KINH NHAÂN DUYEÂN QUANG MINH ÑOÀNG TÖÛ

**QUYEÅN 3**

Baáy giôø, Toân giaû Thaäp Löïc Ca-dieáp ñi ñeán choã ñeå baùt, thaáy vieäc naøy roài, neân ñeán nhaø Tröôûng giaû Quang Minh, hoûi Tröôûng giaû:

–OÂng ñeå baùt baùu ôû beân traùi ñöôøng laøm gì?

Tröôûng giaû Quang Minh ñem nguyeân nhaân tröôùc thöa vôùi Toân giaû. Thaäp Löïc Ca-dieáp suy nghó: “Ta nghe tröôùc kia Tröôûng giaû Thieän Hieàn gaây nghieäp gieát haïi vì tin ngoaïi ñaïo. Nay ôû ñaây, Tröôûng giaû Quang Minh laïi laøm vieäc phöôùc, ta khoâng neân boû baùt naøy maø ñi, phaûi hieän söùc thaàn laøm cho Tröôûng giaû Quang Minh troøn ñaày chí nguyeän.”

Nghó xong, lieàn duøng thaàn löïc duoãi caùnh tay phaûi, gioáng nhö löïc só co duoãi caùnh tay, chæ trong khoaûnh khaéc, laáy baùt baùu kia ñem veà choã mình.

Caùc Tyø-kheo thaáy Thaäp Löïc Ca-dieáp mang baùt baùu ñeán, ñeàu cuøng thöa hoûi:

–Toân giaû, oâng ñöôïc baùt naøy ôû ñaâu?

Thaäp Löïc Ca-dieáp ñem vieäc tröôùc noùi laïi cho caùc Tyø-kheo. Caùc Tyø-kheo thöa:

–Toân giaû, oâng vì baùt naøy maø hieän thaàn löïc, coù ñuùng nghi phaùp khoâng?

Thaäp Löïc Ca-dieáp noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Ví nhö nghi phaùp, hoaëc khoâng nhö nghi phaùp, ta ñaõ laøm roài, vaäy bieát laøm sao ñaây?

Caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät. Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu khoâng ñuùng luùc, khoâng ñuùng nôi vaø khoâng lôïi ích thì khoâng ñöôïc töï tieän hieän töôùng thaàn löïc. Hieän khoâng ñuùng phaùp seõ sinh loãi laàm.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân duøng thaàn löïc hoùa ra boán baùt:

1. Baùt baèng vaøng.
2. Baùt baèng baïc.
3. Baùt baèng pheä-löu-ly.
4. Baùt baèng phaû-chi-ca.

Hoùa boán baùt roài, laïi hoùa theâm boán baùt:

1. Baùt thöù nhaát baèng ñaù nhuõ.
2. Baùt thöù hai baèng ñoàng ñoû.
3. Baùt thöù ba baèng ñoàng traéng.
4. Baùt thöù tö baèng goã.

Hoùa xong, laàn löôït ñem boán baùt tröôùc xeáp baøy. Boán baùt sau cuõng xeáp nhö vaäy. Trong moãi baùt coù ñaày ñuû thöùc aên thôm ngon nhaát, ñem ñaët moät choã, caùc Tyø-kheo tuøy yù maø laáy, tuøy ngöôøi neân nhaän.

Khi Phaät thu thaàn löïc, baùt laïi bieán maát.

Cho ñeán veà sau naøy, Tröôûng giaû Quang Minh höôûng phöôùc ôû coõi trôøi, hieän töôùng an laønh, nhöõng vieäc kyø laï luoân luoân xuaát hieän.

Khi aáy, ñöôøng ranh ôû giöõa coõi nöôùc Chieâm-ba vaø thaønh Vöông xaù coù caây truï, trang söùc baèng daây luïa, ôû döôùi coù hai baùt: Moät baùt baèng saét, moät baùt baèng ñaát. Baùt naøy tröôùc ñaõ chuù nguyeän, ñaët ôû giöõa ranh giôùi hai nöôùc. Khoâng xa, coù moät traïm thu thueá. Caùc ngöôøi buoân baùn ñem caùc vaät ñeán naïp thueá cho vua. Coù moät ngöôøi coi laáy thueá, ñaày ñuû con caùi quyeán thuoäc, cuûa caûi tô luïa, nhöng khoâng laøm vieäc thieän. Boãng ngöôøi aáy cheát ôû choã thu thueá, laøm Daï-xoa lôùn aùc, cuõng ôû nôi aáy giöõ gìn traïm thueá.

