KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 35**

**Phaåm 38: LYÙ DO ÑAËT TEÂN DA-DU-ÑAØ (THÖÔÏNG TAÙN)**

**(Phaàn 2)**

Baáy giôø ñaïi phuù tröôûng giaû Thieän Giaùc bò thaân thuoäc luoân luoân aân caàn cuøng nhau naøi næ cho ñeán laàn thöù ba, tha thieát khuyeán duï, neân tröôûng giaû cöïc chaúng ñaõ, phaûi ñem gia nhaân cuøng caùc duïng cuï buùa rìu lôùn, gioû, caøo coû, mai, xeûng, dao, cöa… ñi ñeán caây Ni- caâu-ñaø. Ñeán nôi, tröôûng giaû ñöùng tröôùc caây thaàn noùi:

–Naøy caây phaûi bieát, ta nghe ngöôøi ta ñoàn raèng ngöôi laø caây thaàn ñöôïc meänh danh “Nguyeän caàu gì ñeàu ñöôïc nhö yù.” Ngöôøi naøo ñeán caàu con trai hay con gaùi ñeàu ñöôïc keát quaû. Hieän nay, ta khoâng coù moät muïn con, ta ao öôùc maø chöa toaïi nguyeän, nay ta ñeán caây thaàn nguyeän caàu. Neáu cho ta sinh ñöôïc moät caäu con khaùu khænh, ta seõ trôû laïi ñaây thieát leã cuùng döôøng ñeå baùo ñaùp. Neáu ngöôi khoâng cho ta sinh con trai, ta seõ duøng buùa lôùn, mai xeûng, chaët ñaøo taát caû goác reã caønh caây naøy, quyeát khoâng dung thöù, cho ñeán nhöõng reã to reã nhoû coøn soùt, ta cuõng ñaøo bôùi tôùi nôi, hoaëc baàm vuïn coïng reã, hoaëc chaët cheû caønh nhaùnh ra töøng maûnh, sau khi chaët cheû ñem ñi phôi khoâ töøng mieáng, roài duøng löûa ñoát thaân oâng ra tro buïi, sau khi thaønh tro ñem vaõi xuoáng choã nöôùc chaûy xieát, hoaëc ñem tro thaân oâng tung vaõi tröôùc ngoïn gioù maïnh, ñeå thoåi töù taùn.

Luùc baáy giôø vò thaàn nöông ôû caây naøy, nghe lôøi cuûa tröôûng giaû, heát söùc sôï seät, buoàn raàu khoå naõo chaúng vui. Vò naøy suy nghó: “Thaät söï ta khoâng cho nhöõng ngöôøi ñeán caàu sinh con trai hay con gaùi, chæ vì nhöõng ngöôøi ñeán caàu, do nghieäp nhaân cuûa hoï, do söùc phöôùc ñöùc cuûa hoï maø sinh con trai hay con gaùi. Nhöng moïi ngöôøi khoâng bieát neân noùi caây thaàn ban cho con trai hay con gaùi. Vì ñöôïc toaïi nguyeän, neân sau ñoù hoï ñeán taï aân.” Nghó nhö vaäy, thaàn caây buoàn khoùc rôi leä noùi:

–Caây naøy laø choã cuûa ta ôû töø xöa ñeán nay, neáu tröôûng giaû khoâng sinh ñöôïc con chaéc chaén ngöôøi seõ quyeát ñònh phaù naùt caây naøy.

Vò thaàn nôi caây Ni-caâu-ñaø thöôøng phuïng söï trôøi Ñeá Thích, neân voäi vaõ ñeán gaëp Thieân chuû Ñeá Thích nôi cung trôøi Ñao-lôïi. Ñeán nôi, thaàn caây quyø moïp tröôùc Ñeá Thích taâu leân y nhöõng lôøi thieän aùc phöôùc hoïa cuûa tröôûng giaû caàu con noùi ôû tröôùc:

–Laønh thay! Thöa Thieân chuû, cuùi xin Ñaïi thieân duøng phöông tieän trí tueä caáp toác sôùm cho tröôûng giaû sinh moät caäu con trai khaùu khænh, ñöøng ñeå caây naøy cuûa con bò taøn phaù.

Luùc aáy Ñaïi vöông Thieân chuû Ñeá Thích baûo Thoï thaàn:

–Naøy Thoï thaàn chôù noùi lôøi nhö vaäy. Vì côù sao? Vì ta cuõng khoâng theå vì ngöôøi theá gian maø quyeát ñònh cho hoï sinh con trai hay con gaùi. Nhöõng ngöôøi aáy coù con trai hay con gaùi laø do nhaân laøm phöôùc cuûa hoï. Naøy Thoï thaàn, lyù aáy tuy nhieân nhö vaäy, phaûi nhaãn naïi moät chuùt thöû xem, chôù neân öu saàu khoå naõo, ta seõ quaùn saùt vò tröôûng giaû kia coù nhaân duyeân gì chaêng?

Ñeá Thích lieàn quaùn saùt thaáy coõi trôøi Ñao-lôïi coù moät Thieân töû töôùng nguõ suy hieän ra, bieát chaéc chaúng bao laâu seõ ñoïa traàn gian.

Töôùng nguõ suy hieän ra laø:

1. Hoa ñeïp treân ñaàu boãng nhieân uùa vaøng.
2. ÔÛ döôùi naùch boãng nhieân ñoå moà hoâi.
3. Y phuïc dính buïi baëm chaúng saïch.
4. Thaân theå töï bieán ñoåi, maát haøo quang.
5. Boãng nhieân khoâng öa thích giöôøng baèng ngoïc ñeïp ñeõ laø nôi mình naèm maø laïi boû ñi ñaây ñoù.

Luùc ñoù Thieân chuû Thích Ñeà-hoaøn Nhaân baûo Thieân töû:

–Naøy Thieân töû, may maén thay! Neáu ngöôøi bieát phaûi luùc, ngöôøi coù thieän duyeân, ñaõ troàng caùc nhaân laønh, thöôøng khoâng phoùng daät, caån thaän bieát sôï toäi, khoâng coù toäi loãi, khoâng taïo caùc ñeàu sai traùi, laïi cuõng chöa töøng taïo caùc aùc nghieäp saâu naëng, cho ñeán taät ñoá. Ngöôøi seõ rôøi boû choán naøy, quyeát ñònh sinh trong moät nôi toát ñeïp döôùi traàn gian.

