**50- CHUYEÄN ÑAÏI AÙI ÑAÏO CUÙNG ÑÖÙC PHAÄT Y BAÈNG VAØNG VAØ NGÖÔØI THÔÏ XAÂU NGOÏC**

Ngaøy xöa, luùc Ñöùc Phaät coøn taïi theá, baø Ñaïi AÙi Ñaïo ñaõ deät y baèng chæ vaøng mang ñeán cuùng döôøng Phaät. Ñöùc Phaät baûo:

–Haõy ñem cuùng cho chuùng Taêng. Baø Ñaïi AÙi Ñaïo thöa:

–Toâi ñaõ cho Theá Toân buù môùm, nuoâi lôùn Theá Toân, töï laøm y naøy laø ñeå daâng leân Theá Toân, ngöôõng mong Ñöùc Theá Toân vì toâi maø thoï nhaän. Taïi sao Ngaøi laïi noùi: Ñem cuùng cho chuùng Taêng?

Ñöùc Phaät noùi:

–Toâi muoán cho Di maãu ñöôïc coâng ñöùc lôùn. Vì sao vaäy? Vì ruoäng phöôùc cuûa chuùng Taêng roäng lôùn voâ bieân, cho neân Toâi môùi khuyeân Di maãu nhö theá. Neáu laøm theo lôøi Toâi thì nhö vaäy laø ñaõ cuùng döôøng cho Ñöùc Phaät roài.

Baáy giôø Ñaïi AÙi Ñaïo lieàn ñem caùi y ñoù ñeán choã chuùng Taêng, daâng cho vò Thöôïng toïa, nhöng vò Thöôïng toïa khoâng daùm nhaän. Tieáp ñeán daâng cho Toân giaû Di-laëc. Toân giaû Di-laëc nhaän y xong, lieàn ñaép y vaøo thaønh khaát thöïc. Thaân cuûa Toân giaû Di-laëc coù ba möôi hai töôùng toát, saéc thaân vaøng tía; khi vaøo trong thaønh, moïi ngöôøi tranh nhau maø nhìn, nhöng chaúng ai cuùng döôøng caû. Luùc aáy coù moät thôï xaâu ngoïc thaáy moïi ngöôøi khoâng ai cuùng döôøng, neân lieàn quyø tröôùc Toân giaû, caàu xin Toân giaû ñeán nhaø oâng ta ñeå thoï thöïc. Luùc Toân giaû Di-laëc thoï thöïc xong, ngöôøi thôï xaâu ngoïc laáy moät caùi toøa nhoû traûi tröôùc Toân giaû Di-laëc ñeå caàu xin Toân giaû thuyeát phaùp. Toân giaû Di-laëc coù boán naêng löïc bieän taøi, lieàn thuyeát cho anh ta nghe caùc thöù dieäu phaùp. Khi aáy anh thôï xaâu ngoïc hoan hyû laéng nghe, khoâng coù nhaøm chaùn.

Tröôùc ñoù coù moät tröôûng giaû, muoán ñem con gaùi gaû cho ngöôøi ta, môùi möôùn anh thôï xaâu ngoïc naøy, xaâu moät hoøn ngoïc baùu, traû cho anh möôøi vaïn tieàn. Ngay luùc aáy, nhaø cuûa coâ daâu baûo ngöôøi ñeán laáy ngoïc, khi ñoù ngöôøi thôï xaâu ngoïc ñang nghe phaùp chuyeân roøng, khoâng raûnh maø xaâu, neân anh ta lieàn traû lôøi:

–Haõy chôø cho chuùt nöõa seõ ñeán laáy.

Gia ñình coâ daâu ñeán tôùi ba laàn maø vaãn chöa laáy ñöôïc ngoïc, vò tröôûng giaû töùc giaän lieàn ñoøi caû ngoïc caû tieàn laïi. Vôï cuûa anh thôï xaâu ngoïc töùc giaän noùi vôùi choàng:

–Laïi maát vieäc roài. Chæ xaâu ngoïc coù choác laùt maø ñöôïc lôïi möôøi vaïn. Sao laïi ñi nghe lôøi hay cuûa Ñaïo nhaân laøm gì?

Ngöôøi choàng nghe xong, trong yù hôi böïc töùc. Khi aáy Toân giaû Di-laëc bieát trong yù anh ta coù hôi böïc töùc, lieàn hoûi:

–Ngöôi coù theå theo ta ñeå ñeán chuøa chaêng? Thöa:

–Con coù theå.

