaép choán xa gaàn, ai muoán ñöôïc tieàn taøi vaät chaát haõy ñeán cöûa cung, thaùi töû seõ caáp cho theo nhu caàu. Tieàn taøi vaät chaát cuûa con ngöôøi khoâng theå giöõ maõi, coù roài cuõng bò hö hoaïi tan raõ.

Daân chuùng khaép nôi ñeàu ñeán coång hoaøng cung, thaùi töû ñaõi hoï aên uoáng vaø caáp cho vaøng baïc, chaâu baùu tuøy theo yù thích cuûa hoï. Ñeán ngaøy thöù baûy thì cuûa caûi heát saïch, nhöõng ngöôøi ngheøo ñeàu ñöôïc giaøu coù, taát caû moïi ngöôøi ñeàu vui veû.

Thaùi töû goïi vôï:

–Haõy mau ñöùng daäy nghe ta noùi: Baây giôø ñaïi vöông ñuoåi ta vaøo ôû trong nuùi Ñaøn- ñaëc möôøi hai naêm.

Phu nhaân nghe thaùi töû noùi thì voâ cuøng kinh ngaïc, hoûi:

–Thaùi töû coù loãi gì ñeán noãi vua cha phaûi xöû söï nhö theá? Thaùi töû ñaùp:

–Vì ta ñaõ boá thí quaù nhieàu, heát saïch kho taøng cuûa quoác gia, laïi ñem voi traéng quyù duõng kieän nhaát boá thí cho keû thuø. Vì theá vua cha vaø caùc trieàu thaàn ñeàu noåi giaän, ñuoåi ta ñi.

Maïn-ñeà thöa:

–Mong cho ñaát nöôùc ñöôïc phoàn vinh, thònh vöôïng, nguyeän cho ñaïi vöông vaø caùc quan cuøng thaàn daân lôùn nhoû ñeàu ñöôïc sung tuùc, an laïc, coøn thieáp seõ coá gaéng theo chaøng vaøo choán nuùi röøng ñeå caàu hoïc ñaïo.

Thaùi töû noùi:

–Trong choán nuùi röøng coù nhieàu nguy hieåm ñaùng sôï, thaät khoù maø bình taâm. Nôi aáy coù bieát bao hoå lang, maõnh thuù. Naøng ñaõ quen soáng caûnh phuù quyù sung söôùng, laøm sao coù theå chòu noåi? ÔÛ trong cung, maëc thì meàm mòn, nguû thì maøn che tröôùng phuû, aên thì cao löông myõ vò, hôïp theo yù thích, nay nguû nôi röøng nuùi laáy coû laøm chieáu, laáy traùi caây laøm thöùc aên, laøm sao naøng coù theå an vui? Roài naøo möa gioù, söông sa, saám seùt, khieán cho ngöôøi ta luoân phaûi sôï haõi. Khi laïnh thì quaù laïnh, noùng laïi quaù noùng, giöõa choán aáy thaät khoâng choã truù chaân, laïi theâm xung quanh laø gai goác, ñaù soûi, truøng ñoäc!

Maïn-ñeà thöa:

–Taâu Thaùi töû, thieáp ñaâu theå vì y phuïc luïa laø, vì maøn che tröôùng phuû, vì cao löông myõ vò maø phaûi ñaønh bieät ly chaøng? Troïn ñôøi thieáp khoâng theå lìa xa thaùi töû. Xin cho thieáp cuøng ñöôïc theo haàu thaùi töû ñi tôùi baát cöù nôi naøo. Vua duøng côø laøm hieäu leänh, löûa nhôø khoùi laøm hieäu, ngöôøi vôï laáy choàng laøm choã nöông döïa, neân thieáp chæ bieát nöông vaøo thaùi töû maø thoâi. Thaùi töû chính laø choán trôøi cao cuûa thieáp. Luùc thaùi töû ôû trong cung boá thí cho moïi ngöôøi khaép choán gaàn xa, thieáp ñaõ heát loøng hoã trôï. Nay thaùi töû ñi xa, neáu coù ngöôøi ñeán xin, thieáp seõ öùng xöû theá naøo? Thieáp nghe ngöôøi tìm tôùi choã thaùi töû ñeå caàu xin nöõa, khi aáy thieáp seõ xuùc ñoäng ñeán cheát maø thoâi.

Thaùi töû noùi:

–Ta thích boá thí khoâng heà traùi yù moïi ngöôøi. Neáu coù ngöôøi theo ta xin con, xin naøng, ta laøm sao khoâng theå khoâng cho ñöôïc? Neáu naøng khoâng thuaän theo lôøi ta thì thieän taâm ta baát an. Vì theá naøng khoâng neân ñi laøm gì.

Maïn-ñeà baûo:

–Haõy cho thieáp ñi theo thaùi töû ñeán nôi naøo cuõng luoân thöïc haønh boá thí. ÔÛ ñôøi naøy

chöa coù ai boá thí nhö thaùi töû caû.

Thaùi töû baûo:

–Neáu naøng thöïc hieän ñöôïc nhö theá thì raát toát.

Thaùi töû cuøng vôï vaø hai con ñeán töø bieät maãu thaân. Ngaøi thöa vôùi meï:

–Xin meï thöôøng can giaùn ñaïi vöông neân duøng chaùnh phaùp trò nöôùc, chôù ñem söï haø khaéc cai trò muoân daân.

Maãu thaân nghe thaùi töû noùi lôøi töø bieät, trong loøng voâ cuøng thöông xoùt. Baø noùi vôùi moïi ngöôøi chung quanh:

–Thaân ta nhö ñaù, taâm ta nhö saét cöùng chaêng, phuïng söï ñaïi vöông chöa töøng phaïm loãi laàm, nay ta chæ coù moät ngöôøi con maø laïi boû ta ra ñi, loøng ta sao khoâng tan naùt nhö ngöôøi saép cheát? Khi con treû ôû trong buïng meï nhö caønh laù treân caây ngaøy ñeâm lôùn daàn, nuoâi con tôùi luùc khoân lôùn laïi boû ta ra ñi. Caùc phu nhaân ñeàu seõ vui möøng! Vua ta khoâng coøn neå vì ta, nhöng trôøi seõ khoâng traùi vôùi nguyeän cuûa ta, xin khieán cho con ta mau trôû veà vôùi ñaát toå.

Thaùi töû cuøng vôï vaø hai con kính leã cha meï roài ra ñi. Hai vaïn phu nhaân duøng moãi ngöôøi moät xaâu traân chaâu keát thaønh chuoãi trao cho thaùi töû. Boán ngaøn ñaïi thaàn laøm traøng hoa baûy baùu daâng leân thaùi töû. Thaùi töû töø trong cung phía Baéc ra khoûi coång thaønh, ñem taát caû traøng hoa baûy baùu, chuoãi baùu boá thí cho moïi ngöôøi töø khaép nôi ñeán, trong thoaùng choác ñaõ heát caû. Daân chuùng lôùn nhoû trong nöôùc coù tôùi vaøi ngaøn vaïn ngöôøi cuøng tieãn thaùi töû ra ñi. Hoï thaàm baøn vôùi nhau: “Thaùi töû laø baäc Thieän nhaân, chính laø vò thaàn cuûa ñaát nöôùc. Cha meï laøm sao coù theå ñuoåi ñi ngöôøi con quyù giaù naøy?”.

