KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 13**

**Phaåm 13: TRANH TAØI KEÁT HOÂN (Phaàn 2)**

Baáy giôø, Thaùi töû noùi vôùi nhaø toaùn hoïc lôùn AÙt-thuøy-na:

–Caùc oâng haõy laéng nghe, soá vi traàn trong moät do-tuaàn coù nhieàu ít khoâng nhaát ñònh. Soá vi traàn laàn laàn chöùa ñaày trong moät a-soâ-baø, nhö vaäy laïi coù moät na-do-tha, laïi nöõa, hai möôi traêm ngaøn öùc na-do-tha, saùu möôi ngaøn öùc, ba möôi hai öùc, naêm traêm ngaøn, moät traêm ngaøn. Nhöõng soá vi traàn nhö vaäy tính toång coäng goàm ñuû moät do-tuaàn. Nhö vaäy, theo thöù lôùp tuaàn töï maø tính, thì do-tuaàn coù lôùn nhoû khoâng nhaát ñònh.

Coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy cao roäng ngang nhau baèng baûy ngaøn do-tuaàn; coõi Taây Cuø-da- ni roäng taùm ngaøn do-tuaàn; coõi Ñoâng Phaát-baø-ñeà roäng chín ngaøn do-tuaàn; coõi Uaát-ñôn-vieät roäng möôøi ngaøn do-tuaàn. Ñaây laø soá do-tuaàn coõi Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi cao roäng nhö vaäy. Caên cöù vaøo thöù lôùp do-tuaàn lôùn nhoû khaùc nhau nhö vaäy, ta coù theå tính ñöôïc hoaëc bao nhieâu traêm do-tuaàn, hoaëc bao nhieâu ngaøn do-tuaàn, hoaëc bao nhieâu traêm ngaøn do-tuaàn. Laïi tuøy theo moãi loaïi do-tuaàn coù bao nhieâu soá vi traàn, tính toång coäng coù theå bieát. Vì sao ngöôøi ta khoâng bieát ñöôïc soá vi traàn trong coõi Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi? Do vì con soá naøy vöôït leân treân taát caû con soá theá gian, neân hoï cho con soá naøy khoâng theå ñeám ñöôïc, khoâng theå tính bieát ñöôïc.

Nhaø toaùn hoïc lôùn AÙt-thuøy-na vaø taát caû caùc vò toân toäc cuûa doøng hoï Thích vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân khoâng theå keàm cheá ñöôïc, hoï côûi voâ löôïng voâ bieân chuoãi anh laïc vaø taát caû y phuïc, chæ ñeå laïi treân thaân moät boä, coøn bao nhieâu ñeàu ñem hieán daâng cho Thaùi töû, ñoàng thôøi ca ngôïi:

–Hay thay! Hay thay! Söï hieåu bieát cuûa Thaùi töû quaù cao xa. Trong caùc pheùp toaùn soá theo thöù lôùp nhö vaäy, Thaùi töû laïi laø baäc Toái thaéng, nghóa laø ñoái vôùi taát caû saùch toaùn soá, trí hieåu bieát cuûa ngaøi quaû laø uyeân thaâm khoâng ai saùnh kòp.

Caùc vò trong doøng hoï Thích noùi tieáp:

–Chuùng ta ngaøy nay ñaõ bieát Thaùi töû ñoái vôùi taát caû saùch toaùn soá laø ngöôøi baäc nhaát khoâng ai saùnh baèng, keá tieáp theo ñaây xin ngaøi thi moân voõ ngheä baèng caùch söû duïng caùc binh khí, ñeå xem ai laø ngöôøi ñöùng nhaát, ai laø ngöôøi treân heát.

Luùc aáy caùc vò toân toäc trong hoaøng gia suy cöû moät ñaïi thaàn trong doøng hoï teân laø Sa-ha Ñeà-baø giöõ chöùc vuï chuû khaûo cuoäc thi voõ, vaø noùi vôùi ñaïi thaàn chuû khaûo:

–Ñaïi ñöùc toân quyù kheùo duïng taâm xem trong soá ñoàng töû, vò naøo ñöùng ñaàu veà moân voõ thuaät. Caùc moân thi goàm coù: söû duïng vuõ khí, nghe aâm thanh, baén xa, baén truùng ñích, vaø söùc maïnh giöông cung…

Baáy giôø, nôi thí tröôøng ñoàng töû A-nan-ñaø ñeå moät chieác troáng saét caùch xa hai Caâu-loâ- xaù laøm muïc tieâu ñeå baén. Ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña ñeå moät chieác troáng saét caùch xa boán Caâu- loâ-xaù laøm muïc tieâu baén. Cho ñeán ñoàng töû Nan-ñaø ñeå moät chieác troáng saét caùch saùu Caâu-loâ- xaù laøm muïc tieâu baén. Vò ñaïi thaàn hoï Baø-tö-tra teân laø Ma-ha Na-ma ñeå moät troáng saét caùch xa taùm Caâu-loâ-xaù laøm muïc tieâu baén. Tuaàn töï theo thöù lôùp, moãi ñoàng töû ñeàu ñeå troáng saét hoaëc xa hoaëc gaàn laøm muïc tieâu baén. Coøn Thaùi töû Taát-ñaït-ña ñeå chieác troáng saét raát daøy

caùch xa möôøi Caâu-loâ-xaù laøm muïc tieâu baén.

Luùc aáy ñoàng töû A-nan-ñaø tröông cung baén chieác troáng caùch xa hai Caâu-loâ-xaù, muõi teân vöøa truùng maët troáng caùch xa ñieåm ñích vaø khoâng xuyeân qua ñöôïc. Ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït- ña baén chieác troáng saét caùch xa boán Caâu-loâ-xaù, muõi teân gaêm vaøo maët troáng maø khoâng xuyeân qua ñöôïc. Ñaïi thaàn Ma-ha Na-ma baén chieác troáng saét caùch taùm Caâu-loâ-xaù, muõi teân cuõng gaêm vaøo maët troáng nhöng caùch ñích khoâng bao xa vaø cuõng khoâng xuyeân qua ñöôïc. Caùc ñoàng töû hoï Thích, moãi ngöôøi ñeàu ñeå troáng saét hoaëc xa hoaëc gaàn laøm muïc tieâu baén, caùc muõi teân cuûa hoï ñeàu truùng maët troáng maø khoâng xuyeân qua ñöôïc. Baáy giôø ñeán löôït Thaùi töû Taát-ñaït-ña, khi saép baén coù vò quan daâng chieác cung cho Thaùi töû, Thaùi töû tieáp laáy, roài duøng tay ñeø nheï thanh cung vaø keùo daây cung xem thöû maïnh yeáu theá naøo, ngay khi ñoù cung bò gaõy vaø daây bò ñöùt, neân Thaùi töû hoûi caû hoäi tröôøng:

–Ai bieát trong noäi thaønh naøy coù chieác cung naøo toát, ñuû söùc cho ta söû duïng khoûi phaûi giôùi haïn?

Ñaïi vöông Tònh Phaïn heát söùc vui möøng, lieàn ñaùp:

–Hoaøng gia mình coù. Thaùi töû thöa:

–Taâu Ñaïi vöông, ngaøi noùi coù, nay chieác cung aáy ôû ñaâu? Ñaïi vöông ñaùp:

–Toå phuï cuûa Thaùi töû quyù danh laø Sö Töû Giaùp. Ngaøi coù moät chieác cung hieän giôø ñang ñeå nôi Thieân mieáu, ngaøy ñeâm luoân luoân höông hoa thôø cuùng. Nhöng chieác cung naøy, taát caû quyeán thuoäc hoï Thích trong noäi thaønh khoâng moät ai tröông ñöôïc daây cung, huoáng nöõa laø tröông ra ñeå baén.