Anh lieàn ñi theo Toân giaû Di-laëc ñeán choã chuùng Taêng hoûi vò Thöôïng toïa:

–Giaû söû coù ngöôøi ñöôïc ñaày möôøi vaïn laïng vaøng, ñaâu baèng ngöôøi hoan hyû nghe phaùp.

Luùc aáy Toân giaû Kieàu-traàn-nhö ñaùp:

–Giaû söû coù ngöôøi ñöôïc möôøi vaïn laïng vaøng khoâng baèng coù ngöôøi laáy moät baùt côm cuùng döôøng cho moät vò trì giôùi, huoáng chi ngöôøi aáy coù theå duøng tín taâm nghe phaùp trong khoaûnh khaéc thì hôn ngöôøi kia gaáp traêm ngaøn laàn.

Luùc ñoù anh ta laïi hoûi vò Thöôïng toïa thöù hai, vò Thöôïng toïa thöù hai traû lôøi:

–Giaû söû coù ngöôøi ñöôïc möôøi vaïn xe vaøng cuõng khoâng baèng coù ngöôøi laáy moät baùt côm cuùng döôøng cho ngöôøi trì giôùi, huoáng chi ngöôøi aáy laïi hoan hyû nghe phaùp trong khoaûnh khaéc.

Anh ta laïi hoûi vò Thöôïng toïa thöù ba. Vò aáy ñaùp:

–Neáu coù ngöôøi ñöôïc möôøi vaïn nhaø vaøng, cuõng khoâng baèng cuùng döôøng cho vò trì giôùi moät baùt côm, huoáng chi laïi coøn nghe phaùp.

Laïi hoûi vò Thöôïng toïa thöù tö. Vò aáy ñaùp:

–Neáu coù ngöôøi ñöôïc möôøi vaïn nöôùc baèng vaøng, cuõng khoâng baèng coù ngöôøi cuùng döôøng cho vò trì giôùi moät baùt côm, huoáng chi ngöôøi aáy laïi coøn nghe phaùp nöõa thì seõ hôn gaáp traêm laàn vaïn laàn.

Cöù hoûi thöù lôùp nhö vaäy cho ñeán Toân giaû A-na-luaät. Toân giaû A-na-luaät noùi:

–Neáu coù ngöôøi ñöôïc vaøng ñaày boán thieân haï vaãn khoâng baèng coù moät ngöôøi cuùng döôøng cho vò trì giôùi moät baùt côm, huoáng chi ngöôøi aáy laïi coøn nghe phaùp.

Ngaøi Di-laëc hoûi:

–Nhö choã Toân giaû noùi neáu coù ngöôøi cuùng döôøng cho vò Tyø-kheo moät baùt côm cuõng vaãn hôn ngöôøi ñöôïc vaøng ñaày caû boán chaâu thieân haï, taïi sao nhö vaäy?

Toân giaû A-na-luaät ñaùp:

–Ñieàu naøy chính töï thaân toâi chöùng nghieäm.

Toâi nhôù laïi ngaøy xöa, caùch ñaây chín möôi öùc kieáp, coù moät vò tröôûng giaû, oâng ta coù hai ngöôøi con, moät ngöôøi teân laø Lôïi-saát, coøn ngöôøi kia teân laø A-lôïi-saát. OÂng thöôøng daïy con:

–Caùi gì heã cao thì seõ rôùt, thöôøng thì cuõng seõ chaám döùt. Heã sinh thì phaûi töû, hoïp hoäi thì phaûi chia ly.

Roài tröôûng giaû bò beänh, giôø laâm chung saép ñeán, oâng daën doø hai con:

–Caån thaän ñöøng ôû rieâng. Gioáng nhö moät sôïi tô thì khoâng theå coät noåi moät con voi, phaûi duøng nhieàu sôïi tô chaäp laïi thì con voi khoâng theå böùt ñöùt. Anh em cuøng soáng chung nhau, nhö nhieàu sôïi tô chaäp laïi vaäy.

Khi tröôûng giaû daën doø con xong thì truùt hôi thôû cuoái cuøng.

