**Phaåm 20: DA-DU-ÑAØ-LA THAÁY ÑIEÀM MOÄNG (Phaàn 1)**

Thieân töû Taùc Bình thaáy Thaùi töû xuaát thaønh ñeán laâm vieân, giöõa ñöôøng gaëp töû thi sinh taâm chaùn naûn nguõ duïc theá gian, trôû veà noäi cung tónh toïa tö duy. Qua saùu ngaøy sau, Thieân töû Taùc Bình laïi nghó vaø noùi: “Boà-taùt Hoä Minh, vò Ñaïi só nay vì say ñaém nguõ duïc, taâm sinh phoùng daät chaúng chòu xa lìa, ta nay seõ vì Thaùi töû taïo nhaân duyeân khuyeán thænh.” Suy nghó nhö vaäy roài, luùc aáy Thieân töû Taùc Bình laïi taïo ñieàu kieän khieán Thaùi töû xuaát gia, caûm ñoäng ñeán nhaân duyeân ñôøi tröôùc cuûa Thaùi töû khieán Thaùi töû töï nhieân coù yù muoán ñeán laâm vieân du ngoïan. Thaùi töû goïi ngöôøi ñaùnh xe vaøo baûo:

–Ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi, khanh mau mau söûa sang xe giaù nghieâm chænh, nay ta muoán ñeán hoa vieân thöôûng ngoaïn.

Ngöôøi ñaùnh xe nhaän leänh, lieàn ñeán taâu Ñaïi vöông Tònh Phaïn:

–Xin Ñaïi vöông bieát cho, hoâm nay Thaùi töû muoán ñeán vieân laâm daïo chôi thöôûng ngoaïn.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn lieàn ban saéc leänh daân chuùng noäi thaønh Ca-tyø-la doïn deïp saïch seõ vaø trang hoaøng nghieâm chænh nhö bao laàn tröôùc khoâng khaùc, cho ñeán rung chuoâng loan baùo noäi thaønh: Treân con ñöôøng Thaùi töû ñi qua tuyeät ñoái khoâng ñöôïc xuaát hieän caùc haïng ngöôøi: giaø, beänh, cheát, taøn taät… khieán cho Thaùi töû thaáy ñöôïc sinh taâm chaùn naûn theáâ gian.

Ngöôøi ñaùnh xe nhaän leänh, trang hoaøng xe ngöïa toát ñeïp, ñeán tröôùc Thaùi töû taâu:

–Thöa Thaùi töû ñaõ ñeán giôø xuaát haønh.

Thaùi töû lieàn ngoài treân xe, oai ñöùc theá löïc troâng thaät toân nghieâm, ra ñi töø cöûa Baéc thaønh Ca-tyø-la maø thaúng ñeán laâm vieân.

Luùc aáy, Thieân töû Taùc Bình duøng söùc thaàn thoâng, caùch tröôùc xe Thaùi töû chaúng bao xa, bieán thaønh moät vò Sa-moân caïo boû raâu toùc, thaân ñaép chieác ca-sa ñaïi y ñeå hôû vai beân phaûi, tay phaûi choáng tích tröôïng, tay traùi böng bình baùt ñi ven leà ñöôøng.

Thaùi töû thaáy roài lieàn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Ñaây laø ngöôøi gì maø cung caùch ñaøng hoaøng, dung nghi teà chænh, ung dung taûn boä ôû phía tröôùc ta, maét ñaêm ñaêm nhìn phía tröôùc moät taàm, khoâng lieác ngoù hai beân, chuù taâm maø ñi, khoâng gioáng nhö bao nhieâu löõ haønh khaùc, ñaàu caïo nhaün khoâng ñeå raâu toùc, saéc phuïc toaøn moät maøu ñoû thaãm nhuoäm baèng voû caây, khoâng gioáng maøu aùo traéng theá tuïc, baùt maøu da cam gioáng nhö baèng ñaù xoâng khoùi.

Thieân töû Taùc Bình duøng thaàn thoâng khieán ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ngöôøi naøy goïi laø keû xuaát gia. Thaùi töû laïi hoûi:

–Sao goïi laø keû xuaát gia? Hoï laøm vieäc gì? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ngöôøi naøy thöôøng laøm caùc vieäc laønh, boû caùc vieäc aùc, ñem taâm bình ñaúng ñoái xöû vôùi moïi ngöôøi, thích laøm vieäc boá thí, kheùo ñieàu phuïc caùc caên, coù taøi haøng phuïc töï thaân, ñem laïi söï an laïc cho moïi ngöôøi, thöôøng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh phaùt taâm ñaïi Töø bi khoâng bao giôø laøm cho moät chuùng sinh naøo sôï seät phieàn naõo, hoaøn toaøn khoâng saùt haïi chuùng sinh, laïi hay phaùt taâm giuùp ñôõ. Taâu Thaùi töû, do vì nhöõng vieäc nhö vaäy, goïi laø ngöôøi xuaát gia.

