**Phaåm 9: TIEÂN A-TÖ-ÑAØ HOÛI ÑIEÀM LAØNH**

Ñaïi vöông Tònh Phaïn luoân ôû beân Tieân nhaân A-tö-ñaø nghe nhöõng lôøi nhö vaäy, sinh taâm heát söùc vui möøng, hoan hyû boäi phaàn, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, khaép thaân loâng toùc döïng ngöôïc, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa y phuïc, ñaàu goái phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay höôùng veà Tieân nhaân ñaûnh leã döôùi chaân roài lui veà ñöùng moät beân, ñem hai möôi boä y phuïc thöôïng haïng cuùng döôøng cho Tieân nhaân. Tieân A-tö-ñaø choïn laáy moät boä mình maëc vöøa vaø chæ nhaän moät boä ñoù thoâi, coøn bao nhieâu hoaøn laïi cho nhaø vua vaø thöa:

–Xin Ñaïi vöông thoâng caûm cho, haï thaàn laø keû xuaát gia Baø-la-moân, oai ñöùc chaúng bao nhieâu, hôn nöõa tu haïnh “Thieåu duïc voâ caàu” neân caàn phaûi bieát vöøa ñuû. Ñaïi vöông laø vò Quoác chuû, coøn phaûi ban thöôûng raát nhieàu choã khaùc, maø cuûa caûi duø sao cuõng coù giôùi haïn. Nhö haï thaàn naøy maëc tình thoï duïng thì mình vaø ngöôøi khoâng khaùc.

Taâu Ñaïi vöông, nhöõng ñieàm laønh hy höõu cuûa Ñoàng töû trong thôøi gian tröôùc khi ñaûn sinh coøn ôû trong thai, leõ ra cuõng voâ löôïng voâ bieân. Cuùi xin Ñaïi vöông, coù bao nhieâu ñieàm laï xin ngaøi keå heát, ñoù laø ñaïi boá thí, haï thaàn sau khi nghe roài, taâm sinh vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp taâm can, khoâng theå töï keàm cheá ñöôïc, nhö vaäy laø haï thaàn nhaän ñöôïc taøi baûo voâ giaù.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn baïch:

–Thöa Thaùnh sö, xin haõy laéng nghe, traãm seõ vì Thaùnh sö thuaät laïi ñaày ñuû moïi vieäc, töø nhöõng söï vieäc heát söùc ñaëc bieät, quaù ö hy höõu trong khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, cho ñeán nhöõng hieän töôïng kyø laï trong luùc ñaûn sinh.

Kính baïch Ñaïi tieân, traãm nhôù moät hoâm noï, hoaøng haäu Ma-da naèm nguû treân baûo saøng ôû treân laàu cao, sau khi thöùc daäy bình tónh ñeán thöa vôùi traãm: “Xin Ñaïi vöông nghe cho ñieàm chieâm bao cuûa thaàn thieáp. Nay thieáp ñeán taâu vôùi Ñaïi vöông: Ñeâm vöøa roài, trong giaác moäng, thaàn thieáp thaáy moät con voi traéng saùu ngaø, thaân traéng, ñaàu ñoû, saùu ngaø bòt vaøng, thaân theå caân ñoái toát ñeïp, töø phöông Baéc treân hö khoâng giaùng xuoáng ñöùng treân ñaát, quyø moïp baûy voùc saùt ñaát, roài nhaäp vaøo hoâng beân phaûi cuûa thaàn thieáp. Lieàn sau ñoù caûm thaáy khoaùi laïc, caûm giaùc khoaùi laïc naøy khoâng coù trong theá gian, khoâng theå naøo dieãn taû ñöôïc, vaø hieän giôø ñoái vôùi caùc laïc thuù trong theá gian, thaàn thieáp khoâng caûm thaáy vui thuù, laïi cuõng nguyeän khoâng cuøng vôùi Ñaïi vöông thoï laïc, taát caû nguõ duïc thaàn thieáp ñeàu nguyeän xa lìa.”

Baïch Ñaïi tieân Toân sö, luùc ñoù traãm cho môøi nhieàu vò Baø-la-moân coù taøi baøn moäng, uyeân thaâm caùc kinh ñieån cuûa caùc Thaùnh nhaân ñôøi tröôùc ñeå laïi. Khi saéc leänh ban ra cuøng khaép trong nöôùc, caùc Boác sö teà töïu ñoâng ñuû, roài traãm môùi trình baøy moïi vieäc: Ñaïi phu nhaân cuûa traãm ñeâm vöøa roài moäng thaáy caùc vieäc… nhö ñaõ keå treân. Haäu quaû ñieàm moäng seõ nhö theá naøo? Xin caùc vò boác sö vì traãm giaûi baøy töôøng taän. Caùc boác sö Baø-la-moân caên cöù vaøo caùc kinh ñieån noùi veà baøn moäng cuûa caùc Thaùnh hieàn ñôøi tröôùc maø taâu vôùi traãm: “Taâu Ñaïi vöông, ngaøy nay raát ñaùng vui möøng, vì ñieàm chieâm bao naøy heát söùc toát ñeïp, heát söùc an laønh, Ñaïi Phu nhaân nhaát ñònh seõ sinh quyù töû, danh tieáng Thaùi töû seõ vang khaép moïi nôi, laø Baäc toái toân trong thieân haï khoâng ai saùnh baèng.”

