KINH NHAÂN DUYEÂN QUANG MINH ÑOÀNG TÖÛ

**QUYEÅN 2**

Baáy giôø, trong thaønh Vöông xaù coù hai Ñoàng töû, moät ngöôøi laø doøng Baø-la-moân, ngöôøi thöù hai doøng Saùt-ñeá-lôïi.

Ñoàng töû doøng Saùt-ñeá-lôïi teân laø Thoï Maïng.

Hai Ñoàng töû naøy töø thaønh Vöông xaù ñi ra, ñang cuøng ñuøa giôõn ôû beân traùi ñöôøng. Töø laâu, Ñoàng töû Thoï Maïng ñaõ coù loøng tin chaân chaùnh.

Ñoàng töû Baø-la-moân khoâng coù loøng tin chaân chaùnh, beøn noùi vôùi Ñoàng töû Thoï Maïng:

–Toâi nghe tröôùc ñaây Theá Toân noùi: “Vôï cuûa Tröôûng giaû Thieän Hieàn seõ sinh con trai, sau khi sinh roài, gia ñình seõ giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Veà sau seõ xuaát gia hoïc ñaïo trong phaùp cuûa Phaät, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn.” Vôï cuûa Thieän Hieàn ñaõ cheát, con cuõng cheát theo. Thaân thuoäc cuûa Tröôûng giaû ñem xaùc ñaët trong röøng Thi-ñaø. Khoâng bieát coù phaûi Theá Toân noùi doái vieäc naøy hay khoâng?”

Luùc aáy, Ñoàng töû Thoï Maïng vì Ñoàng töû Baø-la-moân noùi keä ca

ngôïi:

*Maët trôøi, sao, traêng coù theå rôi Nuùi, ñaù, ñaát bay leân hö khoâng Nöôùc bieån, vöïc saâu coù theå khoâ Lôøi Phaät noùi quyeát khoâng giaû doái.*

Ñoàng töû Baø-la-moân nghe keä roài, môùi noùi vôùi Ñoàng töû Thoï

Maïng:

–Neáu baïn khoâng tin, toâi cuøng baïn ñi ñeán röøng Thi-ñaø xem roõ söï vieäc naøy.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân töø thaønh Vöông xaù tieáp tuïc ra ñi. Hai

Ñoàng töû kia ñang ñuøa giôõn beân traùi ñöôøng. Ñoàng töû Thoï Maïng töø xa troâng thaáy Theá Toân vaø ñaïi chuùng vaây quanh, do caên laønh ñaõ coù töø tröôùc lieàn noùi keä ca ngôïi:

*Ñaïi Maâu-ni hieám coù*

*Lìa caùc töôùng loaïn ñoäng Khaép ñaïi chuùng trôøi, ngöôøi Tuaàn töï ñi theo Phaät.*

*Gaàm leân tieáng sö töû Phaù caùc luaän ngoaïi ñaïo Kheùo döùt caùc löôùi nghi*

*Baäc toái thöôïng khoù thaáy. Phaät ñeán röøng Thi-ñaø Töôùng oai nghi thích nhìn Nhö gioù thoåi saïch tuyeát Saùng laïnh khaép khoâng gian. Ñöùc Thích-ca Maâu-ni*

*Bieán hoùa hieän aùnh saùng Ngöôøi thaáy trong khoaûnh khaéc Theo ñoù ñöôïc lôïi ích.*

Baáy giôø quoác chuû nöôùc Ma-giaø-ñaø, vua Taàn-baø-sa-la, tröôùc ñaõ nghe Phaät Theá Toân noùi: “Vôï cuûa Tröôûng giaû Thieän Hieàn seõ sinh con trai, sau khi sinh roài, gia ñình giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Veà sau seõ xuaát gia hoïc ñaïo trong phaùp cuûa Phaät, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn. Vôï cuûa Tröôûng giaû ñaõ cheát, thaân thuoäc ñem xaùc ñaët vaøo röøng Thi-ñaø. Nay Phaät Theá Toân cuøng ñaïi chuùng vaây quanh cuõng ñeán röøng Thi-ñaø.”