Vò Thieân töû baïch Ñeá Thích:

–Toâi muoán bieát nôi aáy? Thích Ñeà-hoaøn Nhaân ñaùp:

–ÔÛ haï phöông coõi Dieâm-phuø-ñeà coù moät thaønh lôùn teân Ba-la-naïi, thaønh naøy coù moät vò ñaïi tröôûng giaû teân Thieän Giaùc, gia ñình tröôûng giaû giaøu coù, raát nhieàu cuûa caûi, coù nhieàu theá löïc, khoâng coù gì thieáu huït, nhöng khoâng coù con, Thieân töû neân phaùt taâm ñeán thaønh Ba-la-naïi laøm con tröôûng giaû.

Vì vò Thieân töû naøy trong ñôøi quaù khöù laøm thaân Thieân töû, troàng caùc caên laønh, taïo nhaân duyeân giaûi thoaùt sinh töû, boû phieàn naõo höôùng veà Nieát-baøn, khoâng thoï sinh trong caùc höõu vi nôi tam giôùi. Neân söï taùi sinh moät laàn nöõa cuûa Thieân töû laø muoán döùt saïch höõu laäu, muoán chöùng Thaùnh ñaïo, neân Thieân töû thöa:

–Thieân vöông hoaøn haûo! Toâi nay khoâng muoán soáng ôû gia ñình ñeå thoï höôûng duïc laïc theá gian. Laïi nöõa chaúng bao laâu Ñöùc Ñaïi Só Hoä Minh Boà-taùt seõ töø cung trôøi Ñaâu-suaát giaùng thaàn xuoáng cung vua Tònh Phaïn thuoäc doøng hoï Thích thaønh Ca-tyø-la, vaøo thai baèng hoâng beân phaûi cuûa Ñaïi phu nhaân. Ñuû thaùng Ngaøi sinh ra vaø sau ñoù rôøi boû vöông vò maø xuaát gia, chöùng Voâ thöôïng Boà-ñeà. Sau khi ñaéc ñaïo, Ngaøi seõ chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng. YÙ toâi muoán tu haønh phaïm haïnh ôû choã baäc Boà-taùt aáy. Nhöng tröôûng giaû kia coù nhieàu taøi saûn quyù giaù, nhieàu theá löïc, ñaày ñuû khoâng thieáu gì caû. Vaû laïi, gia ñình nhö vaäy laø nôi phoùng daät, neân yù toâi khoâng muoán sinh vaøo nhaø aáy.

Thieân chuû Ñeá Thích baûo vò Thieân töû:

–Ngöôi chæ caàu mong sinh vaøo nhaø aáy. Khoâng laâu nöõa, Boà-taùt Hoä Minh seõ thaønh Chaùnh giaùc, roài chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng. Khi aáy ta seõ taïo thieän duyeân ñaày ñuû cho ngöôi xuaát gia vaø cuõng giuùp ñôõ cho vieäc xuaát gia cuûa ngöôi.

Vò Thieân töû noùi vôùi Ñeá Thích:

–Laønh thay! Thöa Thieân vöông, neáu luùc aáy ngaøi giuùp ñôõ cho toâi coù ñieàu kieän phaùt taâm vaø ñöôïc xuaát gia thì toâi seõ sinh vaøo nhaø aáy.

Thieân chuû Ñeá Thích baûo thaàn caây Ni-caâu-ñaø:

–Naøy thaàn caây hieàn thieän, ñaõ ñeán luùc, ngöôi haõy baùo cho tröôûng giaû aáy bieát vôùi lôøi theá naøy: “Laønh thay tröôûng giaû! Theo lôøi caàu xin cuûa oâng, khoâng bao laâu nöõa seõ sinh ñöôïc moät beù trai ñeïp, sau ñoù khoâng laâu seõ xuaát gia laøm Sa-moân.”

Nghe lôøi cuûa Ñeá Thích, vò thaàn caây voâ cuøng vui möøng, voäi ñeán nhaø tröôûng giaû, aån thaân treân khoâng trung, baûo:

–Raát toát! Naøy tröôûng giaû, chaéc chaén oâng seõ sinh moät beù trai xinh ñeïp, coù phuùc ñöùc

trí tueä. Nhöng khi sinh ra roài, chaúng bao laâu nhaát ñònh seõ xuaát gia laøm Sa-moân.

Khi aáy, tröôûng giaû thöa thoï thaàn:

–Laønh thay Thieân thaàn! Toâi chæ mong ñöôïc sinh con, seõ duøng phöông tieän ngaên khoâng cho noù xuaát gia laøm Sa-moân.

Thieân töû aáy töø cung trôøi Ñao-lôïi giaùng xuoáng traàn gian ñaàu thai vaøo buïng cuûa vôï Ñaïi tröôûng giaû. Khi ngöôøi vôï tröôûng giaû bieát mình mang thai, lieàn noùi vôùi tröôûng giaû:

–Naøy tröôûng giaû, raát toát ñeïp! Haõy vui möøng vì thieáp ñaõ mang thai.

Khi tröôûng giaû nghe vôï mình baùo tin nhö vaäy, lieàn vì vôï saém ñuû thöù tieän nghi: giöôøng naèm thaät ñeïp, meàn chaên tuyeät haûo, trang hoaøng loäng laãy, ngöôøi haàu haï raønh ngheà, thöùc aên cao löông myõ vò, phuïc söùc haøng haûo haïng…, cung caáp cho phu nhaân, maëc tình naøng söû duïng.

Khi aáy beân ngoaøi boán cöûa thaønh Ba-la-naïi, nôi ngaõ tö ñöôøng ñoâng ngöôøi qua laïi tröôûng giaû laäp hoäi Voâ giaù, heã coù ai caàu xin thöùc aên cho thöùc aên, xin nöôùc uoáng cho nöôùc uoáng, xin traøng hoa cho traøng hoa, xin höông cho höông, caàn saùp thôm cho saùp thôm, caàn ñoà naèm cho ñoà naèm, caàn ñoà nuoâi döôõng thaân… taát caû ñeàu ñöôïc cung caáp ñaày ñuû. Luùc baáy giôø bao nhieâu taøi vaät trong nhaø ñeàu thaâu caát vaøo kho, taát caû quaùn röôïu vaø loø saùt sinh ñeàu giaûi taùn.

