KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 18**

**Phaåm 22: XUOÁNG TOÙC NHUOÄM Y (Phaàn 2)**

Luùc baáy giôø tay traùi Thaùi töû gôõ caùc vieân ngoïc ma-ni voâ giaù coõi trôøi nôi chieác thieân quan ñoäi treân ñaàu trao cho Xa-naëc vaø daën:

–Naøy Xa-naëc, Ta nay trao cho ngöôi ngoïc ma-ni naøy, ngöôi ñem ngoïc naøy veà hoaøng cung daâng leân Ñaïi vöông Tònh Phaïn thaân phuï Ta, khi ngöôi ñeán nôi leã Ñaïi vöông voâ löôïng laïy, ngöôi chaéc hieåu yù Ta saép daën ngöôi nhöõng gì, ngöôi phaûi nghe lôøi Ta, ngöôi nay ñem ngoïc naøy trôû veà, ñeán nôi phuï vöông Ta taâu cho roõ raøng, khieán taát caû saàu khoå cuûa Ñaïi vöông ñöôïc tieâu tröø. Ngöôi laïi heát mình vì Ta taâu leân Ñaïi vöông nhö theá naøy: “Con nay khoâng phaûi bò ngöôøi ñôøi khi deã, maø boãng nhieân xa lìa söï haàu haï beân mình Ñaïi vöông, cuõng chaúng phaûi coù taâm saân haän, cuõng chaúng phaûi ñi tìm cuûa caûi, cuõng chaúng phaûi do thieáu söï phong caáp boång loäc, cuõng chaúng phaûi muoán caàu sinh leân trôøi. Chæ vì taát caû chuùng sinh khoâng ôû trong con ñöôøng chaân chaùnh, maø laïi bò maøn haéc aùm voâ minh laøm meâ hoaëc, ñi theo con ñöôøng taø vaïy neân muoán laøm ngoïn ñeøn trí tueä soi saùng aùnh quang minh, muoán dieät tröø caùc phaùp sinh töû, muoán ñoaïn caùc phaùp höõu laäu voâ thöôøng vì theá maø xuaát gia, xin Ñaïi vöông môû loøng ñaïi töø ñaïi bi thaáy nhöõng nguyeân nhaân maø con muoán xuaát gia laø nhö vaäy, phuï vöông chaúng neân öu saàu.”

Roài Thaùi töû noùi keä:

*Giaû söû suoát ñôøi chung aân aùi Coù hoäi hoïp quyeát phaûi xa lìa*

*Thaáy caûnh voâ thöôøng trong nhaùy maét Do vaäy con nay caàu giaûi thoaùt.*

Thaùi töû ñoïc keä roài, noùi tieáp:

–Ta nay vì muoán thoaùt khoûi caûnh öu saàu khoå naõo cho neân xaû tuïc xuaát gia, do vaäy ngöôi phaûi trình baøy leân Ñaïi vöông thaân phuï Ta chaúng neân öu saàu. Theá gian neáu coù ngöôøi laáy vieäc öu saàu coi nhö söï say ñaém thuù vui nguõ duïc, thì nhöõng ngöôøi nhö theá caàn phaûi öu saàu, vì sao? ÔÛ ñôøi phaàn nhieàu cha meï sinh con nhö mong caàu tieàn cuûa, do ñoù môùi nuoâi döôõng. Nhöng ôû ñôøi, ngöôøi duøng giaùo phaùp baùo hieáu cha meï thì khoù coù ai! Neáu yù phuï vöông nghó: Ngaøy nay con ta xuaát gia khoâng ñuùng luùc. Cuùi xin phuï vöông khoâng neân quan nieäm nhö vaäy, phaøm caàu giaùo phaùp khoâng quy ñònh thôøi gian. Vì sao vaäy? Vì ngöôøi soáng ôû ñôøi thoï maïng khoâng ñoàng. Ngöôøi trí bieát vaäy, neân xaû tuïc xuaát gia, caàu caûnh giôùi toái thaéng. Ví nhö coù ngöôøi cuøng vôùi giaëc thuø töû thaàn soáng chung moät nhaø maø töï khoe raèng ta soáng laâu thì thaät laø voâ lyù.”

Naøy Xa-naëc, ñaây laø lôøi noùi quyeát ñònh phaùt xuaát töø taâm Ta, ngöôi veà hoaøng cung ñeán beân Ñaïi vöông Tònh Phaïn thaân phuï Ta trình baøy taát caû nhöõng lôøi noùi naøy, khieán taâm Ñaïi vöông an oån, khi ngöôi trình baøy phaûi heát söùc kheùo leùo duøng ñuû moïi caùch an uûi phaân giaûi ñöøng ñeå Ñaïi vöông nhôù ñeán Ta.

Naøy Xa-naëc, tuy nhieân ta laïi baûo ngöôi: Neáu ñeán beân Ñaïi vöông Tònh Phaïn phuï thaân ta, ngöôi chæ noùi nhöõng vieäc traùi nghòch sai laàm thieáu ñaïo ñöùc cuûa ta nhö: “Thaùi töû

khoâng bieát aân nghóa, khoâng coù taâm yeâu meán… nhö vaäy”, oâng chôù noùi nhöõng ñieàu hieáu thuaän cuûa ta. Vì sao noùi nhö vaäy? Vì ñeå Ñaïi vöông khoâng coøn taâm yeâu meán ta nöõa, töùc xaû boû taát caû noãi nhôù nhung öu saàu.