Vua nghe roài, töï nghó: “Phaät Theá Toân, thaày ta, neáu khoâng vì lôïi ích thì khoâng ñeán röøng Thi-ñaø. Khoâng phaûi vôï cuûa Thieän Hieàn cheát roài maø soáng laïi ñöôïc. Theá Toân ñeán nôi aáy vì muoán laøm caùc vieäc lôïi ích. Ta neân ñeán ñoù xem!”

Vua Taàn-baø-sa-la nghó roài, lieàn cuøng vôùi caùc ñaïi thaàn, quyeán thuoäc, cung taàn vaây quanh cuøng ra khoûi thaønh. Khi ra thaønh, hai Ñoàng töû kia vaãn coøn ñang ñuøa giôõn beân traùi ñöôøng.

Ñoàng töû Thoï Maïng töø xa troâng thaáy vua Taàn-baø-sa-la, lieàn ñeán

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

tröôùc maët, noùi keä ca ngôïi:

*Quoác chuû Ma-giaø-ñaø toái thaéng Quaàn thaàn hoä veä ra khoûi thaønh Phaùt loøng tin thanh tònh chaéc chaén Taát caû moïi ngöôøi ñeàu vui möøng.*

Luùc aáy, Phaät vaø taát caû ñaïi chuùng trôøi, ngöôøi, vua Taàn-baø-sa-la, Ñoàng töû Thoï Maïng... ñeàu ñi ñeán röøng Thi-ñaø.

Baáy giôø, töø trong kim khaåu cuûa Ñöùc Theá Toân phoùng ra aùnh saùng thanh tònh chieáu khaép chuùng hoäi. Ngöôøi ñoaùn töôùng laø ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø cuõng coù trong hoäi. Thaáy Phaät Theá Toân phoùng ra aùnh saùng, lieàn nghó: “Sa-moân Cuø-ñaøm hieän töôùng aùnh saùng ôû trong ñaïi chuùng, leõ naøo con cuûa Thieän Hieàn chöa cheát hay sao?”

Nghó xong, oâng ta noùi vôùi Tröôûng giaû Thieän Hieàn:

–Naøy Tröôûng giaû! Ta thaáy Sa-moân Cuø-ñaøm hieän baøy töôùng aùnh saùng, aét laø con oâng coøn, khoâng cheát.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn hoûi:

–Thöa Thaùnh giaû thaày con! Neáu vieäc naøy nhö vaäy, con phaûi laøm sao?

Ngoaïi ñaïo baûo:

–Tröôûng giaû! Neáu con oâng coøn thì neân cho vaøo tu hoïc trong phaùp cuûa ta.

Baáy giôø, Tröôûng giaû saép hoûa taùng ngöôøi vôï, chaát cuûi vaø caùc ñoà tang leã beân ngoaøi, ñaët thi theå ngöôøi cheát ôû trong roài chaâm löûa ñoát. Khi ngoïn löûa ñaõ chaùy thì töø giöõa roán ngöôøi vôï daàn daàn nöùt, moïc ra moät hoa sen, trong hoa sen aáy coù moät Ñoàng töû ngoài ngay thaúng, dieän maïo töôi ñeïp, saéc töôùng khaùc thöôøng.

Luùc ñoù, voâ soá ñaïi chuùng trong chuùng hoäi ñeàu thaáy töôùng naøy, khen laø chöa töøng coù. Nhöõng ngöôøi chaùnh tín, nhôù lôøi Phaät ñaõ noùi luùc tröôùc laø thaønh thaät, khoâng giaû doái. Ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø thaáy söï vieäc naøy, trong loøng buoàn khoå, ñöùng yeân laëng.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân baûo Tröôûng giaû Thieän Hieàn:

–OÂng ñem Ñoàng töû naøy veà giöõ gìn, nuoâi döôõng.

Ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø leùn nhìn thaùi ñoä cuûa Tröôûng giaû, roài noùi:

–Tröôûng giaû! Trong löûa ñoát xaùc cheát, boãng sinh ra Ñoàng töû. Taát

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

caû vieäc naøy ñeàu khoâng phaûi ñieàm laønh. OÂng khoâng neân mang ñöùa beù veà nuoâi döôõng.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn nghe lôøi, khoâng baèng loøng nhaän Ñoàng töû. Luùc naøy, Phaät baûo Ñoàng töû Thoï Maïng:

–OÂng neân nhaän Ñoàng töû naøy veà giöõ gìn, nuoâi döôõng. Ñoàng töû Thoï Maïng suy xeùt roài baïch Phaät:

–ÔÛ trong nhaø cuûa con khoâng nôi naøo chöùa nhaän. Giaû nhö ñöôïc ñöùa con naøy, khoâng phaûi vieäc con neân laøm.

Sau khi vôï Thieän Hieàn ñöôïc hoûa taùng xong. Phaät duøng söùc oai thaàn cuûa aùnh saùng, khieán löûa töï dieät taét. Trong khoaûnh khaéc, baàu trôøi rôi tuyeát nhoû, töï nhieân trong laønh, thaâu saïch cuûi dö, laøm saïch ñaát nôi hoûa taùng. Trong löûa sinh ra moät Ñoàng töû ñöùng vöõng vaøng.

Ñöùc Theá Toân baûo chuùng hoäi vaø Ñoàng töû Thoï Maïng:

–Caùc oâng laø ngöôøi coù loøng tin chaân chaùnh, chôù hoïc theo söï cuoàng loaïn khaùc thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo, phaûi neân ñöùng vöõng trong suy nghó chaân chaùnh.

Ñoàng töû Thoï Maïng baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con sinh trong doøng vua, cuõng laø doøng vua laâu ñôøi, thaân con thanh tònh, nhö höông thôm ngöu ñaàu Chieân-ñaøn. Con thaät khoâng bieát nhöõng vieäc cuoàng loaïn khaùc thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân laïi baûo Tröôûng giaû Thieän Hieàn:

–Ñoàng töû naøy laø con oâng, oâng neân ñem veà giöõ gìn, nuoâi döôõng.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn kia coøn mang naëng nhöõng quan nieäm xaáu aùc, khoâng thöïc haønh chaùnh ñaïo. Luùc ñoù laïi leùn nhìn ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø.

Ngoaïi ñaïo noùi:

–Tröôûng giaû Thieän Hieàn! OÂng neân suy xeùt, Ñoàng töû naøy laø di vaät trong löûa coøn soùt laïi, raát xui xeûo. Tuy löûa khoâng ñoát, nhöng töôùng sao toát ñöôïc? Neáu ñem veà ôû vôùi oâng, gia ñình oâng seõ bò hö hoaïi, laïi khoâng hôïp vôùi maïng cuûa oâng, seõ gaây nhieàu toån haïi, muoán laøm vieäc gì ñeàu khoâng ñöôïc thuaän lôïi, sau seõ hoái haän.

Tröôûng giaû nghe ngoaïi ñaïo noùi vaäy, neân khoâng baèng loøng nhaän Ñoàng töû.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo vua Taàn-baø-sa-la:

–Ñaïi vöông! OÂng neân mang Ñoàng töû naøy veà cung nuoâi döôõng.

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

Vua Taàn-baø-sa-la vaâng lôøi Phaät daïy, voäi vaøng ñöùng daäy, khom ngöôøi xuoáng, ñöa hai tay boàng Ñoàng töû, nhìn khaép ñöùa beù, roài baïch Phaät:

–Con vaâng lôøi Phaät daïy, ñem Ñoàng töû veà cung, nhöng ñaët teân Ñoàng töû laø gì? Xin Phaät Theá Toân ñaët cho.

