KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 54**

**Phaåm 55: NHAÂN DUYEÂN CUÛA ÖU-BA-LY (Phaàn 2)**

Baáy giôø hai ngöôøi baïn thaân thaáy vò Bích-chi-phaät bay ñi trong hö khoâng moät caùch töï do, trong taâm heát söùc hoan hyû, traøn ngaäp toaøn thaân khoâng theå töï cheá, chaép tay cung kính ñaûnh leã döôùi chaân vò Bích-chi-phaät, phaùt lôøi theä nguyeän: “Hoâm nay, chuùng con nguyeän ôû ñôøi vò lai thöôøng gaëp ñöôïc vò Giaùo sö nhö vaäy hoaëc hôn theá nöõa. Nhöõng giaùo phaùp cuûa Giaùo sö noùi ra, chuùng con nghe roài ñeàu thoâng ñaït vaø nguyeän khoâng sinh vaøo caùc ñöôøng aùc.”

Nguyeän nhö vaäy roài, moät trong hai ngöôøi laïi nguyeän: “Nguyeän nhôø söùc coâng ñöùc naøy, ôû ñôøi vò lai con thöôøng sinh trong doøng ñaïi toäc Baø-la-moân, nguyeän tuïng ñöôïc boán boä luaän Duy-ñaø vaø bieát saùu thöù kyõ ngheä.”

Coù keä:

*Chaúng phaûi tröïc taâm giöõ chaùnh tín Maø ñöôïc goïi laø ruoäng phöôùc toát*

*Caàn phaûi cuùng döôøng Phaät cuøng Taêng Cho ñeán nhôø gaëp Bích-chi-phaät.*

Sau khi hai ngöôøi naøy qua ñôøi, moät ngöôøi sinh taïi thaønh Ba-la-naïi, trong doøng Saùt-ñeá-lôïi, keá nghieäp ngoâi vua, teân Phaïm Ñöùc. Ngöôøi thöù hai sinh laøm ñoàng töû trong nhaø Baø-la-moân raát thanh tònh, teân laø Öu-ba-giaø, thoâng hieåu caùc luaän. Ñoàng töû Öu-ba- giaø coù moät ngöôøi vôï teân laø Ma-na-tyø-ca, dung nhan kieàu dieãm, moïi ngöôøi nhìn ngaém khoâng chaùn, ôû theá gian khoâng ai saùnh baèng. Naøng ñöôïc ñoàng töû Öu-ba-giaø yeâu quyù neân vaéng maët trong giaây laùt thì taâm chaøng chaúng an.

Vaøo moät hoâm, naøng Ma-na-tyø-ca vì coù chuùt hôøn giaän ñoàng töû neân khoâng noùi naêng vôùi choàng. Ñoàng töû Öu-ba-giaø buoàn raàu khoå naõo, than thôû: “Ngaøy nay Ma-na-tyø-ca khoâng noùi gì vôùi ta, laøm thinh nhö vaäy!”

Sau ñoù, boán thaùng muøa haï ñaõ qua, ñeán tieát thu sang, naøng Ma-na-tyø-ca thöa vôùi ñoàng töû:

–Laønh thay! Thöa thaùnh töû, chaøng neân ñi ñeán chôï buùa mua saém caùc thöù daàu thôm, phaán saùp vaø traøng hoa thaät ñeïp. Taïi sao nhö vaäy? Vì tieát muøa thu boán thaùng ñaõ ñeán, moïi ngöôøi cuøng nhau höôûng thuù nguõ duïc, chuùng ta cuõng phaûi trang ñieåm ñeå höôûng thuù vui naøy.

Ñoàng töû Öu-ba-giaø nghe vôï noùi nhö vaäy, vui möøng hôùn hôû khaép toaøn thaân, khoâng theå töï cheá, thaàm nghó: “Ngaøy nay Ma-na-tyø-ca vôï ta vì sao boãng nhieân troø chuyeän vôùi ta?” Tröôùc ñoù Öu-ba-giaø coù moät tieàn vaøng, ñaõ cho ngöôøi thoân khaùc möôïn neân giöõa tröa hoâm aáy, maët trôøi chieáu xuoáng ñaát, naéng chang chang, moïi caûnh vaät ñoû gioáng nhö maøo gaø, maø ñoàng töû vaãn ra khoûi nhaø ñeå ñeán thoân kia ñoøi nôï. Treân ñöôøng ñi, vì duïc taâm böùc xuùc, chaøng caát tieáng haùt baøi daâm ca. Nôi aáy caùch cung vua Phaïm Ñöùc chaúng bao xa.

Khi aáy vua Phaïm Ñöùc ñang nguû tröa treân laàu, vöøa thöùc daäy ngoài hoùng maùt, boãng

nghe tieáng ngöôøi bò nhieãm nguõ duïc caát tieáng haùt baøi daâm ca. Nhaø vua nghe nhö vaäy lieàn phaùt khôûi duïc taâm.

Coù keä:

*Hoaëc do thoùi quen coù töø tröôùc Hoaëc bôûi nhaân caûnh ñoäng taâm tình Ñaây do aùi nhieãm nôi saéc duïc Gioáng tôï hoa sen töø nöôùc sinh.*

Khi vua Phaïm Ñöùc nghe baøi daâm ca naøy, laáy laøm kinh ngaïc: “Khoâng bieát ngöôøi naøy laø ai, ôû giöõa tröa trôøi naéng chang chang nhö thieâu nhö ñoát, maø taâm nhieãm aùi duïc, mieäng haùt daâm ca nhö vaäy?.”

Nhaø vua nghó nhö vaäy roài, voïng qua cöûa soå, xa xa troâng thaáy Öu-ba-giaø ôû treân ñöôøng vöøa ñi vöøa haùt döôùi aùnh naéng gay gaét cuûa buoåi tröa, lieàn goïi tuøy quan ñeán baûo:

–Khanh mau ñeán baét ngöôøi ñang haùt kia veà ñaây cho ta. Vò quan nghe saéc leänh, lieàn taâu Ñaïi vöông:

–Chaúng daùm traùi thaùnh chæ.

Vò quan naøy ñeán choã Öu-ba-giaø noùi:

–Naøy ñoàng töû, ñeán ñaây, ñeán ñaây! Ngaøy nay nhaø vua goïi oâng ñeán.

Öu-ba-giaø nghe noùi vaäy heát söùc sôï haõi, toaøn thaân döïng chaân loâng, buoàn raàu aùo naõo, thaàm nghó: “Nay sao laïi coù ngöôøi bieát ta? Khoâng bieát ta coù loãi gì vôùi nhaø vua? Ñieàu naøy thaät laøm cho ta saàu naõo!”