Moät ñeâm, caùc ngöôøi con naèm moäng thaáy Daï-xoa noùi:

–Haõy treo moät caùi chuoâng rung lôùn treân truï ranh giôùi aáy. Caùc ngöôøi buoân baùn ñi qua traïm thueá, neáu coù vaät phaûi ñoùng thueá maø giaáu khoâng naïp, chuoâng aáy töï nhieân keâu leân, ngöôøi laáy thueá bieát ñöôïc seõ giöõ hoï laïi kieåm soaùt, laáy ñöôïc thueá roài môùi cho hoï ñi.

Caùc ngöôøi con thaáy moäng roài, saùng sôùm cuøng vôùi thaân thuoäc ñeán choã traïm thueá, tìm thaáy caây truï ranh giôùi, beøn y theo moäng treo caùi chuoâng rung ôû treân.

Baáy giôø, trong nöôùc Chieâm-ba coù moät gia ñình Baø-la-moân teân Maïn-ninh-ñaùt-moä, laøm ngheà mua baùn. Moät böõa noï, vôï choàng cuøng ngoài laïi vôùi nhau. Vôï baûo choàng:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Em ôû nhaø lo lieäu vieäc trong nhaø. Tieàn baïc cuûa chaøng laøm ra chæ ñuû tieâu duøng. Chaúng leõ cöù nhö vaäy hoaøi hay sao? Anh neân vaøo trong chôï, mua sôïi boâng vaûi thaät toát. Em seõ deät thaønh taám vaûi ñeïp, anh ñem ra chôï baùn, khoâng lôïi hôn hay sao?

Baø-la-moân theo lôøi vôï noùi, mua ñöôïc sôïi vaûi ñem veà. Vôï beøn saép ñaët khung deät, deät thaønh taám vaûi meàm maïi, toát ñeïp, khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc. Ñöôøng chæ ngang doïc kyõ, ñeàu, tinh xaûo. Ngöôøi vôï chaêm chæ deät, ñaõ thaønh moät taám vaûi toát, beøn baûo choàng:

–Taám vaûi ñaõ deät xong, toát ñeïp, meàm maïi, giaù ñaùng ngaøn vaøng. Anh coù theå ñem ra chôï baùn. Neáu coù ai traû ñuùng giaù ngaøn vaøng thì baùn cho hoï. Neáu khoâng traû ñuû giaù ngaøn vaøng, tuøy theo tröôøng hôïp, neân noùi dòu daøng: “ÔÛ ñaây, khoâng ai laøm ñöôïc taám vaûi toát ñeïp, tinh xaûo naøy.” Xöôùng leân vaäy roài ñem ñeán choã khaùc maø baùn.

Baáy giôø, Baø-la-moân Maïn-ninh-ñaùt-moä nhö lôøi vôï daën, ñem taám vaûi tinh xaûo naøy vaøo baùn trong chôï. Roát cuoäc, khoâng coù ngöôøi naøo traû ñuùng ngaøn vaøng. Nhôù lôøi vôï, oâng beøn xöôùng:

–Trong thaønh lôùn Chieâm-ba, khoâng ai laøm ñöôïc taám vaûi tinh xaûo nhö vaäy.

Noùi xong, ñem veà baøn vôùi vôï:

–Khoâng coù ngöôøi naøo traû ñuùng giaù aáy. Neân ñem ñeán nöôùc khaùc baùn, seõ coù ngöôøi bieát giaù trò cuûa noù.

Noùi roài cuøng nhau töø bieät.

Khi aáy, Baø-la-moân ñem moät taám vaûi ñaõ töøng maëc qua, cuøng vôùi taám vaûi môùi deät giaáu trong caùn caây loïng, aâm thaàm ñi theo nhöõng ngöôøi buoân, daàn daàn ra khoûi nöôùc mình.

