KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 16**

**Phaåm 20: DA-DU-ÑAØ-LA THAÁY ÑIEÀM MOÄNG (Phaàn 2)**

Baáy giôø, quoác sö coù moät ngöôøi con teân laø Öu-ñaø-di *(nhaø Tuøy dòch laø Thoâng Bieän)* thoâng minh trí tueä coù taøi bieän luaän, luùc aáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn cho söù ñoøi Öu-ñaø-di. Khi Öu-ñaø-di ñeán, Ñaïi vöông hoûi:

–Naøy Öu-ñaø-di, ngöôi thoâng minh taøi trí, nay coù theå ñeán haàu Thaùi töû Taát-ñaït-ña, ngöôi haõy duøng ñuû moïi caùch khieán Thaùi töû taâm ñöôïc an oån, vui thích ôû trong cung, chôù ñeå Thaùi töû nhaøm chaùn xa lìa cung ñieän xuaát gia.

Ñaïi vöông cho môøi taát caû quyeán thuoäc hoï Thích cuøng nhau hoäi hoïp, nhaø vua noùi:

–Naøy taát caû quyù vò trong hoaøng toäc, yù ta lo raèng Thaùi töû Taát-ñaït-ña nhaát ñònh khoâng ôû nhaø, ngaøy nay caùc vò coù caùch gì giuùp ñôõ ta, khieán Thaùi töû boû yù ñònh xuaát gia.

Ñaïi vöông cuøng hoaøng toäc boá trí beân ngoaøi cöûa thaønh phía Ñoâng naêm traêm ñoàng töû duõng kieän ñaày möu löôïc, coù taøi duïng binh, ñeàu raát duõng maõnh, nhöõng traùng só naøy coù söùc maïnh ít ai ñòch laïi. Moãi ñoàng töû coù naêm traêm chieác xe töï quay quanh mình, moãi chieác xe laïi coù naêm traêm ngöôøi khoûe maïnh vaây quanh. Nhö vaäy cho ñeán caùc cöûa thaønh: Nam, Taây, Baéc theo thöù lôùp, moãi thaønh ñeàu coù naêm traêm ngöôøi phoøng veä nhö ñaõ noùi treân. Laïi coù caùc vò kyø laõo ñaïi thaàn hoï Thích ñöùng caûnh giaùc taïi caùc ngaõ tö, ñaàu ñöôøng lôùn nhoû trong thaønh cuøng nhau giöõ gìn Thaùi töû. Ñaïi vöông Tònh Phaïn laïi boá trí moät ñoäi quaân ñaëc bieät goàm naêm traêm traùng só heát söùc tinh nhueä, thaân maëc aùo giaùp, côõi voi hay ngöïa tuaàn haønh chung quanh boán maët thaønh. Taát caû caùc cöûa cung ñieän ñöôïc boá trí canh giöõ suoát caû ngaøy ñeâm.

Luùc Quoác ñaïi phu nhaân Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà Kieàu-ñaøm-di taäp trung taát caû theå nöõ trong cung caên daën:

–Naøy caùc khanh phaûi bieát, töø ngaøy nay trôû ñi ngaøy ñeâm khoâng ñöôïc nguû, ñem ngoïc phaùt quang treo leân ñaàu caùc caây phöôùn ñeå ban ñeâm khoûi toái taêm, laïi moïi nôi ñeàu thaép ñeøn daàu toâ hay ñeøn saùp, luoân luoân duøng loàng ñeøn chuïp laïi ñöøng ñeå taét. Caùc cöûa cung caàn phaûi ñoùng choát thaät kyõ löôõng, ngoaøi giôø quy ñònh khoâng ai ñöôïc môû cöûa ra vaøo; thaân theå caùc ngöôi phaûi trang söùc thaät loäng laãy, ñeàu mang chuoãi anh laïc, caùc ngöôi naém chuyeàn tay nhau thaønh voøng troøn bao quanh Thaùi töû, ñöøng ñeå Thaùi töû vöôït qua; khi caùc khanh caàm cung, ñao, dao, maùc… caùc khí cuï nhö vaäy, hoaëc ñöùng gaùc hay ngoài canh, ngaøy cuõng nhö ñeâm luoân luoân löu yù, khoâng ñöôïc lô ñeãnh ñeå Thaùi töû boû ñi. Neáu Thaùi töû ñi xuaát gia roài, thì cung ñieän chuùng ta troáng khoâng, buoàn teû maát heát thuù vui.

