**SOÁ 188**

KINH DÒ XUAÁT BOÀ-TAÙT BAÛN KHÔÛI

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Cö só Nhieáp Ñaïo Chaân.*

Trong quaù khöù xa xöa, Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên laø ngöôøi ôû nöôùc Phu-laâu-ña-ma, ñôøi ñôøi laøm vieäc laønh, traûi qua voâ soá kieáp môùi ñaït quaû vò Phaät. Thôøi Phaät coøn laø Boà-taùt coù teân laø Ma-naïp, aån cö trong nuùi saâu, vaän y phuïc da höôu. Baáy giôø Boà-taùt ñi vaøo thaønh Baùt-ma- ha, vò vua cai trò xöù aáy teân laø Kyø-da. Boà-taùt nhaän thaáy ngöôøi daân trong thaønh coù daùng veû voäi vaøng, nhaân ñoù môùi hoûi keû ñi ñöôøng:

Hoâm nay trong thaønh coù vieäc gì maø sao daân chuùng coù veû haáp taáp voäi vaõ nhö theá? Ngöôøi aáy thöa:

Hoâm nay Phaät seõ ñeán ñaây.

Boà-taùt nghe noùi vaäy loøng raát vui möøng, lieàn noùi:

Hoâm nay gaëp Phaät ôû ñaây, Ta seõ theo Phaät ñeå ñaït ñöôïc sôû nguyeän voán coù töø laâu.

Laùt sau thaáy moät coâ gaùi ñi tôùi, tay naâng bình nöôùc coù caém baûy caønh hoa Öu-baùt-la.

Boà-taùt lieàn ñi theo vaø goïi lôùn:

Naøy chò, xin haõy döøng laïi!

Coâ gaùi teân Caâu-di, beøn döøng laïi ñôïi Boà-taùt ñeán. Boà-taùt noùi:

Xin phu nhaân haõy nhöôøng cho toâi nhöõng caønh hoa Öu-baùt aáy. Caâu-di noùi:

Phaät hoâm nay seõ ñeán kinh thaønh, ñaïi vöông muoán taåy tònh thaân ñeå ñoùn Phaät. Toâi ñeán ñeå daâng hoa leân vua neân khoâng theå cho ñöôïc.

Boà-taùt noùi:

Hay phu nhaân baùn hoa ñoù cho toâi vôùi giaù traêm ñoàng ñöôïc khoâng? Caâu-di ñaùp:

Hoa naøy toâi khoâng baùn. Boà-taùt baûo:

Phu nhaân coù theå ñi laáy theâm hoa nöõa. Caâu-di thöa:

Khoâng theå ñöôïc. Boà-taùt laïi naøi næ:

Hay laø baùn hoa aáy cho toâi vôùi giaù naêm traêm ñoàng ñöôïc khoâng?

Caâu-di trong loøng thaàm nghó: “Hoa naøy ñaùng giaù chöøng hai, ba ñoàng moät caønh. Nay ngöôøi naøy laïi muoán mua ñeán naêm traêm ñoàng!”, beøn chæ giöõ laïi hai caønh, coøn naêm caønh kia thì trao cho Boà-taùt. Boà-taùt luïc tìm trong tuùi tieàn cuûa mình vöøa ñuû naêm traêm ñoàng, lieàn laáy trao heát cho Caâu-di, roài hai ngöôøi chia tay, moãi ngöôøi ñi moãi ngaõ. Caâu-di suy nghó: “Vò ñaïo nhaân naøy vaän y phuïc chæ laø moät taám da höôu, coù ñuùng naêm traêm ñoàng tieàn laïi doác heát ra

ñeå mua hoa, haún khoâng phaûi laø haïng ngöôøi taàm thöôøng”. Lieàn böôùc nhanh theo Boà-taùt, goïi lôùn:

Naøy oâng, xin haõy döøng laïi!

Boà-taùt nghe goïi, lieàn ñöùng laïi ñôïi. Caâu-di ñeán, noùi:

OÂng haõy noùi thaät vôùi toâi, toâi ñem hoa trao cho oâng, khoâng deø oâng ñoaït hoa cuûa toâi maø ñi!

Boà-taùt ñaùp:

Ta mua hoa ñaáy chöù! Töø giaù moät traêm tieàn ñeán nhöõng naêm traêm tieàn, sao laïi baûo laø ta ñoaït hoa cuûa coâ?

Caâu-di noùi:

Hoa naøy laø hoa daønh cho nhaø vua, toâi quaû laø coù caäy theá ñeå baùn eùp cho oâng. Luùc naøy Boà-taùt lieàn noùi thaät yù mình:

Toâi nghe noùi laø hoâm nay Phaät ñeán, muoán ñem hoa daâng Phaät, theo Phaät ñeå mong ñaït ñöôïc sôû nguyeän voán coù töø laâu.

Caâu-di noùi:

Thaät raát toát laønh! Toâi nguyeän kieáp sau xin ñöôïc laøm vôï oâng, cho duø kieáp aáy oâng laø ngöôøi ñeïp hay xaáu, toâi cuõng nguyeän laøm ngöôøi naâng khaên söûa tuùi cho oâng, quyeát ñem loøng thaønh cuûa toâi xin Phaät chöùng tri.

Boà-taùt noùi:

Vaâng.

Caâu-di beøn laáy hai caønh hoa coøn laïi trao cho Boà-taùt ñeå daâng leân Phaät vaø noùi:

Theo tuïc leä, phuï nöõ khoâng theå ñeán tröôùc maët Phaät ñöôïc, xin oâng daâng hoa naøy leân Phaät giuùp toâi.

Boà-taùt beøn nhaän hai caønh hoa, roài hai ngöôøi töø bieät. Chaúng laâu sau Ñöùc Phaät ñaõ ñeán kinh thaønh. Quoác vöông, quaàn thaàn cuøng daân chuùng ñeàu duøng haøng traêm thöù hoa ñuû loaïi, cuùng döôøng tung raûi treân ñaàu Phaät. Hoa tung leân roài ñeàu rôi xuoáng ñaát. Boà-taùt caàm naêm caønh hoa Öu-baùt-la cuùng döôøng tung raûi treân ñaàu Phaät, naêm caønh hoa aáy ñeàu döøng laïi treân khoâng, khoâng rôi xuoáng, laïi saép ñöùng thaønh haøng nhö töø goác reã moïc leân nhöng khoâng baùm vaøo ñaát. Boà-taùt laïi laáy hai caønh hoa cuûa Caâu-di, tung treân ñaàu Phaät vaø hai caønh hoa ñoù cuõng khoâng rôi xuoáng, saép ñöùng thaønh haøng nôi hai vai Phaät. Phaät bieát roõ taâm thaønh cuûa Boà-taùt, lieàn noùi:

Sôû nguyeän lôùn trong loøng oâng seõ ñaït ñöôïc. Sau chín möôi kieáp nöõa, kieáp aáy mang teân laø Baït-la, oâng seõ thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên.

