**Phaåm 21: BOÛ VÖÔNG CUNG XUAÁT GIA (Phaàn 1)**

Thuôû aáy Thaùi töû ôû trong cung, ban ñeâm nguû coù moät quan phuï traùch vieäc baûo veä cung ñieän baûo caùc lính tuaàn canh:

–Naøy caùc ngöôi, khi tuaàn haønh canh giöõ, moãi ngöôøi phaûi noùi caâu “Kim-tyø-la” *(nhaø Tuøy dòch laø ñaùng sôï),* hoaëc noùi caâu “Muïc-ñeá-la” *(nhaø Tuøy dòch laø thoaùt ra),* hoaëc noùi caâu “Öông-giaø-na” *(nhaø Tuøy dòch laø beân trong ra),* caùc ngöôi phaûi luoân luoân coù maët ôû ñaây.

Ñaùm ngöôøi tuaân haønh traû lôøi:

–Daï vaâng, chuùng toâi luoân ôû nôi ñaây. Quan ñaïi thaàn laïi noùi:

–Taát caû caùc ngöôøi caàn phaûi canh giöõ caån thaän! Taát caû caùc ngöôøi caàn phaûi canh giöõ caån thaän! Töø ñeâm nay trôû veà sau, caùc ngöôøi canh gaùc, hoaëc ôû treân ñaát lieàn, hoaëc ôû döôùi nöôùc, hoaëc ôû treân caây, hoaëc ôû trong hang, hoaëc ôû beân hoác nuùi, hoaëc ôû beân phoøng nhaø, heát thaûy ñeàu moûi meät neân thích nguû nghæ. Naøy caùc ngöôi, ñeâm nay canh giöõ phaûi caàm khí giôùi cuøng nhau giöõ caùc cöûa ngoõ trong cung ñieän, caàn phaûi ra söùc aân caàn canh gaùc, taát caû moïi ngöôøi ñeàu phaûi chia nhau canh gaùc khoâng ñöôïc nguû nghæ. Vì côù gì Ñaïi vöông ra leänh nghieâm ngaët nhö vaäy? Vì Ñaïi vöông sôï Thaùi töû boû hoaøng cung naøy maø ñi xuaát gia. Vì theo lôøi döï ñoaùn cuûa quoác sö A-tö-ñaø, neáu giöõ ñöôïc Thaùi töû ôû trong cung, thì chaéc chaén Thaùi töû seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông thoáng trò boán chaâu thieân haï.

Ñaïi thaàn noùi nhö vaäy roài, qua phaàn ñaàu hoâm, ñeán phaàn nöûa ñeâm ngöôøi ñieåm canh lôùn tieáng hoâ leân: “Ñaïi thaùnh chuùng ta toân vinh muoân thuôû! Nguyeän Ñaïi thaùnh chuùng ta an oån soáng laâu muoân ñôøi.”

Phaàn ñaàu hoâm qua roài, böôùc sang phaàn nöûa ñeâm, ñoàng hoà baùo chöa ñöôïc nöûa ñeâm, coù chö Thieân coõi trôøi Tònh cö giaùng xuoáng thaønh Ca-tyø-la, luùc aáy daân chuùng trong thaønh ñeàu meâ man chìm laëng trong giaác nguû, treân töø Ñaïi vöông Tònh Phaïn, caùc caän thaàn taû höõu, döôùi cho ñeán teân lính canh chuoàng ngöïa Thaùi töû cuøng caùc haï thaàn, theå nöõ, heát thaûy ñeàu meâ man moûi meät nguû say.

