**43- CHUYEÄN HAI VÔÏ CHOÀNG KEÁ-DI-LA TÖÏ BAÙN MÌNH ÑEÅ THIEÁT HOÄI, HIEÄN TAÏI ÑÖÔÏC QUAÛ BAÙO**

Ngaøy xöa coù moät ngöôøi teân laø Keá-di-la, caû hai vôï choàng baàn cuøng khoán khoå, phaûi ñi laøm thueâ ñeå kieám soáng. OÂng ta thaáy moät vò tröôûng giaû ñem caû nhaø ñeán chuøa ñeå laøm ñaïi thí hoäi, roài anh trôû veà nhaø, cuøng vôï nguû nghæ, ñaàu anh goái leân tay vôï, töï suy nghó: “Vì tieàn thaân cuûa ta khoâng laøm phöôùc, cho neân ngaøy nay môùi ngheøo khoå. Nhö vò tröôûng giaû kia, thaân ñôøi tröôùc ñaõ laøm phöôùc, ñôøi naøy cuõng laøm phöôùc. Nay ta khoâng coù phöôùc, ñôøi töông lai chæ theâm ñau khoå. Nghó nhö vaäy roài laïi suït suøi buoàn baõ, laøm rôi nöôùc maét chaûy xuoáng caùnh tay vôï. Ngöôøi vôï hoûi choàng:

–Taïi sao anh laïi rôi nöôùc maét? Ñaùp:

–Ngöôøi ta nhôø tu phöôùc neân thöôøng ñöôïc moïi an laïc, töï mình keo kieät baàn cuøng, vì khoâng tu phöôùc, cho neân môùi rôi leä.

Ngöôøi vôï noùi:

–Anh rôi leä thì coù ích gì? Coù theå anh haõy baùn thaân toâi cho ngöôøi khaùc roài laáy tieàn ñeå laøm phöôùc.

Ngöôøi choàng noùi:

–Neáu phaûi cuøng baùn cho ngöôøi khaùc, thì thaân cuûa ta laøm sao ñeå töï sinh soáng? Ngöôøi vôï noùi:

–Neáu sôï khoâng soáng, khoâng thaáy ñöôïc maët, khoâng thaáy ngaøy ra, thì nay toâi cuøng anh töï baùn mình ñeå laøm coâng ñöùc.

Baáy giôø vôï choàng cuøng nhau ñi ñeán nhaø moät ngöôøi giaøu, noùi:

–Nay vôï choàng chuùng toâi ñem thaân heøn haï naøy xin ñoåi tieàn vaøng. Chuû nhaân noùi:

–Muoán ñöôïc bao nhieâu tieàn? Ñaùp:

–Muoán ñöôïc möôøi ñoàng tieàn vaøng. Chuû nhaân noùi:

–Nay ta giao tieàn cho caùc ngöôi. Neáu sau baûy ngaøy maø caùc ngöôi khoâng traû laïi cho ta thì hai vôï choàng ngöôi phaûi laøm noâ tyø cho ta.

Thöa:

–Nhö vaäy laø kheá öôùc ñaõ thaønh.

Hoï mang tieàn ñeán moät chuøa thaùp kia, thieát leã môû hoäi. Hai vôï choàng ngöôøi aáy cuøng nhau ñaõi gaïo, khích leä nhau:

–Ngaøy nay chuùng ta cuøng nhau ra söùc ñeå taïo phöôùc nghieäp, ngaøy sau thaân chuùng ta thuoäc veà nhaø ngöôøi ta roài, haù laïi buoâng lung yù sao?

Khi aáy hai vôï choàng ngaøy ñeâm sieâng naêng saém söûa ñaày ñuû ñeán ñaàu ngaøy thöù saùu, vöøa muoán môû hoäi, thì gaëp vò vua nöôùc aáy cuõng muoán môû hoäi, ñeán ñeå xin chuùng Taêng thieát leã. Chuùng Taêng ñeàu noùi:

–Ngaøy ñoù, boån töï ñaõ nhaän cuûa ngöôøi ngheøo kia roài, khoâng theå ñoåi ngaøy ñöôïc.

