KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 14**

**Phaåm 14: MAËC THÖÔØNG PHUÏC ÑÖÔÏC VÔÏ (Phaàn 2)**

Sau khi Phaät thaønh ñaïo, Toân giaû Öu-ñaø-di baïch Phaät:

–Con chöa roõ, cuùi xin Theá Toân chæ daïy, thuôû tröôùc khi ngaøi coøn taïi gia, ngaøi coù nhaân duyeân gì vôùi naøng con gaùi doøng hoï Thích Cuø-ñaø-di, khieán naøng ta boû naêm traêm ñoàng töû khaùc chæ choïn laáy moät mình ngaøi laøm choàng vôùi noãi loøng haân hoan nhö vaäy?

Ñöùc Phaät baûo Öu-ñaø-di:

–Naøy Toân giaû Öu-ñaø-di, oâng phaûi laéng nghe, chaúng phaûi moät ñôøi naøy naøng Cuø-ñaø-di khoâng öa thích caùc ñoàng töû maø chæ öa thích ta, cho ñeán trong ñôøi quaù khöù cuõng vaäy.

Toân giaû Öu-ñaø-di lieàn baïch Phaät:

–Cuùi xin Theá Toân vì con noùi vieäc naøy, con raát muoán nghe. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân baûo Öu-ñaø-di:

–Ta nhôù thuôû quaù khöù döôùi chaân nuùi Tuyeát sôn, coù voâ löôïng voâ bieân caùc ñaøn thuù, cuøng nhau quaây quaàn ñi kieám moài, trong baày thuù naøy coù moät con coïp caùi, thaân hình caân ñoái ít coù con naøo khaùc saùnh baèng, khoaùc leân mình moät boä loâng oùng aùnh tuyeät ñeïp, trong baày thuù khoâng coù con naøo saùnh laïi. Hoå caùi ôû trong voâ soá loaøi thuù muoán tìm moät con ñöïc keát nghóa baïn ñôøi. Caùc thuù ñöïc bieát vaäy ñeàu noùi: Ngöôøi goïi thì ta ñeán, ngöôøi goïi thì ta ñeán. Laïi coù caùc con thuù khaùc cuøng nhau thaûo luaän: Caùc ngöôøi phaûi chôø ñôïi khoâng ñöôïc tranh giaønh, ñeå xem thöû con hoå caùi naøy choïn ai laøm choàng, ngöôøi ñoù seõ laø vua cuûa chuùng ta.

Luùc baáy giôø trong baày thuù coù moät con traâu chuùa, höôùng ñeán tröôùc maët hoå caùi noùi keä caàu hoân:

*Ngöôøi ñôøi ñeàu laáy phaån cuûa ta, Traùt toâ leân ñaát cho saïch seõ.*

*Hieàn thuïc ñoan trang vì côù aáy, Caàn phaûi laáy ta laøm phu quaân.*

Hoå caùi noùi keä traû lôøi:

*Vai coå cuûa ngöôøi thaät cao lôùn Chæ gioûi keùo xe vaø caøy ruoäng.*

*Thaân hình xaáu xí khoâng bieát phaän! Boãng döng laïi muoán laøm choàng ta.*

Tieáp theo laïi coù moät ñaïi baïch töôïng ñeán tröôùc hoå caùi noùi keä caàu hoân:

*Baäc ñaïi töôïng vöông nôi nuùi Tuyeát Söùc ta chieán ñaáu thaéng moïi loaøi. Theá löïc oai huøng to nhö vaäy,*

*Nay naøng naøo ngaïi keát hoân nhaân.*

Hoå caùi noùi keä ñaùp:

*Ngöôi neáu thaáy nghe sö töû chuùa*

hoân:

*Kinh hoàn rôùt maät boân ba chaïy, Tung phaân vaõi tieåu cuùt moät hôi Tö caùch naøo ñaâu taùc phu chuû.*

Luùc aáy, trong ñaøn thuù coù moät con sö töû chuùa, höôùng ñeán tröôùc maët hoå caùi noùi keä caàu