Khi ñaïi thaàn daãn Öu-ba-giaø ñeán yeát kieán, nhaø vua coù taâm thöông meán vôùi ngöôøi naøy, neân noùi keä:

*Giöõa tröa naéng chang chang thieâu ñoát Caûnh vaät ñoû röïc nhö maøo gaø*

*Ngöôøi ñang nhieãm duïc haùt daâm ca Taïi sao trong naéng khoâng thaáy khoå? Maët trôøi tung löûa toûa khaép nôi*

*Caùt vaøng treân ñaát caøng theâm noùng OÂng ñang say ñaém haùt daâm ca*

*Taïi sao trong naéng khoâng thaáy khoå?*

Baáy giôø ñoàng töû Öu-ba-giaø duøng keä taâu vua Phaïm Ñöùc:

*Ñaïi vöông, hoâm nay khoâng noùng böùc Treân trôøi vaàng nhaät noùng laø bao!*

*Chæ coù caàu lôïi vaø maát lôïi Trong khoå, khoå naøy laø khoå nhaát*

*AÙnh saùng maët trôøi tuy noùng boûng Khoå naøy trong khoå, ít khoå nhaát Kinh doanh taát caû caùc söï nghieäp Nhö vaäy goïi laø heát söùc khoå.*

Baáy giôø vua Phaïm Ñöùc laïi hoûi ñoàng töû Öu-ba-giaø:

–Naøy ñoàng töû, oâng nay kinh doanh söï vieäc gì maø ñi treân ñöôøng trong vuøng ñaát noùng böùc nhö vaäy?

Luùc aáy Öu-ba-giaø trình leân nhaø vua nhöõng söï vieäc cuûa mình nhö treân moät caùch töôøng taän. Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo ñoàng töû:

–Naøy ñoàng töû, döøng laïi, ñöøng coù ñi. Ta nay seõ cho ngöôi hai ñoàng tieàn *(töùc tieàn vaøng beân AÁn ñoä)*.

Nhaø vua lieàn laáy tieàn trao cho ñoàng töû. Ñoàng töû nhaän hai ñoàng tieàn roài taâu vua Phaïm Ñöùc:

–Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, tuy ñöôïc Ñaïi vöông cho hai ñoàng tieàn, toâi laïi xin Ñaïi vöông moät ñoàng tieàn nöõa, toång coäng tröôùc sau ba ñoàng tieàn, roài toâi ñeán thoân noï ñoøi moät tieàn, coäng vôùi tieàn Ñaïi vöông cho, taát caû laø boán ñoàng tieàn, ñeå toâi cuøng vôùi naøng Ma-na- tyø-ca thoï höôûng nguõ duïc trong tieát thu naøy.

Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo ñoàng töû Öu-ba-giaø:

–Ngöôi döøng laïi chôù ñi. Ta seõ cho ngöôi taùm ñoàng tieàn.

Nhaø vua trao tieàn cho ñoàng töû. Öu-ba-giaø nhaän taùm ñoàng tieàn roài laïi thöa vua:

–Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, xin ngaøi hoan hyû, nay xin Ñaïi vöông cho toâi moät ñoàng tieàn nöõa töùc thaønh chín ñoàng tieàn, roài toâi ñeán thoân kia ñoøi moät ñoàng tieàn nöõa, toång coäng thaønh möôøi ñoàng tieàn. Neáu ñöôïc nhö vaäy, toâi cuøng vôùi naøng Ma-na-tyø-ca thoï thuù vui nguõ duïc trong tieát thu naøy.

Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo ñoàng töû Öu-ba-giaø:

–Thoâi chôù ñi, ngaøy nay ta seõ cho ngöôi taát caû möôøi saùu ñoàng tieàn.

Vua lieàn trao cho ñoàng töû möôøi saùu ñoàng tieàn. Ñoàng töû nhaän tieàn roài laïi thöa vua:

–Laønh thay! Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, ngaøi ñaõ hoan hyû cho toâi möôøi saùu ñoàng tieàn, nay ngaøi cho toâi moät tieàn thaønh möôøi baûy ñoàng tieàn, roài toâi ñeán thoân kia ñoøi moät tieàn, toång coäng thaønh möôøi taùm ñoàng tieàn. Neáu ñöôïc nhö vaäy, toâi cuøng vôùi naøng Ma-na- tyø-ca thoï thuù vui nguõ duïc.

Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo ñoàng töû Öu-ba-giaø:

–Naøy ñoàng töû, thoâi chôù ñi! Ta nay seõ cho ngöôi toång coäng ba möôi hai ñoàng tieàn. Ñoàng töû ñöôïc tieàn roài, laïi thöa vua:

–Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, ngaøi ñaõ hoan hyû cho toâi ba möôi hai ñoàng tieàn, nay laïi xin Ñaïi vöông cho toâi moät ñoàng tieàn nöõa, roài toâi laïi ñeán thoân kia ñoøi moät ñoàng tieàn, toång coäng thaønh ba möôi boán ñoàng tieàn, ñeå cuøng vôùi naøng Ma-na-tyø-ca höôûng thuï thuù vui nguõ duïc.

Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo ñoàng töû:

–Naøy ñoàng töû, thoâi chôù ñi, ta nay cho ngöôi saùu möôi boán ñoàng tieàn. Khi aáy Öu-ba-giaø nhaän tieàn roài, laïi baïch nhaø vua:

–Laønh thay Ñaïi vöông! Ñöôïc ngaøi hoan hyû, toâi ñaõ nhaän nôi Ñaïi vöông saùu möôi boán ñoàng tieàn. Nay xin Ñaïi vöông cho toâi moät ñoàng tieàn, roài toâi ñeán thoân kia ñoøi moät ñoàng tieàn, toång coäng thaønh saùu möôi saùu ñoàng tieàn ñeå cuøng vôùi naøng Ma-na-tyø-ca höôûng thuï thuù vui nguõ duïc trong tieát muøa thu.

Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc laïi baûo Öu-ba-giaø:

–Naøy ñoàng töû, thoâi chôù ñi! Ta nay seõ cho ngöôi moät traêm ñoàng tieàn. Öu-ba-giaø nhaän tieàn roài, laïi thöa vua:

–Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, toâi ñaõ xin, ngaøi hoan hyû cho toâi moät traêm ñoàng tieàn. Nay laïi xin Ñaïi vöông cho toâi moät ñoàng tieàn, roài toâi seõ ñeán thoân kia ñoøi moät ñoàng tieàn nöõa, toång coäng laø moät traêm leû hai ñoàng tieàn. Ñöôïc vaäy, ñeå toâi cuøng vôùi naøng Ma-na-tyø- ca thoï höôûng thuù vui nguõ duïc trong tieát muøa thu.

Vua Phaïm Ñöùc laïi baûo Öu-ba-giaø:

–Naøy ñoàng töû, thoâi chôù ñi. Ta seõ phong cho oâng höôûng loäc moät thoân.