Phaät baûo:

–Ñaïi vöông! Ñoàng töû naøy ñöôïc sinh töø trong löûa, neân ñaët teân laø Hoûa Quang Minh.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân ôû trong ñaïi chuùng, ñem Ñoàng töû giao phoù cho vua Taàn-baø-sa-la, laïi quan saùt kyõ ñeå bieát vua Taàn-baø-sa-la vaø chuùng hoäi, roài tuøy theo caên taùnh, sôû thích cuûa hoï maø giaûng noùi phaùp.

Caùc chuùng hoäi naøy ñöôïc nghe phaùp roài, coù hôn traêm ngöôøi phaùt khôûi loøng tin chaân thaät trong saïch, cao toät. Coù ngöôøi chöùng quaû Tu- ñaø-hoaøn, coù ngöôøi chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù ngöôøi chöùng quaû A-na- haøm, coù ngöôøi chöùng quaû A-la-haùn, coù ngöôøi ñaït ñeán caên laønh cuûa noaõn vò, coù ngöôøi ñaït ñeán caên laønh cuûa ñaûnh vò, coù ngöôøi ñaït ñeán caên laønh cuûa nhaãn vò, coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà Thanh vaên, coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà Duyeân giaùc, coù ngöôøi phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, coù ngöôøi phaùt taâm quy y thaâu nhaän, coù ngöôøi phaùt taâm thoï trì giôùi luaät.

Vôùi chuùng hoäi nhö vaäy, Phaät ñeàu ñem söùc cuûa coâng ñöùc vaø chaùnh phaùp laøm chuùng ñöôïc hoøa hôïp, tuøy theo choã thích öùng ñeàu ñöôïc lôïi ích.

Khi aáy, vua Taàn-baø-sa-la rôøi khoûi hoäi Phaät, ñem Ñoàng töû trôû veà cung vua. Ñaïi vöông trieäu taäp taùm cung taàn laøm taùm ngöôøi meï:

Hai ngöôøi laøm döôõng maãu ñeå nuoâi döôõng. Hai ngöôøi laøm nhuõ maãu lo vieäc cho buù môùm. Hai ngöôøi laøm tònh maãu ñeå taém giaët.

Hai ngöôøi laøm hyù maãu, ñeå laøm baïn hoïc taäp vaø vui chôi.

Ñaïi vöông sai taùm baø meï laøm nhö vaäy roài giao Ñoàng töû cho hoï nuoâi, töø luùc coøn buù môùm cho ñeán tröôûng thaønh. Luùc aên, luùc buù vaø caùc vieäc laøm khaùc, suoát caû ngaøy ñeâm aân caàn, nuoâi döôõng, voã veà, thöông yeâu, khoâng ñeå thieáu soùt. Daàn ñeán khi tröôûng thaønh, gioáng nhö moät hoa sen ñeïp töø trong ao trong saïch moïc leân, luoân luoân ñöôïc thöông yeâu, giöõ gìn nhö vaäy cho ñeán sau naøy.

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

Ñoàng töû Quang Minh coù moät ngöôøi caäu hoï, ñem cuûa caûi ñi ra ngoaøi buoân baùn ñaõ laâu, traûi qua nhieàu naêm nay chöa quay trôû veà. Boãng moät böõa noï, nghe ngöôøi ngoaøi noùi: “Em gaùi oâng mang thai, Phaät ñaõ thoï kyù, chaéc chaén seõ sinh con trai. Sau khi sinh roài, gia ñình giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi, sau ñoù xuaát gia hoïc ñaïo trong phaùp cuûa Phaät, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn.”