Khi vôï tröôûng giaû mang thai chín ñeán möôøi thaùng, thai nhi ñaõ ñaày ñuû, haï sinh moät beù trai heát söùc khaùu khænh thaät deã thöông trong theá gian ít coù ngöôøi thöù hai, thaân theå maøu vaøng gioáng nhö thoûi vaøng, ñaàu troøn tròa gioáng nhö chieác loïng, nhö chim Anh voõ, caùnh tay duoãi daøi, chi tieát treân ngöôøi ñeàu xinh ñeïp, saùu giaùc quan toaøn veïn, baép thòt meàm maïi gioáng nhö khoái bô. Sau khi caäu beù chaøo ñôøi, töï nhieân xuaát hieän moät chieác loïng baèng baûy baùu tuyeät vôøi, che treân thaân haøi nhi. Baáy giôø moïi ngöôøi thaáy vaäy ñeàu lôùn tieáng noùi:

–Thaät kyø laï! Töø xöa ñeán nay chöa töøng thaáy!

Luùc aáy vò tröôûng giaû vì ñoàng töû thueâ boán baø vuù: Moät baø boàng beá, moät baø taém röûa, moät baø cho buù môùm, moät baø laøm troø vui. Sau khi ñoàng töû sinh ra, tröôûng giaû laäp hoäi Voâ giaù *(nhö ñaõ noùi ôû treân)* ôû ñaàu caùc ngaõ ñöôøng ngoaøi boán cöûa thaønh, laïi nhoùm hoïp quyeán thuoäc noäi ngoaïi thöa:

–Toâi sinh ñöôïc moät chaùu trai nhö vaäy, xin quyù vò ñaët teân cho chaùu beù.

Hoï haøng quyeán thuoäc cuøng nhau baøn luaän: “Ñöùa treû naøy khi môùi sinh, töï nhieân xuaát hieän moät chieác loïng baèng baûy baùu che treân ngöôøi. Vì söï vieäc naøy tieáng ñoàn khaép taát caû moïi nôi.” Do vaäy, ñöùa beù ñöôïc teân laø Da-du-ñaø *(nhaø Tuøy dòch Da-du-ñaø laø Thöôïng Taùn).* Thöôïng Taùn soáng beân cha meï, vì laø con moät neân cha meï raát thöông yeâu chaúng rôøi moät chuùt, maét luoân luoân theo doõi söï nuoâi döôõng haøng ngaøy, laøm cho caäu ta lôùn leân nhö yù muoán.

Coù keä:

*Ngöôøi ñaày phöôùc ñöùc mau khoân lôùn Nhö haït moïc ôû ñaát phì nhieâu*

*Baïc phaän thieáu duyeân khoâng nôi döïa Gioáng tôï caây con troàng ñaàu ñöôøng.*

Ñoàng töû laàn laàn bieát ñi, bieát chaïy lôùn khoân, sau ñoù y gia phaùp hoïc taäp caùc ngheà, nhö laø vaên chöông, toaùn soá, aán lyù, xuaát cuûa cho ngöôøi, thu naïp cuûa beân ngoaøi, trao ñoåi buoân baùn, nhuoäm caùc maøu saéc, caét may y phuïc, phaân bieät caùc loaïi höông thôm bieát roõ nguõ coác, baûy loaïi ngoïc quyù vaø baûo vaät. Taát caû ñeàu laõo luyeän, thoâng suoát caùc ngheà, thoâng minh lanh lôïi, ñeàu veïn toaøn, khoâng ai saùnh baèng. Khi ñeán tuoåi tröôûng thaønh, anh ta thích

ôû rieâng.

Baáy giôø tröôûng giaû vì con xaây ba toøa nhaø: Moät toøa ñeå nghæ trong muøa ñoâng; moät toøa ñeå nghæ trong hai muøa xuaân, thu; moät toøa ñeå nghæ trong muøa haï. Toøa nhaø nghæ veà muøa ñoâng hoaøn toaøn aám aùp. Toøa nhaø nghæ veà muøa haï hoaøn toaøn gioù maùt. Toøa nhaø nghæ veà hai muøa xuaân, thu, ñöôïc xaây döïng ôû nôi khoâng noùng khoâng laïnh.

Nhöõng duïng cuï trang trí trong ba toøa ñeàu baèng vaät quyù, nhöõng thöùc aên uoáng ngon ngoït raát thích khaåu vò, y phuïc toaøn baèng haøng toát ñeïp, laïi baøy bieän caùc thöù phaán saùp höông thôm, choïn nhöõng coâ gaùi nhan saéc kieàu dieãm deã thöông, ñeå giuùp vui cho ñoàng töû. Trong cung aáy, maët tröôùc toøa nhaø chính ñeàu coù caàu thang, moãi caàu thang ñeàu coù naêm traêm ngöôøi, baøy naêm traêm baäc thang quyù baùu, saùng sôùm thì baøy ra chieàu toái thu doïn mang ñi. Chung quanh moãi toøa nhaø ñeàu boá trí naêm traêm ngöôøi, baûo veä maëc chieán giaùp kieân coá, tay caàm ñuû loaïi binh khí: dao, gaäy, thieát luaân, chæa ba, giaùo maùc… ñeå canh phoøng, vì sôï ñoàng töû Thöôïng Taùn thình lình boû nhaø xuaát gia. Caùc cöûa ngoõ ra vaøo trong cung ñeàu coù caùnh cöûa choát khoùa kieân coá. Moãi khi ñoùng hay môû caùc cöûa naøy, tieáng ñoäng vang ñeán nöûa do-tuaàn.

Thuôû aáy, ñoàng töû Thöôïng Taùn ôû trong nhaø aáy tieâu dao vui ñuøa, thoï höôûng ñaày ñuû naêm thöù duïc laïc.

Khi Theá Toân laàn ñaàu tieân ôû thaønh Ba-la-naïi chuyeån voâ thöôïng phaùp luaân, thì vua trôøi Ñeá Thích giaùng xuoáng trong cung ñieän ñoàng töû Thöôïng Taùn, ñeán nôi thöùc tænh ñoàng töû:

–Naøy Nhaân giaû Thöôïng Taùn, ñaõ ñeán luùc, khoâng bao laâu nöõa quyeát phaûi xuaát gia.