*Ngöôøi nay quaùn saùt daùng maïo ta, Phaàn tröôùc nôû nang thaân sau thon, Soáng ñôøi ngang doïc taïi sôn laâm, Laïi hay baûo veä noøi gioáng khaùc.*

*Chuùa teå caùc loaøi chính laø ta, Khoâng coù moät ai daùm ñòch laïi, Heã ai thaáy maët vaø nghe tieáng,*

*Thaûy ñeàu boû chaïy chaúng daùm nhìn. Ta nay duõng maõnh söùc nhö theá, Oai thaàn vó ñaïi khoù nghó baøn,*

*Nhö vaäy thuïc nöõ neân phaûi bieát, Naøng nay coù theå laøm vôï ta.*

Hoå caùi ñoái tröôùc sö töû chuùa noùi keä traû lôøi:

*Heát söùc duõng maõnh thaät oai thaàn, Thaân theå hình haøi ñeàu ñoan chaùnh, Nhö vaäy ta nay choïn ñöôïc choàng, Heát loøng toân thôø vaø quyù troïng.*

Con sö töû chuùa trong caùc loaøi thuù thuôû aáy, laø thaân ta ngaøy hoâm nay; hoå caùi luùc aáy,

nay laø naøng Cuø-ñaø-di; coøn baày thuù kia nay laø naêm traêm ñoàng töû. Luùc aáy hoå caùi gheùt caùc thuù khaùc khoâng öa thích, nghe sö töû noùi keä lieàn xin laøm vôï; ñeán ngaøy nay cuõng vaäy, naøng Cuø-ñaø-di boû naêm traêm ñoàng töû doøng hoï Thích vì khoâng öa thích hoï, chæ nhaän laáy ta laøm choàng.

Baáy giôø Ñaïi vöông Tònh Phaïn vì Thaùi töû chia theå nöõ laøm ba haïng ñeå haàu haï trong khi Thaùi töû an nghæ:

Haøng cung nöõ thöù nhaát, goàm caùc theå nöõ haàu haï Thaùi töû luùc ñaàu hoâm. Haøng cung nöõ thöù hai, goàm caùc theå nöõ cung phuïng Thaùi töû luùc nöûa ñeâm. Haøng cung nöõ thöù ba, goàm caùc theå nöõ haàu haï Thaùi töû luùc cuoái ñeâm.

Haøng cung nöõ thöù nhaát, coù taát caû hai vaïn theå nöõ ñöùng haàu haï chung quanh, maø naøng Da-du laø ngöôøi ñöùng ñaàu.

Haøng cung nöõ thöù hai, ngöôøi ñöùng ñaàu laø Ma-noâ-ñaø-la *(nhaø Tuøy dòch laø YÙ Trì, caùc Sö khaùc laïi noùi: Phi YÙ Trì naøy chæ nghe teân, trong hieän taïi cuõng nhö quaù khöù khoâng thaáy caùc söï tích).*

Haøng cung nöõ thöù ba, naøng Cuø-ñaø-di laø ngöôøi ñöùng ñaàu. Toång coäng soá theå nöõ haàu haï Thaùi töû laø saùu vaïn ngöôøi. *(Coù Sö khaùc laïi noùi, taát caû soá theå nöõ haàu haï Thaùi töû goàm coù möôøi vaïn ngöôøi, chia laøm ba cung. Trong ñoù hai vaïn theå nöõ thuoäc giai caáp Saùt-ñeá-lôïi doøng hoï Thích, taùm vaïn coøn laïi ñeàu goàm con gaùi caùc doøng hoï khaùc).*

Ñaïi vöông Tònh Phaïn nhôù laïi lôøi tieân ñoaùn cuûa Tieân nhaân A-tö-ñaø, neân ôû noäi cung laïi laäp theâm moät cung ñieän ñaëc bieät heát söùc nguy nga, cao vuùt vöôït leân treân caùc cung khaùc, töïa hoà nhö ñaùm maây lô löûng trong ñeâm traêng thu, ñöôïc caáu truùc baèng caùc loaïi ñaù quyù quaù

söùc töôûng töôïng. Lan can, loái ñi ñeàu heát söùc baèng phaúng ngay ngaén khoâng nghieâng leäch. Vì sao? Vì nhaø vua sôï Thaùi töû daïo chôi moïi nôi, thaáy ñieàu baát nhö yù xaûy ra. Cung ñieän thích hôïp moïi thôøi tieát, ñeå Thaùi töû ôû trong ñoù vui chôi thoï höôûng khoaùi laïc.