Vöøa ñeán thaønh Vöông xaù, nhöõng ngöôøi buoân ñi qua giöõa hai choã coù traïm thueá. Ñeán choã aáy roài, gom caùc vaät laïi ñeå moät choã. Luùc naøy, ngöôøi laáy thueá laàn löôït kieåm soaùt. Caùc ngöôøi buoân ñem caùc vaät ñoùng thueá naïp leân cho vua. Trong ñoù chæ coù Baø-la-moân Maïn-ninh- ñaùt-moä, tröôùc ñaõ caát giaáu taám vaûi trong caùi loïng, ñöùng ôû moät beân khoâng chòu ñem naïp thueá.

Moät beân cuûa traïm thueá, tröôùc ñoù ñaõ troàng caây truï ranh giôùi, treân treo caùi chuoâng rung, töï nhieân chuoâng phaùt ra tieáng. Ngöôøi thu thueá bieát trong ñoaøn coù ngöôøi troán thueá, beøn noùi vôùi chuû buoân:

–Caùi chuoâng rung treân caây truï naøy khoâng phaûi gioù thoåi ñoäng,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

khoâng phaûi ngöôøi lay ñoäng maø töï nhieân phaùt ra tieáng. Toâi bieát trong ñoaøn cuûa oâng coù ngöôøi giaáu vaät, khoâng ñem naïp thueá phaûi khoâng?

Ngöôøi thu thueá lieàn giöõ hoï laïi kieåm soaùt, thaáy trong ñoaøn naøy khoâng coù ngöôøi naøo giaáu, troán khoâng noäp thueá. Caùc ngöôøi buoân bieát chaéc khoâng coøn vaät chöa naïp thueá muoán ñöôïc tieáp tuïc ñi. Caùi linh laïi phaùt ra tieáng, boán laàn nhö vaäy, laïi kieåm soaùt kyõ, cuõng khoâng tìm ñöôïc ngöôøi naøo troán thueá.

Chuû buoân noùi vôùi ngöôøi thu thueá:

–Trong ñoaøn cuûa toâi khoâng coù ngöôøi naøo troán thueá, chaéc laø ñoaøn ngöôøi khaùc ñaõ leùn ñi tröôùc roài.

Noùi xong, lieàn cuøng baøn vôùi nhau:

–Trong naøy, coù moät Baø-la-moân caát giaáu vaät khoâng ñoùng thueá. Cuoái cuøng, ngöôøi thu thueá kia ñeán choã ngöôøi Baø-la-moân Maïn-

ninh-ñaùt-moä naém laïi khoâng thaû ra, coá tìm vaät troán thueá.

Baø-la-moân noùi:

–Vì sao oâng naém tay toâi? OÂng ñaõ thaáy roõ thaät khoâng coù vaät troán thueá. Toâi khoâng giaáu chuùt vaät naøo khoâng naïp thueá. Neáu coù thì ñaõ ñem ñoùng thueá roài.

Noùi xong, caùi chuoâng rung laïi phaùt ra tieáng. Khi aáy, ngöôøi thu thueá nhaém vaøo Baø-la-moân kieåm soaùt thaät kyõ, roài noùi:

–Baø-la-moân! Vì sao oâng coá giaáu vaät, khoâng chòu naïp thueá? Nay caùi chuoâng rung naøy phaùt ra tieáng nhieàu laàn laø vieäc kyø laï. OÂng neân bieát, döôùi caây truï ranh giôùi naøy coù Thieân thaàn uûng hoä, oâng neân ñem vaät ra naïp thueá, ñöøng laøm vieäc xaáu nhö vaäy.

Baø-la-moân noùi:

–Toâi tin laø thaät, coù Thieân thaàn uûng hoä.

Noùi xong, laáy taám vaûi toát trong caùn loïng ra, ñöa cho ngöôøi thu thueá vaø noùi:

–Ñaây laø vaät toâi troán thueá. OÂng haõy laáy noù ñi.

Ngöôøi thu thueá nhaän taám vaûi naøy roài noùi vôùi Baø-la-moân:

–Khoâng phaûi toâi nhaän ñem naïp cho vua, cuõng khoâng laáy cho toâi, maø laø ñem daâng cuùng Thieân thaàn.

