KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 58**

**Phaåm 58: NHAÂN DUYEÂN CUÛA BAØ-ÑEÀ-LÔÏI-CA (Phaàn 2)**

Baáy giôø Tröôûng laõo Öu-ba-ly Ba-ña suy nghó: “Nay Theá Toân ñaõ khoâng cho ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña xuaát gia, neáu ta voäi cho xuaát gia thì ta khoâng ñuùng.” Nghó nhö vaäy roài lieàn baûo Ñeà-baø-ñaït-ña:

–Ñoàng töû phaûi nghe lôøi Theá Toân daïy, caàn phaûi laøm nhöõng vieäc nhö vaäy.

Ñeà-baø-ñaït-ña tuaàn töï ñaõ ñi ñeán choã caùc Tyø-kheo Thöôïng toïa, Ñaïi ñöùc caàu xin xuaát gia maø caùc vò Tyø-kheo Thöôïng toïa, Ñaïi ñöùc ñeàu noùi vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña:

–Ñöùc Theá Toân ñaõ coù lôøi daïy nhö vaäy, ñoàng töû neân laøm theo lôøi daïy ñoù.

Baáy giôø Ñeà-baø-ñaït-ña bò caùc Tyø-kheo töø choái khoâng cho xuaát gia, neân côõi voi traéng trôû veà thaønh Ca-tyø-la Baø-toâ-ñoâ, soáng laïi caûnh vöông cung.

Ñoàng töû A-nan khi vöøa thaáy naêm traêm ñoàng töû hoï Thích ñeàu ñöôïc xuaát gia, lieàn nghó theá naøy: “Ngaøy nay ta phaûi xaû tuïc xuaát gia.” Nghó nhö vaäy roài ñeán thöa cha meï:

–Thöa cha meï, yù con ngaøy nay muoán xaû tuïc theo Ñöùc Phaät xuaát gia, cuùi xin cha meï hoan hyû cho con ñöôïc toaïi nguyeän.

Meï A-nan voán coù taâm baát tònh ñoái vôùi Ñöùc Phaät. Vì lyù do gì baø ta coù taâm nhö vaäy? Vì khi Ñöùc Theá Toân coøn laø Boà-taùt taïi gia, baø ta thaáy Boà-taùt coù coâng ñöùc oai löïc saùng ngôøi, neân ñoái vôùi Boà-taùt baø sinh nhieãm taâm, noùi nhieàu lôøi baát chaùnh. Khi aáy Boà-taùt vì ngöôøi thaân cuûa baø aáy laø di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà, neân ñoái vôùi lôøi baát chaùnh aáy, Ngaøi im laëng khoâng quan taâm.

Vì baø khoâng coù tònh taâm neân nhaát ñònh khoâng cho A-nan xaû tuïc xuaát gia. Khi nghe noùi laïi laø A-nan muoán xuaát gia, nhöng cha meï khoâng cho, Ñeà-baø-ñaït-ña ñeán noùi vôùi A- nan:

–Taâm ñoàng töû thaät söï muoán xuaát gia nhöng cha meï chöa cho phaûi khoâng? A-nan ñaùp lôøi Ñeà-baø-ñaït-ña:

–Ñuùng nhö lôøi vöông töû noùi. Toâi khoâng bieát laøm caùch gì ñeå cha meï cho pheùp xuaát gia, ñöôïc thoï giôùi laøm Tyø-kheo.

Ñeà-baø-ñaït-ña noùi vôùi A-nan:

–Neáu sau naøy cha meï ñoàng töû cho ñoàng töû xuaát gia thì noùi cho ta bieát, ñeå cuøng ngöôøi ñi xuaát gia.

A-nan lieàn ñaùp:

–Nhö lôøi vöông töû noùi, toâi khoâng daùm thaát höùa.

Baáy giôø A-nan nghó theá naøy: “Cha meï ta chaéc chaén khoâng cho ta xuaát gia” Nghó nhö vaäy roài, lieàn ôû trong nhaø laáy naêm traêm ñoàng tieàn leùn ñi ñeán nöôùc Tyø-ñeà-da, nôi laøng noï coù moät tröôûng giaû, tröôùc kia laø baïn toát cuûa phuï vöông, ñem naêm traêm tieàn giao cho tröôûng giaû vaø daën:

–Toâi ñem soá tieàn naøy giao cho nhaân giaû ñeå duøng vaøo vieäc aên uoáng cho toâi. Khi naøo muoán aên thì toâi ñi ñeán nhaø nhaân giaû, luùc aáy ñem tieàn naøy mua ñoà aên cho toâi. Nhaân giaû cuõng ñöøng hoûi toâi töø ñaâu ñeán. Khi toâi ñeán laø nhaân giaû bieát toâi caàn thöùc aên.

A-nan noùi nhö vaäy roài, lieàn ñi ñeán choã hoang vaéng, thoï giôùi “khoâng noùi”, ñi-ñöùng- naèm-ngoài im laëng khoâng noùi. Moãi khi caàn thöùc aên, A-nan ñi ñeán nhaø tröôûng giaû ngoài aên uoáng im laëng. AÊn uoáng xong roài, im laëng ra veà.

Baáy giôø daân cö ôû laøng naøy thöôøng thaáy ñoàng töû Thích A-nan ñi ñöùng naèm ngoài, tôùi lui im laëng. Thaáy vaäy, hoï môùi hoûi A-nan:

–Nhaân giaû laø ai?

Baáy giôø A-nan khoâng ñaùp moät lôøi, laïi im laëng boû ñi. Khi aáy daân laøng noùi vôùi nhau: “Vò Tieân nhaân naøy coù leõ phaùt xuaát töø nöôùc Tyø-ñeà-da.” Vì vaäy, hoï ñaët teân A-nan laø Tieân nhaân nöôùc Tyø-ñeà-da.

Moät hoâm, cha meï A-nan nghe noùi theá naøy: “A-nan troán khoûi thaønh Ca-tyø-la, ñi ñeán xoùm laøng thuoäc nöôùc Tyø-ñeà-da, thoï giôùi “khoâng noùi”, tu haïnh tieân, nay ñaõ thaønh Tieân nhaân.” Nghe ñöôïc tin naøy cha meï A-nan, lieàn sai söù giaû ñeán noùi:

–Con ôi! Con ôi, neáu con quyeát ñònh khoâng chòu ôû nhaø, chæ muoán xuaát gia thì neân theo ñoàng töû hoï Thích maø xuaát gia.