Ñoàng töû Baø-la-moân naøy caøng ñöôïc nhaø vua cho laïi caøng tham, neân thöôøng ñeán choã nhaø vua. Do ñoù nhaø vua choïn moät thoân truø phuù ban cho ñoàng töû. Ñoàng töû sau khi ñöôïc phong aáp roài, caàn cuø laøm vieäc khoâng bieát moûi meät, gioáng nhö noâ boäc phuïng söï nhaø vua, thöùc khuya daäy sôùm, thao taùc thuaàn thuïc, söï vieäc ñeàu hôïp vôùi yù vua, taâm yù ngay thaúng. Phuïng söï nhö vaäy hoaøn toaøn khoâng bò vua quôû traùch. Vì lyù do ñoù ñöôïc loøng nhaø vua, khieán cho vua Phaïm Ñöùc hoan hyû khoâng thoâi. Sau ñoù nhaø vua chia hai giang san cho Öu- ba-giaø cai trò, cho ñeán kho taøng cuûa nhaø vua cuõng chia hai.

Baø-la-moân naøy ñöôïc vua Phaïm Ñöùc suûng aùi nhö vaäy, thoï höôûng ñaày ñuû thuù vui nguõ duïc, khoâng coù thöù gì thieáu huït. Taát caû vieäc laøm tuaàn töï ñöôïc nhaø vua kieåm tra môùi ñöôïc hoaøn taát. Heã moãi laàn Baø-la-moân töø nhaø ñeán hoaøng cung, vua thöôøng goái treân ñuøi Baø-la- moân naøy ñeå nguû.

Veà sau naøy, vaøo hoâm noï, vua Phaïm Ñöùc naèm goái treân ñuøi Öu-ba-giaø neân nguû say. Öu-ba-giaø nhaân thaáy nhaø vua nguû say, boãng phaùt sinh yù nghó: “Laøm sao moät nöôùc maø laïi coù hai vua ñoàng duøng moät oai theá. Trong kho taøng laïi cuõng khoâng neân hai ngöôøi cuøng söû duïng. Nay nhaân cô hoäi vua Phaïm Ñöùc nguû say, ta aùm saùt nhaø vua. Neáu söï aùm saùt thaønh coâng, moät mình ta giöõ laáy ngoâi vua, trò hoùa daân chuùng.”

Öu-ba-giaø nghó nhö vaäy roài, khi saép caàm dao, laïi nghó: “Vua Phaïm Ñöùc tröôùc ñaõ vì ta ban cho söï lôïi ích lôùn, ñaõ chia hai giang san cho ta cai trò, taát caû kho taøng ñeàu chia hai cho ta. Neáu nay ta gieát vua, thaønh ra ta laø keû voâ aân nghóa.”

Laàn thöù hai Öu-ba-giaø laïi nghó theá naøy: “Laøm sao hai ngöôøi ñoàng cai trò moät nöôùc.

Laïi cuõng khoâng neân hai ngöôøi ñoàng söû duïng moät kho taøng.”

Cho ñeán laàn thöù ba cuõng nghó nhö vaäy, roài töï hoái: “Neáu ta gieát vua thì nhaát ñònh ta thaønh keû voâ aân nghóa.”

Khi Öu-ba-giaø nghó nhö vaäy, caát tieáng khoùc vang. Vua Phaïm Ñöùc nghe tieáng khoùc vang boãng nhieân tænh giaác, thöùc daäy hoûi Öu-ba-giaø:

–Naøy anh, vì côù gì maø khoùc to nhö vaäy?

Öu-ba-giaø trình baøy tæ mæ moïi vieäc suy tính cuûa mình vöøa roài. Vua Phaïm Ñöùc khoâng tin Öu-ba-giaø coù vieäc nhö vaäy, neân noùi:

–Naøy Öu-ba-giaø, nhaát ñònh anh khoâng coù vieäc nhö vaäy. Naøy Öu-ba-giaø, chôù noùi lôøi nhö vaäy!

Öu-ba-giaø voäi thöa vua Phaïm Ñöùc:

–Ñaïi vöông phaûi tin lôøi noùi cuûa toâi. Thaät söï toâi coù aùc taâm nhö vaäy.

Khi aáy Öu-ba-giaø laïi suy nghó: “Ta ñang vì söï vieäc gì maø boãng nhieân sinh aùc taâm nhö vaäy!” Chaùnh tö duy nhö vaäy roài lieàn noùi:

–Ta sinh vieäc aùc nhö vaäy, chaúng phaûi laø do nguõ duïc hay sao? Hay chaúng phaûi laø do ngoâi vua hay sao? Ta cuõng khoâng neân tham ngoâi vua naøy, cuõng khoâng ham thuù vui theá gian. Do nhöõng vieäc aáy maø ta sinh taâm aùc naøy. Ta chæ coù moät vieäc laø caàn phaûi xaû tuïc xuaát gia.

Öu-ba-gia lieàn thöa vôùi nhaø vua:

–Thöa Ñaïi vöông, xin ngaøi bieát cho, ngaøy nay toâi muoán xaû tuïc xuaát gia. Vua Phaïm Ñöùc noùi vôùi Öu-ba-giaø:

–Chôù noùi nhö vaäy! Ta ñaõ chia nöûa giang san cho anh cai trò, kho taøng cuõng chia hai. Ta cuøng anh raát taâm phuùc, khoâng coù ñöôïc ngöôøi thöù hai nhö anh. Neáu nay anh xuaát gia thì ta nhaát ñònh khoâng vui.

Öu-ba-giaø laïi thöa vua:

–Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, xin ngaøi thöông tình cho toâi xuaát gia. Toâi nay nhaát ñònh xuaát gia khoâng coøn do döï. Ñoái vôùi vieäc laøm cuûa toâi, xin Ñaïi vöông khoâng neân caûn trôû.

Vua Phaïm Ñöùc laïi noùi vôùi Öu-ba-giaø:

–Anh haõy thöïc hieän theo yù thích cuûa mình.

Thuôû aáy, taïi thaønh Ba-la-naïi coù moät ngöôøi thôï goám, xuaát gia tröôùc ñoù, tu haïnh Tieân nhaân, hieän cö nguï nôi thaønh naøy. Tieân nhaân aáy coù oai ñöùc lôùn, ñaõ chöùng naêm pheùp thaàn thoâng, coù theå duøng tay rôø maët trôøi, maët traêng. Baáy giôø Öu-ba-giaø caïo boû raâu toùc xuaát gia theo vò tieân naøy tu hoïc. Sau khi xuaát gia roài, duõng maõnh tinh taán ñaït ñöôïc töù thieàn vaø chöùng naêm pheùp thaàn thoâng, coù oai ñöùc lôùn, cuõng coù theå duøng baøn tay rôø maët trôøi, maët traêng.