Thaùi töû laïi hoûi:

–Naøy ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi, do vì côù gì khieán ngöôøi naøy coù thieän taâm laøm caùc

vieäc nhö vaäy? Caùc vieäc ñoù, töø vieäc laøm laønh…cho ñeán hoaøn toaøn khoâng saùt haïi taùnh maïng chuùng sinh. Vaäy ngöôi haõy ñaùnh xe ñeán beân ngöôøi xuaát gia kia.

Ngöôøi ñaùnh xe vaâng leänh ñaùp:

–Taâu Thaùi töû, haï thaàn seõ tuaân leänh.

Ngöôøi ñaùnh xe lieàn cho xe höôùng veà ngöôøi xuaát gia. Khi Thaùi töû ñeán beân ngöôøi xuaát gia, ngöôøi lieàn thöa hoûi:

–Thöa Toân giaû Ñaïi só, ngaøi laø ngöôøi gì?

Luùc aáy, Thieân töû Taùc Bình duøng thaàn löïc khieán ngöôøi xuaát gia caïo boû raâu toùc kia

ñaùp:

–Taâu Thaùi töû, ngaøy nay ngöôøi ta goïi toâi laø keû xuaát gia. Thaùi töû laïi hoûi:

–Thöa nhaân giaû, taïi sao laïi goïi laø ngöôøi xuaát gia? Ngöôøi xuaát gia ñaùp:

–Taâu Thaùi töû, toâi thaáy taát caû söï vieäc trong theá gian heát thaûy ñeàu voâ thöôøng, quan

saùt nhö vaäy roài toâi boû taát caû söï nghieäp ôû ñôøi, xa lìa thaân toäc, chæ caàu mong giaûi thoaùt neân xaû tuïc xuaát gia. Roài toâi laïi nghó: “Ta phaûi duøng phöông tieän gì ñeå coù theå cöùu vôùt chuùng sinh? Ñoái vôùi theá gian ta phaûi soáng bieát ñuû, laøm caùc vieäc laønh…cho ñeán hoaøn toaøn khoâng saùt haïi sinh maïng taát caû chuùng sinh.” Thöa Thaùi töû, vì nhöõng lyù do ñoù, goïi laø ngöôøi xuaát gia.

Thaùi töû laïi noùi:

–Thöa nhaân giaû, vieäc laøm cuûa ngaøi heát söùc toát ñeïp vì ngaøi quaùn saùt bieát ñöôïc taát caû söï vieäc theá gian laø voâ thöôøng, bieát nhö vaäy roài ngaøi laïi ñem loøng laønh ban boá söï an laïc cho taát caû chuùng sinh… cho ñeán khoâng sinh taâm saùt haïi maø laïi ñem söï soáng, boá thí söï an oån cho chuùng sinh.

Roài noùi keä:

*Quaùn bieát theá gian phaùp voâ thöôøng Muoán caàu voâ thöôïng ñaïo Nieát-baøn Oaùn thaân bình ñaúng taâm quaùn saùt Chaúng taïo theá phaùp duïc, tham, saân ÔÛ döôùi goác caây trong röøng nuùi Hoaëc nôi goø maû ñaát hoang vu*

*Caùc phaùp höõu vi ñeàu xa laùnh*

*Soáng ñôøi khaát thöïc quaùn chaân nhö.*

Thaùi töû vì kính phaùp neân töø treân xe böôùc xuoáng ñi boä höôùng ñeán ngöôøi xuaát gia ñaàu maët ñaûnh leã saùt ñaát roài ñi quanh ba voøng; sau ñoù Thaùi töû leân xe ra leänh ngöôøi ñaùnh xe hoài giaù veà cung

Khi aáy, trong cung coù moät theå nöõ teân laø Loäc Nöõ töø xa troâng thaáy Thaùi töû vaøo cung, do taâm aùi duïc naøng caát tieáng noùi keä:

*Ñaïi vöông Tònh Phaïn höôûng thuù vui Ma-ha-ba-xaø raát toaïi yù*

*Trong cung theå nöõ thaät tuyeät vôøi Ngöôøi naøo seõ ñöôïc gaàn Thaùi töû.*

Thaùi töû nghe baøi keä naøy khaép thaân run sôï, leä nhoû nhö möa, trong taâm chæ öa meán caûnh Nieát-baøn, caùc caên thanh tònh höôùng veà Nieát-baøn maø noùi theá naøy:

–Ta caàn phaûi ñeo ñuoåi caûnh giôùi Nieát-baøn, ta nay caàn phaûi chöùng Nieát-baøn, ta nay caàn phaûi ñi ñeán Nieát-baøn vaø ta nay caàn phaûi truï vaøo Nieát-baøn.