A-nan nghe vaäy trôû veà nhaø, roài ñeán noùi vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña:

–Naøy Ñeà-baø-ñaït-ña, vöông huynh phaûi bieát, cha meï toâi ñaõ cho toâi xuaát gia roài. Ñeà-baø-ñaït-ña laïi hoûi A-nan:

–YÙ vöông töû nay muoán xuaát gia vôùi ai? A-nan ñaùp:

–Nay yù toâi muoán theo Ñöùc Phaät xuaát gia. Ñeà-baø-ñaït-ña laïi noùi:

–Ta tröôùc ñaây ñaõ ñeán Ñöùc Phaät caàu xin xuaát gia, maø Ngaøi khoâng cho ta xuaát gia. A-nan laïi noùi:

–Neân ñeán choã thaùnh giaû Xaù-lôïi-phaát caàu xin xuaát gia. Ñeà-baø-ñaït-ña laïi ñaùp:

–Tröôûng laõo naøy cuõng khoâng cho ta xuaát gia. Nhö vaäy cho ñeán Ma-ha Muïc-kieàn- lieân, Ma-ha Ca-dieáp, Ñaïi Ca-chieân-dieân, Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp, Na-ñeà Ca-dieáp, Giaø- da Ca-dieáp, Öu-ba-tö-na, Ma-ha Caâu-hy-la, Ma-ha Chuyeân-ñaø, Öu-ba-ly Ba-ña..., bao nhieâu chö vò Tyø-kheo Thöôïng toïa, Ñaïi ñöùc nhö vaäy ñeàu khoâng cho ta xuaát gia.

A-nan laïi hoûi Ñeà-baø-ñaït-ña:

–Naøy Ñeà-baø-ñaït-ña, nhö theo yù vöông huynh thì neân ñi ñaâu? Ñeà-baø-ñaït-ña ñaùp:

–Naøy A-nan, chuùng ta neân ñi ñeán choã naøo maø khoâng ai bieát. A-nan laïi noùi:

–Toâi cuõng tuøy theo yù cuûa vöông huynh.

Moãi gia ñình hoï Thích trong hoaøng gia phaûi coù moät ngöôøi xuaát gia, neân coù nhieàu ñoàng töû hoï Thích ñaày oai theá xuaát gia theo Phaät.

Khi aáy taïi thaønh Ca-tyø-la Baø-toâ-ñoâ coù moät gia ñình hoï Thích noï chæ coù hai anh em. Ngöôøi em teân laø Ma-ni-laâu-ñaø *(boån cuõ goïi laø A-ni-laâu-ñaø)*. Ngöôøi anh teân laø Ma-ha Na- ma. Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñaõ nhieàu kieáp troàng caùc caên laønh, tu caùc haïnh giaûi thoaùt, döùt caùc phieàn naõo, höôùng veà Nieát-baøn, khoâng muoán sinh trong caùc coõi höõu laäu, ôû trong tam giôùi chæ muoán dieät saïch caùc hoaëc laäu. Do vì trong quaù khöù ñoàng töû chöùa nhieàu coâng ñöùc neân ngaøy nay sinh trong nhaø hoï Thích. Töø khi ñoàng töû sinh trong nhaø hoï Thích aáy thì gia nghieäp cuûa nhaø naøy laàn laàn phaùt trieån, nhö laø cuûa caûi, vaøng baïc, luùa gaïo, chaân chaâu, löu ly, san hoâ, hoå phaùch, caùc loaïi bích ngoïc... cho ñeán vaøng baïc, nhaân söï, suùc sinh ñeàu ñöôïc

ñaày ñuû, naêm traêm thöù taøi vaät aån taøng döôùi ñaát töï nhieân ñöôïc xuaát hieän. Khi ñoàng töû naèm nguû, nôi giöôøng laïi coù chö Thieân ñem naêm traêm traân baûo voâ giaù traûi treân giöôøng.

Quyeán thuoäc thaáy nhöõng ñieàu kyø laï nhö vaäy neân cuøng nhau baøn: “Khi ñoàng töû naøy nguû, coù chö Thieân ñem vaät baùu voâ giaù traûi treân giöôøng. Vì vaäy, chuùng ta neân ñaët teân ñoàng töû naøy laø Ma-ni-laâu-ñaø.”

Ñoàng töû naøy khoâi ngoâ deã thöông, ngöôøi ta nhìn thaáy khoâng chaùn, laøn da vaøng töôi gioáng nhö vaøng roøng, ñaàu troøn nhö chieác loïng, muõi cao lôùn ñaày ñaën gioáng nhö muõi chim Anh voõ, hai caùnh tay duoãi daøi quaù goái, thaân theå ngang doïc treân döôùi caân phaân, caùc caên hoaøn haûo khoâng khuyeát. Cha meï ñaët rieâng boán baûo maãu chaêm soùc: Moät baø boàng beá, moät baø taém röûa, moät baø buù môùm vaø moät baø daãn daïo chôi. Boán baûo maãu naøy chaêm nom nuoâi döôõng, ñoàng töû daàn daàn ñöôïc lôùn khoân, ñaõ coù hieåu bieát. Thaáy ñoàng töû rong chôi ñaây ñoù, ñaõ ñeán luùc coù khaû naêng tieáp thu söï giaùo duïc neân cha meï daïy caùc kyõ ngheä ñeå giao phoù gia nghieäp. Nhöõng moân ñoù laø toaùn soá, aán kyù, aâm nhaïc, ca vuõ, traøo phuùng, haøi höôùc, khoâi haøi, nhaûy muùa, duyeân daùng, goït söûa caùc ngoïc ma ni, may caét, nhuoäm aùo, pha cheá caùc muøi thôm, toâ veõ hoa laù vaø chaân dung; daïy caùc loaïi côø vi kyø, luïc baùt, xu boà cuøng caùc troø vui khaùc...; daïy hoïc vaên chöông, côõi voi, côõi ngöïa vaø caùc loaïi xe; ngheä thuaät baén teân, cöû chæ cuùi xuoáng ngöôùc leân, thu söùc, ra söùc, xoa boùp..., daïy pheùp xua ñuoåi giaëc loaïn, ñieàu voi lao nhanh, tu söûa hoa vieân, cung caùch ñi ñöùng ra vaøo, bieát roõ ñieàm toát xaáu, vi teá aån taøng, phaù caùc quaân traän, naém tay ngöôøi khaùc hoï gôõ khoâng ra, ñöùng yeân treân ñaát ngöôøi xoâ khoâng lay ñoäng, chaûi ñaàu söûa toùc, caàm dao ñeõo goït, duøi thuûng caùc vaät, cheû böûa goã ñaù, baén ñích khoâng sai, baén ñuùng caùc phaàn treân ngöôøi trong chaân loâng sôïi toùc; baén cung nhanh nhö tieáng ñoäng, giöông cung raát maïnh… Bao nhieâu ngheà nhö vaäy ñeàu ñöôïc am töôøng, thaønh töïu ñaày ñuû, khoâng gì laø khoâng bieát, yù chí saâu xa, tinh thaàn saùng suoát, taâm trí tuyeät vôøi, trí tueä thoâng minh.