Thaùi töû thöa:

–Xin Ñaïi vöông mau mau cho ngöôøi ñeán thænh mang veà ñaây.

Lieàn sau ñoù coù söù giaû mang chieác cung ñeán, tröôùc tieân trao cho caùc ñoàng töû hoaøng gia, hoï caàm laáy maø khoâng moät ai keùo daõn ñöôïc daây cung, huoáng nöõa laø tröông cung ñeå baén. Keá tieáp ñoù, ñaïi thaàn Ma-ha Na-ma coá doác toaøn söùc maïnh maø cuõng khoâng keùo daõn ñöôïc daây cung, huoáng nöõa laø tröông cung ñeå baén. Cuoái cuøng söù giaû môùi daâng cho Thaùi töû. Thaùi töû caàm laáy chieác cung, roài an toïa treân ñaát thaân khoâng lay ñoäng, chæ duøng moät ít söùc, tay traùi caàm laáy thanh cung, tay maët naém laáy daây cung, caùc ngoùn tay vöøa keùo nheï daây cung, phaùt ra aâm thanh vang doäi khaép caû thaønh Ca-tyø-la, luùc aáy taát caû daân chuùng noäi thaønh ñeàu kinh haõi, hoï hoûi nhau: “Tieáng gì vaäy?” Hoaëc coù keû nghe ngöôøi khaùc noùi laïi: “Thaùi töû Taát-ñaït-ña ñang söû duïng chieác cung cuûa Toå phuï Sö Töû Giaùp, ngaøi vöøa tröông daây cung neân phaùt ra aâm thanh nhö vaäy.”

Ñaïi vöông Tònh Phaïn thaáy vaäy, ñem voâ löôïng voâ bieân baûo vaät taëng cho Thaùi töû.

Thaùi töû giöông cung leân, tay phaûi caàm muõi teân duøng söùc maïnh nhö thaàn, keùo daây cung ñöa muõi teân ñeán giöõa ngöïc roài môùi buoâng tay. Muõi teân vöôït qua caùc chieác troáng cuûa ba ngöôøi: A-nan-ñaø, Ñeà-baø-ñaït-ña vaø ñaïi thaàn Ma-ha Na-ma, bay thaúng ñeán chieác troáng saét caùch möôøi Caâu-loâ-xaù, xuyeân qua caû hai maët troáng, roài muõi teân bieán maát trong hö khoâng.

Luùc aáy chö Thieân ôû treân khoâng trung noùi keä ca ngôïi:

*Ñaáng Thieän Toái thaéng ôû coõi naøy, An toïa treân toøa Phaät quaù khöù, Ma-giaø-ñaø taát caû daân chuùng, Nay thaáy taøi baén teân tuyeät dieäu.*

*Söùc trí tueä luïc ñoä vieân thaønh,*

*Caùc giaëc thuø thaûy ñeàu haøng phuïc, AÁm, Thieân ma, phieàn naõo tieâu tröø Seõ ñöôïc nhaân thöôøng laïc ngaõ tònh, Chaân thaät ñaïo Boà-ñeà baát thoaùi, Khoå sinh töû reã kia döùt haún,*

*Khoå giaø beänh öu saàu queùt saïch,*

*Trí nhieäm maàu chöùng ñaéc Nieát-baøn.*

Chö Thieân noùi keä xong, ñem caùc loaïi hoa trôøi vi dieäu raûi treân mình Thaùi töû, raûi roài boãng nhieân aån thaân trong hö khoâng. Luùc aáy chuùa trôøi Ñeá Thích ôû trong hö khoâng, baét laáy muõi teân Thaùi töû ñem veà cung trôøi Ñao-lôïi, ôû ñaây ñaët ngaøy leã cho muõi teân, thöôøng vaøo nhöõng ngaøy leã chö Thieân nhoùm hoïp duøng höông hoa cuùng döôøng, cho ñeán nay chö Thieân coøn ngaøy leã muõi teân naøy.

Baáy giôø moïi ngöôøi thuoäc doøng hoï Thích laïi noùi:

–Thaùi töû Taát-ñaït-ña coù taøi baén teân raát xa, ñaõ vöôït leân treân taát caû moïi ngöôøi, xin Thaùi töû thöû baén thaân caây, xem teân naøo xuyeân qua ñöôïc. Luùc aáy caùch thí tröôøng chaúng bao xa, boãng nhieân xuaát hieän haøng caây Ña-la. Trong soá naêm traêm ñoàng töû naøy, hoaëc coù ngöôøi baén moät muõi teân xuyeân qua ñöôïc moät thaân caây Ña-la, hoaëc coù ngöôøi baén xuyeân qua hai caây Ña-la, hoaëc coù ngöôøi baén xuyeân qua ba caây Ña-la, hoaëc coù ngöôøi baén xuyeân qua boán caây Ña-la, hoaëc coù ngöôøi baén xuyeân qua naêm caây Ña-la. Luùc baáy giôø Thaùi töû caàm muõi teân baén xuyeân qua baûy caây Ña-la, muõi teân sau khi xuyeân qua caây thöù baûy, laïi chaïm vaøo maët ñaát gaõy laøm moät traêm ñoaïn.

Caùc vò trong doøng hoï Thích laïi laøm hình con heo baèng saét. Trong soá caùc ñoàng töû coù ngöôøi baén xuyeân qua moät con heo saét, hoaëc coù ngöôøi baén muõi teân xuyeân qua hai con, hoaëc ba con, hoaëc boán con, hoaëc naêm con. Coøn Thaùi töû caàm muõi teân baén xuyeân qua baûy con heo saét, khi muõi teân xuyeân qua con thöù baûy roài gaêm saâu trong loøng ñaát, choã ñaát muõi teân gaêm vaøo phaù thaønh caùi gieáng, cho ñeán ngaøy nay daân chuùng coøn goïi choã aáy laø “Gieáng muõi teân”.

Quyeán thuoäc trong hoaøng gia ñaët baûy caùi chum baèng saét, roài ñöïng ñaày nöôùc. Trong soá caùc ñoàng töû coù ngöôøi duøng muõi teân ñaàu nung ñoû ñeå baén, maø muõi teân chæ xuyeân qua moät chum, hoaëc coù ñoàng töû baén xuyeân qua hai chum, hay xuyeân qua ba chum, hay xuyeân qua boán chum, cho ñeán xuyeân qua naêm chum. Coøn teân löûa nung ñoû cuûa Thaùi töû baén moät phaùt xuyeân qua baûy chum saét ñaày nöôùc; khi muõi teân qua khoûi chum thöù baûy, xuyeân qua caùnh röøng caây Ñaïi-ba-la caùch ñoù chaúng bao xa, khi muõi teân qua roài röøng naøy lieàn thieâu huûy trong nhaùy maét.

Caùc vò quyeán thuoäc trong doøng hoï Thích laïi noùi:

–Ñoái vôùi ngheä thuaät baén teân, Thaùi töû laø ngöôøi gioûi hôn taát caû. Nay laïi xin tieáp tuïc thi chaët caây, maø chæ ñöôïc chaët moät nhaùt. Trong soá caùc ñoàng töû, coù ngöôøi tay caàm thanh kieám chæ ñöa qua moät nhaùt thì caây ñöùt laøm hai ñoaïn, hoaëc coù ngöôøi chaët moät nhaùt ngaõ hai caây, hoaëc ngaõ ba caây, hoaëc ngaõ boán caây, hoaëc ngaõ naêm caây. Ñeán löôït Thaùi töû tay caàm thanh kieám chaët moät nhaùt, thì baûy caây Ña-la ñöùt moät löôït, baûy goác caây Ña-la tuy ñöùt maø thaân caây chöa ngaõ. Caùc ñoàng töû hoaøng gia hoâ reo leân:

–Thaùi töû khoâng theå chaët ñöùt moät caây naøo caû! Lieàn khi aáy chö Thieân coõi trôøi Tònh cö Saéc giôùi, hoùa laøm ngoïn gioù maïnh thoåi ngaõ baûy caây Ña-la.