Boà-taùt nghe Phaät daïy nhö theá, trong loøng voâ cuøng hoan hyû, lieàn caét toùc mình traûi leân maët ñaát cho Ñöùc Phaät böôùc leân ñi qua, coøn mình thì ñöùng qua moät beân, thaân taâm nheï nhaøng vui söôùng. Phaät duøng thaàn löïc tieáp nhaän, bay vuït leân khoûi maët ñaát boán tröôïng chín thöôùc, lô löõng treân khoâng, roài töø treân cao haï xuoáng ñaát. Phaät laïi noùi:

Ta aán chöùng cho oâng trong töông lai seõ thaønh ñaïo ñeå cöùu ñoä theá gian, cuõng seõ thaønh Phaät nhö Ta.

Ñöùc Phaät thôøi baáy giôø hieäu laø Ñeà-hoøa-kieät-la. Sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, Boà- taùt trôû veà nôi nuùi saâu aån cö. Sau khi heát thoï maïng, Boà-taùt ñöôïc sinh leân cung trôøi Ñao- lôïi, taàng trôøi thöù nhì cuûa Duïc giôùi, ñöôïc chö Thieân heát loøng giuùp ñôõ, thaân caän. Thoï maïng ôû coõi trôøi heát, Boà-taùt laïi sinh xuoáng coõi ngöôøi ôû nöôùc Cöu-di-na-kieät, laøm vò Hoaøng ñeá hieäu laø Phi Haønh, cai trò boán chaâu thieân haï. Maïng chung ñöôïc sinh trôû laïi taàng trôøi Ñao-lôïi thöù hai, laøm vò Ñeá Thích. Traûi qua ba möôi saùu ñôøi laøm Thieân ñeá

Thích, taùm vaïn boán ngaøn ñôøi laøm Hoaøng ñeá Phi Haønh. Sau khi thoï maïng heát, lieàn sinh leân coõi trôøi thöù tö laø Ñaâu-suaát thieân, roài töø nôi aáy sinh xuoáng nöôùc Ca-duy-la-veä. Nöôùc Ca-duy-la-veä aáy naèm vaøo khoaûng giöõa trôøi ñaát, laø nôi caùc Ñöùc Phaät thöôøng ra ñôøi, khoâng coù nhöõng vuøng ñaát bieân giôùi tieáp giaùp vôùi caùc nöôùc khaùc, thöôøng laø ñaát cao nghieâng doác. Vua cai trò nöôùc Ca-duy-la-veä laø baäc nhaân töø ñöùc ñoä. Boà-taùt lieàn nhaäp vaøo thai cuûa Hoaøng haäu, khoâng heà coù söï baát tònh, cuõng nhö khoâng nöông caäy vaøo ñieàu gì caû. Quoác vöông vaø quaàn thaàn thaân tín cuûa caùc nöôùc laùng gieàng ñeàu muoán caàu thaân vôùi nöôùc Ca-duy-la-veä. Nghe tin Hoaøng haäu mang thai ñeàu ñeán chuùc möøng nhaø vua, tôùi tröôùc maët Hoaøng haäu thi leã. Thaùi töû töø ôû trong buïng meï nhìn thaáy ngöôøi ôû beân ngoaøi, nhö theå ñoäi moät lôùp luïa moûng töø beân trong nhìn roõ ngöôøi beân ngoaøi vaäy. Ngöôøi beân ngoaøi thi leã, Thaùi töû ôû beân trong buïng meï khoaùt tay nhö muoán ñaåy ra. Sôû dó töø choái nhö vaäy laø vì khoâng muoán phieàn nhieãu chuùng sinh trong theá gian. Thôøi gian Hoaøng haäu mang thai Thaùi töû, chö Thaàn haèng ngaøy ñeàu mang ñoà aên uoáng töø treân trôøi xuoáng ñaët tröôùc Hoaøng haäu. Hoaøng haäu khoâng roõ ñoà aên, thöùc uoáng naøy töø ñaâu ñem tôùi, cöù vieäc duøng, neân ñoái vôùi caác moùn cao löông myõ vò ôû trong cung caûm thaáy gioáng nhö cay, ñaéng khoù aên ñöôïc. Thaùi töû choïn luùc nöûa ñeâm ngaøy moàng taùm thaùng tö ñeå ra ñôøi. Töø hoâng beân phaûi Hoaøng haäu, Thaùi töû böôùc ra ngoaøi, böôùc ñi baûy böôùc, baøn chaân khoâng chaïm ñaát cao khoûi maët ñaát boán taác, ñöa tay phaûi leân cao vaø noùi:

Khaép coõi theá gian treân trôøi döôùi ñaát, khoâng moät ai toân quyù hôn Ta!

Ngay khi ñoù, boán vò Thieân vöông hieän xuoáng ñaûnh leã, roài ñaët Thaùi töû naèm treân gheá baèng vaøng oùng aùnh, duøng nöôùc aám röûa saïch thaân hình khieán vua, hoaøng haäu vaø moïi ngöôøi ñeàu kinh ngaïc. Luùc Thaùi töû môùi sinh ra, treân ñeán coõi Tam thaäp tam thieân, döôùi tôùi ñòa nguïc Neâ-leâ thöù möôøi saùu aùnh saùng röïc rôõ, toûa roäng ra khaép nôi, moät vaïn hai ngaøn coõi trôøi ñaát, ñaát trôøi ñeàu chuyeån ñoäng khi ñoù Thaùi töû môùi trôû laïi laø moät treû thô bình thöôøng. Nhuõ maãu duøng moät chieác tuùi gaám, ñaët Thaùi töû vaøo trong roài trao cho Hoaøng haäu lo vieäc nuoâi döôõng Thaùi töû, ñaët teân laø Taát-ñaït. Khi môùi sinh, thaân cuûa Ngaøi ñaõ coù ñuû ba möôi hai töôùng toát.

Hoâm sau ñöùc vua baøn luaän cuøng Hoaøng haäu:

Con ta sinh ra chaúng gioáng vôùi ngöôøi bình thöôøng. Trong nöôùc coù vò ñaïo nhaân noåi tieáng, ñaõ hôn traêm tuoåi, raát gioûi veà vieäc xem töôùng ngöôøi, teân hieäu oâng aáy laø A-di, chaéc phaûi môøi vò aáy tôùi ñeå xem töôùng Thaùi töû.

Hoaøng haäu noùi:

Thaät laø toát laønh!

Vua vaø Hoaøng haäu cuøng ñi tôùi choã ôû cuûa vò Ñaïo nhaân. Vua ñem theo moät tuùi vaøng vaø moät tuùi baïc ñeå daâng cho vò Ñaïo nhaân, nhöng vò aáy khoâng nhaän. Vò Ñaïo nhaân veùn taám ñeäm che ngaém nhìn Thaùi töû, thaáy Thaùi töû coù ba möôi hai töôùng toát, aùnh saùng kyø dieäu toûa hieän ra ngoaøi, vò Ñaïo nhaân lieàn buoàn baõ rôi nöôùc maét. Hoaøng haäu hoûi:

Thöa Ñaïo nhaân, Thaùi töû saép coù vieäc gì chaúng laønh xaûy ra chaêng? Hoâm nay ñöùc vua muoán ñöôïc bieát caùc töôùng cuûa Thaùi töû laø laønh hay döõ, vì sao ngaøi laïi buoàn baõ, khoùc loùc nhö theá?