Sau ñoù, ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñi theo thaân phuï kieåm tra noâng nghieäp, cho ñeán vieäc

möu sinh. Khi ñeán ñoù, vì khaùt nöôùc neân ñoàng töû ñi ñeán bôø suoái muùc nöôùc ñeå uoáng, thì nöôùc suoái bieán thaønh cam loä chö Thieân. Thaân phuï khoâng bieát, thaáy vaäy laäp töùc caûn ngaên, keâu leân:

–Naøy con! Naøy con! Khoâng neân uoáng nöôùc ñoù, sôï e thaân con chaúng an. Khi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñaõ neám thöû nöôùc suoái, thöa thaân phuï:

–Cha ôi! Nöôùc suoái naøy raát ngon ngoït.

Vì thaân phuï khoâng tin neân ñoàng töû duøng tay buïm nöôùc daâng cho cha vaø thöa:

–Neáu khoâng tin, xin cha neám thöû nöôùc naøy. Vì vaäy cha ñoàng töû neám thöû roài noùi:

–Con ôi! Con ôi, cha tuy soáng ôû vöông cung nhöng chöa töøng ñöôïc uoáng nöôùc ngon ngoït nhö vaäy!

Noùi lôøi aáy roài, ngöôøi cha raát vui möøng vì thaáy vieäc chöa töøng coù, töï noùi:

–Con ta thaät kyø laï, coù phöôùc baùu raát lôùn. Töø khi sinh ra cho ñeán ngaøy nay, bao nhieâu nhu caàu aên uoáng, saéc, höông, vò, xuùc, moãi khi ngöôøi ta ñem ñeán cho con ta ñeàu bieán thaønh toát hôn gaáp boäi laàn.

Baáy giôø ngöôøi anh laø Ma-ha Na-ma thaáy thöùc aên uoáng cuûa em mình nhö vaäy môùi sinh taâm ganh tò neân noùi:

–Vì sao nhöõng thöùc aên ngon trong saïch thôm tho chæ daønh rieâng cho em aáy maø chaúng cho mình?

Ngöôøi meï nghe con lôùn noùi nhö vaäy, lieàn baûo:

–Con ôi! Con ôi, con coù bieát chaêng, töø tröôùc ñeán giôø nhöõng thöùc aên uoáng laøm xong, ñem cho Ma-ni-laâu-ñaø, thöôøng thöôøng bieán ngon hôn gaáp möôøi laàn.

Nhöng Ma-ha Na-ma vaãn nhaát ñònh khoâng tin.

Laïi moät hoâm noï Ma-ni-laâu-ñaø daïo chôi trong laâm vieân, sai ngöôøi haàu veà nhaø laáy ñoà aên vaø baûo:

–Ngöôøi ñeán choã meï ta nhaän ñoà aên ñem ñeán ñaây.

Khi aáy meï ñoàng töû saép ñoà aên treân maâm, roài duøng luïa traéng phuû leân treân, sai ngöôøi mang ñeán cho ñoàng töû Ma-ha Na-ma tröôùc, roài sau ñoù môùi sai ngöôøi mang ñeán cho ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø.

Khi mang thöùc aên ñeán, ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø thaáy maøu saéc höông vò ngon hôn gaáp boäi phaàn, thöùc aên trong caùc toâ dóa cuõng traøn ñaày. Tuy söï vieäc nhö vaäy, nhöng Ma-ha Na- ma vaãn khoâng tin, laïi noùi:

–Tuy thöùc aên töø nhaø mang ñeán nhöng thöùc aên ngon dôû ñaày vôi laø do ngöôøi nhaø saép xeáp, ai bieát ñöôïc vieäc naøy?

Moät luùc khaùc, Ma-ni-laâu-ñaø du ngoaïn quang caûnh trong vieân laâm, sai ngöôøi haàu veà thöa vôùi meï mình: “Xin meï cho ngöôøi mang ñoà aên ñeán.” Baáy giôø ngöôøi meï laáy caùc baùt dóa khoâng ñaët treân maâm roài duøng khaên phuû leân treân, cho ngöôøi mang ñeán ñöùa con lôùn xem tröôùc, sau ñoù môùi mang ñeán cho Ma-ni-laâu-ñaø. Baø ta noùi vôùi ñoàng töû lôùn:

–Con töï xem ñoù, hö thaät theá naøo?

Ma-ha Na-ma nghe noùi nhö vaäy, lieàn ñi theo chieác maâm ñeán choã Ma-ni-laâu-ñaø, thaáy baùt dóa trong maâm chöùa ñaày ñoà aên maøu saéc höông vò thôm ngon. Khi thaáy vieäc nhö vaäy ñoàng töû Ma-ha Na-ma, raát vui möøng, thoát leân theá naøy:

–Kyø laï thay! Chöa töøng thaáy! Em ta coù phöôùc ñöùc lôùn nhö vaäy!

