KINH NHAÂN DUYEÂN QUANG MINH ÑOÀNG TÖÛ

**QUYEÅN 4**

Baáy giôø, Tröôûng giaû Quang Minh laøm caùc vieäc töø thieän ban phaùt nhöõng lôïi laïc vôùi moïi ngöôøi, nhöng khoâng cho caùc ngöôøi thaân thuoäc bieát, laøm xong vieäc, oâng aâm thaàm ñeán choã Phaät. Ñeán roài, ñaàu maët saùt ñaát leã chaân Theá Toân vaø baïch:

–Xin Phaät Theá Toân ban cho con ñöôïc lôïi laønh. Con muoán xuaát gia, ôû trong phaùp Phaät, thoï ñaày ñuû giôùi, laøm Tyø-kheo, tònh tu phaïm haïnh. Xin Phaät môû loøng thöông lôùn thaâu nhaän con.

Phaät baûo:

–Laønh thay! Haõy ñeán trong phaùp cuûa ta vaø sieâng tu phaïm haïnh.

Phaät vöøa noùi xong, raâu toùc Tröôûng giaû Quang Minh töï nhieân ruïng, thaønh töôùng Tyø-kheo, thaân ñaép y Taêng-giaø-leâ, böng bình baùt.

Qua baûy ngaøy ñeâm, taâm ôû trong söï suy nghó chaân chaùnh saùng suoát tu phaïm haïnh vaø nhöõng pheùp taéc oai nghi nhö ngöôøi traêm tuoåi haï.

Phaät ñem y Taêng-giaø-leâ che treân ñænh ñaàu Tyø-kheo Quang Minh, caùc caên ñeàu vaéng laëng, moät loøng ôû trong chaùnh phaùp.

Baáy giôø, trong hö khoâng coù tieáng khen ngôïi:

–ÔÛ vaøo thôøi coù Phaät, Tyø-kheo Quang Minh troøn ñaày yù nguyeän, laïi phaùt sinh yù chí maïnh meõ chaéc chaén, xem xeùt naêm ñöôøng sinh töû luaân hoài, xoay vaàn chuyeån ñoäng khoâng luùc naøo ngöøng. Caùc nghieäp cuûa chuùng sinh moãi loaøi khaùc nhau, hieän roõ trong söï soáng cheát. Chæ coù chaùnh phaùp cuûa Phaät môùi coù theå giaûi thoaùt.

Quan saùt vaäy roài thaáy phaùp boán Ñeá, hieåu roõ sinh töû, xa lìa töôûng tham aùi cuûa ba coõi. Xem caùc vaät baùu vaøng roøng cuõng nhö ñaát buøn, döùt caùc phieàn naõo, chöùng quaû A-la-haùn, ñeàu ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng cao toät khoâng ai baèng, bay ñi treân hö khoâng töï taïi nhö yù.

Taát caû tieáng khen vaø lôïi döôõng ôû ñôøi khoâng tham ñaém. Chö Thieân, Thích, Phaïm ñeàu ñeán cuùng döôøng.

Khi aáy, caùc chuùng Tyø-kheo trong hoäi thaáy söï vieäc naøy sinh loøng nghi ngôø, cuøng baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Tyø-kheo Quang Minh naøy vì nhaân duyeân gì khi chöa xuaát gia, ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng ñöôïc phöôùc trôøi. Vaøo trong phaùp Phaät, vöøa môùi xuaát gia lieàn tröø taát caû phieàn naõo, chöùng A- la-haùn?

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Tyø-kheo Quang Minh naøy ñôøi tröôùc caên laønh ñaõ thuaàn thuïc, ñaõ ñöôïc lôïi ích, chaéc chaén nhö vaäy. Cho neân Tyø-kheo Quang Minh vì duyeân thieän ñoù maø ñöôïc quaû nhö theá.