Xa-naëc nghe Thaùi töû noùi nhöõng lôøi nhö vaäy roài, caû ngöôøi ñau khoå, nöôùc maét tuoân traøo raøn ruïa maëc maøy, chaép tay höôùng veà Thaùi töû thöa:

–Baïch Ñaïi thaùnh Thaùi töû, nhöõng lôøi ngaøi daïy vöøa roài ñoái vôùi Ñaïi vöông vaø thaân quyeán cuûa Thaùi töû seõ sinh taâm heát söùc öu saàu. YÙ toâi khoâng vui, nôõ naøo thaáy caûnh taâm tình ñoaïn tuyeät, gioáng nhö voi giaø sa trong ñaàm buøn laày khoâng theå naøo töï ra khoûi ñöôïc. Nghe noùi nhö vaäy ai laïi khoâng rôi leä. Xa-naëc laïi ñem taâm chaân thaønh thöa vôùi Thaùi töû:

–Nhöõng ngöôøi khaùc nghe noùi coøn buøi nguøi caûm ñoäng, huoáng nöõa Xa-naëc naøy, töø nhoû ñeán giôø thöôøng soáng beân nhau, ñoàng sinh moät ngaøy, cuøng lôùn leân vôùi taâm aùi kính, thöông meán nhau khoâng thoâi.

Roài Xa-naëc noùi keä:

*Giaû söû coù gan ñoàng daï saét Nghe lôøi theà bieät ly nhö vaäy*

*Ai laïi khoâng chua xoùt ñau loøng Huoáng toâi yeâu meán ñoàng ngaøy sinh.*

Xa-naëc noùi keä roài, laïi baïch Thaùi töû:

–Toâi daét ngöïa chuùa cho Thaùi töû côõi laø do söùc thaàn thoâng cuûa chö Thieân, khieán taâm toâi daét ngöïa ñeán, chaúng phaûi töï yù cuûa toâi, toâi laøm sao ngaên caûn ñöôïc söï xuaát gia cuûa Thaùi töû. Toâi laø keû noâ boäc ñoàng ngay sinh vôùi Thaùi töû vaø con ngöïa chuùa naøy cuõng vaäy khoâng khaùc, chöa töøng xa Thaùi töû duø trong choác laùt, maø nay baûo toâi moät mình trôû veà hoaøng cung, nhaát ñònh khoâng coù vieäc nhö vaäy. Thaùi töû chaúng cuøng chuùng toâi trôû veà hoaøng cung, maø chæ baûo toâi vaø ngöïa Kieàn-traéc trôû veà, laïi coøn baûo toâi ñem nhöõng lôøi aùi bieät ly buoàn thaûm naøy thöa vôùi Ñaïi vöông thaân phuï ngaøi. Ngaøy nay Thaùi töû khoâng ñoaøn tuï gia ñình maø traùi lôøi phuï vöông, tuoåi ñaõ veà giaø, töï yù xuaát gia, vieäc laøm cuûa Thaùi töû nhö vaäy laø phaûi hay traùi? Laïi khoâng coù moät phaùp toát ñeïp cao thöôïng naøo coù theå vöôït hôn vieäc Thaùi töû hieáu thuaän cha meï, laø ñaáng ñaõ sinh ra mình. Thaùi töû cuõng khoâng neân xa lìa di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà, ngöôøi ñaõ töøng cho Thaùi töû buù môùm, ngöôøi ta seõ caên cöù vaøo ñoù maø luaän, thì Thaùi töû trôû thaønh keû voâ aân boäi nghóa, khoâng nhôù coâng aân döôõng duïc ban ñaàu. Coøn naøng Da-du-ñaø-la chaùnh phi cuûa Thaùi töû laø ngöôøi ñaøn baø trinh tieát ñaày ñuû ñöùc haïnh, maø ngaøi khoâng chung soáng laïi boû ñi, taïo caûnh bieät ly. Tuy nhieân ngaøy nay Thaùi töû xa lìa taát caû thaân toäc quyeán thuoäc doøng hoï Thích, coøn toâi ñaây laø noâ boäc ñoàng sinh moät ngaøy vôùi Thaùnh töû, ngaøi cuõng khoâng cho haàu haï keà beân maø laïi ñuoåi ñi. Thöa Thaùi töû, heã ngaøi ñi ñeán ñaâu, keû noâ boäc naøy nguyeän theo haàu ñeán ñoù khoâng bao giôø xa lìa. Baïch Ñaïi thaùnh Thaùi töû, do ñoù, hoâm nay trong taâm toâi, khoâng nôõ ñem löûa ñoû öu saàu ñoát laáy taâm tình aân nghóa, ñôn thaân ñoäc maõ trôû veà hoaøng thaønh ñeå Thaùi töû moät mình ôû laïi nôi röøng hoang vaéng veû naøy. Daãu cho toâi rôøi nôi ñaây, khi trôû veà hoaøng thaønh, Thaùi töû coù bieát Ñaïi vöông Tònh Phaïn seõ quôû traùch toâi ñieàu gì chaêng? Laïi nöõa, Thaùi töû khoâng veà trieàu, khi toâi veà moät mình, Thaùi töû coù bieát coù bao nhieâu baïn höõu tri thöùc vaø taát caû hoaøng haäu, cung phi, theå nöõ trong cung hoûi toâi ñieàu gì chaêng? Maø Thaùi töû coøn sai toâi veà trieàu noùi nhöõng lôøi theá naøy: “Ngöôi nay ñem nhöõng lôøi xaáu aùc huûy nhuïc ta ñeán noùi vôùi hoaøng toäc, khieán quyeán thuoäc ñaâm ra cheâ traùch oaùn gheùt Ta, maø khoâng coøn nhôù nghó ñeán Ta nöõa.” Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, keû noâ boäc naøy sao daùm voïng ngöõ, noùi lôøi huûy nhuïc Thaùnh töû nhö vaäy, taâm toâi ñaâu khoâng töï bieát xaáu hoå. Taâm yù vaø mieäng löôõi toâi, neáu vì Thaùnh töû noùi lôøi xaáu