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø qua thôøi gian khoân lôùn, söùc löïc traùng kieän, cha meï vì ñoàng töû xaây ba toøa nhaø. Toøa thöù nhaát duøng vaøo muøa Ñoâng, toøa thöù hai duøng vaøo muøa Xuaân thu vaø toøa thöù ba duøng vaøo muøa Heø. Toøa nhaø ôû vaøo muøa Ñoâng thì hoaøn toaøn aám aùp. Toøa nhaø ôû vaøo muøa Heø thì hoaøn toaøn maùt meû vaø toøa nhaø ôû vaøo muøa Xuaân vaø Thu thì nhieät ñoä oân hoøa hôïp yù. Choã ôû cuûa ñoàng töû khoâng coù moät ngöôøi ñaøn oâng naøo khaùc, duy nhaát moät mình ñoàng töû, töï yù ñi laïi thoï höôûng ñuû thöù vui nguõ duïc.

Baáy giôø ñoàng töû Ma-ha Na-ma suy nghó: “Ngaøy nay caùc ñoàng töû hoï Thích ñeàu coù theá löïc lôùn, moãi gia ñình phaûi coù moät ngöôøi ñi xuaát gia maø gia ñình ta chöa coù ngöôøi ñi xuaát gia. Vaäy ta neân xaû tuïc xuaát gia. Neáu khoâng thì phaûi baûo em ta Ma-ni-laâu-ñaø xuaát gia.” Ma-ha Na-ma nghó nhö vaäy roài, lieàn ñi ñeán noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, caùc gia ñình thuoäc hoï Thích coù ñaày theá löïc, moãi nhaø phaûi coù moät ngöôøi xuaát gia, maø trong nhaø chuùng ta chöa coù ai xuaát gia. Anh suy nghó laø hoaëc em hoaëc anh phaûi coù moät ngöôøi xuaát gia.

Baáy giôø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø thöa vôùi anh Ma-ha Na-ma:

–Anh haõy xuaát gia, em khoâng theå xuaát gia. Ma-ha Na-ma laïi noùi:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, neáu nhö vaäy, anh seõ giao phoù gia nghieäp cho em. Phaøm nguyeân taéc canh taùc, tröôùc phaûi caøy ñaát, sau ñoù ban cho baèng, keá ñeán doïn saïch coû caây gaïch ñaù, roài môùi gieo gioáng. Sau khi gieo gioáng, neáu trôøi khoâng möa phaûi tuøy thôøi tieát maø töôùi nöôùc. Em phaûi theo phöông phaùp caøy böøa troàng tæa thaät kyõ vaø ñôïi thu hoaïch. Sau ñoù, doïn saïch coû raùc choân laáp döôùi ñaát vaø ñem phaàn thu gaët caát vaøo kho. Laøm nhö vaäy roài, cho ñeán naêm sau cuõng nhö theá, töø naêm naøy sang naêm khaùc cöù theo thöù lôùp nhö vaäy

maø laøm, khoâng ñöôïc döøng nghæ.

Baáy giôø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø thöa vôùi Ma-ha Na-ma:

–Nhö vaäy thì em ôû nhaø laøm caùc coâng vieäc khoâng ngôùt, cuõng khoâng coù thôøi gian nghæ ngôi. Laøm vieäc nhö vaäy, khoâng coù ngaøy hoaøn taát thì thôøi gian naøo em ñöôïc ôû nôi ba toøa nhaø höôûng thuï thuù vui nguõ duïc?

Ñoàng töû Ma-ha Na-ma laïi baûo ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy em, vieäc laøm aáy quaû thaät khoâng coù ngaøy xong, cuõng khoâng coù thôøi gian chaám döùt. Cha meï chuùng ta daønh duïm cuûa caûi oâng baø ñeå laïi, neân laøm vieäc cuõng nhö vaäy, coâng vieäc chöa xong maø ñaõ keát lieãu cuoäc ñôøi.

Baáy giôø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø noùi vôùi anh Ma-ha Na-ma:

–Neáu bieát ñöôïc vieäc laøm khoâng bao giôø xong, khoâng coù ngaøy chaám döùt, cha meï mình ñaõ ham tieác söï nghieäp toå tieân, laøm luïng khoâng coù thôøi gian thoâi nghæ maø ñaõ boû thaân maïng thì cuõng khoâng neân ôû. Em nghó anh phaûi ôû laïi nhaø kinh doanh söï nghieäp, ñeå em xaû tuïc xuaát gia tu taäp.

Luùc aáy ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñeán thöa cha meï:

–Kính thöa song thaân, con nay muoán xaû tuïc xuaát gia, ñeán thænh yù cha meï cho pheùp con ñöôïc xaû tuïc xuaát gia, ñeán tu hoïc vôùi Nhö Lai.

Baáy giôø cha meï baûo Ma-ni-laâu-ñaø:

–Con phaûi bieát, cha meï chæ coù hai con, neân ñoái vôùi hai con cha meï raát yeâu quyù, khoâng muoán xa lìa. Neáu xa lìa trong giaây laùt thì cha meï öu saàu khoå naõo. Giaû söû ta coù cheát roài, vaãn mong muoán khoâng xa lìa hai con. Huoáng chi ngaøy nay cha meï coøn soáng maø laïi cho con ñi xuaát gia hay sao!

Cöù nhö vaäy, ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø xin ñeán laàn thöù hai, roài ñeán laàn thöù ba, thöa:

–Con muoán xaû tuïc xuaát gia ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai. Cuùi xin cha meï cho pheùp.

Thuôû tröôùc, khi Thaùi töû Taát-ñaït-ña xuaát gia tu phaïm haïnh thì Ñaïi vöông Thaâu-ñaàu- ñaøn vì Boà-taùt maø öu saàu khoå naõo, böùc xuùc neân trieäu taäp hoaøng gia, tuyeân boá:

–Naøy caùc quyeán thuoäc, quyù vò phaûi bieát, nay Thaùi töû Taát-ñaït-ña con ta ñaõ xuaát gia roài, ta khoâng muoán ôû ngoâi vua, laïi cuõng khoâng muoán ñoäi maõo Thieân quan. Trong hoaøng gia, vò naøo coù theå nhaän laõnh ngoâi vua, ta seõ laøm leã quaùn ñaûnh trao maõo Thieân quan truyeàn ngoâi cho.