Caùc Tyø-kheo neân bieát! Caùc quaû baùo cuûa nghieäp ñeàu do nguyeân nhaân töï mình laøm ra, khoâng phaûi ñöôïc thaønh töïu do ñòa giôùi beân ngoaøi, cuõng khoâng phaûi do ñaát, nöôùc, gioù, löûa, khoâng phaûi ñöôïc thaønh töïu do caùc uaån, xöù, giôùi. Thieän hay aùc ñeàu do nghieäp cuûa chính mình maø nhaän laáy quaû baùo.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vì caùc Tyø-kheo noùi keä khen ngôïi:

*Taát caû chuùng sinh ñaõ taïo nghieäp Traûi qua traêm kieáp cuõng khoâng maát Ñeán moät luùc nhaân duyeân hoøa hôïp Seõ theo ñoù nhaän laáy quaû baùo.*

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng laéng nghe! Tyø-kheo Quang Minh do nhaân duyeân nôi ñôøi quaù khöù, caùch ñaây chín möôi moát kieáp, coù Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø- baø-thi goàm ñuû möôøi toân hieäu: Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät ñoù cuøng vôùi saùu traêm hai möôi vaïn chuùng Tyø-kheo ñi khaép trong thaønh cuûa nöôùc lôùn Maõn-ñoä-ma-ñeå, roài ôû laïi moät nôi.

Vua cuûa nöôùc aáy teân laø Maõn-ñoä-ma, raát tin chaùnh phaùp, duøng chaùnh phaùp trò nöôùc. Ñaát nöôùc roäng lôùn, daân chuùng huøng maïnh, giaøu coù, an oån, khoâng coù caùc naïn beänh khoå, ñoùi khaùt, cuõng khoâng coù chieán tranh oaùn haïi, troäm caép, sôï haõi. Muoân daân hoøa thuaän, ñaày ñuû

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

töôùng thieän.

Trong thaønh aáy, coù moät Tröôûng giaû teân laø Tích Taøi, tin töôûng chaùnh phaùp. Nhaø giaøu coù, cuûa baùu voâ löôïng, ngang baèng Thieân vöông Tyø-sa-moân. Baáy giôø, Tröôûng giaû bieát Nhö Lai Tyø-baø-thi vaø chuùng Tyø-kheo ñaõ ñeán trong thaønh, lieàn nghó: “Ta muoán môøi Phaät vaø chuùng Tyø-kheo ñeå cuùng döôøng caùc thöùc aên uoáng vaø nhaø ôû trong ba thaùng.” Nghó xong lieàn ñeán choã Phaät, ñaàu maët laøm leã döôùi chaân Phaät, lui ra ngoài qua moät beân.

Phaät Tyø-baø-thi lieàn tuøy theo yù Tröôûng giaû chæ daïy phaùp thieän lôïi, giaûng noùi caùc ñieàu quan troïng.

Tröôûng giaû Tích Taøi nghe chaùnh phaùp roài, töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa y phuïc ngay ngaén, chaép tay höôùng veà Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân! Nay con thænh môøi Phaät vaø chuùng Tyø-kheo ñeán nhaø con. Con xin cuùng döôøng trong ba thaùng caùc thöùc aên uoáng vaø nhaø ôû. Taát caû caùc nhu caàu ñeàu cung caáp ñaày ñuû. Xin Phaät môû loøng thöông nhaän lôøi con thænh môøi.

Phaät Tyø-baø-thi im laëng.

Tröôûng giaû Tích Taøi thaáy Phaät im laëng, bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi, loøng raát vui möøng, ñaàu maët leã saùt chaân Phaät, ra khoûi hoäi Phaät, trôû veà nhaø mình.