Traãm nghe lôøi baøn cuûa caùc Boác sö Baø-la-moân nhö vaäy, lieàn theát ñaõi cao löông myõ vò vaø cung caáp taøi vaät quyù giaù cho caùc vò Baø-la-moân naøy. Laïi moät maët khaùc, caùc ngaõ tö ñaàu ñöôøng, caùc ngoõ heûm ñi vaøo thoân xoùm trong thaønh ñeàu laäp hoäi Voâ giaø, coù bao nhieâu tieàn cuûa ñeàu boá thí, ai caàn aåm thöïc cung caáp aåm thöïc, cho ñeán nhöõng vaät duïng caàn thieát cho cuoäc soáng, heã ai caàn vaät gì, tuøy theo ñoù maø cung caáp moät caùch ñaày ñuû. Traãm ñem coâng ñöùc naøy hoài höôùng cho baûn thaân Ñoàng töû.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, coù boán vò Thieân vöông ñöùng boán goùc cung ñieän ñeå hoä veä Thaùnh maãu.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, Thaùnh maãu coù caûm giaùc khoaùi laïc, thaân theå khoan khoaùi, khoâng moät chuùt meät moûi beänh taät.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, Thaùnh maãu luoân luoân giöõ gìn taùm phaùp trai giôùi, ñieàu phuïc caùc caên, khoâng coù saân haän.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, Thaùnh maãu khoâng coù taâm aùi duïc, cuõng chöa töøng bò taâm duïc böùc xuùc, thaân khaåu chæ tu caùc Phaïm haïnh thanh tònh.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, Thaùnh maãu khoâng coù caùc khoå veà laïnh, noùng, ñoùi, khaùt… böùc xuùc.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, coù bao nhieâu tieàn baïc cuûa caûi chaâu baùu, ai caàn thöù gì Thaùnh maãu ñem taâm roäng raõi boá thí moät caùch hoan hyû, khoâng coù hoái tieác.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, Thaùnh maãu thaân hình ñoan chaùnh deã meán, trong theá gian khoâng coù ngöôøi thöù hai, tröôùc khi thoï thai, hình dung töôi ñeïp, sau khi thoï thai laïi caøng taêng gaáp boäi phaàn.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, luùc naøo Thaùnh maãu muoán thaáy Ñoàng töû, lieàn thaáy Ñoàng töû trong thai taïng, thaân theå hoàng haøo maäp troøn, caùc caên ñaày ñuû ñeïp ñeõ deã thöông gioáng nhö thaáy boùng trong göông. Thaùnh maãu thaáy roài noãi vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân, khoâng theå töï keàm cheá.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, baát cöù moät beänh nhaân naøo ñeán gaàn Thaùnh maãu, Thaùnh maãu xoa ñaûnh ñaàu beänh nhaân, hay xoa laù caây coû ñöa baûo beänh nhaân aùp leân mình, hoï ñeàu ñöôïc heát khoå, thaân khoâng beänh taät, ñeàu ñöôïc an laïc.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai, coù voâ löôïng voâ bieân caùc vieäc heát söùc ñaëc bieät, quaù ö hy höõu nhö vaäy.