Nhôù lôøi khuyeân baûo cuûa cha maø hai em soáng chung vôùi nhau, heát söùc kính nhöôøng nhau. Sau ñoù ngöôøi em cöôùi vôï, soáng vôùi nhau chöa bao laâu thì ngöôøi vôï noùi vôùi choàng mình:

–Anh nhö moät teân ñaày tôù. Vì sao vaäy? Vì tieàn cuûa duøng ñeå nuoâi soáng maø anh nhö ngöôøi khaùch, taát caû ñeàu do anh cuûa anh naém caû. Anh nay chæ ñöôïc aùo côm maø thoâi, khoâng phaûi noâ leä laø gì?

Naøng noùi maáy lôøi nhö vaäy, khi aáy taâm cuûa hai vôï choàng thay ñoåi, yeâu caàu ngöôøi anh ôû rieâng. Ngöôøi anh noùi vôùi em:

–Em khoâng nhôù lôøi cha noùi luùc laâm chung sao?

Nhöng ngöôøi em vaãn khoâng töï caûi hoái, maáy laàn yeâu caàu anh ôû rieâng. Ngöôøi anh thaáy yù cuûa em ñaõ quyeát, lieàn chaáp thuaän chia gia taøi, taát caû vaät sôû höõu, ñeàu chia laøm hai phaàn baèng nhau. Nhöng vôï choàng cuûa ngöôøi em, vì tuoåi treû neân chôi bôøi buoâng thaû, aên tieâu xa xæ, chöa ñöôïc bao laâu maø ñaõ trôû neân baàn cuøng ngheøo khoå, neân ñi ñeán ngöôøi anh ñeå xin aên. Luùc aáy ngöôøi anh cho hoï möôøi vaïn ñoàng. Khi ñöôïc tieàn hoï ra ñi, nhöng chöa bao laâu laïi tieâu saïch. Hoï laïi ñeán xin ngöôøi anh. Saùu laàn nhö vaäy, ngöôøi anh ñeàu cho moãi laàn möôøi vaïn ñoàng. Ñeán laàn thöù baûy hoï trôû laïi ñeå xin thì ngöôøi anh lieàn traùch maéng:

–Maøy khoâng nhôù lôøi cha daïy luùc laâm chung, ñoøi chia gia taøi, ôû rieâng maøy khoâng ra söùc laøm aên ñaøng hoaøng maø trôû laïi ñaây caàu xin taøi vaät. Nay laïi cho maøy möôøi vaïn ñoàng nöõa. Töø nay veà sau neáu khoâng chòu laøm aên ñaøng hoaøng maø trôû laïi ñaây ñeå caàu xin nöõa, thì ta seõ khoâng cho gì nöõa caû.

Khi nghe nhöõng lôøi cay ñaéng cuûa anh, hai vôï choàng ra söùc laøm aên, nhôø ñoù daàn daàn giaøu coù. Luùc aáy tieàn cuûa ngöôøi anh thaát thoaùt, daàn daàn trôû neân ngheøo khoå, ñi ñeán xin ngöôøi em, nhöng ngöôøi em vaãn khoâng cho ngöôøi anh moät böõa aên, laïi coøn noùi nhö vaày:

–Anh luoân luoân giaøu coù, cuõng bò ngheøo nöõa sao? Ngaøy tröôùc toâi ñeán ñeå xin, bò anh traùch maéng thaäm teä, ngaøy nay vì côù gì maø ñeán ñaây ñeå xin toâi?

Ngöôøi anh nghe lôøi noùi aáy roài, heát söùc buoàn khoå, töï nghó: “Cuøng laø anh em maø coøn nhö vaäy, huoáng chi ngöôøi ngoaøi?” Anh lieàn nhaøm chaùn söï sinh töû, khoâng trôû veà nhaø nöõa, vaøo nuùi hoïc ñaïo, sieâng naêng khoå haïnh, ñöôïc quaû Bích-chi-phaät.

Sau ñoù daàn daàn, ngöôøi em cuõng trôû neân ngheøo khoå, gaëp naïn ñoùi keùm, phaûi ñi baùn cuûi ñeå kieám soáng. Baáy giôø vò Bích-chi-phaät vaøo thaønh ñeå khaát thöïc, nhöng chaúng coù gì caû, oâm baùt khoâng ñi ra. Khi aáy ngöôøi baùn cuûi thaáy vò Bích-chi-phaät oâm baùt khoâng ra khoûi thaønh, nhôø baùn cuûi neân coù luùa teû, luùa maïch, muoán ñem cuùng cho ngaøi, neân noùi vôùi vò Bích-chi-phaät:

–Toân giaû coù theå aên moùn aên dôû chaêng? Ñaùp:

–Khoâng caàn ngon hay dôû mieãn nuoâi thaân laø ñöôïc.