Luùc aáy, vua Maõn-ñoä-ma nghe Phaät Tyø-baø-thi vaø saùu traêm hai möôi vaïn chuùng Tyø-kheo ñeán thaønh cuûa nöôùc mình, lieàn nghó: “Nay ta seõ thænh môøi Phaät vaø chuùng Tyø-kheo veà trong cung ñeå cuùng döôøng caùc thöùc aên uoáng vaø nhaø ôû an cö trong ba thaùng. Taát caû nhu caàu seõ tuøy theo maø cung caáp ñuû.” Nghó xong, cuøng quan haàu thaân caän ñeán nôi Phaät. Ñeán roài, ñaàu maët leã saùt chaân Phaät, roài lui xuoáng ngoài moät beân.

Luùc aáy, Phaät tuøy theo yù muoán, chæ daïy thieän lôïi, giaûng phaùp chính yeáu. Vua nghe roài, töø choã ngoài ñöùng daäy, chaép tay höôùng veà Phaät, baïch:

–Baïch Theá Toân! Nay con thænh Phaät vaø chuùng Tyø-kheo ñeán trong cung. Con xin cuùng döôøng thöùc aên uoáng trong ba thaùng an cö. Taát caû nhu caàu aên uoáng, y phuïc, thuoác thang, giöôøng naèm, tuøy theo ñoù maø cung caáp cuùng döôøng ñaày ñuû. Xin Phaät môû loøng laønh thöông xoùt nhaän lôøi con thænh môøi.

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

Phaät baûo:

–Naøy ñaïi vöông! Ta ñaõ nhaän lôøi thænh môøi cuûa Tröôûng giaû Tích Taøi tröôùc roài.

Vua thöa:

–Xin Phaät ñeán cung, con xin cuùng döôøng thöùc aên uoáng. Con seõ ra leänh cho Tröôûng giaû Tích Taøi.

Phaät baûo:

–Ñaïi vöông! Theo phaùp thì khoâng neân laøm traùi lôøi ñaõ thænh môøi tröôùc.

Vua Maõn-ñoä-ma ñaàu maët leã saùt chaân Phaät Tyø-baø-thi, roài töø hoäi Phaät trôû veà cung, roài sai söù ñeán nhaø Tröôûng giaû Tích Taøi, truyeàn leänh vua:

–OÂng neân bieát! Vua ñaõ thænh Phaät Tyø-baø-thi vaø chuùng Tyø-kheo tröôùc. OÂng coù theå laøm thöùc aên cuùng döôøng vaøo moät ngaøy khaùc.

Tröôûng giaû Tích Taøi noùi vôùi söù giaû:

–Xin vua xoùt thöông, toâi ñaõ thænh môøi Phaät vaø chuùng Tyø-kheo tröôùc.

Söù giaû trôû veà taâu vua. Vua laïi sai söù ñeán noùi vôùi Tröôûng giaû:

–Nay oâng ôû trong nöôùc ta, theo lyù thì neân ñeå cho ta thænh Phaät

tröôùc.

Tröôûng giaû noùi vôùi söù giaû:

–Neáu ñaïi vöông noùi ôû trong nöôùc vua, vua phaûi ñöôïc thænh tröôùc, veà lyù thaät khoâng ñuùng. Xin vua chôù neân gaây trôû ngaïi.

Söù giaû trôû veà taâu laïi nhö vaäy. Vua laïi sai söù giaû noùi vôùi Tröôûng

giaû:

–Neân bieát! Giaû nhö ngöôi coù thænh roài, ta cuõng khoâng gaây trôû

ngaïi. Nhöng neáu ngöôi coù theå laøm thöùc aên thôm ngon, Phaät seõ töï ñeán.

Tröôûng giaû Tích Taøi nghe noùi, lieàn ngay ñeâm aáy, duøng cuûi thôm ñeå ñoát naáu laøm ra caùc thöù thöùc aên uoáng saïch seõ, muøi vò thôm ngon. Vua Maõn-ñoä-ma ôû trong cung cuõng laøm caùc thöùc aên uoáng.