Ngöôøi anh nghe noùi nhö vaäy, lieàn thaâu goùp cuûa caûi buoân baùn, mang vaùc laën loäi töø xa trôû veà nhaø mình. Veà ñeán nhaø, bieát em ñaõ cheát, neân keâu buoàn khoùc loùc. Töï nghó: “Luùc tröôùc, ôû ngoaøi ñaõ nghe Phaät thoï kyù, em ta chaéc chaén sinh con trai, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la- haùn. Nay em ta ñaõ cheát, lôøi Phaät noùi laø khoâng thaät. Chaúng leõ Phaät Theá Toân cuõng noùi doái hay sao?”

Nghó vaäy roài, tìm ñeán nhaø haøng xoùm hoûi han vieäc aáy. Hoûi:

–Toâi ñi buoân baùn xa môùi veà. Tröôùc ñaõ nghe ngöôøi noùi: Em toâi mang thai, Phaät ñaõ thoï kyù, chaéc chaén seõ sinh con trai. Sau khi sinh roài, gia ñình giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi, sau ñoù xuaát gia hoïc ñaïo trong phaùp cuûa Phaät, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn. Toâi nghe noùi vaäy, vui möøng voäi trôû veà. Kòp veà ñeán nhaø thì em toâi ñaõ cheát. Lôøi Phaät noùi vaäy coù phaûi laø giaû doái hay khoâng?

Ngöôøi laøng xoùm vì ngöôøi caäu hoï cuûa Ñoàng töû Quang Minh maø noùi keä:

*Traêng, sao coù döôùi ñaát Nuùi, ñaù bay leân khoâng Bieån lôùn coù theå khoâ*

*Lôøi Phaät thaät, khoâng doái.*

Ngöôøi laøng xoùm noùi keä roài, laïi baûo vôùi ngöôøi caäu hoï:

–Lôøi Theá Toân noùi thaät, khoâng giaû doái, nhöng em oâng ñaõ cheát laø coù nguyeân nhaân. Tröôûng giaû Thieän Hieàn tin theo lôøi ngoaïi ñaïo, neân taïo nghieäp gieát haïi. Do nguyeân nhaân gieát haïi maø em oâng cheát. Ñoàng töû Quang Minh coù oai ñöùc lôùn, löûa khoâng theå ñoát chaùy, ngöôøi sinh ra töø trong hoa sen. Nay vua Taàn-baø-sa-la ñang nuoâi döôõng trong cung.

Ngöôøi laøng xoùm keå laïi ñaày ñuû vieäc aáy cho ngöôøi caäu.

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

Ngöôøi caäu nghe roài, trôû veà nhaø, noùi vôùi Tröôûng giaû Thieän Hieàn:

–Vieäc Tröôûng giaû laøm laø khoâng theo phaùp lyù. Em gaùi toâi laøm sao cheát, toâi ñaõ bieát roõ. Em toâi mang thai, oâng saép baøy möu keá, sinh saûn khoâng troøn. Nguyeân nhaân oâng duøng ñieàu xaáu aùc, tin theo ngoaïi ñaïo, gieát haïi em toâi. Ñoàng töû Quang Minh coù oai ñöùc lôùn, sinh ra töø trong hoa sen, löûa khoâng theå ñoát chaùy, nay ñang ôû trong cung vua. Vieäc naøy thaät phi lyù. Ngaøy nay, oâng haõy mau ñeán cung vua xin ñem Ñoàng töû veà thì vieäc naøy toát, neáu khoâng laøm ñöôïc vaäy, aét toâi cuøng oâng seõ khoâng coøn hoøa thuaän. Toâi seõ ñem tro traéng ñi raûi nôi caùc ngaû tö ñöôøng vaø khaép choán, laøm cho traéng ñaát, khieán moïi ngöôøi sôï haõi, roài toâi xöôùng leân: “Tröôûng giaû Thieän Hieàn gieát haïi ngöôøi nöõ. Em toâi tröôùc do nguyeân nhaân naøy neân bò gieát. Ñoàng töû Quang Minh nay ôû trong cung vua, nhaø vua nhö vaäy laø laøm vieäc khoâng lôïi ích.” Toâi seõ rao vieäc naøy khaép nôi. OÂng haõy töï tính toaùn, khoâng neân ñeå laïi söï xaáu hoå.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn nghe noùi xong, loøng sinh buoàn raàu, töï

mình suy nghó:

–Nhö anh noùi laø thaät, khoâng phaûi doái. Neáu thaät nhö vaäy, ta thaät xaáu hoå.