aùc, duø toâi coù voïng ngöõ noùi xaáu Thaùnh töû, thì thöû hoûi luùc ñoù ai tin lôøi noùi cuûa toâi. Thöa Thaùnh töû, chaúng khaùc naøo coù ngöôøi noùi xaáu huûy nhuïc Nguyeät Thieân töû, neáu nhö coù ngöôøi nghe Thaùnh töû ngaøy nay taâm thöôøng tu taäp haïnh töø bi maø laïi baûo toâi noùi lôøi baát thieän, nghe nhöõng lôøi noùi nhö vaäy, hoï coù theå tin khoâng? Thaùnh töû ñaõ tu haïnh ñaïi töø bi, thöôøng ñem lôøi aùi ngöõ an uûi chuùng sinh, nay Thaùi töû rôøi boû hoaøng toäc, vieäc naøy e chaúng laønh. Do vaäy, toát hôn Thaùi töû neân hoài taâm trôû veà hoaøng cung thoï höôûng caûnh an vui.

Luùc aáy Thaùi töû nghe nhöõng lôøi öu saàu khoå naõo cuûa Xa-naëc noùi nhö vaäy, roài laïi baûo Xa-naëc:

–Ngöôi nay caàn phaûi boû taâm khoå naõo, chôù neân öu saàu, vì sao? Taát caû chuùng sinh coù sinh taát phaûi coù giaø, aét phaûi bieät ly. Naøy Xa-naëc, taát caû chuùng sinh ñeàu coù taâm phieàn naõo aùi nhieãm. Vaán ñeà ôû trong thai vaø vaán ñeà nuoâi döôõng cuõng ñeàu hö voïng coù hôïp aét coù bieät ly, nhöõng ngöôøi aáy chaúng phaûi laø Ta, Ta chaúng phaûi laø nhöõng ngöôøi aáy.

Roài Thaùi töû noùi keä:

*Ví nhö baày chim nôi ñaïi thoï Ñeàu töø boán phöông keùo veà nguû*

*Saùng daäy tung bay khaép moïi phöông Chuùng sinh ly bieät coù khaùc gì.*

*Cuõng nhö giöõa haï maây muø phuû Noåi leân maáy choác roài tan bieán Chuùng sinh ly bieät coù khaùc gì Ñoaøn tuï moät thôøi roài ly taùn.*

*Ñoàng nghieäp neân sinh ñeán choán naøy Nay ñaây moãi ngöôøi veà boån taùnh Chôù noùi ta ngöôøi coù khaùc nhau*

*Ñi, ôû, ñaây, kia ñeàu tình chaáp. Taát caû ñeán ñi khoâng nhaát ñònh*

*Tuøy theo nghieäp löïc cuûa chuùng sinh Phaân bieät mình, ngöôøi do yù thöùc Gioáng nhö caây coái, laù, caønh, thaân Hình saéc moãi loaïi ñeàu khaùc bieät Nguyeân taéc xöa nay khoâng thay ñoåi Huoáng luaät voâ thöôøng cuûa chuùng sinh. Ví nhö caây coû sinh hoa quaû*

*Ñeán luùc chín muoài thì rôi ruïng Maïng ngöôøi daøi ngaén cuõng nhö vaäy*

*Soáng laâu, maïng yeåu cheát hoaøn khoâng. Taát caû Tieân nhaân ñôøi quaù khöù*

*Haèng daïy voâ thöôøng lyù nhö vaäy Giaû söû soáng laâu taùm vaïn kieáp Ñeán luùc voâ thöôøng baïi hoaïi tôùi*

*Caùi cheát chaéc chaén khoâng nghi ngôø. Nhö ngöôøi caùc phöông ñeàu töï ñeán Ñoàng muoán uoáng nöôùc moät doøng soâng Hoaëc ôû treân thuyeàn ñeán bôø kia*

*Khi caäp beán roài ngöôøi moãi neûo*

*Cha meï sinh con cuõng nhö vaäy Cuøng caùc quyeán thuoäc vaø baèng höõu Thuôû nhoû tuy ñoàng soáng moät nôi Lôùn leân maáy choác ñeàu xa caùch.*

*Tuy ñoàng nghieäp quaû soáng moät nhaø Thoï baùo khoå vui chaúng gioáng nhau Ñeán khi voâ thöôøng noù thoâi thuùc*

*Taát caû thaân sô ñeàu vónh bieät.*

Thaùi töû noùi keä naøy roài, baûo Xa-naëc:

–Do ñoù, ngöôi nay chôù neân ñem taâm buoàn raàu, quyeát ñònh phaûi trôû veà. Vì sao? Ngöôi nay chæ vì thöông meán Ta khoâng nôõ xa lìa, neân ngöôi coù theå veà trieàu roài trôû laïi tìm Ta. Neáu ngöôi khi veà ñeán thaønh Ca-tyø-la, thaáy hoaøng toäc buoàn raàu vì Ta, ngöôi neân baûo hoï: “Naøy caùc ngaøi quyeán thuoäc trong doøng hoï Thích, ñoái vôùi Thaùi töû neân caét boû taâm thöông nhôù. Vì sao? Vì toâi bieát Thaùi töû coù lôøi theà quaû quyeát.”

