**Phaåm 23: XA-NAËC VAØ NGÖÏA TRÔÛ VEÀ CUNG (Phaàn 1)**

Xa-naëc daãn ngöïa Kieàn-traéc töø bieät Thaùi töû trôû veà, khi ñeán thaønh Ca-tyø-la, môùi böôùc vaøo thaønh troâng gioáng nhö ñi trong caên nhaø hoang vaéng, bao nhieâu hoa vieân, suoái ao, khe raõnh, soâng ngoøi, vöôøn caàm thuù… ôû trong ngoaøi boán maët thaønh Ca-tyø-la, vì Thaùi töû xaû tuïc xuaát gia neân ôû ñaây maát heát söùc soáng, soâng hoà khoâ caïn, caûnh vaät ñieâu taøn.

Taát caû daân chuùng lôùn nhoû trong thaønh Ca-tyø-la, töø xa troâng thaáy Xa-naëc daét ngöïa Kieàn-traéc trôû veà hoaøng cung maø khoâng thaáy Thaùi töû ñaâu caû. Do khoâng thaáy Thaùi töû neân cuøng nhau thöù lôùp theo sau Xa-naëc vaø ngöïa Kieàn-traéc ñoàng hoûi Xa-naëc:

–Thaùi töû Taát-ñaït-ña nay ôû ñaâu?

Luùc ñoù Xa-naëc nöôùc maét tuoân traøo öôùt caû maët maøy, ngheïn ngaøo khoâng noùi neân lôøi. Ñaùm ngöôøi thaáy vaäy keâu la buoàn khoùc cuøng theo beân Xa-naëc vaø ngöïa Kieàn-traéc taâm sinh nghi ngôø, vöøa ñi vöøa hoûi:

–Vöông töû ngaøy nay ôû xöù naøo? Neáu coøn ôû trong nöôùc thì chuùng ta raát vui möøng.

Nay taïi sao oâng boû Thaùi töû veà ñaây moät mình?

Xa-naëc vöøa ñi vöøa traû lôøi:

–Toâi thaät khoâng daùm boû Thaùnh töû, maø Thaùnh töû laïi troán boû cung ñieän cuûa mình, côûi boû saéc phuïc thaùnh trieàu, ra leänh ñuoåi toâi vaø ngöïa Kieàn-traéc phaûi trôû veàø, coøn moät mình ngaøi ôû laïi trong nuùi soáng haïnh xuaát gia.

Taát caû moïi ngöôøi nghe noùi nhö vaäy, cho laø vieäc heát söùc ñaëc bieät ít coù ôû ñôøi, hoï cuøng nhau ca ngôïi vieäc laøm chöa töøng coù. Moïi ngöôøi ñoái dieän nhau cuøng noùi: “Thaùi töû Taát-ñaït-ña laøm nhöõng vieäc khoù laøm.” Taát caû moïi ngöôøi trong thaønh tuy mieäng ca ngôïi nhö vaäy maø hai doøng nöôùc maét vaãn tuoân traøo. Laïi moãi ngöôøi töï traùch thaân mình: “OÂi! Ngaøy nay ta sao khoâng theå cuøng nhau theo Thaùi töû xuaát gia, ta ñeán xem ñaáng thaày coõi trôøi ngöôøi sinh hoaït ñi ñöùng caùch naøo, ta nay thaø ñeán ñoù, soáng theo vieäc laøm cuûa ngaøi, chôù neân ôû nôi ñaây moät ngaøy xa caùch Thaùi töû maø soáng. Vì sao? Vì ngaøy nay thaønh naøy khoâng coù Thaùi töû neân khoâng coù oai thaàn vaø theá löïc. Thaønh naøy do khoâng coù Thaùi töû, cho neân vaéng laëng troáng khoâng so vôùi caùnh ñoàng hoang vu khoâng khaùc. Choã ôû röøng ruù kia do coù söùc oai thaàn vaø theá löïc cuûa ngaøi, tuy laø caûnh ñaàm ao nuùi röøng maø laïi nhö xoùm laøng khoâng khaùc.”

Coù keä noùi:

*Daân chuùng trong thaønh nghe noùi theá Ca ngôïi vieäc raát ít coù thay*

*Thaønh naøy ñaõ trôû neân ñoàng vaéng Nôi coù Thaùi töû nhö quoác thaønh.*

Baáy giôø ngöïa chuùa Kieàn-traéc hí vang, taát caû daân chuùng ôû taïi nhaø cuûa mình nghe tieáng ngöïa Kieàn-traéc hí, taát caû daân chuùng vaø bao nhieâu theå nöõ ôû trong hai cung ñeàu suy nghó theá naøy: “Haún Thaùi töû trôû veà noäi thaønh”, neân daân chuùng vaø theå nöõ, hoaëc coù ngöôøi môû cöûa soå, hoaëc coù ngöôøi veùn reøm cöûa lôùn, taâm raát hoài hoäp vui möøng, ñöa maét nhìn xa mong thaáy ñöôïc Thaùi töû. Daân chuùng vaø theå nöõ chæ thaáy ngöïa chuùa Kieàn-traéc vaø Xa-naëc bieät ly Thaùi töû trôû veà moät mình, thaáy vaäy moïi ngöôøi ñoùng cöûa vaøo trong phoøng keâu khoùc thaûm thieát.