Noùi roài, ñem taám vaûi treo leân caây truï vaø noùi vôùi Baø-la-moân:

–Toâi ñaõ treo taám vaûi daâng cho thaàn linh roài. Neáu oâng muoán laáy haõy töï laáy ñi.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Baø-la-moân lieàn laáy taám vaûi ñoù, ñem ñeán moät choã vaéng, cuõng caát giaáu trong caùn loïng nhö tröôùc, roài tieáp tuïc ñi daàn vaøo thaønh Vöông xaù.

Baø-la-moân ñem taám vaûi ñoù baøy baùn trong chôï, mong coù ngöôøi traû ñuùng giaù ngaøn vaøng. Ñi khaép, roát cuoäc khoâng coù ai traû ñuùng giaù nhö vaäy. Baø-la-moân xöôùng leân:

–Trong thaønh lôùn Vöông xaù khoâng coù ngöôøi naøo bieát ñöôïc giaù trò cuûa taám vaûi toát ñeïp naøy.

Luùc xöôùng nhö vaäy, Tröôûng giaû Quang Minh ñang côõi voi baùu, töø cung vua trôû veà nhaø mình, boãng nghe noùi nhö theá, raát kinh ngaïc, beøn döøng laïi hoûi Baø-la-moân:

–Vì sao oâng noùi lôøi cheâ bai ngöôøi trong thaønh naøy? Baø-la-moân aáy khoâng traû lôøi.

Tröôûng giaû Quang Minh noùi:

–OÂng neân noùi roõ nguyeân nhaân cuûa vieäc aáy. Baø-la-moân noùi:

–Toâi töø nöôùc mình ñem hai taám vaûi toát ñeïp ñeán ñaây baùn. Neáu coù ngöôøi traû ñuùng giaù ngaøn vaøng thì toâi baùn. Toâi ñaõ ñi khaép maø khoâng coù ngöôøi naøo traû ñuùng giaù aáy.

Tröôûng giaû Quang Minh noùi:

–OÂng coù theå ñem ñeán ñeå toâi xem kyõ.

Baø-la-moân lieàn theo Tröôûng giaû veà ñeán nhaø, roài laáy taám vaûi ñoù cho Tröôûng giaû xem. Tröôûng giaû xem roài lieàn nhaän bieát giaù trò, baûo Baø-la-moân:

–Hai taám vaûi naøy moät môùi, moät cuõ. Caùi cuõ toâi traû oâng giaù naêm traêm tieàn vaøng.

Baø-la-moân noùi:

–Giaù Tröôûng giaû traû chöa baùn ñöôïc. Tröôûng giaû Quang Minh noùi:

–Ta thaáy taám vaûi naøy cuõ, phaûi giaët taåy môùi trôû thaønh môùi.

Tröôûng giaû lieàn ñem taám vaûi cuõ, ôû treân laàu cao quaêng töø treân khoâng xuoáng, taám vaûi aáy naëng, lieàn rôi xuoáng ñaát.

Tröôûng giaû Quang Minh noùi vôùi Baø-la-moân:

–Toâi muoán xem kyõ taám vaûi môùi coøn laïi.

Baø-la-moân laáy taám vaûi môùi trao cho Tröôûng giaû. Tröôûng giaû

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

xem xong, cuõng laøm nhö tröôùc. Töø treân khoâng quaêng xuoáng, taám vaûi aáy nheï, toát neân töø töø môùi xuoáng ñeán ñaát.

Baø-la-moân sinh loøng kính troïng, noùi:

–Tröôûng giaû Quang Minh coù oai löïc lôùn. Hai taám vaûi toát ñeïp naøy, môùi, cuõ toâi ñeàu daâng cho oâng, khoâng laáy giaù aáy. OÂng neân nhaän laáy.

Tröôûng giaû ñaùp:

–Nhaø toâi raát giaøu coù. OÂng ñaõ traûi qua gian khoå, toâi khoâng theå voâ côù nhaän vaät naøy cuûa oâng. Nay, toâi traû cho oâng moãi taám ngaøn vaøng, oâng ñöa cho toâi hai taám vaûi naøy.

Baø-la-moân nhaän ñöôïc tieàn vaøng roài trôû veà nhaø.