Naøy Ñaïi sö, moät hoâm noï tröôûng giaû Thích Thieän Giaùc, thaân phuï Thaùnh maãu Ma-da cho söù ñeán taâu vôùi traãm: “Ñaïi vöông bieát cho, con gaùi cuûa haï thaàn mang thai Thaùnh nhi laø Baäc toái thaéng trong theá gian, oai ñöùc raát lôùn, nhöng sau ngaøy khai hoa nôû nhuïy roài, con gaùi cuûa haï thaàn chaúng bao laâu chaéc chaén maïng chung, nay yù cuûa haï thaàn muoán röôùc Phu nhaân cuûa Ñaïi vöông veà nghæ trong vöôøn Lam-tyø-ni, ñeå cha con cuøng thöôûng ngoaïn, hy voïng vieäc naøy seõ ñöôïc Ñaïi vöông chuaån taáu. Cuùi xin Ñaïi vöông toå chöùc tieãn ñöa Hoaøng haäu heát söùc trang nghieâm”. Traãm nghe qua lôøi taâu cuûa söù giaû, lieàn ban saéc leänh treân con ñöôøng töø thaønh Ca-tyø-la ñeán thaønh Thieân tyù, phaûi cho doïn queùt caùc thöù dô baån, gai goùc, saïn soûi… roài röôùi nöôùc höông thôm, ñem caùc hoa ñeïp raûi treân maët ñöôøng, taát caû ñeàu phaûi ñöôïc saïch seõ trang nghieâm. Vaø cuõng ra leänh saém söûa xa giaù ñeå tieãn ñöa Phu nhaân Ma-da, roài cho tyø nöõ duøng caùc thöù höông thôm, traøng hoa tuyeät ñeïp ñeå trang ñieåm cho Thaùnh maãu, duøng oai thaàn theá löïc cuûa moät Ñaïi vöông, cho taát caû theå nöõ trong cung haàu haï tröôùc sau, chung quanh ñaïi baïch töôïng cuûa Hoaøng haäu, troåi caùc aâm nhaïc, ñoaøn ngöôøi tieãn ñöa höôùng veà thaønh Thieân tyù cuûa tröôûng giaû Thieän Giaùc. Thaùnh maãu Ma-da ñaïi phu nhaân xa xa troâng thaáy ñoaøn ngöôøi ñeán nghinh tieáp, phaùi ñoaøn ñoùn röôùc ñem theo voâ löôïng voâ bieân caùc moùn toát ñeïp. Ma-da ñöôïc phaùi ñoaøn nghinh tieáp, röôùc taän vaøo hoa vieân Lam-tyø-ni tieâu dao thöôûng ngoaïn.

Moät hoâm noï, Thaùnh maãu Ma-da ñeán hoa vieân Lam-tyø-ni thöôûng ngoaïn cuøng vôùi

ñoaøn theå nöõ noäi cung, tuøy tuøng hoä veä taû höõu tröôùc sau, ñöa Phu nhaân töø baïch töôïng xuoáng, Hoaøng haäu ung dung böôùc ñi tuaàn töï ñoù ñaây thöôûng thöùc hoa kieång, khi ñeán caây Voâ öu, Thaùnh maãu chaäm raõi ñöa caùnh tay phaûi vòn laáy caønh caây ñöùng nghæ. Khi aáy Ñoàng

töû ôû trong thai taïng, thaáy Thaùnh maãu ñöa tay vin laáy caønh caây roài, ngaøi ñöùng daäy chuyeân taâm chaùnh nieäm, xuaát sinh töø hoâng beân phaûi cuûa Thaùnh maãu maø thaân Thaùnh maãu khoâng chuùt ñau nhöùc, cuõng khoâng coù moät laèn veát gì laøm thöông toån. Khi Boà-taùt ñaûn sinh töø hoâng beân phaûi Thaùnh maãu, thaân phoùng haøo quang saùng choùi chieáu saùng khaép theá gian.

Nhöõng vieäc heát söùc ñaëc bieät, quaù ö hy höõu cuûa Ñoàng töû, töø khi ôû trong thai cho ñeán khi xuaát sinh laø nhö vaäy.

Ñaïi sö, Ñoàng töû töø khi coøn ôû trong thai khoâng lo laéng öu saàu, cho ñeán khi töø trong thai chaäm raõi ñöùng daäy xuaát sinh, thaân theå trong saùng saïch seõ, caùc thöù oâ ueá nhö phaån, tieåu, maùu, muû, ñaøm daõi… khoâng aûnh höôûng ñeán thaân.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû ôû trong thai xuaát sinh, taát caû chö Thieân duøng aùo Ca-thi-ca quaán kín thaân Ñoàng töû, boàng beá giöõ gìn, höôùng ñeán tröôùc maët Thaùnh maãu thöa: “Ñaïi ñöùc phu nhaân, nay ngaøi neân vui veû vì ñaõ sinh ñöôïc Thaùnh töû, laø Baäc Toân Quyù trong loaøi ngöôøi.”

Ñaïi sö, Ñoàng töû sô sinh khoâng ai naâng ñôõ, ñöùng ôû treân ñaát, moãi phöông ñeàu ñi baûy böôùc, nôi moãi böôùc chaân ñaët xuoáng ñeàu hieän hoa sen, maét söõng nhìn thaúng moãi phöông khoâng chuùt sôï seät. Ñöùng nhìn phöông Ñoâng, boãng nhieân caát tieáng noùi, khoâng gioáng nhö tieáng oa oa cuûa moät haøi nhi, maø ngöôïc laïi, laø lôøi noùi chính xaùc, aâm ñieäu roõ raøng, caâu vaên hoa myõ: “Taát caû theá gian chæ Ta laø hôn heát, chæ Ta laø toái thöôïng, Ta nay seõ ñoaïn reã sinh, laõo, beänh, töû”.