Keá ñeán ñoàng töû Nan-ñaø oâm moät boù truùc, maø ruoät caây truùc ñaõ luoàn saün nhöõng thanh

saét, ñeán daâng leân tröôùc maët Thaùi töû. Thaùi töû thaáy boù truùc roài, khoâng cho laø trong ruoät coù saét, neân khoâng caàn phaûi duøng söùc maïnh, tay traùi naém laáy thanh göôm chaët moät nhaùt boù truùc lieàn ñöùt laøm hai, gioáng nhö caùnh tay löïc só caàm thanh ñao chaët moät caây truùc hay chaët moät muõi teân. Ñuùng nhö vaäy! Ñuùng nhö vaäy! Thaùi töû chaët boù thanh saét ñöôïc luoàn trong caây truùc, cho laø boù truùc, tay traùi caàm thanh göôm ñeå nheï, thanh göôm lieàn löôùt qua boù thanh saét.

Baáy giôø caùc vò trong doøng hoï Thích noùi:

–Thi chaët caây, Thaùi töû laø ngöôøi vöôït leân treân heát. Baây giôø tieáp tuïc thi côõi voi, vôùi kyõ thuaät nhaûy leân nhaøo xuoáng, xem thöû ai laø ngöôøi coù taøi naêng. Trong soá caùc ñoàng töû, coù ngöôøi töø tröôùc voøi voi nhaûy voït leân löng, hoaëc coù ñoàng töû töø döôùi chaân nhaûy voït leân löng, hoaëc coù ñoàng töû töø döôùi ñuoâi nhaûy voït leân löng. Trong khi ñang nhaûy leân coù ngöôøi tay caàm thieát baûn to lôùn, hoaëc coù ngöôøi caàm thieát luaân, hoaëc coù ngöôøi caàm thieát baøi, hoaëc caàm daùo maùc, tröôøng kieám. Tay taû caàm khí giôùi nhaûy leân. Khi leân roài tay phaûi tieáp laáy neùm xuoáng ñaát. Coøn Thaùi töû khi nhaûy leân löng voi, hoaëc ñöùng hoaëc chaïy, hoaëc hai chaân khi thì ñöùng leân hai ngaø, khi thì ñaïp treân ñaàu, tay taû naém caùc khí cuï, hoaëc thieát baûn, hoaëc thieát luaân, hoaëc thieát baøi, hoaëc daùo maùc cho ñeán tröôøng kieám. Tay taû caàm laáy thì tay phaûi phoùng xuoáng ñaát, hay tay phaûi caàm laáy thì tay taû phoùng xuoáng ñaát.

Taát caû ñoàng töû trong hoaøng gia khoâng taøi naøo saùnh kòp, laïi noùi:

–Ta nay cuøng nhau thi côõi ngöïa.

Trong soá caùc ñoàng töû, coù ngöôøi caàm maùc hay cung teân, töø nôi moät con ngöïa nhaûy qua côõi con ngöïa thöù hai, vöøa côõi vöøa khai maùc, muùa kieám, hoaëc baén teân ñieåm ñích baèng voøng chieác nhaãn, coù ngöôøi baén truùng ñích, coù ngöôøi baén khoâng truùng ñích. Hoaëc coù ñoàng töû phoùng mình qua hai con ngöïa côõi con thöù ba, cho ñeán baén truùng ñích hay baén khoâng truùng ñích. Hoaëc coù ñoàng töû lao mình vöôït qua ba con ngöïa côõi con ngöïa thöù tö, baén truùng ñích hay khoâng truùng ñích. Hoaëc coù ñoàng töû lao mình qua boán con ngöïa, roài côõi con ngöïa thöù naêm, baén truùng ñích hay khoâng truùng ñích. Luùc baáy giôø Thaùi töû tay caàm maùc, tay caàm cung teân, phoùng mình qua saùu con ngöïa, côõi treân con ngöïa thöù baûy, vöøa côõi vöøa baén teân cho ñeán muïc tieâu baèng ñaàu sôïi loâng, sôïi toùc ñeàu truùng. Nhö vaäy hoaëc ôû treân xe theo thöù lôùp bieåu dieãn ñuû caùc ngheä thuaät, hoaëc nhaøo treân hö khoâng… nheï nhaøng moät caùch taøi tình. Hoaëc thi aâm thanh, hoaëc thi ca muùa, hoaëc thi traøo phuùng, hoaëc thi troø ñuøa haøi höôùc, hoaëc thi nhuoäm y phuïc, hoaëc thi ngheà kim hoaøn laøm caùc ñoà baèng ngoïc quyù giaù… hoaëc thi veõ caûnh caây laù, hoaëc thi hoøa hôïp caùc höông thôm, hoaëc thi troø Baùc dòch, hoaëc thi troø: Xu boà, vi kyø, song luïc, hoaëc thi phoùng lao, hoaëc neùm xa, nhaûy voït qua khoûi haàm… Taát caû caùc ngheä thuaät nhö vaäy ñeàu bieåu dieãn moät caùch ñaày ñuû. Ñoái vôùi taát caû caùc moân thi, Thaùi töû ñeàu ñöùng nhaát.

Caùc vò trong doøng hoï Thích noùi:

–Chuùng ta ngaøy nay ñeàu bieát Thaùi töû ñoái vôùi caùc ngheà, ngöôøi hoaøn toaøn ñaïi thaéng.

Nay ta neân ñaáu söùc vôùi nhau, xem thöû ai laø ngöôøi thaéng cuoäc.

Luùc aáy Thaùi töû lui veà ngoài moät beân, coøn caùc ñoàng töû saép hai haøng song song cuøng nhau ñaáu söùc, theo thöù lôùp nhö vaäy coù taát caû ba möôi hai ban. Ñoàng töû naøo ñaáu xong lui veà ñöùng nghæ moät beân. Keá ñeán ñoàng töû A-nan-ñaø boãng nhieân ñeán ñöùng tröôùc maët Thaùi töû, ñònh ñaáu söùc vôùi ngaøi, nhöng nhôø oai ñöùc vaø thaàn löïc Thaùi töû, ngaøi vöøa ñöa tay naém laáy Nan-ñaø, Nan-ñaø khoâng taøi naøo ngaên ñöôïc, lieàn bò ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Tieáp ñoù ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña tieán ñeán tröôùc maët Thaùi töû vôùi cöû chæ ñaày töï cao ngaõ maïn, vì chöa töøng so söùc vôùi Thaùi töû laàn naøo. Nay cuøng Thaùi töû ñaáu söùc, yù muoán ngang haøng, roài ngöôøi giöông thaân doõng daïc lao mình chaïy quanh thí tröôøng, roài chaïy nhanh höôùng veà phía Thaùi töû, yù

ñònh lao mình vaøo ñaùnh.

Baáy giôø, Thaùi töû khoâng haáp taáp cuõng khoâng chaäm chaïp, ngaøi töø töø duïng taâm, tay phaûi toùm laáy thaân ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña ñöa leân cao khoûi maët ñaát, ñi chung quanh thí tröôøng ba voøng, roài xoay troøn thaân Ñeà-baø-ñaït-ña treân hö khoâng; Ngaøi khôûi loøng töø bi ñeå haøng phuïc taâm coáng cao ngaõ maïn cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña, khoâng muoán saùt haïi, neân Thaùi töû töø töø thaû nheï Ñeà-baø-ñaït-ña naèm treân maët ñaát, ñeå cho thaân theå khoûi bò thöông tích. Thaùi töû laïi noùi:

–Chao oâi! Naøy taát caû caùc oâng, ta chaúng caàn ñaáu söùc töøng ngöôøi moät, taäp trung taát caû caùc ngöôøi cuøng moät luùc ñeán ñaáu vôùi ta.