Nghó roài, lieàn ñeán cung vua. Ñeán roài, cung kính quyø laïy, ñem vieäc aáy taâu vua:

–Thöa ñaïi vöông! Toâi quaû thaät khoâng nghó kyõ, vua thaät laø cao toät. Neáu khoâng ñem ñöôïc Ñoàng töû Quang Minh veà, e vua bò cheâ bai. Xin vua cho toâi ñem Ñoàng töû naøy veà.

Vua noùi:

–Naøy Tröôûng giaû! Loøng ta voán khoâng muoán giöõ laáy Ñoàng töû naøy. Do Phaät Theá Toân giao phoù cho ta. Neáu khoâng phaûi Phaät baûo, ta giöõ laáy laøm gì? Neáu oâng muoán ñem Ñoàng töû naøy veà, neân ñi ñeán choã Phaät trình baøy ñaày ñuû vieäc aáy.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn lieàn ra khoûi cung vua, ñeán choã Phaät, roài

baïch:

–Con coù ngöôøi thaân töø xa veà, baûo con: Ñoàng töû Quang Minh ôû

nôi cung vua, trong ngaøy naøy phaûi mau ñem Ñoàng töû veà laø toát. Neáu khoâng, ngöôøi aáy khoâng hoøa thuaän vôùi con, seõ ñeán ngaû tö ñöôøng hoâ leân: “Tröôûng giaû Thieän Hieàn gieát haïi ngöôøi nöõ. Em toâi tröôùc do

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

nguyeân nhaân naøy maø cheát. Ñoàng töû Quang Minh nay ôû trong cung vua, luùc aáy vua cuõng khoâng laøm vieäc lôïi ích.” Con vì vieäc naøy neân ñaõ ñi ñeán cung vua xin laïi Ñoàng töû. Vua ñaùp: “Tröôùc kia do Phaät baûo ta ñem veà nuoâi döôõng.” Nay con ñeán ñaây xin Phaät baûo vua trao laïi Ñoàng töû cho con.

Ñöùc Theá Toân bieát vieäc aáy, xem xeùt bieát Tröôûng giaû Thieän Hieàn neáu khoâng ñöôïc Ñoàng töû naøy, trong loøng bò khoå naõo thuùc eùp, khoâng ñaït ñöôïc yù naøy chaéc chaén seõ noân huyeát maø cheát. Phaät vì loøng thöông roäng lôùn laøm vieäc cöùu giuùp, lieàn baûo Toân giaû A-nan:

–Naøy A-nan! OÂng coù theå ñeán cung vua Taàn-baø-sa-la noùi laïi nhö lôøi cuûa ta: “Phaät hoûi ñaïi vöông coù ñöôïc khoûe khoâng? Nay coù moät vieäc xin vua nghe lôøi Phaät daïy: Tröôûng giaû Thieän Hieàn ñeán xin laïi Ñoàng töû Quang Minh. Xin vua trao laïi cho. Neáu Tröôûng giaû Thieän Hieàn khoâng nhaän ñöôïc Ñoàng töû, loøng bò buoàn raàu thuùc eùp, yù naøy khoâng ñaït ñöôïc, chaéc chaén seõ noân huyeát maø cheát. Vua vì vieäc naøy, neân laøm theo lôøi Phaät daïy.”

