KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 40**

**Phaåm 43: GIAÙO HOÙA BINH TÖÔÙNG (Phaàn 2)**

Ñöùc Theá Toân daàn daàn ñi veà höôùng soâng Haèng. Khi Ngaøi gaàn ñeán bôø soâng, oâng laùi ñoø töø xa troâng thaáy Ñöùc Theá Toân ñi laïi, lieàn voäi vaõ ñöùng daäy, ñeán tröôùc ñeå ñoùn tieáp Theá Toân. OÂng laùi ñoø ñeán tröôùc maët Theá Toân baïch:

–Laønh thay! Ñöùc Theá Toân ñaõ ñeán ñaây! Ngaøi töø phöông xa naøo ñeán ñaây vaäy? Thöa Theá Toân, neáu Ngaøi thöông töôûng con, xin Ngaøi böôùc vaøo thuyeàn, con seõ ñöa Theá Toân qua bôø beân kia maø con khoâng laáy tieàn ñoø.

Ñöùc Theá Toân lieàn leân ñoø. Ngoài vaøo ñoø roài, Ngaøi noùi keä daïy baûo oâng laùi ñoø:

*OÂng giöõ thuyeàn naøy ñöôïc khoâ raùo Thì thuyeàn seõ nheï ñi ñöôïc nhanh Neáu oâng lìa duïc, tham, saân, naõo Nhaát ñònh mau ñeán ñöôïc bôø kia. OÂng duøng töø taâm laøm khoâ thuyeàn*

*Khieán ñöôïc nheï nhaøng, mau qua soâng Neáu oâng lìa ñöôïc tham, saân nhueá Chaéc chaén mau ñöôïc chöùng Nieát-baøn. OÂng duøng loøng bi laøm khoâ thuyeàn Khieán ñöôïc nheï nhaøng mau qua soâng Neáu oâng lìa ñöôïc tham, saân nhueá Chaéc chaén mau ñöôïc chöùng Nieát-baøn. OÂng duøng taâm hyû laøm khoâ thuyeàn Khieán ñöôïc nheï nhaøng mau qua soâng Neáu oâng lìa ñöôïc tham, saân nhueá Chaéc chaén mau ñöôïc chöùng Nieát-baøn. OÂng duøng taâm xaû laøm khoâ thuyeàn Khieán ñöôïc nheï nhaøng mau qua soâng Neáu oâng lìa ñöôïc tham, saân nhueá Chaéc chaén mau ñöôïc chöùng Nieát-baøn. Neáu coù Tyø-kheo haønh taâm töø*

*Tin chaéc giaùo phaùp Phaät Theá Toân Mau choùng chöùng ñöôïc caûnh tòch ñònh Khoâng laâu, ñeán Nieát-baøn vaéng laëng.*

*Neáu coù Tyø-kheo haønh taâm bi*

*Tin chaéc giaùo phaùp Phaät Theá Toân Mau choùng chöùng ñöôïc caûnh tòch ñònh Khoâng laâu, ñeán Nieát-baøn vaéng laëng.*

*Neáu coù Tyø-kheo haønh taâm hyû*

*Tin chaéc giaùo phaùp Phaät Theá Toân*

*Mau choùng chöùng ñöôïc caûnh tòch ñònh Khoâng laâu, ñeán Nieát-baøn vaéng laëng.*

*Neáu coù Tyø-kheo haønh taâm xaû*

*Tin chaéc giaùo phaùp Phaät Theá Toân Mau choùng chöùng ñöôïc caûnh tòch ñònh Khoâng laâu, ñeán Nieát-baøn vaéng laëng.*

Ñöùc Theá Toân noùi baøi keä naøy roài, laïi baûo oâng laùi ñoø:

–Naøy thieän nam, haõy taùt nöôùc cho thuyeàn khoâ raùo.

Ngaøi noùi lôøi naøy roài thì bao nhieâu hình thöùc theá tuïc nôi ngöôøi laùi ñoø ñeàu bieán maát. Tay traùi ngöôøi laùi ñoø töï nhieân böng bình baùt baèng ñaát, raâu toùc treân ñaàu ñeàu ruïng, gioáng nhö Tyø-kheo caïo toùc caùch ñoù baûy ngaøy, oai nghi ñi laïi gioáng nhö vò Thöôïng toïa moät traêm haï, thaønh töïu nhö vaäy, ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc.

Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai muoán Tyø-kheo laùi ñoø taêng söï hoan hyû neân Ngaøi laïi thuyeát phaùp moät laàn nöõa. Chaúng bao laâu sau, thieän nam naøy do tu phaïm haïnh ñaày ñuû, hieän chöùng caùc phaùp, ñöôïc caùc phaùp thaàn thoâng, muoán thoaùt khoûi sinh töû, tu haønh thanh tònh, vieäc laøm ñaõ xong, töï noùi: “Ta khoâng coøn thoï thaân ñôøi sau.” Roài Tröôûng laõo naøy thaønh A- la-haùn, taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn.

Ñöùc Phaät giaùo hoùa vò Tröôûng laõo naøy xong, lieàn daïy Tröôûng laõo ñi truyeàn baù giaùo phaùp hoùa ñoä chuùng sinh. Tröôûng laõo Tyø-kheo laùi ñoø nhaän lôøi chæ daïy cuûa Ñöùc Phaät, ra ñi du phöông giaùo hoùa. Ñöùc Phaät chæ coøn moät mình khoâng coù ngöôøi thöù hai ñeå laøm baïn. Ngaøi laàn laàn ñi veà xoùm Öu-laâu-taàn-loa.

Luùc aáy Ñeá Thích, vua trôøi Ñao-lôïi, thaàm nghó: “Khoâng bieát giôø ñaây Ñöùc Nhö Lai ñang hoaèng hoùa xöù naøo?” Vò aáy quaùn saùt, thaáy Ñöùc Nhö Lai moät mình ñang höôùng veà xöù Öu-laâu-taàn-loa. Thaáy vaäy, Ñeá Thích lieàn aån thaân bieán thaønh ñoàng töû Phaïm chí ñeïp ñeõ deã thöông, moïi ngöôøi ñeàu thích troâng ngaém, treân ñaàu ñeå buùi toùc duøng theá chieác maõo, thaân maëc aùo vaøng, tay traùi böng bình nöôùc röûa baèng vaøng roøng, tay phaûi caàm chieác gaäy quyù baùu, hieän tröôùc maët Ñöùc Theá Toân, röôùc laáy ba y vaø bình baùt cuûa Ñöùc Phaät roài laøm ngöôøi höôùng ñaïo.

Ñeá Thích ñi tröôùc, khi naøo ngang qua chaâu, huyeän, xoùm laøng, thaønh aáp, duøng thaàn thoâng bay voït leân hö khoâng, löôïn quanh treân moãi chaâu, huyeän, xoùm laøng, thaønh aáp aáy ba voøng, roài ñöùng treân hö khoâng. Khi ñoàng töû bieán hoùa vôùi hình daùng ñeïp ñeõ deã thöông nhö vaäy laøm moïi ngöôøi thích troâng ngaém uy ñöùc nhö vaäy. Thaáy theá, haøng ngaøn vaïn ngöôøi ñuû caùc thaønh phaàn keùo nhau tuï taäp, cuøng hoûi ñoàng töû:

–Naøy ñoàng töû, ngöôi laø ngöôøi gì? Nhaø ôû ñaâu? Thuoäc doøng hoï naøo? Anh em teân hoï laø chi? Lyù do gì ñeán ñaây?

Ñoàng töû lieàn duøng keä ñaùp caùc caâu hoûi cuûa quaàn chuùng:

*Tröôïng phu bieát ñuû ôû theá gian*

*Töï mình giaùc ngoä, ñôøi khoâng baèng Hieäu A-la-haùn kheùo ñoäc haønh*

*Ta ñang laøm ñeä töû cuûa Ngaøi.*

*Chuùng sinh chìm ñaém bieån phieàn naõo Khoán khoå khoâng sao leân bôø ñöôïc Ngaøi ñang laøm ngöôøi laùi thuyeàn phaùp Ta mình qua khoûi, muoán chôû ngöôøi.*

*Neáu Ngaøi du hoùa ñoä theá gian*

*Ta nguyeän theo haàu laøm ñeä töû Ngaøi ñaõ deïp saïch tham saân si Haéc aùm voâ minh cuõng xeù naùt Höõu laäu theá gian ñeàu tröø dieät. Ta laøm ñeä töû cung phuïng Ngaøi*