Vua Phaïm Ñöùc nghe Öu-ba-giaø xuaát gia thaønh töïu ñaïi tieân, coù oai ñöùc lôùn, cuõng coù theå duøng tay rôø maët trôøi, maët traêng. Nghe vaäy nhaø vua mæm cöôøi, ñi vaøo noäi cung duøng keä noùi vôùi cung nhaân:

*Öu-ba haønh thieän chaúng bao laâu Maø ñöôïc lôïi ích keát quaû lôùn*

*Laønh thay! Öu-ba ñöôïc thaân ngöôøi Xaû boû nguõ duïc ñi xuaát gia.*

Khi caùc cung nhaân nghe vua Phaïm Ñöùc noùi baøi keä nhö vaäy, taâm hoï ñeàu öu saàu chaúng vui, ñoàng taâu vua:

–Ñaïi vöông neân bieát, ngöôøi ñoù tröôùc laøm ngheà buoân baùn côø baïc, caàm gaäy haønh khaát ñeå töï nuoâi thaân. Keû Baø-la-moân naøy khoâng coù theá löïc, do vaäy môùi xuaát gia. Ngaøy nay Ñaïi vöông chaúng neân baét chöôùc ngöôøi aáy, xaû boû quoác gia maø xuaát gia.

Vua Phaïm Ñöùc coù moät thôï hôùt toùc teân laø Caên-giaø-baø-la, töø xöa ñeán nay ñöôïc vua yeâu meán. Khi aáy vua Phaïm Ñöùc keâu ngöôøi thôï hôùt toùc ñeán baûo:

–Naøy Caên-giaø-baø-la, ngöôi haõy caïo toùc cho ta.

Noùi lôøi naøy roài vua lieàn nguû say. Khi thaáy nhaø vua nguû roài, ngöôøi thôï caïo lieàn caïo raâu toùc cho vua. Caïo xong, nhaø vua vaãn nguû chöa daäy.

Sau khi thöùc daäy, vua baûo thôï hôùt toùc Caên-giaø-baø-la:

–Ta ñaõ ra leänh cho ngöôi caïo raâu toùc cho ta, taïi sao ngöôi khoâng caïo? Nghe noùi lôøi aáy, thôï hôùt toùc Caên-giaø-baø-la taâu vua Phaïm Ñöùc:

–Taâu Ñaïi vöông, haï thaàn ñaõ caïo xong. Ñaïi vöông nguû say khoâng bieát ñoù thoâi.

Khi aáy vua Phaïm Ñöùc duøng göông soi, thaáy mình ñaõ ñöôïc caïo raâu toùc roài, raát vui möøng, nhaân ñoù baûo Caên-giaø-baø-la:

–OÂng neân nhaän laáy thoân laøng truø phuù nhaát cuûa ta vaø ñöôïc quyeàn töï do söû duïng. Thôï hôùt toùc Caên-giaø-baø-la taâu vua Phaïm Ñöùc:

–Thöa Ñaïi vöông, xin cho haï thaàn cuøng vôùi cung nhaân quyeán thuoäc cuûa Ñaïi vöông thaûo luaän chi tieát ñaõ, sau ñoù haï thaàn seõ traû lôøi.

Noùi lôøi aáy roài oâng ta baùi bieät nhaø vua. Xöa nay ñöôïc töï do ra vaøo trong cung, neân thôï hôùt toùc Caên-giaø-baø-la ñi vaøo noäi cung, trình baøy vôùi caùc cung nhaân:

–Ñaïi vöông phong cho toâi thoân laøng raát phong phuù duøng laøm phong aáp. Xin hoaøng haäu cuøng caùc phi cho yù kieán theá naøo? Neân nhaän hay khoâng neân nhaän?

Luùc aáy caùc haäu phi baûo Caên-giaø-baø-la:

–Naøy Caên-giaø-baø-la, oâng nhaän thoân laøng truø phuù ñoù laøm gì! Hieän giôø chuùng ta coù theå cho oâng ñaày ñuû vaøng baïc, ngoïc ngaø. Nhöng ta chæ nhôø oâng moät chuyeän, oâng coù laøm

khoâng?

Caên-giaø-baø-la hoûi cung nhaân:

–Caùc phi ngaøy nay muoán baûo toâi laøm vieäc gì? Caùc phi lieàn baûo ngöôøi thôï hôùt toùc:

–Ñaïi vöông moãi khi vaøo noäi cung thöôøng noùi keä:

*Öu-ba haønh thieän chaúng bao laâu Maø ñöôïc lôïi ích keát quaû lôùn*

*Laønh thay! Öu-ba ñöôïc thaân ngöôøi Xaû boû nguõ duïc ñi xuaát gia.*

Khi chuùng ta nghe nhaø vua noùi baøi keä naøy, lieàn nghó: “E Ñaïi vöông boû ngoâi ñi xuaát gia.” Laønh thay! Naøy Caên-giaø-baø-la, oâng ñeán thöa hoûi Ñaïi vöông baøi keä naøy yù nghóa theá naøo?

Caên-giaø-baø-la voäi ñi ñeán choã nhaø vua Phaïm Ñöùc, taâu vôùi vua:

–Ñaïi vöông ñaõ höùa ban cho haï thaàn thoân laøng truø phuù. Haï thaàn khoâng nhaän yù ñoù, chæ muoán bieát taïi sao moãi khi Ñaïi vöông ñi ñeán tröôùc caùc phi haäu, laïi noùi baøi keä:

*Öu-ba haønh thieän chaúng bao laâu Maø ñöôïc lôïi ích keát quaû lôùn*

*Laønh thay Öu-ba ñöôïc thaân ngöôøi Xaû boû nguõ duïc ñi xuaát gia.*

Laønh thay! Thöa Ñaïi vöông, xin ngaøi giaûi thích yù nghóa baøi keä naøy nhö theá naøo?

Haï thaàn ñeán Ñaïi vöông chæ mong muoán ñieàu nhö vaäy.

Vua Phaïm Ñöùc baûo Caên-giaø-baø-la:

–Ta töø khi nghe ñoàng töû Öu-ba-giaø boû ñòa vò nöûa quoác gia maø ñi xuaát gia, thaønh baäc Ñaïi tieân nhaân, coù oai ñöùc lôùn, coù theå duøng baøn tay rôø maët trôøi, maët traêng. Ta ñang bò say ñaém leä thuoäc nguõ duïc theá naøy, do vaäy ta muoán laøm Tieân nhaân, neân thöôøng vaøo trong cung ñoïc baøi keä aáy.

Thôï hôùt toùc Caên-giaø-baø-la lieàn trôû laïi noäi cung trình yù naøy cho caùc phi haäu:

–Naøy caùc phi haäu, chôù lo Ñaïi vöông muoán xuaát gia. Ñaïi vöông ngaøy nay nhaát ñònh khoâng theå xuaát gia.

