KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 60**

**Phaåm 59: MA-NI-LAÂU-ÑAØ (Phaàn 2)**

Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày, teân aên troäm theâm daàu ngoïn ñeøn tröôùc thaùp Bích-chi-phaät thuôû aáy laø ai? Chôù neân nghó gì khaùc, ñoù laø Tyø-kheo Ma-ni-laâu-ñaø naøy.

Ma-ni-laâu-ñaø thuôû xöa laø cö só Ñaïi Taøi, kieáp sau laïi laøm teân aên troäm, vì nhaân duyeân theâm daàu vaøo ñeøn thaùp thôø Bích-chi-phaät, vôùi taâm thanh tònh, phaùt nguyeän: “Nguyeän ñôøi vò lai ta khoâng rôi vaøo caùc ñöôøng aùc, thöôøng sinh trong coõi trôøi vaø ngöôøi.” Nhôø nghieäp baùo ñoù, sinh ra ñôøi chöa töøng ôû trong coõi aùc, thöôøng ñöôïc an laïc ôû coõi trôøi ngöôøi.

Luùc ñoù, vò aáy coù nguyeän: “Vaøo ñôøi vò lai ta thöôøng gaëp Ñöùc Theá Toân nhö vaäy hay hôn theá nöõa. Bao nhieâu giaùo phaùp cuûa Ngaøi noùi ra, toâi nguyeän mau toû ngoä.” Do nghieäp ñoù neân ngaøy nay ñöôïc gaëp Ta vaø xuaát gia, thoï giôùi Cuï tuùc.

Laïi thuôû aáy phaùt nguyeän: “Trong haøng ñeä töû chöùng Thieân nhaõn cuûa Theá Toân aáy, ta laø ngöôøi ñeâï nhaát.” Do nghieäp baùo naøy neân ngaøy nay, trong haøng ñeä töû Thanh vaên cuûa Ta chöùng Thieân nhaõn thì Ma-ni-laâu-ñaø laø ngöôøi ñöùng ñaàu.

Naøy caùc Tyø-kheo, Ma-ni-laâu-ñaø ngaøy xöa do troàng caùc thieän caên nhö vaäy neân nhôø phöôùc baùo ñoù ngaøy nay ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, chöùng quaû A-la-haùn. Naøy caùc Tyø- kheo, Ta laïi ghi nhaän: “Trong haøng ñeä töû Thanh vaên cuûa Ta chöùng Thieân nhaõn thì Ma- ni-laâu-ñaø laø ngöôøi ñöùng ñaàu.”

Moät thôøi, Ñöùc Theá Toân ngöï taïi vöôøn Nai, laø choã ôû cuûa caùc cöïu Tieân nhaân, thuoäc thaønh Ba-la-naïi. Gaëp luùc trôøi ñang möa, Tröôûng laõo A-nan ñeán ñaûnh leã döôùi chaân Theá Toân, roài ñöùng lui veà moät beân, baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, hoâm nay trôøi möa khoâng ñi khaát thöïc ñöôïc, neân laøm caùch gì ñeå caùc Tyø-kheo ñôõ ñoùi qua moät ngaøy moät ñeâm?

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Thaày khoûi phaûi lo. Tyø-kheo Ma-ni-laâu-ñaø hieän coù phöôùc löïc raát lôùn, hoâm nay, Tyø-kheo aáy coù theå laøm cho chuùng Taêng khoûi ñoùi qua moät ngaøy moät ñeâm.

Khi aáy Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø ñeán ñaûnh leã Ñöùc Phaät, roài ñöùng lui veà moät beân, baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, xin Ngaøi nhaän leã moïn cuùng döôøng cuûa con. Neáu Ngaøi nhaän laáy thöùc aên cuûa con thì coù theå khieán ñaïi chuùng khoûi ñoùi qua ñöôïc moät ngaøy moät ñeâm.

Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi.