Ñeán saùng sôùm ngaøy hoâm sau, trong nhaø Tröôûng giaû ñaõ traûi baøy giöôøng toøa trang nghieâm toát ñeïp vaø nhöõng bình nöôùc saïch. Saép xeáp xong roài, sai ngöôøi ñeán choã Phaät, baïch vôùi Phaät:

–Thöùc aên uoáng ñaõ laøm xong, giôø aên cuõng ñaõ ñeán. Xin Phaät ñeán

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

döï. Nay ñaõ ñuùng luùc.

Baáy giôø, Phaät Tyø-baø-thi cuøng chuùng Tyø-kheo ñuùng giôø, ñaép y, böng bình baùt ñeán nhaø Tröôûng giaû Tích Taøi, nhaän söï cuùng döôøng.

Ñeán nôi, tröôùc tieân Phaät röûa chaân, roài ngoài treân toøa toát ñeïp nhaát. Caùc chuùng Tyø-kheo moãi ngöôøi cuõng ñeàu röûa chaân, ngoài theo thöù töï. Tröôûng giaû Tích Taøi chaép tay cung kính, leã saùt chaân Phaät. Leã roài, töï böng thöùc aên thôm ngon daâng leân Phaät Theá Toân vaø laàn löôït daâng ñeán caùc Tyø-kheo.

Phaät vaø chuùng Tyø-kheo aên xong, thaâu laáy y baùt, röûa tay saïch seõ, laàn löôït ngoài yeân laëng. Tröôûng giaû Tích Taøi cuõng ngoài cung kính ôû tröôùc Phaät, laéng nghe Phaät noùi phaùp.

Khi ñoù, Phaät Tyø-baø-thi tuøy theo khaû naêng cuûa Tröôûng giaû Tích Taøi, chæ daïy lôïi haønh, giaûng noùi phaùp chính yeáu. Tröôûng giaû nghe phaùp roài raát vui möøng, ñaûnh leã saùt chaân Phaät. Tröôûng giaû Tích Taøi cuùng döôøng xong roài, Phaät ra khoûi nhaø oâng aáy.

Luùc naøy, vua Maõn-ñoä-ma coøn ôû trong cung laøm thöùc aên uoáng, muoán cho hôn Tröôûng giaû. Vua baûo caän thaàn:

–ÔÛ trong cung ta, quyeán thuoäc phi taàn raát ñoâng. Ngöôøi naøo laøm thöùc aên thôm ngon haûo haïng hôn Tröôûng giaû Tích Taøi?

Caän thaàn taâu:

–Ñaïi vöông phaûi caám caùc ngöôøi baùn cuûi. Tröôûng giaû seõ khoâng coù cuûi ñeå naáu ñöôïc thöùc aên ngon cuùng döôøng Phaät.

Vua y nhö lôøi noùi, ra leänh caám baùn cuûi. Neáu ngöôøi naøo coá baùn seõ bò ñuoåi ra khoûi nöôùc.

Tröôûng giaû Tích Taøi nghe coù leänh caám baùn cuûi, sinh loøng töùc giaän, noùi:

–Trong nhaø cuûa ta ñaõ coù goã thôm, coøn caàn gì cuûi, ñeå ñoát thaân mình sao?

Tröôûng giaû ôû nhaø, laáy goã höông vaø duøng daàu thôm ñoát naáu laøm thöùc aên. Muøi thôm aáy toûa khaép trong thaønh lôùn.

Vua Maõn-ñoä-ma nghe muøi thôm naøy, hoûi caän thaàn:

–Muøi thôm naøy töø nôi naøo bay ñeán? Caän thaàn thöa:

–Muøi thôm naøy töø nhaø cuûa Tröôûng giaû Tích Taøi, oâng aáy ñem goã thôm ñoát naáu laøm thöùc aên uoáng neân caùc muøi thôm aáy bay ñeán nôi

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

naøy.