Vò Ñaïo nhaân thöa:

Hoâm qua trôøi ñaát chaán ñoäng chính laø do Thaùi töû sinh ra. Toâi töï thöông xoùt thaân mình giaø yeáu, chaúng coøn soáng bao laâu nöõa, giaän mình khoâng ñöôïc soáng ñeå haàu haï, ñeå ñöôïc nghe Thaùi töû giaûng kinh thuyeát giôùi, daïy baûo giaùo hoùa cho neân toâi buoàn khoùc.

Vua cha nghe vò Ñaïo nhaân noùi nhö theá laäp töùc vì Thaùi töû truyeàn leänh tuyeån choïn

trong khaép caû nöôùc ñöôïc boán ngaøn vò gioûi veà ca nhaïc, chia ra laøm boán nhoùm, moãi nhoùm moät ngaøn vò luaân phieân ngaøy ñeâm ñaøn ca haùt muùa khoâng döøng nghæ. Nhaø vua hieåu roõ lôøi baøn cuûa vò Ñaïo nhaân veà Thaùi töû neân caøng muoán baûo veä, giöõ nghieâm ngaët con mình, laäp töùc vì con truyeàn leänh söûa sang laïi cung ñieän, phoøng oác, cöûa ngoõ ra vaøo, töôøng thaáp töôøng cao, taát caû ñeàu voâ cuøng kieân coá. Neáu muoán môû caùc cöûa phaûi thoâng qua ngöôøi canh gaùc caùc nôi aáy. Moãi laàn môû, aâm thanh vang xa ñeán boán chuïc daëm. Luùc Thaùi töû môùi sinh ra, ngöôøi haàu cuûa hoaøng cung cuõng sinh ñöôïc moät beù trai ñaët teân laø Xa-naëc, moät con ngöïa traéng cuõng sinh moät chuù ngöïa con, ñöôïc ñaët teân laø Baïch Kieän Ñöùc. Nhaø vua cho Xa-naëc laøm ngöôøi haàu haï Thaùi töû, coøn ngöïa thì ñöôïc nuoâi döôõng ñeå daønh cho Thaùi töû côõi. Thaùi töû sinh ñöôïc baûy ngaøy thì meï qua ñôøi.

Naêm ñöôïc möôøi tuoåi, Thaùi töû thöa vôùi vua cha cho pheùp ñöôïc ra ngoaøi thaønh daïo xem phong caûnh. Vua cha raát baèng loøng, lieàn sai moät traêm quan thaân caän cuøng theo Thaùi töû ra thaønh du ngoaïn. Thaùi töû leân xe ra khoûi cöûa thaønh phía Ñoâng. Thieân vöông Ñeá Thích ôû coõi trôøi Ñao-lôïi lieàn hoùa thaønh moät ngöôøi beänh treân ñöôøng Thaùi töû ñi, buïng lôùn, thaân söng phuø, da thòt hình nhö chaúng coøn, töïa vaøo böùc töôøng maø thôû doác. Thaùi töû ñi tôùi troâng thaáy lieàn hoûi xa phu:

Ñoù laø ngöôøi gì theá? Ngöôøi ñaùnh xe thöa:

Ñoù laø ngöôøi beänh. Thaùi töû hoûi:

Ngöôøi beänh laø ngöôøi nhö theá naøo? Xa phu ñaùp:

Ngöôøi naøy ñôøi tröôùc laøm ñieàu aùc, nay sinh laøm ngöôøi, aên uoáng khoâng ñieàu ñoä, naèm ngoài thaát thöôøng neân trong ngöôøi sinh ra beänh taät nhö vaäy.

Thaùi töû laïi hoûi:

Ta laø con cuûa vò Quoác vöông, neáu aên uoáng khoâng ñieàu ñoä, nguû nghæ thaát thöôøng thì cuõng seõ bò beänh chaêng?

Keû haàu thöa:

Ñaõ laø ngöôøi thì khoâng ai traùnh khoûi ñieàu ñoù caû.

Thaùi töû nghe noùi theá lieàn cho xe quay trôû veà cung, loøng buoàn baõ chaúng vui, nghó ñeán taát caû moïi ngöôøi trong thieân haï ai cuõng khoâng traùnh khoûi beänh taät, roài ñeán löôït mình cuõng seõ bò beänh taät neân caøng buoàn baõ, chaúng thieát gì aên uoáng. Vua cha thaáy vaäy hoái tieác laø ñaõ cho pheùp Thaùi töû ra thaønh du ngoaïn, lieàn leänh cho ñoùng kín caùc cöûa cung thaønh, khoâng muoán ñeå cho Thaùi töû daïo chôi beân ngoaøi nöõa. Roài nhaø vua laïi cho ñoaøn nhaïc coâng ca nhaïc hoøa taáu, taïo khoâng khí vui thuù nhö tröôùc. Thaùi töû caøng buoàn baõ hôn nöõa, boû caû aên uoáng, maõi moät thôøi gian sau môùi nguoâi ngoai.

Vaøi naêm sau, Thaùi töû laïi ñeán thöa vôùi vua cha laø mình soáng trong cung caám quaù laâu, nay muoán ra ngoaøi thaønh daïo chôi cho vui veû. Vua cha khoâng nôõ laøm traùi yù con neân chaáp thuaän. Vua leänh cho khaép nöôùc bieát Thaùi töû saép ra thaønh daïo chôi, khoâng ñöôïc ñeå nhöõng keû beänh taät, dô daùy baån thæu lai vaõng hai beân ñöôøng vaø leänh cho Thaùi töû duøng xe ñi ra cöûa thaønh phía Nam. Baáy giôø Thieân vöông Ñeá Thích laïi hoùa laøm moät ngöôøi beänh naëng, ñaàu toùc roái bôøi, nöôùc tieåu, phaân dô beâ beát khaép thaân ngöôøi, ñeán naèm treân ñöôøng, maïng soáng chæ coøn thoi thoùp. Thaùi töû ñi tôùi troâng thaáy, lieàn hoûi maõ phu:

Ñoù laø ngöôøi gì theá? Maõ phu thöa:

Ngöôøi aáy kieáp tröôùc laøm ñieàu aùc, khoâng bieát töï kieàm cheá, aên uoáng khoâng ñieàu ñoä, nguû nghæ thaát thöôøng neân trong ngöôøi sinh ra beänh, maïng soáng chæ coøn trong choác laùt.

Thaùi töû noùi:

Neáu Ta aên uoáng khoâng ñieàu ñoä, nguû nghæ cuõng baát thöôøng, thì cuõng seõ mang beänh nhö vaäy chaêng?

Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

Ñaõ laøm ngöôøi thì phaûi coù beänh.

Thaùi töû nghe taâu theá, lieàn cho quay xe trôû veà cung, laïi caøng buoàn raàu, boû caû aên uoáng. Vua cha thaáy vaäy lieàn baûo vôùi caùc quan trong trieàu:

–Naøy caùc khanh, traãm ñaõ truyeàn leänh tröôùc raát roõ laø khaép nöôùc caám khoâng cho nhöõng keû beänh taät, nhöõng ñieàu gì dô daùy, baån thæu ñeán gaàn choã Thaùi töû. Vì sao laïi ñeå Thaùi töû gaëp ngöôøi beänh. Sau ñoù, nhaø vua laïi cho ñoaøn nhaïc coâng cöû nhaïc, ca haùt ñeå laøm vui cho Thaùi töû nhöng noãi buoàn cuûa Thaùi töû vaãn chaúng vôi, khoâng laáy ca nhaïc laøm vui ñöôïc. Phaûi moät thôøi gian sau, noãi buoàn cuûa Thaùi töû môùi daàn daø giaûm bôùt.

Vaøi naêm sau, khi noãi buoàn aáy ñaõ döùt haún, Thaùi töû laïi ñeán thöa vua cha soáng trong caûnh cung caám laâu ngaøy cuõng buoàn neân muoán ra ngoaøi thaønh du ngoaïn. Vua cha baûo:

Cöù moãi laàn con ra thaønh du ngoaïn trôû veà thöôøng buoàn baõ khoâng vui, boû caû aên uoáng.

Nay vì sao laïi muoán ra thaønh ñi daïo nöõa?

Thaùi töû thöa:

Con seõ khoâng nhö caùc laàn tröôùc ñaâu.

Vua cha cuõng nhö nhöõng laàn tröôùc ban leänh khaép nöôùc, caám nhöõng keû beänh taät, baån thæu lai vaõng gaàn nôi Thaùi töû ñi qua. Thaùi töû leân xe ra khoûi cöûa thaønh phía Taây. Baáy giôø Thieân vöông Ñeá Thích laïi hoùa laøm moät oâng laõo, ngöôøi gaày coøm, löng coøng, choáng gaäy leâ böôùc. Thaùi töû troâng thaáy lieàn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

Ñoù laø ngöôøi gì vaäy? Xa phu thöa:

Ñoù laø moät ngöôøi giaø. Thaùi töû hoûi:

Ngöôøi giaø laø ngöôøi nhö theá naøo? Xa phu ñaùp:

Con ngöôøi ôû treân ñôøi chaúng maáy choác thì ñaõ lôùn tuoåi, thoï maïng saép heát, khí löïc suy keùm, aên uoáng thaät khoù khaên, neân goïi laø ngöôøi giaø yeáu.

Thaùi töû hoûi:

Ta roài cuõng seõ giaø yeáu nhö vaäy sao? Ngöôøi ñaùnh xe thöa:

Con ngöôøi sinh ra khoâng ai traùnh khoûi caûnh giaø yeáu. Thaùi töû baûo:

Haõy quay xe trôû laïi maø trôû veà cung. Ta cuõng ñaâu soáng maõi treân ñôøi ñöôïc.

Thaùi töû laïi caøng buoàn baõ, thaàm nghó: “Moïi ngöôøi treân coõi ñôøi naøy phaûi chòu caûnh giaø yeáu, aên uoáng chaúng ñöôïc vaø seõ maïng chung. Thaân maïng ta laøm sao coù theå soáng maõi ôû theá gian naøy”. Roài Thaùi töû chaúng thieát gì aên uoáng, moái öu saàu ñeø naëng taâm tö. Vua cha phaûi heát lôøi khuyeân nhuû giaûi baøy:

Ta chæ coù moãi mình con maø thoâi, ngai vaøng roài seõ giao cho con. Vì sao moãi laàn con ra ngoaøi daïo chôi laïi trôû veà ngay, roài buoàn raàu boû caû aên nhö theá?

Roài vua cha laïi cho taêng theâm vieäc ñaøn ca muùa haùt ñeå cho Thaùi töû ñöôïc vui. Sau ñoù,

noãi buoàn cuûa Thaùi töû cuõng daàn daàn qua ñi. Moät thôøi gian laâu sau, Thaùi töû laïi xin cha cho mình ra khoûi thaønh daïo chôi. Vua cha nghe theá, baûo:

Con cöù moãi laàn ra ngoaøi daïo chôi laïi trôû veà ngay roài öu saàu chaúng vui, boû caû uoáng aên khieán ngöôøi gaày oám nhö theå bò cheát roài ñöôïc soáng laïi. Theá sao hoâm nay laïi muoán ñi daïo chôi nöõa.

Thaùi töû thöa:

Nay con tuoåi ñaõ khoân lôùn, seõ khoâng coøn nhaàm laãn nöõa.

Vua cha thuaän cho vaø daën neân theo cöûa thaønh phía Baéc maø ñi ra. Baáy giôø Thieân vöông Ñeá Thích lieàn hoùa laøm moät ñaùm xe tang, trong ngoaøi ñeàu coù keû nam ngöôøi nöõ caàm côø phöôùn, keâu gaøo khoùc loùc böôùc theo sau xe ñi toáng taùng. Thaùi töû troâng thaáy caûnh aáy lieàn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

AÂm thanh gì nghe laï theá? Maõ phu thöa:

Ñoù laø tieáng khoùc. Thaùi töû hoûi:

Vì sao laïi coù tieáng khoùc? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

Vì coù ngöôøi cheát. Thaùi töû hoûi:

Cheát laø theá naøo? Xa phu thöa:

Ngöôøi sinh ôû ñôøi maïng soáng voán do trôøi ñònh, tuoåi thoï coù ngaén coù daøi nhöng roài cuõng heát moät ñôøi, neân goïi laø cheát. Ñaõ cheát roài thì khoâng coøn bieát gì nöõa, thaân theå ñeàu tieâu maát, maø caùi cheát cuõng khoâng coù kyø haïn. Gia ñình buoàn khoå aáy ñang theo sau xe ñöa ngöôøi cheát ñi an taùng.

Thaùi töû laïi hoûi:

Ta ñaây roài cuõng seõ cheát sao? Ngöôøi haàu xe ñaùp:

Moïi ngöôøi ñeàu phaûi ñi tôùi caûnh aáy. Thaùi töû than:

Ta cuõng khoâng theå soáng maõi trong coõi theá gian naøy ñöôïc. Ta roài cuõng seõ phaûi cheát! Thaùi töû beøn cho quay xe vaø trôû veà cung. Vua cha hoûi ngöôøi xa phu:

Sao Thaùi töû trôû veà cung nhanh vaäy? Vò xa phu thaân tín taâu:

Thaùi töû ra khoûi cöûa thaønh, treân ñöôøng ñi troâng thaáy moät chieác xe tang, loøng chaúng vui neân voäi cho xe quay veà.