Ñoàng töû Thöôïng Taùn khi nghe lôøi keâu goïi cuûa vua trôøi Ñeá Thích, im laëng nhaän lôøi. Saùng sôùm hoâm sau, sai ngöôøi ñaùnh xe ngöïa gioûi ñi ñeán vöôøn caây, ñeå ngaém nhìn choã ñaát xinh ñeïp.

Buoåi saùng, Ñöùc Theá Toân ñaép y, mang bình baùt ung dung ñi vaøo thaønh Ba-la-naïi khaát thöïc, vôùi Tröôûng laõo Ñieàu Maõ laøm thò giaû. Ñoàng töû Thöôïng Taùn töø xa troâng thaáy Ñöùc Nhö Lai ñi veà phía tröôùc, daùng ñi traàm laëng, oai nghi ñoan chaùnh, thaân theå ñaày ñuû, caùc töôùng trang nghieâm, gioáng nhö baàu trôøi ban ñeâm ñaày caùc vì sao saùng. Thaáy roài, chaøng sinh taâm thanh tònh vui möøng, do trong taâm hoan hyû thanh tònh, Thöôïng Taùn böôùc xuoáng xe ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài ñi quanh Ñöùc Phaät ba voøng, nhieãu xong leân xe maø ñi. Ñoàng töû Thöôïng Taùn ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät vaø ra ñi trong thôøi gian ngaén.

Khi aáy, thaáy ñöôïc taâm ñoàng töû thanh tònh, Ñöùc Phaät mæm cöôøi toûa ra aùnh saùng. Baáy giôø Tröôûng laõo Ñieàu Maõ söûa y, tròch aùo vai beân phaûi, ñaàu goái phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay höôùng veà Ñöùc Nhö Lai baïch:

–Hy höõu thay! Baïch Ñöùc Theá Toân, do nguyeân nhaân gì Ngaøi mæm cöôøi phoùng aùnh saùng?

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Tyø-kheo, thaày coù thaáy ñoàng töû Thöôïng Taùn ñeán ñaûnh leã döôùi chaân Ta, ñi quanh ba voøng, roài lui böôùc leân xe hay khoâng?

Ñieàu Maõ baïch Phaät:

–Thöa Ñöùc Theá Toân, con coù thaáy. Ñöùc Phaät laïi baûo:

–Thaày neân laéng nghe, Ñaïi thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy, ñeâm nay nhaát ñònh boû nhaø xuaát gia, ñeán xin Ta laøm Sa-moân, chaúng bao laâu chöùng quaû A-la-haùn.

Khi aáy ñoàng töû Thöôïng Taùn vaøo trong khu vöôøn ngaém nhìn choã ñaát xinh ñeïp, ñi taûn

boä. Luùc aáy Ñeá Thích duøng söùc thaàn thoâng bieán ra moät thaây ñaøn baø cheát, sình chöông to gaàn raõ naùt, bò caùc thöù coân truøng ruoài gioøi ruùc ræa khaép thaân. Ñoàng töû thaáy töû thi hoâi thuùi tan raõ, neân sinh taâm nhôøm gôùm töï nghó: “Caùi thaân thuùi raõ naøy, khoâng coù gì ñaùng vui thích ñeå tham ñaém phoùng daät! Taïi sao ôû trong ñoù töôûng laø khoaùi laïc, nay ñaõ tan raõ.” Ñoàng töû lieàn noùi leân:

–Ta nay khoâng ham thích khoaùi laïc xuù ueá nhö vaäy, muoán trôû veà nhaø.

Sau khi Thöôïng Taùn ra khoûi khu vöôøn, veà taïi cung ñieän cuûa mình. Ñaàu hoâm ñeâm aáy, khi chaøng saép nguû, trôøi Ñeá Thích duøng söùc thaàn thoâng khieán caùc coâ gaùi ñeïp ñeàu nguû say, maø trong nhaø choã naøo cuõng thaép ñeøn, ngoïn ñeøn to nhö caùnh tay, chieáu khaép moïi nôi trong nhaø, aùnh saùng khoâng giaùn ñoaïn.

Vaøo ñeâm aáy, Ñöùc Theá Toân suy nghó: “Ñeâm nay Ñaïi thieän nam töû Thöôïng Taùn nhaát ñònh duõng maõnh boû nhaø xuaát gia, caàu laøm Sa-moân.” Nghó nhö vaäy, Ngaøi ñeán soâng Ba-la- na *(nhaø Tuøy dòch laø Ñoaïn Tröø)*, vöôït qua soâng ñeán bôø beân kia, töï laáy coû laøm toøa, sau khi traûi toøa roài, ngoài kieát giaø treân ñoù. Vì loøng Töø bi thöông töôûng ñeán Thöôïng Taùn, neân Ngaøi muoán nguû ôû ñaây moät ñeâm.

Ñeâm ñoù, ñoàng töû Thöôïng Taùn ñang nguû say, boãng nhieân thöùc giaác, thaáy moïi nôi trong nhaø thaép nhieàu ngoïn ñeøn saùng lôùn vaø caùc coâ gaùi ñeïp ñang nguû say. Coù naøng coå gaùc treân chieác troáng nhoû, coù naøng caëp naùch chieác ñaøn saét hay tyø baø, coù naøng caëp naùch nguõ huyeàn caàm, coù naøng oâm laáy ñaøn khoâng haàu, coù naøng oâm laáy chieác troáng, coù naøng oâm laáy nhöõng nhaïc cuï khaùc nhö oáng ñòch, oáng saùo…, coù naøng ñeå loä baùn thaân thôû khoø kheø maø nguû, coù naøng xoõa toùc, naèm nghieâng maø nguû, coù naøng chaûy ra nhöõng baát tònh nhö muõi, daõi… maø nguû, coù naøng nghieán raêng maø nguû, coù naøng uùp maët maø nguû, coù naøng ngöûa maët maø nguû. Ñoàng töû Thöôïng Taùn thaáy caùc coâ gaùi naèm nguû ngoån ngang döôùi ñaát, gioáng nhö thaây cheát. Thaáy roài, ñoàng töû gheâ tôûm xa lìa, laïi töôûng ñeán caùi vui Nieát-baøn, yù höôùng ñeán Nieát-baøn ñaõ ñöôïc phaùt sinh. Ñoàng töû suy nghó: “Nôi ñaây laø choã khuûng boá lôùn! Nôi ñaây thaät laø nhieãu loaïn chaúng an!”