Luùc aáy taát caû ñoàng töû sinh taâm kieâu maïn, neân cuøng moät luùc taát caû ñoàng töû voäi vaõ chaïy ñeán muoán ñaùnh Thaùi töû, vôùi nhöõng cuù ñaám chuaån bò saün. Nhöng taát caû khoâng sao ñaùnh ñöôïc döôùi oai ñöùc vaø söùc maïnh cuûa Thaùi töû, hoï khoâng choáng cöï laïi, ñeàu teù nhaøo xuoáng ñaát.

Moïi ngöôøi trong doøng hoï Thích ñeàu laáy laøm ngaïc nhieân, noùi vôùi nhau:

–Ít coù thay! Ít coù thay! Töø sinh ra cho ñeán ngaøy nay Thaùi töû chöa töøng hoïc taäp bao giôø, maø nay laïi theå hieän ñuû caùc thöù taøi ngheä nhö vaäy.

Luùc aáy taát caû khaùn giaû trong thí tröôøng, thaáy söï vieäc chöa töøng coù nhö vaäy, ñoàng thanh hoâ to:

–Hoan hoâ! Hoan hoâ! Hoaëc la leân nhieàu aâm thanh vang doäi, ñoàng thôøi tung chuoãi anh laïc vaø y phuïc cuøng nhau vui möøng.

Luùc aáy, voâ löôïng chö Thieân treân hö khoâng, ñoàng thinh noùi keä ca ngôïi:

*Caùc theá giôùi khaép caû möôøi phöông, Coù bao nhieâu duõng só anh huøng, Söùc moãi ngöôøi ñeàu nhö Ñieàu-ñaït, Chaúng saùnh baèng sôïi loâng Thaùi töû, Ñöùc Vó nhaân oai löïc voâ bieân,*

*Vung caùnh tay ñuïng nhaèm ñeàu ngaõ, Söùc oai thaàn Thaùnh giaû khoâng löôøng. Laøm theá naøo caùc oâng saùnh laïi,*

*Ví nhö nuùi Tu-di söøng söõng, Cuøng Thieát vi lôùn nhoû vöõng beàn. Vôùi möôøi phöông nuùi non taát caû,*

*Ngaøi ñuïng vaøo bieán thaønh tro buïi, Chaát saét cöùng cuøng ngoïc Kim cöông, Cho ñeán caû bao nhieâu ngoïc quyù, Gaëp söùc ngaøi thaûy ñeàu tan naùt, Huoáng ñaùnh nhaèm ñoàng töû caùc oâng.*

Chö Thieân noùi keä roài, laïi ñem ñuû caùc thöù hoa raûi treân mình Thaùi töû, roài lieàn laäp töùc aån thaân bieán maát trong hö khoâng.

Nhö vaäy ñoái vôùi taát caû caùc kyõ ngheä, theo thöù töï ñaõ so taøi, Thaùi töû ñeàu chieán thaéng vöôït leân treân taát caû.

Luùc aáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn môùi bieát bao nhieâu kyõ naêng cuûa Thaùi töû ñeàu thaéng vöôït leân treân taát caû moïi ngöôøi, töï maét mình troâng thaáy, taâm mình chöùng bieát, neân vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân, voâ cuøng thoûa maõn khoâng theå keàm cheá ñöôïc. Vì loøng toân kính, lieàn ra leänh cho ngöôøi veà noäi cung, duøng chuoãi anh laïc trang trí baïch töôïng thaät trang nghieâm,

moïi vieäc phaûi chu ñaùo, vaø Ñaïi vöông noùi:

–Baïch töôïng naøy ñeå ñöa Thaùi töû, ñöùa con yeâu quyù cuûa ta veà hoaøng cung.

Ñaïi baïch töôïng ñeå röôùc Thaùi töû veà noäi thaønh, khi ra cöûa thaønh gaëp ñoàng töû Ñeà-baø- ñaït-ña töø ngoaøi thaønh trôû veà, thaáy baïch töôïng trang nghieâm, lieàn hoûi keû quaûn töôïng:

–Voi naøy seõ ñem cho ai vaø seõ ñi veà ñaâu? Keû quaûn töôïng traû lôøi:

–Baïch töôïng naøy ra khoûi thaønh ñeå ñoùn Thaùi töû veà noäi cung.

Luùc aáy Ñeà-baø-ñaït-ña toû veû mình thuoäc doøng haøo toäc toân quyù, heát söùc ngaõ maïn, laïi yû vaøo söùc maïnh cuûa mình, neân ngang doïc töï thò khoâng kieâng neå moät ai, laïi theâm taùnh ñoá kî vôùi Thaùi töû, neân ñoàng töû ôû phía tröôùc caùch voi chaúng bao xa, chaïy ñeán tay traùi naém laáy voøi, tay phaûi ñaäp vaøo traùn voi, roài quaät maïnh, voi lieàn teù nhaøo laên treân ñaát ba voøng roài taét thôû. Thaây voi to lôùn naèm laáp caû cöûa thaønh, caûn trôû ngöôøi qua laïi, ra vaøo chaúng ñöôïc, neân treân ñöôøng laàn laàn chaät ních caû ngöôøi.

Ñieàu-ñaït qua roài, tieáp theo sau laø ñoàng töû Nan-ñaø muoán böôùc vaøo thaønh, thaáy baïch töôïng cheát naèm ngay ngang cöûa, thaây voi to lôùn bít caû loái ñi, daân chuùng qua laïi khoâng ñöôïc, ñoàng töû lieàn hoûi caùc ngöôøi chung quanh, ai gaây ra söï vieäc theá naøy? Ñaùm ñoâng ngöôøi ñaùp:

–Baåm ñoàng töû, ñaïi baïch töôïng naøy bò ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña gieát cheát, ngöôøi duøng tay traùi naém voøi, tay phaûi ñaäp vaøo traùn, quaät maïnh voi lieàn teù nhaøo laên xuoáng ñaát ba voøng roài taét thôû.

Nan-ñaø suy nghó: “Ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña thöû söùc maïnh mình, ñaõ laøm cho baïch töôïng cheát. Nhöng xaùc voi quaù to lôùn, chaûy nöôùc laøm nhô nhôùp cöûa thaønh, caûn trôû ngöôøi qua laïi, neân ñoàng töû duøng tay phaûi naém laáy ñuoâi voi keùo tôùi caùch xa cöûa thaønh chöøng ñoä baûy böôùc.”

Ñi tieáp sau Nan-ñaø laø Thaùi töû Taát-ñaït-ña. Khi vaøo gaàn cöûa thaønh, Thaùi töû thaáy baïch töôïng cheát naèm tröôùc cöûa thaønh, ngaøi hoûi ngöôøi ñi ñöôøng:

–Ai gieát con baïch töôïng naøy? Ngöôøi ñi ñöôøng ñaùp:

–Ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña ñaäp vaøo traùn… voi cheát. Thaùi töû laïi hoûi:

–Coøn ai keùo voi ra khoûi cöûa thaønh? Caùc ngöôøi ñeàu ñaùp:

–Ñoàng töû Nan-ñaø duøng tay phaûi naém laáy ñuoâi voi keùo khoûi cöûa thaønh chöøng khoaûng baûy böôùc.

Thaùi töû noùi:

–Hay thay! Nan-ñaø, ngöôøi laøm ñieàu phöôùc thieän.

