**Phaåm 14: CAÛM MOÄNG**

Luùc baáy giôø Ñöùc Phaät baûo vò Tyø-kheo:

–Sau khi chö Thieân khuyeán phaùt Boà-taùt xuaát gia, luùc aáy Boà-taùt öùng moäng nôi vua cha. Trong moäng vua Du-ñaàu-ñaøn troâng thaáy Boà-taùt raâu toùc caïo nhaün, ñi ra khoûi hoaøng cung coù voâ löôïng chö Thieân vaây quanh ñi cuøng. Vua thöùc giaác lieàn hoûi ngöôøi haàu:

–Thaùi töû hieän ñang ôû trong cung naøo hay ñang ra ngoaøi du ngoaïn? Ngöôøi haàu thöa:

–Thaùi töû ñang ôû trong cung, khoâng ñi daïo chôi beân ngoaøi.

Loøng vua vaãn coøn nghi ngaïi Boà-taùt ñaõ ñi neân ñaâm ra buoàn baõ saàu naõo, lo laéng boàn choàn tôï nhö bò teân ghim trong loøng. Vua thaàm nghó: “Neáu ñuùng nhö nhöõng ñieàu ta thaáy trong moäng thì chaéc chaén Thaùi töû seõ xuaát gia”. Vua laïi nghó tieáp: “Töø nay trôû ñi ta seõ khoâng cho pheùp Thaùi töû ñi daïo beân ngoaøi nöõa vaø sai caùc theå nöõ doác söùc chieàu chuoäng ñeå Thaùi töû ñaém say trong naêm duïc”.

Khi ñoù vua Du-ñaàu-ñaøn vì Thaùi töû neân cho xaây döïng ba toøa cung ñieän thích hôïp vôùi ba muøa, toøa cung ñieän thöù nhaát raát aám aùp duøng ñeå ôû vaøo muøa ñoâng giaù; toøa cung ñieän thöù hai maùt meû duøng ñeå ôû vaøo muøa noùng böùc; toøa cung ñieän thöù ba thì trung bình khoâng laïnh khoâng noùng. Vua laïi cho xaây nhieàu lôùp cöûa, ñoùng hoaëc môû raát khoù khaên; luùc môû, ñoùng phaûi caàn ñeán naêm traêm ngöôøi vaø tieáng ñoäng vang xa ñeán boán möôi daëm. Vua coøn cho môøi caùc vò thaày gioûi thieân vaên, thoâng thaïo töôùng phaùp, cuøng caùc vò Tieân ñaõ chöùng ñöôïc nguõ thoâng ñeå hoûi kyõ nhöõng söï vieäc lieân quan ñeán Thaùi töû, taát caû moïi ngöôøi ñeàu thöa:

–Thaùi töû seõ töø nôi cöûa chính cuûa hoaøng cung vöôït thaønh ra ñi. Vua cha nghe nhö theá caøng theâm lo buoàn.

Naøy caùc Tyø-kheo, sau ñoù moät thôøi gian Boà-taùt laïi muoán ñi daïo xem beân ngoaøi neân sai xa phu chuaån bò xe ngöïa. Ngöôøi xa phu lieàn trình taâu leân nhaø vua veà yù ñònh cuûa Thaùi töû. Vua Du-ñaàu-ñaøn nghe xong laäp töùc ra leänh cho ngöôøi söûa sang, queùt doïn caùc nôi röøng vöôøn, vaø truyeàn leänh cho caùc sôû ty tu boå ñöôøng saù, duøng nöôùc thôm röôùi khaép maët ñaát, tung raûi caùc thöù danh hoa; treo nhieàu côø phöôùn, loïng duø maøu saéc ñuû loaïi treân caùc caây quyù; duøng caùc thöù chaâu baùu, chuoãi ngoïc, vaøng baïc, chuoâng quyù giaêng maéc khaép nôi moãi khi gioù nheï lay phaùt ra voâ vaøng aâm thanh vi dieäu. Töø trong thaønh cho ñeán caùc khu laâm vieân, moïi nôi ñeàu ñöôïc trang hoaøng, söûa soaïn raát töôi ñeïp thanh tònh chaúng khaùc gì choán Thieân cung. Nhaø vua coøn ban leänh hai beân ñöôøng khoâng ñöôïc baøy ra nhöõng hieän töôïng xaáu xa nhö ngöôøi giaø yeáu, beänh taät, xaùc cheát, keû bò ñui muø caâm ñieác, saùu caên chaúng ñuû... Taát caû caùc ñieàu gì khoâng toát laønh vua ñeàu ra leänh phaûi laùnh xa ñöôøng Thaùi töû ñi qua.