Öu-ñaø-di, con trai cuûa Quoác sö ñöôïc cöû laøm caän veä Thaùi töû, khi oâng ta böôùc vaøo trong cung ñieän, thaáy Thaùi töû ngoài giöõa chính ñieän ñang tö duy, taát caû theå nöõ ñeàu im laëng. Öu-ñaø-di thaáy caûnh buoàn teû nhö vaäy, noùi vôùi caùc theå nöõ:

–Caùc ngöôi ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù taøi noùi naêng, kheùo chieàu yù ngöôøi, bieát bieán ñieàu buoàn thaønh nieàm vui, coù hình dung ñeïp ñeõ deã thöông, theá gian khoâng ai saùnh baèng, moãi naøng ñeàu coù taøi hoa nhö vaäy, taïi sao ngaøy nay caùc naøng boû maát taøi naêng aáy maø ñaønh ñöùng im nhö vaäy? Caùc naøng phaûi laøm cung ñieän soáng ñoäng huy hoaøng nhö cung ñieän

Uaát-ñôn-vieät ôû phía Baéc. Laïi nöõa caùc naøng coù theå laøm chaùnh haäu hay chaùnh phi cuûa Ñaïi vöông trôøi Hoä theá Tyø-sa-moân ôû phöông Baéc, huoáng nöõa laø trong cung ñieän ôû traàn gian maø khoâng laøm ñöôïc hay sao? Naøy caùc theå nöõ, caùc naøng taïi sao ñeå Thaùi töû xa lìa aùi duïc? Giaû söû nhö ñoái vôùi haøng thaùnh nhaân chaân chaùnh, caùc naøng vaãn coù theå laøm cho hoï ñam meâ nguõ duïc, huoáng nöõa laø ngaøy nay ñoái vôùi Thaùi töû Thích-ca nôi traàn gian naøy, maø khoâng khieán Thaùi töû say ñaém hay sao? Naøy caùc theå nöõ, caùc naøng coù taøi aên noùi dòu daøng khoân ngoan, coù theå bieán giaän thaønh vui, kheùo bieát taâm lyù ñaøn oâng, caùc naøng coù thaân phuï nöõ, coù raát nhieàu öu ñieåm thuaän lôïi laøm lung laïc taâm trí ñaøn oâng, cuøng phaùi nöõ maø thaáy caùc naøng coøn sinh taâm aùi duïc, huoáng nöõa laø nam nhi maø khoâng say ñaém caùc naøng hay sao? Giaû söû coù ngöôøi ñaøn oâng trong theá gian soáng chung vôùi caùc naøng maø khoâng sinh taâm aùi duïc, hoaøn toaøn khoâng coù vieäc nhö vaäy. Roài Ñoàng töû Öu-ñaø-di noùi keä:

*Naøy caùc naøng theå nöõ, Caùc naøng nhieàu öu ñieåm. Coù taøi meâ hoaëc ngöôøi, Thaân naøng kheùo quyeán ruõ Giaû söû ngöôøi ly duïc,*

*Hay caùc Tieân chaân chaùnh. Thaáy ñöôïc saéc caùc naøng, Nhaát ñònh sinh taâm duïc.*

*Huoáng nöõa Thaùi töû naøy, Thaáy caùc naøng ñuøa côït. Maø khoâng sinh nguõ duïc, Thaät khoâng coù vieäc aáy.*