Roài Thaùi töû suy nghó: “Hai ñoàng töû tuy ñaõ thi thoá söùc löïc cuûa mình, nay thaân voi quaù to lôùn, sau khi tan ra muøi hoâi thoái bay vaøo laøm oâ nhieãm thaønh naøy.” Suy nghó nhö vaäy roài, tay taû nhaác thaân voi, tay höõu ñôõ phía döôùi thaân, ñöa thaân voi leân cao neùm ra ngoaøi thaønh, vöôït qua baûy lôùp thaønh luõy, xaùc voi rôùt xuoáng caùch thaønh chöøng khoaûng moät Caâu-loâ-xaù, choã ñaát thaân voi rôùt xuoáng phaù thaønh moät haàm lôùn. Cho ñeán ngaøy nay, daân ñòa phöông coøn töông truyeàn goïi truõng ñaát naøy laø “haàm voi rôùt”, töùc do tích naøy maø ra vaäy.

Luùc aáy coù voâ löôïng voâ bieân traêm ngaøn daân chuùng ñoàng thanh xöôùng leân:

–Ít coù thay! Ít coù thay! Söï vieäc nhö theá naøy thaät heát söùc kyø laï. Moãi ngöôøi ñeàu noùi:

–Hay thay! Hay thay! Ñaïi nhaân löïc só thaät laø kyø laï ít coù ôû ñôøi, chöa töøng thaáy nghe. Roài noùi keä ca ngôïi:

*Ñieàu-ñaït quaät cheát baïch töôïng roài, Nan Ñaø keùo khoûi thaønh baûy böôùc, Thaùi töû tay naâng boång treân khoâng, Nhö caàm hoøn ñaát neùm ngoaøi thaønh.*

Ñaïi thaàn Ma-ha Na-ma thaáy Thaùi töû ñaày ñuû taøi naêng trí tueä, ñoái vôùi taát caû caùc moân vaên chöông, voõ ngheä, kyõ thuaät… ñeàu laø ngöôøi chieán thaéng vöôït leân treân thieân haï, lieàn thöa Thaùi töû:

–Xin Thaùi töû nhaän söï saùm hoái cuûa toâi, vì tröôùc ñaây toâi ñaõ cho Thaùi töû laø keû khoâng coù taøi naêng thieän xaûo, ñoái vôùi caùc ngheà ñeàu khoâng bieát, khieán taâm toâi nghi ngôø khoâng gaû con gaùi, giôø naøy toâi ñaõ thaáu roõ, mong ngaøi cuøng con gaùi toâi keát nghóa traêm naêm.

Roài Thaùi töû choïn ngaøy laønh thaùng toát, cho ngöôøi laáy cuûa rieâng saém söûa moät caùch chu ñaùo, duøng oai quyeàn theá löïc cuûa moät Ñaïi vöông ñeå nghinh röôùc naøng Da-du-ñaø-la, Thaùi töû duøng chuoãi anh laïc trang söùc treân thaân cuøng vôùi naêm traêm theå nöõ tuøy tuøng röôùc naøng veà noäi cung, cuøng nhau vui chôi höôûng thuù nguõ duïc.

Do vaäy coù keä noùi:

*Da-du laø con gaùi ñaïi thaàn, Tieáng truøm caû nöôùc xa gaàn bieát, Thaùi töû choïn ngaøy cöôùi laøm vôï.*

*Nghinh röôùc veà trieàu nôi cung ñieän, Thaùi töû cuøng naøng höôûng laïc thuù, Maûi meâ dong ruoåi naøo bieát chaùn, Vui cuøng Xaù-chi ñaïi phu nhaân.*

Moät hoâm noï, sau khi Ñöùc Theá Toân thaønh ñaïo, Toân giaû Öu-ñaø-di baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân Nhö Lai, taïi sao thuôû tröôùc Thaùi töû coøn taïi trieàu, khi muoán cöôùi naøng Da-du-ñaø-la laøm vôï, khoâng duøng theá löïc cuûa moät nhaø vua, hay theá löïc cuûa moät doøng hoï cao sang, khoâng duøng theá löïc giaøu sang phuù quyù, khoâng duøng hình dung tuaán tuù saéc dieän khoâi ngoâ maø cöôùi naøng, laïi chæ thi thoá taøi naêng trong caùc kyõ ngheä maø cöôùi naøng laøm vôï?

Ñöùc Theá Toân baûo Öu-ñaø-di:

–Naøy Toân giaû Öu-ñaø-di, oâng phaûi chuù taâm laéng nghe, chaúng chæ moät ñôøi naøy ta cöôùi naøng Da-du-ñaø-la khoâng duøng theá löïc cuûa moät doøng hoï vua chuùa ñaày quyeàn uy cao sang, cho ñeán khoâng duøng hình dung tuaán tuù khoâi ngoâ ñeå cöôùi naøng, maø chæ duøng taøi naêng trong caùc kyõ ngheä ñeå cöôùi naøng, cho ñeán thuôû xöa cuõng vaäy.

Toân giaû Öu-ñaø-di thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, vieäc naøy nhö theá naøo? Xin Ngaøi noùi cho con nghe. Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Öu-ñaø-di:

–Naøy Toân giaû, Ta nhôù thuôû quaù khöù traûi qua voâ löôïng kieáp, luùc aáy taïi nöôùc Ba-la- naïi, coù moät thôï reøn raát tinh xaûo. Ngöôøi coù moät ñöùa con gaùi dung nhan khaû aùi, thaân hình ñoan chaùnh, khuoân maët ñaày ñaën, trong theá gian ít coù ngöôøi thöù hai, raát ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu meán. Cuøng thuôû aáy taïi thaønh Ba-la-naïi coù moät tröôûng giaû, sinh haï moät ñoàng töû hình dung ñeïp ñeõ khaû aùi nhö naøng con gaùi noùi ôû treân khoâng khaùc.

Moät hoâm, con trai tröôûng giaû tình côø baét gaëp naøng con gaùi cuûa ngöôøi thôï reøn töø beân trong cöûa soå treân laàu cao, ñöa maét ra ngoaøi ngaém nhìn phong caûnh, chaøng coâng töû thaáy roài ñem taâm yeâu meán, trong taâm chaøng luoân luoân mang hình boùng cuûa naøng, neân voäi vaõ trôû veà

nhaø thöa cuøng cha meï:

–Kính thöa song thaân, ngöôøi thôï reøn taøi gioûi kia coù ngöôøi con gaùi, con ñem taâm thöông meán muoán cöôùi naøng ta veà laøm vôï.

Vôï choàng tröôûng giaû ñaùp:

–Nay con khoâng neân cöôùi con gaùi cuûa ngöôøi thôï reøn, vì laøm nhö theá oâ nhuïc gia moân cuûa ta. Cha meï seõ tìm moät tieåu thô cuûa moät tröôûng giaû, cuûa moät ñaïi thaàn hay cuûa moät cö só khaùc, cöôùi laøm vôï cho con.

Chaøng ta traû lôøi:

–Con quyeát ñònh khoâng cöôùi con gaùi cuûa caùc nhaø ñoù veà laøm vôï, yù con chæ muoán cöôùi con gaùi nhaø thôï reøn; neáu khoâng cöôùi ñöôïc naøng ta laøm vôï, con chaéc phaûi töï töû keát lieãu cuoäc ñôøi khoâng caàn phaûi soáng.

Luùc baáy giôø vôï choàng tröôûng giaû heát söùc lo raàu, sôï ñöùa con yeâu quyù töï saùt, lieàn cho söù giaû môøi ngöôøi thôï reøn ñeán nhaø, roài noùi:

–Ta nghe ngöôøi coù ñöùa con gaùi, nay coù theå gaû veà laøm vôï con trai ta chaêng? Baùc thôï reøn ñaùp:

–Thöa oâng baø tröôûng giaû, nay toâi khoâng ñoàng yù cho con gaùi toâi keát hoân vôùi keû trong tay khoâng ngheà nghieäp.

OÂng baø tröôûng giaû laïi ñaùp:

–Nhaân giaû seõ choïn ngöôøi gioûi taøi ngheä gì ñeå phoái hôïp hoân nhaân, maø chaúng lo sôï con gaùi mình cô haøn khoå sôû thieáu thoán aùo côm hay sao?