Vua nghe noùi theá, bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi thænh môøi vaø ñaõ ñeán

nhaø cuûa Tröôûng giaû, lieàn buoàn raàu baûo vôùi caän thaàn:

–Trong cung cuûa ta sao khoâng coù goã thôm? Caän thaàn taâu:

–Ngoaøi chôï khoâng coù goã thôm, laøm sao oâng ta coù ñöôïc? Ñaïi vöông neân bieát! Tröôûng giaû Tích Taøi nhaø tuy giaøu coù nhöng khoâng coù con, sau khi qua ñôøi seõ khoâng coù ngöôøi noái nghieäp, moïi thöù hieän coù ôû ñaáy seõ thuoäc veà ñaïi vöông.

Vua Maõn-ñoä-ma duø nghe noùi vaäy nhöng cuõng khoâng vui. Caän thaàn taâu:

–Ñaïi vöông ñöøng neân buoàn raàu. Ngöôøi neân thænh môøi Phaät ñeå cuùng döôøng vaøo ngaøy khaùc nhö ñaõ muoán. Thaàn seõ coù caùch laøm hôn Tröôûng giaû kia.

Khi caän thaàn noùi vaäy roài, vua lieàn ra leänh nhöõng ngöôøi ôû trong thaønh Maõn-ñoä-ma-ñeå, phaûi doïn saïch heát taát caû caùt, ñaù, soûi vaø caùc vaät dô nhôùp, duøng nöôùc thôm Chieân-ñaøn raûy cho thôm, ñoát caùc höông thôm, ñem caùc ñoà quyù baùu, chaân chaâu treo khaép nôi, troàng caùc côø phöôùn, raûi ñuû caùc loaïi hoa, taát caû gioáng nhö vöôøn Hoan hyû ôû coõi trôøi khoâng khaùc, luoân trong saùng, trang nghieâm ñaày ñuû caùc baùu. Trang trí toøa ngoài raát roäng lôùn, baèng ñuû caùc thöù baùu toát, ñaày ñuû caùc thöùc aên muøi thôm ngon thöôïng haïng, höông saéc trong saïch, muøi vò ngon nhö muøi vò toâ-ñaø ôû coõi trôøi. Thöùc aên nhö vaäy ñaùng neân cuùng döôøng ba coõi trung toân.

Saép ñaët xong roài, caùc caän thaàn taâu:

–Thaønh lôùn naøy trong ngoaøi ñeàu saïch seõ, caùc thöù ñeàu trang nghieâm. Thöùc aên haûo haïng ñeàu ñaõ laøm xong. Xin vua thænh môøi Phaät veà ñeå cuùng döôøng.

Vua Maõn-ñoä-ma thaáy vieäc naøy loøng raát vui möøng, beøn sai söù giaû ñeán choã Phaät Tyø-baø-thi, baïch vôùi Phaät:

–Xin Phaät ñeán döï böõa côm ñaõ laøm xong. Nay laø ñuùng luùc.

Baáy giôø, Phaät Tyø-baø-thi vaø chuùng Tyø-kheo ñaép y, böng bình baùt ñeán cung vua Maõn-ñoä-ma nhaän söï cuùng döôøng.

Ñeán nôi, tröôùc tieân Phaät röûa chaân, ngoài treân toøa toát nhaát vaø cao ñeïp nhaát. Caùc chuùng Tyø-kheo cuõng röûa chaân, ngoài theo thöù töï.

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

Vua Maõn-ñoä-ma böng bình baùu an laønh, töø Phaät trôû xuoáng, daâng nöôùc röûa ñeàu khaép. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, coù roàng an laønh ñöùng giöõa hö khoâng, caàm traêm caùi loïng che treân ñænh ñaàu Phaät Theá Toân vaø caùc Tyø-kheo. Ñaïi phu nhaân cuûa vua caàm quaït laøm baèng caùc thöù vaøng, chaâu baùu trang nghieâm toát ñeïp ñöùng haàu moät beân Phaät.

Caùc cung taàn khaùc cuõng caàm quaït baùu, ñöùng haàu beân caùc Tyø-

kheo.