Ñaïi vöông laïi ra leänh caùc theå nöõ trong cung phaûi taïo ñuû aâm thanh xuaát saéc, moãi loaïi nhaïc cuï phaûi ñeán haøng ngaøn caùi. Soá nhaïc cuï trong cung goàm coù: Moät ngaøn ñaøn khoâng haàu, moät ngaøn ñaøn tranh, moät ngaøn ñaøn caàm naêm daây, moät ngaøn tieåu coå, moät ngaøn ñaøn truùc, moät ngaøn tröông caàm, moät ngaøn ñaøn tyø baø, moät ngaøn troáng côm, moät ngaøn troáng lôùn, moät ngaøn oáng ñòch, moät ngaøn oáng seânh, moät ngaøn chuïp choõa, moät ngaøn oáng tieâu, moät ngaøn keøn loa, moät ngaøn oáng saùo, moät ngaøn tuø vaø.

Taát caû nhaïc khí nhö vaäy, moãi loaïi phaùt ra moät ngaøn aâm thanh khaùc nhau, hoøa hôïp vôùi moät ngaøn gioïng haùt cuøng vôùi moät ngaøn ñieäu muùa khaùc nhau. Ngaøy ñeâm trong cung ñieän, tieáng ca haùt hoøa laãn aâm nhaïc cuøng ñieäu muùa luoân luoân tieáp tuïc khoâng bao giôø döùt, gioáng nhö töø ñaùm maây lôùn phaùt ra aâm ñieäu traàm boång du döông.

Nhö vaäy, Thaùi töû ôû giöõa traêm ngaøn theá nöõ tuyeät theá giai nhaân luoân luoân haàu haï keà beân, vôùi söï haàu haï cung phuïng, cung caáp ñuû moïi thöù, maëc tình thoï höôûng khoaùi laïc. Taát caû theá nöõ duøng ñuû thöù chuoãi anh laïc trang söùc treân thaân, laïi duøng caùc voøng xuyeán baèng vaøng baïc baûy baùu, ñeo nôi coå tay ñeå taïo ra nhöõng aâm thanh vi dieäu, gioáng nhö vua trôøi Ñeá Thích vui chôi vôùi ngoïc nöõ chö Thieân. Cuøng nhau ca muùa vui ñuøa, duyeân daùng thuøy mò, gioïng noùi ngoït ngaøo, cuøng noùi cuøng cöôøi, choaøng nhau ca haùt, ñöa maét toû tình, hoaëc nghieâng mình lieác nhìn boán phía, hoaëc ngoaûnh coå nhìn laïi sau löng, kheùo toâ son keû maët, uyeån chuyeån troâng thaät kieàu dieãm, phuïc söùc toaøn haøng the luïa ñuû naêm maøu saëc sôõ. Boán beân Thaùi töû ñeàu laø tuyeät theá giai nhaân, coù söùc haáp daãn quyeán ruõ voâ cuøng, laøm cho Thaùi töû thích thuù vui chôi, chaúng caàn phaûi vieãn du thöôûng ngoaïn caûnh vaät beân ngoaøi, gioáng nhö trôøi Ñeá Thích vui ñuøa vôùi ngoïc nöõ chö Thieân. Ñuùng nhö vaäy! Nhö vaäy! Thaùi töû ôû trong loøng myõ nöõ thoï höôûng nguõ duïc, thaäm chí trong soá theá nöõ coù nhöõng naøng raát raønh taâm lyù trong thuù vui nguõ duïc, ñaõ laøm cho Thaùi töû maûi meâ vui ñuøa, khoâng coøn thì giôø nghó ñeán vieäc du ngoaïn ngoaøi thaønh.