Thôï reøn laïi ñaùp:

–Tuy bieát nhö vaäy, nhöng nay toâi chæ muoán tìm ngöôøi ñoàng nghieäp. Neáu chaøng trai naøo coù ngheà nghieäp taøi gioûi, toâi seõ gaû con gaùi, giaû söû ngöôøi naøy khoâng giaøu coù cuûa caûi, toâi chæ troïng taøi gioûi ngheà nghieäp, tuøy theo khaû naêng hoï saém söûa, toâi lieàn gaû con gaùi cho hoï.

OÂng baø tröôûng giaû nghe noùi nhö vaäy, ñem moïi vieäc nhö treân noùi laïi cho con mình nghe. Nhöng luùc aáy con trai tröôûng giaû ñaõ cuøng naøng con gaùi kia taâm yù hoøa hôïp, laïi theâm chaøng gioûi coâng ngheä, chuyeân taâm chuù yù, coù taøi laøm kim. Roài moät hoâm chaøng ta cheá taïo nhieàu caây kim, duøng daàu môõ ñaùnh boùng, saùng laùng heát söùc ñeïp ñeõ, gom caùc kim thaønh moät boù lôùn ñöïng trong oáng tre, mang ñeán nhaø thôï reøn taøi gioûi kia, khi chaøng ñeán gaàn coång laøng, ñöùng nôi ñaàu ñöôøng rao keä baùn kim.

Keä raèng:

*Khoâng nhaùm, saét trôn laùng, Ñaùnh boùng aùnh trong saïch. Saûn phaåm ngöôøi thôï kheùo, Coù ai mua kim naøy?*

Luùc aáy naøng con gaùi cuûa baùc thôï reøn kia, ñang ôû beân trong cöûa soå treân laàu cao, nghe con Tröôûng giaû rao keä baùn kim, naøng öùng khaåu thaønh keä ñaùp:

*Quaùi laï! Keû ñieân cuoàng, Ngöôøi thaät khoâng taâm yù, Boãng nhieân ñeán thôï reøn, Maø rao muoán baùn kim.*

Con tröôûng giaû noùi keä ñaùp:

*Myõ nhaân thaät deã thöông,*

*Ta thaät chaúng ñieân cuoàng, Ta thaät ngöôøi xaûo trí,*

*Coù taøi laøm kim toát. Cha naøng ñeán gaëp ta, Hieåu roõ vieäc theá naøy, Chaéc naøng laøm vôï ta, Laïi ñöa voâ löôïng cuûa.*

Naøng con gaùi cuûa ngöôøi thôï reøn taøi gioûi, nghe chaøng ta noùi nhö vaäy, voäi vaõ ñeán tröôùc cha meï thöa:

–Thöa cha meï, con vöøa nghe beân ngoaøi coù ngöôøi to tieáng rao keä baùn kim… nhö treân, muoán ñeán gaëp cha meï trình baøy ngheä thuaät laøm kim tinh xaûo.

Vôï choàng thôï reøn taøi gioûi laäp töùc cho ngöôøi keâu ngöôøi baùn kim ñeán, khi vaøo ñeán nôi, oâng ta hoûi:

–Toát thay! Naøy ñoàng töû, ngöôøi thaät bieát raønh ngheà laøm kim phaûi khoâng? Ñoàng töû ñaùp:

–Thöa hai baùc, con coù theå laøm ñöôïc. Thôï reøn laïi hoûi:

–OÂng cho ta xem kim thöû theá naøo?

Ñoàng töû truùt töø nôi oáng tre ra moät caây ñöa cho thôï thieác vaø noùi:

–Xin baùc xem naøo!

Thôï reøn thaáy kim, lieàn khen ngôïi:

–Hay thay! Ñoàng töû, ngöôøi coù taøi laøm kim, coù taøi khoan loã. Ñoàng töû noùi vôùi ngöôøi thôï reøn:

–Thöa baùc, coù loaïi kim khaùc khoâng phaûi nhö kim laáy ra töø oáng tre, noù toát hôn kim aáy nhieàu.

Ñoàng töû lieàn ñöa ra moät caây kim khaùc cho thôï reøn xem, thôï reøn xem roài laïi ca ngôïi:

–Coù taøi khoan troân kim raát toát. Ñoàng töû laïi noùi:

–Thöa baùc caây naøy chöa toát, coøn coù caây khaùc toát hôn.

Laàn thöù ba naøy ñoàng töû laïi ñöa ra moät caây kim khaùc cho ngöôøi thôï reøn. Ngöôøi thôï reøn cuõng nhö bao laàn tröôùc duøng lôøi toát ñeïp ca ngôïi:

–Coù taøi khoan troân kim raát toát. Ñoàng töû laïi noùi:

–Thöa baùc, caây kim ñoù chöa phaûi caây kim tinh xaûo, laïi coù moät caây khaùc toát hôn. Laàn thöù tö ñoàng töû laïi ñöa moät caây kim khaùc cho thôï reøn xem.

Ngöôøi thôï reøn xem roài duøng lôøi khen ngôïi:

–Raát kheùo cheá taïo! Coù taøi khoan loã heát söùc toát ñeïp. Ñoàng töû laïi noùi:

–Thöa baùc, caây kim ñoù cuõng chöa phaûi laø caây kim toát. Roài ñoàng töû laïi ñöa moät caây khaùc cho thôï reøn xem.

Ngöôøi thôï reøn xem roài, laïi duøng lôøi khen ngôïi:

–Cheá taïo raát kheùo, troân kim raát tinh vi. Ñoàng töû laïi noùi:

–Thöa baùc, kim ñoù chöa phaûi saûn phaåm tuyeät haûo.

Roài ñoàng töû laïi ñöa ra caây kim thöù saùu cho thôï reøn xem.

Ngöôøi thôï reøn xem roài, laïi khen:

–Ñaây môùi thaät laø caây kim toái haûo, toái dieäu, troân kim heát söùc saéc saûo.

Ñoàng töû gom taát caû caùc caây kim ñeå theo töøng loaïi treân baøn tay, roài boû vaøo trong nöôùc maø kim ñeàu noåi.

Ngöôøi thôï reøn thaáy vieäc hy höõu, chöa töøng thaáy, chöa töøng nghe nhö vaäy, vui möøng hôùn hôû. Roài noùi keä khen ñoàng töû:

*Ta chöa töøng nghe thaáy, Kheùo taïo kim nhö vaäy. Nay ñem taâm hoan hyû, Gaû con gaùi cho ngöôøi.*

Luùc aáy Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Öu-ñaø-di:

–Naøy Toân giaû phaûi bieát, con trai Tröôûng giaû thuôû aáy laø thaân ta ngaøy nay; con gaùi cuûa thôï reøn taøi gioûi aáy nay laø naøng Da-du-ñaø-la. Ngay luùc aáy ta cöôùi naøng laøm vôï khoâng duøng theá löïc nhaø toân quyù, cuõng khoâng duøng theá löïc doøng hoï cao sang, cho ñeán cuõng khoâng duøng hình dung ñoan trang tuaán tuù, chæ kieåm tra taøi kheùo leùo maø ñöôïc vôï. Ngaøy nay cuõng laïi nhö vaäy, ñoái vôùi Da-du-ñaø-la, ta cuõng khoâng duøng doøng hoï toân quyù hay dung nhan tuaán tuù khoâi ngoâ; chæ duøng vieäc tranh taøi kyõ ngheä maø ñöôïc naøng.