Tröôûng giaû Quang Minh laáy taám vaûi cuõ ñem cho ngöôøi ôû. Sau laáy taám vaûi môùi laøm khaên môùi ñeå duøng thöôøng ngaøy. Tröôûng giaû duøng khaên roài, sau ñoù ñem phôi naéng.

Baáy giôø, vua Taàn-baø-sa-la cuøng ngöôøi haàu caän môùi vöøa leân cung ñieän, boãng nhieân coù gioù maïnh thoåi khaên aáy rôi xuoáng tröôùc maët vua. Vua Taàn-baø-sa-la baûo ngöôøi haàu caän:

–Taám vaûi toát ñeïp naøy töø ñaâu bay ñeán? Chæ coù haøng vöông giaû môùi söû duïng noù.

Ngöôøi haàu caän taâu:

–Taâu ñaïi vöông, thaàn ñaõ töøng nghe: Chuyeån luaân thaùnh vöông baûy ngaøy saép söûa leân ngoâi, trôøi möa vaøng. Nay ñaïi vöông ñaõ leân ngoâi, trôøi möa taám vaûi toát ñeïp, khoâng laâu sau cuõng seõ möa vaøng.

Vua noùi:

–Caùc ngöôi khoâng bieát. Ta nghe Phaät thoï kyù: Tröôûng giaû Quang Minh ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Taám vaûi toát ñeïp naøy laø vaät cuûa Quang Minh duøng, gioù bay ñeán ñaây, coù theå môøi ngöôøi aáy ñeán ñaây trao traû laïi.

Tröôûng giaû Quang Minh lieàn ñeán tröôùc vaät. Vua noùi:

–Tröôûng giaû, tröôùc kia Phaät thoï kyù cho oâng, ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Taám vaûi toát ñeïp naøy laø cuûa oâng, ta traû laïi cho oâng.

Tröôûng giaû Quang Minh cuùi mình ñöa tay ñoùn nhaän taám vaûi aáy.

Nhaän roài, xem ñuùng laø cuûa mình, lieàn taâu vua:

–Ñaây laø khaên saïch toâi duøng ôû nhaø, môùi vöøa ñem phôi naéng, gioù

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

bay ñeán ñaây. Vieäc aáy ñuùng laø thaät.

Vua baûo Tröôûng giaû:

–Phaät thoï kyù cho oâng thoï höôûng phöôùc trôøi, hieän töôùng an laønh.

Lôøi Phaät chaéc thaät, vieäc aáy ñuùng vaäy.

Laïi noùi vôùi Tröôûng giaû:

–Baây giôø töôùng toát cuûa oâng ñaõ ñöôïc nhö vaäy, sao khoâng môøi vua ñeán nhaø oâng xem qua moät löôït?

Tröôûng giaû taâu:

–Nay toâi may maén, xin ñöôïc môøi vua ñeán nhaø. Vua noùi:

–Tröôûng giaû! OÂng neân veà tröôùc chuaån bò caùc thöùc aên uoáng. Tröôûng giaû taâu:

–Ñaïi vöông! Ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi, khoâng caàn laøm maø töï nhieân coù, raát may maén môøi vua ñeán nhaø.

Vua Taàn-baø-sa-la cuøng quaàn thaàn thaân caän ñeán nhaø Tröôûng giaû Quang Minh. Tröôûng giaû daãn ñöôøng cho vua tôùi nhaø mình.

Vua thaáy ôû ngoaøi cöûa coù ñöùa tôù gaùi giöõ cöûa, töôùng maïo raát xinh ñeïp laï thöôøng, beøn döøng laïi giaây laùt. Tröôûng giaû taâu:

–Vì sao ñaïi vöông döøng laïi ñaây maø khoâng ñi tieáp? Vua noùi:

–Tröôûng giaû, ta thaáy vôï oâng neân môùi döøng laïi ñaây. Tröôûng giaû ñaùp:

–Ñaây laø tôù gaùi giöõ cöûa, khoâng phaûi vôï toâi.

Vua ñi tieáp ñeán cöûa giöõa, thaáy moät tôù gaùi giöõ cöûa, vua cuõng döøng laïi khoâng ñi tieáp. Tröôûng giaû taâu:

–Vì sao vua laïi döøng, khoâng ñi?