Ñaïi vöông muoán taêng theâm phöôùc ñöùc cho Thaùi töû, thaønh laäp phaùp tu khoå haïnh, baøi

tröø taát caû aùc phaùp taø kieán, laøm taát caû vieäc laønh, nhö boá thí cuûa caûi, tu caùc phaùp khoå haïnh, taïo ñuû caùc phöôùc nghieäp, ñeå ñem caùc thieän caên naøy hoài höôùng cho Thaùi töû ñöôïc taêng tröôûng coâng ñöùc, nguyeän Thaùi töû ñöøng xuaát gia.

Do vaäy coù keä noùi:

*Ñaïi vöông taêng phöôùc cho Thaùi töû, Bôûi lôøi tieân ñoaùn A-tö-ñaø.*

*Ñieàu phuïc khoå haïnh boû ñieàu taø, Thöôøng cuøng trí nhaân ngoài suy nghó.*

Nhö vaäy, Thaùi töû ôû trong cung Phuï vöông maëc tình vui chôi thoï höôûng khoaùi laïc. Chæ rieâng moät mình Thaùi töû höôûng ñuû naêm thöù duïc laïc, thôøi gian daàn daø troâi qua ñaõ möôøi naêm chöa töøng ra khoûi thaønh.

Thuôû aáy veà phöông Nam coù moät quoác gia teân laø Ma-giaø-ñaø, Ñaïi vöông cai trò nöôùc naøy thuoäc hoï Thieân-lieân-ni teân Taàn-baø-sa-la, trong taâm luoân luoân lo sôï giaëc thuø xaâm chieám, neân thöôøng nhoùm hoïp quaàn thaàn cuøng nhau thaûo luaän, Ñaïi vöông tuyeân boá:

–Naøy chö quaàn thaàn, khi caùc khanh ra vaøo ñi veà, neân thöôøng quan saùt trong ngoaøi caûnh giôùi quoác gia, chôù ñeå moät keû naøo ñeán chieán thaéng ta, neáu hoï chieán thaéng, e hoï ñoaït maát vöông vò.

Lieàn khi ñoù quaàn thaàn phaùi hai ngöôøi ñi tuaàn canh bieân phoøng quoác gia. Khi hai ngöôøi naøy nhaän saéc leänh nhaø vua, lieàn ñi quan saùt traûi qua töø trong nöôùc cho ñeán ñòa ñaàu bieân giôùi caùc laân bang, söï tuaàn haønh ñaõ gaàn giaùp voøng, luùc aáy hai quan tuaàn bieân giôùi nghe coù ngöôøi noùi:

–Töø ñaây höôùng veà phöông Baéc coù moät daõy nuùi huøng vó, theá nuùi cao vuùt teân laø Tuyeát sôn, döôùi chaân nuùi coù moät doøng hoï Thích-ca laø moät chuûng toäc huøng maïnh, raát nhieàu quyeán thuoäc giaøu coù cao sang ñaày ñuû oai theá, cao quyù nhaát trong thieân haï, vöøa sinh ñöôïc moät Ñoàng töû, khi sinh ra xuaát hieän nhieàu ñieàm laønh, hình dung tuaán tuù khoâi ngoâ, ñaày ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi Tröôïng phu vaø taùm möôi veû ñeïp. Ngaøy sinh ra Ñoàng töû coù nhieàu quoác sö Baø-la-moân ñeán xem töôùng, hoï tieân ñoaùn: “Ñoàng töû naøy coù ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp phaân minh roõ raøng, ngaøy nay neáu Ñoàng töû ôû taïi gia seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, thoáng trò boán chaâu thieân haï, ñem möôøi phaùp laønh giaùo hoùa daân chuùng, voâ soá baûy baùu, khoâng duøng theá löïc quaân söï maø caùc nöôùc quy phuïc; coøn neáu xuaát gia seõ thaønh Phaät ñaày ñuû möôøi hieäu: Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc… Roài Ngaøi seõ thuyeát dieäu phaùp phaïm haïnh thanh tònh cöùu ñoä chuùng sinh.”