Khi aáy Thaùi töû trao baøi keä quaû quyeát cho Xa-naëc:

*Giaû söû ta nay thaân maùu thòt*

*Cuøng vôùi loùng, ñoát, da, gaân maïch Nghieàn naùt taát caû khoâng coøn chi Hoaëc laïi thaân maïng khoâng baûo toàn Ta vaãn khoâng rôøi troïng traùch aáy Vöôït qua bieån khoå ñeán taän nguoàn Neáu chöa giaûi thoaùt ta tu maõi*

*Ñieàu naøy hieän thöïc ta môùi veà.*

Xa-naëc nghe lôøi naøy roài, lieàn ñem thaân quyø raïp, töù chi saùt ñaát, hai tay oâm laáy hai baøn chaân Thaùi töû maø noùi:

–Laønh thay Thaùi töû, toâi nay xin hoan hyû, xin Ngaøi chôù noùi lôøi theà ñau khoå thoáng thieát nhö vaäy. Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, toâi coù söùc maïnh gì, coù thaàn löïc oai ñöùc gì coù theå khieán Thaùnh töû trôû veà noäi cung? Nhöng moät mình toâi töø ñaây trôû veà hoaøng cung, chaéc quyeán thuoäc cuûa Thaùnh töû seõ ñaùnh ñaäp toâi, hoaëc Ñaïi vöông Tònh Phaïn, phuï vöông cuûa Thaùnh töû vaø Di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà chaéc chaén seõ hoûi toâi: “Ngöôi nay ñem neùm ñöùa con coù gioïng noùi Phaïm thieân nôi xöù naøo roài veà ñaây?”

Luùc aáy Thaùi töû baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ngöôi chôù noùi lôøi nhö vaäy! Chôù noùi lôøi nhö vaäy! Cha meï vaø quyeán thuoäc cuûa Ta thaáy ngöôi töø ñaây trôû veà moät mình hoaøn toaøn khoâng traùch ngöôi, vì sao Ta bieát nhö vaäy? Vì taát caû thaân quyeán ta ñeàu thöông meán ngöôi.

Naøy Xa-naëc, ñöùng daäy nhanh leân! Ñöùng daäy nhanh leân! Nhöõng gì ngöôi noùi töø tröôùc ñeán giôø, gioáng nhö theá naøy: “Ví nhö ôû ñôøi coù ngöôøi ñem lôøi noùi, yù kieán ñöôïc ngöôøi ta öa thích ñeán noùi vôùi hoï, thì ngöôøi naøy seõ ñöôïc ban thöôûng.” Ngöôi nhaát ñònh mau mau trôû veà hoaøng cung, phuï vöông Ta thaáy ngöôi trôû veà moät mình, tinh thaàn Ngaøi seõ tænh taùo. Nhöng phuï vöông Ta thaáy Ta boû trieàu ñình, nghe noùi Ta xuaát gia, taâm ngaøi heát söùc ñau khoå, phuï vöông vaø taát caû thaân quyeán cuûa ta ñeàu keâu gaøo, buoàn raàu ngheïn ngaøo khoùc aám öùc, taát caû daân chuùng trong thaønh cuõng vì Ta maø sinh khoå naõo. Taát caû moïi ngöôøi ñang ñau khoå khi thaáy ngöôi trôû veà, taâm hoï vui möøng khoâng ít.

Xa-naëc töø döôùi ñaát ñöùng daäy, chaép tay leä nhoû thaønh doøng, caát tieáng khoùc vang baïch Thaùi töû:

–Do vaäy maø nay toâi muoán ñöa Thaùnh töû trôû veà hoaøng cung, chôù ñeå doøng hoï Ñaïi vöông tuyeät töï.

Sau khi Xa-naëc töø döôùi ñaát ñöùng daäy roài, thì ngöïa chuùa Kieàn-traéc quyø hai goái tröôùc, ñöa löôõi lieám hai baøn chaân Thaùi töû, ñoâi maét röng röng leä traøo.

Xa-naëc baïch Thaùi töû:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, con ngöïa naøy tuy mang thaân suùc sinh, coøn coù loøng thöông meán rôi leä huoáng nöõa laø thaân quyeán cuûa Thaùnh töû seõ bieát ñau khoå döôøng naøo! Cuùi xin Thaùnh töû nhìn thaúng vaøo con ngöïa chuùa Kieàn-traéc naøy, nay noù thaáy Thaùi töû khoâng veà cung neân hai goái tröôùc noù quyø xuoáng, haù mieäng ñöa löôõi lieám baøn chaân Thaùnh töû, do vì taâm buoàn thöông neân hai maét leä rôi.