*Tuyeät dieäu trong ñôøi khoâng ai baèng Laøm gì coù keû hôn Ngaøi ñöôïc?*

*Nhö Lai Theá Toân nay xuaát hieän Ta theo haàu caän khaép ñoù ñaây*

*Baäc Voâ Thöôïng Toân trong theá gian. Ngaøy nay Ngaøi saép ñeán xöù naøy.*

Khi Ñeá Thích noùi keä naøy roài, Nhö Lai Theá Toân hieän ra tröôùc maët. Moïi ngöôøi thaáy dung nhan Theá Toân khaû aùi, raát ñaëc bieät, ñöôïc moïi ngöôøi öa thích troâng ngaém. Thaân theå Ngaøi gioáng nhö baàu trôøi ñeâm ñöôïc nhöõng vì sao toâ ñieåm. Thaáy vaïây daân chuùng noùi vôùi nhau:

–Vò thaày nhö vaäy môùi coù ñeä töû nhö vaäy. Ñeä töû nhö vaäy môùi coù vò thaày nhö vaäy.

Vì ñaïi chuùng, Ñöùc Theá Toân baèng lôøi vi dieäu kheùo leùo phöông tieän thieän xaûo thuyeát nghóa lyù caùc phaùp.

Baáy giôø nhöõng ngöôøi trong hoäi naøy nghe Nhö Lai thuyeát dieäu phaùp, coù ngöôøi phaùt taâm caàu xin xuaát gia, hoaëc coù ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, quaû Tö-ñaø-haøm, quaû A-na- haøm, quaû A-la-haùn, coù ngöôøi gaây nhaân duyeân chuûng töû Thanh vaên thöøa ôû ñôøi vò lai, coù ngöôøi gaây nhaân duyeân chuûng töû Duyeân giaùc thöøa ôû ñôøi vò lai, hoaëc coù ngöôøi gaây nhaân duyeân chuûng töû Boà-taùt thöøa ôû ñôøi vò lai, cuõng coù ngöôøi thoï phaùp Tam quy vaø Nguõ giôùi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Thieân chuû Ñeá Thích ra veà vì ñaõ ñeán giôø khaát thöïc. Theá Toân ñaép y, mang bình baùt, moät mình ra ñi khaát thöïc, laàn laàn ñi ñeán thoân Phaïm chí Binh Töôùng. Vaøo thoân, Ngaøi ñi thaúng ñeán nhaø Phaïm chí. Ñeán nhaø, Ñöùc Phaät tieán vaøo beân trong ngoõ, traûi toøa maø an toïa.

Luùc ñoù nhaø vò Baø-la-moân coù hai ngöôøi con gaùi: moät teân laø Nan-ñaø, moät teân laø Ba-la. Khi aáy hai naøng ñeán choã Ñöùc Phaät, ñoàng ñaûnh leã saùt chaân Phaät roài lui ñöùng veà moät beân. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân bieát yù höôùng cuûa hai naøng, keát söû ñaõ nheï yeáu, bieát caùc giôùi vaø caùc nhaäp neân Ngaøi noùi phaùp Boán chaân lyù. Khi hai naøng nghe Ñöùc Phaät giaûng phaùp Boán chaân lyù nhö vaäy, phaù tan ñöôïc hai möôi lôùp nuùi kieán chaáp, ngay khi ñoù hoï ñöôïc chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn. Hai naøng ñaõ thaáy ñöôïc thaät töôùng caùc phaùp, xin Ñöùc Phaät thoï phaùp Tam quy vaø Nguõ giôùi. Hai naøng ñaéc giôùi roài, lieàn röôùc bình baùt töø nôi tay cuûa Ñöùc Phaät, ñem caùc thöùc aên uoáng ñaày ñuû saéc höông myõ vò ñöïng ñaày trong baùt, ñem hieán daâng cho Phaät. Ñöùc Phaät nhaän thöùc aên roài lieàn rôøi khoûi thoân naøy.