Baáy giôø trong hoäi coù ñoàng töû Baø-ñeà-lôïi-ca, con cuûa baø Haéc-Cuø-ñaø-di, taâu vua:

–Taâu Ñaïi vöông, haï thaàn coù theå nhaän ngoâi vua vaø Thieân quan.

Luùc aáy vua Thaâu-ñaàu-ñaøn vaø taát caû hoaøng gia hoï Thích lieàn laøm leã quaùn ñaûnh trao Thieân quan truyeàn ngoâi vua cho ñoàng töû Baø-ñeà-lôïi-ca. Töø ñoù veà sau, Baø-ñeà-lôïi-ca hoï Thích laøm vua, quyeán thuoäc goïi laø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca. Vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca laøm vua traûi qua möôøi hai naêm, ñuùng nhö phaùp trò hoùa daân chuùng. Quyeán thuoäc hoaøng toäc hoï Thích voán tröôùc ñoù coù laäp lôøi cam keát: “Neáu ngöôøi naøo nhaän ñöôïc Thieân quan laøm vua thì vò aáy phaûi vì taát caû quyeán thuoäc hoï Thích maø theát ñaõi böõa tieäc sôn haøo haûi vò ñuû traêm thöùc aên uoáng.” Vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø khi xöa coøn thôøi thô aáu voïc ñaát chôi vôùi nhau, keát laøm baïn beø, neân nay nhaø vua thieát hoäi, ra leänh ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy ñoàng töû, anh giuùp ñôõ ta theát ñaõi quyeán thuoäc tröôùc, xong roài ta vôùi anh cuøng

aên.

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Y theo leänh Ñaïi vöông, thaàn khoâng daùm traùi lôøi.

Khi nhaø vua cuøng vôùi ñoàng töû lo theát ñaõi quyeán thuoäc xong, sau ñoù môùi cuøng aên.

AÊn xong, nhaø vua môøi ñoàng töû löu laïi nghæ taïi hoaøng cung.

Ñeâm aáy saép qua, trôøi gaàn saùng, vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca ñeán vaán an ñoàng töû Ma-ni- laâu-ñaø:

–Naøy ñoàng töû, ñeâm roài coù nguû ngon khoâng? Ma-ni-laâu-ñaø ñaùp:

–Thöa Ñaïi vöông, ñeâm qua toâi nguû khoâng ngon. Nhaø vua hoûi:

–Lyù do gì khanh nguû khoâng ngon? Ma-ni-laâu-ñaø ñaùp:

–Ñeâm roài toâi bò ñau buïng vaø noùng laïnh. Nhaø vua hoûi:

–Lyù do gì ñau buïng vaø noùng laïnh? Ma-ni-laâu-ñaø laïi ñaùp:

–Thöa Ñaïi vöông, thöùc aên uoáng ngaøy hoâm qua gia vò khoâng thích hôïp, do vaäy hieän giôø toâi coøn ñau buïng. Laïi chieác chaên ñaép naøy, khi xöa thôï deät deät chaên, thaân hoï bò noùng laïnh neân toâi cuõng maéc beänh noùng laïnh.

Baáy giôø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca keâu ngöôøi ñaàu beáp hoûi:

–Khanh vöøa roài laøm moùn aên traêm vò laø coù quaù nhieàu hay quaù ít hay laø vöøa phaûi? Ngöôøi ñaàu beáp taâu:

–Thöa Ñaïi vöông, ñuùng nhö vaäy, ñuùng nhö vaäy! Khi haï thaàn laøm thöùc aên, coù vò hôi nhieàu, coù vò hôi ít. Vì khi aáy haï thaàn baän roän khoâng ñöôïc nhö yù, lo ñi kieåm tra nhieàu vieäc. Laïi ngöôøi phuï taù khoâng bieát xöû duïng neân gia vò ñeàu bò laàm loän.

Vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca laïi cho ngöôøi ñoøi thôï deät chaên ñeán hoûi:

–Khi khanh vì ta deät chieác chaên naøy, vì sao khoâng chuyeân taâm? Thôï deät ñaùp:

–Taâu Ñaïi vöông, ñuùng nhö lôøi ngaøi noùi. Khi haï thaàn deät taám chaên ñoù thaân theå bò beänh noùng laïnh, maø Ñaïi vöông laïi sai söù giaû ñeán thoâi thuùc. Luùc aáy haï thaàn chöa heát noùng laïnh, sôï Ñaïi vöông töùc giaän neân haï thaàn deät voäi ñöa cho söù giaû, cho neân taám chaên khoâng ñöôïc tinh xaûo.

Baáy giôø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca cho vieäc naøy thaät kyø laï chöa töøng coù, khoâng theå nghó baøn, neân nghó: “Ít coù! Ít coù! Ma-ni-laâu-ñaø laïi coù trí tueä thuø thaéng vi dieäu nhö vaäy!.”

Vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, töø nay veà sau, neáu coù caàn gì ôû ta ñoàng töû khoûi phaûi ñích thaân ñeán, chæ cho ngöôøi ñeán. Ta khoâng phuï nhau ñaâu.

Luùc ñoù meï ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø nghó: “Thích Baø-ñeà-lôïi-ca naøy thuôû thô aáu ñaõ cuøng con ta voïc ñaát chôi vôùi nhau, ñoàng keát baïn thaân thieän, neân ngaøy nay ñoàng töû chaéc khoâng xuaát gia.” Nghó nhö vaäy roài, baø goïi con mình veà vaø noùi:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, neáu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca xaû tuïc xuaát gia thì khi aáy con coù xuaát gia khoâng?

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø nghe meï hoûi nhö vaäy, neân ñi gaëp vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca. Trong luùc naøy, nhaø vua rôøi cung ñieän ñeán döï hoäi taïi Na-tra-ca *(nhaø Tuøy dòch laø Dó ca thuyeát caùt söï) vaø* ñang ngoài xem. Baáy giôø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø suy nghó: “Neáu ta ñi vaøo hoäi thì nhaát ñònh seõ caûn trôû söï du hyù thöôûng ngoaïn cuûa nhaø vua.” Nghó nhö vaäy

roài, neân ngoài ngoaøi ngoõ, ñôïi hoäi vui Na-tra-ca tan, sau ñoù môùi vaøo.