Moïi ngöôøi nghe thaáy ñeàu tieác thöông cho thaùi töû.

Thaùi töû ngoài beân goác caây ôû ngoaøi thaønh töø taï nhöõng ngöôøi ñeán tieãn ñöa, raèng, tôùi nôi ñaây xin haõy trôû veà, khieán ai ai cuõng khoùc. Thaùi töû cuøng vôï vaø hai con töï ñaùnh xe leân ñöôøng. Ñi ñöôïc khaù xa, hoï vöøa döøng chaân nghæ beân goác caây thì coù ngöôøi Baø-la-moân ñeán xin ngöïa. Thaùi töû ñem ngöïa cho ngöôøi aáy roài töï keùo laáy, ñaët hai con treân xe, vôï thì ñi phía sau ñaåy, coøn mình töï caàm caøng xe keùo boä maø ñi.

Caû nhaø ñi ñöôïc moät ñoaïn laïi gaëp ngöôøi Baø-la-moân ñeán xin xe, thaùi töû cho xe, roài tieáp tuïc ñi, laïi gaëp moät ngöôøi Baø-la-moân khaùc ñeán xin. Thaùi töû noùi:

–Ta cho ngöôøi khoâng tieác baát cöù thöù gì, nhöng taøi saûn cuûa ta baây giôø chaúng coøn gì

caû.

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Neáu khoâng coù taøi saûn thì xin haõy cho toâi chieác aùo ngaøi ñang maëc.

Thaùi töû lieàn côûi chieác aùo quyù giaù cho ngöôøi aáy, chæ maëc chieác aùo cuõ, tieáp tuïc tieán

böôùc. Laïi gaëp moät Baø-la-moân ñeán xin. Thaùi töû ñem y phuïc cuûa vôï cho oâng ta vaø ñi tieáp, thì laïi gaëp moät ngöôøi Baø-la-moân khaùc ñeán xin, thaùi töû beøn ñem y phuïc cuûa hai con cho ngöôøi aáy.

Thaùi töû ñaõ cho caû ngöïa, xe, tieàn taøi, y phuïc heát saïch khoâng coøn gì ñeå boá thí nöõa, nhöng khoâng heà hoái tieác, xem vieäc boá thí nheï nhö loâng hoàng. Thaùi töû coõng con trai, vôï coõng con gaùi tieáp tuïc ñi boä. Caû nhaø cuøng nhau vui veû ñi veà phía nuùi xa.

Nuùi Ñaøn-ñaëc caùch nöôùc Dieäp-ba hôn saùu ngaøn daëm. Treân ñöôøng rôøi xa toå quoác, caû nhaø cuûa thaùi töû döøng nôi ñoàng troáng hoang vu, raát ñoùi khaùt, khoán khoå. Vua coõi trôøi Ñao-lôïi, laø Ñeá Thích, ôû nôi caûnh vaéng veû aáy lieàn hoùa ra thaønh quaùch, phoá xaù. Taïi caùc ngaõ ñöôøng ñeàu coù ca nhaïc, y phuïc, thöïc phaåm... Trong thaønh coù ngöôøi ra ngheânh ñoùn thaùi töû, môøi ngaøi ôû laïi ñaây aên uoáng, nghæ ngôi vaø cuøng nhau vui chôi.

Phu nhaân thöa vôùi thaùi töû:

–Ñöôøng ñi quaù vaát vaû, coù theå döøng chaân nôi ñaây ñöôïc chaêng? Thaùi töû noùi:

–Phuï vöông ñaõ ñaøy ta vaøo nuùi Ñaøn-ñaëc, neáu ta döøng laïi nôi ñaây laø traùi leänh phuï vöông, töùc chaúng phaûi laø ngöôøi con hieáu.

Caû nhaø cuøng ra khoûi thaønh, quay laïi nhìn, boãng nhieân khoâng coøn thaáy thaønh quaùch phoá xaù ñaâu caû. Hoï laïi tieán böôùc vaøo nuùi Ñaøn-ñaëc, phía döôùi chaân nuùi coù doøng nöôùc saâu khoâng theå loäi qua. Phu nhaân noùi:

–Chuùng ta neân ôû laïi ñaây, ñôïi nöôùc ruùt bôùt roài haõy ñi. Thaùi töû baûo:

–Phuï vöông ñaõ ñaøy chuùng ta vaøo nuùi Ñaøn-ñaëc, neáu döøng chaân ôû nôi ñaây laø traùi vôùi lôøi daïy cuûa phuï vöông, chaúng phaûi laø ngöôøi con hieáu.

Thaùi töû lieàn nhaäp Tam-muoäi töø taâm, nôi doøng nöôùc lieàn coù nuùi lôùn noåi leân ngaên nöôùc laïi, caû nhaø cuøng veùn aùo ñi qua. Khi vöôït qua doøng nöôùc lôùn roài, thaùi töû suy nghó: “Neáu cöù ñeå nuùi ngaên nhö theá naøy maø ñi, doøng nöôùc lôùn seõ traøn ngaäp gieát haïi muoân daân cuøng nhöõng loaøi coân truøng beù nhoû”. Thaùi töû ngoaûnh laïi noùi vôùi doøng nöôùc:

–Haõy chaûy ñi nhö cuõ. Neáu ai muoán ñeán choã ta ñeàu coù theå loäi qua ñöôïc.

Thaùi töû vöøa noùi xong, doøng nöôùc lieàn chaûy laïi nhö tröôùc. Caû nhaø tieán veà phía röøng caây, tôùi nuùi Ñaøn-ñaëc. Nuùi cao choùt voùt, caây coái töôi toát, sum sueâ, muoâm chim ríu rít, suoái chaûy, ao trong, nöôùc ngoït, traùi ngoït. Raát nhieàu caùc loaïi chim röøng nhö Le le, chim Nhaïn, chim Chaù maøu saéc saëc sôõ, chim Uyeân öông...

Thaùi töû noùi vôùi vôï:

–Ta thaáy trong nuùi naøy caây coái laãn trong baàu trôøi, khoâng bò gaõy ngaõ laøm haïi ngöôøi, uoáng thì coù suoái ngoït, aên thì coù quaû ngon. Nôi ñaây cuõng coù ngöôøi hoïc ñaïo.

Thaùi töû vaøo nuùi, chim muoâng ríu rít ñoùn chaøo ngaøi. Treân nuùi coù moät ñaïo nhaân teân laø A-chaâu-ñaø, ñaõ naêm traêm tuoåi, laø ngöôøi coù phöôùc ñöùc tuyeät vôøi. Thaùi töû ñaûnh leã ñaïo nhaân vaø thöa:

–ÔÛ taïi nuùi naøy nôi naøo coù quaû ngon ngoït, doøng suoái naøo coù theå ôû laïi ñöôïc? A-chaâu-ñaø ñaùp:

–Trong nuùi naøy nôi naøo cuõng laø vuøng phöôùc ñòa coù theå döøng chaân. Hieän taïi ñaây laø nôi thanh tònh. OÂng vì sao maø ñem vôï con ñeán ñaây? Muoán hoïc ñaïo chaêng?