Vua Maõn-ñoä-ma laøm leã döôùi chaân Phaät. Leã roài, böng thöùc aên

thôm ngon haûo haïng, kính daâng Theá Toân, sau ñoù daâng ñeán caùc Tyø- kheo.

Khi aáy, Tröôûng giaû Tích Taøi bieát Phaät cuõng ñeán nôi vua Maõn- ñoä-ma môøi thænh. OÂng lieàn sai ngöôøi ñeán ñoù, leùn xem caùc vieäc ñöôïc xeáp baøy, caùc thöùc aên uoáng ngon dôû ra sao.

Ngöôøi naøy ñeán choã vua, thaáy heát caùc vieäc ñeïp ñeõ laï kyø nhö vaäy neân queân, ôû laïi khoâng veà.

Tröôûng giaû sai theâm ngöôøi thöù hai ñi, cuõng laïi khoâng veà. Cuoái cuøng Tröôûng giaû töï ñi ñeán nôi aáy.

Ñeán nôi, thaáy caùc vieäc cuùng döôøng thaät ñaày ñuû, beøn nghó: “Trong cung vua ñöôïc saép ñaët nhö vaäy, khoâng bieát laø do ngöôøi naøo laøm? Nhaø ta khoâng coù ngöôøi naøo laøm ñöôïc nhö vaäy.”

Nghó roài, trôû veà nhaø mình, noùi vôùi ngöôøi giöõ kho:

–OÂng coù theå laáy vaøng baïc, chaâu baùu treo ôû treân cöûa, coù ngöôøi ñeán caàu xin gì thì cho, khoâng caàn daãn vaøo ñaây, ta khoâng muoán gaëp.

Tröôûng giaû Tích Taøi noùi xong, vaøo nhaø, ngoài yeân moät choã, öu saàu buoàn baõ. Baáy giôø, Thieân chuû Ñeá Thích duøng Thieân nhaõn quan saùt, thaáy vieäc naøy roài nghó: “Trong coõi naøy, Tröôûng giaû Tích Taøi laø ngöôøi ñaõ boá thí cuùng döôøng Phaät Tyø-baø-thi, laø thí chuû ñöùng haøng ñaàu, coù loøng tin trong saùng. Ta neân bieán thaân mình ñeå giuùp ñôõ oâng aáy.”

Nghó roài, Thieân chuû Ñeá Thích aån thaân hieän ra töôùng Baø-la-moân, ñeán choã cuûa Tröôûng giaû Tích Taøi noùi vôùi ngöôøi giöõ cöûa:

–OÂng vaøo nhaø baùo vôùi Tröôûng giaû: Coù Baø-la-moân, doøng Kieàu- thi-ca ñang ôû ngoaøi cöûa, muoán gaëp Tröôûng giaû.

Ngöôøi giöõ cöûa noùi:

–Tröôûng giaû ñaõ daën: “Neáu coù ngöôøi ñeán xin, caàn gì thì cho, khoâng neân daãn vaøo.” OÂng laø Baø-la-moân, neáu muoán gì, neân laáy ñi,

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

sao laïi ñoøi gaëp Tröôûng giaû?

Baø-la-moân noùi:

–Ta khoâng xin caùc thöù ñoà vaät, chæ muoán xin gaëp Tröôûng giaû.

OÂng neân vì toâi mau vaøo baùo roõ. Ngöôøi giöõ cöûa vaøo thöa:

–Coù moät ngöôøi Baø-la-moân doøng Kieàu-thi-ca ñang ôû ngoaøi cöûa, muoán gaëp Tröôûng giaû.

Tröôûng giaû baûo:

–Ngöôi coù theå noùi vôùi Baø-la-moân: Neáu coù xin gì neân laáy ñi, sao laïi ñoøi gaëp ta?

Ngöôøi giöõ cöûa ra noùi laïi nhö vaäy. Baø-la-moân laïi noùi:

–Ta khoâng xin gì. Chæ muoán ñöôïc gaëp Tröôûng giaû.

