**55- Truyeän Tu-Ñaït Côõi Voi Ñi Khuyeán Hoùa**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

veä.

Baáy giôø, trong thaønh coù moät vò tröôûng giaû, teân laø Tu-ñaït, cuùng döôøng Phaät traêm

ngaøn ñoàng tieàn vaøng. OÂng nghó: “Nhö ta hoâm nay, coù voâ löôïng taøi saûn vaät baùu, tuy coù theå cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng ôû tinh xaù Kyø hoaøn traêm ngaøn ñoàng tieàn vaøng, cuõng khoâng phaûi laø khoù, nhöng neáu hoâm nay khuyeán hoùa nhöõng keû ngheøo khoå thaáp keùm giaûm bôùt chuùt ít tieàn cuûa hay nhöõng vaät nhoû nhö caây kim, sôïi chæ ñeå boá thí, thì môùi laø khoù, laïi ñöôïc voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc.”

Nghó xong, Tu-ñaït lieàn ñeán taâu leân vua Ba-tö-naëc. Vua beøn chaáp nhaän, lieàn sai caùc quan giuùp ñôõ, ñaùnh troáng loan truyeàn cho daân chuùng trong thaønh bieát raèng nay tröôûng giaû Tu-ñaït muoán khuyeán hoùa moïi ngöôøi laøm vieäc boá thí. Noäi trong baûy ngaøy, oâng seõ côõi voi traéng lôùn ñi khaép hang cuøng ngoõ heûm ñeå khuyeân khích daân chuùng boá thí.

Luùc aáy daân chuùng sinh taâm vui möøng, cuøng ñua nhau boá thí, ngöôøi thì boá thí y phuïc, ngöôøi thì boá thí chuoãi anh laïc, hoaëc vaøng baïc vaät baùu, cuøng caùc thöù voøng xuyeán, cho ñeán vaät nhoû nhö caây kim sôïi chæ, heã boá thí ñöôïc thöù gì thì hoï ñeàu boá thí.

Khi aáy, coù moät coâ gaùi ngheøo khoå, laøm thueâ ba thaùng ñöôïc moät xaáp vaûi, ñònh ñeå may aùo. Thaáy Tu-ñaït khuyeán hoùa moïi ngöôøi, naøng môùi hoûi nhöõng ngöôøi beân caïnh:

–Tröôûng giaû Tu-ñaït laém cuûa nhieàu tieàn, ñaâu thieáu thoán gì. Vaû laïi, ngöôøi ta ñöôïc bieát oâng coøn choân cuûa caûi döôùi ñaát; sao nay laïi tuùng thieáu, phaûi xin ngöôøi nhö vaäy?

Moïi ngöôøi noùi:

–Thaät ra tröôûng giaû khoâng phaûi thieáu thoán; chæ vì loøng Töø maø oâng khuyeán hoùa moïi ngöôøi, muoán cuøng nhau laøm phöôùc, thænh Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng.

Coâ gaùi ngheøo nghe noùi, taâm naøng raát vui möøng, noùi:

–Do ñôøi tröôùc toâi khoâng boá thí, neân ñôøi nay phaûi chòu ngheøo khoå. Ngaøy nay neáu khoâng lo boá thí nöõa thì ñôøi sau seõ khoán khoå hôn.

Coâ gaùi ngheøo laïi töï nghó: “Ñöùc Phaät ra ñôøi raát khoù gaëp, tuy ta muoán thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng nhöng khoâng coù vaät gì. Treân ngöôøi ta chæ coù moãi moät chieác aùo, neáu boá thí, thì ta phaûi chòu ngoài khoûa thaân. Coøn neáu khoâng boá thí thì ñôøi sau ta coøn troâng mong vaøo ñaâu. Ta ngheøo khoå, roài cuõng phaûi cheát, chi baèng boá thí chieác aùo naøy”.

Nghó xong, coâ gaùi ngheøo lieàn vaøo nhaø ngoài trong cöûa soå côûi aùo quaêng ra cho Tu-

ñaït.

Tröôûng giaû Tu-ñaït nhaän aùo roài cho ngöôøi ñeán xem. Luùc aáy söù giaû thaáy coâ gaùi ngheøo ngoài ôû traàn, môùi hoûi:

–Sao naøng laïi boá thí aùo? Coâ gaùi ngheøo ñaùp:

–Toâi sôï raèng ñôøi sau seõ ngheøo khoå hôn nöõa, Vì vaäy cho neân toâi boá thí aùo.

Söù giaû noùi laïi söï vieäc cho tröôûng giaû Tu-ñaït nghe. Tu-ñaït nghe roài, khen ngôïi ñaây

laø moät söï vieäc laï luøng. OÂng lieàn côûi y phuïc ñang maëc treân ngöôøi ñem bieáu cho coâ gaùi ngheøo, coâ gaùi ngheøo ñöôïc aùo, trong loøng raát vui möøng thaàm nghó: “Nay ta boá thí, lieàn ñöôïc quaû baùo tröôùc maét, huoáng chi ôû ñôøi vò lai”.

Maáy ngaøy sau, coâ gaùi ngheøo qua ñôøi ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi. Coâ gaùi ngheøo giôø ñaây laø vò trôøi töï nghó raèng: “Ta ñaõ laøm ñöôïc phöôùc gì maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi nhö theá?”.

Vò trôøi lieàn töï quaùn saùt bieát raèng khi coøn ôû nhaân gian, mình laø ngöôøi ngheøo khoå, vì boá thí aùo neân ñöôïc sinh leân coõi trôøi, vaäy giôø ñaây phaûi trôû laïi ñeå ñeàn aân Ñöùc Phaät vaø tröôûng giaû Tu-ñaït.

Luùc aáy vò trôøi ñaàu ñoäi muõ trôøi, ñeo caùc chuoãi anh laïc, trang nghieâm thaân theå, mang theo höông hoa xuoáng nhaân gian ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø tröôûng giaû Tu-ñaït.

Ñeán nôi, vò trôøi ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui laïi, ngoài sang moät beân. Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp Töù ñeá cho hoï nghe. Taâm yù ñöôïc môû toû, vò trôøi chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø- hoaøn, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû laïi coõi trôøi.

Saùng hoâm sau, caùc Tyø-kheo baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñeâm qua chuùng con thaáy coù aùnh saùng chieáu soi, ñoù laø aùnh saùng cuûa trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông, boán vò Thieân vöông, hay laø cuûa hai möôi taùm boä Quyû thaàn ñaïi töôùng?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Ñoù chaúng phaûi aùnh saùng cuûa trôøi Ñeá Thích, Phaïm thieân, caùc Thaàn vöông, maø laø moät coâ gaùi ngheøo do Tu-ñaït khuyeán hoùa maø boá thí aùo, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, nay ñeán cuùng döôøng Ta. Ñoù laø aùnh saùng cuûa vò trôøi aáy.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, coâ gaùi ngheøo luùc baáy giôø, nay laø vò trôøi aáy vaäy. Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M