Vua cha baûo:

Ta cuõng khoâng muoán cho Thaùi töû ra daïo chôi ngoaøi thaønh nöõa.

Naêm Thaùi töû ñöôïc hai möôi tuoåi, vua cha muoán tuyeån phi cho Thaùi töû, Thaùi töû thöa:

Con chaúng muoán laäp gia ñình.

Vua cha vì thöông con neân truyeàn leänh tuyeån möôøi vaïn thieáu nöõ trong nöôùc ñeå Thaùi töû löïa choïn tuøy theo sôû thích cuûa mình maø xem xeùt. Thaùi töû choïn heát caùc coâ gaùi trong soá ñoù nhöng khoâng coù coâ naøo vöøa yù chaøng. Cuoái cuøng coù moät coâ gaùi teân Caâu-di loït ñöôïc vaøo ñoâi maét keùn choïn cuûa Thaùi töû. Thaùi töû noùi:

Con muoán choïn coâ gaùi naøy laøm vôï.

Nhaø vua laäp töùc tuyeån naøng Caâu-di laøm vôï Thaùi töû. Ñoù laø ngöôøi con gaùi ñaõ töøng mang hoa baùn cho Boà-taùt. Trong kieáp tröôùc naøng mang teân Caâu-di, nay sinh ra vaãn mang teân Caâu-di. Thaùi töû baøn vôùi vôï:

Hai chuùng ta nghæ treân giöôøng, neáu choïn moät bình hoa thaät ñeïp ñaët ôû nôi khoaûng giöõa naøy ñeå caû hai cuøng ngaém nghía thöôûng thöùc, cuõng hay laém phaûi khoâng?

Ngöôøi vôï ñaùp:

Thieáp coù theå kieám hoa ñöôïc.

Naøng lieàn choïn hoa roài ñem ñaët vaøo giöõa khi vôï choàng cuøng naèm nghæ treân giöôøng.

YÙ cuûa Caâu-di muoán ñöôïc gaàn beân choàng. Thaùi töû lieàn noùi vôùi vôï:

Neáu naøng laïi gaàn beân Ta thì seõ ñeø leân hoa naøy, bình hoa coù nöôùc ñoå ra seõ laøm dô caû giöôøng chieáu.

Ngöôøi vôï nghe lôøi. Moät hoài laâu sau, Thaùi töû noùi vôùi vôï:

–Hai chuùng ta nghæ chung treân giöôøng. YÙ ta muoán ñaët moät taám ñeäm vaûi thaät ñeïp ôû giöõa hai ta ñeå cuøng xem. YÙ cuûa ngöôøi vôï luoân muoán naèm gaàn choàng. Thaùi töû noùi:

Neáu naøng naèm laïi gaàn ta thì chaéc chaén moà hoâi seõ laøm vaáy baån leân taám ñeäm vaûi. Ngöôøi vôï lieàn thoâi, chaúng muoán gaàn beân Thaùi töû nöõa. Nhöng naøng vaãn coù yù nghi ngôø

Thaùi töû neân nhöõng luùc thöùc daäy thöôøng hay ñi theo Thaùi töû. Vaøo luùc nöûa ñeâm Töù Thieân vöông töø nôi coõi trôøi cao hieän xuoáng hoaøng cung, goïi lôùn noùi vôùi Thaùi töû:

Ñaõ ñeán luùc neân xuaát gia. Thaùi töû noùi:

Ta muoán ñi nhöng khoù coù theå ñi ñöôïc.

Töù Thieân vöông lieàn khieán cho ñoaøn nhaïc coâng, vuõ coâng nguû say meâ man khoâng coøn hay bieát gì nöõa. Naøng Caâu-di cuõng say nguû naèm rieâng moät beân, Thaùi töû töø töø vòn giöôøng ngoài daäy, nhìn thaáy vôï, sôï naøng thöùc giaác neân nheï nhaøng xuoáng giöôøng, ñöùng daäy ñi ra ngoaøi, goïi nhoû Xa-naëc, ngöôøi haàu caän thaân thuoäc voán cuøng sinh moät ngaøy vôùi Thaùi töû, sai thaéng yeân cöông cho baïch maõ Kieän Ñöùc daãn tôùi trong saân. Xa-naëc laäp töùc thaéng yeân cöông cho ngöïa ñöa ñeán. Thaùi töû leo leân ngöïa muoán phoùng ñi, nhöng sôï caùc cöûa thaønh khi môû ra aâm thanh vang xa, neân cöù phaân vaân, löôõng löï côõi ngöïa ñöùng trong saân.

Thöôøng khi Thaùi töû côõi ngöïa, voù ngöïa vang xa ñeán hai möôi daëm, coøn caùc cöûa môû ra thì tieáng ñoäng vang xa tôùi boán chuïc daëm, vì vaäy Thaùi töû khoâng daùm môû cöûa. Töù Thieân vöông lieàn sai chö Thaàn naâng ñôõ boán voù ngöïa bay vuùt qua ñaàu töôøng maø ra khoûi thaønh. Thaùi töû töï côõi ngöïa ñi ñeán khu ñieàn xaù cuûa hoaøng gia, döøng laïi beân moät goác caây.

Saùng daäy vua cha khoâng bieát Thaùi töû hieän ôû ñaâu, caû hoaøng cung xoân xao lo sôï. Vua cha baûo:

Con ta chöa töøng moät mình ra khoûi thaønh daïo chôi, hoâm nay chaéc laø ñi tôùi khu ñieàn xaù cuûa ta chaêng?

Nhaø vua laäp töùc leân ngöïa ñi ñeán ñaáy, töø xa nhìn thaáy Thaùi töû ñang ngoài yeân beân moät goác caây, aùnh naéng maët trôøi muoán chieáu leân ngöôøi, nhöng caây aáy ñaõ uoán nghieâng caønh laù phuû boùng che khoâng cho aùnh naéng roïi leân ngöôøi Thaùi töû. Vua cha trong loøng lo sôï, kinh ngaïc lieàn xuoáng ngöïa ñeán gaàn thi leã vôùi Thaùi töû, Thaùi töû cuõng ñaùp leã laïi cha mình. Thaùi töû noùi:

Con ñaõ vì phuï vöông, laøm ñuùng boån phaän cuûa moät ngöôøi con, chöa töøng moät mình ra khoûi cöûa thaønh du ngoaïn. Nay laø laàn ñaàu tieân con moät mình ra ngoaøi phuï vöông laïi ñuoåi theo con, ngöïa cuøng ngöôøi haàu caän cuûa con vaãn ñöùng beân ñöôøng kia. Xin phuï vöông haõy

trôû veà cung, vaøi ngaøy nöõa con seõ trôû veà.

Vua cha nghe con taâu vaäy neân lieàn leân ngöïa trôû veà cung, noùi vôùi ngöôøi con daâu Caâu- di laø Thaùi töû hieän ñang ôû taïi khu ñieàn xaù, vaøi hoâm nöõa seõ veà.