Thuôû aáy ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø nghe ngöôøi khaùc noùi: “Hieän giôø, Ñaïi Sa-moân Cuø- ñaøm ñang ôû xöù naøy.” Nghe roài, oâng ta thaàm nghó: “Xöa ta thænh vò Sa-moân naøy cuùng döôøng ñoà aên uoáng chöøng aáy. Ngaøy nay ta sa suùt, taøi saûn thieáu huït, khoán khoå, ta khoâng bieát tính sao ñaây?!.” Ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø nghe tin naøy vaø suy nghó nhö vaäy, voäi vaõ trôû veà nhaø noùi vôùi vôï:

–Thuôû xöa, vò Ñaïi Sa-moân ôû thoân Öu-laâu-taàn-loa, tu khoå haïnh. Luùc aáy ta nguyeän cuùng döôøng Ñaïi Sa-moân. Ngaøy nay, Ngaøi trôû laïi xöù naøy, chuùng ta phaûi tính caùch gì?

Ngöôøi vôï ñaùp:

–Xin phu quaân cho pheùp em noùi. Em nhôù thuôû xöa tuoåi coøn thanh xuaân, luùc aáy ñaïi

Baø-la-moân Binh Töôùng thöôøng treâu gheïo em, van em cuøng ngöôøi laøm vieäc theá tuïc. Luùc aáy em khoâng ñoàng yù, ngöôøi aáy chæ duøng tay chaïm vaøo mình. Neáu ngaøy nay Thaùnh phu quaân ñoàng yù ñeå em cuøng Binh Töôùng laøm vieäc theá söï, em seõ ñoøi oâng ta nhieàu ít tieàn cuûa, ñem saém thöùc aên cuùng döôøng Ñaïi Sa-moân.

Ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø ñaùp:

–Vieäc naøy khoâng ñöôïc, theo lyù cuûa Baø-la-moân khoâng ñöôïc laøm chuyeän nhö vaäy. Nhöng ñaïi Baø-la-moân suy nghó moät keá. Ngay khi aáy, Ñeà-baø ñi ñeán nhaø Baø-la-moân

Binh Töôùng. Ñeán nôi, vò aáy thöa vôùi ñaïi Baø-la-moân Binh Töôùng:

–Laønh thay Binh Töôùng! Xin ngaøi cho toâi möôïn naêm traêm tieàn. Neáu toâi traû ñöôïc thì toát, coøn baèng khoâng thì hai vôï choàng toâi cuøng nhau ñeán nhaø ngaøi laøm ngöôøi phuïc dòch.

Khi aáy ñaïi Baø-la-moân Binh Töôùng lieàn cho Ñeà-baø möôïn ñuû soá naêm traêm tieàn vaø

noùi:

–OÂng ñem tieàn ñi tuøy yù söû duïng. Söï vieäc neáu xong thì traû laïi cho ta, nhöng khoâng

ñöôïc möôïn tieàn ngöôøi khaùc traû cho ta. Ñuùng nhö lôøi giao öôùc cuûa oâng, thaân oâng ra söùc ñeå kieám tieàn traû laïi cho ta.

Luùc aáy ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø y theo lôøi giao keøo, nhaän naêm traêm tieàn töø nôi Binh Töôùng, lieàn trôû veà nhaø giao soá tieàn naøy cho vôï vaø baûo:

–Em neân saém thöùc aên uoáng trong saïch, muøi vò thaät ngon.

Ñeà-baø ñích thaân ñi ra ngoaøi röøng, tìm ñeán choã Ñöùc Phaät, ñeán gaëp Ñöùc Phaät, chaøo hoûi, an uûi, lieàn lui ñöùng veà moät beân, yù muoán thænh Nhö Lai.

Khi aáy, Ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø baïch Phaät:

–Laønh thay! Baïch Ñaïi ñöùc Sa-moân Cuø-ñaøm, cuùi xin Ngaøi saùng mai nhaän söï cuùng döôøng trai phaïn cuûa con.

Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi. Ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø bieát Ñöùc Phaät im laëng nhaän lôøi môøi cuûa mình neân rôøi choã ngoài ñöùng daäy, nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng roài veà nhaø.

Ñeâm hoâm ñoù, moïi ñöôøng trong thaønh phoá baùn ñuû caùc thöùc aên naáu chín. Ñeâm aáy, ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø saém ñaày ñuû caùc thöùc aên cao löông myõ vò nhö thöùc aên uoáng cöùng, meàm.