Trong Thieân chuùng coù moät Thieân töû teân laø Phaùp Haïnh ñeán noäi cung duøng söùc thaàn thoâng khieán cho ñoà phuïc söùc treân thaân caùc theå nöõ xeäch xaïc khoâng ngay thaúng; hoaëc coù naøng aùo tròch xuoáng khoûi vai maø khoâng söûa laïi, hoaëc coù naøng choáng tay vaøo caèm vaøo maù maø nguû, hoaëc coù naøng buoâng ñaøn khoâng haàu roài töïa leân ñoù maø nguû, hoaëc coù naøng hai tay oâm laáy chieác troáng maø nguû, hoaëc coù naøng ôû beân trong naém song cöûa soå ñeå loä baùn thaân maø nguû, coù nhöõng naøng hai tay oâm choaøng nhau maø nguû, hoaëc coù naøng maét khoâng kheùp kín, ñeå loä hai troøng maét nhö nhìn söõng maø nguû, hoaëc coù naøng naèm laên loän treân chuoãi anh laïc maø nguû, hoaëc coù nhöõng cung nöõ hình dung ñoan chaùnh, töø xöa ñeán nay ñaày ñuû leã pheùp, bieát xaáu hoå, taát caû caùc haïnh ñeàu ñöôïc veïn toaøn, nay vì do nguû say neân ñeán noãi haï phong ra tieáng, tieåu daàm hôi thoái noàng naëc maø khoâng hay bieát; hoaëc coù naøng chuoãi anh laïc tuoät khoûi thaân, hoaëc coù naøng buoâng vaõi caùc traøng hoa, hoaëc thaùo boû y phuïc, trôïn maét maø nguû gioáng nhö töû thi khoâng khaùc, ngöôøi ngoaøi nhìn vaøo khoâng ngôø laø ngöôøi soáng, hoaëc coù naøng naèm ngöûa, saûi tay chaân, mieäng haù to maø nguû; hoaëc coù naøng naèm loaïn khoâng bieát ñaàu ñuoâi, naèm loän ngöôïc beân caïnh ngöôøi khaùc maø nguû; hoaëc coù naøng hai tay loøn döôùi baép veá oâm chaët maø nguû; hoaëc coù naøng thaân rung ñoäng nhö ngöôøi say röôïu töïa vaøo vaùch maø nguû; hoaëc coù naøng guïc ñaàu muõi daõi loøng thoøng maø nguû; hoaëc coù naøng ngoài xoåm co coå maø nguû; hoaëc coù naøng khuoân maët nhôït nhaït taùi meùt troâng raát xaáu xí maø nguû; hoaëc coù naøng coå mang troáng côm daây loøn qua naùch maø nguû; hoaëc coù naøng duøng ñaøn

khoâng haàu gaùc treân coå maø nguû; hoaëc coù naøng guïc ñaàu, môù maø nguû; hoaëc coù naøng phoùng ñoà baát tònh ñaïi tieän maø nguû; hoaëc coù naøng naèm uùp maët nhö töû thi ôû giöõa goø maû maø nguû.

Baáy giôø Thaùi töû boãng nhieân thöùc daäy, qua aùnh saùng cöïc kyø saùng choùi cuûa caùc caây neán hay boù ñuoác to baèng naém tay hay caùnh tay lôùn thaép khaép moïi nôi trong cung. Ngaøi thaáy caùc theå nöõ naèm nguû nhö vaäy, coù naøng caàm caùc nhaïc cuï nhö: chaäp choõa, seânh, ñaøn saéc, ñaøn caàm, keøn, oáng tieâu, ñaøn tyø baø, oáng ñòch, tuø vaø… coù naøng haù mieäng nöôùc mieáng ñoùng thaønh boït traéng, hoaëc coù naøng nöôùc muõi daõi nheãu doøng. Thaùi töû thaáy nhöõng caûnh töôïng nhö vaäy ñaâm ra suy nghó: Hình dung phuï nöõ chæ nhö theá thoâi, theå hieän nhöõng caûnh baát tònh toài teä, coù gì ñaùng cho ta tham aùi, phaán son toâ ñieåm beân ngoaøi cuøng caùc ñoà nöõ trang: chuoãi anh laïc, y phuïc, traøng hoa, voøng xuyeán trang ñieåm giaû taïo ngoaøi thaân. Ñoái vôùi ngöôøi ngu si khoâng bieát thì bò noù löøa gaït, thaáy nöõ saéc voïng sinh taâm aùi duïc. Ñoái vôùi ngöôùi coù trí tueä chaùnh nieäm quaùn saùt thaân theå phuï nöõ, theå taùnh cuûa noù laø nhö vaäy, hoaøn toaøn khoâng coù chuû teå gioáng nhö giaác moäng, nhö troø huyeãn thuaät. Leõ ra ñoái vôùi nöõ saéc khoâng coù ngöôøi sinh taâm phoùng daät, nhöng vì do taâm nieäm voâ minh troùi buoäc neân môùi ñaém nhieãm. Roài noùi keä:

*Theá gian baát tònh nhieàu meâ hoaëc, Khoâng gì vöôït hôn ngöôøi phuï nöõ, Y phuïc nöõ trang cuøng ñieåm toâ, Ngöôøi ngu thaáy vaäy sinh tham duïc, Keû trí quan saùt nhö theá naøy,*

*Nhö huyeãn nhö moäng khoâng chaân thaät, Gaáp boû voâ minh chôù buoâng lung, Quyeát ñöôïc coâng ñöùc thaân giaûi thoaùt.*

Luùc aáy, Thaùi töû laïi chuyeân taâm tö duy nhö theá naøy: “OÂi thoâi theá gian ñaïi hoaïn! OÂi thoâi theá gian ñaùng sôï, coù gì ñaùng tham!” Thaùi töû ñem loøng töø bi thöông xoùt chuùng sinh, roài caát to tieáng khoùc: Theá gian naøy raøng buoäc, ngöôøi ngu si gioáng nhö suùc vaät bò keû ñoà teå gieát haïi sinh maïng; theá gian naøy baát tònh, ngöôøi ngu si khoâng bieát ñem taâm vui thích, ví nhö chieác bình ñeïp veõ vôøi beân ngoaøi maø beân trong chöùa ñaày phaån tieåu; theá gian naøy giaû taïm, ngöôøi ngu si laën huïp chìm ñaém trong ñoù, nhö con voi giaø luùn trong vuõng buøn laày; theá gian naøy oâ ueá hoâi thoái, ngöôøi ngu cho laø ngon ngoït thôm tho, gioáng nhö con lôïn naèm trong chuoàng phaân; theá gian naøy doái gaït, ngöôøi ngu si khoâng bieát voäi sinh tham ñaém, nhö choù gaëm ñaàu xöông traéng; theá gian naøy toån haïi, ngöôøi ngu si khoâng bieát chen nhau caïnh tranh, gioáng nhö con thieâu thaân chen nhau nhaøo vaøo ngoïn ñeøn ñuoác; theá gian naøy ñoäc haïi, ngöôøi ngu si khoâng bieát tham ñaém vui thích, gioáng nhö caù traïnh nuoát löôõi caâu; theá gian naøy nhö hoa uùa vaøng, ngöôøi ngu si khoâng bieát öa thích thaân caän, gioáng nhö loaøi hoa soáng nôi aåm öôùt maø laïi lìa khoûi nöôùc roài laïi gaëp söùc noùng thieâu ñoát cuûa maët trôøi; theá gian naøy mong manh, ngöôøi ngu si khoâng bieát ñi laïi treân ñoù, gioáng nhö traâu giaø luùn trong buøn saâu; theá gian naøy nhö ñænh nuùi cao, ngöôøi ngu si khoâng bieát seõ rôi vaøo vöïc thaúm, gioáng nhö ngöôøi muø töø ñænh nuùi cao rôi xuoáng vöïc saâu; theá gian naøy tuaàn hoaøn, ngöôøi ngu si khoâng bieát löu chuyeån trong sinh töû, gioáng nhö baøn tay cuûa ngöôøi thôï goám; theá gian naøy trieàn mieân, ngöôøi ngu si khoâng bieát bò noù raøng buoäc, gioáng nhö choù bò xieàng xích khoâng ñöôïc töï do; theá gian naøy khoâng töôi maùt, ngöôøi ngu si khoâng bieát bò löûa thieâu ñoát, gioáng nhö coû muøa haï bò söùc noùng oi böùc ñoát khoâ; theá gian naøy suy thoaùi, ngöôøi ngu si khoâng bieát moät ngaøy naøo ñoù seõ bò tieâu dieät, gioáng nhö maët traêng khuyeát daàn daàn khoâng coøn; theá gian naøy khoâng lôïi ích, ngöôøi ngu si khoâng bieát quaû baùo thieän caên heát

roài, nhö ngöôøi thua côø baïc tieàn cuûa chuyeån veà ngöôøi khaùc.