Thaùi töû duøng baøn tay phaûi maøu vaøng vôùi nhöõng ngoùn tay maøn löôùi, maët trong coù nhöõng ñöôøng chæ hình baùnh xe chöõ vaïn ngaøn caêm, ñaày ñuû coâng ñöùc trang nghieâm, meàm maïi nhö taøu laø chuoái non, vuoát ve treân ñaàu ngöïa chuùa Kieàn-traéc vaø noùi:

–Naøy Kieàn-traéc, nay ngöôi ñaõ laøm troøn boån phaän, ñaõ gaùnh vaùc traùch nhieäm naëng neà ñöa Ta ñeán ñaây. Töø nay trôû veà sau ngöôi trôû veà trieàu töï do sinh soáng, nay laø laàn cuoái cuøng Ta côõi treân löng ngöôi traûi qua daëm ñöôøng daøi, vieäc nhôø ngöôi chôû Ta nay ñaõ hoaøn taát. Naøy Kieàn-traéc, ngöôi chôù neân saàu naõo, chôù neân buoàn khoùc, vieäc laøm cuûa ngöôi hoâm nay seõ giuùp ngöôi trong töông lai ñöôïc quaû baùo lôùn. Ta nay muoán caàu quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, sau khi chöùng ñaïo quaû roài, seõ ñem phaùp cam loä phaân phaùt cho ngöôi.

Roài Thaùi töû noùi keä:

*Tay höõu Thaùi töû nhö maøn löôùi Baùnh xe chöõ vaïn hieän ngaøn caêm Saéc vaøng thanh tònh tay meàm maïi Vuoát ve ñaàu chuùa ngöïa Kieàn-traéc*

*Gioáng nhö hai ngöôøi cuøng noùi chuyeän:*

*Naøy ngöïa Kieàn-traéc ñoàng ngaøy sinh Chôù quaù buoàn khoùc sinh aùo naõo Boån phaän cuûa ngöôi nay ñaõ maõn.*

*Neáu Ta chöùng ñöôïc phaùp cam loä Coâng ngöôi chuyeân chôû Ta theá aáy Baùo ñaùp aân ngöôi haún khoâng queân Seõ daïy cho ngöôi phaùp vi dieäu.*

Baáy giôø Xa-naëc baïch Thaùi töû:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ngaøy nay ngaøi ôû ñòa vò moät Ñaïi vöông, coù ñaày ñuû taát caû ngoïc nöõ quyù baùu haàu haï nôi cung ñieän vaø nôi ñaây tuy ñuû thuù vui nguõ duïc thaät tuyeät vôøi, trong theá gian khoâng ai saùnh baèng. Thaùi töû ñaõ ñaït ñöôïc, taïi sao Ngaøi xaû boû laïc thuù tuyeät vôøi naøy, taâm Ngaøi öa thích thöù gì maø ôû nôi hoang vaéng ñaày traêm ngaøn caàm thuù, laø nôi coù nhieàu giaëc cöôùp khuûng boá, ñi ñöùng moät mình, xa lìa caùc thöù an vui?

Thaùi töû baûo:

–Naøy keû hieàn Xa-naëc, nhöõng ñieàu ngöôi noùi lyù tuy ñuùng nhö vaäy. Ngöôi nay phaûi laéng nghe Ta, Ta nay seõ vì ngöôi maø giaûi thích. Nguõ duïc theá gian roát cuoäc voâ thöôøng, chaúng phaûi laø phaùp cöùu caùnh, khoâng laøm cho taâm an oån, vöøa ñöôïc lieàn maát nhanh nhö doøng nöôùc chaûy chaúng taïm döøng, nhö söông treân coû chaúng bao laâu lieàn tan, nhö naém tay khoâng phænh con nít, nhö loõi caây chuoái khoâng coù chaân thaät, nhö aùng maây muøa thu hieän

lieàn tan, nhö aùnh ñieän chôùp vöøa loùe lieàn maát, nhö boït nöôùc noåi thöôøng khoâng ñöôïc döøng yeân, nhö soùng naéng löøa keû khaùt nöôùc.

Roài Ngaøi noùi keä:

*Caùc thuù vui nguõ duïc Cuõng nhö dao thaùi thòt Nhö maät dính löôõi dao Nhö möôïn cuûa ngöôøi khaùc Nhö khoùc ngöôøi môùi cheát Nhö moäng thaáy khoaùi laïc Thöùc roài tìm khoâng thaáy. Nhö roùc thòt toäi nhaân*

*Nhö traùi caây chín muoài Maáy choác seõ rôi ruïng Nhö ngöôøi aùc ñaùnh ñaäp Gieát haïi khoâng töø taâm Nhö caét töøng mieáng thòt Seõ chòu nhieàu ñau khoå. Nhö caàm caây ñuoác lôùn Baát caån bò ñoát thaân*

*Saéc ñeïp coõi nhaân thieân Tröôûng cöûu thoï aùi roài*

*Taâm khoâng bieát nhaøm chaùn Ñöôïc roài laïi mong caàu.*

*Nhö ngöôøi noùng khaùt nöôùc Uoáng nhaèm phaûi nöôùc maën Caàu caùc thöù nguõ duïc Chaúng nhaøm lìa cuõng vaäy. Nhö vaäy ngöôøi trí tueä Muoán lìa caùc nguõ duïc*

*Nhö traùnh ñaàu raén ñoäc Muoán caàu maïng tröôøng thoï Nhö xa lìa ñoäc döôïc*

*Cuõng nhö ñoáng löûa lôùn Neáu coù keû trí tueä*

*Neân phaûi traùnh xa noù. Sinh töû trong caùc coõi Taát caû khoâng beàn vöõng*

*Luoân chuyeån bieán khoâng döøng Theá phaùp cuõng nhö vaäy*

*Thoï maïng khoâng nhaát ñònh Chaén chaén gaëp töû thaàn Suy nghó nhö vaäy roài Chaúng truï nôi theá gian.*