Moät hoâm, Ñaïi vöông Tònh Phaïn cuøng baù quan vaên voõ teà töïu chung quanh nôi cung ñieän, Thaùi töû boãng nhieân böôùc ñeán ñöùng beân caïnh Ñaïi vöông, chaép tay cuùi ñaàu noùi:

–Con nay muoán xuaát gia, cuùi xin Ñaïi vöông cho pheùp con ñöôïc toaïi yù ñeå caàu quaû Nieát-baøn. Phuï vöông phaûi bieát, taát caû chuùng sinh roài seõ bieät ly.

Khi Ñaïi vöông Tònh Phaïn nghe Thaùi töû taâu nhö vaäy, caû ngöôøi run raåy, tay chaân raõ rôøi, gioáng nhö caây bò voi lôùn lay goác, maét ñaày ngaán leä, ngheïn ngaøo baûo Thaùi töû:

–Thaùi töû con yeâu daáu cuûa ta neân boû yù ñònh aáy ñi, nay chöa phaûi laø luùc con xuaát gia, ta cuõng traûi qua thôøi thieáu nieân khi caùc caên buoâng lung theo thuù vui, ta khoâng tu caùc phaùp haïnh cuõng chöa töøng thoï caùc khoå theá gian, laïi ta khoâng tu caùc khoå haïnh maø cuõng chöa töøng thaáy caùc aùi duïc xaáu xa. Con khôûi yù nhö vaäy, con thaät raát khoù coù theå chòu ñöïng ñöôïc. Naøy Ñoàng töû, con ñang ñoä thanh xuaân, taâm yù chöa oån ñònh, chöa haøng phuïc caùc caên maø muoán ôû nôi vaéng veû heûo laùnh, khi ñoù con khoâng theå chòu noãi khoå haïnh. Naøy Ñoàng töû, con neân ñôïi khi ta tuoåi giaø, chöøng ñoù neáu ta muoán xuaát gia tu haønh khoå haïnh, ta seõ truyeàn ngoâi vaø trao quoác gia laïi cho con maø vaøo thaâm sôn vaéng veû tu haønh khoå haïnh. Naøy Ñoàng töû, con khoâng neân traùi lôøi cuûa ta, khoâng thuaän yù cuûa cha maø xuaát gia tu khoå haïnh, hieän taïi ôû ñôøi con mang tieáng baát hieáu vì traùi lôøi daïy baûo cuûa keû beà treân. Do vaäy con neân ñem taâm tinh taán naøy ôû trong cung chôù voäi xuaát gia, an taâm ôû laïi nhaø thöïc hieän caùc phaùp theá tuïc. Naøy Ñoàng töû, phaøm laøm ngöôøi theá gian, tröôùc phaûi thoï höôûng thuù vui nguõ duïc, roài sau ñoù môùi nghó ñeán vieäc phaùt taâm xuaát gia.

Thaùi töû ñaùp:

–Taâu phuï vöông, ngaøy nay cha khoâng neân ngaên caûn chí xuaát gia cuûa con. Vì sao? Neáu ngaøy nay coù ngöôøi ñang ôû trong caên nhaø boác chaùy nguøn nguït, muoán chaïy ra khoûi nhaø thoaùt naïn, luùc ñoù ngöôøi naøy raát duõng maõnh, khoâng coù moät theá löïc naøo coù theå ngaên caûn ñöôïc. Taâu phuï vöông, caùi gì coù sinh thì coù dieät, caùi gì coù hôïp thì coù tan. Neáu nhö coù ngöôøi bieát taát caû phaùp theá gian ñeàu bò bieät ly maø khoâng boû phaùp bieät ly ñoù thì ngöôøi naøy khoâng phaûi laø keû ñöôïc lôïi ích lôùn. Laïi nhö ngöôøi ñôøi coù söï vieäc coøn dôû dang, giôø cheát saép ñeán maø khoâng voäi vaõ laøm cho hoaøn taát, thì ñaây khoâng phaûi laø ngöôøi coù trí tueä saùng suoát.