Nhö vaäy caùc theå nöõ töï ôû trong khaû naêng quyeán ruõ cuûa mình bieát duøng öu ñieåm saün coù, ta thaáy caùc naøng ai ai cuõng saün coù nhöõng öu ñieåm nhö vaäy, maø khoâng laøm cho Thaùi töû ôû beân caùc naøng, töï sinh taâm aùi duïc, thì ta khoâng vui loøng. Moãi ngöôøi trong caùc naøng haõy coá gaéng duøng moïi caùch laøm cho Thaùi töû sinh taâm duïc nhieãm, chôù ñeå Thaùi töû nhaøm chaùn xa lìa.

Naøy caùc theå nöõ, leõ naøo caùc naøng khoâng nghe: Xöa nöôùc Ca-thi coù moät Tieân nhaân teân laø Ñeà-ba-da-na *(nhaø Tuøy dòch laø Duyeân Thöôïng Sinh)* bò daâm nöõ Toân-ñaø-leâ laøm meâ hoaëc. Tieân nhaân coù oai ñöùc nhö chö Thieân khoâng khaùc, chö Thieân coøn khoâng daùm laøm gì ñöôïc, maø bò daâm nöõ Toân-ñaø-leâ laøm meâ hoaëc neân ñi boä theo naøng ta vaøo thaønh Ca-thi.

–Laïi thuôû xöa coù moät Tieân nhaân teân laø Ñoäc Giaùc, töø thuôû aáu thôøi cho ñeán lôùn chöa heà daâm duïc, moät hoâm noï coù daâm nöõ teân laø Thöông Ña *(nhaø Tuøy dòch laø Tòch Ñònh)* laøm Tieân nhaân meâ hoaëc, maát heát thieàn ñònh vaø naêm pheùp thaàn thoâng.

–Laïi thuôû xöa coù moät Tieân nhaân teân laø Tyø-thöông-maät-ña *(nhaø Tuøy dòch laø Hoùa Chi)* traûi qua nhieàu naêm tu khoå haïnh, ñaõ töøng khoâng aên ñeán möôøi naêm, luùc baáy giôø coù moät daâm nöõ teân laø Di-ca-na *(nhaø Tuøy dòch laø Nhaát giaû)* heát söùc xinh ñeïp, Tieân nhaân cuõng bò naøng ta laøm meâ hoaëc.

Caùc Tieân nhaân coù thaàn thoâng nhö vaäy, phaàn lôùn ñeàu bò caùc daâm nöõ meâ hoaëc, loâi cuoán vaøo caùc vieäc aùi duïc theá gian, huoáng nöõa ngaøy nay Thaùi töû Taát-ñaït-ña ñang ñoä thanh nieân söùc löïc cöôøng traùng, thaân theå dòu daøng, laïi laø con cuûa moät Ñaïi vöông, am töôøng moïi vieäc, vaäy caùc naøng neân ñem heát taâm löïc cung phuïng, khieán cho Thaùi töû ôû beân caùc naøng sinh taâm tham ñaém, chôù ñeå ngoâi vua bò tuyeät dieät.

Caùc theå nöõ nghe lôøi coå vuõ cuûa Öu-ñaø-di con quoác sö nhö vaäy, cuøng nhau höôùng

ñeán Thaùi töû dieãn ñuû troø uûy mò meâ hoaëc ñeå taâm Thaùi töû theâm hoang meâ, hoaëc coù naøng bieåu dieãn ñieäu muùa, hoaëc coù theå nöõ ca haùt ngaâm vònh taùn thaùn thuù vui nguõ duïc aâm thanh ngoït ngaøo, hoaëc coù naøng troåi nhaïc, hoaëc coù naøng laøm troø cöôøi bieán khuoân maët thaønh hình kyø dò, hoaëc coù naøng phaùt ra moät traêm thöù tieáng noùi caâu vaên khaùc nhau, hoaëc coù naøng ôû tröôùc Thaùi töû bieåu dieãn daùng ñi kieàu dieãm, hoaëc coù naøng ñem ñuû caùc loaïi hoa töôi ñeïp khaùc nhau daâng leân Thaùi töû, hoaëc coù naøng hoøa hôïp traêm thöù höông, xoa treân thaân Thaùi töû, hoaëc coù naøng thoåi ngoùn tay taïo ra ñuû loaïi tieáng chim, hoaëc coù naøng laïi thöa hoûi Thaùi töû:

–Thöa Thaùnh chuûng vöông töû, xin ngaøi nghe nhöõng lôøi traøo phuùng aân aùi theá tuïc. Thaùi töû ôû trong cung nghe nhöõng lôøi vui ñuøa gôïi tình nhö vaäy sinh taâm suy nghó:

“Chuùng sinh trong theá gian bò caùc khoå böùc baùch, caùc khoå ñoù laø: sinh, giaø, beänh, cheát… noù ñaõ laøm naõo loaïn nhö vaäy, maø khoâng chòu xa lìa caùc khoå ñeå tìm nôi nöông töïa, ta nay phaûi laøm phöông tieän kheùo leùo gì ñeå vöôït caùc sinh, giaø, beänh, cheát ôû theá gian.”

Laïi caùc theå nöõ baøy ñuû troø ca muùa aâm nhaïc, hoaëc nhöõng troø gôïi tình, Thaùi töû thaáy vaäy taâm khoâng sinh moät chuùt öa thích. Luùc ñoù trong haøng cung nöõ coù moät naøng töï tay caàm laáy traøng hoa Maït-lôïi böôùc ñeán ñeo vaøo coå Thaùi töû, maø maét Thaùi töû nhìn naøng chaêm chaêm khoâng nhaùy, nhìn roài töï tay côûi laáy traøng hoa Maït-lôïi, caàm nôi tay töø trong cöûa soå vöùt ra beân ngoaøi.

Luùc aáy Öu-ñaø-di con vò quoác sö thaáy Thaùi töû ngoài ngay ngaén chaùnh nieäm tö duy, khoâng vöôùng maéc caûnh giôùi höõu vi theá gian, laïi khoâng tham ñaém saéc ñeïp, tieáng hay, muøi thôm, vò ngoït… Thaáy nhö vaäy roài, Öu-ñaø-di laø ngöôøi thoâng minh trí tueä, laïi duøng bao nhieâu lôøi leõ can giaùn Thaùi töû:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, toâi ñöôïc Ñaïi vöông sai ñeán ñaây laøm baïn giuùp vui Thaùi töû, nay toâi muoán hoûi Thaùi töû, xin ngaøi cho pheùp, vì toâi thaáy Thaùi töû ñoái vôùi vieäc ñôøi taïi sao taâm khoâng vöôùng maéc? Roài noùi keä:

*Noùi qua tình baïn höõu,*

*AÙc can, thieän khuyeân laøm. AÙch naïn cöùu giuùp nhau, Môùi thaät goïi baïn hieàn.*

Öu-ñaø-di noùi keä roài laïi thöa tieáp:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, nay toâi ñaõ laø baïn cuûa Thaùi töû roài, caùc vieäc toát xaáu phaûi cuøng nhau baøn baïc, neáu thaáy vieäc baát thöôøng xaûy ñeán maø laøm ngô boû qua thì khoâng theå goïi laø baïn; do ñoù ngaøy nay toâi muoán cuøng Thaùi töû troø chuyeän taâm tö, vôùi taám loøng cuûa moät ngöôøi baïn chaân thaønh, xin Thaùi töû laõnh naïp: Ngaøy nay Thaùi töû ñang ñoä thanh nieân, söùc khoûe cöôøng traùng, toâi thaáy Thaùi töû hình nhö khoâng muoán höôûng söï vui söôùng ôû ñôøi, maø muoán xa lìa caùc theå nöõ, khoâng muoán soáng gaàn beân hoï, hoï coù gì ñaùng gheùt? Phaøm taâm ngöôøi theá tuïc ñeàu thuaän theo nhö vaäy. Con ñöôøng tình aùi laø caên baûn, thaân ngöôøi phuï nöõ chæ ñeå haøng tröôïng phu quyù troïng, laáy hoï laøm vui, neáu Thaùi töû quyeát ñònh xa lìa thuù vui nguõ duïc, thì ñoái vôùi hoï söï phuù quyù vinh hoa nôi cung ñieän chæ laø hình phaït, xin Thaùi töû ñem lôøi dòu daøng tình caûm an uûi haøng cung nöõ khieán hoï sinh taâm vui möøng, Öu-ñaø-di noùi keä:

*Nöõ ñöôïc troïng laøm vui, Troïng laø vui hôn heát.*

*Khoâng troïng chæ coù saéc, Nhö caây khoâng coù hoa*.

Luùc aáy, Thaùi töû ôû gaàn beân Öu-ñaø-di con cuûa vò quoác sö, nghe nhöõng lôøi noùi nhö vaäy, ngaøi duøng nhöõng lôøi noùi kheùo leùo vôùi gioïng ñieäu ñaày buoàn thöông, nhö tieáng saám reàn reàn ñöôïc bao phuû bôûi aùng maây, nhö ngöôøi nhaïc só taøi gioûi phoå ra aâm ñieäu thaâm traàm traû lôøi Öu-ñaø-di:

–Naøy Öu-ñaø-di, ta ñaõ bieát oâng laø löông baèng thieän höõu cuûa ta, oâng ñem taâm toát can giaùn môû mang taâm trí ta ñöôïc saùng toû, ta cuõng hieåu yù oâng, ñoái vôùi ta raát thaân maät haäu troïng, ta nay cuõng khoâng traùi yù oâng, nay oâng thaáy ta coù nhöõng loãi nhö vaäy, ta nay seõ thuaän theo yù oâng, nhöng ta khoâng phaûi khoâng bieát höôûng thuù vui nguõ duïc theá gian, ta quan saùt taát caû söï vieäc trong theá gian, hieåu bieát moät caùch roõ raøng, vì ta thaáy theá gian voâ thöôøng baïi hoaïi; do theá gian naøy ñaùng sôï, ta sinh taâm chaúng vui. Roài noùi keä:

*Vinh hoa tuy khoaùi laïc, Bò sinh, giaø, beänh, cheát. Boán khoå naøy neáu khoâng, Taâm ta naøo chaúng vui.*

Thaùi töû noùi keä roài, laïi noùi vôùi Öu-ñaø-di:

–OÂng neân quan saùt nhöõng theå nöõ naøy ñaõ bò caûnh giaø ñoaït laáy nhan saéc ñeïp ñeõ. Moãi ngöôøi töï thaáy nhau taâm khoâng vui veû, seõ thaáy chæ coù ngöôøi ngu môùi muoán ôû trong ñoù sinh taâm meâ ñaém. Roài ngaøi noùi keä:

*Phaùp sinh giaø beänh cheát, Ñoái sinh laõo beänh naøy.*

*Neáu sinh taâm öa ñaém, Ñoàng caàm thuù khaùc gì.*

Thaùi töû cuøng vôùi Öu-ñaø-di con vò quoác vöông ñoái ñaùp ñaøm ñaïo qua laïi, khi Thaùi töû thaáy aùnh saùng maët trôøi khuaát boùng lieàn vaøo trong cung cuøng theå nöõ thoï höôûng khoaùi laïc nguõ duïc heát söùc vui veû, theå nöõ cuøng nhau tuï taäp ñöùng chung quanh. Trong ñeâm ñoù chaùnh phi cuûa Thaùi töû laø naøng Da-du-ñaø-la coù caûm giaùc mang thai. Cuõng trong ñeâm ñoù, di maãu cuûa Thaùi töû laø Kieàu-ñaøm Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà trong giaác nguû moäng thaáy moät con traâu traéng chuùa ôû trong thaønh caát tieáng roáng vang, roài chaäm raõi ra ñi maø khoâng coù moät ngöôøi naøo caûn loái. Laïi trong ñeâm ñoù Ñaïi vöông Tònh Phaïn moäng thaáy ôû trung taâm thaønh döïng moät caây loïng trôøi Ñeá Thích ñöôïc trang hoaøng baèng nhieàu thöù quyù giaù vaø caùc chuoãi anh laïc, gioáng nhö nuùi chuùa Tu-di, töø döôùi ñaát voït leân truï trong hö khoâng, laïi trong chieác loïng Ñeá Thích naøy chieáu ra aùnh saùng choùi loïi khaép boán phöông, laïi boán phöông noåi leân nhöõng ñaùm maây to lôùn, keùo ñeán phuû treân caây loïng naøy roài giaùng xuoáng moät traän möa döõ doäi, nöôùc möa xoái xuoáng röûa saïch chieác loïng; laïi trong hö khoâng tuoân xuoáng ñuû thöù hoa ñeïp chung quanh caây loïng Ñeá Thích; laïi coù voâ löôïng tieáng nhaïc du döông, khoâng coù ngöôøi söû duïng maø töï troåi leân; laïi coù moät chieác taùn traéng tinh, caùc ngoïc quyù laøm caùn, vaøng roøng laøm keøo, troâng thaät xinh xaén ñeïp ñeõ, töï nhieân ñeán che boán phía treân caây loïng trôøi Ñeá Thích; laïi coù boán vò Ñaïi thieân vöông cuøng quyeán thuoäc ñeán thaønh naøy, môû cöûa thaønh röôùc chieác loïng Ñeá Thích ñi.

Cuõng trong ñeâm ñoù Da-du-ñaø-la heát söùc moûi meät nguû say, trong giaác moäng thaáy

hai möôi ñieàm chieâm bao raát ñaùng kinh haõi, thaân taâm run sôï chaúng an, laáy laøm quaùi dò kinh hoaøng, boãng nhieân thöùc giaác.

Khi aáy Thaùi töû hoûi Da-du-ñaø-la:

–Vì côù gì aùi khanh ñang nguû boãng nhieân thöùc daäy run raåy, hôi thôû haøo heån kinh sôï

nhö vaäy? Naøy aùi khanh, vì côù gì, hieän giôø chuùng ta khoâng phaûi ôû röøng töû thi, cuõng khoâng phaûi naèm giöõa nhöõng töû thi, cuõng khoâng phaûi ôû trong nuùi, cuõng khoâng phaûi ôû giöõa ñoàng hoang, maø ta ñang ôû vöông cung nôi thaønh Ca-tyø-la naøy, ñöôïc voâ löôïng voâ bieân löïc löôïng mang khí giôùi baûo veä, nôi ñaây thaät an toaøn, khoâng sôï daõ thuù, laïi cuõng khoâng lo giaëc cöôùp ñeán nhieãu haïi, nôi ñaây heát söùc an vui, khoâng coù gì phaûi lo sôï, ta nay thaáy taâm naøng heát söùc sôï haõi, sinh taâm öu saàu lo laéng, boãng nhieân thöùc daäy laø do nguyeân nhaân gì?

Da-du-ñaø-la, chaùnh phi cuûa Thaùi töû leä nhoû nhö möa, buoàn raàu sôï seät ngheïn ngaøo thöa Thaùi töû:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, hoâm nay trong giaác moäng thieáp moäng thaáy hai möôi ñieàu bieán ñoåi, cuùi xin Thaùi töû laéng nghe, thieáp seõ keå laïi: Thöa Thaùi töû, thieáp ôû trong moäng thaáy taát caû chung quanh ñaïi ñòa naøy chaán ñoäng.