Baáy giôø Boà-taùt cuøng ñoaøn tuøy tuøng thöù lôùp chænh teà ra khoûi cöûa thaønh phía Ñoâng.

Luùc aáy vò Thieân töû ôû coõi trôøi Tònh cö beøn hoùa laøm moät cuï giaø toùc baïc thaân gaày, da deû nhaên nheo, ngöôøi chæ coøn da boïc xöông, coøng löng leâ chieác gaäy naëng nhoïc böôùc ñi, ho hen töøng côn, raêng ñeàu ruïng, nöôùc daõi chaûy ra, maët lem luoác, luùc böôùc luùc nghæ töøng böôùc xieâu veïo chaäm chaïp. Boà-taùt troâng thaáy lieàn hoûi ngöôøi xa phu:

–Ñoù laø ngöôøi gì maø hình töôùng nhö theá?

Luùc ñoù vò trôøi Tònh cö duøng thaàn thoâng khieán ngöôøi xa phu traû lôøi Boà-taùt:

–Thöa Thaùi töû, ñoù laø ngöôøi giaø. Boà-taùt laïi hoûi:

–Sao goïi laø giaø? Ngöôøi xa phu ñaùp:

–Ngöôøi giaø laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng traûi qua tuoåi trai treû, khí löïc sung maõn roài daàn daàn ñeán luùc suy yeáu, khí löïc giaûm suùt caùc caên suy nhöôïc, aên uoáng chaúng tieâu, thaân theå gaày goø, ñi ñöùng khoù khaên chòu bao noãi thoáng khoå, bò nhieàu keû coi thöôøng, thoï maïng chaúng coøn ñöôïc bao laâu nöõa. Do taát caû nhöõng ñieàu aáy neân goïi laø giaø.

Thaùi töû hoûi:

–Chæ moät mình ngöôøi aáy chòu caûnh giaø yeáu hay ai cuõng phaûi chòu? Ñaùp:

–Taát caû moïi ngöôøi treân theá gian ñeàu phaûi chòu caûnh giaø yeáu nhö theá. Boà-taùt laïi hoûi:

–Nhö thaân cuûa ta ñaây roài coù nhö theá khoâng? Ngöï xa ñaùp:

–Ñaõ laø ngöôøi sinh ra duø sang hay heøn cuõng ñeàu phaûi chòu caûnh giaø yeáu khoå sôû nhö

vaäy.

Baáy giôø, Boà-taùt öu saàu, khoâng coøn vui veû nöõa, lieàn baûo xa phu:

–Ta hieän giôø laøm sao coøn vui thuù nhaøn haï daïo chôi thöôûng ngoaïn caûnh vaät vöôøn röøng

ñaây ñoù nöõa, phaûi suy nghó ñeå tìm phöông caùch lìa khoûi noãi khoå kia.

Boà-taùt lieàn truyeàn quay xa giaù trôû veà hoaøng cung. Luùc aáy, vua Du-ñaàu-ñaøn truyeàn goïi ngöôøi xa phu ñeán hoûi:

–Hoâm nay Thaùi töû ñi du ngoaïn caùc choán röøng vöôøn coù vui khoâng? Ngöôøi xa phu taâu:

–Taâu Ñaïi vöông, Thaùi töû vöøa ra khoûi cöûa thaønh, ñi ñeán giöõa ñöôøng boãng döng gaëp moät oâng laõo giaø yeáu, thaân theå gaày coøm tieàu tuïy. Thaùi töû vì vaäy maø loøng chaúng vui neân cho xa giaù lui veà cung.

Vua cha nghe taâu nhö vaäy lieàn suy nghó: “Ñaây coù theå laø hieän töôïng baùo hieäu con ta coù theå ñi xuaát gia chaêng? Lôøi tieân A-tö-ñaø noùi ngaøy tröôùc coù leõ ñuùng”. Nghó ngôïi nhö vaäy nhaø vua lieàn cho taêng theâm caùc thuù vui naêm duïc trong cung ñeå mong raøng buoäc, laøm meâ ñaém Boà-taùt.

Naøy caùc Tyø-kheo, luùc aáy chö Thieân ôû coõi trôøi Tònh cö thaáy Boà-taùt laïi soáng trong caûnh nguõ duïc lieàn suy nghó cho raèng caàn phaûi thò hieän moät soá söï kieän khieán Boà-taùt giaùc ngoä maø mau choùng xuaát gia.