Thaùi töû chöa traû lôøi, Maïn-ñeà lieàn hoûi ñaïo nhaân:

–Ngaøi hoïc ñaïo nôi ñaây ñaõ bao nhieâu naêm? Ñaïo nhaân ñaùp:

–Ta ôû trong nuùi naøy ñaõ boán, naêm traêm naêm. Maïn-ñeà noùi:

–Ngöôøi coøn tính toaùn coù “ngaõ-nhaân”, ñeán khi naøo môùi ñaéc ñaïo? Tuy laâu naêm ôû trong nuùi röøng cuõng gioáng nhö caây coû maø thoâi. Ngöôøi khoâng chaáp tröôùc “ngaõ-nhaân” môùi coù theå ñaéc ñaïo.

–Ta thaät khoâng hieåu vieäc naøy. Thaùi töû hoûi ñaïo nhaân:

–OÂng coù nghe teân thaùi töû Tu-ñaïi-noa, con cuûa quoác vöông Dieäp-ba khoâng? Vò ñaïo nhaân ñaùp:

–Thöa, toâi coù nghe nhöng chöa töøng dieän kieán thaùi töû. Thaùi töû noùi:

–Ta chính laø thaùi töû Tu-ñaïi-noa. Ñaïo nhaân hoûi:

–Ngaøi mong caàu nhöõng chi? Thaùi töû thöa:

–Ta caàu ñaïo Ñaïi thöøa. Vò ñaïo nhaân lieàn baûo:

–Thaùi töû laø ngöôøi coù coâng ñöùc nhö theá, chaúng bao laâu seõ ñaéc ñaïo Ñaïi thöøa. Khi naøo thaùi töû ñaéc ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, toâi seõ laøm ñeä töû coù Thaàn thoâng ñeä nhaát.

Ñaïo nhaân chæ cho thaùi töû choã ôû toát. Coøn thaùi töû thì hoûi ñaïo nhaân caùch beän toùc keát leân ñaàu. Thaùi töû duøng nöôùc suoái, traùi caây laøm thöùc aên uoáng, laáy caây laøm thaûo am nhoû vaø thaùi töû cuõng laøm thaûo am cho Maïn-ñeà vaø hai ñöùa con nhoû, taát caû laø ba thaûo am. Ñöùa con trai teân laø Da-lôïi, leân baûy tuoåi, maëc aùo coû, theo cha. Ñöùa con gaùi teân laø Taân-noa-dieân, leân saùu tuoåi, maëc aùo da nai, theo meï. Chim muoân, caàm thuù trong röøng ñeàu vui veû quaán quít beân thaùi töû.

Caû nhaø vöøa traûi qua moät ñeâm trong nuùi röøng. Nhöõng ao hoà trong nuùi khoâ caïn ñeàu chaûy trôû laïi nhö suoái. Nhöõng caây khoâ sinh laù, troå hoa. Nhöõng loaøi truøng ñoäc, aùc thuù ñeàu töï tieâu dieät, loaïi aên thòt nhau ñeàu töï ñoäng aên coû maø thoâi. Caùc loaøi caây traùi töï nhieân töôi toát, sum sueâ. Haèng traêm tieáng chim keâu nhö khuùc nhaïc hoøa taáu. Maïn-ñeà lo ñi haùi quaû ñeå laøm thöùc aên cho thaùi töû vaø hai con nhoû. Hai ñöùa beù cuõng rôøi cha meï ñi chôi, chuùng vui ñuøa cuøng baày thuù röøng beân doøng suoái. Coù moät ñeâm kia, khi ñöùa con trai Da-lôïi côõi treân con sö töû chôi ñuøa, sö töû nhaûy laêng quaêng laøm cho Da-lôïi rôi xuoáng ñaát bò thöông chaûy maùu nôi maët. Con khæ thaáy vaäy voäi ñi haùi laù caây ñaép leân choã chaûy maùu treân maët chuù beù, roài khæ daãn chuù beù ñeán beân bôø suoái röûa raùy saïch seõ. Töø xa thaùi töû troâng thaáy, thaàm nghó: “Loaøi caàm thuù maø coù Töø taâm nhö theá”.

Baáy giôø taïi nöôùc Cöu-löu coù ngöôøi Baø-la-moân ngheøo naøn, ñeán boán möôi tuoåi môùi laáy vôï, vôï oâng ta raát xinh ñeïp. Vò Baø-la-moân naøy coù möôøi hai töôùng xaáu xí, thaân hình oâng ta ñen nhö daàu haéc, treân maët coù ba töôùng tieàu tuïy, ngay giöõa muõi deïp leùp, hai maét laïi xanh, maët thì nhaên nhuùm, moâi bò söùt, noùi naêng laép baép, buïng to phình ra, chaân laïi cong voøng, ñaàu thì hoùi, boä daïng gioáng nhö con quyû, neân vôï oâng ta raát gheùt khi troâng thaáy oâng. Baø nguyeàn ruûa, mong oâng ta cheát. Ngöôøi vôï Baø-la-moân treân ñöôøng ñi laáy nöôùc gaëp caùc thieáu nieân ñang cöôøi noùi veà choàng cuûa baø coù thaân hình raát töùc cöôøi. Hoï hoûi:

–Baø raát ñeïp, taïi sao laïi laáy moät ngöôøi nhö theá laøm choàng?

Ngöôøi vôï noùi:

–Ñoù laø moät laõo giaø ñaàu baïc nhö söông, ngoài döôùi goác caây, saùng chieàu toâi ñeàu mong oâng ta cheát ñi, nhöng khoâng bieát ñeán bao giôø oâng ta môùi chòu cheát?

Ngöôøi vôï mang nöôùc trôû veà, vöøa ñi vöøa khoùc. Veà ñeán nhaø, baø noùi vôùi choàng:

–Toâi vöøa ñi laáy nöôùc, gaëp boïn thieáu nieân so saùnh veà hình daùng hai ngöôøi roài gieãu côït toâi. OÂng haõy ñi tìm noâ tyø cho toâi, toâi phaûi coù noâ tyø ñeå khoûi ñi laáy nöôùc vaø moïi ngöôøi cuõng khoâng cöôøi cheâ toâi.

Ngöôøi choàng noùi:

–Toâi quaù ngheøo naøn, laøm sao kieám ñöôïc noâ tyø? Ngöôøi vôï baûo:

–Neáu oâng khoâng kieám ñöôïc noâ tyø cho toâi, toâi seõ boû ñi, khoâng ôû ñaây nöõa. Ngöôøi vôï noùi tieáp:

–Toâi nghe noùi thaùi töû Tu-ñaïi-noa boá thí raát nhieàu, vì theá maø bò phuï vöông ñuoåi vaøo nuùi Ñaøn-ñaëc. Ngaøi coù moät ngöôøi con trai vaø moät ngöôøi con gaùi, oâng coù theå ñeán ñoù xin veà.

naøo?