Khi ôû trong hoäi, luùc hoäi vui nhoän nhaát, nhaø vua thaáy moät nöõ ca só tay caàm ñaøn khoâng haàu. Khi aáy ñaøn boãng ñöùt moät daây, naøng leï tay noái laïi maø trong hoäi vui Na-tra-ca khoâng coù moät ai hay bieát, chæ moät mình nhaø vua thaáy maø thoâi. Nhöng ñoàng töû Ma-ni-laâu- ñaø ôû ngoaøi ngoõ cuõng bieát vieäc naøy.

Khi ñoàng töû thaáy hoäi vui Na-tra-ca-saép heát, môùi ñeán gaëp nhaø vua Thích Baø-ñeà-lôïi- ca. Ñeán nôi, chaøng laáy tay choaøng coå nhaø vua roài sau ñoù môùi ngoài veà moät beân. Nhaø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, tröôùc ñaây ta coù noùi vôùi ñoàng töû, neáu coù caàn vieäc gì khoûi phaûi thaân haønh ñeán, chæ cho ngöôøi ñeán, ta khoâng phuï ñaâu. Nay vì vieäc gì ñoàng töû ñích thaân ñeán ñaây?

Ma-ni-laâu-ñaø ñaùp:

–Taâu Ñaïi vöông, söï vieäc nhö theá naøy, khoâng theå cho ngöôøi khaùc ñeán ñöôïc. Nhaø vua hoûi ñoàng töû:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, söï vieäc theo ngöôøi noùi laø vieäc gì? Laø do ñoàng töû hay laø do ta? Ma-ni-laâu-ñaø ñaùp:

–Taâu Ñaïi vöông, vieäc naøy do toâi, cuõng coù lieân quan ñeán Ñaïi vöông. Nhaø vua laïi hoûi:

–Neáu coù lieân quan ñeán ta thì xin ñoàng töû noùi roõ. Ma-ni-laâu-ñaø ñaùp:

–Taâu Ñaïi vöông, Ñaïi vöông phaûi bieát, yù toâi muoán xaû tuïc xuaát gia. Nhö vaäy, vieäc aáy coù lieân quan ñeán Ñaïi vöông.

Nhaø vua laïi ñaùp:

–Naøy ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø, ñoàng töû muoán xaû tuïc xuaát gia, taát coù quan heä ñeán ta, ta seõ ñoàng yù cho ñoàng töû xuaát gia. Ñoàng töû ñoái vôùi ta chôù neân lo aâu. Neáu muoán xuaát gia thì tuøy yù ñoàng töû.

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Ñaïi vöông phaûi cuøng toâi xuaát gia. Vì sao? Vì cha meï toâi noùi vôùi toâi: “Naøy Ma-ni- laâu-ñaø, neáu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca xaû tuïc xuaát gia thì con cuõng theo nhaø vua maø xuaát gia.”

Luùc ñoù ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø thaáy vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca ôû tröôùc ñaïi chuùng noùi

lôøi chaân thaät:

–Naøy Ma-ni-laâu-ñaø, ñoàng töû muoán xaû tuïc xuaát gia, neáu coù quan heä ñeán ta thì ta khoâng laøm ngöôïc laïi, seõ tuøy thuaän vôùi ñoàng töû maø xuaát gia.

Luùc ñoù moïi ngöôøi trong hoaøng gia hoï Thích ñeàu noùi lôøi thaønh thaät:

–Nhö vaäy, xin thænh Ñaïi vöông cuøng ñi xuaát gia vôùi Ma-ni-laâu-ñaø. Baáy giôø Ñaïi vöông Thích Baø-ñeà-lôïi-ca noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Neáu quyeát ñònh nhö vaäy, ñoàng töû phaûi ñôïi ôû nhaø baûy naêm, ñeå ta saép ñaët quoác söï xong xuoâi roài sau ñoù ta seõ cuøng ñoàng töû xaû tuïc xuaát gia.

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø laïi taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Taâu Ñaïi vöông, chôù noùi nhö vaäy. Toâi khoâng theå ñôïi ñeán baûy naêm. Taïi sao? Taâu Ñaïi vöông, baûy naêm quaù laâu. Bieát ñaâu trong khoaûng thôøi gian ñoù vieäc xuaát gia cuûa chuùng ta bò trôû ngaïi.

Nhaø vua laïi noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Ñoàng töû coù theå ñôïi ta trong voøng saùu naêm, ñeå ta thu xeáp quoác söï xong roài, sau ñoù

ta seõ cuøng vôùi ñoàng töû xaû tuïc xuaát gia.

Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø laïi taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Ñaïi vöông, khoâng neân noùi nhö vaäy. Toâi cuõng khoâng theå ñôïi saùu naêm. Vì sao vaäy? Vì saùu naêm quaù laâu, bieát ñaâu trong thôøi gian ñoù, coù vieäc gaây chöôùng ngaïi cho vieäc xuaát gia cuûa chuùng ta.

Nhaø vua Baø-ñeà-lôïi-ca laïi noùi vôùi ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy ñoàng töû, neáu nhaát ñònh nhö vaäy, xin ñoàng töû ñôïi ta trong voøng naêm naêm, ñeå ta thu xeáp quoác söï.

Cöù nhö vaäy, giaûm xuoáng boán naêm, ba naêm, hai naêm maø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñeàu khoâng chòu. Baáy giôø nhaø vua laïi noùi:

–Neáu khoâng chòu nhö vaäy, thì xin ñôïi ta trong voøng moät naêm ñeå ta thu xeáp quoác söï, sau ñoù ta seõ cuøng ñoàng töû xuaát gia.

Ma-ni-laâu-ñaø vaãn taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Toâi cuõng khoâng theå ñôïi ñeán moät naêm. Taïi sao? Vì moät naêm vaãn coøn laâu. Bieát ñaâu trong thôøi gian aáy coù vieäc cuûa nhaø vua laøm trôû ngaïi.