Baáy giôø Boà-taùt laïi cho goïi keû haàu ñeán baûo laø mình muoán ñi du ngoaïn caùc choán, neân taâu vôùi vua ñoàng thôøi chuaån bò xa giaù. Vua cha nghe taâu lieàn cho môøi caùc quan ñaïi thaàn ñeán baûo:

–Laàn tröôùc Thaùi töû ñi ra cöûa thaønh phía Ñoâng, treân ñöôøng gaëp moät oâng laõo giaø yeáu khieán Thaùi töû trôû veà cung öu saàu chaúng vui. Nay Thaùi töû laïi muoán ñeán vöôøn röøng ngoaïn caûnh, caùc khanh phaûi cho ngöôøi doïn deïp töø trong thaønh cho ñeán ngoaøi thaønh thaät saïch seõ, treo côø phöôùn, duø loïng, ñoát höông raûi hoa, chôù ñeå baøy ra moïi thöù dô ueá hoaëc nhöõng keû giaø yeáu beänh cheát, nhöõng hieän töôïng chaúng laønh... treân ñöôøng chính, phaûi truyeàn leänh cho caùc sôû ty gaáp ruùt thöïc hieän trang nghieâm hôn laàn tröôùc.

Luùc ñoù, Boà-taùt cuøng ñoaøn tuøy tuøng thöù lôùp chænh teà ñi ra cöûa thaønh phía Nam. Vò thieân chuû coõi trôøi Tònh cö lieàn hoùa thaønh moät ngöôøi beänh naëng, saéc da vaøng voït, hôi thôû thoi thoùp, thaân hình gaày yeáu nhö boä xöông khoâ, naèm treân ñoáng phaân dô daùy gôùm ghieác, chòu khoå naõo voâ cuøng. Coù hai ngöôøi troâng coi caïnh ñöôøng ñi. Boà-taùt hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Ñaây laø ngöôøi gì? Xa phu thöa:

–Ñoù laø ngöôøi beänh. Boà-taùt laïi hoûi:

–Beänh laø theá naøo? Thöa:

–Nhöõng ngöôøi bò ñau oám do aên uoáng khoâng coù chöøng möïc, ham muoán quaù ñoä neân töù ñaïi khoâng ñieàu hoøa laøm sinh ra traêm thöù beänh khieán cho naèm ngoài chaúng an, cöû ñoäng khoù nhoïc, hôi thôû suy kieät, maïng soáng thaät mong manh. Do taát caû ñieàu ñoù neân goïi laø beänh.

Boà-taùt lieàn hoûi:

–Chæ moãi ngöôøi aáy chòu caûnh beänh taät hay ai cuõng phaûi chòu? Thöa:

–Taát caû moïi ngöôøi theá gian khoâng ai traùnh khoûi caûnh aáy. Boà-taùt laïi hoûi:

–Nhö ta ñaây roài cuõng phaûi chòu beänh taät nhö theá phaûi khoâng? Xa phu ñaùp:

–Phaøm ñaõ coù sinh ra thì duø ngöôøi sang giaøu hay heøn keùm cuõng ñeàu phaûi chòu caûnh khoå nhö vaäy caû.

Thaùi töû nghe taâu nhö theá loøng ñaày öu saàu, chaúng vui lieàn noùi vôùi ngöôøi haàu xe:

–Nay Ta chaúng coøn thích thuù gì vôùi vieäc ñi du ngoaïn nöõa, caàn phaûi suy nghó tìm ra phöông caùch xa rôøi noãi khoå aáy.

Noùi roài lieàn cho quay xa giaù trôû veà hoaøng cung. Vua Du-ñaàu-ñaøn cuõng cho goïi ngöï xa ñeán hoûi veà chuyeán du ngoaïn cuûa Thaùi töû ra cöûa thaønh phía Nam. Ngöôøi aáy thöa:

–Taâu Ñaïi vöông, Thaùi töû ra khoûi cöûa thaønh, ñang ñi boãng thaáy beân ñöôøng coù moät ngöôøi beänh, khí löïc suy kieät chòu thoáng khoå voâ cuøng, Thaùi töû thaáy caûnh aáy loøng chaúng vui neân truyeàn cho xa giaù hoài cung.

Vua cha nghe xong lieàn nghó: “Ñaây coù theå laø hieän töôïng baùo hieäu con ta seõ xuaát gia chaêng? Lôøi tieân A-tö-ñaø noùi ngaøy tröôùc quaû laø khoâng sai”. Theá roài, nhaø vua laïi coá söùc tìm moïi caùch ñeå raøng buoäc Thaùi töû vôùi nhöõng thöù vui duïc laïc.