Qua ñeâm, trôøi vöøa böøng saùng, trong nhaø röôùi nöôùc queùt doïn daïch seõ, traàn thieát giöôøng toøa... Xong, Ñeà-baø ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, quyø, thöa:

–Laønh thay! Baïch Sa-moân, trai phaïn saém söûa xong roài, xin môøi Ngaøi ñeán nhaø con thoï thöïc.

Baáy giôø, thaáy ñeán giôø thoï trai, Theá Toân ñaép y, mang bình baùt, ung dung ñi boä höôùng veà nhaø Baø-la-moân Ñeà-baø. Ñeán nhaø roài, Ngaøi ngoài vaøo toøa ñaõ thieát saün. Baáy giôø vôï choàng Baø-la-moân Ñeà-baø thaáy Ñöùc Phaät ñaõ an toïa, lieàn töï tay böng ñuû thöùc aên uoáng saïch seõ thôm ngon, ñöùng tröôùc Phaät, daâng cuùng Theá Toân, cuùi xin Ñöùc Nhö Lai töï yù thoï duïng.

Haàu Ñöùc Phaät thoï trai xong, Ñeà-baø ngoài treân toïa cuï caïnh Nhö Lai. Thaáy Ñeà-baø ngoài roài, tuøy caên cô cuûa vò ñaïi Baø-la-moân naøy, Ngaøi thuyeát caùc phaùp, chæ daïy khieán cho Ñeà-baø ñöôïc hoan hyû. Sau ñoù Nhö Lai rôøi choã ngoài ung dung ra veà.

Khi aáy ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø theo haàu ñöa Ñöùc Phaät ra veà. Vôï cuûa Ñeà-baø möôïn aùo cuûa ngöôøi khaùc maëc ñeå daâng cuùng thöùc aên cho Phaät. Cuùng döôøng cho Phaät, naøng thaáy Ñöùc Phaät ra veà, lieàn côûi aùo ñeå moät nôi, lo queùt doïn nhaø cöûa. Luùc aáy, coù moät teân troäm laáy chieác aùo mang ñi. Vôï Ñeà-baø thaáy maát aùo, heát söùc saàu naõo.

Khi Ñeà-baø ñöa Ñöùc Phaät xong trôû veà, thaáy vôï mình öu saàu khoå naõo, lieàn hoûi:

–Vì sao em buoàn raàu nhö vaäy? Ngöôøi vôï ñaùp:

–Thöa thaùnh phu phaûi bieát, chieác aùo em möôïn cuûa ngöôøi ta, khoâng bieát bò keû naøo ñaùnh caép, boãng nhieân maát daïng.

Ñeà-baø nghe noùi nhö vaäy, tinh thaàn môø mòt, chaúng bieát laøm sao, noùi leân:

–Ta möôïn naêm traêm tieàn cuûa Binh Töôùng ñeå saém ñoà cuùng döôøng. Naøng thì möôïn aùo cuûa ngöôøi khaùc maëc, nay bò ñaùnh caép. Nhaø ta ngheøo khoù, laøm sao traû ñuû soá tieàn? Seõ tính keá gì ñaây?

Khi aáy Ñeà-baø muoán töï töû, lieàn vaøo trong röøng thaây ma, treøo leân moät ñaïi thoï, muoán lao mình xuoáâng ñaát nhöng khoâng theå rôi, laïi caøng theâm saàu naõo.

Noùi veà keû troäm, sau khi ñaùnh caép ñöôïc chieác aùo, ñi vaøo röøng thaây ma, tình côø teân löu manh ñeán döôùi goác caây maø Ñeà-baø ñang ôû treân ñoù, ñaøo ñaát choân chieác aùo, ñaïi tieän leân roài boû ñi. Ñeà-baø töø treân caây nhìn xuoáng, thaáy töï söï nhö vaäy, sau khi teân löu manh ñi roài, oâng töø treân caây treøo xuoáng, ñaøo ñaát laáy chieác aùo roài trôû veà nhaø.

