**Phaåm 49: NHAÂN DUYEÂN XAÙ-LÔÏI-PHAÁT VAØ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN (Phaàn 1)**

Vaøo moät thuôû noï, vuøng Ma-ha-ñaø caùch thaønh Vöông xaù chaúng xa, coù moät thoân nhoû teân laø Na-la-ñaø. Trong thoân naøy coù moät ñaïi Baø-la-moân cöï phuù teân laø Ñaøn-nöông-da-na *(nhaø Tuøy dòch laø Caùt Chí).* [Laïi coù thuyeát khaùc noùi: Baø-la-moân naøy teân laø Ñaøn-na-ñaït-ña *(nhaø Tuøy dòch laø Taøi Döï)*].

Baø-la-moân naøy laø moät ñaïi cöï phuù, coù nhieàu cuûa caûi, nhaø cöûa gioáng nhö cung ñieän Tyø-sa-moân ôû phöông Baéc. Baø-la-moân naøy coù taùm ngöôøi con trai. Ngöôøi con thöù nhaát teân laø Öu-baø-ñeâ-sa, ngöôøi con thöù hai teân laø Ñaïi Taát, ngöôøi con thöù ba teân laø Thuaàn Ñaø, ngöôøi con thöù tö teân laø Khöông-xoa-hieät-lôïi-baït-ña, ngöôøi con thöù naêm teân laø Xieån-ñaø, ngöôøi con thöù saùu teân laø Dieâm-phuø-ha-ca, ngöôøi con thöù baûy teân laø Kieàu-traàn-ni, ngöôøi con thöù taùm teân laø Toâ-ñaït-ly-xaù-na, ñoù laø teân taùm ngöôøi con trai.

Baø-la-moân laïi coù moät ngöôøi con gaùi teân laø Toâ-thi-di-ca. Naøng naøy xuaát gia tu hoïc trong phaùp cuûa ngoaïi ñaïo Ba-ly-baø-xa.

Caùc vò Sö Ma-ha Taêng-kyø laïi noùi: Baø-la-moân naøy coù baûy ngöôøi con trai: Ngöôøi con thöù nhaát teân laø Ñaït-ma, ngöôøi con thöù hai teân laø Toâ-ñaït-ma, ngöôøi con thöù ba teân laø Öu- ba-ñaït-ma, ngöôøi con thöù tö teân laø Ñeâ-sa, ngöôøi con thöù naêm teân laø Öu-ba-ñeâ-sa, ngöôøi con thöù saùu teân laø Hieät-ly-ñaït-na, ngöôøi con thöù baûy teân laø Öu-ba-ba-ly-baït-ña. Ñaây laø teân cuûa baûy ngöôøi con.

Trong soá caùc anh em, coù ñoàng töû Öu-ba-ñeâ-sa laø ngöôøi gioûi nhaát vì ñoàng töû kheùo hay tuïng taäp vaø daïy laïi caùc ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi boán boä Veä-ñaø, khoâng nghóa lyù naøo laø khoâng thoâng hieåu, tuïng taäp thaønh töïu, kheùo hay giaûi thích. Ngoaøi ra, caùc luaän khaùc nhö Ni-kieàn-ñaø, Keâ-thô-baø..., cho ñeán caùc danh töï, ngöôøi naøy ñeàu giaûi thích roõ raøng, bieát vieäc quaù khöù, coù taøi phaân bieät, ñoái vôùi nguõ minh am töôøng khoâng chöôùng ngaïi, Thoï kyù bieät luaän ghi nhôù trong taâm, coù taøi thaønh töïu saùu möôi boán phaùp moät caùch ñaày ñuû, hieåu roõ caùc töôùng baäc Ñaïi tröôïng phu. Ñoàng töû baûn taùnh nhu hoøa, hieàn töø, chaát tröïc, thöôøng coù loøng töø bi, ngao ngaùn theá söï, luoân hoái haän toäi loãi ñaõ laøm. Vì trong quaù khöù ñoàng töû ñaõ gaëp ñöôïc chö Phaät, troàng nhieàu caên laønh, thaønh töïu caùc phaùp, kheùo hay huaân taäp, thöôøng thích sieâng naêng, ñoái vieäc aên uoáng thì bieát ñuû, xa lìa phieàn naõo, höôùng ñeán Nieát-baøn, thuaän lyù khoâng ngaên ngaïi, khoâng thích caùc coõi, thaønh töïu caùc haïnh, phieàn naõo keát phöôïc tieâu tan, ñeán ñöôïc ñòa vò thaønh thuïc, chæ coøn moät ñôøi, thoâng minh taøi gioûi, suy nghó chín chaén, hieåu roõ moïi vieäc. Ñoái vôùi coâng vieäc kinh doanh, cha meï ñeàu hoûi ñoàng töû roài môùi thöïc hieän.

Baáy giôø caùch thaønh Vöông xaù chaúng bao xa cuõng coù moät laøng teân laø Caâu-ly-ca,

trong thoân naøy coù moät cö só doøng ñaïi Baø-la-moân. Trong thoân, cö só laø haøng cöï phuù, giaøu coù cuûa caûi..., nhaø cöûa gioáng nhö cung ñieän Thieân vöông Tyø-sa-moân khoâng khaùc. Baø-la- moân naøy sinh moät con trai teân Caâu-ly-ña, dung nhan tuaán tuù, moïi ngöôøi ñeàu thích nhìn ngaém, thoâng suoát taát caû kinh luaän, laïi coù theå daïy laïi ngöôøi khaùc..., hieåu roõ caùc töôùng baäc Ñaïi tröôïng phu...

Thuôû aáy ñoàng töû Öu-ba-ñeâ-sa keát giao thaân höõu vôùi ñoàng töû Caâu-ly-ña, hai ngöôøi yeâu meán laãn nhau, luoân luoân hoan hyû, nhan saéc töôi vui hoøa nhaõ. Neáu phaûi xa nhau trong giaây laùt thì heát söùc nhôù nhung, vì hai ngöôøi naøy trong ngaøn ñôøi veà tröôùc ñaõ thaân aùi vôùi nhau.

Coù keä:

*Nhaân quaû ñôøi tröôùc quyeän vôùi nhau*

*Hai ngöôøi vôùi nhau taâm thaân maät Do vì taâm aùi laø nhö vaäy*

*Gioáng nhö hoa sen moïc trong nöôùc. Öu-ba-ñeâ-sa, Caâu-ly-ña*

*Hai ngöôøi vôùi nhau raát aùi kính Giaû söû xa nhau trong giaây laùt Trong loøng aùo naõo töï buoàn phieàn.*