Vua traû lôøi nhö tröôùc. Tröôûng giaû taâu:

–Ñoù khoâng phaûi laø vôï toâi, maø laø ñöùa tôù gaùi giöõ cöûa giöõa.

Vua laïi tieán vaøo cöûa beân trong, thaáy treân ñaát coù baùu ma-ni, nöôùc chaûy, caù vaø caùc loaïi coân truøng. Vua cho ñoù laø caùi ao, cuõng döøng laïi giaây laùt.

Tröôûng giaû taâu:

–Sao ñaïi vöông döøng ôû ñaây khoâng ñi? Vua ñaùp:

–Nôi ñaây coù nöôùc, neân ta khoâng ñi tieáp.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Tröôûng giaû taâu:

–Ñaïi vöông, nôi ñaây khoâng coù nöôùc, choã ñaát naøy laøm baèng baùu ma-ni.

Vua noùi:

–Tröôûng giaû, neáu laø ñaát baùu, sao coù caùc töôùng nöôùc chaûy, coù caù vaø coân truøng.

Tröôûng giaû taâu:

–Ñaïi vöông, treân coù chaïm khaéc hình baùnh xe quay, caù vaø coân truøng... Do aùnh saùng cuûa baùu ma-ni phaûn chieáu cho neân thaáy nhö vaäy.

Vua nghe vaäy nhöng chöa tin, lieàn ruùt chieác nhaãn ñeo tay cuûa mình neùm xuoáng ñaát. Chieác nhaãn va vaøo ñaát phaùt ra tieáng, vua môùi tin ñoù laø ñaát baùu ma-ni.

Vua Taàn-baø-sa-la vaøo nhaø, ngoài treân toøa Sö töû, vôï cuûa Tröôûng giaû ra baùi chaøo vua, boãng nhieân rôi nöôùc maét.

Vua hoûi:

–Tröôûng giaû, vì sao vôï oâng thaáy ta laïi rôi nöôùc maét? Tröôûng giaû taâu:

–Ñaïi vöông! Vôï toâi baùi chaøo vua, ñaâu daùm rôi nöôùc maét. Do vì vua maëc aùo coù hôi khoùi cuûi neân maét cay maø chaûy nöôùc maét. Ñaïi vöông, vaäy neân ngöôøi höôûng phöôùc trôøi muoán aên uoáng gì ñeàu coù baùu nhö yù, töï nhieân hieän ra.

Vua Taàn-baø-sa-la ôû nhaø Tröôûng giaû ñaõ baûy ngaøy, queân trôû veà cung ñieän. Khi aáy, caùc quan ñoàng lieâu cuøng ñeán choã Thaùi töû A-xaø- theá taâu:

–Ñaõ baûy ngaøy vua ôû nhaø cuûa Tröôûng giaû Quang Minh. Vieäc trieàu chính trong nöôùc bò boû beâ. Thaùi töû neân ñeán môøi vua trôû veà cung.

Thaùi töû A-xaø-theá lieàn ñeán nhaø Tröôûng giaû Quang Minh, taâu vôùi vua cha:

–Sao phuï vöông khoâng trôû veà cung? Vieäc lôùn trong nöôùc ñaõ bò boû beâ.

Vua noùi:

–Ta ôû moät ngaøy nôi nhaø naøy, vieäc trong nöôùc ngöôi haù khoâng theå laøm thay ta sao?

Thaùi töû taâu:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Phuï vöông neân bieát, ñaõ baûy ngaøy ôû nhaø naøy roài. Vua nghe noùi, nhìn Tröôûng giaû Quang Minh, hoûi:

–Coù thaät vaäy khoâng? Tröôûng giaû taâu:

–Ñuùng vaäy, thöa ñaïi vöông, ñaõ qua baûy ngaøy roài. Vua noùi:

–Tröôûng giaû, trong nhaø cuûa oâng xem vaøo hieän töôïng gì ñeå phaân bieät ngaøy ñeâm?

Tröôûng giaû ñaùp:

–Theo hoa kheùp, hoa nôû ñeå phaân bieät ngaøy ñeâm.