Vaøo sôùm mai hoâm aáy, Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø ñaép y, mang bình baùt ñi ñeán thaønh Ba-la-naïi, khi vöøa vaøo thaønh chöa ñi khaát thöïc, laïi cuõng khoâng gaëp ngöôøi quen cöïu thaân tình naøo. Boãng nhieân, luùc aáy coù naêm traêm boàn ñöïng ñaày thöùc aên hieän tröôùc maët Tröôûng laõo. Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø lieàn ñöa naêm traêm boàn thöïc phaåm veà vöôøn Nai, saép ñaët tröôùc caùc choã ngoài, traàn thieát xong roài, ñi ñeán thænh Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, giôø aên ñaõ ñeán, thöùc aên ñaõ xong, cuùi xin Ngaøi quang laâm thoï

trai.

Khi aáy maët trôøi coøn ôû phía Ñoâng, Ñöùc Theá Toân maëc y mang baùt cuøng caùc Tyø-kheo

ñoàng ñi ñeán trai ñöôøng, thaáy thöùc aên ñaõ doïn saün, theo thöù lôùp maø an toïa.

Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø thaáy Theá Toân vaø ñaïi chuùng theo thöù lôùp an toïa xong, tuaàn töï böng naêm traêm boàn thöùc aên, tröôùc daâng cho Ñöùc Phaät, sau daâng cho ñaïi chuùng. Ñöùc Phaät vaø ñaïi chuùng aên xong roài, sau ñoù Ma-ni-laâu-ñaø môùi aên. Sau khi aên roài, Tröôûng laõo cuøng caùc Tyø-kheo ñoàng ñeán giaûng ñöôøng, traûi toøa maø ngoài.

Khi Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø ngoài xong, baïch caùc Tyø-kheo: –Thöa chö vò Tröôûng laõo, thaät hieám coù! Thaät hieám coù! Chöa töøng thaáy vieäc nhö vaäy. Coù phöôùc baùo raát lôùn, coâng ñöùc raát lôùn, oai ñöùc raát lôùn nhö vaäy laø do ñaâu?

Thöa chö Tröôûng laõo, toâi nhôù thuôû quaù khöù laâu xa, taïi thaønh Ba-la-naïi naøy coù moät ngöôøi baàn cuøng, khoâng coù cuûa caûi kho chöùa. Nôi thaønh naøy coù moät vò Bích-chi-phaät teân laø Ba-tö-tra. Thaønh aáy luùc ñoù gaëp thôøi kyø luùa gaïo raát quyù, phaàn nhieàu daân chuùng ñoùi khaùt, thieáu huït. Trong thaønh ngoaøi thaønh coù nhieàu ngöôøi cheát ñoùi, xöông traéng ngoån ngang khaép nôi. Luùc aáy caùc vò xuaát gia khoâng theå khaát thöïc ñöôïc. Do bò ñoùi khaùt böùc xuùc neân hoï khoâng theå tu taäp.

Hoâm noï, maët trôøi coøn ôû phöông Ñoâng, vò Bích-chi-phaät Ba-tö-tra ñaép y, mang bình baùt, vaøo thaønh Ba-la-naïi theo thöù lôùp khaát thöïc, qua khaép caùc nhaø trong thaønh maø khoâng khaát thöïc ñöôïc, trôû ra khoûi thaønh maø baùt vaãn khoâng coù gì.

Baáy giôø toâi thaáy Toân giaû Bích-chi-phaät Ba-tö-tra, lieàn ñeán beân Ngaøi thöa: “Laønh thay! Thöa Ñaïi tieân, nôi ñaây Ngaøi coù khaát thöïc ñöôïc khoâng?”

Toân giaû traû lôøi: “Thöa nhaân giaû, hoâm nay toâi khoâng khaát thöïc ñöôïc.”

Baáy giôø toâi laïi baïch: “Thöa Toân giaû, neáu nhö vaäy, xin ngaøi ñeán nhaø con, hieän giôø trong nhaø con coù moät phaàn côm naáu baèng luùa ty.”