Caùc phi haäu nghe thôï hôùt toùc noùi lôøi nhö vaäy, ñeàu vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân, khoâng theå töï cheá, côûi caùc chuoãi ngoïc anh laïc ñang trang ñieåm treân thaân vaø baûo Caên-giaø-baø-la:

–Nhöõng chuoãi anh laïc naøy cuûa ta ñeàu cho oâng. OÂng chaúng phaûi vì ñôøi soáng maø laøm caùc ngheà nghieäp khaùc.

Caên-giaø-baø-la thaáy vieäc nhö vaäy, phaùt sinh yù nghó: “Öu-ba-giaø ñaõ boû vöông vò nöûa quoác gia maø tìm loái xuaát gia, neân vua Phaïm Ñöùc ngöôõng moä nôi ngöôøi. Ta vì côù gì maø chaúng xuaát gia, ñeå taát caû theá gian ngöôõng moä ta. Neáu ta chieàu yù caùc phi haäu thì vieäc aáy nhaát ñònh khoâng toát. Ngaøy nay ta cuõng boû caùc thöù ñoù maø ñi xuaát gia.”

Caên-giaø-baø-la nghó nhö vaäy roài, lieàn ñi ñeán choã vua Phaïm Ñöùc, taâu leân nhaø vua:

–Thöa Ñaïi vöông, ngaøi ñaõ ban cho haï thaàn nhöõng vieäc nhö tröôùc, nay thaàn muoán boû nhöõng thöù ñoù ñi xuaát gia.

Vua Phaïm Ñöùc hoûi Caên-giaø-baø-la:

–YÙ oâng muoán theo ai xuaát gia? Caên-giaø-baø-la ñaùp:

–Taâu Ñaïi vöông, yù cuûa haï thaàn muoán theo Öu-ba-giaø xuaát gia.

Vua Phaïm Ñöùc laïi noùi:

–Caên-giaø-baø-la, tuøy theo yù oâng, töï do maø ñi.

Luùc baáy giôø Caên-giaø-baø-la töï caïo raâu toùc roài ñi ñeán choã Öu-ba-giaø, lieàn thaønh ngöôøi xuaát gia. Sau khi xuaát gia roài, ngöôøi sieâng naêng tinh taán, ñaït Töù thieàn vaø ñuû naêm pheùp thaàn thoâng, ñöôïc ñaïi oai thaàn, coù ñaïi oai ñöùc, cuõng coù theå duøng tay chaïm maët trôøi, maët traêng.

Vua Phaïm Ñöùc nghe sau khi Caên-giaø-baø-la xuaát gia, ñaõ thaønh baäc ñaïi tieân, coù oai löïc thaàn thoâng lôùn, cuõng coù naêng löïc duøng baøn tay rôø laáy maët trôøi, maët traêng. Nghe vieäc nhö vaäy, khoâng theå ngaên chaän loøng khao khaùt kính ngöôõng, neân muoán tìm ñeán chieâm ngöôõng, vua baûo caùc quaàn thaàn:

–Naøy caùc ñaïi thaàn, nay traãm muoán ñi ñeán choã Tieân nhaân Caên-giaø-baø-la. Vaäy caùc khanh neân ñi cuøng traãm.

Caùc ñaïi thaàn taâu nhaø vua:

–Ñaïi vöông khoâng neân laøm nhö vaäy. Ñaïi vöông khoâng neân giaù laâm ñeán choã Tieân nhaân kia. Chuùng toâi seõ cho söù tôùi ñoøi ngöôøi aáy ñeán.

Vua Phaïm Ñöùc baûo caùc ñaïi thaàn:

–Nay caùc khanh khoâng neân laøm nhö vaäy. Caùc khanh chôù noùi lôøi nhö vaäy. Töø xöa ñeán nay, khoâng coù pheùp mình khoâng ñi ñeán caùc ñaïi Tieân nhaân maø goïi caùc Tieân nhaân ñeán yeát kieán mình. Ñích thaân chuùng ta phaûi ñi ñeán choã caùc Tieân nhaân, nhö vaäy môùi ñuùng phaùp. Vì sao? Vì haøng Tieân nhaân laø ruoäng ñaïi phöôùc, ñaùng nhaän söï cuùng döôøng, ñích thaân chuùnc ta nhaát ñònh phaûi ñeán ñoù.

Baáy giôø vua Phaïm Ñöùc laáy oai ñöùc cuûa mình ra leänh trang hoaøng naêm traêm coã xe cuøng vôùi naêm traêm ñaïi thaàn hoä veä, ñoàng khôûi haønh töø thaønh Ba-la-naïi ñi ñeán choã caùc Tieân nhaân, vì muoán phoâ tröông oai theá cuûa nhaø vua.

Khi Tieân nhaân Caên-giaø-baø-la töø xa troâng thaáy nhaø vua ñeán, töï ñi ñeán tröôùc maët vua, noùi:

–Laønh thay! Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc töø xa giaù laâm ñeán ñaây, thaät laø hy höõu!

Luùc aáy naêm traêm vò ñaïi thaàn oaùn töùc Caên-giaø-baø-la neân thoát ra nhöõng lôøi thoâ loã:

–Ngöôi laø keû haï tieän, con nhaø daâm nöõ oâ ueá baát tònh, luoân luoân phaûi taåy röûa nhöõng caáu gheùt. Taïi sao ngaøy hoâm nay ngöôi daùm keâu teân Ñaïi vöông!

Khi aáy vua Phaïm Ñöùc ngaét lôøi caùc ñaïi thaàn:

–Caùc khanh khoâng neân noùi caùc lôøi nhö vaäy. Theo pheùp Tieân, keâu teân ngöôøi laø vieäc thöôøng. Vì Tieân nhaân coù giôùi haïnh, coù ñaïi oai löïc.

Roài vua Phaïm Ñöùc duøng keä noùi vôùi caùc ñaïi thaàn: *Caùc khanh chôù giaän Tieân nhaân naøy Chö Tieân phaïm haïnh ñöôïc toaøn veïn*

*Bao nhieâu khoå haïnh hoï tu haønh*

*Vöôït qua caùc khoå cuøng sôï haõi AÙc taâm tieâu tröø, heát toäi loãi Khoâng coøn laø thôï hôùt, thôï goám. Caên-giaø-baø-la ñaõ khoå haïnh Haøng phuïc ngaõ maïn neân goïi teân*

*Caùc khanh ñang thaáy söùc nhaãn nhuïc Thu phuïc caùc caên chöùng quaû tieân Ñöôïc haøng ngöôøi trôøi ñeàu kính troïng*

*ÔÛ trong trôøi ngöôøi vöôït leân treân.*

Luùc aáy vua Phaïm Ñöùc cuøng caùc theå nöõ trong cung cuûa mình, ñaûnh leã döôùi chaân caùc Tieân nhaân tröôùc, roài ñöùng lui veà moät beân. Sau ñoù naêm traêm vò ñaïi thaàn voäi ñaûnh leã döôùi chaân caùc Tieân nhaân aáy, roài sau ñoù môùi ñaûnh leã döôùi chaân Tieân nhaân Caên-giaø-baø-la, keá ñeán cuõng ñaûnh leã döôùi chaân Tieân nhaân thôï goám.

Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc lui ngoài veà moät beân roài môùi hoûi nhöõng lôøi an uûi caùc Tieân nhaân:

–Caùc Toân giaû thaân theå coù ñöôïc an oån khoûe maïnh khoâng? Vaät duïng cho ñôøi soáng coù khoù khaên khoâng? Coù ai laøm phieàn khoâng?

Caùc Tieân nhaân ñaùp lôøi vua Phaïm Ñöùc:

–Ñuùng nhö vaäy, thöa Ñaïi vöông, vieäc aáy caàn phaûi chòu ñöïng. Nhöng long nhan cuûa Ñaïi vöông coù an oån khoâng? Taát caû quyeán thuoäc vaø ñaïi thaàn cuøng haøng thöù daân trong nöôùc, taát caû ñeàu ñöôïc bình yeân khoâng?

Hoûi thaêm nhö vaäy xong, caùc Tieân vì nhaø vua maø thuyeát phaùp giaùo hoùa, khieán taâm nhaø vua hoan hyû, taêng tröôûng coâng ñöùc.

Baáy giôø Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc ñöôïc caùc Tieân nhaân thuyeát phaùp giaùo hoùa khieán taâm hoan hyû, taêng tröôûng coâng ñöùc, töø choã ngoài ñöùng daäy ñaûnh leã döôùi chaân caùc Tieân nhaân roài trôû veà hoaøng cung.

Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo caùc thaày Tyø-kheo:

–Caùc thaày neáu phaân vaân Öu-ba-giaø luùc aáy laø ngöôøi naøo, thì chôù neân nghó gì khaùc, chính laø thaân Ta ngaøy nay.

Naøy caùc Tyø-kheo, neáu coù phaân vaân Tieân nhaân hôùt toùc Caên-giaø-baø-la thuôû aáy laø ngöôøi naøo, thì chôù neân nghó gì khaùc, töùc laø Öu-ba-ly naøy vaäy.

Naøy caùc Tyø-kheo, hoaëc caùc thaày phaân vaân khoâng bieát vua Phaïm Ñöùc thuôû ñoù laø ai, thì chôù neân nghó gì khaùc, nay laø Thaâu-ñaàu-ñaøn naøy vaäy.

Naøy caùc Tyø-kheo, hoaëc caùc thaày phaân vaân khoâng bieát naêm traêm vò ñaïi thaàn thuôû aáy laø haïng ngöôøi naøo, thì chôù neân nghó gì khaùc, laø naêm traêm Tyø-kheo naøy vaäy.

Naøy caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo Öu-ba-ly thuôû aáy cuõng nhôø Ta maø ñöôïc naêm traêm vò ñaïi thaàn cuøng vua Phaïm Ñöùc leã baùi. Ngaøy nay cuõng nhaân nôi Ta ñöôïc naêm traêm Tyø- kheo vaø vua Thaâu-ñaàu-ñaøn leã baùi.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc thaày Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày, neáu muoán bieát roõ trong chuùng Tyø-kheo Thanh vaên cuûa Ta, ai laø ngöôøi trì giôùi luaät hôn heát. Ñoù laø Tyø-kheo Öu-ba-ly naøy vaäy.

Baáy giôø caùc Tyø-kheo suy nghó: “Öu-ba-ly tröôùc taïo nghieäp gì maø nay theo nghieäp baùo ñoù sinh trong nhaø haï tieän, laøm ngheà hôùt toùc? Laïi taïo nghieäp gì maø nay theo nghieäp baùo ñoù ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, chöùng quaû A-la-haùn, laïi ñöôïc Nhö Lai thoï kyù: “Naøy caùc Tyø-kheo, trong chuùng ñeä töû Thanh vaên cuûa Ta, ngöôøi trì giôùi ñeä nhaát laø Tyø- kheo Öu-ba-ly?”

Caùc Tyø-kheo nghó nhö vaäy roài, ñeán baïch Theá Toân:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, thuôû xöa Öu-ba-ly taïo nghieäp gì maø nay theo nghieäp baùo ñoù sinh trong nhaø haï tieän, laøm ngheà hôùt toùc? Laïi taïo nghieäp gì maø nay theo nghieäp baùo ñoù ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, chöùng quaû A-la-haùn, laïi ñöôïc Nhö Lai thoï kyù: “Trong soá ñeä töû Thanh vaên cuûa Ta, Öu-ba-ly laø ngöôøi trì giôùi ñeä nhaát?”

Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo caùc thaày Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày, Ta nhôù thuôû xöa cuõng taïi thaønh naøy coù moät ngöôøi thôï hôùt toùc,

ngöôøi naøy caàu hoân vôùi moät coâ gaùi, con cuûa moät nhaø hôùt toùc khaùc, töông xöùng vôùi gia ñình mình ñeå laøm vôï. Chaúng bao laâu sau khi sinh ñöôïc moät ñöùa beù trai, ngöôøi thôï hôùt toùc boãng nhieân laâm beänh. Tuy môøi thaày thuoác chöõa trò nhöng beänh khoâng laønh, do vaäy maø vò aáy qua ñôøi. Sau khi ngöôøi thôï hôùt toùc cheát roài, vôï anh ta ñem beù trai giao cho anh (em) cuûa naøng vaø noùi: “Beù trai naøy laø chaùu beân ngoaïi cuûa caùc anh, caùc caäu ñoù. Nay toâi ñem giao cho caùc anh, caùc caäu. Caùc anh, caùc caäu phaûi daïy chaùu hoïc ngheà cuûa cha mình.”

Ngöôøi thôï hôùt toùc kia nghe em (chò) cuûa mình noùi nhö vaäy, neân nhaän laõnh ñöùa beù, roài daïy ngheà hôùt toùc cuûa cha noù. Ngöôøi hôùt toùc naøy thöôøng ôû trong cung vua, ñöôïc vua troïng duïng ñeå söûa raâu toùc cho nhaø vua neân haàu nhö khoâng ñi ra ngoaøi ñeå hôùt toùc cho daân.