Toân giaû A-nan vaâng theo söï chæ daïy cuûa Phaät, lieàn ñeán cung vua Taàn-baø-sa-la, gaëp vua, roài noùi nhö lôøi Phaät noùi:

–Phaät thaêm hoûi ñaïi vöông coù ñöôïc khoûe khoâng? Nay coù moät vieäc xin vua nghe lôøi Phaät daïy: Tröôûng giaû Thieän Hieàn ñeán xin laïi Ñoàng töû Quang Minh. Xin vua trao laïi cho. Neáu Tröôûng giaû Thieän Hieàn khoâng nhaän ñöôïc Ñoàng töû, loøng bò buoàn raàu thuùc eùp, yù naøy khoâng ñaït ñöôïc, chaéc chaén seõ noân huyeát maø cheát. Ñaïi vöông vì vieäc aáy, neân trao Ñoàng töû laïi cho hoï.

Baáy giôø, vua Taàn-baø-sa-la vaâng lôøi Phaät daïy, lieàn noùi:

–Toân giaû Ñaïi ñöùc! Xin trôû veà baïch Phaät giuùp con: Vua Taàn-baø- sa-la cuùi ñaàu döôùi chaân Theá Toân, kính lôøi thaêm hoûi Theá Toân, con xin vaâng theo lôøi Phaät daïy.

Toân giaû A-nan ra khoûi cung vua, trôû veà choã Phaät, baïch Phaät Theá Toân ñuùng nhö lôøi vua.

Luùc aáy, vua Taàn-baø-sa-la lieàn keâu Tröôûng giaû Thieän Hieàn ñeán, roài noùi:

–Naøy Thieän Hieàn! Ñoàng töû aáy ñöôïc nuoâi döôõng, giöõ gìn trong cung vua ñaõ laâu. Taùm baø meï chaêm soùc, buù môùm theo töøng luùc. Loøng ta thöông yeâu hôn laø cha con. Tuy nay ta vaâng lôøi Phaät, trao laïi cho

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

oâng, nhöng oâng cuõng seõ theo nhö taâm yù cuûa ta, moãi ngaøy ba laàn oâng ñöa Ñoàng töû vaøo cung, ta muoán gaëp noù.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn vaâng leänh vua, lieàn taâu:

–Toâi vaâng leänh vua, khoâng daùm laøm traùi. Moãi ngaøy ba laàn seõ ñöa ñeán cung vua.

Vua Taàn-baø-sa-la lieàn laáy caùc thöù baùu ñeïp, trang nghieâm, voøng trang söùc baèng ngaø voi, ñeå Ñoàng töû Quang Minh côõi voi baùu, cho rieâng moät ngöôøi haàu theo laøm baïn ñöa ñeán nhaø Tröôûng giaû Thieän Hieàn. Sau ñoù, moãi ngaøy ba laàn, Tröôûng giaû ñöa Ñoàng töû ñeán cung vua, vua töï mình xem kyõ, Ñoàng töû Quang Minh laøm vieäc gì ñeàu theo nhö phaùp lyù.

Cho ñeán sau naøy, Tröôûng giaû Thieän Hieàn qua ñôøi, Ñoàng töû Quang Minh laøm chuû nhaø, tieáp noái söï nghieäp, laïi chuyeân caàn, saùng suoát tin Phaät, tin Phaùp, tin Tyø-kheo Taêng; quy y Phaät, Phaùp, Taêng.

ÔÛ nôi naøy, tröôùc kia ngöôøi cha laø Tröôûng giaû Thieän Hieàn ñaõ taïo nghieäp gieát haïi, nay Tröôûng giaû Quang Minh vì cha tu laøm vieäc phöôùc. Trong nhaø luùc naøo cuõng coù ñaày ñuû boán thöù ñeå cuùng döôøng, haàu Taêng chuùng boán phöông. Cho ñeán vò lai, ñoái vôùi ngöôøi gom thu gìn giöõ kho taøng chaùnh phaùp cuûa Theá Toân, ngöôøi cao tuoåi ñöùng ñaàu trong caùc ñaïi Thanh vaên, cuõng luoân lo vieäc cung caáp, cuùng döôøng caùc thöù.