Ngöôøi giöõ cöûa laïi vaøo thöa Tröôûng giaû. Tröôûng giaû ñoàng yù cho ngöôøi aáy vaøo gaëp.

Baø-la-moân vaøo roài, noùi vôùi Tröôûng giaû:

–Vì sao oâng buoàn raàu khoâng vui? Coù ñieàu gì lo aâu phaûi khoâng? Luùc ñoù, Tröôûng giaû noùi keä:

*Ta khoâng noùi vieäc buoàn Noùi cuõng khoâng theå thoaùt Neáu laøm ta thoaùt ñöôïc Ta seõ noùi vôùi oâng.*

Baø-la-moân noùi:

–OÂng haõy noùi roõ nguyeân nhaân buoàn raàu, toâi seõ giaûi toûa vieäc aáy cho oâng.

Tröôûng giaû Tích Taøi noùi heát nguyeân nhaân roài, Thieân chuû Ñeá Thích lieàn thaâu töôùng Baø-la-moân, hieän trôû laïi thaân cuûa mình, noùi vôùi Tröôûng giaû:

–Toâi laø Thieân chuû Ñeá Thích. Toâi seõ sai Thieân töû Tyø-thuû-yeát-ma ñeán giuùp cho oâng laøm thöùc aên thôm ngon ñeå cuùng döôøng Phaät.

Noùi roài, aån veà cung trôøi, truyeàn leänh cho Thieân töû Tyø-thuû-yeát-

ma:

–OÂng ñeán nhaø cuûa Tröôûng giaû Tích Taøi bí maät giuùp laøm thöùc aên

cuùng döôøng Phaät, khoâng phaûi laø toát sao?

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

Thieân töû vaâng leänh Thieân chuû Ñeá Thích, duøng thaàn löïc xuoáng giuùp ñôõ cho Tröôûng giaû. Duøng söùc thaàn thoâng bieán thaønh roäng lôùn, laøm cho thaûy ñeàu trong saùng, xeáp baøy caùc thöù vaät duïng chaâu baùu thaät trang nghieâm toát ñeïp, nhö caûnh ôû coõi trôøi. Toøa baùu gioáng coõi trôøi, thöùc aên ngon coõi trôøi thaûy ñeàu ñaày ñuû. Coù vua roàng AÙi-la-phöôïc-noã ñöùng trong hö khoâng caàm traêm loïng che treân ñænh ñaàu Phaät.

Caùc roàng an laønh, moãi con caàm moät caùi loïng che treân ñænh ñaàu caùc Tyø-kheo. Coù ñoàng nöõ coõi trôøi caàm quaït baèng vaøng baùu trang nghieâm cao toät ñöùng haàu beân Ñöùc Phaät. Caùc Thieân nöõ khaùc cuõng caàm quaït baùu ñöùng beân caùc Tyø-kheo.

Baáy giôø, Tröôûng giaû Tích Taøi böng caùc thöùc aên thôm ngon cung kính daâng leân Phaät vaø chuùng Tyø-kheo.

Luùc aáy, vua Maõn-ñoä-ma baûo söù giaû:

–OÂng ñeán nhaø Tröôûng giaû Tích Taøi, leùn xem nhaø aáy xeáp baøy thöùc aên vaø caùc thöù trang nghieâm ra sao?

Söù giaû vaâng leänh, ñeán nhaø Tröôûng giaû, thaáy heát caùc vieäc trang nghieâm, xem xong queân trôû veà. Vua laïi sai ngöôøi khaùc ñi, cuõng queân trôû veà. Thaùi töû ñi, cuõng khoâng veà. Cuoái cuøng, vua töï ñeán nôi aáy, leùn ñöùng beân ngoaøi cöûa.