Ñaïi sö, ngay nôi choã ñaûn sinh, boãng nhieân xuaát hieän hai ao nöôùc, moät noùng moät laïnh ñeå tuøy yù Thaùnh maãu taém röûa, laïi treân hö khoâng töø Thieân giôùi xuaát hieän hai voøi nöôùc, cuõng moät noùng moät laïnh nhö treân ñeå taém Ñoàng töû.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, xuaát hieän moät chieác giöôøng baèng vaøng roøng ñeå laøm toøa Ñoàng töû ngoài taém.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, treân thaân phoùng haøo quang saùng choùi, che laáp taát caû aùnh saùng ngoïn löûa röïc rôõ vaø taát caû aùnh saùng khaùc.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, treân thaân Ñoàng töû phoùng haøo quang saùng choùi, che laáp caû aùnh saùng maët trôøi maët traêng, maët trôøi maët traêng luùc ñoù gioáng nhö nhöõng vì sao giöõa ban ngaøy.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, taát caû caây coái thaûo moäc, khoâng phaûi thôøi tieát, cuõng

ñaâm choài naûy loäc, ra hoa keát quaû töôi toát sum sueâ.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, chö Thieân ôû treân hö khoâng tay caàm loïng traéng, caùn baèng vaøng roøng che treân mình Ñoàng töû.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, chö Thieân ôû treân hö khoâng tay caàm quaït traéng, caùn baèng ngoïc ma-ni quaït haàu Ñoàng töû.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, baàu trôøi trong suoát khoâng moät gôïn maây, maø trong hö khoâng, möa phuøn baèng nöôùc thôm thanh tònh, coù ñaày ñuû taùm ñaëc tính vi dieäu.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, taát caû caùc phöông khoâng noåi leân caùc thöù gioù laïnh buoát, hay noùng böùc laøm ngöôøi khoù chòu, maø caùc phöông trong saïch, khoâng chuùt khoùi maây hay khí trôøi aûm ñaïm, chæ coù laøn gioù maùt meû deã chòu.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, treân hö khoâng khoâng thaáy boùng ngöôøi, maø vaêng vaúng aâm thanh tieáng trôøi Ñaïi phaïm trong treûo.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, ôû treân hö khoâng khoâng thaáy boùng ngöôøi maø laïi nghe voâ löôïng aâm thanh ca nhaïc, ngaâm vònh vi dieäu, laïi raûi voâ löôïng hoa höông, hoa naøy duø gaëp aùnh naéng maët trôøi vaãn töôi ñeïp khoâng heà heùo uùa.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, ôû treân hö khoâng taát caû chö Thieân raûi caùc thöù hoa trôøi

thaät ñeïp, naøo hoa sen xanh, hoa sen hoàng, hoa sen traéng, hoa sen traéng lôùn; laïi raûi voâ löôïng caùc thöù phaán thôm, voâ löôïng traøng hoa heát söùc toát ñeïp laï thöôøng. Taát caû nhöõng thöù nhö vaäy ñeàu raûi treân mình Ñoàng töû, raûi roài töï nhieân bieán maát, roài laïi raûi tieáp tuïc.

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, boãng nhieân treân hö khoâng xuaát hieän voâ löôïng ngoïc nöõ chö Thieân, ñem theo caùc thöù hoa thôm, cho ñeán caùc thöù daàu thôm, phaán saùp, y phuïc tuyeät ñeïp cuûa coõi trôøi, caùc nhaïc khí chö Thieân, ñoàng ca muùa xöôùng haùt hoøa vôùi tieáng nhaïc, töø töø höôùng veà ñöùng tröôùc Thaùnh maãu Ma-da thöa lôøi vaán an Ngaøi kheùo sinh Ñoàng töû, khoâng bieát coù moûi meät gì khoâng?

Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, coõi ñaïi ñòa saùu thöù chaán ñoäng vaø xuaát hieän möôøi taùm ñieàm laønh.

Laïi nöõa, Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, taát caû chuùng sinh trong theá giôùi coõi Tam thieân ñaïi thieân naøy, cuøng moät luùc thoï höôûng an vui.

Laïi nöõa, Ñaïi sö, khi Ñoàng töû xuaát sinh, taát caû nhöõng ñieàu an laønh toát ñeïp, lôïi ích lôùn lao, tuøy taâm nguyeän cuûa traãm ñeàu ñöôïc thaønh töïu, khoâng coù moät ñieàu gì laø chaúng vieân maõn.

Laïi nöõa Ñaïi sö, khi aáy Quoác sö ñaïi thaàn cuûa traãm, hoï Baø-tö-tra, teân Ma-ha Na-ma

ñeán taâu: “Chuùc Ñaïi vöông toân vinh muoân thuôû, vöøa roài Quoác ñaïi phu nhaân sinh moät Ñoàng töû hình dung thanh tònh tuyeät vôøi.”