M

**Phaåm 14: MAËC THÖÔØNG PHUÏC ÑÖÔÏC VÔÏ (Phaàn 1)**

Thuôû aáy, taát caû caùc ñoàng töû trong doøng hoï Thích hình dung tuaán tuù ñoan trang, ñeïp ñeõ laï thöôøng raát deã yeâu meán, theá gian ít ai saùnh baèng, moïi ngöôøi nhìn khoâng bieát chaùn. Taát caû ñeàu tinh thoâng kyõ thuaät khoâng ai saùnh laïi. Nhöõng moân ñoù laø kinh thö, hoäi hoïa, keá toaùn, ñieâu khaéc, nghe tieáng, caùc moân baén gioûi… Taát caû ñeàu hieåu bieát raønh reõ, trí tueä xaûo thuaät, thoâng minh saùng suoát. Trong soá caùc ñoàng töû naøy, Thaùi töû Taát-ñaït-ña laø ngöôøi ñöùng nhaát. Ñoàng töû Nan-ñaø laø ngöôøi thöù hai vaø thöù ba laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Chæ coù ba ngöôøi naøy, ngoaøi ra khoâng ai hôn ñöôïc.

Khi aáy trong thaønh Ca-tyø-la, coù moät ñaïi thaàn hoï Ñaøn-ñoà teân laø Ba-ni, vò ñaïi thaàn naøy heát söùc giaøu coù, raát nhieàu baûy baùu, nguõ coác, tieàn baïc luïa laø, taøi saûn ñaày daãy chaát ñaày nhö nuùi, ñuùng nhö phaùp maø ñöôïc, khoâng do söï möu caàu phi nghóa. Ngöôøi vaät, toâi trai tôù gaùi, söù giaû lo vieäc ngoaïi giao, keû noäi gia lo quaûn thuû, naøo traâu ngöïa voi deâ, taát caû moïi thöù ñeàu dö daät, laïi coù voâ löôïng voâ bieân vaøng baïc, löu ly, ma-ni, traân chaâu, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch. Taát caû nhöõng vaät nhö vaäy ñeàu theo yù muoán, khoâng thieáu moät thöù gì. Khung caûnh trang trí trong nhaø gioáng nhö cung ñieän Tyø-sa-moân khoâng khaùc. Thuôû aáy ñaïi thaàn coù moät tieåu thö teân laø Cuø-ñaø-di, dung nhan ñoan chaùnh khaû aùi, daùng ngöôøi khoâng cao khoâng thaáp, khoâng maäp khoâng gaày, laøn da khoâng ñen khoâng traéng, khoâng thoâ keäch, khoâng maûnh khaûnh, tuoåi ñang ñoä thanh xuaân, ñöôïc xem nhö quoác baûo.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn bieát ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni thuoäc doøng hoï Thích ôû trong nöôùc cuûa mình, coù moät tieåu thö quoác saéc nhö vaäy. Nhaø vua bieát roài, choïn ngaøy laønh thaùng toát ra leänh caùc Quoác sö Baø-la-moân laøm söù giaû ñeán nhaø ñaïi thaàn Ba-ni noùi nhö theá naøy: “Traãm nghe ñaïi thaàn coù moät tieåu thô, teân laø Cuø-ñaø-di, ngaøy nay tieåu thô coù theå cuøng Thaùi töû traãm keát nghóa phu theâ”.

Luùc aáy phuï thaân cuûa Nan-ñaø cuõng nghe ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni coù ngöôøi con gaùi raát ñeïp, maø Ñaïi vöông muoán hoûi laøm vôï cho Thaùi töû Taát-ñaït-ña. OÂng nghe nhö vaäy, nhöng

cuõng cho ngöôøi ñeán noùi vôùi ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni: “Cuø-ñaø-di con gaùi cuûa ñaïi thaàn, coù theå cuøng Nan-ñaø con trai cuûa ta keát nghóa traêm naêm. Neáu ñaïi thaàn khoâng ñoàng yù, ta quyeát seõ laøm cho oâng bò toån haïi.”

Ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña cuõng nghe ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni coù ngöôøi con gaùi saép laøm vôï Thaùi töû Taát-ñaït-ña. Tuy bieát vaäy vaãn cho söù giaû ñeán nhaø ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà noùi: “Naøng Cuø- ñaø-di con gaùi cuûa ñaïi thaàn, nay coù theå keát hoân vôùi ta, neáu ñaïi thaàn khoâng gaû, ta seõ gaây ñaïi hoïa cho ngöôøi.”

Khi aáy ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni suy nghó: “Ba ñoàng töû hoï Thích ñeàu khoâi ngoâ tuaán tuù ñeïp ñeõ khaû aùi voâ song, vaên voõ song toaøn, ñoái vôùi caùc kyõ naêng ñeàu tinh xaûo, maø Thaùi töû Taát-ñaït-ña laø ngöôøi ñöùng thöù nhaát, keá ñeán laø Nan-ñaø vaø thöù ba laø Ñeà-baø-ñaït- ña. Ta chæ coù moät ñöùa con gaùi, nay neáu gaû cho Thaùi töû, thì ta seõ bò hai ñoàng töû kia oaùn thuø; neáu gaû cho Nan-ñaø thì ta seõ bò Thaùi töû vaø Ñeà-baø-ñaït-ña hieàm khích; coøn neáu gaû cho Ñeà-baø-ñaït-ña, thì ta seõ bò Thaùi töû vaø Nan-ñaø gaây ñieàu oan nghieät!” Ñaïi thaàn oâm loøng öu saàu aùo naõo, saéc maët chaúng vui, ngoài yeân tö duy töï nghó, ta phaûi giaûi quyeát baèng caùch naøo ñaây!

Naøng Cuø-ñaø-di thaáy cha mình ngoài laëng thinh troâng veû thieåu naõo, naøng böôùc ñeán gaàn beân ñaïi thaàn thöa:

–OÂi! Vì côù gì hoâm nay troâng cha khoâng ñöôïc vui, ngoài coù veû öu saàu? Ñaïi thaàn ñaùp:

–Cuø-ñaø-di con gaùi yeâu quyù cuûa cha, con khoâng neân hoûi vieäc naøy, vì chaúng phaûi vieäc con caàn bieát.

Naøng laïi hoûi laàn thöù hai. Ñaïi thaàn cuõng traû lôøi:

–Chaúng phaûi vieäc con caàn bieát.

Naøng laïi hoûi laàn thöù ba, cho ñeán laëp laïi lôøi hoûi ñeán laàn thöù tö, roài naøng tieáp tuïc thöa:

–Cha ôi! Xin cha noùi cho con bieát, chaúng neân giaáu con.

Luùc aáy ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni vì söï aân caàn naøi næ, hoûi ñeán laàn thöù tö cuûa con gaùi mình, neân oâng ta noùi:

–Naøy Cuø-ñaø-di, con ñaõ hoûi cha ba laàn, nay ñeán laàn thöù tö, con phaûi laéng nghe, ta seõ noùi cho con bieát:

“Ngaøy nay Ñaïi vöông Tònh Phaïn sai söù ñeán noùi: ‘Traãm nghe ñaïi thaàn coù moät tieåu thô, coù theå cuøng Thaùi töû traãm keát nghóa phu theâ’.

“Roài sau ñoù ñoàng töû Nan-ñaø cuõng sai söù ñeán noùi: ‘Cuø-ñaø-di con gaùi cuûa ñaïi thaàn, coù theå cuøng ta keát nghóa traêm naêm, neáu ñaïi thaàn khoâng ñoàng yù, ta seõ laøm cho ngöôøi toån haïi.’

“Cuoái cuøng ñeán ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña cuõng cho söù ñeán noùi: ‘Naøng Cuø-ñaø-di con gaùi cuûa ñaïi thaàn, nay coù theå keát hoân vôùi ta, neáu ñaïi thaàn khoâng gaû, ta seõ gaây ñaïi hoïa cho ngöôøi.’

“Ba söù giaû ñeàu yeâu caàu con laøm vôï cho chuû hoï, cha nghe qua heát söùc buoàn raàu vaø suy nghó: ‘Neáu gaû con cho Thaùi töû, thì hai ñoàng töû kia oaùn thuø…cho neân cha ngoài yeân buoàn raàu suy nghó.’”