Thaùi töû quaùn saùt thaân caùc theå nöõ nhö vaäy roài laïi tö duy: “Ta nay thaáy roõ raøng nhö vaäy, caàn phaûi sinh taâm hoan hyû duõng maõnh, sieâng naêng tinh taán, taêng tröôûng phöôùc ñöùc, phaùt theä nguyeän roäng lôùn cöùu giuùp theá gian. Ñoái vôùi keû khoâng ai cöùu giuùp, ta laøm ngöôøi baûo veä giuùp ñôõ; ñoái vôùi ngöôøi khoâng ai nuoâi döôõng, ta laøm ngöôøi ñôõ ñaàu; ñoái vôùi nhöõng chuùng sinh khoâng nhaø cöûa, ta laøm nhaø cöûa phoøng xaù cho hoï. Ngaøy nay nhöõng boån phaän naøy ñaõ hieän roõ tröôùc maét ta, vôùi yù chí naøy thì chaúng bao laâu ta seõ thaønh chaùnh quaû. Vì côù sao? Vì nhöõng theå nöõ khoâng bieát xaáu hoå ñang nguû say naøy.”

Luùc aáy vaøo khoaûng nöûa ñeâm, Thieân töû Taùc Bình thaáy Thaùi töû ñaõ thöùc daäy, chaäm raõi böôùc ñeán thöa Thaùi töû:

–Taâu Thaùi töû, thuôû xöa ngaøi ñaõ thaønh töïu ñaày ñuû caùc vieäc chaân thaät. Laïi nöõa, Thaùi töû luùc ôû taïi nhaân gian phaùt taâm theá naøy: “Ta nguyeän boû thaân naøy sinh vaøo cung trôøi Ñaâu- suaát, thöa Thaùi töû, nguyeän aáy ñaõ traûi qua roài. Laïi nöõa, khi Thaùi töû ôû cung trôøi Ñaâu-suaát, nguyeän sinh xuoáng traàn gian thoï sinh trong thai Thaùnh maãu, nguyeän aáy nay ñaõ maõn. Khi ôû trong thai ngaøi nguyeän sôùm xuaát sinh, nguyeän aáy cuõng hoaøn taát. Sinh roài ñoàng töû khoân lôùn trong cung töï do daïo chôi thoï höôûng duïc laïc, nguyeän aáy cuõng ñaõ thaønh töïu qua roài. Khi tuoåi ñeán hai möôi muoán sieâng naêng taäp hoïc kyõ ngheä, nguyeän ñoù cuõng vieân maõn. Khi tuoåi traùng nieân muoán thoï thuù vui duïc laïc theá gian, nguyeän ñoù ñang thöïc hieän. Xin Thaùi töû chôù neân maûi meâ, ngaøy nay chö Thieân, nhaân loaïi, caàu mong Thaùi töû xuaát gia tu hoïc Thaùnh ñaïo.

Thaùi töû nghe Thieân töû Taùc Bình noùi nhö vaäy, lieàn mang ñoâi giaøy da laøm baèng caùc loaïi ngoïc quyù, giaù ñaùng taùm ngaøn öùc caân vaøng, xoû vaøo chaân roài ñöùng daäy xoay nhìn choã ngoài cuûa mình cuøng vôùi chieác baûo saøng, lôùn tieáng noùi theá naøy:

–Ñaây laø choã thaân toái haäu cuûa ta naèm thoï nguõ duïc, töø nay maõi veà sau seõ khoâng thoï nguõ duïc nöõa.