Ngöôøi choàng noùi:

–Nuùi Ñaøn-ñaëc caùch ñaây hôn saùu ngaøn daëm. Neáu khoâng ñeán nuùi ñoù thì bieát tìm choã

Ngöôøi vôï leân tieáng:

–Neáu oâng khoâng tìm noâ tyø cho toâi, toâi seõ töï vaãn cho xem! Ngöôøi choàng lieàn baûo:

–Thaø toâi cheát chöù khoâng muoán thaáy naøng phaûi cheát nhö vaäy. Neáu naøng muoán toâi ñi

thì haõy lo chi phí vaø löông thöïc cho toâi.

Ngöôøi vôï noùi:

–Haõy ñi ñi! Toâi khoâng coù cuûa caûi löông thöïc.

Vò Baø-la-moân töï lo lieäu loä phí vaø löông thöïc ra ñi. OÂng ta lieàn khôûi haønh ñi ñeán nöôùc Dieäp-ba. Ñeán tröôùc coång hoaøng cung, vò Baø-la-moân hoûi ngöôøi giöõ coång:

–Thaùi töû Tu-ñaïi-noa hieän nay ñang ôû ñaâu? Ngöôøi giöõ coång vaøo taâu vôùi vua:

–Ngoaøi coång coù ngöôøi Baø-la-moân ñeán hoûi tìm gaëp thaùi töû.

Nhaø vua nghe coù ngöôøi ñeán tìm thaùi töû, caûm thaáy noåi giaän trong loøng, noùi:

–Chæ vì boïn ngöôøi naøy cho neân ta ñaõ ñuoåi thaùi töû con ta, nay coøn ñeán ñaây laøm gì? Nhö löûa ñang chaùy coøn theâm cuûi vaøo, ta ñang buoàn khoå cuõng nhö löûa chaùy, ngöôøi ñeán ñaây hoûi thaùi töû gioáng nhö theâm cuûi vaøo löûa.

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Toâi töø xa xoâi ñeán ñaây, vì nghe danh thaùi töû, treân töø trôøi xanh, döôùi cho ñeán suoái vaøng, thaùi töû boá thí khoâng laøm traùi yù moät ai, cho neân toâi laën loäi ñeán ñaây muoán caàu moät ñieàu.

Nhaø vua noùi:

–Moät mình thaùi töû ôû trong nuùi saâu, raát baàn cuøng khoå sôû maø coøn coù gì ñeå boá thí cho ngöôi?

–Tuy thaùi töû khoâng coøn taøi saûn gì quyù giaù nhöng toâi muoán ñöôïc gaëp ngaøi.

Nhaø vua lieàn sai ngöôøi chæ ñöôøng cho vò Baø-la-moân. OÂng ta ñi ñeán nuùi Ñaøn-ñaëc. Luùc ñeán doøng nöôùc lôùn, vöøa nghó ñeán thaùi töû, oâng ta loäi qua ñöôïc vaø vaøo trong nuùi. Ngöôøi Baø-la-moân gaëp moät ngöôøi thôï saên, hoûi:

–OÂng ôû trong nuùi coù bieát thaùi töû Tu-ñaïi-noa chaêng?

Ngöôøi thôï saên bieát thaùi töû vì boá thí cho nhöõng ngöôøi Baø-la-moân neân bò ñaøy vaøo trong nuùi. Ngöôøi thôï saên baét Baø-la-moân troùi vaøo goác caây, duøng roi ñaùnh oâng ta moät traän, thaân theå naùt nhöø vaø maéng:

–Ta muoán baén vaøo buïng ngöôi, aên thòt ngöôi vì ngöôi daùm hoûi ñeán thaùi töû.

Ngöôøi Baø-la-moân suy nghó: “Coù leõ ta seõ bò ngöôøi naøy gieát cheát. Ta phaûi tìm caùch noùi doái môùi ñöôïc”. OÂng lieàn noùi:

–OÂng khoâng caàn hoûi toâi sao?

–Ngöôi muoán noùi gì?

–Phuï vöông vì muoán gaëp thaùi töû neân sai toâi ñeán ñaây tìm goïi thaùi töû trôû veà nöôùc. Ngöôøi thôï saên voäi môû troùi vaø xin loãi ngöôøi Baø-la-moân:

–Toâi thaät khoâng bieát.

Roài chæ choã thaùi töû ôû cho oâng ta. Vò Baø-la-moân ñi ñeán choã thaùi töû. Thaùi töû troâng thaáy oâng ta ñeán, raát hoan hyû, ra ñoùn chaøo leã laïy vaø aân caàn thaêm hoûi:

–OÂng töø ñaâu ñeán ñaây? Ñi ñöôøng coù nhoïc meät laém khoâng? Ñeán ñaây caàn vieäc chi? Vò Baø-la-moân noùi:

–Toâi töø phöông xa ñeán ñaây, toaøn thaân ñeàu ñau ñôùn vaø ñoùi khaùt.

Thaùi töû môøi vò Baø-la-moân vaøo ngoài, roài laáy traùi caây vaø nöôùc uoáng cho oâng ta. Vò Baø-la-moân aên uoáng xong, noùi vôùi thaùi töû:

–Toâi laø ngöôøi nöôùc Cöu-löu, töø laâu ñaõ nghe tieáng thaùi töû öa laøm vieäc boá thí, vang danh khaép caû möôøi phöông. Toâi raát baàn cuøng, muoán ñeán ñaây xin thaùi töû moät vieäc.

Thaùi töû noùi:

–Ta cho oâng khoâng yeâu tieác vaät gì, nhöng hieän giôø nhöõng vaät sôû höõu cuûa ta ñaõ taëng heát roài, neân khoâng coøn vaät gì ñeå cho caû.

–Neáu ngaøi khoâng coøn vaät gì thì xin ngaøi cho toâi hai ñöùa con cuûa ngaøi ñeå cho noù coù theå phuïng döôõng toâi luùc tuoåi giaø.

Vò Baø-la-moân noùi nhö theá ñeán ba laàn. Thaùi töû ñaùp:

–Vì oâng töø xa ñeán ñaây, muoán xin con trai vaø con gaùi cuûa ta, laøm sao ta khoâng cho

ñöôïc.

Luùc aáy hai ñöùa beù ñang ñi chôi, thaùi töû goïi chuùng veà baûo:

–Vò Baø-la-moân naøy töø xa ñeán ñaây xin hai con vaø ta ñaõ höùa cho. Hai con haõy ñi theo

oâng aáy.

Hai ñöùa beù chaïy chui vaøo naùch cha maø khoùc vaø noùi:

–Con ñaõ nhieàu laàn troâng thaáy Baø-la-moân, nhöng chöa töøng thaáy ai gioáng nhö oâng naøy. OÂng ta khoâng phaûi laø Baø-la-moân, ñoù laø quyû maø thoâi. Meï con ñi haùi traùi caây chöa veà, maø cha laïi ñem con cho quyû aên thòt, nhaát ñònh seõ phaûi cheát. Luùc ñoù meï chuùng con ñi tìm chuùng con khoâng coù, seõ gioáng nhö traâu meï ñi tìm traâu con.