Naøng Cuø-ñaø-di thöa vôùi cha:

–Thoâi, khoâng coù gì cha phaûi saàu naõo, con seõ duøng trí tueä xöû lyù vieäc naøy, seõ chaéc chaén choïn moät ngöôøi laøm choàng con. Tuy nhieân cha phaûi deã daõi cho con ñöôïc töï do trong vieäc choïn löïa ngöôøi baïn ñöôøng traêm naêm cuûa con.

Ñaïi thaàn Ñaøn-ñoà-ba-ni nghe con mình noùi nhö vaäy, neân tröôùc tieân taâu leân cho nhaø

vua bieát, roài sau ñoù môùi ôû nôi ñaàu ñöôøng ngaõ tö trong thaønh Ca-tyø-la, ñaïi thaàn tay rung chuoâng, mieäng caùo baïch:

–Keå töø nay cho ñeán ngaøy thöù baûy, coù ngöôøi con gaùi teân laø Cuø-ñaø-di thuoäc doøng hoï Thích, muoán tìm ngöôøi baïn ñôøi, vaäy xin loan baùo cho taát caû thanh nieân khaép noäi thaønh, ai muoán cöôùi naøng laøm vôï, maõn ngaøy thöù saùu böôùc sang ngaøy thöù baûy, haõy teà töïu veà tröôùc cöûa cung.

Ñöôïc tin naøy qua ngaøy thöù baûy, naêm traêm ñoàng töû Thích chuûng, maø Thaùi töû Taát- ñaït-ña laø ngöôøi ñöùng ñaàu, ñeàu vaân taäp nôi cöûa cung. Luùc naøy Ñaïi vöông Tònh Phaïn cuøng caùc vò ñaïi thaàn kyø cöïu trong hoaøng gia cuøng vôùi voâ soá daân chuùng, nam nöõ laõo aáu, ñeàu teà töïu tröôùc cung ñieän nhaø vua. Khi aáy nhöõng keû haàu haï Thaùi töû cuøng vôùi nhöõng ngöôøi haàu haï caùc ñoàng töû khaùc, cuøng ngaém saéc ñeïp naøng Cuø-ñaø-di, hoï thaûo luaän vôùi nhau, khoâng bieát naøng seõ choïn ñoàng töû naøo laøm choàng.

Ngaøy thöù saùu ñaõ qua, böôùc sang raïng ngaøy thöù baûy, tieåu thö Cuø-ñaø-di tôø môø saùng duøng nöôùc trong saïch taém goäi, roài duøng caùc thöù höông vi dieäu thoa leân thaân vôùi y phuïc nhieàu maøu saéc tuyeät ñeïp, vôùi caùc chuoãi anh laïc vaø caùc traøng hoa thôm trang ñieåm treân thaân, naøng ñem theo nhieàu tyø nöõ haàu haï hai beân, laïi coù nhuõ maãu vaø caùc vò cung giaùm coù traùch nhieäm höôùng daãn, theo thöù lôùp tröôùc sau chaäm raõi tieán vaøo cöûa cung.

Coøn ñoàng töû Nan-ñaø vaø Ñeà-baø-ñaït-ña, ñeàu laø baäc ñöùng ñaàu trong naêm traêm ñoàng töû hoaøng gia, caû hai saùng sôùm ngaøy thöù baûy duøng nöôùc noùng höông thôm taém röûa, thoa vaøo mình baèng caùc loaïi daàu thôm, cuõng nhö naøng Cuø-ñaø-di noùi ôû treân. Chæ coù moät mình Thaùi töû Taát-ñaït-ña khoâng trang söùc, aên maëc bình thöôøng, chæ ñeo voøng tai vaø ba traøng hoa baèng vaøng trang ñieåm treân ñaàu.

Luùc aáy nhuõ maãu hoûi naøng Cuø-ñaø-di:

–Con muoán choïn ñoàng töû naøo laøm choàng?

Cuø-ñaø-di tuaàn töï ñöa maét quaùn saùt moät löôït naêm traêm ñoàng töû, roài traû lôøi:

–Thöa meï, meï phaûi bieát caùc ñoàng töû naøy coù raát nhieàu chuoãi anh laïc trang ñieåm treân thaân, gioáng nhö phuï nöõ. Theo yù nöõ nhaân cuûa con thì ngöôøi thanh nieân trang ñieåm nhö vaäy laø töôùng khieáp nhöôïc, khoâng phaûi töôùng ñaïi tröôïng phu cuûa nam nhi; ñaây laø kieåu phuïc söùc loäng laãy cuûa phuï nöõ ñeå meâ hoaëc ñaøn oâng. Baäc nam nhi khoâng caàn trang ñieåm treân thaân nhö vaäy, töôùng ñaïi tröôïng phu coù ñoà phuïc söùc cuûa noù. Thaân Thaùi töû Taát-ñaït-ña töï coù oai quang khoâng caàn duøng chuoãi anh laïc toâ ñieåm, chaúng caàn duøng vaät beân ngoaøi trang ñieåm dung nhan, noäi thaân töï nhieân ñaày ñuû veû töôùng ñaïi tröôïng phu, yù con muoán choïn Thaùi töû Taát-ñaït-ña laøm choàng.

Luùc aáy tay maët cuûa naøng Cuø-ñaø-di caàm traøng hoa Tu-ma-na ñi qua moät voøng tröôùc maët ñaïi chuùng, roài cuoái cuøng naøng höôùng veà Thaùi töû Taát-ñaït-ña, ñeán nôi naøng ñöùng nghieâm chænh, hai tay kính caån naâng traøng hoa töø töø ñeo vaøo coå Thaùi töû, roài ñöa tay choaøng laáy coå maø noùi: Naøy Thaùi töû Taát-ñaït-ña, ngaøy nay thieáp caàu Thaùi töû laøm ngöôøi baïn traêm naêm.

Thaùi töû ñaùp:

–Ñuùng nhö vaäy! Ñuùng nhö vaäy! Nhö lôøi naøng vöøa noùi! Roài Thaùi töû laáy moät traøng hoa Tu-ma-na ñeo vaøo coå Cuø-ñaø-di vaø noùi: Ta nay nhaän naøng laøm vôï, naøng nay neân laøm vôï ta. Khi aáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn thaáy vieäc hy höõu nhö vaäy, roài vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp taâm can, khoâng theå cheá ngöï ñöôïc. Baáy giôø voâ soá ngöôøi yeâu meán Thaùi töû ôû trong ñaïi chuùng, hoaëc nhaûy tung leân cao, hoaëc ñöùng co moät chaân xoay troøn, hoaëc tung chuoãi

ngoïc hay aùo maõo, ca muùa vui veû, ñeàu cao gioïng xöôùng lôùn tieáng: Hoan hoâ! Hoan hoâ!

Coøn naêm traêm ñoàng töû kia cuøng quyeán thuoäc haàu haï cuûa hoï, xuùm xít cuøng nhau vôùi veû maët thieåu naõo aâu saàu, khoâng moät ai coù veû maët töôi vui, hoï cuùi ñaàu hoå theïn, oâm laáy taâm tö chaùn naûn giaûi taùn ra veà.

Luùc aáy Thaùi töû Taát-ñaït-ña heát söùc toaïi yù, coù bao nhieâu cuûa caûi ngoïc ngaø quyù baùu, cuøng bao nhieâu myõ phaåm khaùc, ñeàu saép ñaët ñaày ñuû ñeå laøm sính leã. Laïi duøng raát nhieàu chuoãi anh laïc tuyeät vôøi trang ñieåm cho Cuø-ñaø-di, roài cho naêm traêm theå nöõ haàu haï chung quanh ñeå röôùc naøng vaøo noäi cung, cuøng nhau maëc tình thoï höôûng thuù vui.