Theo tieáng chim laï hoùt vaø chim khoâng hoùt ñeå phaân bieät ngaøy

ñeâm.

Theo aùnh saùng cuûa chaâu baùu ma-ni hieän vaø khoâng hieän ñeå phaân

bieät ngaøy ñeâm.

Hoaëc coù hoa kheùp laïi nhöng khoâng phaûi ñeâm, coù hoa nôû nhöng khoâng phaûi ngaøy.

AÙnh saùng cuûa caùc baùu khoâng hieän ra nhöng khoâng phaûi ñeâm, coù aùnh saùng cuûa caùc baùu hieän ra maø khoâng phaûi ngaøy.

Chim laï yeân laëng maø khoâng phaûi ñeâm, coù tieáng chim laï hoùt nhöng khoâng phaûi ngaøy.

Vua Taàn-baø-sa-la nghe vieäc naøy roài, noùi vôùi Tröôûng giaû Quang Minh:

–Ta tin lôøi Phaät chaân thaät khoâng doái. Phaät ñaõ noùi: OÂng ôû trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Vieäc aáy ñuùng nhö thaät.

Vua Taàn-baø-sa-la noùi xong, ra khoûi nhaø Tröôûng giaû.

Luùc Thaùi töû A-xaø-theá saép ra khoûi nhaø cuûa Tröôûng giaû Quang Minh, ñaõ leùn laáy moät haït chaâu ma-ni teân Phieán haèng, ñöa cho ngöôøi haàu giöõ. Veà laïi cung vua roài keâu ngöôøi aáy ñeán baûo:

–Ta ñaõ ñöa haït chaâu ma-ni cho ngöôi, ngöôi neân mang ñeán ñaây.

Ta muoán xem kyõ.

Ngöôøi haàu môû tay muoán daâng leân Thaùi töû, nhöng khoâng thaáy haït chaâu aáy, lieàn taâu:

–Khoâng bieát haït chaâu aáy maát ôû nôi naøo.

Luùc ñoù, thaùi töû lieàn laáy chuøy ñaùnh ngöôøi haàu. Tröôûng giaû Quang Minh duøng phöôùc löïc coõi trôøi bieát ñöôïc vieäc aáy, beøn ñeán hoûi

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thaùi töû:

–Vì sao laïi laáy chuøy ñaùnh ngöôøi haàu naøy? Thaùi töû ñaùp:

–Vöøa roài, ôû nhaø oâng, toâi leùn laáy haït chaâu ma-ni ñöa cho keû haàu naøy, nay boãng maát ñi. Toâi ñaõ laáy troäm, ngöôøi naøy coøn troäm laïi. Toäi aáy caøng naëng, cho neân ñaùnh baèng chuøy.

Tröôûng giaû taâu:

–OÂng laáy chaâu cuûa toâi, khoâng goïi ñaáy laø troäm. Nay ñaõ khoâng thaáy, cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi khaùc troäm. Haït chaâu naøy ñaõ trôû laïi ôû nhaø toâi. Vì sao? Ngöôøi höôûng phöôùc trôøi môùi coù theå duøng ñöôïc. Neáu thaùi töû muoán caàn ñieàu gì, toâi seõ daâng cho, khoâng tieác gì caû.

Thaùi töû A-xaø-theá sinh loøng nghi ngôø, nghó: “Hieän nay ñoái vôùi Tröôûng giaû naøy, ta chöa muoán laáy gì. Sau khi cha ta - vua Taàn-baø-sa- la baêng haø - ta môùi mong caàu caùc taøi saûn vaät baùu cuûa oâng ta.” Nghó roài, thaùi töû A-xaø-theá cuøng vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña laäp möu haïi cheát vua cha.

Sau khi gieát cha roài, töï laøm leã quaùn ñaûnh ñeå leân ngoâi. Khi leân ngoâi, oâng cho môøi Tröôûng giaû Quang Minh ñeán vaø noùi:

–Tröôûng giaû laø anh ta. Ta muoán ñeán ôû nhaø oâng vaø heã coù choã naøo caàn, oâng neân cung caáp cho ta.