Thaùi töû ngoài taïi goác caây noäi taâm chuyeân nhaát, laéng ñoïng taâm tö, suy nghó veà nhöõng söï vieäc traûi qua trong nhieàu kieáp soáng cuûa baûn thaân, treân ñeán coõi Tam thaäp tam thieân, döôùi thaáu ñeán taàng ñòa nguïc Neâ-leâ thöù möôøi saùu, khoâng ñieàu gì khoâng bieát. Thaùi töû laïi nhìn thaáy nhöõng ngöôøi caøy ruoäng, coân truøng töø ñaát môùi caøy loä ra, hoaëc bò thöông, hoaëc cheát, chim muoâng laïi bay ñeán moå aên neân caát tieáng than:

Con ngöôøi soáng treân coõi ñôøi naøy, khi cheát bò ñoïa xuoáng ñòa nhuïc, chòu bieát bao thoáng khoå. Ta khoâng theå soáng maõi ôû theá gian naøy ñöôïc!

Thaùi töû laäp töùc leân ngöïa phoùng ñi. Ñi chöøng hôn möôøi daëm Thaùi töû gaëp moät vò thaàn teân Boân Thöùc. Vò naøy laø vò thaàn lôùn trong quyû thaàn, laø moät keû cöùng raén giöõ vieäc aùc, tay traùi caàm cung, tay phaûi naém teân, löng ñeo kieám beùn ñöùng aùn ngöï treân ñöôøng. ÔÛ choã thaàn Boân Thöùc ñoù ñöùng coù ba neûo ñöôøng: Moät laø ñöôøng ñeán caùc coõi trôøi, hai laø ñöôøng cuûa loaøi ngöôøi, vaø ba laø ñöôøng daãn caùc keû aùc xuoáng ñòa nguïc. Thaùi töû töø xa troâng thaáy, loøng chaúng vui, nhöng vaãn côõi ngöïa ñi thaúng tôùi nôi ñoù. Boân Thöùc thaáy Thaùi töû ñeán kinh hoaûng, run sôï buoâng rôi caû kieám, cung, teân, laäp töùc ñöùng traùnh qua moät beân.

Thaùi töû hoûi:

Ta neân ñi theo ñöôøng naøo?

Boân Thöùc lieàn chæ con ñöôøng ñi tôùi caùc coõi trôøi, baûo aáy laø ñöôøng neân ñi theo. Thaùi töû lieàn cho ngöïa ñi chöøng vaøi chuïc daëm thì gaëp moät thôï saên. Thaùi töû hoûi:

Toâi coù vieäc muoán nhôø oâng, chaúng bieát coù ñöôïc khoâng? Ngöôøi ñi saên hoûi:

Toâi coù theå giuùp oâng vieäc gì? Thaùi töû ñaùp:

Toâi muoán coù taám da höôu cuûa oâng.

Ngöôøi ñi saên lieàn laáy taám da höôu trao cho Thaùi töû. Thaùi töû cuõng laáy vaät baùu trao laïi cho oâng ta. Thaùi töû laïi cho ngöïa ñi theâm khoaûng möôøi daëm nöõa thì döøng laïi, xuoáng ngöïa, baûo Xa-naëc:

Ngöôi haõy trôû veà cung, khoâng caàn theo Ta nöõa. Xa-naëc thöa:

Con xin ñöôïc theo haàu Thaùi töû. Thaùi töû baûo:

Ngöôi phaûi trôû veà ñeå baùo vôùi phuï vöông vaø phu nhaân ta raèng Ta muoán vaøo nuùi saâu tìm ñaïo, troïn ñôøi khoâng trôû veà.

Noùi roài Thaùi töû côõi chieác muõ quyù treân ñaàu cuøng chieác aùo choaøng quyù giaù trao cho Xa-naëc. Xa-naëc khoùc lôùn, ñöa tay nhaän laáy, coøn con ngöïa traéng thì quyø hai chaân tröôùc xuoáng, rôi nöôùc maét, ñöa löôõi lieám chaân Thaùi töû. Xa-naëc buoàn baõ daét ngöïa trôû lui, ngöôøi khoùc to, ngöïa hí vang, böôùc ñi maø coøn quay laïi nhìn Thaùi töû. Baáy giôø Thaùi töû laáy taám da höôu choaøng leân ngöôøi, y phuïc ñaõ ñoåi khaùc.

Naøng Caâu-di moãi ngaøy ñeàu troâng ngoùng Thaùi töû trôû veà, baây giôø chæ thaáy Xa-naëc vaø con ngöïa trôû laïi lieàn khoùc ngaát, keâu leân, roài ngaõ daøi xuoáng saøn nhaø, gaéng göôïng oâm laáy coå con ngöïa, hoûi Xa-naëc:

Thaùi töû hieän ôû ñaâu? Xa-naëc thöa:

Thaùi töû daën toâi trôû veà taâu vôùi ñaïi vöông vaø quyù nöông laø Thaùi töû ñi vaøo nuùi saâu ñeå caàu ñaïo, troïn ñôøi khoâng veà.

Caâu-di than:

Sao soá maïng cuûa ta laïi baïc beõo theá naøy? Baây giôø nhö keû khoâng coøn choàng. Ta bieát tìm kieám ôû ñaâu? OÂi Thaùi töû ! Ngöôøi choàng yeâu quyù cuûa ta! Chaúng hieän ñang ôû nôi chaân trôøi goùc beå naøo ta cuõng quyeát ñi tìm!

Roài naøng quay laïi noùi vôùi Baïch maõ:

Thaùi töû vaø ngöôi cuøng ra ñi, sao baây giôø chæ moät mình ngöôi trôû veà?

Nhöõng ngöôøi haàu caän thaân tín ñeàu xoùt xa thöông caûm. Vua cha nghe Thaùi töû ñaõ ra ñi lieàn than khoùc thaûm thieát, nöôùc maét chan hoøa rôi öôùt caû ñaát. Vua cha gaït leä baûo Caâu-di:

Ngöôøi sinh ra treân coõi ñôøi naøy khoâng ai traùnh khoûi caùi cheát. Con ta vaøo nuùi saâu hoïc ñaïo laø ñeå cöùu ñôøi, haù chaúng phaûi ñieàu laønh hay sao?