Luùc aáy, tay traùi Thaùi töû veùn taám tröôùng löôùi laøm baèng caùc loaïi quyù giaù töø trong cung böôùc ra, chaäm raõi caát böôùc. ÔÛ trong noäi ñieän vöøa ñi ñöôïc moät khoaûng ngaén, ngaøi ñöùng chaép tay höôùng veà phöông Ñoâng, chuù taâm nieäm danh hieäu chö Phaät roài ngöôùc ñaàu nhìn caùc vì sao treân hö khoâng.

Boán vò Ñaïi thieân vöông Hoä theá vaø trôøi Ñeá Thích bieát giôø xuaát gia cuûa Thaùi töû saép ñeán, neân töø coõi nöôùc cuûa mình saém ñaày ñuû phaåm vaät ñeán cuùng döôøng.

Thieân vöông Ñeà-ñaàu-laïi-tra, laõnh chuùa caùc boä Caøn-thaùt-baø cuøng vôùi taát caû quyeán thuoäc traêm ngaøn vaïn chuùng, thöù töï tröôùc sau ñoàng troãi nhaïc töø phöông Ñoâng keùo ñeán, ñi quanh thaønh Ca-tyø-la ba voøng treân hö khoâng, roài haï xuoáng ñaát ñöùng sang moät beân, höôùng veà Thaùi töû cung kính chaép tay cuùi ñaàu.

Thieân vöông Tyø-löu-laëc-xoa laõnh chuùa caùc boä Cöu-baøn-traø cuøng vôùi taát caû quyeán thuoäc traêm ngaøn vaïn chuùng, thöù töï tröôùc sau, tay böng baûo bình ñöïng ñaày nöôùc höông thôm tuyeät dieäu töø phöông Nam keùo ñeán, ñi quanh thaønh Ca-tyø-la ba voøng treân hö khoâng roài haï xuoáng ñaát ñöùng moät beân, höôùng veà phía Thaùi töû cung kính chaép tay cuùi ñaàu.

Thieân vöông Tyø-löu-baùc-xoa, laõnh chuùa chuùng long vöông cuøng vôùi taát caû quyeán thuoäc traêm ngaøn vaïn chuùng, thöù töï tröôùc sau, tay caàm caùc thöù chuoãi chaân chaâu tuyeät haûo, laïi hieän ra caùc taûng maây baèng höông thôm, taûng maây baèng hoa cho ñeán taûng maây baèng ngoïc quyù, laïi thoåi laøn gioù thôm eâm dòu, töø phía Taây keùo ñeán ñi quanh thaønh Ca-tyø-la ba voøng treân hö khoâng, roài haï xuoáng ñaát ñöùng sang moät beân, höôùng veà phía Thaùi töû, cung kính chaép tay cuùi ñaàu.

Thieân vöông Tyø-sa-moân, laõnh chuùa caùc boä Daï-xoa cuøng vôùi taát caû quyeán thuoäc traêm ngaøn vaïn chuùng, thöù töï tröôùc sau tay caàm hoûa chaâu hay ñeøn ñuoác, hoaëc caàm ñuoác lôùn chaùy saùng röïc rôõ, hoaëc coù Thieân chuùng thaân maëc aùo giaùp, tay caàm cung teân, giaùo maùc, dao gaäy…töø phöông Baéc keùo ñeán, ñi quanh thaønh Ca-tyø-la ba voøng treân hö khoâng roài haï xuoáng ñaát ñöùng sang moät beân, höôùng veà Thaùi töû cung kính chaép tay cuùi ñaàu.

Thieân chuùa Thích Ñeà-hoaøn Nhaân cuøng vôùi taát caû quyeán thuoäc chö Thieân traêm ngaøn vaïn chuùng, theo thöù lôùp tröôùc sau ñem theo traøng hoa, daàu phaán höông thôm, laïi coù chö Thieân caàm traøng phan baûo caùi, hoaëc coù chö Thieân caàm chuoãi anh laïc tuyeät ñeïp, töø coõi trôøi Ñao-lôïi keùo ñeán ñi quanh thaønh Ca-tyø-la ba voøng treân hö khoâng roài haï xuoáng ñaát ñöùng moät beân höôùng veà Thaùi töû cung kính chaép tay cuùi ñaàu.