Roài Thaùi töû vì phuï vöông maø noùi keä:

*Neáu thaáy taát caû ñeàu voâ thöôøng Caùc phaùp höõu vi ñeàu tieâu dieät Ñaønh lìa thaân thuoäc boû theá gian*

*Giôø cheát ñeán, söï nghieäp phaûi thaønh*. Ñaïi vöông Tònh Phaïn laïi aân caàn noùi vôùi Thaùi töû:

–Naøy Ñoàng töû, con yeâu daáu cuûa ta, nhaát ñònh khoâng ñöôïc boû ta ñi xuaát gia.

Caùc ñaïi thaàn cuõng theo söï hieåu bieát cuûa mình qua caùc kinh ñieån ñôøi xöa ñeå laïi ñeàu can giaùn Thaùi töû:

–Kính baåm Thaùi töû, leõ naøo ngaøi khoâng nghe trong luaän Vi-ñaø coù noùi töø kieáp ban sô cho ñeán nay, caùc haøng vua chuùa thuôû xöa nieân thieáu, moãi vò töï cai trò nöôùc cuûa mình, giaùo hoùa daân chuùng, khi ñeán tuoåi giaø coù con chaùu chaùnh thoáng noái nhau. Caùc vua ñem vöông vò trao cho Thaùi töû, nhieân haäu môùi vaøo trong nuùi tu haønh caùc phaùp haïnh. Vì lyù do ñoù, ngaøy nay Thaùi töû khoâng ñöôïc rieâng mình laøm traùi pheùp taéc cuûa Tieân vöông.

Ñaïi vöông nghe caùc ñaïi thaàn noùi nhö vaäy nöôùc maét nhoû nhö möa, hai maét khoâng

chôùp, ñaêm ñaêm theo doõi saéc maët Thaùi töû.

Luùc aáy, Thaùi töû sinh taâm löôõng löï öu saàu, göông maët khoâng ñöôïc vui, trôû veà noäi cung. Thaùi töû veà ñeán cung ñieän, taát caû caùc theå nöõ ôû xa troâng thaáy heát thaûy ñeàu vui möøng lieàn rôøi choã ngoài hoaëc coù naøng chaép tay baùi chaøo, hoaëc coù naøng toû veû duyeân daùng, hoaëc coù naøng ca muùa, hoaëc coù naøng ñeán haàu haï. Thaáy Thaùi töû ngoài roài, chuùng bò löûa aùi duïc thoâi thuùc noåi leân phöøng phöïc neân vaây quanh Thaùi töû cuøng nhau cöôøi côït vui ñuøa, oai ñöùc cuûa Thaùi töû saùng ngôøi, caùc töôùng toát theå hieän roõ raøng, cuøng nhau vui veû thoï höôûng duïc laïc gioáng nhö ôû cung trôøi Töï taïi.

Luùc aáy caùc töôùng toát vaø veû ñeïp cuûa Thaùi töû ñoàng xuaát hieän, luoân luoân töôi ñeïp, ngaøy ñeâm Thaùi töû daïo chôi, theå nöõ laïi thaáy caùc töôùng toát cuûa Thaùi töû xuaát hieän toát ñeïp nhö vaäy trong taâm sinh ra yù töôûng ñaây laø ñieàu chöa töøng coù, phaûi chaêng ngaøi laø Nguyeät Thieân töû giaùng xuoáng traàn gian. Theå nöõ thaáy töôùng maïo Thaùi töû toát ñeïp nhö vaäy laïi caøng sinh taâm tham ñaém neân coù naøng lieác maét ñöa tình, hoaëc coù naøng nhìn khoâng nhaùy maét, hoaëc coù naøng xít xoa, hoaëc coù naøng vaãy tay goïi. Do vì thaàn löïc cuûa Thaùi töû, khieán taâm duïc ngaøi khoâng noåi leân, laïi khoâng cöôøi giôõn.

Khi Thaùi töû rôøi phuï vöông trôû veà noäi cung, Ñaïi vöông Tònh Phaïn laäp töùc goïi ngöôøi ñaùnh xe vaøo hoûi:

–Naøy ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi! Thaùi töû coù ñeán laâm vieân khoâng? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Baïch Ñaïi vöông xin ngaøi bieát cho, Thaùi töû yù muoán ñeán trong vieân laâm nhöng giöõa ñöôøng thaáy moät ngöôøi toùc raâu ñeàu caïo, thaân ñaép chieác y nhuoäm maøu hoaïi saéc, tay böng bình baùt. Thaùi töû thaáy ngöôøi naøy roài lieàn ra leänh hoài giaù, ngaøi veà trong cung an toïa tö duy.