Ñoàng töû Thöôïng Taùn thaáy vaäy, töø giöôøng naèm ngoài daäy, chaân xoû vaøo ñoâi giaày da

ñöôïc naïm baèng ngoïc quyù, ñaùng giaù hai traêm ngaøn. Mang giaøy roài, ñoàng töû thaàm nghó töø neàn nhaø böôùc xuoáng saân khoâng coù caàu thang, lieàn khi aáy Ñeá Thích hieän chieác caàu thang baét tröôùc nhaø, thaân Ñeá Thích toûa aùnh saùng khaép nhaø.

Luùc aáy ñoàng töû Thöôïng Taùn theo aùnh saùng ra khoûi nhaø, daàn daàn ñi ñeán phoøng cuûa cha vaø phoøng caùc theå nöõ. Ñeán trong phoøng thaáy cha mình ñang naèm nguû, duøng daàu thaät thôm laøm ñeøn thaép saùng, tim ñeøn lôùn nhö caùnh tay, ñaët moïi nôi döôùi ñaát vaø beân caùi truï. Chaøng nhìn sang theå nöõ, thaáy chuùng oâm laáy caùc nhaïc cuï naèm nguû say… gioáng nhö töû thi ngoaøi baõi tha ma *(nhö ñaõ noùi ôû treân).* Thaáy vaäy ñoàng töû raát nhaøm chaùn… ñeán noåi heát söùc sôï seät.

Thöôïng Taùn rôøi khoûi phoøng phuï thaân tieán laàn ñeán cöûa ngoaøi, thaáy cöûa ñoùng, choát khoùa kieân coá, maø moãi khi môû caùnh cöûa thì tieáng ñoäng vang ñeán nöûa do-tuaàn. Khi aáy Ñeá Thích voäi vaõ môû cöûa, laøm cho khoâng phaùt sinh tieáng ñoäng, vì sôï laøm trôû ngaïi vieäc xuaát gia cuûa ñoàng töû.

Khi Thöôïng Taùn ra khoûi nhaø ñi ñeán cöûa lôùn cuûa thaønh, cöûa naøy ñöôïc goïi laø Baït-ñaø- la-baø-ñeà *(nhaø Tuøy dòch laø Hieàn Chuû),* thaáy cöûa thaønh Hieàn chuû ñoùng khoùa caån thaän, môû cöûa tieáng ñoäng cuõng vang xa nöûa do-tuaàn. Khi aáy Ñeá Thích trong thôøi gian ngaén, môû ñöôïc cöûa naøy, khoâng laøm ngöôøi khaùc nghe ñöôïc tieáng ñoäng. Ñeá Thích nghó raèng: “Chôù coù ñeå ngöôøi laøm trôû ngaïi söï xuaát gia cuûa Thöôïng Taùn.”

Thöôïng Taùn ra khoûi thaønh naøy, laàn laàn ñi ñeán soâng Ba-la-na. Luùc aáy nöôùc soâng boãng nhieân daâng cao traøn ngaäp ñeán bôø soâng, taát caû caùc loaøi chim uoáng nöôùc khoâng phaûi cuùi ñaàu. Khi aáy Ñeá Thích thaâu maát aùnh saùng. Thöôïng Taùn ñeán döøng laïi beân bôø soâng, than: “Tai haïi to lôùn naøy, oâi thaät khuûng khieáp!”

Khi aáy Ñöùc Theá Toân ñang ñi kinh haønh taïi khoaûng ñaát troáng beân kia bôø soâng. Vì thöông ñoàng töû neân thaân phoùng haøo quang, Ngaøi ñöa caùnh tay saéc vaøng höôùng veà phía Ñoàng töû vaãy tay noùi:

–Laønh thay ñeán ñaây! Laønh thay ñeán ñaây! Naøy Thöôïng Taùn, nôi ñaây khoâng coù hoaïn naïn, nôi ñaây khoâng coù sôï seät, nôi ñaây an laïc, nôi ñaây töï do.

Coù keä raèng:

*Nhö Lai bieát roõ taâm ñoàng töû Ngaøi caát tieáng goïi nhö theá naøy:*

*Ñoàng töû Thöôïng Taùn ngöôøi laïi ñaây Ñi ñöôøng Nieát-baøn khoâng sôï seät.*

*Theá Toân khoâng gì maø chaúng thaáy Theá Toân khoâng gì maø chaúng bieát Do vaäy neân bieát taâm nieäm ngöôøi Neân noùi Theá Toân ñuû caùc minh.*

Khi Thöôïng Taùn nghe Ñöùc Theá Toân noùi nhö vaäy, truùt heát noãi lo khoå aâu saàu, taâm ñöôïc an tònh. Ví nhö löõ haønh ñi trong muøa haï, bò naéng ñoát, theâm ñoùi khaùt khoå cöïc voâ cuøng, boãng nhieân gaëp ñöôïc ao nöôùc trong maùt, ngöôøi naøy vaøo ao uoáng nöôùc vaø taém röûa, taát caû caùc khoå noùng böùc ñeàu tieâu tan. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Ñaïi thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy nghe ñöôïc lôøi an uûi cuûa Ñöùc Phaät, taát caû öu tö khoå naõo ñeàu tieâu dieät, taâm ñöôïc an ñònh.

Baáy giôø Ñaïi thieän nam töû Thöôïng Taùn hôùn hôû vui möøng voâ cuøng, traøn ngaäp toaøn thaân khoâng theå töï cheá, côûi boû ñoâi giaày da naïm quyù baùu trò giaù hai traêm ngaøn, loäi xuoáng soâng Ba-la-na, gioáng nhö ngöôøi khaïc nhoå ñaøm daõi, khoâng chuùt luyeán tieác quay löng boû ñi. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Ñoàng töû vöùt boû ñoâi giaøy cuõng laïi nhö vaäy. Khi ñoàng töû loäi qua soâng, luùc aáy nöôùc soâng caïn thaáp.