Thaùi töû xem khaép caùc phöông roài ngöôùc leân quan saùt caùc vì sao treân hö khoâng vaø thaáy boán vò Ñaïi thieân vöông Hoä theá duøng caùc chuoãi anh laïc thaät ñeïp trang ñieåm treân thaân, ñaàu ñoäi Thieân quan tuaàn töï thöù lôùp böôùc ñi chaäm raõi, cuøng vôùi caùc boä chuùng: Caøn- thaùt-baø, Cöu-baøn-traø, Daï-xoa vaø chuùng Long vöông. Moãi boïâ chuùng goàm coù traêm ngaøn quyeán thuoäc vaây quanh taû höõu, moãi boä chuùng töø caùc phöông: Ñoâng, Nam, Taây, Baéc ñeán ñöùng theo phöông cuûa mình. Laïi thaáy coù chuùa trôøi Thích Ñeà-hoaøn Nhaân thoáng laõnh traêm ngaøn quyeán thuoäc chö Thieân, thöù töï tröôùc sau tuï taäp che kín chung quanh, laïi thaáy sao Quyû ñaõ cuøng vôùi thaùng toát phuø hôïp.

Luùc aáy chö Thieân ñeàu xöôùng to tieáng:

–Ñaïi thaùnh Thaùi töû, nay ñaõ nhaèm ngaøy sao Quyû, nay ñaõ ñeán luùc, muoán caàu phaùp toái thaéng khoâng neân ôû nôi traàn gian. Baäc vua toái thöôïng trong loaøi ngöôøi, mau leân, giôø ñaõ ñeán, xa lìa theá tuïc maø xuaát gia.

Nhö vaäy, taát caû chö Thieân hoä veä hai beân ñeàu xöôùng leân lôøi taùn thaùn mau xuaát gia, chôù neân ôû theá gian.

Thaùi töû nhìn hö khoâng suy nghó theá naøy: “Trong ñeâm nay thanh vaéng, nhaèm vaøo ngaøy sao Quyû, töø döôùi ñaát cho ñeán hö khoâng chö Thieân ñeàu hoä veä, ngay luùc naøng ta quyeát ñònh khoâng coøn do döï, neân phaûi xuaát gia.” Trong taâm Thaùi töû suy nghó nhö vaäy roài, lieàn keâu Xa-naëc con cuûa tyø nöõ sinh cuøng moät ngaøy vôùi Thaùi töû baûo:

–Naøy Xa-naëc, ngöôi mau ñeán ñaây, chôù traùi leänh ta, ngöôi neân mau thaéng yeân cöông con ngöïa Kieàn-traéc ñoàng sinh moät ngaøy vôùi ta, daãn ñeán tröôùc ñaây cho ta, ñöøng ñeå moät ngöôøi quyeán thuoäc hoï Thích naøo trong gia toäc ta nghe tieáng ngöïa keâu.

Xa-naëc ñöùng beân Thaùi töû nghe lôøi sai baûo, roài ngöûa maët nhìn leân baàu trôøi, nghó raèng baây giôø môùi nöûa ñeâm, taâm lieàn sinh nghi, caû ngöôøi ruøng mình, toaøn thaân loâng toùc döïng ngöôïc, lo sôï chaúng an, roài taâu Thaùi töû:

–Taâu Thaùi töû, taïi sao nöûa ñeâm ngaøi sai toâi thaéng yeân ngöïa con ngöïa chuùa Kieàn- traéc laøm gì? Hoaëc coù söï khuûng boá gì chaêng? Hoaëïc coù vieäc caáp toác gì chaêng? Hoaëc coù keû thuø ñòch chaêng? Hoaëc trong thaønh hay ngoaøi thaønh coù vieäc laønh döõ gì chaêng?

Thaùi töû baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ta nay voäi vaõ vì bò caùc khoå böùc xuùc nhö giaëc thuø khuûng boá, ngöôi sao bieát ñöôïc. Chæ mau mau thaéng yeân cöông con ngöïa Kieàn-traéc ñoàng sinh moät ngaøy vôùi ta, kòp thôøi ñem ñeán ñaây.