Toâi lieàn môøi Toân giaû Bích-chi-phaät veà nhaø roài vaøo nhaø laáy côm ty daâng cuùng cho Ngaøi. Khi vò Bích-chi-phaät nhaän söï cuùng döôøng roài tuøy yù ra veà. Baáy giôø toâi ra khoûi thaønh ñeå kieám cuûi. Nôi toâi kieám cuûi caùch röøng tha ma chaúng bao xa. Trong khi laáy cuûi, nôi baõi tha ma coù moät boä xöông traéng, boãng nhieân ñöùng daäy, ñi ñeán oâm laáy coå toâi. Toâi coá gaéng heát söùc gôõ boä xöông, maõi ñeán chieàu toái maø khoâng ñöôïc. Khi maët trôøi saép laën, toâi ñaønh mang boä xöông vaøo thaønh. Daân chuùng thaáy vaäy neân hoï baûo toâi: “Quaùi laï! Ngöôøi naøy mang xöông ngöôøi cheát vaøo thaønh laøm gì?”

Toâi ñaùp: “Naøy caùc anh, toâi nay coá gaéng heát söùc gôõ boä xöông maø roát cuoäc khoâng ñöôïc. Neáu caùc anh coù khaû naêng, xin gôõ giuøm toâi.”

Khi aáy caùc ngöôøi naøy xuùm nhau naém laáy boä xöông duøng heát söùc hy voïng seõ gôõ ñöôïc, nhöng cuõng khoâng ra.

Baáy giôø, toâi laàn laàn vaøo trong nhaø vôùi yù ñònh seõ gôõ ñöôïc xöông traéng töû thi. Ngay luùc ñoù, xöông traéng ñeàu bieán thaønh vaøng, töï nhieân rôi xuoáng ñaát. Toâi thaàm nghó: “Rieâng ta khoâng neân duøng vaøng naøy.” Nghó vaäy roài, toâi lieàn ñi ñeán vua Phaïm Ñöùc taâu: “Ñaïi vöông bieát cho, ngaøy nay choã ñaát nhaø haï thaàn coù kho vaøng, xin nhaø vua thaâu nhaän sung vaøo cuûa baùu nhaø vua.”

Vua Phaïm Ñöùc ñoøi caùc quan taû höõu ñeán phaùn: “Caùc khanh phaûi ñi theo ngöôøi naøy vaø ngöôøi naøy seõ chæ cho kho vaøng. Caùc khanh phaûi nhaän laáy ñem veà ñaây.”

Khi aáy quan taû höõu nhaän saéc leänh nhaø vua, laäp töùc hoï theo toâi veà nhaø. Toâi lieàn chæ vaøng cho söù giaû. Söù giaû laïi thaáy toaøn xöông traéng ngöôøi cheát. Hoï thaáy vaäy, noùi vôùi toâi: “Quaùi laï! Naøy ngöôøi ngu si, oâng coù phaûi laø keû ñieân cuoàng khoâng? Côù gì cho xöông traéng

cuûa ngöôøi cheát laø vaøng?” Söù giaû trôû veà taâu ñaày ñuû söï vieäc leân nhaø vua.

Vaøo moät luùc sau, toâi laïi ñeán taâu nhaø vua: “Ñaïi vöông phaûi bieát, haï thaàn ñöôïc kho vaøng, söï thaät khoâng coù noùi doái. Cuùi xin Ñaïi vöông sôùm thaâu nhaän.”

Luùc aáy, vua Phaïm Ñöùc ñích thaân ñeán nhaø toâi ñeå quaùn saùt kho vaøng thì luùc aáy vaøng cuõng bieán thaønh xöông traéng nhö tröôùc. Nhaø vua laïi baûo toâi: “Quaùi laï! Naøy keû ngu si, oâng maéc beänh ñieân chaêng? Côù gì oâng cho xöông traéng laø vaøng?”

Toâi laïi thöa vua Phaïm Ñöùc: “Ñaïi vöông phaûi bieát, ñaây laø vaøng thaät, khoâng phaûi laø xöông ngöôøi cheát.”