Keá ñeán laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Chuùc Ñaïi vöông, baäc thöôøng toái thaéng hôn taát caû, gia toäc höng thaïnh. Vöøa roài quyeán thuoäc trong doøng hoï Thích sinh taát caû naêm traêm ñoàng töû.”

Keá ñeán laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Chuùc Ñaïi vöông taát caû moïi vieäc luoân luoân ñöôïc ñaày ñuû. Ngaøy nay quyeán thuoäc doøng hoï Thích sinh naêm traêm ñoàng nöõ.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Taâu Ñaïi vöông, trong moät ngaøy, noäi cung sinh ñeán naêm traêm toâi trai.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Taâu Ñaïi vöông, trong moät ngaøy, noäi cung sinh ñeán naêm traêm tyø nöõ.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Taâu Ñaïi vöông, coù naêm traêm con ngöïa toát môùi sinh.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Taâu Ñaïi vöông, coù naêm traêm höông töôïng thaân traéng nhö tuyeát, ñeàu saùu ngaø, boãng nhieân xuaát hieän ngoaøi cöûa cung.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Taâu Ñaïi vöông, coù naêm traêm kho vaøng aån taøng töï nhieân xuaát hieän.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Nôi thaønh Ca-tyø-la naøy töï nhieân coù naêm traêm laâm vieân boãng nhieân xuaát hieän.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Coù naêm traêm thöông gia, ñem theo nhieàu tieàn cuûa baûo vaät töø caùc phöông xa ñeán thaønh Ca-tyø-la.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Caùc vua chö haàu ñem theo naêm traêm loïng traéng vaø naêm traêm bình baèng vaøng ñeán phuïng hieán, ñeàu sai söù vaøo taâu: Chuùng toâi ñeàu chôø giaùo leänh Ñaïi vöông, y theo saéc chæ maø thi haønh.”

Keá tieáp laïi coù ngöôøi vaøo taâu: “Chuùc Ñaïi vöông luoân luoân toái thaéng, caùc doøng thuoäc Saùt-ñeá-lôïi vaø tröôûng giaû Baø-la-moân ñem hieán moät vaïn phuï nöõ ñeå nhaø vua tieän söû duïng trong cung.”

Baïch Ñaïi sö, khi traãm muoán röôùc Thaùi töû veà thaønh, trong taâm suy nghó: ”Ta phaûi laøm chieác xe gì ñaây ñeå röôùc Ñoàng töû veà thaønh Ca-tyø-la moät caùch yeân oån, ngay luùc aáy coù moät chieác kieäu baèng baûy baùu heát söùc ñeïp ñeõ cuûa chö Thieân, ñöôïc trang hoaøng baèng caùc thöù ngoïc quyù, ai cuõng öa thích, khoâng phaûi do söùc ngöôøi laøm ra, boãng nhieân xuaát hieän treân hö

khoâng.

Baïch Ñaïi sö, baáy giôø traãm suy nghó: ”Ai laø ngöôøi khieâng chieác kieäu naøy?” Vöøa nghó nhö vaäy, töï nhieân boán phöông xuaát hieän boán vò Thieân töû, cuøng nhau ñeán khieâng chieác kieäu baûy baùu ñi treân hö khoâng, caùch maët ñaát chaúng bao nhieâu.

Khi röôùc Ñoàng töû veà cung roài, traãm suy nghó ngaøy nay phaûi ñaët teân gì cho Ñoàng töû? Traãm laïi nghó ngaøy sinh ra Ñoàng töû, taát caû söï lôïi laïc töï nhieân ñöôïc ñaày ñuû, neân ñaët teân cho Ñoàng töû laø Taát-ñaït-ña.

Baïch Ñaïi sö, traãm laïi cho môøi taát caû caùc töôùng sö taøi gioûi trong thaønh veà trong cung, traãm cho ngöôøi boàng Ñoàng töû ñeán tröôùc caùc töôùng sö roài baûo:

–Naøy caùc töôùng sö Baø-la-moân, caùc ngöôøi phaûi quaùn saùt töôùng maïo Ñoàng töû thaät kyõ löôõng, coù nhöõng töôùng laï gì?

Caùc töôùng sö cuøng nhau quaùn saùt töôùng Ñoàng töû vaø baøn luaän, roài hoï taâu vôùi traãm nhö theá naøy:

–Taâu Ñaïi vöông, ngaøi seõ ñöôïc lôïi ích raát lôùn, do vì Ñoàng töû coù ñaïi oai ñöùc, ñaày ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi Tröôïng phu, laïi sinh trong cung Ñaïi vöông. Neáu ngöôøi naøo ñaày ñuû ba möôi hai töôùng naøy thì ngöôøi aáy seõ laøm moät trong hai vieäc: Neáu ôû taïi gia seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông thoáng laõnh boán chaâu thieân haï, ñaày ñuû baûy baùu, cho ñeán khoâng duøng binh ñao cai trò maø chæ duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa daân chuùng. Neáu ngöôøi naøy xuaát gia tu hoïc Thaùnh ñaïo, quyeát seõ chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, danh tieáng vang khaép trong theá gian.