Thöa Thaùi töû, tieáp ñeán, thieáp laïi thaáy caây loïng trôøi Ñeá Thích ñoå nhaøo xuoáng ñaát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy maët trôøi, maët traêng vaø caùc tinh tuù töø treân hö khoâng rôi xuoáng.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy moät chieác taùn heát söùc trong saïch toát ñeïp, luùc aáy thieáp theo nuùp döôùi chieác taùn naøy, chieác taùn thöông meán vaø che chôû thieáp; boãng nhieân Xa-naëc, con cuûa muï tyø nöõ duøng söùc maïnh ñeán cöôùp laáy chieác taùn cuûa thieáp mang ñi.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy caùc ngoïc quyù giaù trang ñieåm treân buùi toùc cuûa

thieáp bò moät chieác dao ñeán caét mang ñi.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy bao nhieâu chuoãi anh laïc treân mình thieáp bò nöôùc cuoán troâi.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy dung nhan cuûa thieáp ñeïp ñeõ tuyeät vôøi boãng nhieân trôû thaønh xaáu xí.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy tay chaân cuûa thieáp boãng nhieân rôøi khoûi thaân ngöôøi.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy thaân hình thieáp boãng nhieân loõa theå.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi thaáy giöôøng naèm cuûa thieáp xöa nay, khi thieáp ñang ngoài haàu haï Thaùi töû, chieác giöôøng boãng nhieân ngaõ nhaøo xuoáng ñaát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi moäng thaáy chieác giöôøng maø thieáp cuøng Thaùi töû naèm nguû thoï laïc, boãng nhieân boán chaân giöôøng gaõy ñoå.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi moäng thaáy moät hoøn nuùi lôùn toaøn baèng caùc chaát ngoïc, boán caïnh saéc beùn, heát söùc cao, boãng nhieân bò thieâu ñoát, nuùi kia suïp ñoå xuoáng ñaát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy trong cung cuûa vua Tònh Phaïn coù moät caây heát söùc toát ñeïp boãng nhieân bò gioù cuoán maát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy vaàng traêng troøn saùng ôû giöõa caùc ngoâi sao trong cung naøy boãng nhieân bieán maát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy vaàng maët trôøi ôû trong cung ñieän naøy trong saùng toûa chieáu ngaøn vaïn tia saùng xung quanh, boãng nhieân bieán maát, theá gian toái taêm khoâng chuùt aùnh saùng.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy trong cung ñieän thaønh naøy coù moät caây ñuoác thaép saùng di chuyeån ra ngoaøi thaønh.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy vò thaàn töø tröôùc baûo veä thaønh naøy, khaép mình ñöôïc trang söùc baèng chuoãi anh laïc, hình dung tuaán tuù raát deã caûm, ñöùng ngoaøi cöûa thaønh boãng nhieân buoàn khoùc keâu than.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp laïi moäng thaáy thaønh Ca-tyø-la boãng nhieân bieán thaønh khoaûng ñoàng troáng ñaùng sôï nhö ban ñeâm, taâm khoâng theå vui ñöôïc.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy nöôùc caùc ao trong thaønh Ca-tyø-la boãng nhieân vaån ñuïc vaø taát caû caây coái hoa quaû caønh laù trong thaønh ñeàu rôi ruïng che kín khaép maët ñaát.

Thöa Thaùi töû, keá ñeán, thieáp moäng thaáy taát caû traùng só thaân maëc aùo giaùp, tay caàm dao gaäy bao quanh khaép boán maët thaønh cuøng nhau chaïy ñuoåi theo Thaùi töû.

Thöa Thaùi töû, thieáp moäng thaáy hai möôi vieäc nhö vaäy, taâm raát lo sôï kinh haõi, nghi ngôø khoâng an, khoâng bieát ñaây laø ñieàm gì? Haäu quaû laønh hay döõ? Hay laø maïng thieáp saép lìa traàn? Hay laø söï aân aùi vôùi Thaùi töû saép bieät ly? Do ñoù tim thieáp nhö troáng ñaùnh, ruùng ñoäng sôï haõi khoâng ñuû söùc cheá ngöï, neân ôû trong giaác nguû boãng nhieân giaät mình thöùc daäy.