Tröôûng giaû Quang Minh ôû trong thaønh Vöông xaù, tu caùc phöôùc

nghieäp nhö vaäy, ñeàu vì cha maø laøm vieäc lôïi ích.

Baáy giôø, coù moät khaùch buoân, tröôùc laø baïn cuõ cuøng buoân baùn vôùi Thieän Hieàn, ôû phöông xa buoân baùn laâu chöa veà, nghó: Thieän Hieàn hoaøn toaøn khoâng laøm nghieäp thieän. Nay laïi nghe bieát oâng ta ñaõ cheát, coù con teân Quang Minh. Tröôûng giaû Quang Minh tin Phaät, Phaùp, Taêng, quy y Tam baûo, laøm vieäc ñuùng nhö lyù. Ngöôøi khaùch buoân nghe vieäc naøy roài nghó thöông Thieän Hieàn, vui möøng cho Tröôûng giaû Quang Minh, lieàn ñem höông toát ngöu ñaàu chieân-ñaøn, taïo ra caùi baùt lôùn chöùa ñaày vaät baùu, töø phöông xa sai ngöôøi ñem ñeán noùi:

–YÙ toâi mong maõi maõi laøm kyû nieäm ñeå nhôù khoâng queân.

Khi aáy, Tröôûng giaû Quang Minh lieàn ñem caâu thaàn chuù uûng hoä cho hoï. Caâu chuù aáy laø:

–Keá na töùc tö thaùc daï phöôïc, thaát thaùc daï phöôïc, yeát lyù ca thaùc

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

keá na phöôïc ngaät lyù heä haèng.

Ñoïc chuù naøy xong, laïi noùi:

–Baùt baùu naøy, hoaëc Sa-moân, hoaëc Baø-la-moân, hoaëc ngöôøi coù caùc thöù thaàn thoâng oai löïc lôùn seõ nhaän noù. Neáu ñöôïc nhö vaäy neân vui.

Chuù nguyeän roài, lieàn mang baùt aáy ra khoûi thaønh Vöông xaù. Tröôùc tieân troàng moät caây truï lôùn ôû beân traùi ñöôøng, roài trang söùc daây luïa, treân laïi treo chuoâng rung, ñeå caùi baùt ôû döôùi caây laøm daáu hieäu.

Baáy giôø coù caùc ngoaïi ñaïo, nhö thöôøng leä, vaøo luùc saùng sôùm, ñi ñeán soâng taém röûa, laàn löôït qua ñöôøng aáy, thaáy baùt baùu naøy lieàn hoûi Tröôûng giaû Quang Minh:

–Tröôûng giaû, oâng ñaët baùt ôû ñaây ñeå laøm gì?

Tröôûng giaû Quang Minh ñem nguyeân nhaân noùi laïi cho caùc ngoaïi ñaïo, caùc ngoaïi ñaïo noùi:

–Caùc vò Sa-moân Thích töû thanh tònh, coù theå nhaän laõnh baùt naøy, ngöôøi khoâng naêng löïc khoâng theå nhaän ñöôïc.

Ngoaïi ñaïo noùi roài, theo ñöôøng mình maø ñi.

Sau ñoù coù caùc chuùng Tyø-kheo Ñaïi ñöùc cao tuoåi, mang baùt ñi khaát thöïc, vaøo thaønh Vöông xaù, thaáy beân traùi ñöôøng coù baùt baùu aáy, môùi hoûi Tröôûng giaû Quang Minh:

–OÂng ñeå baùt ôû ñaây laøm gì?

Tröôûng giaû Quang Minh cuõng ñem nguyeân nhaân traû lôøi nhö tröôùc.

Caùc Tyø-kheo noùi:

–Tröôûng giaû, baùt baùu naøy chuùng toâi khoâng theå nhaän, neân ñem daâng leân Phaät ñeå theâm lôùn lôïi laønh, dieät caùc toäi nhô.

Caùc Tyø-kheo noùi vaäy xong, theo ñöôøng mình maø ñi.



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