Thaùi töû noùi keä roài baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, nhöõng thuù vui nguõ duïc coù nhöõng tai hoïa nhö vaäy. Naøy Xa-naëc,

vöông vò cuõng vaäy. Do nhöõng loaïn ñoäng tai hoïa ñau khoå nhö theá, Ta thaáy caùc thöù ñoù ñaùng sôï neân quyeát ñònh soáng nôi röøng nuùi hoang vu naøy, cuøng ôû chung vôùi loaøi phi caàm taåu thuù, vôùi nhöõng boïn giaëc cöôùp khuûng boá, ñi ñöùng moät mình xa lìa duïc laïc, yù Ta thích soáng nôi ñaây, ñieàu naøy khoâng phaûi sôû nguyeän cuûa ngöôi. Naøy Xa-naëc, ngöôi nghe Ta noùi nhöõng lôøi nhö vaäy roài, chôù neân traùi laïi ñaïi söï cuûa ta. Naøy Xa-naëc, Ta ôû trong phaùp haïnh nhö vaäy, seõ khai môû con maét phaùp, oâng neân tuøy hyû khoâng ñöôïc caûn trôû Ta.

Xa-naëc baïch Thaùi töû:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, neáu Ngaøi ñaõ quyeát taâm nhö vaäy, toâi khoâng daùm traùi leänh cuûa Thaùnh töû, seõ y theo lôøi daïy cuûa Ngaøi trôû veà trieàu ñình.

Thaùi töû ca ngôïi Xa-naëc:

–Hay thay, hay thay! Xa-naëc raát toát. Ngöôi nay thuaän theo yù cuûa Ta seõ ñöôïc nhieàu lôïi ích, oâng laøm ñöôïc ñieàu laønh.

Luùc aáy Thaùi töû côûi taát caû chuoãi anh laïc treân thaân, mieäng noùi lôøi theä nguyeän roäng lôùn: “Hoâm nay ñaây laø ñoà trang söùc taïi gia cuoái cuøng treân thaân Ta. Hoâm nay ñaây laø ñoà trang söùc cuoái cuøng treân thaân Ta.” Côûi ra caàm nôi tay trao cho Xa-naëc, trao roài caên daën:

–Naøy Xa-naëc, ngöôi ñem chuoãi anh laïc naøy veà trao laïi cho quyeán thuoäc cuûa Ta. Xa-naëc nhaän laáy nhöõng chuoãi anh laïc roài laïi thöa Thaùi töû:

–Baïch Thaùnh töû, khi toâi trôû veà hoaøng cung ñem nhöõng chuoãi anh laïc naøy trao cho quyeán thuoäc cuûa Ngaøi, neáu hoï laïi hoûi toâi: “Naøy Xa-naëc, hoâm nay vì côù gì oâng ñem Thaùi töû cuûa chuùng ta toáng ra nöôùc ngoaøi, roài boû ñoù trôû veà moät mình? Naøy Xa-naëc, Thaùi töû Taát-ñaït-ña coù nhaén chuùng ta nhöõng lôøi gì khoâng?” Quyeán thuoäc cuûa Ngaøi neáu hoûi toâi nhöõng lôøi nhö vaäy, thöa Thaùi töû toâi seõ traû lôøi theá naøo?

Thaùi töû laïi noùi:

–Naøy Xa-naëc, khi ngöôi veà ñeán hoaøng cung neân thay ta ñaûnh leã phuï vöông Tònh Phaïn vaø di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà cuûa Ta, ngöôi chuyeån lôøi hoûi thaêm cuûa Ta ñeán caùc vò kyø ñöùc trong hoaøng toäc. Naøy Xa-naëc, ngöôi neân thay Ta thöa vôùi Phuï vöông: “Ngaøy nay Thaùi töû heát söùc bieát aân Ñaïi vöông, nhöng Thaùi töû vì caàu ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc do ñoù neân taïm bieät Ñaïi vöông.”

Ngöôi laïi ñaëc bieät thay Ta thöa cuøng Quoác ñaïi phu nhaân di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba- ñeà: “Quoác ñaïi phu nhaân khoâng neân vì Thaùi töû maø quaù saàu khoå, Thaùnh töû nhaát ñònh seõ thaønh töïu ñieàu lôïi ích lôùn, roài seõ trôû veà yeát kieán leänh baø, cuøng nhau vui veû.”

Ngöôi laïi thay Ta vì taát caû theå nöõ trong cung, taát caû ñoàng töû thieáu nieân thaân toäc vaø cuøng taát caû quyeán thuoäc trong hoaøng gia chuyeån lôøi theá naøy: “Ngaøy nay Thaùi töû muoán phaù maøn voâ minh haéc aùm, seõ chöùng aùnh saùng trí tueä, sau khi Thaùi töû chöùng ñöôïc trí tueä saùng suoát roài, Ngaøi seõ trôû veà thaønh Ca-tyø-la.”

Khi aáy Thaùi töû ôû beân Xa-naëc, xaùch voû ñao laøm baèng ngoïc Ma-ni ñöôïc caån baèng baûy baùu, tay phaûi ruùt thanh ñao ra khoûi voû, coøn tay traùi naém laáy buùi toùc xanh bieác maøu hoa sen xanh, tay phaûi caàm thanh ñao töï caét laáy, tay taû caàm buùi toùc neùm leân hö khoâng.