Thuôû aáy, nhaø vua caáp cho thôï hôùt toùc moät con baïch töôïng maëc tình söû duïng ñi ñoù ñaây vaø caáp cho moät hoäp baèng vaøng ñeå ñöïng con dao caïo vaø caùc duïng cuï ñoà ngheà hôùt toùc. Nhaø vua laïi daën: “Heã trong thôøi kyø khoâng coù Phaät ra ñôøi, chæ coù Bích-chi-phaät xuaát hieän, gioáng nhö con teâ ngöu ra ñi moät mình, ta phaûi laøm ñieàu lôïi ích.”

Luùc ñoù, coù moät vò Bích-chi-phaät toùc raâu, moùng tay ñeàu ra daøi, ñi ñeán thôï caïo toùc,

noùi:

–Laønh thay! Naøy hieàn thuû, xin nhaân giaû caïo boû raâu toùc giuøm cho toâi. Thôï caïo toùc ñaùp:

–Laønh thay! Ñaïi tieân, neáu muoán vaäy, xin ñôïi ñeán saùng sôùm mai, ñeán ñaây toâi seõ

caïo raâu toùc cho Ñaïi tieân.

Toân giaû Bích-chi-phaät nghe noùi nhö vaäy lieàn trôû veà. Qua ñeâm aáy, saùng sôùm ngaøy mai thöùc daäy, ñaép y, mang bình baùt trôû laïi nhaø thôï caïo toùc, noùi:

–Laønh thay! Naøy hieàn thuû, hoâm nay xin nhaân giaû caïo raâu toùc giuøm cho toâi. Khi aáy ngöôøi thôï caét toùc laïi baïch Bích-chi-phaät:

–Laønh thay! Ñaïi tieân, neáu muoán vaäy, xin ñôïi ñeán chieàu, toâi seõ caïo raâu toùc cho Ñaïi

tieân.

Nhö vaäy, ngaøy aáy, khi maët trôøi ñaõ ngaõ veà Taây, Tieân nhaân trôû laïi choã ngöôøi thôï hôùt

toùc. Thôï hôùt toùc laïi noùi:

–Xin ngaøi ñôïi ñeán saùng mai.

Nhö vaäy, saùng mai Tieân nhaân laïi ñeán choã ngöôøi thôï hôùt toùc. Ngöôøi thôï hôùt toùc laïi

noùi:

–Xin ngaøi ñôïi cho ñeán chieàu.

Cöù nhö vaäy, buoåi mai cuõng khoâng caïo toùc, buoåi chieàu cuõng khoâng caïo toùc.

Khi aáy thaáy vò Bích-chi-phaät, hoaëc saùng sôùm ñeán, hoaëc chieàu maùt ñeán, lieân tieáp

caùc ngaøy nhö vaäy, neân ñoàng töû thöa vôùi vò Bích-chi-phaät:

–Thöa Toân giaû Bích-chi-phaät, vì lyù do gì saùng sôùm vaø chieàu maùt luoân luoân ñeán ñaây

vaäy?

Vò Bích-chi-phaät töôøng thuaät ñaày ñuû nhöõng vieäc vöøa roài cho ñoàng töû nghe. Ñoàng töû

thöa Tieân nhaân:

–Caäu toâi nhaát ñònh khoâng caïo toùc cho Tieân nhaân ñaâu. Taïi sao? Vì caäu toâi yû mình ñöôïc töï do ra vaøo trong cung vua neân sinh kieâu maïn. Toâi seõ caïo toùc cho ngaøi.

Ñoàng töû lieàn caïo toùc cho Tieân nhaân. Baáy giôø Toân giaû Bích-chi-phaät thaàm nghó: “Nay ñoàng töû naøy taïo coâng ñöùc lôùn, ta caàn phaûi vì ngöôøi bieåu döông thò hieän coâng ñöùc.” Nghó nhö vaäy, Toân giaû naøy baûo ñoàng töû:

–Naøy ñoàng töû, neáu ngöôi hieåu bieát neân thaâu caát raâu toùc cuûa ta, sau naøy seõ ñem laïi lôïi ích lôùn cho ngöôi.

Noùi nhö vaäy roài, gioáng nhö nhaïn chuùa giöông ñoâi caùnh, vò Bích-chi-phaät aáy vaän duïng söùc thaàn thoâng, bay voït leân hö khoâng maø ñi.

Khi aáy ñoàng töû thaâu löôïm raâu toùc cuûa Bích-chi-phaät ñeå treân vai roài höôùng veà Bích- chi-phaät ñem taâm thanh tònh, chaép tay ñaûnh leã, phaùt nguyeän: “Con nguyeän ñôøi vò lai seõ gaëp ñöôïc Toân giaû Bích-chi-phaät nhö theá naøy hay hôn theá nöõa, nhöõng giaùo lyù cuûa Theá Toân noùi ra con nguyeän ñeàu mau hieåu bieát taát caû. Laïi nguyeän ñôøi sau con chaúng sinh vaøo caùc aùc ñaïo. Laïi nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp con laøm thôï hôùt toùc. Vì ruoäng phöôùc neân con vaâng thôø cuùng döôøng caùc Thaùnh giaû nhö vaäy.”

Baáy giôø nôi thaønh aáy, baù quan ñaïi thaàn haàu haï hai beân nhaø vua ñang laâm trieàu treân ñaïi ñieän trong noäi cung, ñeàu troâng thaáy vò Bích-chi-phaät bay ñi trong hö khoâng. Quaàn thaàn thaáy vaäy lieàn taâu ñöùc vua:

–Ngaøy nay coù ñieàm laønh lôïi ích thaät hy höõu, khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö vaäy. Hoâm nay trong nöôùc coù ruoäng phöôùc ra ñôøi.

Khi aáy nhaø vua ngöôùc maët troâng thaáy vò Bích-chi-phaät nhö vaäy, lieàn baûo quaàn

thaàn:

–Ngöôøi naøo caïo boû raâu toùc cho Bích-chi-phaät seõ ñöôïc nhieàu lôïi ích. Ngöôøi söûa raâu toùc cho nhaø vua luùc ñoù ñang ñöùng beân caïnh lieàn taâu vua:

–Chính haï thaàn ñaõ caïo boû raâu toùc cho vò Tieân nhaân aáy, ngoaøi ra coù ai ñaâu? Ñoàng töû nghe caäu mình noùi lôøi nhö vaäy, lieàn ñeán taâu vôùi vua:

–Thöa Ñaïi vöông, Ñaïi vöông bieát, vöøa roài caäu con noùi lôøi giaû doái khoâng thaät.

Khoâng phaûi caäu con caïo raâu toùc cho Tieân nhaân. Vieäc nhoû nhö vaäy, maø coøn noùi doái laø ta caïo raâu toùc cho Tieân nhaân. Thaät ra, ngöôøi caïo boû raâu toùc cho Tieân nhaân chính laø con.