Tröôûng giaû Quang Minh suy nghó: “Vua Taàn-baø-sa-la duøng chaùnh phaùp trò ñôøi. Ngöôøi naøy hung aùc, laïi baïo ngöôïc, gieát phuï vöông cuûa mình, töï mình laøm leã quaùn ñaûnh ñeå leân ngoâi vua. Giôø ôû tröôùc ta noùi ra lôøi kieâu maïn, muoán ôû nhaø ta, ta cuõng neân thuaän theo. Neáu laøm traùi, ngöôøi naøy seõ nhaân ñoù haïi caû gia toäc cuûa ta.”

Nghó roài, lieàn taâu:

–Ñaïi vöông! Toâi bieát loøng ñaïi vöông coù ñieàu mong muoán. Mong raèng tröôùc heát ñaïi vöông ñeán nhaø toâi, heã caàn gì tuøy yù laáy duøng. Sau toâi seõ ñeán cung vua.

Vua A-xaø-theá noùi:

–Neáu ñöôïc nhö vaäy raát laø toát.

Khi vua nghò baøn roài, ñeán nhaø Tröôûng giaû tröôùc. Tröôûng giaû laïi trôû veà cung vua.

Tröôûng giaû coù töôùng ñaëc bieät an laønh cuûa haøng trôøi, ngöôøi.

Tröôûng giaû ñi tôùi nôi naøo, caùc kho vaät baùu cuõng ñeàu ñeán theo.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Vua A-xaø-theá ôû nhaø Tröôûng giaû, thaáy kho chaâu baùu baûy laàn hieän ra, baûy laàn bieán maát. Thaùi töû nghó: “Caùc kho vaät baùu trong nhaø naøy ñeàu ñi theo oâng aáy, ta khoâng theå coù ñöôïc. Ta neân baøy möu keá khaùc: Beøn sai moät soá ngöôøi hung aùc chôû ñaày moät xe ñöa ñeán nhaø Tröôûng giaû Quang Minh ñeå laáy troäm chaâu baùu.”

Soá ngöôøi aáy ñeán nôi roài, baøy keá ñeå rình laáy troäm chaâu baùu.

Luùc aáy, Tröôûng giaû Quang Minh ôû treân laàu cao coù caùc haàu gaùi thaân caän. Khi ñoù, caùc haàu gaùi thaáy nhöõng ngöôøi trong xe aáy, hoï ñaõ bieát laø keû hung aùc, ñeán rình laáy troäm chaâu baùu.

Caùc haàu gaùi thaáy roài, cöôøi chæ hoï maø noùi:

–Ñaây laø keû troäm caép hung aùc.

Tröôûng giaû nghe cöôøi noùi, boãng hieåu roõ moïi vieäc.

Caùc ngöôøi troäm kia aån nuùp suoát ñeâm. Ñeán saùng sôùm, nhieàu ngöôøi cuøng thaáy hoï, ñoàng loøng xöôùng leân:

–Vua A-xaø-theá laø ngöôøi nghòch aùc, gieát haïi phuï vöông. Nay laïi sai caùc ngöôøi aùc ñeán troäm caép chaâu baùu nhaø Tröôûng giaû.

Khi vua A-xaø-theá bieát vieäc naøy, sai ngöôøi ñeán choã Tröôûng giaû Quang Minh vaø noùi:

–Vì sao Tröôûng giaû khinh cheâ ngöôøi cuûa ta?

Tröôûng giaû Quang Minh bieát yù vua, lieàn sai ñuoåi caùc ngöôøi aùc ñi khoûi heát.

Roài Tröôûng giaû töï nghó: “Vua A-xaø-theá raát nghòch aùc, gieát haïi phuï vöông. Coù phaûi sau naøy cuõng laøm vieäc gieát haïi vôùi ta khoâng? Ta phaûi xaû boû nhöõng gì ñaõ coù. Nhôù lôøi tröôùc Phaät ñaõ thoï kyù: ÔÛ trong phaùp Phaät xuaát gia hoïc ñaïo, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn. Ta neân xuaát gia theo Phaät.” Nghó xong, lieàn ñem kho baùu laøm caùc vieäc töø thieän, ñem ban cho khaép caû, ñem lôïi laïc ñeán khaép moïi ngöôøi.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)