Nhaø vua nghe roài, lieàn suy nghó: “Hoï laø boïn ngöôøi naøo, daùm cuøng ta maø tranh vieäc môû hoäi?” Nhaø vua lieàn baûo ngöôøi ñeán noùi vôùi Keá-di-la:

–Ngöôi haõy traùnh qua ngaøy khaùc. Keá-di-la thöa:

–Quaû thaät khoâng theå traùnh qua ngaøy khaùc ñöôïc.

Noùi qua noùi laïi nhö vaäy ñeán ba laàn, maø vôï choàng anh ngheøo vaãn khö khö nhö tröôùc. Nhaø vua laáy laøm laï, cho neân töï ñeán choã Taêng phöôøng, noùi vôùi vôï choàng ngöôøi ngheøo:

–Nay caùc ngöôi taïi sao khoâng ñeå ngaøy sau môû hoäi, maø laïi tranh môû hoäi cuøng ngaøy vôùi ta?

Ñaùp:

–Chæ coù ngaøy nay laø chuùng toïâi ñöôïc töï do, coøn ngaøy mai thì chuùng toïâi thuoäc veà nhaø cuûa ngöôøi khaùc, cho neân khoâng theå môû hoäi ñöôïc.

Nhaø vua lieàn hoûi:

–Vì sao khoâng ñöôïc?

Vôï choàng ngöôøi töï baùn mình traû lôøi:

–Taïi chuùng thaàn töï nghó ñôøi tröôùc khoâng taïo phöôùc nghieäp, cho neân ñôøi naøy môùi baàn cuøng khoå sôû. Neáu ñôøi sau maø khoâng taïo phöôùc, e raèng ñôøi sau seõ khoå hôn. Vì caûm nhaän vieäc naøy cho neân môùi töï baùn thaân ñeå ñoåi laáy tieàn taøi nhaèm taïo coâng ñöùc, ngoõ haàu ñoaïn tröø khoå naøy. Cho ñeán sau baûy ngaøy, neáu khoâng coù tieàn taøi ñeå traû cho ngöôøi ta, chuùng thaàn phaûi laøm noâ tyø ñeå traû. Nay ñaõ saùu ngaøy roài, saùng mai laø heát haïn. Vì lyù do aáy, cho neân thaø chòu cheát, chuùng toïâi vaãn phaûi môû hoäi thieát trai.

Nhaø vua nghe lôøi aáy heát söùc thöông xoùt, khen laø chöa töøng coù, noùi:

–Ngöôi laø ngöôøi hieåu roõ chaân thöïc veà noãi khoå cuûa söï baàn cuøng, coù theå ñem caùi thaân khoâng chaéc ñoåi laáy caùi thaân beàn chaéc, coù theå laáy cuûa caûi khoâng beàn chaéc ñoåi laáy cuûa caûi beàn chaéc, laáy caùi thaân maïng khoâng chaéc ñoåi laáy thaân maïng beàn chaéc.

Do ñoù nhaø vua lieàn chaáp nhaän cho vôï choàng anh nhaø ngheøo thieát hoäi. Nhaø vua laáy y phuïc vaø ngoïc anh laïc treân thaân cuûa mình vaø cuûa phu nhaân ñem cho vôï choàng Keá-la, roài vua laïi caét möôøi tuï laïc phong cho vôï choàng anh ñeå vôï choàng anh laøm phöôùc.

Phaøm ngöôøi hay chuû taâm tu phöôùc ñöùc, thì hieän taïi quaû baùo coøn ñöôïc nhieàu nhö vaäy, huoáng gì quaû baùo ôû trong töông lai. Xem xeùt kyõ baøi hoïc naøy taát caû moïi ngöôøi trong theá gian, neáu muoán thoaùt khoå phaûi sieâng naêng tu phöôùc, ñaâu coù theå naøo löôøi bieáng buoâng lung tình yù maø ñöôïc.