Baáy giôø ngöôøi thôï söûa toùc cho nhaø vua quôû traùch ñoàng töû:

–Chao oâi! Keû ngu si kia! Ngöôi coù theá löïc gì maø caïo raâu toùc cho Tieân nhaân? Baáy giôø ñoàng töû laáy toùc cuûa Tieân nhaân ñöa ra cho quaàn thaàn xem vaø noùi:

–Ñaây laø toùc cuûa Tieân nhaân, hieän giôø toâi ñem theo ñaây, xin caùc vò thaáy cho! Khi aáy nhaø vua thaáy vieäc nhö theá, noåi giaän baûo teân thôï söûa raâu toùc cho mình:

–Chao oâi! Keû ngu si! Ngöôi ôû beân ta coù theá löïc nhö vaäy, nay vì côù gì noùi doái ta?

Ngöôi mau ra khoûi nöôùc, khoâng ñöôïc ôû trong bieân giôùi quoác gia ta.

Nhaø vua ñoøi laïi con baïch töôïng cuøng nhöõng duïng cuï hôùt toùc roài phong loäc cho ñoàng töû vaø saéc phong:

–Töø nay veà sau, khanh luoân luoân söûa raâu toùc vaø moùng tay chaân cho ta. Ñoàng töû taâu vua:

–Vaâng leänh Ñaïi vöông! Haï thaàn khoâng daùm traùi lôøi. Töø nay veà sau, haï thaàn naøy luoân luoân söûa raâu toùc vaø moùng tay cho Ñaïi vöông.

Do coâng ñöùc caïo raâu toùc cho vò Bích-chi-phaät, ñoàng töû tuøy theo tuoåi thoï ôû ñôøi, sau khi qua ñôøi, ñôøi ñôøi kieáp kieáp khoâng sinh vaøo aùc ñaïo, thöôøng qua laïi trong coõi trôøi ngöôøi. Roài ñôøi sau cuøng sinh trong thaønh Ba-la-naïi, nôi nhaø thôï hôùt toùc, hình dung khoâi ngoâ, deã thöông, ngöôøi xem thaáy khoâng chaùn. Ñoàng töû ñöôïc cha meï nuoâi döôõng, daàn daàn khoân lôùn, thaønh töïu ngheà nghieäp.

Thuôû aáy Ñöùc Theá Toân Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc Ca-dieáp ra ñôøi, laøm vò Ñaïi Giaùo Sö ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

Baáy giôø Ñöùc Tònh Haïnh Theá Toân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc Ca-dieáp ñaõ chuyeån phaùp luaân thuaän nghòch, ñaõ thoï phaùp cuøng baûn nguyeän ñaày ñuû, ñöôïc xöng laø Baäc Tröôïng Phu trí tueä toái thaéng, thieát laäp toøa Lieân hoa ñeå giaùo hoùa, ñem voâ löôïng traêm ngaøn öùc chuùng sinh ñöa vaøo thieän ñaïo.

Thuôû aáy Ñöùc Phaät Ca-dieáp cuøng hai vaïn chuùng Tyø-kheo ñoàng ngöï taïi vöôøn Nai, laø choã ôû cuûa chö vò Tieân nhaân ñôøi tröôùc, thuoäc thaønh Ba-la-naïi. Baáy giôø cha cuûa ngöôøi thôï hôùt toùc naøy thöôøng ñeán vöôøn Nai caïo raâu toùc cho caùc Tyø-kheo. Do vaäy ñoàng töû ñöôïc cuøng vôùi cha ñi ñeán Giaø-lam. Khi caùc Tyø-kheo thuyeát kinh hay giaûng luaän, ñoàng töû thaáy moïi ngöôøi ñöôïc pheùp ñeán nghe phaùp. Nhöng cho ñeán khi ñoïc luaät thì thaáy coù ngöôøi ñöôïc nghe, coù ngöôøi khoâng ñöôïc nghe. Khi aáy ñoàng töû hoûi caùc thaày Tyø-kheo:

–Taïi sao taát caû giaùo phaùp laø thieän ngoân maø con thaáy coù ngöôøi ñöôïc nghe, coù ngöôøi khoâng ñöôïc nghe? YÙ ñoù nhö theá naøo?

Caùc Tyø-kheo giaûi ñaùp cho ñoàng töû:

–Naøy ñoàng töû, luaät laø phaùp bí maät cuûa haøng Tyø-kheo. Neáu ngöôøi naøo chöa thoï giôùi Cuï tuùc thì nhaát ñònh khoâng ñöôïc nghe.

Ñoàng töû nghe noùi nhö vaäy, raát buoàn raàu, suy nghó: “Ta phaûi laøm sao sôùm xuaát gia ñeå coù theå nghe Luaät taïng quyù baùu naøy?”

Veà sau, khi tröôûng thaønh, ñoàng töû ñeán moät vò Luaät sö caàu xin xuaát gia, ñöôïc thoï giôùi Cuï tuùc, theo hoïc hoûi nôi caùc thaày Tyø-kheo trì giôùi vaø tuïng luaät, caên cöù vaøo phaùp maø tu haønh. Tuy vaäy nhöng vò aáy vaãn khoâng chöùng ñöôïc trí xuaát theá. Veà sau, thaày Tyø-kheo laâm troïng beänh, naèm taïi giöôøng, khi laâm chung laïi phaùt nguyeän: “Ñöùc Nhö Lai Ca-dieáp Theá Toân Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc coù moät vò ñeä töû Boà-taùt teân laø Hoä Minh, ñaõ ñöôïc Phaät Ca-dieáp thoï kyù: “OÂng ôû ñôøi töông lai, khi con ngöôøi tuoåi thoï moät traêm seõ ñöôïc thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Nhö Lai Theá Toân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.” Toâi nay nguyeän vaøo ñôøi töông lai aáy gaëp ñöôïc Phaät Thích-ca Maâu-ni. Neáu ñöôïc nhö sôû nguyeän, toâi ôû trong phaùp cuûa Ngaøi cuõng xin xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc. Ñoái vôùi trong haøng ñeä töû trì giôùi cuûa Theá Toân, toâi laø ngöôøi ñeä nhaát, nhö Hoøa thöôïng cuûa toâi ngaøy nay ñoái vôùi haøng ñeä töû trì luaät cuûa Phaät Ca-dieáp, Thaày toâi laø toái thöôïng. Toâi cuõng nhö vaäy, ôû trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca töông lai, laø ñeä nhaát trong haøng ñeä töû trì luaät cuûa Ngaøi.”

Khi ñoù vò Tyø-kheo aáy khi aáy qua ñôøi, veà sau sinh leân trôøi cho ñeán ngaøy nay, thaân sau cuøng ñaàu thai trong gia ñình thôï hôùt toùc taïi thaønh Ba-la-naïi, teân laø Öu-ba-ly, töùc laø vò

naøy vaäy.