Naøy caùc Tyø-kheo, luùc ñoù chö Thieân ôû coõi trôøi Tònh cö thaáy Thaùi töû trôû laïi vôùi caûnh soáng hoan laïc trong naêm duïc neân cuõng suy nghó tìm caùch thò hieän caùc hieän töôïng nhaèm giuùp Thaùi töû giaùc ngoä, mau choùng xuaát gia.

Moät thôøi gian sau, Boà-taùt laïi cho goïi ngöôøi ñaùnh xe ñeán baûo laø mình muoán xuaát thaønh du ngoaïn neân lo söûa soaïn ngöïa xe. Quan ngöï xa voäi taâu leân vua, vua cha nghe taâu xong lieàn baûo:

–Thaùi töû hai laàn tröôùc ñi ra cöûa thaønh phía Ñoâng vaø Nam thaáy keû giaø yeáu vaø ngöôøi beänh taät neân trôû veà cung raát buoàn baõ. Laàn naøy ñi ra cöûa thaønh phía Taây, loøng ta lo laéng, ñeán khi trôû veà thì môùi coù theå an vui ñöôïc. Phaûi leänh cho caùc nôi trong, ngoaøi thaønh lo doïn deïp phoá saù, trang hoaøng côø phöôùn, loïng duø, höông hoa moïi thöù, phaûi hôn haún caùc laàn tröôùc vaø laïi cuõng caám nhöõng keû giaø beänh cheát lai vaõng gaàn ñöôøng ñi, nhöõng söï vieäc chaúng laønh khoâng ñöôïc ñeå xaûy ra... Caùc sôû ty, coâng quaùn gaáp ruùt thöïc hieän leänh ban thaät chu ñaùo gaáp boäi.

Luùc aáy Boà-taùt cuøng quan quaân tuøy tuøng thöù lôùp chænh teà ra khoûi cöûa thaønh phía Taây.

Vò Thieân töû coõi trôøi Tònh cö lieàn hoùa thaønh moät ngöôøi cheát naèm treân xe tang coù ñaày höông hoa baøy bieän, nhöõng ngöôøi thaân ñi toáng taùng theo sau khoùc than thaûm thieát. Boà-taùt thaáy caûnh aáy ñoäng loøng traéc aån hoûi xa phu:

–Ñaây laø ngöôøi gì maø treân xe coù höông hoa baøy bieän, laïi coù nhieàu quyeán thuoäc ñi

theo khoùc than nhö theá?

Luùc aáy vò Thieân töû coõi trôøi Tònh cö lieàn duøng thaàn thoâng khieán quan ngöï xa ñaùp lôøi Boà-taùt:

–Thöa ñoù laø ngöôøi cheát. Boà-taùt laïi hoûi:

–Sao goïi laø cheát? Thöa:

–Cheát töùc laø thaàn thöùc lìa khoûi thaân xaùc, caùc caên cuõng ngöng hoaït ñoäng, vónh bieät cha meï, vôï con, anh em thaân quyeán khoâng theå naøo gaëp laïi nöõa. Sau khi cheát roài tinh thaàn moät mình ñi veà moät caûnh giôùi khaùc, moïi thöù lieân heä tröôùc kia ñeàu döùt boû, caûnh vónh bieät thaät ñaùng buoàn thöông.

Boà-taùt lieàn hoûi:

–Chæ moãi ngöôøi aáy chòu caûnh cheát choùc, hay laø ai cuõng phaûi chòu caûnh aáy? Thöa:

–Phaøm ñaõ sinh ra thì con ngöôøi ai cuõng phaûi chòu caûnh cheát choùc. Boà-taùt nghe taâu nhö vaäy, loøng aùy naùy chaúng an noùi:

–Theá gian laïi coøn coù caûnh khoå naøy nöõa, vaäy maø nôi vöông cung chæ toaøn caûnh vui chôi. Ta nay coøn thích thuù gì maø ñi du ngoaïn, caàn phaûi suy nghó tìm ra phöông caùch ñeå mong döùt noãi khoå kia.

Thaùi töû lieàn truyeàn cho xa giaù trôû veà cung. Luùc ñoù, vua Du-ñaàu-ñaøn cuõng cho goïi ngöôøi xa phu ñeán hoûi veà chuyeán du ngoaïn ra cöûa thaønh phía Taây cuûa Thaùi töû. Ngöôøi xa phu thöa:

–Taâu ñaïi vöông, Thaùi töû ra khoûi cöûa thaønh ñi ñöôïc moät quaõng thì thaáy beân ñöôøng coù moät ngöôøi cheát naèm treân moät chieác giöôøng nhoû coù boán ngöôøi khieâng, thaân quyeán ñi theo sau gaøo khoùc thaûm thieát. Thaùi töû nhìn thaáy caûnh töôïng aáy töï döng buoàn baõ chaúng vui neân cho xa giaù quay veà.