Toâi noùi vaäy ñeán hai laàn, roài luùc aáy tay toâi caàm vaøng phaùt lôøi theà: “Neáu vaøng quyù naøy vì ta ñeán ñaây laø do phöôùc baùo thieän nghieäp, xin cho vua Phaïm Ñöùc cuõng thaáy nhö vaäy.” Phaùt lôøi theà roài, thì nhaø vua lieàn thaáy xöông ngöôøi cheát bieán thaønh vaøng, nhö toâi thaáy vaøng quyù khoâng khaùc.

Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc lieàn noùi vôùi toâi: “Laønh thay! Naøy nhaân giaû, ngöôøi do taïo phöôùc nghieäp gì? Hay ñaõ thôø vò thaàn naøo? Hay laø cuùng döôøng cho vò Thieân thaàn naøo? Hay ñaõ cuùng döôøng vò Tieân nhaân naøo maø coù theå cho ngöôøi toaïi nguyeän nhö vaäy?”

Baáy giôø toâi thöa vua Phaïm Ñöùc: “Ñaïi vöông bieát cho, haï thaàn ñaõ töøng cuùng döôøng thöùc aên cho moät vò Tieân nhaân, chaéc coù leõ do thaàn löïc cuûa vò Tieân nhaân naøy khieán ngaøy nay haï thaàn ñöôïc phöôùc baùo nhö theá.”

Vua Phaïm Ñöùc laïi noùi vôùi toâi: “Nhaân giaû ñaõ taïo thieän nghieäp nhö vaäy neân ngaøy nay ñöôïc phöôùc baùo naøy. Ñaây laø phöôùc baùo cuûa nhaân giaû, ngöôøi khaùc khoâng theå ñoaït ñöôïc. Nhaân giaû khoâng neân phaân vaân, tuøy yù söû duïng.”

Thöa chö vò Tröôûng laõo, thuôû aáy, toâi nhôø cuùng döôøng vò Bích-chi-phaät moät böõa aên neân trong ñôøi aáy ñöôïc phöôùc baùo nhu caàu cuûa caûi tuøy yù ñöôïc ñaày ñuû.

Do cuùng döôøng moät böõa aên maø baûy laàn sinh leân coõi trôøi Ba möôi ba. Nôi ñaây, toâi thoï phöôùc baùo laøm vua Ñeá Thích. Sau ñoù, toâi sinh trong nhaân gian laøm vò Quoác vöông vaø sau laïi laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông trò vì boán chaâu thieân haï, laøm chuû theá giôùi, hoä trì theá gian, ñaày ñuû baûy baùu, cho ñeán chinh phuïc giaëc thuø, y nhö phaùp trò hoùa muoân daân.

Do phöôùc baùo cuùng döôøng moät böõa aên, sau khi qua ñôøi, toâi sinh leân trôøi, roài töø trôøi giaùng xuoáng nhaân gian, töø nhaân gian qua ñôøi laïi sinh leân trôøi. Cöù nhö vaäy, toâi löu chuyeån leân xuoáng, khoâng sinh vaøo caùc coõi khoå khaùc. Choã toâi sinh ra, cung ñieän ñeàu ñöôïc toát ñeïp voâ cuøng. Neáu toâi sinh trong nhaân gian thì sinh trong nhaø haøo quyù, cuûa caûi daãy ñaày, cho ñeán taát caû nhu caàu khoâng thieáu huït. Neáu toâi sinh laøm chö Thieân, thì thaân höôûng thoï nhieàu khoaùi laïc, sinh xuoáng nhaân gian cuõng nhö vaäy.

Do nhaân duyeân cuùng döôøng moät böõa aên neân nay toâi ñöôïc phöôùc baùo sinh trong nhaø hoï Thích. Ngaøy sinh nhaät cuûa toâi, chö Thieân giaùng haï, ñem naêm traêm y phuïc trôøi quyù baùu ñaép treân thaân toâi. Döôùi ñaát laïi coù naêm traêm kho taøng töï nhieân xuaát hieän... ñeàu do quaû baùo cuûa söï cuùng döôøng moät böõa aên. Vì toâi maø cha meï toâi ñaõ cho xaây ba cung ñieän, toøa thöù nhaát nghæ vaøo muøa haï, toøa thöù hai nghæ vaøo muøa ñoâng vaø toøa thöù ba nghæ vaøo muøa xuaân thu.