Trôøi Ñeá Thích thaáy vieäc ít coù, trong taâm hoan hyû hôùt laáy buùi toùc khoâng cho rôi xuoáng ñaát, duøng chieác aùo trôøi tuyeät ñeïp ñöïng laáy buùi toùc, roài chö Thieân ñem caùc thöù quyù giaù coõi trôøi cuùng döôøng buùi toùc naøy.

Cuøng luùc aáy ñaïi chuùng chö Thieân coõi Tònh cö neùm moät traøng hoa Tu-maïn-na caùch Thaùi töû chaúng gaàn maø cuõng chaúng xa, traøng hoa naøy rôi xuoáng ñaát thaønh moät thôï caïo toùc, caàm dao caïo ñöùng caùch Thaùi töû chaúng bao xa.

Thaùi töû thaáy ngöôøi thôï caïo naøy vaø hoûi:

–Naøy ngöôøi thôï caïo, oâng coù theå caïo saïch toùc cho Ta hay khoâng? Ngöôøi thôï caïo toùc ñaùp:

–Thöa Thaùi töû toâi coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy. Thaùi töû noùi:

–Neáu oâng laøm ñöôïc nhö vaäy, thì nay ñuùng luùc phaûi caïo.

Luùc ñoù vò Hoùa nhaân caïo toùc, tay caàm con dao beùn caïo môù toùc maøu xanh bieác treân ñaûnh nhuïc keá, ñang khi caïo toùc vua trôøi Ñeá Thích cho laø vieäc hy höõu, beøn laáy chieác Thieân y höùng laáy nhöõng sôïi toùc vöøa caïo khoâng cho rôi xuoáng ñaát, thaâu heát nhöõng sôïi toùc vöøa caïo ra roài trôû veà coõi trôøi Ñao-lôïi laøm leã cuùng döôøng. Töø ñaây chö Tieân nhaân ñaët thaønh ngaøy leã cuùng döôøng buùi toùc Boà-taùt, leã naøy ñeán ngaøy nay vaãn coøn.

Thaùi töû côûi heát taát caû chuoãi anh laïc treân thaân vaø chieác thieân quan, caïo boû raâu toùc roài, Thaùi töû laïi thaáy töï thaân coøn maëc chieác thieân y, laïi nghó chieác aùo naøy khoâng phaûi saéc phuïc cuûa ngöôøi xuaát gia. Ngöôøi xuaát gia ôû trong röøng nuùi, bieát coù ai coù chieác ca-sa hoaïi saéc ñuùng nhö phaùp cuûa ngöôøi xuaát gia cho Ta ñeå Ta ôû trong röøng nuùi maëc ñuùng nhö phaùp.

Khi aáy chö Thieân Tònh cö bieát taâm nieäm cuûa Thaùi töû, lieàn hoùa hieän laøm ngöôøi thôï saên maëc chieác ca-sa hoaïi saéc, tay caàm cung teân laàn laàn höôùng ñeán tröôùc maët Thaùi töû, caùch chaúng bao xa boãng nhieân döøng laïi.

Thaùi töû thaáy ngöôøi thôï saên maëc chieác ca-sa tay caàm cung teân, lieàn noùi:

–Nhaân giaû ôû nuùi röøng, ngöôøi coù theå cho Ta chieác ca-sa cuûa ngöôi ñöôïc khoâng? Neáu ngöôøi ñoàng yù Ta seõ traû laïi chieác thieân y Ca-thi-ca cuûa Ta cho ngöôøi, chieác aùo naøy giaù trò ñeán traêm ngaøn öùc löôïng vaøng, laïi ñöôïc xoâng caùc thöù danh höông chieân-ñaøn… Ngöôøi duøng chieác ca-sa naøy laøm gì? Ngöôøi coù theå laáy chieác aùo Ca-thi-ca quyù giaù naøy.

Roài Ngaøi noùi keä:

*Chieác aùo giaûi thoaùt Thaùnh nhaân naøy Ngöôøi caàm cung teân khoâng neân maëc Ngöôøi neân hoan hyû trao cho Ta*

*Ñoåi laáy Thieân y ngöôøi chôù tieác.*

Ngöôøi thôï saên thöa Boà-taùt:

–Hay thay Toân giaû, toâi nay cho Ngaøi chieác aùo naøy thaät khoâng laãn tieác.

Roài hoùa nhaân trao cho Boà-taùt chieác aùo ca-sa vaø nhaän chieác Ca-thi-ca giaù trò traêm ngaøn löôïng vaøng laïi ñöôïc xoâng caùc loaïi höông chieân-ñaøn nôi Boà-taùt.

Boà-taùt taâm raát vui möøng nhaän chieác ca-sa thaàm nghó mình heát söùc may maén, lieàn côûi chieác aùo Ca-thi-ca treân thaân trao cho ngöôøi thôï saên.

Vò hoùa nhaân do trôøi Tònh cö hieän nhaän laõnh chieác aùo Ca-thi-ca nôi Boà-taùt, roài duøng thaàn thoâng töø döôùi ñaát bay leân hö khoâng, trong thôøi gian moät nieäm trôû veà coõi Phaïm thieân. Vì muoán cuùng döôøng chieác ca-sa nhieäm maàu naøy, neân chö Thieân ôû tröôùc Boà-taùt thò hieän thaàn thoâng phi haønh trong hö khoâng. Boà-taùt thaáy vieäc heát söùc ñaëc bieät hy höõu nhö vaäy, taâm raát hoan hyû, neân ñoái vôùi chieác ca-sa hoaïi saéc laïi caøng sinh taâm cung kính quyù troïng boäi phaàn.