Baïch Ñaïi sö, luùc aáy traãm theát ñaõi thöùc aên traêm vò cho taát caû töôùng sö Baø-la-moân, maëc tình hoï thöôûng thöùc, vaø cung caáp voâ soá y phuïc töï do thoï duïng.

Baïch Ñaïi sö, baáy giôø caùc ngaõ tö ñöôøng lôùn vaø caùc ñaàu ñöôøng ñi vaøo thoân xoùm trong noäi thaønh ñeàu toå chöùc hoäi Voâ giaø, boá thí taát caû cuûa caûi, ai caàn ñoà aên uoáng thì cung caáp ñoà aên uoáng… Ñem bao nhieâu coâng ñöùc boá thí naøy ñeàu höôùng veà cho Ñoàng töû.

Baïch Ñaïi sö, töø khi Ñoàng töû coøn ôû trong thai cho ñeán khi xuaát sinh, coù taát caû nhöõng ñieàm toát heát söùc kyø laï, quaù ö hy höõu nhö vaäy. Traãm nay trình baøy ñaày ñuû cho Ñaïi sö roõ duøng laøm vaät cuùng döôøng, xin phuïng hieán Ñaïi sö, nguyeän ngaøi hoan hyû naïp thoï.

Tieân nhaân A-tö-ñaø ôû beân caïnh vua Tònh Phaïn nghe caùc ñieàu heát söùc ñaëc bieät, hy höõu nhö vaäy, taâm raát vui möøng khoâng theå töï cheá, töø toøa ñöùng daäy caùo bieät Ñaïi vöông ra veà. Khi ra khoûi cung, ñi boä taän ñeán ngoaøi ngoï moân, Ñaïi tieân duøng tay phaûi naém laáy caùnh tay traùi cuûa thò giaû Na-la-ñaø, voït leân hö khoâng aån thaân bay veà phöông Nam, haï xuoáng laøng A- baøn-ñeà thuoäc Nam AÁn ñoä.

Moät hoâm noï, Tieân nhaân noùi vôùi ñeä töû Na-la-ñaø:

–Naøy Ñoàng töû Na-la-ñaø, con phaûi bieát ngaøy nay coù Ñöùc Phaät xuaát hieän trong theá gian, con phaûi xuaát gia ôû beân ngaøi hoïc ñaïo, tu taäp Phaïm haïnh thì chaúng bao laâu sau con seõ ñöôïc voâ löôïng voâ bieân lôïi ích an laïc.

Roài Tieân nhaân laïi nghó: “Ta sau khi xaû baùo thaân, ñeå laïi bao nhieâu lôïi döôõng vaø tieáng toát ôû ñôøi, thì Ñoàng töû Na-la-ñaø naøy thöøa höôûng, do nhaân duyeân lôïi döôõng vaø tieáng toát ôû ñôøi maø Ñoàng töû Na-la-ñaø maát heát ñaïo haïnh, treã naõi bieáng nhaùc khoâng coøn chaùnh nieäm, ñaùnh maát loøng tin, ñoái vôùi Tam baûo khoâng bieát theá naøo laø Phaät, theá naøo laø Phaùp, theá naøo laø Taêng. Do vì danh döï vaø lôïi döôõng seõ laøm toån haïi töï thaân cuûa Ñoàng töû”.

Luùc aáy Tieân nhaân A-tö-ñaø laïi nhieáp taâm tö duy quaùn töôûng: “Thaùi töû Taát-ñaït-ña con vua Tònh Phaïn, khoâng bieát ngaøi thaønh ñaïo ôû nôi naøo? Vaø chuyeån Phaùp luaân Voâ thöôïng thanh tònh ôû ñaâu? Tieân nhaân tö duy nhö vaäy trong choác laùt, taâm ñöôïc saùng suoát

bieát moät caùch roõ raøng: Thaùi töû sau naøy seõ thaønh quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc taïi nöôùc Ma-giaø-ñaø, vaø chuyeån Phaùp luaân taïi nöôùc Ba-la-naïi. Ta ngaøy nay neân ñem Ñoàng töû Na-la-ñaø ñeán nöôùc Ba-la-naïi xaây döïng moät tinh xaù, sau khi xeáp ñaët xong, ôû nôi ñaáy ta seõ vì ñeä töû, ngaøy ba thôøi, ñeâm ba thôøi thuyeát danh hieäu Phaät: Naøy Na-la-ñaø, coù Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, oâng phaûi xuaát gia ôû beân Phaät, sieâng tu Phaïm haïnh, chaúng bao laâu sau oâng seõ ñöôïc voâ löôïng voâ bieân lôïi ích an laïc. Noùi nhö vaäy ba laàn”.