Noùi xong ñöùa beù keâu khoùc loùc thaät thaûm thieát. Thaùi töû noùi:

–Cha ñaõ höùa cho oâng ta roài, laøm sao caùc con ôû ñaây ñöôïc. Ñaây laø vò Baø-la-moân chôù chaúng phaûi quyû gì ñaâu. OÂng ta khoâng bao giôø aên thòt caùc con, vaäy caùc con theo oâng ta ñi.

Vò Baø-la-moân noùi:

–Toâi muoán ñi ngay, vì sôï meï hai ñöùa beù veà seõ khoâng cho chuùng toâi ñi. Ngaøi ñaõ coù loøng toát cho toâi, nhöng meï chuùng veà seõ laøm hoûng yù toát cuûa ngaøi.

Thaùi töû ñaùp:

–Ta töø khi sinh ra ñeán nay, boá thí chöa töøng coù söï hoái haän.

Thaùi töû ñem nöôùc röûa tay cho ngöôøi Baø-la-moân roài daét hai con trao cho oâng ta. Maët ñaát chaán ñoäng, hai ñöùa beù khoâng chòu ñi theo, chuùng chaïy trôû laïi ñeán tröôùc maët cha quyø xuoáng thöa:

–Chuùng con xöa kia coù toäi gì maø nay gaëp phaûi söï ñau khoå naøy? Laø doøng doõi vua chuùa laïi ñi laøm noâ tyø. Xin cha tha loãi, nhôø nhaân duyeân naøy maø toäi dieät phöôùc sinh, ñôøi ñôøi khoâng gaëp nhö theá naøy nöõa.

Thaùi töû noùi vôùi hai con:

–Trong ñôøi, aân aùi ñeàu seõ bieät ly. Taát caû ñeàu voâ thöôøng, laøm sao coù theå giöõ maõi ñöôïc. Khi naøo ta ñaéc ñaïo Voâ thöôïng bình ñaúng, ta seõ ñoä cho hai con.

Hai ñöùa beù noùi vôùi cha:

–Xin cha cho chuùng con töø bieät meï, töø nay vónh bieät, haän raèng khoâng ñöôïc thaáy meï luùc ra ñi. Chuùng con xöa kia coù toäi gì maø phaûi gaëp noãi ñau ñôùn naøy?

Nghó ñeán meï maát chuùng con, meï seõ aâu lo khoå sôû bieát döôøng naøo! Baø-la-moân noùi:

–Toâi ñaõ giaø yeáu roài, chuùng noù seõ boû toâi chaïy ñeán choã meï chuùng noù, toâi laøm sao baét ñöôïc! Xin ngaøi haõy buoäc chuùng vaøo toâi.

Thaùi töû naém tay hai ñöùa beù cho ngöôøi Baø-la-moân töï buoäc laïi. OÂng ta buoäc chuùng dính lieàn vôùi nhau baèng moät ñaàu daây. Hai ñöùa beù khoâng chòu ñi theo, ngöôøi Baø-la-moân duøng roi ñaùnh ñaäp chuùng, maùu chaûy xuoáng ñaát. Thaùi töû thaáy vaäy leä rôi xuoáng ñaát, ñaát bò soâi suïc leân.

Thaùi töû vaø caùc caàm thuù ñeàu tieãn chaân hai ñöùa beù, ñôïi ñi khuaát môùi veà. Baày thuù röøng ñi theo thaùi töû trôû veà ñeán choã hai ñöùa beù chôi ñuøa, keâu la vang reàn vaø töï ñaäp mình xuoáng ñaát.

Vò Baø-la-moân ñem hai ñöùa beù ñi giöõa ñöôøng, chuùng duøng daây quaán vaøo caây khoâng chòu ñi theo, mong cho meï ñeán. Ngöôøi Baø-la-moân laáy roi ñaùnh ñaäp hai anh em. Hai ñöùa noùi:

–OÂng chôù ñaùnh chuùng toâi, ñeå chuùng toâi töï ñi.

Hai ñöùa beù ngöôùc leân trôøi keâu than:

–Xin thaàn nuùi, thaàn caây thöông nghó ñeán chuùng con. Nay chuùng con phaûi ñi xa, bò ngöôøi baét laøm noâ tyø maø chöa kòp töø bieät meï. Xin haõy noùi vôùi meï chuùng con boû traùi caây, mau ñeán ñaây gaëp chuùng con.

Ngöôøi meï hai ñöùa beù ôû trong röøng, chaân traùi bò ngöùa xoán xang, maét phaûi laïi giaät vaø hai vuù chaûy söõa. Ngöôøi meï suy nghó: “Ta chöa bao giôø gaëp hieän töôïng kyø quaùi naøy. Ta khoâng haùi traùi caây nöõa, phaûi chaïy veà xem hai ñöùa beù con ta coù ôû nhaø khoâng!”

Ngöôøi meï lieàn boû traùi caây voäi ñi veà. Luùc ñoù Ñeá Thích ôû taàng trôøi Ñao-lôïi thöù hai bieát thaùi töû ñaõ cho con ngöôøi khaùc, sôï ngöôøi vôï seõ laøm hoûng thieän taâm cuûa thaùi töû, lieàn hoùa laøm sö töû ñöùng dang chaân chaän ñöôøng. Ngöôøi vôï noùi vôùi sö töû:

–Ngöôøi laø vua trong loaøi thuù. Ta cuõng laø con vua trong loaøi ngöôøi, chuùng ta cuøng ôû trong nuùi vôùi nhau, xin traùnh ra moät chuùt cho ta ñi qua. Ta coù hai ñöùa con ñeàu coøn nhoû daïi, töø saùng ñeán giôø chöa ñöôïc aên uoáng, chuùng ñang mong ngoùng ta veà.

Sö töû bieát vò Baø-la-moân ñaõ ñi xa, môùi ñöùng daäy traùnh ñöôøng ñeå cho ngöôøi meï hai ñöùa beù ñi qua.

Ngöôøi vôï trôû veà thaáy thaùi töû ngoài moät mình maø khoâng thaáy hai ñöùa beù ñaâu, baø ñi ñeán caên nhaø laù cuûa hai con tìm cuõng khoâng coù, baø laïi vaøo caên nhaø laù cuûa mình tìm cuõng khoâng coù con. Ngöôøi meï ra beân bôø suoái, choã hai con thöôøng chôi ñuøa cuõng tìm khoâng thaáy, maø chæ thaáy choã caùc con chôi ñuøa, baày thuù röøng nhö höôu, nai, sö töû, khæ, vöôïn... ñang ôû tröôùc. Maïn-ñeà vaät vaõ treân ñaát keâu la, choã ao nöôùc boïn nhoû chôi ñuøa bò khoâ caïn.

Maïn-ñeà trôû veà nhaø hoûi thaùi töû:

–Hai con ñang ôû ñaâu?