Sau khi hai quan tuaàn haønh ñi giaùp voøng roài trôû veà trieàu, ñeán tröôùc Ñaïi vöông Taàn- baø-sa-la taâu ñaày ñuû moïi vieäc töø ñaàu… ñeán thuyeát dieäu phaùp phaïm haïnh thanh tònh cöùu ñoä chuùng sinh, nhö ñaõ noùi ôû treân. Do vaäy hai vò aáy xin Ñaïi vöông, treân töø vua quan, döôùi cho ñeán aáu nieân phaûi mau mau khôûi binh tieâu dieät Ñoàng töû, ñeå döùt haäu hoaïn ñeán chieám vöông vò cuûa Ñaïi vöông.

Vua Taàn-baø-sa-la nöôùc Ma-giaø-ñaø nghe lôøi taâu nhö vaäy roài, lieàn baûo hai söù giaû:

–Hai khanh chôù noùi lôøi nhö vaäy, vì sao? Neáu ñuùng nhö lôøi hai khanh noùi, daàu cho Ñoàng töû kia nhaát ñònh laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, ñem chaùnh phaùp cai trò giaùo hoùa daân chuùng, ta chöøng aáy tuøy tuøng tuaân phuïc kính thôø, nöông oai thaàn cuûa ngaøi ta höôûng caûnh an vui, an oån cai trò daïy daân; neáu Ñoàng töû xuaát gia seõ thaønh Phaät, ngaøi ñem loøng töø bi thöông xoùt cöùu ñoä chuùng sinh, chöøng aáy chuùng ta thoï giaùo phaùp laøm ñeä töû Thanh vaên. Nay ta xeùt hai nhaân duyeân quaû baùo phöôùc ñöùc, khoâng neân khôûi taâm höng binh saùt haïi Ñoàng töû.

Baáy giôø, Ñaïi vöông Tònh Phaïn, ñoái vôùi cung ñieän cuûa Thaùi töû, cho xaây döïng theâm thaønh luõy chung quanh chæ chöøa moät cöûa, mang teân laø thaønh Daõ thuù, caùnh cöûa thaønh ñöôïc ñaët moät choát maùy, khi môû hay ñoùng cöûa, phaûi duøng ñeán naêm traêm ngöôøi cuøng nhau hôïp löïc môùi môû hay ñoùng cöûa ñöôïc, tieáng ñoäng ñoùng môû cöûa vang doäi nöûa do tuaàn. Lôùp thöù hai cuûa cung ñieän cuõng chæ coù moät cöûa vaø cuõng coù choát maùy ñeå môû hay ñoùng, khi môû ñoùng phaûi caàn ñeán ba traêm ngöôøi, tieáng môû ñoùng cöûa vang doäi moät Caâu-loâ-xaù. Cho ñeán toïa ñieän cuûa Thaùi töû ôû trong cuøng cuûa cung ñieän cuõng chæ coù moät cöûa vaø cuõng ñaët choát maùy, khi môû ñoùng caàn ñeán hai traêm ngöôøi, ôû theá gian khoâng coù cöûa naøo saùnh baèng, tieáng ñoùng môû cöûa vang doäi ñeán nöûa Caâu-loâ-xaù.

Beân trong, beân ngoaøi ba cöûa ñeàu coù raát nhieàu traùng só, thaân maëc aùo giaùp duõng maõnh tinh nhueä, tay caàm nhieàu loaïi binh khí khaùc nhau, nhö: Cung teân, buùa, maùc, tröôøng kieám, chóa ba, coân saét, thieát luaân, ñaáu luaân, daùo, xaø maâu… ñöùng phoøng veä caån maät, troâng thaät oai huøng. Vì nhaø vua sôï Thaùi töû xa lìa theâ thieáp, vöôït thaønh xuaát gia, troán vaøo trong röøng nuùi tu haønh.

M