Do nhaân duyeân cuùng döôøng moät böõa aên, ngaøy nay toâi ñöôïc phöôùc baùo sinh trong nhaø hoï Thích. Caùc kho luùa gaïo trong nhaø toâi luùc baáy giôø daàn daàn moãi ngaøy theâm traøn ngaäp. Caùc thöù ngoïc chaân chaâu, löu ly, san hoâ, hoå phaùch, vaøng, baïc... voâ löôïng traân baûo, ngöôøi vaø vaät, khoâng coù gì thieáu huït.

Laïi do nhaân duyeân cuùng döôøng moät böõa aên thuôû aáy, ngaøy nay ñöôïc phöôùc baùo. Moät hoâm, toâi ôû hoa vieân, meï toâi muoán thöû toâi neân baøy bieän caùc baùt dóa khoâng treân maâm,

roài duøng khaên phuû kín, sai ngöôøi böng ñeán cho toâi. Treân ñöôøng ñi, chö Thieân ñem caùc thöùc aên uoáng raát thôm ngon, ñaày ñuû chaát boå döôõng ñaët ñaày trong baùt.

Laïi cuõng do söùc phöôùc baùo cuùng döôøng ñoù, moät hoâm toâi theo cha toâi kieåm tra coâng vieäc ñoàng aùng. Khi aáy toâi khaùt nöôùc, ñi ñeán doøng suoái muùc nöôùc, saép uoáng thì nöôùc aáy bieán thaønh cam loä dieäu vò cuûa chö Thieân.

Laïi do nhaân duyeân cuùng döôøng böõa aên ñoù, nay phöôùc baùo thaønh thuïc, ñi vaøo thaønh Ba-la-naïi, chöa töøng quen bieát moät ai, töï nhieân coù naêm traêm boàn thöùc aên hieän ñeán tröôùc maët. Toâi nhaän laõnh thöùc aên naøy vaø mang veà toøng laâm, thænh Ñöùc Phaät vaø chö Taêng cuùng döôøng, laøm cho Ñöùc Phaät vaø ñaïi chuùng ñeàu ñöôïc no neâ.

Nhôø phöôùc baùo cuùng döôøng moät böõa aên, ngaøy nay ñoái vôùi boán söï nhu caàu toâi khoâng thieáu huït. Phöôùc baùo do nhaân duyeân cuùng döôøng böõa aên, ñoái vôùi duïc laïc ôû ñôøi toâi cuõng khoâng thieáu. Nay xuaát gia, ñoái vôùi nieàm vui xuaát gia toâi cuõng ñeàu ñaày ñuû.

Laïi do phöôùc baùo cuùng döôøng moät böõa aên, nay ñoaïn sinh töû, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc laøm ñaõ xong, khoâng thoï thaân ñôøi sau, ñaït ñeán choã voâ uùy, ngay trong ñôøi naøy, chöùng nhaäp Nieát-baøn. Sau khi vaøo Nieát-baøn roài, töï nhieân chöùng bieát, khoâng coøn khoå vui.

Thöa chö Tröôûng laõo, thuôû aáy toâi khoâng bieát vò tieân aáy laø Toân giaû Bích-chi-phaät. Neáu toâi bieát Bích-chi-phaät moät caùch roõ raøng, thì ngay khi aáy toâi caàu quaû thuø thaéng, caàu ñaïi uy ñöùc, seõ caàu quaû voâ thöôïng quaûng ñaïi.

Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø toùm taét söï vieäc treân qua baøi keä:

*Toâi töï suy nghó nhôù thuôû xöa Ñang soáng taïi thaønh Ba-la-naïi Laøm ngheà baùn cuûi soáng qua ngaøy Gaëp ñöôïc Toân giaû Baø-tö-tra Thaáy roài cuùng döôøng moät böõa aên Neân sinh hoï Thích nhaø haøo quyù. Ma-ni-laâu-ñaø töùc teân toâi*

*Ca haùt, vuõ thuaät ñeàu taøi gioûi*

*Ñaùnh phaùch, phuùng tuïng vaø ca ngaâm Cho ñeán taát caû caùc kyõ thuaät.*

*Toâi nay töï bieát ñôøi quaù khöù Cho ñeán thuôû tröôùc sinh ôû ñaâu Sinh leân coõi trôøi Ba möôi ba Leân xuoáng nôi ñaây ñeán baûy laàn. Nôi ñaây coù laàn laøm Ñeá Thích Soáng trong cung trôøi raát töï taïi Taát caû ñeàu theo leänh cuûa toâi*

*Nhö vaäy trò hoùa haøng thieân chuùng. Laøm vua nhaân gian ñeán baûy laàn Laøm leã quaùn ñaûnh leân ngoâi vua Quyeàn löïc söùc maïnh thu phuïc ngöôøi Khoâng duøng voõ löïc cuøng binh khí Nhö phaùp trò hoùa khaép maët ñaát*

*Coù nhieàu traân baûo soá voâ löôïng, Quoác ñoä cuûa toâi ñeàu giaøu coù Sinh ra trong nhaø ñaïi cöï phuù*

*Cuûa caûi taêng theâm khoâng keå xieát Ñoái vôùi moïi ngöôøi, toâi baäc nhaát, Nguõ duïc theá gian ñeàu ñaày ñuû Ngoïc quyù baûy baùu khoâng thieáu gì Ñeàu do toâi taïo nghieäp nhö vaäy.*

*Chöa töøng sinh vaøo ba ñöôøng aùc Nay thuoäc hoï Thích ñöôïc xuaát gia Ñöôïc phaùp cam loä ba giaûi thoaùt. Toâi laïi nhôø ñaâu ñöôïc xuaát gia?*

*Xaû boû gia nghieäp ñeán nôi ñaây Chính vì toâi ñöôïc lôïi ích aáy Neân ñeán ñeàn ñaùp aân Ñöùc Phaät. Theá Toân bieát toâi ñaõ thuaàn thuïc*

*Vì toâi dieãn thuyeát phaùp voâ thöôøng Neáu toâi nghó ñeán thaân huyeãn hoùa Phaät duøng thaàn thoâng ñeán choã toâi. Taâm toâi neáu coù ñieàu nghi hoaëc Nhö vaäy thaät giaûi nghi cho toâi Phaùp Phaät noùi ra khoâng phaân bieät. Noùi phaùp vì toâi khoâng phaân bieät Toâi nay nghe ñöôïc lôøi chaân thaät Yeâu thích chaùnh phaùp maø thoï trì Nhö vaäy lieàn ñöôïc ba giaûi thoaùt Töùc laø kính ñeàn aân chö Phaät.*

*Toâi chaúng muoán maïng soáng chaám döùt Cuõng khoâng muoán tuoåi thoï keùo daøi Tuoåi thoï cuûa toâi ñeán luùc heát*

*Chaùnh nieäm tö duy xaû thoï maïng. Toâi bieát sinh töû ñôøi vò lai*

*Chuùng sinh qua laïi toâi cuõng bieát Ñaõ bieát nôi ñaây qua ñôøi roài*

*Cuõng bieát choã ñeán cuûa chuùng sinh Thaønh Tyø-xaù-ly nôi röøng Truùc*

*Toâi ôû Truùc laâm xaû thoï maïng ÔÛ trong röøng aáy, nôi raäm raïp Xaû thaân höõu laäu vaøo Nieát-baøn.*

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vôùi Thieân nhó thanh tònh hôn loaøi ngöôøi, nghe Tröôûng laõo Ma-ni-laâu-ñaø noùi nhaân duyeân taïo nghieäp trong quaù khöù, neân ngaøy nay ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy, roài laïi duøng dieäu keä maø trình baøy. Nghe nhö vaäy roài, Ngaøi haân hoan ca ngôïi.

M