Noùi veà ngöôøi vôï, khi queùt doïn trong nhaø, queùt saïch töøng nôi, ôû moät goùc nhaø töï nhieân ñaát nöùt ra. Naøng cuùi ñaàu nhìn xuoáng, thaáy moät chieác bình baèng ñoàng ñoû, beân trong ñöïng ñaày vaøng. Noùi sô löôïc cho ñeán bình thöù hai, bình thöù ba, bình thöù tö ñeàu laø bình ñaày vaøng nhö vaäy. Döôùi caùc bình naøy laïi thaáy coù moät chum baèng ñoàng ñoû cuõng ñöïng ñaày vaøng nhö vaäy. Raát ñoåi kinh ngaïc, naøng keâu cho choàng hay:

–Thaùnh phu! Thaùnh phu! Haõy ñeán ñaây gaáp! Ñeán ñaây gaáp! Em ñaõ ñöôïc roài!

Khi nghe vôï mình keâu nhö vaäy Ñeà-baø, suy nghó: “Ngöôøi vôï ñaùng thöông naøy vì sao ñeán noåi ñaõng trí maø noùi lôøi ñieân cuoàng, laø “em ñöôïc roài”, nhöng ñöôïc vaät gì vaäy? Chieác aùo tröôùc kia naøng möôïn cuûa ngöôøi khaùc ñaõ bò ñaùnh maát, giôø naøy ta laáy laïi, hieän coøn ôû ñaây. Vì côù gì vôï ta laïi la leân: “Em ñöôïc roài!”” Khi aáy Ñeà-baø caàm aùo ñi vaøo nhaø, hoûi vôï:

–Naøy vôï hieàn, em noùi ñöôïc vaät gì vaäy? Ngöôøi vôï vöøa chæ vaøng vöøa noùi:

–Thaùnh phu, em ñöôïc vaät naøy ñaây. Ñeà-baø laïi noùi vôùi vôï:

–AÙo em ñaùnh maát, anh cuõng ñöôïc laïi ñaây.

Roài ngöôøi vôï ñem chieác aùo traû laïi cho chuû noù maø mình ñaõ möôïn khi tröôùc. Baáy giôø ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø suy nghó: “Ta nay khoâng theå giaáu rieâng tieâu heát soá vaøng nhieàu nhö vaäy.” Nghó roài, lieàn mang naêm traêm tieàn ñi traû laïi Baø-la-moân Binh Töôùng.

Ñeán nôi, oâng noùi vôùi ñaïi Baø-la-moân Binh Töôùng:

–Toâi ñaõ möôïn ngaøi naêm traêm tieàn, nay xin hoaøn laïi cho ngaøi. Binh Töôùng noùi vôùi Ñeà-baø:

–Tröôùc toâi ñaõ noùi vôùi anh khoâng ñöôïc möôïn tieàn ngöôøi khaùc traû cho toâi, chæ duøng söùc mình kieám tieàn traû cho toâi maø thoâi.

Ñeà-baø noùi:

–Toâi khoâng vay möôïn cuûa ngöôøi khaùc. Binh Töôùng hoûi:

–OÂng töø ñaâu maø coù? Ñeà-baø ñaùp:

–Toâi ñöôïc moät kho vaøng döôùi ñaát.

Binh töôùng khoâng tin vieäc naøy. Khi aáy Ñeà-baø lieàn ñöa Binh Töôùng veà nhaø mình ñeå chæ kho vaøng. Khi Binh Töôùng vaøo thì thaáy kho vaøng cuûa Ñeà-baø laø moät ñoáng tro, neân noùi

vôùi Ñeà-baø:

–OÂng coù ñieân chöa maø noùi vôùi ta ñoáng tro naøy laø vaøng!

Luùc aáy Ñeà-baø laïi moät laàn nöõa noùi vôùi Baø-la-moân Binh Töôùng:

–Ñaây laø vaøng thaät, khoâng phaûi laø tro löûa.

Noùi nhö vaäy ñeán hai, ba laàn, roài duøng tay ñaët vaøo bình vaøng maø noùi leân:

–Ñaây laø vaøng, khoâng phaûi tro!