Tieân nhaân A-tö-ñaø tö duy nhö vaäy roài, ñem Ñoàng töû Na-la-ñaø ñeán nöôùc Ba-la- naïi, vì ñeä töû maø Tieân nhaân xaây döïng moät tinh xaù, khi moïi vieäc hoaøn taát, ngaøy ñeâm saùu thôøi Tieân nhaân noùi theá naøy: “Naøy Na-la-ñaø, nay coù Ñöùc Phaät ra ñôøi, oâng phaûi xuaát gia ôû beân Ngaøi hoïc ñaïo… Chaúng bao laâu sau oâng seõ ñöôïc voâ löôïng voâ bieân lôïi ích an laïc”. Cöù nhö vaäy moãi ngaøy ñeâm saùu thôøi, moãi thôøi noùi ba laàn.

Do Tieân nhaân A-tö-ñaø duøng phöông tieän nhö vaäy, neân soáng ôû ñôøi theâm moät thôøi gian khaù laâu roài sau môùi laâm chung.

Sau khi Tieân A-tö-ñaø laâm chung, ñeä töû cuûa ngaøi laø Ñoàng töû Na-la-ñaø ôû trong theá gian thoï höôûng nhieàu lôïi döôõng vaø danh döï cuûa thaày ñeå laïi. Do vì Na-la-ñaø tham ñaém lôïi döôõng danh voïng theá gian neân khoâng coøn chaùnh ñònh, khoâng caàu tinh taán, do vì tham caàu lôïi döôõng khoâng bieát nhaøm chaùn neân taâm khoâng coøn chaùnh ñònh, ñaùnh maát loøng tin, hoaøn toaøn khoâng bieát theá naøo laø Phaät, theá naøo laø Phaùp, theá naøo laø Taêng!

Sau khi Tieân A-tö-ñaø laâm chung, Ñaïi vöông Tònh Phaïn noùi vôùi caùc Quoác sö Baø-la-

moân:

–Caùc Quoác sö phaûi bieát, Thaùi töû traãm ngaøy nay ñaõ sinh trong vöông cung, theo nhö

lôøi thoï kyù cuûa Tieân A-tö-ñaø thì chaúng bao laâu nöõa nhaát ñònh Thaùi töû xuaát gia tu Thaùnh ñaïo, roài chöùng Thaùnh quaû, lôøi thoï kyù naøy chaân thaät khoâng thay ñoåi, chaéc chaén nhö vaäy.

Naøy caùc Quoác sö, Vöông toäc ta neáu laäp Thaùi töû leân keá vò, seõ coù gì baát lôïi chaêng? Caùc Quoác sö Baø-la-moân taâu:

–Taâu Ñaïi vöông, ngaøy nay ngaøi chaúng neân oâm loøng lo nghó nhö vaäy, cöù y theo lôøi thoï kyù cuûa chuùng toâi thì Thaùi töû quyeát ñònh seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, ñuùng nhö lôøi chuùng toâi noùi khoâng sai.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn noùi:

–Naøy caùc nhaân giaû Ñaïi sö, lôøi noùi cuûa caùc khanh ngaøy hoâm nay khoâng phaûi lôøi noùi cuûa Thaùnh sö A-tö-ñaø, lôøi noùi cuûa caùc khanh sai laàm chaúng thaät.

Caùc Quoác sö Baø-la-moân laïi taâu:

–Neáu lôøi thoï kyù cuûa Tieân nhaân khoâng hö doái, hoaøn toaøn ñuùng söï thaät, xin Ñaïi vöông ngay töø baây giôø cho ñeán luùc Thaùi töû khoân lôùn, ta phaûi aùp duïng caùc keá hoaïch ñeå phaùt trieån thuù vui nguõ duïc, xem thöû Thaùi töû öa thích nhöõng gì, roài laàn laàn taêng theâm ñieàu öa thích ñoù. Nhö vaäy chaéc chaén Thaùi töû seõ öa thích ôû taïi trieàu thoï höôûng thuù vui, khoâng khôûi yù vaøo sôn laâm tu haønh khoå haïnh.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn laïi hoûi caùc Quoác sö Baø-la-moân:

–Keá hoaïch aáy phaûi thöïc thi nhö theá naøo? Caùc Quoác sö laïi traû lôøi:

–Taâu Ñaïi vöông, ngaøi phaûi bieát caùc Tieân nhaân ñôøi tröôùc, hoaëc uoáng nöôùc söông, hoaëc aên hoa quaû hay reã döôïc thaûo, y phuïc baèng voû caây, tu haïnh “thieåu duïc tri tuùc”. Caùc vò naøy vaãn coøn öa ñaém theá tuïc, moät khi hoï ñaõ böôùc vaøo laïc thuù theá gian, ñoâi khi coøn hôn caû ngöôøi thöôøng laø khaùc, huoáng nöõa laø Thaùi töû ngaøy nay taäp gaàn guõi caùc thuù vui theá tuïc, töï nhieân seõ thaâm nhieãm vaøo caùc caên, coäng vôùi theá löïc nhaø vua ñaày ñuû oai ñöùc, buoäc Thaùi töû

luoân ôû trong cung ñieän thì laøm gì coù chuyeän xaû tuïc xuaát gia!