Vua cha noùi vaäy vì muoán cho naøng Caâu-di bôùt noãi buoàn thöông. Rieâng nhaø vua vaãn nhôù thöông Thaùi töû khoâng luùc naøo döùt. Vua lieàn truyeàn leänh môøi nhöõng ngöôøi hieàn trí trong nöôùc vaøi ngaøn ngöôøi, choïn ra ñöôïc hôn moät ngaøn ngöôøi, laïi choïn laáy traêm, roài möôøi vaø sau cuøng choïn ñöôïc naêm ngöôøi. Nhaø vua cho goïi naêm ngöôøi aáy ñeán baûo:

Caùc khanh ngaøy ñeâm ôû nhaø quaây quaàn vui ñuøa vôùi con chaùu, haún laø vui laém. Nay ta chæ coù moãi moät ngöôøi con, chöa töøng ñi daïo chôi xa, chöa heà bieát loøng daï con ngöôøi ñen hay traéng, ñoät nhieân boû ra ñi ñeán nôi choán xa xoâi, vaøo taän nuùi cao, loäi suoái baêng röøng, vöôït qua khe saâu hang thaúm, noùng laïnh, ñoùi khaùt, naøo ai hay bieát! Hoaëc gaëp coïp soùi, caùc loaøi maõnh thuù vaø bieát bao ñieàu laønh döõ, coù ai bieát ñöôïc! Nay naêm ngöôøi caùc khanh moãi ngöôøi ñeå laïi ñaây moät ñöùa con, roài cuøng nhau ñi tìm kieám con ta, neáu gaëp ñöôïc thì haõy theo haàu haï noù, vì con ta ñaõ baûo laø troïn ñôøi khoâng trôû veà nöõa. Trong soá naêm ngöôøi caùc khanh neáu coù moät ngöôøi nöõa chöøng maø boû con ta ra ñi thì ta seõ xöû toäi gia toäc cuûa ngöôøi ñoù.

Naêm ngöôøi vaâng lôøi ñeå laïi naêm ñöùa con roài leân ñöôøng ñi tìm kieám Thaùi töû, gaëp Thaùi töû nôi non cao lieàn theo haàu haï giuùp ñôõ. Traûi qua vaøi naêm nhö theá, Thaùi töû cuõng chaúng hoûi naêm ngöôøi töø ñaâu ñeán ñaây. Choã cuûa Thaùi töû ñi ñeán ñeàu laø choán röøng saâu xa xoâi heûo laùnh. Naêm ngöôøi theo haàu raát lo sôï, neân cuøng baøn vôùi nhau:

–Vò Thaùi töû naøy khoâng lo hoïc ñaïo, ñi chaúng chòu choïn ñöôøng nhö theå ngöôøi bò beänh cuoàng. Naêm anh em chuùng ta khoâng theå theo ñöôïc nöõa nhöng neáu trôû veà kinh ñoâ thì vua seõ trò toäi caû gia toäc, chi baèng cöù ôû laïi ñaây.

Naêm ngöôøi ñeàu ñoàng yù cho laø phaûi. Choã cuûa naêm ngöôøi ñònh döøng laïi coù nhieàu loaïi rau quaû moïc treân moät vuøng nöôùc roäng lôùn, muøa ñoâng hay muøa haï ñeàu coù theå nhaët haùi ñeå aên neân khoâng bò ñoùi. Naêm ngöôøi löu laïi nôi aáy. Thaùi töû cuõng chaúng hoûi vì sao hoï khoâng theo mình nöõa. Thaùi töû ñi maõi vaøo choán nuùi saâu khoâng moät boùng ngöôøi lai vaõng, choïn choã ñaát khoâ raùo caïnh moät goác caây ngoài ngay ngaén, nhaát taâm phaùt nguyeän: “Ngaøy hoâm nay Ta ngoài ôû ñaây, cho duø thaân naøy ñoùi khaùt ñeán noãi thòt xöông, gaân coát ñeàu raõ rôøi, khoâ kieät, neáu chöa ñaéc ñaïo thaønh Phaät, Ta quyeát khoâng ñöùng daäy!”

Thaùi töû nhaäp ñònh ñaéc Sô thieàn, vaø laàn löôït ñaéc Nhò thieàn, Tam thieàn, Töù thieàn. Vaøo khoaûng ñaàu ñeâm, Thaùi töû chöùng A-thuaät-xaø *(Tuùc maïng minh)*, töï bieát ñöôïc thaân maïng cuûa mình traûi voâ soá kieáp luaân chuyeån nhö theá naøo trong coõi sinh töû. Khoaûng nöûa ñeâm, Thaùi töû ñaéc ñeä nhò Thuaät-xaø *(Thieân nhaõn minh)* ñaït ñöôïc Thieân nhaõn vi dieäu, nhìn thaáy voâ bieân theá giôùi, bieát roõ moïi neûo sinh töû cuûa muoân loaøi luaân chuyeån trong ñöôøng thieän aùc. Ñeán gaàn saùng thì Thaùi töû ñaéc quaû vò Phaät. Luùc aáy Phaät töï nghó: “Ta nay ñaõ ñaït ñöôïc quaû Phaät. Thaät

laø ñieàu khoù ñaït, khoù bieát, khoù toû”.

Sau khi ñaéc ñaïo, Phaät beøn ñeán choã cuûa vò Long vöông teân laø Vaên Laân. Beân bôø nöôùc, choã Long vöông Vaên Laân ôû coù moät caây lôùn, Phaät beøn ngoài trang nghieâm beân goác caây aáy suy nieäm: “Nhôù laïi voâ soá kieáp xa xöa, Phaät Ñeà-hoøa-kieät-la ñaõ thoï kyù cho Ta seõ thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên. Ngaøy nay Ta ñaõ ñaéc quaû vò Phaät. Ta traûi qua voâ soá kieáp tu taäp mong ñaït ñöôïc quaû vò Phaät thì nay ñaõ ñaït ñöôïc roài. Ta ñaõ qua voâ soá kieáp tu haïnh boá thí tu saùu phaùp Ba-la-maät, khoâng heà queân laøm caùc coâng ñöùc neân hoâm nay ñaõ thaønh töïu troïn veïn”.

Phaät suy nieäm xong beøn nhaäp Thieàn ñònh ba-la-maät. Khi Phaät toïa thieàn beân goác caây gaàn bôø nöôùc, aùnh haøo quang chieáu saùng ñeán taän choán Long cung. Long vöông troâng thaáy aùnh Phaät quang voâ cuøng hoaûng sôï, vaûy moùng döïng ñöùng. Long vöông Vaên Laân ñaõ töøng ñöôïc thaáy ba vò Phaät laø Phaät Caâu-la-toân, Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni vaø Phaät Ca-dieáp ñeàu ngoài toïa thieàn nôi goác caây aáy vaø aùnh haøo quang ñeàu chieáu soi xuoáng nöôùc, ñeán taän Long cung. Nay Long vöông thaáy laïi aùnh haøo quang cuûa vò Phaät naøy gioáng nhö aùnh haøo quang cuûa ba vò Phaät tröôùc kia, aùnh saùng aáy theá gian ñaõ töøng ñöôïc thaáy, nhöng Phaät thì khoâng coøn, Long vöông raát vui möøng beøn leân khoûi nöôùc, nhìn quanh hai beân thaáy Phaät ñang toïa thieàn beân goác caây, thaân coù ñuû ba möôi hai töôùng toát, aùnh leân maøu hoaøng kim röïc rôõ, ñoan chính oai nghieâm nhö maët trôøi, maët traêng. Ba möôi hai töôùng toát cuûa Phaät, töø xa nhìn nhö caây ñang troå hoa. Long vöông Vaên Laân beøn ñi thaúng ñeán choã cuûa Phaät, nhieãu quanh Phaät baûy voøng. Long vöông coù ñeán baûy ñaàu, beøn duøng caùc ñaàu aáy che treân Phaät. Long vöông rôøi khoûi nöôùc leân haàu Phaät, lieàn coù möa gioù baûy ngaøy. Trong baûy ngaøy aáy Phaät vaãn toïa thieàn khoâng heà lay ñoäng, hôi thôû nhö döøng haún nhöng taâm yù voâ cuøng an laïc. Sau baûy ngaøy, möa gioù môùi döùt. Luùc Phaät môùi ñaéc ñaïo taâm yù hoan hyû, trong baûy ngaøy khoâng aên uoáng. Long vöông thaáy Phaät hoan hyû neân haàu Phaät trong baûy ngaøy aáy cuõng chaúng aên uoáng gì caû. Baûy ngaøy qua roài, Phaät rôøi khoûi ñònh, Long vöông beøn hoùa laøm moät thieáu nieân Baø-la-moân, quyø goái chaép tay thöa hoûi Phaät:

Ngaøi ñaõ ñaït ñeán choã khoâng bò laïnh, khoâng bò noùng, khoâng bò caùc thöù coân truøng, ruoài

muoãi quaáy nhieãu chaêng?

Phaät ñaùp:

Trong kinh töøng noùi, con ngöôøi truù ôû nôi an oån laø vui söôùng. Nhöõng gì ñöôïc nghe hoïc töø tröôùc, nay Ta laáy vieäc nghe thaáy laïi nhöõng ñieàu ñoù laøm nieàm vui, soáng trong theá gian maø khoâng bò ngöôøi quaáy nhieãu cuõng laø vui, khoâng heà quaáy nhieãu ngöôøi theá gian cho ñeán caùc loaøi coân truøng nhoû nhít cuõng laø vui; ñaõ döùt saïch khoâng coøn taïo taùc nghieäp, ñöôïc giaûi thoaùt khoâng coøn trôû laïi laøm ngöôøi ôû theá gian, khoâng coøn trôû laïi coõi trôøi cuõng laø vui, döùt saïch moïi thöù saân haän, daâm daät cuõng laø vui, ôû nôi theá gian maø ñöôïc gaëp ñaïo phaùp giaûi thoaùt cuûa Phaät cuõng laø vui.

Long vöông baïch Phaät:

Töø nay trôû ñi, con xin quy y Phaät, quy y giaùo phaùp cuûa Phaät. Phaät baûo Long vöông:

Veà sau naøy, neáu gaëp chuùng Tyø-kheo Taêng A-la-haùn, oâng cuõng neân heát loøng quy y, phuïng söï.

Trong haøng suùc sinh, Long vöông Vaên Laân laø vò quy y Phaät tröôùc nhaát.

Phaät ñaõ thaáu ñaït thoâng suoát taát caû thaàn thoâng. Chö Thieân ñeàu vaân taäp, cung kính ñaûnh leã, ca ngôïi Ñöùc Phaät. Luùc aáy Phaät an truï trong caûnh hoaøn toaøn tòch tónh, höôùng nieäm trong laønh nghó ñeán caên laønh cuûa chuùng sinh taïi theá gian vaø thöông xoùt muoân loaøi coøn traàm luaân trong bieån khoå neân coù yù muoán giaùo hoùa chuùng sinh. Phaät suy nieäm: Ta neân baét ñaàu

giaùo hoùa ngöôøi naøo tröôùc nhaát? Vua cha ta töøng sai naêm ngöôøi theo haàu haï Ta, nhöng hoï khoâng ñuû söùc ñeå theo Ta. Hieän nay hoï ñang nguï nôi vuøng coù hoà nöôùc lôùn, Ta neân giaùo hoùa hoï tröôùc”. Theá roài Phaät theo ñöôøng cuõ ñeán ñoù”.

Naêm ngöôøi töø xa troâng thaáy Phaät ñi tôùi, khoâng roõ laø ai, cuøng noùi vôùi nhau quyeát khoâng chaøo hoûi, troø chuyeän vôùi ngöôøi ñang ñi ñeán kia. Taát caû naêm ngöôøi ñeàu ñoàng yù nhö vaäy. Phaät töø xa nghe lôøi cuûa naêm ngöôøi baøn tính nhöng khi Phaät ñeán nôi thì caû naêm ngöôøi ñeàu raát kinh sôï, ñeàu ñeán tröôùc Phaät thi leã. Phaät baûo:

Naêm ngöôøi caùc oâng vì sao taâm yù chaúng vöõng vaøng nhö theá? Cuøng baûo vôùi nhau laø khi Ta tôùi thì quyeát chaúng chaøo hoûi gì. Nay vì sao laïi thi leã vôùi Ta.

Naêm ngöôøi ñeàu im laëng khoâng daùm traû lôøi. Phaät beøn ñem naêm ngöôøi cuøng ñi theo. Vaøi ngaøy sau, Phaät duøng tay xoa leân ñaàu, toùc, raâu cuûa naêm vò aáy ñeàu ruïng, trôû thaønh Sa- moân. Baáy giôø ôû vuøng gaàn ñoù coù ba vò ñaïo nhaân, moät vò daïy naêm traêm ngöôøi ñeä töû, moät vò daïy ba traêm ñeä töû, coøn vò kia thì nhaän daïy hai traêm ñeä töû, taát caû laø moät ngaøn ngöôøi. Phaät cuøng naêm vò Sa-moân ñeán truù xöù cuûa ba vò ñaïo nhaân ñoù. Caùc vò ñeä töû vaø ba vò ñaïo nhaân ñeàu voâ cuøng vui möøng, ñi theo Ñöùc Phaät. Phaät daãn chuùng ñeä töû du hoùa caùc nöôùc, tôùi cöûa thaønh, chuoâng troáng boång töï nhieân troåi vang, caùc loaïi ñaøn caàm, ñaøn saét töï taáu leân, ngöôøi beänh ñöôïc khoeû maïnh, ngöôøi giaø caûm thaáy treû laïi, ngöôøi muø ñöôïc saùng maét, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe roõ, keû guø khoâng coøn taät guø nöõa, ngöôøi baïi lieät ñi laïi bình thöôøng, traêm loaøi thuù boãng hoøa aâm caát tieáng keâu vang. Chö Thieân hieän ñeán tung raûi voâ soá hoa, hoøa taáu aâm nhaïc vang khaép hö khoâng. Haøo quang cuûa Phaät chieáu saùng ñeán voâ soá coõi trôøi, aùnh saùng ñoù bao truøm caû ba ngaøn maët trôøi, maët traêng, moät vaïn hai ngaøn coõi theá gian ñeàu saùng röïc. Toång coäng soá ñeä töû ñöôïc Phaät giaùo hoùa leân ñeán haøng ngaøn, vaïn öùc ngöôøi ñeàu ñaéc ñaïo giaûi thoaùt.