Ñoàng töû Thöôïng Taùn sau khi loäi qua soâng, ñeán ñöôïc bôø beân kia roài, troâng thaáy Ñöùc Theá Toân oai ñöùc ñoan nghieâm, dung maïo ñeïp ñeõ, caùc caên tònh tónh, taâm yù chaùnh ñònh, cho ñeán ba möôi hai töôùng toát heát söùc trang nghieâm, gioáng nhö baàu trôøi ban ñeâm ñaày tinh tuù. Thaáy roài, chaøng sinh taâm thanh tònh hoan hyû, höôùng ñeán tröôùc Ñöùc Phaät ñaàu maët ñaûnh leã saùt chaân Ngaøi, roài lui ñöùng veà moät beân.

Ñöùc Theá Toân thaáy Thöôïng Taùn lui ñöùng veà moät beân roài lieàn tuaàn töï thuyeát caùc phaùp nhö boá thí, trì giôùi luaät, laïi noùi phaùp nhaân duyeân sinh vaøo coõi trôøi, caùc toäi khoå cuûa nguõ duïc, caùc laäu hoaëc chöa heát thì coøn sinh phieàn naõo, taùn thaùn phaùp xuaát gia thanh tònh. Ñöùc Theá Toân bieát ñoàng töû ñaõ sinh taâm hoan hyû nhu hoøa, khoâng chöôùng ngaïi, neân coù theå thoï laõnh caùc phaùp naøy. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñem lôøi hoan hyû, chaân thaät thuyeát phaùp veà boán chaân lyù Khoå, Taäp, Dieät vaø Ñaïo… cho ñoàng töû nghe.

Ñöùc Phaät thuyeát nhöõng phaùp nhö vaäy, ñoàng töû Thöôïng Taùn ngay taïi choã ngoài lìa traàn caáu, dieät saïch phieàn naõo. Sau khi dieät saïch phieàn naõo roài, ñoái vôùi caùc phaùp sinh phaùp nhaõn tònh, bao keát hoaëc ñeàu ñöôïc tieâu tröø, bieát caùc phaùp ñuùng nhö thaät, nhö aùo traéng saïch khoâng chuùt nhô, raát deã nhuoäm maøu. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Thieän nam Thöôïng Taùn ngoài ngay taïi choã lìa traàn caáu, heát caùc phieàn naõo… ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu bieát

nhö thaät.

Noùi veà vôï ñoàng töû Thöôïng Taùn, ñeâm aáy thöùc vaäy naèm treân giöôøng boãng nhieân khoâng thaáy choàng mình. Naøng nghó ñeán ñoàng töû caøng theâm khaùt ngöôõng aân aùi nhôù mong, neân voäi vaõ ñeán baùo tin cho meï choàng:

–Thöa thaùnh maãu, meï coù bieát Thöôïng Taùn, aùi töû cuûa meï ñang ôû ñaâu chaêng? Ñeâm hoâm, con môùi thöùc giaác boãng nhieân khoâng thaáy ñoàng töû, khoâng bieát chaøng ñi ñaâu?

Thaùnh maãu nghe nhö vaäy, vì loøng thöông yeâu nghó nhôù ñeán con, neân keâu khoùc thaûm thieát. Baø ta voäi vaõ chaïy ñeán choã ñaïi tröôûng giaû cha cuûa Thöôïng Taùn, ñeán nôi thöa:

–Thöa ñaïi tröôûng giaû, nay ngaøi coù bieát aùi töû cuûa ngaøi ôû ñaâu chaêng?

Baø thuaät laïi taát caû lôøi cuûa naøng daâu môùi thöa. Tröôûng giaû nghe noùi trong cung maát Thöôïng Taùn, vì loøng thöông nhôù con, lieàn baûo caùc söù giaû:

–Caùc ngöôi phaûi caáp toác ñi ñeán caùc nôi, choã cuûa haøng trí thöùc, nhaø toaùn soá, nôi soøng baïc, caùc thanh laâu, tìm kieám con ta ñem veà ñaây.

Luùc aáy söù giaû ñi ñeán ngaõ tö ñöôøng trong thaønh Ba-la-naïi rung linh rao leân:

–Neáu coù ai ñeán baùo vôùi ta: “Toâi thaáy Thöôïng Taùn, toâi bieát choã vaø laøm vieäc cuûa Thöôïng Taùn” ñeå ta thaáy ñöôïc vaø tìm bieát ñöôïc Thöôïng Taùn, seõ ban cho ngöôøi naøy vaät coù giaù trò traêm ngaøn.

Vaøo cuoái ñeâm ñoù, tröôûng giaû ra leänh môû cöûa thaønh, cho söù giaû caáp toác ñi loan tin khaép moïi nôi: “Naøy moïi ngöôøi ngoaøi thaønh, mau mau ñi tìm Thöôïng Taùn cho ta.”

Ñeâm aáy trôøi vöøa môø saùng, vò tröôûng giaû, thaân phuï Thöôïng Taùn, ñang öu saàu khoå naõo, keâu khoùc leä traøo, voäi vaõ ñi veà cöûa thaønh Baït-ñaø-la-ñeà. Khi ra khoûi cöûa thaønh, tröôûng giaû ñi tôùi phaùt hieän ñöôïc daáu chaân giaøy da cuûa ñoàng töû, roài laàn theo daáu chaân giaøy, taän cuøng daáu chaân giaøy thì thaáy ñoâi giaøy da giaù trò hai traêm ngaøn ñeå beân bôø soâng. Tröôûng giaû an taâm phaàn naøo, thaàm nghó: “Thöôïng Taùn ñöùa con yeâu daáu cuûa ta, hieän nay coù leõ chöa cheát.”

OÂng ta thôû phaøo nheï nhoõm, suy nghó: “Neáu con ta cheát thì ñoâi giaøy coù leõ maát töø laâu.” Khi thaáy ñöôïc ñoâi giaøy da, tröôûng giaû chaúng quan taâm ñeán, boû ñoù maø ñi, gioáng nhö ngöôøi ta thaáy ñôøm daõi, khoâng nghó töôûng, voäi vaøng ñi qua. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn thaáy ñoâi giaøy da laøm baèng baûy baùu, boû laïi ñi qua, voäi vaõ loäi qua soâng Ba-la-na ñi tìm ñoàng töû.

Luùc aáy Ñöùc Theá Toân ôû treân bôø soâng troâng thaáy thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn ñang ñi höôùng veà mình.