Ñaïi vöông laïi noùi:

–Theo lôøi caùc Quoác sö trình baøy, söï thöïc laø nhö vaäy, caùc phöông phaùp maø caùc Quoác sö noùi, ñoù laø söï thöïc trong theá gian, traãm coù theå thöïc hieän ñöôïc. Nhöng theo lôøi thoï kyù cuûa Tieân A-tö-ñaø, chaéc chaén khoâng phaûi laø lôøi noùi hö huyeãn, cho neân trong taâm traãm vaãn coøn sinh nghi ngôø.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn ñang lo laéng vieäc aùp duïng phöông phaùp cho Thaùi töû trong töông lai, duø taâm nhaø vua coøn do döï, nhöng vaãn laäp töùc trieäu taäp quaàn thaàn cuøng hoaøng gia Thích chuûng ñeå nghe saéc leänh:

–Ta ra leänh caùc khanh, khi Thaùi töû ñeán tuoåi khoân lôùn, caùc khanh chôù ñem lôøi thoï kyù cuûa Tieân A-tö-ñaø noùi vôùi Thaùi töû. Vì sao ta caám nhö vaäy? Vì Thaùi töû neáu nghe ñöôïc lôøi noùi aáy, taâm sinh hoan hyû khoâng boû chí xuaát gia.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn laïi long troïng tuyeân boá tröôùc quaàn thaàn:

–Chö quaàn thaàn, naøy caùc khanh, vì Thaùi töû ta, trong nöôùc coù bao nhieâu tuø nhaân ñang bò giam caàm xieàng xích, ñeàu phoùng thích ñeå hoï ñöôïc töï do, cho ñeán caùc loaøi caàm thuù chim muoâng ñeàu ñöôïc buoâng thaû.

Roài laïi baûo caùc quoác sö Baø-la-moân:

–Naøy caùc Ñaïi sö, neáu bieát coù bao nhieâu Baø-la-moân tinh taán, hoaëc traêm, hoaëc ngaøn vò, môøi taäp trung veà moät ñòa ñieåm, tuøy theo yù thích cuûa moãi ngöôøi, ta ñaây ñeàu cung caáp ñaày ñuû. Hoaëc trong nöôùc coù bao nhieâu ñeàn thôø chö Thieân hay caùc mieáu thôø thaàn linh, ta ñeàu ra leänh truøng tu, roài y theo nghi leã maø cuùng teá, ñeå ñem coâng ñöùc naøy caàu cho Thaùi töû ñöôïc nhieàu phöôùc ñöùc.

Caùc quoác sö Baø-la-moân vaâng leänh nhaø vua ñi khaép boán phöông chieâu taäp ñöôïc ba vaïn hai ngaøn vò Baø-la-moân chia töøng ngaøy môøi vaøo noäi cung, nhaø vua coù bao nhieâu cuûa caûi ñeàu ñem ra phaân phaùt, cung caáp, traûi qua baûy ngaøy ñeâm nhö vaäy. Nhaø vua nguyeän ñem coâng ñöùc naøy höôùng veà caàu cho Thaùi töû ñöôïc nhieàu phöôùc ñöùc. Coù baøi keä noùi:

*Taâm vua Tònh Phaïn raát vui möøng, Vì sinh Thaùi töû nhieàu phöôùc ñöùc, Taát caû quaàn thaàn ñoàng nhoùm hoïp, Tuø nhaân trong nöôùc ñeàu aân xaù.*

*Thaùi töû ñaûn sinh, vua toaïi yù,*

*AÂn caàn muoán taïo caùc phaùp laønh. Traêm ngaøn boø söõa cuøng beâ con, Söøng vaøng moùng baïc duøng toâ ñieåm, Boø tô khoûe maïnh loâng saéc möôït, Moãi meï keøm theo chuù beâ con,*

*Da thòt maäp phì nhieàu söõa toát, Moãi con vaét ñöôïc söõa möôøi thaêng. Vôùi soá baûo chaâu voâ soá keå,*

*Cuûa tieàn, luùa vaûi ñaày taïp vaät, Cung caáp taát caû Baø-la-moân, Nguyeän vì Thaùi töû taêng phöôùc ñöùc.*