Thaùi töû nghe noùi nhö vaäy, taâm suy nghó, ta nay chaúng bao laâu seõ xaû tuïc xuaát gia, vì theá hoâm nay Da-du-ñaø-la thaáy ñieàm chieâm bao heát söùc kinh haõi nhö vaäy. Luùc aáy, Thaùi töû baûo Da-du-ñaø-la:

–Naøy aùi phi Da-du-ñaø-la, naøng daàu coù thaáy moät ngaøn chieác loïng trôøi Ñeá Thích ngaõ nhaøo xuoáng ñaát ñoái vôùi naøng coù thöông toån gì? Ví daàu naøng laïi thaáy moät ngaøn maët trôøi maët traêng vaø caùc tinh tuù rôi ruïng xuoáng ñaát, ñoái vôùi naøng coù aûnh höôûng ñau khoå gì? Naøng duø thaáy moät ngaøn chieác loïng bò Xa-naëc con cuûa tyø nöõ duøng söùc maïnh mang ñi, ñaây chæ laø söï cöôùp ñoaït chæ thaáy trong giaác moäng, naøo coù quan heä vôùi söï thaät ban ngaøy, maø coù gì taâm naøng phaûi roái loaïn? Naøng chaúng neân öu saàu, naøng laø ñaïi phi quyù nhaát cuûa ta, chôù neân suy nghó sinh ra sôï haõi, ôû trong theá gian töï coù nhöõng ñieàm chieâm bao hö voïng nhö vaäy, naøng chaúng neân oâm loøng sôï haõi, chæ neân an oån bình thöôøng maø nguû. Naøng laø chaùnh phi duy nhaát cuûa ta, ñang ñoä thanh xuaân, daùng ñieäu yeâu kieàu, ta e raèng söï sôï haõi nhö vaäy laøm toån thöông ñeán söùc khoûe naøng. Naøy Da-du-ñaø-la, naøng chæ thoï höôûng söï an vui, chöa töøng bò ñau khoå.

Naøng nghe Thaùi töû giaûi thích nhö vaäy, yeân taâm naèm nguû trôû laïi. Thaùi töû vì muoán an uûi voã veà Da-du-ñaø-la neân ñoàng naèm nguû, cuøng nhau hoan laïc höôûng thuù vui nguõ duïc.

Ñeâm ñoù Thaùi töû cuõng naèm thaáy naêm giaác moäng lôùn:

Giaác moäng thöù nhaát: Thaùi töû thaáy naèm treân giöôøng baèng coõi ñaïi ñòa vôùi chieác goái baèng nuùi Tu-di loùt treân ñaàu, tay traùi gaùc treân bieån caû phöông Ñoâng, tay phaûi gaùc treân bieån caû phöông Taây vaø hai chaân gaùc treân bieån caû phöông Nam.

Giaác moäng thöù hai: Thaùi töû thaáy moät coïng coû teân goïi laø “kieán laäp” goác moïc töø ruùn, ngoïn taän coõi trôøi Saéc cöùu caùnh.

Giaác moäng thöù ba: Thaùi töû thaáy boán con chim maøu saéc röïc rôõ töø boán phöông bay ñeán ñaäu döôùi hai chaân roài töï nhieân bieán thaønh thuaàn moät maøu traéng.

Giaác moäng thöù tö: Thaùi töû thaáy coù boán con thuù maøu traéng, ñaàu toaøn saéc ñen, ñeán lieám töø goùt chaân cho ñeán ñaàu goái Thaùi töû.

Giaác moäng thöù naêm: Thaùi töû thaáy moät ngoïn nuùi phaån raát cao lôùn roäng raõi, Thaùi töû ñi kinh haønh treân ngoïn nuùi phaån naøy maø khoâng bò dính phaån ueá.

M