Thaùi töû khoâng traû lôøi. Maïn-ñeà laïi noùi:

–Thöôøng ngaøy caùc con töø xa troâng thaáy thieáp ñem traùi caây veà laø chuùng chaïy ñeán keùo thieáp xuoáng ñaát, roài chaïy laêng xaêng reo leân: “A! Meï ñaõ veà”. Chuùng ngoài xuoáng beân caïnh, thaáy treân ngöôøi thieáp dính buïi ñaát lieàn laáy tay phuûi saïch. Theá maø giôø naøy thieáp khoâng thaáy caùc con, caùc con cuõng khoâng ñeán beân thieáp. Hay laø chaøng ñaõ ñem chuùng cho ai? Khoâng thaáy caùc con loøng thieáp raõ rôøi. Haõy mau noùi cho thieáp bieát caùc con ôû ñaâu, ñöøng laøm cho thieáp phaùt cuoàng.

Maïn-ñeà noùi ba laàn nhö theá maø thaùi töû vaãn khoâng traû lôøi. Maïn-ñeà laïi caøng ñau buoàn

noùi:

–Ñaõ khoâng thaáy hai con roài maø chaøng coøn im laëng nöõa, laïi caøng khieán cho thieáp

meâ saûng theâm.

Thaùi töû noùi:

–Coù moät vò Baø-la-moân nöôùc Cöu-löu ñeán ñaây xin hai con neân ta ñaõ cho oâng ta roài. Naøng nghe thaùi töû noùi, bò xuùc ñoäng ngaõ nhaøo xuoáng ñaát nhö nuùi Thaùi sôn suïp ñoå.

Naøng than khoùc maõi khoâng thoâi.

Thaùi töû noùi:

–Haõy nín ñi! Naøng coù nhôù baûn nguyeän vaøo thôøi quaù khöù, luùc Ñöùc Phaät Ñeà-hoøa- yeát-la khoâng? Luùc ñoù ta laø moät ngöôøi Baø-la-moân teân Bình-ña-veä, coøn naøng laø nöõ Baø-la- moân teân Tu-ñaø-la. Naøng caàm baûy caønh hoa, ta ñem naêm traêm quan tieàn baïc mua hoa cuûa naøng vì muoán raûi hoa cuùng döôøng Phaät, naøng cuõng gôûi cho ta hai caønh hoa daâng leân Ñöùc Phaät vaø caàu nguyeän raèng: “Xin cho toâi ñôøi sau thöôøng ñöôïc laøm vôï chaøng, cho duø xaáu toát cuõng khoâng chia lìa”. Luùc aáy ta noùi cuøng naøng: “Neáu muoán laøm vôï ta thì phaûi tuøy theo yù cuûa ta, ñoái vôùi haïnh boá thí khoâng traùi yù ngöôøi, duy chæ cha meï laø khoâng ñem boá thí maø thoâi, ngoaøi ra taát caû ñeàu coù theå boá thí tuøy theo yù cuûa ta”. Luùc aáy naøng traû lôøi vôùi ta laø ñöôïc. Nay ta ñem con boá thí, naøng laïi laøm xaùo troän thieän taâm cuûa ta.

Ngöôøi vôï nghe thaùi töû noùi, taâm yù côûi môû vaø bieát ñöôïc tuùc maïng, baèng loøng theo thaùi töû boá thí ñeå choùng ñöôïc nhö yù muoán.

Trôøi Ñeá Thích thaáy thaùi töû boá thí nhö vaäy, muoán thöû xem thaùi töû caàu ñieàu gì. Trôøi hoùa laøm ngöôøi Baø-la-moân cuõng coù möôøi hai töôùng xaáu xí, ñeán tröôùc maët thaùi töû noùi raèng:

–Toâi thöôøng nghe thaùi töû thích boá thí, tuøy theo söï mong muoán khoâng laøm traùi yù ai, vì theá toâi ñeán ñaây cho toâi xin ngöôøi vôï ngaøi.

Thaùi töû baûo:

–Toát! Coù theå ñöôïc. Ngöôøi vôï hoûi:

–Nay ñem thieáp cho ngöôøi, ai seõ lo chaêm soùc cho thaùi töû?

–Neáu ta khoâng boá thí naøng, laøm sao thaønh töïu ñöôïc yù nguyeän ñoä thoaùt voâ thöôïng bình ñaúng?

Thaùi töû ñem nöôùc röûa tay cho ngöôøi Baø-la-moân vaø daét vôï ñeán cho oâng ta. Trôøi Ñeá Thích bieát laø thaùi töû khoâng coù loøng hoái tieác. Ñaát trôøi chuyeån ñoäng vaø chö Thieân ca ngôïi:

–Laønh thay!

Khi aáy, vò Baø-la-moân daãn naøng ñi ñöôïc baûy böôùc. Roài daãn trôû laïi göûi cho thaùi töû, khoâng nhaän naøng nöõa. Thaùi töû hoûi:

–Vì sao khoâng nhaän? Hay naøng coù ñieàu khoâng toát chaêng? Trong caùc ngöôøi vôï, naøng laø moät ngöôøi vôï toát, hieän laø con cuûa quoác vöông, cha meï naøng chæ coù moät mình naøng laø con gaùi maø thoâi. Ngöôøi vôï naøy vì ta maø daán thaân vaøo nöôùc soâi löûa boûng, aên uoáng kham khoå vaãn khoâng boû ñi vaø luoân tinh caàn, dieän maïo laïi ñoan chaùnh. Nay ngöôøi daãn naøng ñi, taâm ta môùi vui.

Baø-la-moân noùi vôùi thaùi töû:

–Ta khoâng phaûi laø Baø-la-moân, ta laø trôøi Ñeá Thích ñeán ñaây ñeå thöû ngaøi mong öôùc

gì.

Noùi xong, ngöôøi Baø-la-moân hieän nguyeân hình Ñeá Thích trang nghieâm, saùng choùi laï

thöôøng. Ngöôøi vôï lieàn quyø xuoáng ñaûnh leã trôøi Ñeá Thích vaø xin ba ñieàu nguyeän:

1. Xin ngaøi khieán cho ngöôøi Baø-la-moân ñem hai ñöùa con nhoû cuûa con trôû veà baùn

laïi trong nöôùc cuûa noù.

1. Xin ngaøi laøm sao cho hai con cuûa con khoâng bò ñoùi khaùt khoå sôû.
2. Xin ngaøi cho con vaø thaùi töû sôùm trôû veà laïi toå quoác. Trôøi Ñeá Thích noùi:

–Naøng seõ ñöôïc nhö lôøi nguyeän öôùc. Thaùi töû thöa:

–Con nguyeän laøm sao cho taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt, khoâng coøn bò ñau khoå trong ñöôøng sinh, giaø, beänh, cheát.

Ñeá Thích lieàn baûo:

–Laønh thay! Sôû nguyeän voâ thöôïng cao caû. Neáu ngöôøi muoán sinh leân coõi trôøi, laøm vua cuûa maët trôøi, maët traêng hay laøm vua ôû theá gian ñöôïc tuoåi thoï laâu daøi, thì ta coù theå ñem laïi cho ngöôøi nhö lôøi ngöôøi öôùc nguyeän, nhöng neáu laøm toân quyù trong ba coõi thì ta khoâng theå laøm ñöôïc.