Thaáy roài, Ñöùc Theá Toân lieàn nghó: “Thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy ñaõ ñeán ñaây tìm con, do vì loøng thöông nhôù, seõ voäi vaøng oâm laáy thaân thieän nam töû Thöôïng Taùn maø khoâng ñeå yù gì ñeán toát xaáu. Vaäy Ta coù theå vaän duïng thaàn thoâng bieán hoùa laøm cho thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn chæ ôû taïi choã nhìn thaáy ñoàng töû, maø khoâng theå naøo ñuïng ñeán ñoàng töû ñöôïc.”

Khi thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn troâng thaáy Ñöùc Theá Toân oai nghi teà chænh, ñeïp ñeõ thaät deã meán… nhö treân hö khoâng caùc vì tinh tuù toâ ñieåm vaàng nhaät nguyeät, thì raát hoan hyû. Khi ñoù tröôûng giaû ñeán beân Ñöùc Phaät, baïch Phaät:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñaïi Sa-moân coù thaáy Thöôïng Taùn con toâi ñeán ñaây khoâng? Ñöùc Phaät baûo tröôûng giaû:

–Naøy Ñaïi tröôûng giaû, neáu ngaøi vui loøng an toïa trong giaây laùt, chaúng bao laâu ngaøi seõ thaáy ñöôïc Thöôïng Taùn.

Nghe Ñöùc Phaät noùi, tröôûng giaû thaàm nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy coù leõ khoâng noùi

doái, lôøi noùi chaân thaät”, neân vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân khoâng theå töï cheá, lieàn ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài ñöùng lui veà moät beân.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì tröôûng giaû neân duøng phöông tieän tuaàn töï thuyeát phaùp nhö thaät, nhö thuyeát phaùp boá thí, laøm cho caùc phaùp keát söû cuûa vò aáy ñeàu dieät saïch, bieát caùc phaùp ñuùng nhö thaät, ví nhö chieác aùo traéng saïch deã nhuoäm caùc maøu… Ñuùng nhö vaäy! Ñuùng nhö vaäy! Tröôûng giaû lieàn ngay taïi choã ngoài, xa lìa traàn caáu, bieát caùc phaùp ñuùng nhö thaät, ñoái caùc phaùp chöùng phaùp nhaõn thanh tònh, qua khoûi bieån phieàn naõo sinh töû, vöôït caùc chöôùng ngaïi, taâm nghi khoâng coøn, chöùng ñöôïc voâ uùy, khoâng phaûi nghe giaùo phaùp töø ngöôøi khaùc maø töø nôi Ñöùc Phaät, roài thoï ba phaùp quy y: Phaät, Phaùp, Taêng vaø thoï naêm caám giôùi.

Baáy giôø ôû trong loaøi ngöôøi, ñaïi tröôûng giaû Thieän Giaùc laø vò Öu-baø-taéc ñaàu tieân. Vôùi ba laàn baïch lieàn thaønh töïu ba phaùp quy y laø thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy. Trong khi nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, vò aáy chöùng bieát nhö vaäy, quaùn haïnh nhö vaäy, ñaéc ñaïo tích nhö vaäy, thaáy caùc keát laäu döùt saïch, ñoái vôùi caùc phaùp taâm ñöôïc giaûi thoaùt.

Theá Toân thaàm nghó: “Thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn nghe phaùp chöùng bieát, caùc keát laäu döùt saïch, taâm ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coøn thoï naêm thöù duïc laïc nhö khi coøn taïi nhaø, Ta haõy thu thaàn thoâng laïi.”

Khi aáy Ñöùc Theá Toân lieàn thu thaàn thoâng. Sau khi Ñöùc Phaät thu nhieáp thaàn löïc, thaân phuï Thöôïng Taùn ñang ngoài taïi choã, thaáy ñöôïc con mình. Thaáy roài, tröôûng giaû baûo Thöôïng Taùn:

–Naøy con Thöôïng Taùn, meï con nhôù con neân khoå naõo voâ cuøng, vì con maø buoàn khoùc, khoâng neân ñeå baø vì con maø boû maïng, con neân veà ñem laïi söï soáng cho meï con.

Tröôûng giaû noùi nhö vaäy roài, thieän nam töû Thöôïng Taùn ñöa maét nhìn Nhö Lai. Ñöùc Theá Toân baûo phuï thaân Thöôïng Taùn:

–Naøy Ñaïi tröôûng giaû, yù oâng nghó sao, neáu nhö coù ngöôøi laø baäc höõu hoïc, ñaõ hoïc caùc trí, ñaõ hoïc thaáy caùc phaùp, khi nghe phaùp chöùng bieát, caùc keát laäu dieät saïch, taâm ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôøi naøy coù theå thoaùi taâm trôû veà nhaø maø thoï höôûng thuù vui nguõ duïc laïi hay khoâng?

Tröôûng giaû ñaùp:

–Thöa Theá Toân, khoâng coù nhö vaäy. Ñöùc Theá Toân laïi baûo tröôûng giaû:

–Thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy ñaõ coù tri kieán cuûa baäc höõu hoïc, ñaõ chöùng caùc phaùp nhö tröôûng giaû khoâng khaùc. Ngaøy nay, Thöôïng Taùn khi nghe thuyeát phaùp, chöùng ñöôïc ñaïo tích, keát laäu ñaõ dieät saïch, taâm ñöôïc thanh tònh giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät laïi baûo tröôûng giaû:

–Thieän nam töû Thöôïng Taùn naøy ngaøy nay khoâng theå trôû veà nhaø thoï höôûng nguõ duïc nhö thuôû tröôùc.

Baáy giôø tröôûng giaû lieàn baïch Phaät:

–Hay laém Theá Toân! Nay Thöôïng Taùn kheùo ôû trong ñôøi ñöôïc nhieàu lôïi ích, kheùo soáng trong theá gian maø caùc keát laäu ñaõ dieät saïch, taâm ñöôïc giaûi thoaùt.