Ñeà-baø laïi phaùt lôøi theä nguyeän: “Neáu do söùc nhaân duyeân thieän nghieäp cuûa toâi ñöôïc vaøng naøy, xin hieän ra cho Baø-la-moân Binh Töôùng thaáy!” Vöøa döùt lôøi, Binh Töôùng thaáy vaøng khoâng phaûi laø tro. Baáy giôø Binh Töôùng thaáy kho döôùi ñaát toaøn laø vaøng, neân hoûi Ñeà- baø:

–Nhaân giaû cuùng döôøng ai? Laø trôøi hay laø Tieân nhaân, hay laø thieän nhaân naøo maø vò aáy ban cho nhaân giaû ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy?

Ñeà-baø ñaùp:

–Gia ñình toâi ngaøy hoâm nay chæ cuùng döôøng Ñaïi Sa-moân, röôùc veà nhaø hieán daâng trai phaïn. Hay laø nhôø coâng ñöùc naøy neân caûm laáy quaû baùo nhö theá.

Luùc aáy Binh Töôùng noùi vôùi Ñeà-baø:

–Nhaân giaû ngaøy nay ñöôïc kho vaøng naøy ñeàu do nhaân duyeân thieän nghieäp cuùng döôøng Sa-moân, cho neân ñöôïc quaû baùo naøy. Khoâng ngöôøi naøo coù theå cöôùp ñöôïc, khoâng ngöôøi naøo coù theå laøm maát ñöôïc. Nhaân giaû chaúng neân nghi ngôø, an oån maø thoï höôûng.

Baáy giôø Ñeà-baø laïi nghó: “Ta do cuùng döôøng trai phaïn cho Sa-moân maø ñöôïc quaû baùo coâng ñöùc nhö vaäy.” OÂng ta heát söùc vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân, khoâng theå töï cheá. Sau ñoù oâng ta ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñeán nôi duøng lôøi toát ñeïp chaøo hoûi, sau khi hoûi thaêm, lui ngoài veà moät beân vaø thænh Phaät moät laàn nöõa:

–Cuùi xin Ñaïi Sa-moân saùng mai nhaän söï cuùng döôøng cuûa con.

Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi thænh. Ñeà-baø thaáy Ñöùc Phaät im laëng nhaän lôøi thænh cuûa mình, lieàn rôøi choã ngoài ñi nhieãu quanh Ñöùc Theá Toân ba voøng roài töø taï ra veà. Khi veà ñeán nhaø, trong ngaøy ñoù taát caû ñöôøng phoá ñeàu baùn naêm thöù thöùc aên ñaõ naáu chín *(nhö ñaõ noùi ôû treân),* cho ñeán sau khi daâng cuùng trai phaïn cho Phaät xong roài, hai vôï choàng cuøng traûi choã ngoài tröôùc maët Ñöùc Phaät muoán nghe giaùo phaùp.

Ñöùc Phaät bieát caên taùnh hai ngöôøi, keát söû ñaõ yeáu keùm neân Ngaøi vì hoï thuyeát caùc phaùp töôùng cuûa boán chaân lyù. Hoï nghe roài, tröø saïch hai möôi lôùp nuùi chaáp ngaõ, lieàn chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn. Hoï ñaõ thaáy ñöôïc thaät töôùng caùc phaùp lieàn thoï ba phaùp quy y vaø phuïng trì naêm giôùi caám.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân rôøi choã ngoài ñöùng daäy, thö thaùi ra veà. Sau ñoù caùc thaày Tyø- kheo ñeàu suy nghó, cuøng hoûi nhau: “Ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø vaø vôï cuûa ngöôøi tröôùc kia ñaõ taïo nghieäp gì maø ngaøy nay ñöôïc quaû baùo gaëp ñöôïc Nhö Lai lieàn chöùng Thaùnh phaùp nhö vaäy? Vaø laïi taïo nghieäp gì maø ñang baàn cuøng boãng nhieân trôû thaønh ñaïi phuù?” Chö Tyø-kheo ñaët nghi vaán nhö vaäy, cuøng nhau ñeán choã Ñöùc Phaät, thöa hoûi:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân, ñaïi Baø-la-moân Ñeà-baø vaø vôï xöa ñaõ taïo nghieäp gì maø ngaøy nay ñöôïc quaû baùo gaëp Phaät, chöùng Thaùnh phaùp? Laïi taïo nghieäp gì maø tröôùc ngheøo boãng nhieân sau moät ngaøy giaøu nhö vaäy?