Ñaïi vöông nghe nhö vaäy lieàn suy nghó: “Lôøi döï ñoaùn cuûa tieân A-tö-ñaø quaû khoâng sai, e raèng Thaùi töû xaû tuïc xuaát gia, ta nay phaûi taêng theâm thuù vui nguõ duïc khieán Thaùi töû say ñaém, khoâng nghó ñeán vieäc xuaát gia.” Nghó roài Ñaïi vöông lieàn ra leänh taêng theâm thuù vui nguõ duïc, ra leänh theå nöõ trong cung laøm cho taâm Thaùi töû thoï khoaùi laïc, maø khoâng coøn nghó ñeán vieäc xuaát gia.

Lieàn laëp laïi vôùi baøi keä:

*Giöõa ñöôøng Thaùi töû gaëp Sa-moân Thaân ñaép y soàng nhuoäm voû caây Hoan hyû chí caàu Voâ thöôïng ñaïo Thaâm taâm chæ thích haïnh xuaát gia. Thaáy sinh giaø beänh khoå voâ cuøng Sa-moân trì bình ñi khaát thöïc Nhaøm chaùn theá giôùi ba ñoäc lìa*

*AÙi moä voâ vi caàu giaûi thoaùt. Sinh laõo beänh töû caùc khoå ñau Thaùi töû muoán lìa caùc khoå ñoù*

*Treân ñöôøng gaëp ñöôïc baäc xuaát gia Chí chaân vöøa gaëp loøng hôùn hôû.*

*Muoán boû tham saân caùc naõo phieàn Ta neân xuoáng toùc nhaäp sôn laâm Thaùi töû chí caàu chaân thaät phaùp Gaëp ñöôïc Sa-moân raát vui möøng.*

*Ngoài xe töù maõ kheùo ñieàu haønh Muoán ra ba coõi, nhaân ngaém caûnh Giöõa ñöôøng gaëp keû maëc y soàng Chí höôùng boà ñeà nay ñöôïc thoûa.*

Baáy giôø Ñaïi vöông laïi vì Thaùi töû baøy ra nhieàu thöù nguõ duïc, bao nhieâu nhöõng gì ñaõ coù, moãi thöù ñeàu ñöôïc gia taêng, maët thaønh bao quanh cung ñieän cuõ cuûa Thaùi töû ñeàu ñöôïc canh giöõ nghieâm ngaët. Ñaëc bieät hôn nöõa Ñaïi vöông cho xaây theâm thaønh luõy cao lôùn, chung quanh cung ñieän Thaùi töû cho ñaøo haøo thaät saâu, treân ñaàu töôøng thaønh an trí löôùi baûy baùu, giöõa caùc maét löôùi treo chuoâng rung, caùc cöûa trong cung ñieän ñöôïc taêng theâm phaàn canh giöõ, sôùm chieàu môû cöûa tieáng ñoäng vang doäi ñeán khaép boán cöûa thaønh beân ngoaøi. Boá trí voâ soá binh xa töôïng maõ vaø quaân lính maëc aùo giaùp, saùt caùnh beân nhau, hoï ñeàu ñöôïc toå chöùc theo ñoäi nguõ chænh teà chaët cheõ.

Laïi beân ngoaøi cung ñieän, nôi cöûa thaønh trong ngoaøi boá trí traêm ngaøn traùng só hình dung ñeïp ñeõ oai huøng, raát duõng caûm, taát caû ñeàu coù khaû naêng ñaùnh tan quaân thuø, thaân maëc chieán baøo, tay caàm chóa ba, coân, tröôøng kieám, giaùo maùc, cung teân…, taát caû nhöõng thöù binh khí nhö vaäy laø ñeå canh giöõ Thaùi töû; laïi taêng theâm saéc leänh cho haøng theå nöõ noäi cung, ngaøy ñeâm ca nhaïc muùa haùt, khoâng ñöôïc giaùn ñoaïn ñeå phoâ baøy taát caû thuù vui. Caùc theå nöõ coù taøi laøm meâ hoaëc luoân luoân keà caän beân Thaùi töû, duøng aùi duïc raøng buoäc, khieán Thaùi töû say ñaém khoâng nghó ñeán vieäc xaû tuïc xuaát gia.