Baáy giôø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca noùi vôùi Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy ñoàng töû, neáu nhaát ñònh khoâng chòu, xin ñoàng töû ñôïi cho toâi trong voøng saùu thaùng ñeå toâi thu xeáp quoác söï.

Cöù nhö vaäy giaûm xuoáng ba thaùng, hai thaùng, moät thaùng maø ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø ñeàu khoâng chòu. Khi aáy vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca noùi vôùi Ma-ni-laâu-ñaø:

–Naøy ñoàng töû, neáu ñoàng töû nhaát ñònh khoâng chòu, xin ñoàng töû ñôïi cho toâi baûy ngaøy baûy ñeâm ñeå toâi thu xeáp quoác söï, roài sau ñoù seõ cuøng ñoàng töû xaû tuïc xuaát gia.

Ma-ni-laâu-ñaø lieàn taâu vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca:

–Laønh thay! Taâu Ñaïi vöông. Laønh thay Baø-ñeà-lôïi-ca! Vaâng theo yù Ñaïi vöông, toâi seõ ñôïi baûy ngaøy baûy ñeâm.

Thuôû aáy, Ñöùc Theá Toân ngöï taïi laøng A-noâ-di-ca-da. Trong baûy ngaøy ñeâm nôi hoaøng cung nhaø vua duøng caùc thöù trang hoaøng nhö chuoãi anh laïc trang söùc treân thaân, cho ñeán ôû hoa vieân thoï höôûng thuù vui nguõ duïc. Nhö ngöôøi saép ñi ñeán nhaø khaùc döï ñaïi hoäi, hoï goäi ñaàu, chaûi toùc, maëc y phuïc, duøng chuoãi anh laïc trang ñieåm treân thaân, sau ñoù môùi ñi. Khi vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca saép ñeán hoa vieân du ngoaïn vui chôi cuõng nhö vaäy.

Coù moät ñoàng töû teân laø Baït-phuø-ñaø *(nhaø Tuøy dòch laø Ña Mi).* Laïi coù moät ñoàng töû khaùc teân laø Cung-tyø-la. Laïi coù moät ñoàng töû khaùc teân laø Nan-ñeà-ca. Laïi coù moät ñoàng töû hoï Thích khaùc teân laø A-nan. Laïi coù moät ñoàng töû hoï Thích khaùc teân laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Thaân theå caùc ñoàng töû naøy cuõng trang ñieåm nhö vò vua noùi treân, caùc ñoàng töû naøy cuõng maëc y phuïc, trang söùc baèng chuoãi anh laïc, laïi ñem theo moät thôï caét toùc gioûi, ñoàng ñi ñeán laøng A-noâ-di-ca-da.

Baáy giôø vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca coù caùc baûo vaät giaù trò ñeán ba traêm löôïng vaøng. Giaù trò y phuïc moät traêm löôïng vaøng, giaù trò chuoãi anh laïc moät traêm löôïng vaøng vaø giaù trò yeân cöông, ñoà trang bò cho ngöïa moät traêm löôïng vaøng. Ñoàng töû Ma-ni-laâu-ñaø cuõng nhö vaäy.

Caùc ñoàng töû hoï Thích: Baït-phuø-baø, Cung-tyø-la, Nan-ñaø-ca, A-nan-ñaø, Ñeà-baø-ñaït- ña, moãi vò cuõng coù nhieàu thöù baûo vaät giaù trò ñeán ba traêm löôïng vaøng.... giaù trò trang bò cho ngöïa. Toång giaù trò baûo vaät cuûa caùc ñoàng töû leân ñeán hai ngaøn moät traêm löôïng vaøng.

Khi caùc ñoàng töû ra khoûi thaønh Ca-tyø-la Baø-toâ-ñoâ roài, moïi ngöôøi xuoáng ngöïa, ñeàu côûi heát chuoãi anh laïc treân thaân cho thôï hôùt toùc vaø noùi:

–Caùc chuoãi anh laïc naøy chuùng ta ñeàu cho oâng ñeå sinh soáng, oâng haõy nhaän laáy laøm

voán sinh soáng, khoâng neân mong caàu gì khaùc.

Caùc ñoàng töû trao chuoãi anh laïc roài ñoàng ñi ñeán laøng A-noâ-di-ca.

Baáy giôø ngöôøi thôï hôùt toùc nghó theá naøy: “Nhöõng ngöôøi hoï Thích oai ñöùc laãy löøng coù khi seõ cho raèng ta ñöa caùc ñoàng töû ñi troán khaép ñoù ñaây. Vì lyù do ñoù, e raèng hoï ñeán böùc hieáp laøm toån haïi ta. Caùc ñoàng töû ñaõ möûa boû caùc vaät naøy, taïi sao ta laïi aên vaøo? Ngaøy nay, ta khoâng neân nhaän laáy caùc baûo vaät naøy, caùc ñoàng töû ñaõ giaøu sang phuù quyù, ñaày oai ñöùc laãy löøng nhö vaäy, vaãn coøn vöùt boû voâ löôïng taøi saûn, baûo vaät cuøng vöông vò ñeå xaû tuïc xuaát gia. Huoáng gì nhö ta ngaøy nay vì côù gì maø khoâng theo hoï xuaát gia?.”

Suy nghó nhö vaäy roài, ngöôøi thôï hôùt toùc lieàn ñem caùc baûo vaät, chuoãi anh laïc... moùc treân caønh caây vaø thaàm nghó: “Neáu ai thaáy ñöôïc vaät naøy, töï do laáy duøng, hoaøn toaøn khoâng phaûi aên caép.”

Töï nghó nhö vaäy roài, ngöôøi thôï hôùt toùc ñi ñeán choã caùc ñoàng töû hoï Thích. Caùc ñoàng töû hoï Thích töø xa troâng thaáy ngöôøi thôï hôùt toùc höôùng ñeán, hoûi vò aáy:

–Vì sao oâng khoâng trôû veà nhaø?