Ngöôøi baùn cuûi khi aáy lieàn cuùng côm cho ngaøi. Vò Bích-chi-phaät thoï nhaän vaø aên. Sau khi aên xong, bay leân hö khoâng, laøm möôøi taùm caùch bieán hoùa, lieàn trôû veà choã an truù.

Ngöôøi baùn cuûi, sau ñoù ñi kieám cuûi, thaáy moät con thoû, anh laáy gaäy ñaäp roài mang veà. Con thoû bieán thaønh ngöôøi cheát, boãng nhieân ñeán oâm laáy coå anh, noù baét anh, anh duøng nhieàu caùch ñeå haát noù xuoáng, nhöng khoâng theå naøo haát ñöôïc. Anh côûi aùo nhôø ngöôøi keùo giöõ noù laïi, cuõng khoâng theå thoaùt ñöôïc; laàn löïa cho ñeán trôøi toái, anh coõng noù veà nhaø. Khi veà ñeán nhaø, ngöôøi cheát töï thaû tay rôi xuoáng döôùi ñaát, bieán thaønh ngöôøi baèng vaøng roøng. Khi aáy ngöôøi baùn cuûi lieàn chaët ñöùt ñaàu ngöôøi vaøng, nhöng ñaàu lieàn moïc laïi, anh chaët ñöùt tay chaân noù, nhöng tay chaân lieàn moïc laïi. Trong khoaûnh khaéc ñaàu vaøng vaø tay vaøng ñaày caû phoøng anh, chaát thaønh moät ñoáng lôùn. Ngöôøi haøng xoùm thaáy vaäy taâu vôùi quan:

–Ngöôøi baàn cuøng naøy töï nhieân trong nhaø coù moät ñoáng vaøng.

Nhaø vua nghe vaäy baûo söù ñeán aâm thaàm tra xeùt. Khi söù vaøo trong nhaø thaáy toaøn laø töû thi hoâi thoái, tay chaân ngöôøi cheát. Anh töï caàm caùi ñaàu vaøng ñeán daâng cho vua, noù lieàn bieán thaønh vaøng roøng. Nhaø vua raát hoan hyû, noùi: “Ñaây laø ngöôøi coù phöôùc”, lieàn phong cho anh nhieàu thoân xoùm. Töø ñoù ñeán luùc maïng chung, vò aáy ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù hai, laøm Thieân ñeá Thích. Ñeán luùc sinh xuoáng nhaân gian laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, laøm vua trôøi, vua coõi ngöôøi chín möôi moát kieáp, khoâng bao giôø ñoaïn tuyeät.

Nay thaân cuoái cuøng sinh trong doøng hoï Thích. Ngaøy ñaàu tieân khi môùi sinh trong boán möôi daëm nhöõng chaâu baùu giaáu döôùi ñaát töï nhieân xuaát hieän, sau ñoù laàn laàn lôùn theâm ra. Ngöôøi anh laø Thích-ma-nam ñöôïc cha thöông meán. Meï cuûa Toân giaû A-na-luaät muoán thöû caùc con, khi aáy baø baûo ngöôøi noùi:

–Hoâm nay khoâng coù caùi aên. Toân giaû A-na-luaät noùi:

–Haõy mang caùi noài khoâng ñeán ñaây.

Baø meï lieàn ñem caùi noài khoâng ñeán. Khi aáy töï nhieân trong caùi noài khoâng boãng nhieân coù ñoà aên traêm vò traøn ñaày. Daãu cho laáy vaøng trong boán thieân haï ñeå tieâu duøng thì moät kieáp cuõng khoâng ñuû, huoáng chi trong chín möôi moát kieáp, tröôøng thoï höôûng khoaùi laïc? Sôû dó ngaøy nay toâi ñöôïc ñoà aên thöùc uoáng töï nhieân nhö vaäy laø do thaân ñôøi tröôùc cuùng döôøng chö vò Bích-chi-phaät moät baùt côm, nay môùi ñöôïc quaû baùo nhö vaäy.

Treân töø chö Phaät döôùi ñeán Phaïm thieân, ngöôøi giöõ giôùi thanh tònh, ñeàu goïi laø trì

giôùi.

Baáy giôø thôï xaâu ngoïc nghe lôøi aáy xong, trong taâm heát söùc hoan hyû.