Vua cha nghe taâu nhö theá lieàn suy nghó: “Ñaây chính laø hieän töôïng baùo tröôùc con ta seõ ñi xuaát gia, ñuùng nhö lôøi tieân A-tö-ñaø noùi ngaøy tröôùc chaêng?” Suy nghó nhö vaäy roài nhaø vua caøng cho taêng theâm caùc thuù vui trong hoaøng cung hôn tröôùc.

Naøy caùc Tyø-kheo, khi aáy chö Thieân ôû coõi trôøi Tònh cö laïi thaáy Thaùi töû soáng trong caûnh vaây haõm cuûa naêm duïc, lieàn suy nghó tìm caùch thò hieän caùc hieän töôïng ñeå giuïc Boà-taùt mau choùng xuaát gia.

Baáy giôø Boà-taùt laïi cho goïi keû maõ phu ñeán baûo laø mình muoán xuaát thaønh du ngoaïn neân lo söûa soaïn ngöïa xe. Vò aáy voäi trình taâu leân vua, vua cha nghe taâu xong lieàn baûo oâng ta:

–Ba laàn tröôùc, Thaùi töû ñi ra cöûa thaønh caùc höôùng Ñoâng, Nam vaø Taây ñeàu gaëp caûnh

ngöôøi giaø, beänh, cheát khieán taâm öu saàu, khoâng vui. Laàn naøy neân ñi ra theo höôùng Baéc; cuõng phaûi ra leänh caùc sôû ty, coâng quaùn chuù yù tôùi vieäc doïn deïp ñöôøng saù, moïi thöù trang hoaøng baøy bieän cuõng phaûi hôn tröôùc, khoâng ñeå xaûy ra caùc hieän töôïng chaúng laønh, caám nhöõng keû giaø caû, beänh taät, cheát choùc lai vaõng gaàn caùc truïc loä chính.

Luùc aáy Boà-taùt cuøng quan quaân theo haàu thöù lôùp chænh teà ra khoûi cöûa phía Baéc cuûa kinh thaønh. Vò Thieân töû coõi trôøi Tònh cö lieàn hoùa thaønh moâït vò Tyø-kheo mang y hoaïi saéc, raâu toùc caïo nhaün, tay caàm tích tröôïng, maét kheùp nheï nhìn xuoáng ñaát böôùc ñi, dung maïo ñoan nghieâm, oai nghi khaùc tuïc. Thaùi töû töø xa troâng thaáy lieàn hoûi ngöôøi aáy laø ai.

Baáy giôø vò Thieân töû coõi trôøi Tònh cö lieàn duøng thaàn thoâng khieán maõ phu ñaùp lôøi cuûa

Boà-taùt:

–Ngöôøi aáy laø vò tu só xuaát gia.

Thaùi töû nghe taâu lieàn xuoáng xe, ñeán tröôùc vò Tyø-kheo vaùi chaøo, nhaân dòp ñoù lieàn hoûi:

–Xuaát gia thì ñaït ñöôïc nhöõng lôïi ích gì? Vò Tyø-kheo ñaùp:

\_ Toâi nhaän thaáy con ngöôøi soáng trong caûnh sinh, laõo, beänh, töû taát caû ñeàu voâ thöôøng bieán chuyeån hoaïi dieät, khoâng an oån; vì theá maø rôøi boû thaân toäc, choïn nôi thanh vaéng, tinh caàn tìm phöông tieän ñeå döùt caùc khoå kia. Phaùp moân toâi tu taäp laø caùc Thaùnh ñaïo voâ laäu; thöïc haønh caùc phaùp, cheá ngöï caùc caên; khôûi taâm ñaïi Töø bi, naêng theå hieän tinh thaàn voâ uùy; taâm luoân bình ñaúng hoä nieäm chuùng sinh; khoâng nhieãm theo theá gian neân vónh vieãn ñaït ñöôïc giaûi thoaùt. Ñoù goïi laø xuaát gia.

Boà-taùt chaêm chuù nghe noùi xong, loøng ñaày hoan hyû, lieàn ca ngôïi:

–Laønh thay, laønh thay! Trong caùc coõi trôøi, ngöôøi, chæ coù phöông caùch naøy laø cao hôn heát. Ta seõ quyeát taâm tu hoïc theo con ñöôøng naøy.