Ngöôøi thôï hôùt toùc traû lôøi caùc ñoàng töû hoï Thích:

–Thöa caùc Thaùnh töû, toâi nghó theá naøy: “Nhöõng ngöôøi hoï Thích raát huøng cöôøng, coù ñaày oai ñöùc theá löïc nhö vaäy, coù theå cho raèng ta ñöa caùc ñoàng töû ñi troán ñoù ñaây. Vì lyù do ñoù, e sôï hoï ñeán laøm toån haïi thaân maïng ta. Caùc ñoàng töû ñaõ möûa boû baûo vaät, ta vì sao laïi aên vaøo, ta khoâng nhaän laáy caùc vaät baùu. Vì sao? Vì caùc ñoàng töû hoï Thích cöôøng thaïnh, coù nhieàu oai theá maø vaãn xuaát gia, huoáng chi ta ngaøy nay vì sao laïi khoâng xuaát gia?” Thöa caùc thaùnh töû! Vì lyù do ñoù toâi khoâng trôû veà nhaø.

Baáy giôø caùc ñoàng töû hoï Thích nghe noùi nhö vaäy neân baûo:

–OÂng ñaõ suy nghó, quyeát ñònh nhö vaäy thì khoâng neân trôû veà nhaø. Vì lyù do gì? Ñuùng nhö lôøi oâng noùi. Caùc ngöôøi hoï Thích cuûa ta oai nghieâm röïc rôõ, taát seõ cho raèng oâng daãn caùc ñoàng töû ñi troán ñoù ñaây. Ñaõ coù lôøi noùi nhö vaäy, nhaát ñònh hoï seõ ñeán laøm haïi thaân maïng oâng.

Baáy giôø caùc ñoàng töû hoïThích cuøng vôùi ngöôøi thôï hôùt toùc ñoàng ñi ñeán choã Phaät, ñeán nôi leã döôùi chaân Phaät, roài ngoài veà moät beân vaø baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, xin cho chuùng con ñöôïc xaû tuïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc. Hoï laïi baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, neáu Ngaøi cho chuùng con xuaát gia thì neân ñoä cho ngöôøi thôï hôùt toùc xuaát gia tröôùc. Vì sao? Vì ngöôøi thôï hôùt toùc naøy ñaõ traûi qua thôøi gian laâu daøi caàn khoå phuïng söï chuùng con, chöa töøng sô xuaát, neân cho ngöôøi thôï hôùt toùc xuaát gia vaø thoï giôùi Cuï tuùùc tröôùc. OÂng ta xuaát gia roài, chuùng con môùi xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc sau, ñeå coù dòp chuùng con ñöùng daäy nghinh tieáp, chaép tay cung kính ñaûnh leã oâng ta, theå hieän söï toân troïng. Vì sao? Vì caùc ñoàng töû hoï Thích chuùng con coáng cao kieâu maïn, nay do ngöôøi naøy chuùng con hoài taâm, töø boû taâm kieâu maïn thuôû tröôùc.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñoä cho ngöôøi thôï hôùt toùc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc tröôùc. Sau ñoù keá tieáp ñoä vua Thích Baø-ñeà-lôïi-ca xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc. Ngoaøi ra, caùc ñoàng töû khaùc ñeàu theo thöù töï ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc. Luùc ñoù A-nan vaø Ñeà-baø-ñaït-ña vaãn chöa ñöôïc xuaát gia vì hai vò naøy rôøi Theá Toân ñi ñeán döôùi chaân nuùi Tuyeát.

Baáy giôø döôùi chaân Tuyeát sôn coù moät vò Tröôûng laõo hoï Baït-da-saéc-tra, teân laø Taêng- giaø. Vò naøy tu haønh ñaõ chöùng ba quaû, thaønh töïu Töù thieàn, thöôøng soáng döôùi chaân Tuyeát sôn.

Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø thaáy hai ñoàng töû A-nan vaø Ñeà-baø-ñaït-ña ñi ñeán, Tröôûng

laõo tieáp ñoùn hoûi han:

–Caùc ñoàng töû hoï Thích coù nhaân duyeân gì ñeán ñaây? Hai ñoàng töû ñaùp:

–Hoâm nay, hai chuùng con muoán xuaát gia, vì vaäy môùi ñeán Tröôûng laõo. Laønh thay!

Thöa Thaùnh giaû, cuùi xin ngaøi ñoä cho chuùng con xuaát gia.

Baáy giôø Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø chöa quaùn saùt ñöùc haïnh vaø cuõng chöa töøng bieát caên taùnh cuûa ñoàng töû Ñeà-baø-ñaït-ña neân Tröôûng laõo lieàn cho hai ngöôøi xuaát gia vaø thoï giôùi Cuï tuùc.

Tröôûng laõo A-nan xuaát gia chöa ñöôïc bao laâu, ôû choã vaéng veû toïa thieàn tö duy, suy nghó theá naøy: “Hoâm nay, coù leõ Thaân Giaùo sö cho ta ñi gaëp Ñöùc Phaät. Ta cuõng neân ñeán yeát kieán Ñöùc Phaät.”

Nghó nhö vaäy roài, trôøi vöøa saùng, A-nan töø phoøng ñi ra, höôùng veà Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø, ñaûnh leã döôùi chaân, ñöùng veà moät beân roài baïch Tröôûng laõo Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø:

–Baïch Tröôûng laõo, yù con nay muoán ñeán gaëp Ñöùc Phaät, khoâng bieát Tröôûng laõo coù cho pheùp hay khoâng?

Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø baûo A-nan:

–Neáu thaáy ñuùng luùc thì thaày cöù ñi. Khi ñeán nôi, thaày seõ thay ta leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, thay ta hoûi lôøi vaán an Ñöùc Theá Toân raèng Ngaøi coù ít beänh, ít naõo, thaân coù ñöôïc an oån khoâng? Ñi ñöùng coù ñöôïc deã daøng khoâng? Du haønh giaùo hoùa coù khoù nhoïc khoâng? Thaân theå khí löïc coù ñöôïc doài daøo khoâng?

A-nan nghe Thaân Giaùo sö noùi nhö vaäy, laïi baïch:

–Y nhö lôøi Tröôûng laõo, con khoâng daùm traùi lôøi.

A-nan ñaûnh leã döôùi chaân Baït-da-saéc-tra Taêng-giaø, nhieãu quanh ba voøng roài töø taï ra

ñi.