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc thaày Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày Tyø-kheo, neáu muoán nghe, haõy chuù yù theo doõi. Ñaïi Baø-la-moân Ñeà- baø do taïo hai nghieäp quaù khöù vaø hieän taïi.

Nghieäp quaù khöù nhö theá naøo?

Naøy caùc Tyø-kheo phaûi bieát, Ta nhôù thuôû quaù khöù trong thôøi Hieàn kieáp, baáy giôø tuoåi thoï cuûa chuùng sinh laø hai vaïn tuoåi, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-dieáp, ñaày ñuû möôøi hieäu Nhö Lai, Voâ Thöôïng Chaùnh Chaùnh Ñaúng Giaùc... Khi Ñöùc Phaät Ca-dieáp vieân maõn boån nguyeän thaønh Baäc Toái Thöôïng Tröôïng Phu, trôû laïi trong vöôøn Nai, laø choã chö Thaùnh ñôøi tröôùc ôû, thuoäc thaønh Ba-la-naïi, chuyeån phaùp luaân ñoä chuùng sinh qua ñeán bôø giaûi thoaùt, döïng ngoïn côø phaùp, khai hoùa voâ löôïng ngaøn öùc chuùng sinh truï vaøo thieän ñaïo.

Thuôû aáy, taïi thaønh Ba-la-naïi coù moät ngöôøi ñeán choã Ñöùc Phaät Ca-dieáp caàu thoï Tam quy vaø Nguõ giôùi, nhöng suoát cuoäc ñôøi hoï khoâng bieát laøm vieäc. Khi laâm chung, hoï phaùt nguyeän theá naøy: “Toâi nghe Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ thoï kyù cho moät vò Boà-taùt teân laø Hoä Minh, raèng vò Boà-taùt naøy ôû vaøo ñôøi töông lai, khi tuoåi thoï cuûa chuùng sinh moät traêm tuoåi, seõ thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Toâi nguyeän gaëp ñöôïc Ñöùc Theá Toân naøy.”

Theo nhaân duyeân naøy, caùc thaày phaûi bieát, vò Öu-baø-taéc thoï Tam quy, Nguõ giôùi maø khoâng boá thí luùc ñoù nay laø Baø-la-moân Ñeà-baø. Vò aáy luùc ñoù thoï Tam quy, trì Nguõ giôùi laøm ngöôøi Öu-baø-taéc, khi laâm chung phaùt lôøi nguyeän gaëp Ta. Do nhaân duyeân naøy neân nay ñöôïc gaëp Ta. Laïi do luùc ñoù khoâng laøm vieäc boá thí neân nay maéc quaû baùo ngheøo cuøng. Ñaây laø taïo taùc nghieäp quaù khöù.

Theá naøo laø nghieäp hieän taïi?

Naøy caùc Tyø-kheo phaûi bieát, khi xöa Ta tu khoå haïnh saùu naêm, Ñeà-baø tuøy nghi ñem cho Ta thöùc aên uoáng. Nay Ta thaønh Voâ thöôïng Boà-ñeà, vò aáy laïi thænh veà nhaø cuùng döôøng trai phaïn. Do nhaân duyeân naøy hieän ñôøi ñöôïc quaû baùo nhö vaäy. Do vaäy, caùc Tyø- kheo caàn phaûi bieát, ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng sinh taâm hy höõu cung kính seõ ñöôïc quaû baùo nhö vaäy. Cuõng nhö Baø-la-moân Ñeà-baø hieän nay ñöôïc phöôùc baùo kho vaøng. Coøn tröôùc kia khoâng ñöôïc quaû baùo toát laø do boûn seûn, tham lam khoâng chòu boá thí neân nöûa ñôøi tröôùc bò quaû baùo baàn tieän, khoán khoå. Caùc thaày phaûi hoïc nhö vaäy.

Ñöùc Theá Toân töø thaønh Ba-la-naïi ñeán xoùm Öu-laâu-taàn-loa, trong khoaûng thôøi gian naøy coù taùm vaïn ngöôøi ñöôïc Ñöùc Phaät giaùo hoùa, ñi vaøo Phaät phaùp.

M