Baáy giôø, Phaät Tyø-baø-thi bieát vua ôû beân ngoaøi, môùi baûo Tröôûng giaû Tích Taøi:

–Tröôùc, oâng noùi lôøi khoâng toát vôùi vua Maõn-ñoä-ma, aáy thaät laø toäi loãi. Nay vua ôû ngoaøi cöûa nhaø oâng, oâng mau ra xin taï toäi.

Tröôûng giaû lieàn ra ngoaøi, thaáy vua roài xin taï toäi, röôùc vua vaøo. Vua vaøo nhaø, thaáy caùc thöùc aên thôm ngon, caùc thöù trang nghieâm toát ñeïp ôû coõi trôøi. Thaáy xong, ñeàu queân heát caùc vieäc tröôùc kia.

Vua noùi vôùi Tröôûng giaû:

–OÂng ñaõ cuùng döôøng Phaät caùc thöù cao toät nhö vaäy. Neáu nhö moãi ngaøy coù theå cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Tyø-kheo thì khoâng coù gì so saùnh ñöôïc.

Tröôûng giaû Tích Taøi loøng sinh thanh tònh, leã tröôùc chaân Phaät, phaùt nguyeän:

–Xin cho con nhôø phöôùc ñöùc cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Tyø- kheo, nhö laø ñaõ laøm caên laønh, ñôøi sau seõ ñöôïc giaøu coù töï taïi, ñaày ñuû taát caû. Sinh vaøo nôi naøo trong coõi ngöôøi cuõng ñeàu ñöôïc thoï höôûng

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

phöôùc trôøi, khoâng sinh loøng tham lam, xa lìa nghieäp tham, ñöôïc phaùp thieän lôïi nhö ngaøy hoâm nay. ÔÛ trong chaùnh phaùp cuûa Phaät, theo Phaät xuaát gia.

Phaùt nguyeän xong, Phaät Tyø-baø-thi vaø chuùng Tyø-kheo ñeán nhaø Tröôûng giaû an cö trong ba thaùng.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng nhö theá naøo? Luùc ôû trong phaùp hoäi cuûa Phaät Tyø-baø- thi, Tröôûng giaû Tích Taøi ñaâu phaûi ngöôøi naøo khaùc, nay chính laø Tyø- kheo Quang Minh. Vì khi aáy, noùi lôøi khoâng toát vôùi vua Maõn-ñoä-ma neân phaûi chòu quaû baùo: Trong naêm traêm ñôøi ñeàu cuøng meï bò löûa ñoát. Cho ñeán ñôøi naøy cuõng laïi nhö vaäy. Nhöng do ñôøi tröôùc ñaõ troàng caên laønh, ôû thôøi Phaät Tyø-baø-thi vaø phaùt nguyeän lôùn, nay ñaõ thaønh thuïc, laøm Tröôûng giaû giaøu coù, ñaày ñuû taát caû, ôû trong coõi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi, laøm vieäc thieän lôïi cho ñeán caùc vieäc oai löïc. Vaøo thôøi Phaät Tyø-baø-thi vaø cuoái cuøng ñang ôû trong phaùp cuûa ta xuaát gia hoïc ñaïo, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn.

Caùc Tyø-kheo! Do nhaân duyeân naøy, caùc oâng neân bieát, taát caû chuùng sinh neáu taïo moät nghieäp ñen, chaéc chaén phaûi chòu moät quaû baùo ñen. Neáu taïo moät nghieäp traéng, chaéc chaén seõ nhaän ñöôïc moät quaû baùo traéng.

Vaäy neân caùc Tyø-kheo, Nghieäp nhaân ñen hoaëc traéng, ñeàu coù moät quaû baùo, chaéc chaén khoâng maát. Phaûi bieát taát caû ñeàu do mình ñaõ laøm ra. Tyø-kheo caùc oâng neân tu hoïc nhö vaäy.

Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, caùc chuùng Tyø-kheo ñaõ nghe Phaät noùi ñeàu raát vui möøng, tin nhaän, vaâng laøm.



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