Boà-taùt ñaõ caïo boû raâu toùc, thaân ñaép chieác ca-sa hoaïi saéc, hình dung hoaøn toaøn thay ñoåi, nghi dung nghieâm chænh, phaùt lôøi ñaïi theä nguyeän: “Ta nay môùi thaät laø chaân xuaát gia.” Roài Boà-taùt baûo Xa-naëc trôû veà, Xa-naëc ra ñi nöôùc maét tuoân traøo öôùt caû maët maøy. Sau khi Xa-naëc khuaát boùng, chæ coøn laïi moät mình, Boà-taùt thaân ñaép ca-sa hoaïi saéc, ung dung taûn boä ñeán choã Tieân nhaân Baït-giaø-baø.

Xa-naëc cuùi thaân ñaûnh leã döôùi hai chaân Boà-taùt, nhieãu quanh ba voøng roài trôû veà hoaøng cung. Xa-naëc ñaõ thaáy yù döùt khoaùt cuûa Boà-taùt khoâng chòu trôû veà trieàu ñình, laïi theâm thaân ñaép ca-sa, caïo boû raâu toùc, ñaàu khoâng ñoäi thieân quan, thaân khoâng maëc thieân y quyù giaù Ca-thi-ca vaø khoâng coøn trang ñieåm baûo chaâu anh laïc. Taát caû nhöõng thöù nhö vaäy ñeàu khoâng. Xa-naëc thaáy nhö vaäy hai tay böùt toùc, mieäng than trôøi traùch ñaát, keâu khoùc thaát thanh, teù nhaøo xuoáng ñaát, hoàn xieâu phaùch laïc, cheát giaác hoài laâu roài môùi tænh, tænh roài ñöùng daäy xem kyõ choã ñaáùt ñöùng, thaáy Boà-taùt boû ñi, laïi caøng caát tieáng khoùc aùo naõo, hai tay choaøng laáy coå ngöïa Kieàn-traéc, buoàn raàu aám öùc ngheïn ngaøo than thôû khoùc vang giaây laâu môùi döùt. Roài xeùt thaáy taâm yù Boà-taùt döùt khoaùt khoâng veà, khoâng coøn hy voïng, neân löôïm anh laïc vaø y phuïc, daét ngöïa chuùa trôû veà hoaøng thaønh. Thaân Xa-naëc tuy trôû veà hoaøng thaønh maø taâm ngöôøi thaät khoâng xa lìa Thaùi töû, neân treân con ñöôøng trôû veà hoaøng cung, hoaëc coù luùc suy nghó, hoaëc coù luùc caát tieáng khoùc, hoaëc coù luùc ngaát xæu teù nhaøo xuoáng ñaát, hoaëc coù luùc ñöùng yeân khoâng tieán böôùc, hoaëc coù luùc ngoài yeân thöông nhôù chaúng vui. Taâm Xa-naëc oâm laáy noãi buoàn aùo naõo, laïi theå hieän nhöõng traïng thaùi nhö vaäy, laàn hoài veà ñeán thaønh Ca-tyø-la.

Con ngöïa chuùa ñi sau Xa-naëc thöôøng ngoaûnh ñaàu nhìn veà höôùng Boà-taùt caát tieáng hí

nhö keâu Boà-taùt, nöôùc maét tuoân öôùt caû maët. Tröôùc khi ngöïa chuùa naøy ra ñi, ñaây ñuû khí löïc vui ñuøa chaïy nhaûy, töø khi thaáy Boà-taùt caïo boû raâu toùc, xaû tuïc xuaát gia, taâm sinh öu saàu khoå sôû, luoân luoân buoàn raàu aùo naõo, thaân hình gaày oám, khí löïc suy giaûm, daàu cho baây giôø ngöïa Kieàn-traéc coù duøng chuoãi anh laïc trang ñieåm cuõng khoâng thaáy coù oai thaàn theá löïc, vì taâm buoàn raàu xa caùch Boà-taùt, thöôøng ngoaûnh ñaàu nhìn laïi, ñoâi maét leä traøo öôùt caû maët maøy, caát tieáng buoàn thaûm hí vang treân ñöôøng, buoàn ñeán noãi khoâng aên coû uoáng nöôùc, do ñoù neân theå löïc suy daàn, thaân hình oám yeáu khoâng theå ñi nhanh ñöôïc, ñoâi maét luùc naøo cuõng ñaày ngaán leä. Khi Boà-taùt côõi ngöïa Kieàn-traéc vöôït thaønh ñeán xöù Di-ni-ca chæ trong thôøi gian nöûa ñeâm, coøn nay do vì buoàn khoå böùc xuùc, thaân hình oám yeáu neân thôøi gian trôû veà maõn taùm ngaøy môùi ñeán thaønh Ca-tyø-la.

Coù keä noùi:

*Boà-taùt ra ñi chæ nöûa ñeâm*

*Xa-naëc bieät ly daãn Kieàn-traéc Vì buoàn böùc xuùc maát oai thaàn*

*Veà ñeán hoaøng cung maát taùm ngaøy.*

M