Thaùi töû thöa:

–Baây giôø con nguyeän ñöôïc giaøu coù, thöôøng öa boá thí vöôït xa hôn tröôùc, khieán cho phuï vöông vaø caùc quan caän thaàn ñeàu mong gaëp con.

Trôøi Ñeá Thích noùi:

–Chaéc chaén ngöôøi seõ ñöôïc toaïi nguyeän. Noùi xong, Ñeá Thích lieàn bieán maát.

Vò Baø-la-moân nöôùc Cöu-löu daét hai ñöùa beù veà nhaø, bò baø vôï maéng ngöôïc trôû laïi:

–Taïi sao laïi nôõ ñem hai ñöùa beù naøy veà ñaây? Chuùng thuoäc doøng doõi vua chuùa maø oâng khoâng coù taâm nhaân töø, laïi ñaùnh ñaäp chuùng ñeán noãi thaân theå bò chaûy maùu muû vaø gheû choác. Haõy mau ñem chuùng baùn cho ai caàn sai khieán chuùng.

OÂng Baø-la-moân nghe lôøi vôï, lieàn ñem baùn hai ñöùa beù. Vua trôøi Ñeá Thích ñi voøng nôi phoá chôï, noùi: “Hai ñöùa beù naøy raát quyù, khoâng theå mua ñöôïc”. Chuùng ñang bò ñoùi khaùt, trôøi Ñeá Thích duøng khí töï nhieân khieán cho hai ñöùa beù ñöôïc no ñuû. Vua trôøi laøm Baø- la-moân ñoåi yù daãn hai ñöùa treû ñeán nöôùc Dieäp-ba. Caùc quan daân caû nöôùc Dieäp-ba ñeàu bieát chuùng laø con cuûa thaùi töû vaø laø chaùu cuûa Ñaïi vöông. Moïi ngöôøi trong caû nöôùc ñeàu thöông xoùt hai ñöùa beù. Caùc quan hoûi Baø-la-moân laø ñöôïc hai ñöùa beù naøy ôû ñaâu. Ngöôøi Baø-la- moân ñaùp:

–Toâi töï ñi xin ñöôïc, hoûi toâi laøm gì.

–Ngöôi ñeán nöôùc ta, ta cuõng phaûi hoûi ngöôi chöù!

Ñaïi thaàn, nhaân daân ñeàu muoán ñoaït laïi hai ñöùa beù nôi ngöôøi Baø-la-moân. Trong ñoù coù ngöôøi tröôûng giaû can ngaên:

–Ñaây chính laø do taâm boá thí cuûa thaùi töû môùi ñöa ñeán söï theå naøy. Baây giôø ñoaït laïi hai ñöùa beù, coù phaûi laø traùi laïi baûn nguyeän cuûa thaùi töû khoâng? Khoâng baèng taâu leân Ñaïi vöông, Ñaïi vöông bieát ñöôïc, ngaøi seõ chuoäc laïi hai chaùu.

Do ñoù moïi ngöôøi boû yù ñònh ñoaït laïi hai ñöùa beù. Caùc quan ñeán taâu vôùi nhaø vua:

–Hai chaùu cuûa Ñaïi vöông ñang bò moät ngöôøi Baø-la-moân rao baùn,

Nhaø vua nghe vaäy thaát kinh, cho goïi ngöôøi Baø-la-moân ñem hai chaùu vaøo cung. Vua vaø phu nhaân cuøng caùc quan caän thaàn, theå nöõ trong haäu cung troâng thaáy hai ñöùa beù, ai naáy ñeàu ngheïn ngaøo. Vua hoûi ngöôøi Baø-la-moân:

–Vì lyù do gì maø ngöôi coù hai ñöùa beù naøy? Vò Baø-la-moân taâu:

–Toâi xin ñöôïc töø nôi thaùi töû.

Vua goïi hai chaùu vaø muoán oâm chuùng vaøo loøng, nhöng hai ñöùa beù khoùc khoâng chòu ñeán. Nhaø vua hoûi ngöôøi Baø-la-moân:

–Ta muoán chuoäc laïi hai ñöùa beù, ngöôi muoán bao nhieâu tieàn? Ngöôøi Baø-la-moân chöa kòp ñaùp, ñöùa beù trai lieàn noùi:

–Nam thì trò giaù moät ngaøn tieàn baïc vaø moät traêm con ngheù. Nöõ thì trò giaù hai ngaøn tieàn vaøng vaø hai traêm con ngheù.

Vua hoûi:

–Ngöôøi nam laø quyù giaù, vì sao maø quyù nöõ vaø khinh nam theá? Ñöùa beù traû lôøi:

–Theå nöõ trong haäu cung vaø vua khoâng thaân gaàn, hoaëc xuaát thaân töø choã ti tieän, hoaëc laø noâ tyø, may maén ñöôïc loøng vua lieàn ñöôïc toân quyù, aên maëc ñoà traân baûo, aên uoáng traêm vò. Vua chæ coù moät ngöôøi con, laïi ñuoåi vaøo nuùi saâu, ngaøy ngaøy trong cung vua vui chôi cuøng caùc theå nöõ, hoaøn toaøn khoâng nghó nhôù ñeán ngöôøi con duy nhaát cuûa mình. Do ñoù bieát roõ raèng nam khinh maø nöõ quyù vaäy.

Nhaø vua nghe chaùu noùi maø caûm khaùi, xuùc ñoäng, doøng leä tuoân traøo noùi:

–Ta ñaõ thua chaùu. Taïi sao chaùu khoâng ñeán oâm ta? Chaùu giaän ta chaêng? Hay sôï oâng Baø-la-moân?

–Thöa, chaùu khoâng daùm oaùn haän Ñaïi vöông, cuõng khoâng sôï oâng Baø-la-moân. Voán laø chaùu cuûa Ñaïi vöông maø nay laø keû noâ tyø, coù ngöôøi noâ tyø naøo daùm ñeán oâm quoác vöông? Vì theá maø chaùu khoâng daùm!

Nhaø vua nghe ñöùa beù noùi nhö theá, caøng taêng theâm noãi bi thöông, lieàn noùi:

–Ta seõ ñeàn ñaùp cho ngöôøi Baø-la-moân.

Nhaø vua goïi hai chaùu ñeán oâm vaøo loøng vaø vuoát ve khaép ngöôøi chuùng. Ngaøi hoûi hai ñöùa beù:

–Cha con ôû trong nuùi aên uoáng theá naøo vaø maëc nhöõng gì? Ñöùa treû ñaùp:

–Thöa, cha con haùi rau vaø traùi caây duøng laøm thöùc aên, maëc ñoà vaûi gai thoâ, coù muoân chim ca hoùt vui vaày neân khoâng thaáy buoàn phieàn. Ñaïi vöông baûo ngöôøi Baø-la-moân ñi veà.