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân thaáy treân thaân thieän nam töû Thöôïng Taùn coøn trang ñieåm baèng caùc chuoãi ngoïc anh laïc, lieàn noùi keä:

*Thaân trang söùc baèng ngoïc anh laïc Nhöng taâm chöùng phaùp ñöôïc tòch ñònh*

*Ñieàu phuïc caùc caên ñeàu thanh tònh Khôûi loøng ñaïi bi thöông chuùng sinh Ñaït ñöôïc haïnh chaân thaät nhö vaäy Thì ñöôïc goïi laø chaân phaïm haïnh Cuõng goïi Sa-moân doøng hoï Thích Nhö vaäy cuõng goïi Tyø-kheo Taêng.*

Thaân phuï thieän nam töû Thöôïng Taùn lieàn baïch Phaät:

–Hay thay! Baïch Theá Toân, con nguyeän cuùng döôøng aåm thöïc cho Ñöùc Theá Toân vaø thieän nam töû Thöôïng Taùn…, xin Ngaøi nhaän lôøi.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì thöông töôûng tröôûng giaû, neân im laëng nhaän lôøi môøi. Tröôûng giaû Thieän Giaùc thaáy Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi môøi, töø choã ngoài ñöùng vaäy, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, ñi quanh ba voøng töø taï ra veà.

Tröôûng giaû Thieän Giaùc ra veà chöa ñöôïc bao laâu, ñaïi thieän nam töû Thöôïng Taùn töø choã ngoài ñöùng vaäy ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, quyø goái chaép tay, baïch:

–Laønh thay! Baïch Ñöùc Theá Toân, cuùi xin Ñöùc Theá Toân cho con xuaát gia thoï giôùi Cuï

tuùc.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo Thöôïng Taùn:

–Laønh thay! Ñeán ñaây Tyø-kheo! Ngöôøi haõy ôû trong giaùo phaùp cuûa Ta, tu phaïm haïnh

döùt saïch caùc keát laäu.

Ñöùc Phaät noùi lôøi nhö vaäy roài, Tröôûng laõo Thöôïng Taùn lieàn thaønh ngöôøi xuaát gia, ñöôïc giôùi Cuï tuùc laøm vò Sa-moân. Luùc baáy giôø, trong theá gian coù baûy vò A-la-haùn: Ñöùc Theá Toân laø moät, naêm anh em Kieàu-traàn-nhö vaø Thöôïng Taùn.

Buoåi mai hoâm sau, Ñöùc Theá Toân ñaép y mang bình baùt, baûo Thöôïng Taùn laøm thò giaû, ñi thaúng veà nhaø tröôûng giaû Thieän Giaùc, ñeán nôi traûi toøa an toïa. Khi aáy meï vaø vôï cuûa Tröôûng laõo Thöôïng Taùn, ñoàng ñeán leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, ñaûnh leã xong lui veà moät beân. Sau khi hai meï con ñöùng veà moät beân roài, Ñöùc Phaät vì hoï maø tuaàn töï thuyeát caùc phaùp boá thí… thanh tònh. Ñöùc Nhö Lai ñeàu bieát hoï sinh taâm hoan hyû, thanh tònh, oân hoøa, khoâng coù chöôùng ngaïi.

Ñöùc Theá Toân thuyeát caùc phaùp laøm cho chö Phaät hoan hyû ñoù laø: chaân lyù veà khoå, chaân lyù veà nguyeân nhaân cuûa khoå, chaân lyù veà dieät khoå vaø chaân lyù veà söï dieät khoå ñaéc ñaïo. Nghe Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp, hai vò aáy taïi choã ngoài xa lìa caùc traàn caáu, ñöôïc trí thanh tònh, bao nhieâu caáu tröôïc bò dieät tröø, taát caû kieán chaáp thaûy ñeàu tieâu dieät. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Nhöõng quyeán thuoäc naøy ngay taïi toøa xa lìa traàn caáu, bao nhieâu caáu tröôïc dieät saïch, chöùng bieát nhö thaät. Hai vò aáy ñaõ thaáy caùc phaùp, chöùng bieát moät caùch saâu xa. Ñoái vôùi caùc phaùp vöôït qua phieàn naõo nhieàu kieáp, khoâng nghi ngôø sôï seät, phaùp naøy khoâng phaûi nghe do töø ngöôøi khaùc noùi, maø ôû trong giaùo phaùp Theá Toân chöùng ñöôïc tri kieán, quy y Phaät, Phaùp, Taêng cuøng thoï naêm giôùi caám.

Baáy giôø ôû theá gian, ngay ngaøy aáy, ngöôøi tröôùc tieân trong loaøi ngöôøi thoï Tam quy vaø Nguõ giôùi thaønh Öu-baø-di ñoù laø meï vaø vôï cuûa Tröôûng laõo Thöôïng Taùn cuøng taát caû quyeán thuoäc cuûa hoï.

Baáy giôø Ñaïi phuù tröôûng giaû Thieän giaùc thaáy Ñöùc Theá Toân vì haøng quyeán thuoäc tuøy caên cô maø thuyeát phaùp neân heát söùc hoan hyû, baøy bieän caùc moùn aên. Tröôûng giaû vaø vôï tröôûng giaû cuøng naøng daâu, töï tay böng laáy thöùc aên cao löông myõ vò daâng leân cho Ñöùc Phaät vaø Thöôïng Taùn…, ñuû caùc thöùc aên meàm, deûo. Thöùc aên uoáng… ñeàu ñaày ñuû, töï yù thoï duïng no ñuû.

Luùc aáy tröôûng giaû Thieän Giaùc, cha cuûa Tröôûng laõo Thöôïng Taùn, cuøng vôï vaø naøng daâu, thaáy Ñöùc Phaät aên xong, thaâu caát y baùt, röûa tay chaân, roài an toïa moät caùch thanh tònh, moãi ngöôøi laáy moät chieác neäm ngoài nhoû theo thöù lôùp ngoài tröôùc Ñöùc Phaät.

Thaáy tröôûng giaû Thieän Giaùc cuøng quyeán thuoäc ñuùng nhö phaùp ñeán ngoài phía tröôùc xong, Ñöùc Nhö Lai töø maãn muoán ñoä hoï thoaùt keát söû, lìa khoå naõo, neân thuyeát caùc phaùp thích hôïp vôùi hoï. Caùc vò aáy nghe phaùp roài, sinh hoan hyû, tín taâm vöõng maïnh, oai ñöùc taêng tröôûng.

Khi nghe phaùp xong, taát caû moïi ngöôøi ñeàu hoan hyû, bieát ñuùng nhö phaùp. Ñöùc Theá Toân rôøi toøa ñöùng vaäy ra veà, coù Thöôïng Taùn ñi theo sau.