Sau ñoù, Boà-taùt leân xe vaø truyeàn cho xa giaù trôû veà hoaøng cung. Vua cha cuõng cho goïi maõ phu ñeán hoûi veà chuyeán du ngoaïn vöøa roài cuûa Boà-taùt. Vò aáy thöa:

–Taâu Ñaïi vöông, Thaùi töû rôøi thaønh, treân ñöôøng ñi taát caû moïi vieäc ñeàu ñöôïc thöïc hieän chu ñaùo nhö leänh ban, khoâng coù caùc hieän töôïng chaúng laønh. Chæ coù moät ngöôøi maëc aùo hoaïi saéc, raâu toùc ñeàu caïo saïch, tay choáng tích tröôïng laàn böôùc, oai nghi trang nghieâm, daùng hình thanh thoaùt. Thaùi töû troâng thaáy lieàn xuoáng xe vaùi chaøo, thöa hoûi nhau. thaàn cuõng khoâng roõ baøn noùi veà chuyeän gì. Sau ñoù Thaùi töû leân xe ra leänh quay veà cung.

Vua Du-ñaàu-ñaøn nghe taâu xong trong loøng thaàm nghó: “Lôøi tieân A-tö-ñaø noùi tröôùc ñaây quaû laø khoâng sai”. Roài cuõng nhö laàn tröôùc, nhaø vua cho taêng theâm caùc thuù vui trong hoaøng cung nhaèm raøng buoäc Boà-taùt.

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Luùc aáy chö Thieân ôû coõi trôøi Tònh cö muoán laøm cho Boà-taùt mau choùng xuaát gia neân ñaõ öùng moäng cho vua cha thaáy baûy söï vieäc laï.

–Thöù nhaát, nhaø vua naèm moäng thaáy coù nhieàu ngöôøi, xe mang côø Ñeá Thích cuøng nhau töø cöûa Ñoâng kinh thaønh Ca-tyø-la ñi ra.

–Thöù hai, nhaø vua naèm moäng thaáy Thaùi töû côõi con voi quyù coù keû theo hoä veä töø cöûa Nam kinh thaønh Ca-tyø-la ñi ra.

–Thöù ba, nhaø vua naèm moäng thaáy Thaùi töû ngoài treân xe töù maõ töø cöûa Taây kinh thaønh Ca-tyø-la ñi ra.

–Thöù tö, nhaø vua naèm moäng thaáy moät baùnh xe quyù giaù töø cöûa Baéc kinh thaønh Ca-tyø- la ñi ra.

–Thöù naêm, nhaø vua naèm moäng thaáy Thaùi töû ôû boán con ñöôøng lôùn tay ñöa cao duøi thuùc maïnh vaøo chieác troáng lôùn.

–Thöù saùu, nhaø vua naèm moäng thaáy trong kinh thaønh Ca-tyø-la coù moät toøa laàu cao, Thaùi töû ôû treân ñoù, neùm ra boán phía voâ soá chaâu baùu, ñoâng ñaûo chuùng sinh cuøng nhau nhaët roài ñi.

–Thöù baûy, nhaø vua naèm moäng thaáy caùch kinh thaønh Ca-tyø-la khoâng xa coù saùu ngöôøi cuøng keâu gaøo khoùc loùc.

Baáy giôø, vua Du-ñaàu-ñaøn naèm moäng thaáy baûy söï vieäc nhö theá trong loøng voâ cuøng sôï haõi, giaät mình thöùc giaác. Nhaø vua cho goïi caùc vò ñaïi thaàn veà cung keå laïi söï vieäc mình naèm moäng, baûo caùc quan tìm ngöôøi gioûi vieäc ñoaùn moäng ñeán ñeå giaûi moäng. Luùc aáy vò Thieân töû

ôû coõi trôøi Tònh cö hoùa laøm moät vò Baø-la-moân, maëc aùo da höôu ñöùng ngoaøi cöûa thaønh noùi lôùn laø mình coù theå giaûi ñöôïc caùc ñieàm moäng cuûa nhaø vua. Caùc vò ñaïi thaàn nghe theá lieàn taâu leân vua, nhaø vua lieàn truyeàn ñöa vaøo cung. Vua Du-ñaàu-ñaøn thuaät laïi ñaày ñuû caùc söï vieäc mình naèm moäng cho vò Baø-la-moân nghe vaø hoûi:

–Caùc moäng aáy coù phaûi laø ñieàm laønh chaêng? Vò Baø-la-moân thöa:

–Taâu Ñaïi vöông, veà ñieàm moäng thöù nhaát thaáy ñoâng ñaûo daân chuùng caàm côø Ñeá Thích töø cöûa Ñoâng cuûa thaønh cuøng nhau ñi ra laø hình töôïng Thaùi töû xuaát gia ñöôïc voâ löôïng traêm ngaøn chö Thieân cung kính vaây quanh.