Ñöùa chaùu trai taâu vua:

–Ngöôøi Baø-la-moân naøy raát ñoùi khaùt khoán khoå. Xin haõy ban cho oâng ta moät böõa aên. Vua hoûi:

–Con khoâng caêm gheùt ngöôøi naøy sao? Vì sao con laïi xin thöùc aên cho oâng ta? Ñöùa beù lieàn thöa:

–Thöa, cha con meán ñaïo, laïi khoâng coøn taøi vaät ñeå cho, neân môùi ñem con boá thí. Ñoù laø baäc ñaïi gia cuûa con. Con coøn chöa ñöôïc oâng ta sai baûo ñeå xöùng vôùi yù ñaïo cuûa cha con, nay sao nôõ nhaãn thaáy ngöôøi ñoùi khaùt maø khoâng coù taâm nhaân töø. Cha con ñaõ ñem hai anh em con cho ngöôøi Baø-la-moân thì Ñaïi vöông tieác chi moät böõa aên?

Vua ban thöùc aên cho ngöôøi Baø-la-moân. Ngöôøi Baø-la-moân aên xong, hoan hyû trôû veà nöôùc. Nhaø vua sai söù giaû haõy mau ngheânh ñoùn thaùi töû trôû veà cung. Söù giaû tuaân leänh vua ñi ngheânh ñoùn thaùi töû. Söù giaû bò doøng nöôùc saâu ngaên caùch khoâng loäi qua ñöôïc, nhöng vöøa nghó ñeán thaùi töû, lieàn loäi qua ñöôïc.

Söù giaû ñem leänh vua baùo thaùi töû bieát laø ngaøi haõy mau trôû veà nöôùc. Vua ñang mong gaëp thaùi töû.

Thaùi töû ñaùp:

–Phuï vöông ñaøy ta vaøo nuùi trong thôøi haïn möôøi hai naêm, baây giôø môùi coù moät naêm.

Khi naøo soá naêm ñaõ ñuû, töï ta seõ trôû veà.

Söù giaû trôû veà taâu vua nhö theá. Vua vieát thö sai söù ñem ñeán cho thaùi töû: “Con laø ngöôøi coù trí tueä, ñi cuõng phaûi nhaãn maø ñeán cuõng phaûi nhaãn. Taïi sao con giaän doãi khoâng trôû veà? Con caàn phaûi ñöôïc aên uoáng ñaày ñuû”.

Söù giaû laïi mang thö ñi. Thaùi töû ñöôïc thö phuï vöông, kính leã xuoáng ñaát vaø ñi nhieãu chung quanh baûy voøng roài môû thö ra xem.

Trong nuùi röøng, caùc loaøi caàm thuù nghe thaùi töû trôû veà nöôùc, chuùng chaïy nhaûy laên loän vaø ñaäp xuoáng ñaát keâu la. Nöôùc suoái laïi khoâ caïn, loaøi caàm thuù khoâng coù söõa, muoân chim leân tieáng keâu thöông vì maát thaùi töû. Thaùi töû khoaùc aùo cuøng vôï trôû veà hoaøng cung. Keû thuø nöôùc ñòch nghe thaùi töû trôû veà, hoï sai söù giaû chuaån bò ñaày ñuû yeân cöông baèng vaøng baïc cho baïch töôïng, ñem baùt vaøng ñöïng ñaày luùa baïc vaø baùt baïc ñöïng ñaày luùa vaøng, ñoùn thaùi töû treân ñöôøng veà ñeå trao laïi cho ngaøi. Hoï xin coù lôøi töø taï vaø hoái loãi:

–Vì tröôùc ñaây ngu si neân chuùng toâi ñaõ xin baïch töôïng, laøm cho thaùi töû bò ñaøy ñi xa. Nay nghe tin thaùi töû trôû veà, chuùng toâi raát vui möøng vaø xin ñem baïch töôïng hoaøn laïi cho thaùi töû. Xin daâng taëng thaùi töû luùa vaøng baïc. Mong thaùi töû ruû loøng nhaän cho ñeå chuùng toâi ñöôïc tieâu tröø toäi loãi ñaõ qua.

Thaùi töû noùi:

–Ví nhö coù ngöôøi theát ñaõi thöùc aên traêm moùn daâng cho moät ngöôøi, ngöôøi coù aên xong noân möõa khaép ñaát, haù coøn saïch seõ ñeå aên laïi ñöôïc chaêng? Nay ta boá thí cuõng gioáng nhö ngöôøi bò noân kia, khoâng bao giôø ta nhaän trôû laïi. Haõy ñem xe voi trôû veà. Caûm taï quoác vöông, ngöôøi ñaõ sai söù giaû xa xoâi khoù nhoïc ñeán ñaây thaêm hoûi ta.

Söù giaû ñem xe voi trôû veà taâu vôùi vua cuûa hoï nhö theá. Nhôø vieäc baïch töôïng naøy maø keû thuø nöôùc ñòch trôû thaønh nhaân töø. Quoác vöông vaø moïi ngöôøi ñeàu phaùt loøng cöùu ñoä voâ thöôïng bình ñaúng.

Phuï vöông côõi voi ra ngheânh ñoùn thaùi töû. Thaùi töû ñeán tröôùc cuùi ñaàu kính leã phuï vöông vaø theo ngaøi trôû veà. Nhaân daân caû nöôùc ai cuõng vui möøng, tung hoa ñoát höông, treo loïng luïa, traøng phan, röôùi hoa khaép ñaát ñeå ñôïi thaùi töû veà.

Thaùi töû vaøo cung lieàn ñeán thaêm meï. Ngaøi cuùi ñaàu kính leã vaø hoûi thaêm söùc khoûe cuûa meï. Nhaø vua ñem kho baùu giao cho thaùi töû tha hoà boá thí nhieàu hôn luùc tröôùc. Thaùi töû boá thí khoâng ngöøng, cho ñeán khi ñaéc thaønh Phaät quaû.

Ñöùc Phaät daïy Toân giaû A-nan:

–Kieáp xöa cuûa Ta ñaõ thöïc haønh vieäc boá thí nhö theá. Thaùi töû Tu-ñaïi-noa nay chính laø thaân Ta. Phuï vöông khi ñoù nay laø phuï vöông Ta teân laø Duyeät-ñaàu-ñaøn. Ngöôøi meï luùc ñoù nay laø Ma-da, ngöôøi vôï nay laø Cuø-di. Ñaïo nhaân A-chaâu-ñaø trong nuùi khi aáy töùc laø Ma-ha Muïc-kieàn-lieân. Trôøi Ñeá Thích töùc laø Xaù-lôïi-phaát. Ngöôøi thôï saên töùc laø A-nan. Ñöùa beù trai teân laø Da-lôïi nay laø La-vaân, con ta, ñöùa beù gaùi Taân-noa-dieân hieän nay laø La- haùn Maïc-lôïi-maãu. Ngöôøi Baø-la-moân xin hai ñöùa beù nay laø Ñieàu-ñaït. Vôï ngöôøi Baø-la- moân töùc laø Chieân-giaø-ma-na vaäy. Ta ñaõ caàn khoå nhö theá voâ soá kieáp, thöïc haønh thieän nghieäp cuõng voâ soá kieáp. Haõy ñem kinh naøy thuyeát laïi cho taát caû caùc thaày Sa-moân veà haïnh Boá thí ba-la-maät nhö theá.