Thuôû aáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn vì thöông nhôù Thaùi töû khoå naõo böùc xuùc thaân taâm, suy nghó tìm caùch naøo ñeå gaëp ñöôïc Thaùi töû, neân vaøo trai ñöôøng giöõ giôùi thaân taâm thanh

tònh tu haønh khoå haïnh, öu saàu khoå naõo, ngaøy ñeâm trong taâm caàu khaån chö Thieân, chö Thaàn, tìm ñuû phöông tieän nhaân duyeân caàu mong gaëp ñöôïc Thaùi töû ñeå khuaây khoûa noãi loøng.

Khi ñoù Xa-naëc khoå naõo öu saàu buoàn khoùc leä nhoû nhö möa, tay daét ngöïa Kieàn-traéc, tay böng muõ ngoïc voâ giaù cuøng caùc chuoãi anh laïc trang söùc treân mình Thaùi töû böôùc vaøo trong cung Tònh Phaïn, gioáng nhö keû caän veä Thaùi töû ôû ngoaøi chieán tröôøng veà baùo tin Thaùi töû bò saùt haïi. Xa-naëc ñem chuoãi anh laïc trôû veà vöông cung gioáng nhö vaäy. Ngöôøi noâ boäc Xa-naëc ly bieät Thaùi töû, ñem ngöïa cuøng y phuïc ngoïc ngaø quyù giaù veà, nöôùc maét nhö möa böôùc vaøo cung ñieän Ñaïi vöông cuõng laïi nhö vaäy.

Khi Xa-naëc böôùc vaøo trong cung, con ngöïa Kieàn-traéc ôû ngoaøi cöûa cung boán chaân giaäm treân ñaát mieäng hí vang. Nhöõng ngöôøi haàu haï nôi naèm ngoài cuûa Thaùi töû töôûng Thaùi töû trôû veà, neân muoán vaøo trong cung ñeå chieâm ngöôõng Thaùi töû nhöng khoâng thaáy Thaùi töû ñaâu caû, buoàn khoùc nöôùc maét nhö suoái, coù keû ôû choã ñoâng ngöôøi maø noùi nhöõng ñieàu khoå naõo.

Nhöõng loaøi chim ôû trong cung cuûa vua Tònh Phaïn nhö Khoång töôùc, Anh vuõ, Saùo, Maïng maïng, Caâu-sí-la… nhöõng chim naøy nghe tieáng hí cuûa ngöïa Kieàn-traéc, cuõng cho raèng Thaùi töû trôû veà hoaøng cung, chuùng raát vui möøng caát tieáng hoùt hoøa dòu thaùnh thoùt.

Taát caû baày ngöïa cuûa Ñaïi vöông ôû trong chuoàng, khi nghe tieáng hí cuûa con Kieàn- traéc vang leân nhö vaäy, cuõng cho raèng Thaùi töû trôû veà hoaøng cung, taát caû ñeàu vui möøng hí vang.

Theå nöõ trong cung Ñaïi vöông nhieàu ñeán traêm ngaøn, nhö Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà… Laïi soá theå nöõ trong cung Thaùi töû leân ñeán saùu vaïn ngöôøi, nhö Ñaïi phi Da-du-ñaø-la… hoï ñeàu nhôù nghó Thaùi töû heát söùc öu saàu, nöôùc maét öôùt caû maët maøy, khoâng coøn nghó ñeán dung nhan, thaân theå khoâng taém röûa dô baån, khoâng trang ñieåm y phuïc, côûi boû taát caû chuoãi anh laïc ñeïp ñeõ, buoàn raàu aùo naõo taâm trí chaúng an, hoaëc coù keû khoùc ngöôøi than, hoaëc coù ngöôøi ñang ngoài töôûng nhôù, boãng nghe tieáng hí cuûa con ngöïa Kieàn-traéc, cuøng nhau nghó raèng: “Tieáng hí cuûa ngöïa Kieàn-traéc to nhö vaäy, quyeát ñònh Thaùi töû trôû veà, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa.” Moïi ngöôøi nghe tieáng ngöïa Kieàn-traéc, taâm raát hôùn hôû, do vì khaùt ngöôõng muoán troâng thaáy Thaùi töû neân Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà, Da-du-ñaø-la… soá theå nöõ nhieàu ñeán traêm ngaøn, ñeàu töø nôi phoøng mình hoaëc ôû treân laàu, hoaëc trong cung ñieän, hoaëc trong phoøng, boãng voäi vaõ cuøng nhau ñöùng daäy chaïy ñeán nôi Xa-naëc vaø ngöïa Kieàn-traéc, nhöng theå nöõ chæ töø xa troâng thaáy Xa-naëc vaø ngöïa Kieàn-traéc ly bieät Thaùi töû trôû veà hoaøng cung moät mình. Thaáy vaäy, hoï hai tay böùt laáy ñaàu coå, mieäng keâu khoùc nöôùc maét ñaày maët, mieäng ca ngôïi nhöõng ñöùc tính cuûa Thaùi töû.

Coù keä noùi:

*Caùc haøng theå nöõ taâm ñau khoå*

*Khaùt ngöôõng troâng mong Thaùi töû veà Boãng chæ thaáy Xa-naëc, Kieàn-traéc*

*Leä nhoû traøn ñaày caát tieáng khoùc Khoâng duøng anh laïc, y phuïc ñeïp Ñaàu toùc roái buø thaân gaày oám*

*Hai tay oâm ñaàu heát hy voïng*

*Keâu khoùc khoâng nguû suoát canh thaâu.*