Veà ñieàm moäng thöù hai thaáy Thaùi töû côõi con voi quyù coù keû hoä veä töø cöûa thaønh phía Nam ñi ra, ñoù laø hình töôïng sau khi Thaùi töû xuaát gia seõ chöùng Tueä giaùc Voâ thöôïng, ñaày ñuû Möôøi löïc.

Veà ñieàm moäng thöù ba thaáy Thaùi töû ngoài treân xe töù maõ töø cöûa thaønh phía Taây ñi ra, ñoù laø hình töôïng Thaùi töû sau khi xuaát gia seõ chöùng Tueä giaùc Voâ thöôïng, ñaày ñuû Boán voâ uùy. Veà ñieàm moäng thöù tö thaáy baùnh xe baùu töø cöûa Baéc cuûa thaønh ñi ra, ñoù laø hình töôïng

Thaùi töû sau khi xuaát gia seõ chöùng Tueä giaùc Voâ thöôïng Boà-ñeà vaø chuyeån baùnh xe phaùp ñeå giaùo hoùa chuùng sinh.

Veà ñieàm moäng thöù naêm thaáy Thaùi töû ôû nôi boán con ñöôøng ñöa cao duøi thuùc vaøo chieác troáng to, ñoù laø hình töôïng Thaùi töû sau khi xuaát gia seõ chöùng ñaéc Tueä giaùc Voâ thöôïng ñöôïc chö Thieân loan truyeàn leân tôùi coõi trôøi Phaïm theá.

–Veà ñieàm moäng thöù saùu thaáy moät toøa laàu cao, Thaùi töû ôû treân aáy neùm xuoáng nhieàu vaät baùu vaø voâ soá chuùng sinh cuøng nhau nhaët laáy roài ñi, ñoù laø hình töôïng Thaùi töû sau khi xuaát gia, chöùng Tueä giaùc Voâ thöôïng roài, seõ giöõa chuùng hoäi trôøi, ngöôøi, taùm boä chuùng ñem phaùp baûo truyeàn baù giaùo hoùa nhö caùc phaùp Töù nieäm xöù, Töù chaùnh caàn, Töù nhö yù tuùc, Nguõ caên, Nguõ löïc, Thaát Boà-ñeà phaàn, Baùt thaùnh ñaïo vaø voâ soá caùc phaùp khaùc.

Veà ñieàm moäng cuoái cuøng thaáy caùch hoaøng cung thaønh khoâng xa, coù saùu ngöôøi caát tieáng gaøo khoùc, ñoù laø hình töôïng Thaùi töû sau khi xuaát gia seõ chöùng Tueä giaùc Voâ thöôïng Boà-ñeà khieán cho nhoùm luïc sö ngoaïi ñaïo sinh loøng buoàn baõ lo sôï.

Baáy giôø ngöôøi giaûi moäng sau khi ñaõ giaûi thích roõ veà caùc ñieàm moäng cuûa vua Du-ñaàu- ñaøn, lieàn taâu vôùi nhaø vua:

–Taâu Ñaïi vöông, Ñaïi vöông phaûi neân vui möøng chôù sinh lo buoàn. Vì sao vaäy? Vì caùc ñieàm moäng aáy ñeàu laø ñieàm toát ñeïp, chöùng toû vöông cung ñaït ñöôïc nhieàu phöôùc baùu lôùn lao.

Taâu vua xong, vò aáy ñoät nhieân bieán maát.

Luùc aáy vua Du-ñaàu-ñaøn nghe vò Baø-la-moân giaûi roõ caùc ñieàm moäng, loøng caøng sôï Thaùi töû seõ ñi xuaát gia neân caøng cho gia taêng caùc moùn duïc laïc trong vöông cung ñeå raøng buoäc Boà-taùt.

Luùc aáy, naøng Da-du-ñaø-la cuõng naèm moäng thaáy möôøi hai vieäc ñaùng lo sôï, lieàn thöùc giaác trong loøng lo laéng, boàn choàn. Boà-taùt hoûi thì Da-du-ñaø-la khoùc loùc thöa:

–Taâu Thaùi töû, thieáp naèm moäng thaáy taát caû maët ñaát roäng lôùn töï nhieân chaán ñoäng; laïi thaáy caùi loïng traéng ñeïp thöôøng che phuû beân treân choã thieáp naèm, Xa-naëc ñeán ñoaït laáy vaø ñi maát; laïi thaáy nhieàu côø Ñeá Thích bò xeù raùch baøy la lieät khaép maët ñaát; thaáy nhöõng xaâu chuoãi anh laïc treân ngöôøi thieáp bò doøng nöôùc cuoán troâi; thaáy maët trôøi, maët traêng cuøng tinh tuù rôi ruïng heát caû; thaáy toùc cuûa thieáp bò moät ngöôøi caàm dao baùu caét maát roài boû ñi; thaáy thaân theå mình ñoan nghieâm thanh tònh boãng trôû neân xaáu xí dô daùy; thaáy chaân tay treân thaân mình töï

nhieân ñeàu gaõy heát; thaáy hình töôùng dung maïo mình khoâng coøn hoàng haøo, töôi saùng nhö xöa; thaáy nôi chieác giöôøng mình thöôøng naèm bò luùn saâu vaøo ñaát; thaáy chieác giöôøng thieáp vaãn cuøng vôùi Thaùi töû naèm nghæ boán chaân ñeàu bò gaõy; thaáy moät ngoïn nuùi baùu boán beà cao vuùt bò löûa ñoát chaùy suïp xuoáng ñoå naùt; thaáy moät caây baùu trong cung vua bò gioù thoåi maïnh ñoå nhaøo; thaáy aùnh saùng maët trôøi bò che khuaát, trôøi ñaát toái taêm; thaáy traêng saùng treân khoâng, cuøng caùc ngoâi sao chieáu saùng khaép caû trong cung naøy roài töï nhieân laëng maát heát; thaáy coù ngoïn ñuoác saùng röïc hieän ra nôi kinh thaønh Ca-tyø-la; thaáy vò thaàn hoä thaønh daùng veû ñoan nghieâm, nhaân töø ñöùng döôùi cöûa thaønh keâu khoùc lôùn tieáng thaûm thieát; thaáy thaønh naøy töï nhieân bieán ra moät vuøng ñaát hoang vaéng; thaáy taát caû caây coái, ao suoái ñeàu heùo taøn khoâ caïn; thaáy moät traùng só tay caàm moät caây coân lôùn chaïy nhanh khaép boán phöông.

Thaùi töû, thieáp naèm moäng thaáy söï vieäc nhö vaäy loøng thaät boàn choàn lo laéng, khoâng an. Phaûi chaêng thaân maïng thieáp chaúng thoï hay tình yeâu maën noàng giöõa thieáp vaø Thaùi töû saép ñeán luùc bieät ly? Ñaây laø nhöõng ñieàm gì? Laø döõ hay laønh?

Boà-taùt luùc aáy nghe Da-du-ñaø-la keå laïi moïi ñieàm moäng lieàn suy nghó: “Thôøi ñieåm xuaát gia ñaõ ñeán neân môùi bieåu hieän ra caùc ñieàm nhö vaäy vaø khieán öùng moâïng cho chaùnh phi”. Boà-taùt an uûi Da-du-ñaø-la:

–Naøng chaúng neân mang loøng lo laéng sôï haõi, vì sao vaäy? Vì caùc moäng töôûng voán ñieân ñaûo chaúng thaät. Neáu nhöõng gì naøng moäng thaáy laø thaät thì nuùi non, côø xí ñaõ nghieâng ngaõ, maët trôøi maët traêng ñaõ rôi ruïng, thaân theå cuûa naøng naøo coù thöông toån gì ñaâu, Xa-naëc caàm chieác loïng ñi laïi moäng thaáy laø ñoaït laáy. Taát caû moäng mò aáy ñeàu laø giaû doái, khoâng thaät. Naøng neân yeân nghó ñöøng quaù lo buoàn.

Ñeâm aáy Boà-taùt cuõng naèm moäng thaáy naêm söï vieäc:

–Moät laø thaáy thaân mình naèm treân ñaát lieàn, ñaàu goái leân nuùi Tu-di, tay naâng bieån roäng coøn chaân thì giaãm leân caù ñaïi döông.

–Hai laø naèm moäng thaáy loaïi coû teân Kieán laäp töø choã muïc naùt moïc leân, ngoïn cuûa noù cao tôùi taàng trôøi A-ca-ni-traù.

–Ba laø naèm moäng thaáy boán con chim töø boán phöông bay laïi, loâng caùnh röïc rôõ nhieàu maøu, nöông theo chaân cuûa Ngaøi maø hoùa thaønh maøu traéng.

–Boán laø naèm moäng thaáy con thuù maøu traéng nhöng ñaàu thì maøu ñen chaïy ñeán quyø goái lieám thaân Ngaøi.

–Naêm laø naèm moäng thaáy moät ngoïn nuùi cao lôùn ñaày nhöõng phaân dô daùy, Ngaøi ñang ôû treân nuùi aáy, daïo quanh nhieàu voøng giaãm leân maø khoâng heà bò oâ nhieãm.

