**Phaåm 2: BIEÁN HIEÄN1**

Baáy giôø trong thaønh Ba-la-naïi coù moät vò tröôûng giaû teân laø A-cuï-lôïi, coù moät ngöôøi con teân laø Daõ Daõ *(nöôùc Taán goïi laø Baûo Xöùng)*. Naêm Baûo Xöùng ñöôïc hai möôi boán tuoåi boãng sinh ra ñieàu kyø dieäu, moãi khi chaøng caát chaân ñeàu coù ñoâi guoác baèng ngoïc löu ly hieän ra. Cha meï raát quyù ñieåm dò thöôøng aáy neân ñaët teân chaøng laø Baûo Xöùng, xaây rieâng cho chaøng moät ngoâi nhaø, trong ñoù caùc choã ôû hôïp vôùi thôøi tieát noùng laïnh khaùc nhau, luoân coù kyõ nöõ taáu nhaïc suoát ñeâm ngaøy. Vaøo moät ngaøy noï, Baûo Xöùng giöõa ñeâm choaøng tænh daäy, nhìn thaáy caùc naøng haàu nguû say döôøng nhö nhöõng caùi xaùc khoâng hoàn, maùu muõ chaûy ñaày, chaân tay rôøi raõ, naèm la lieät khaép caû gian phoøng töïa nhö baõi tha ma. Chaøng hoaûng hoát boû chaïy ra cöûa thì cöûa lieàn töï môû. Luùc aáy ñaát trôøi toái taêm muø mòt chæ thaáy moät tia aùnh saùng, chaøng theo ñoù chaïy ñeán cöûa thaønh phía Ñoâng, cöûa thaønh laïi töï môû. Moät vaàng saùng toûa chieáu taïi vöôøn Nai, chaøng tìm theo vaàng saùng aáy ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Vöøa nhìn thaáy töôùng Ñöùc Phaät toát ñeïp laï thöôøng, dieän saùng trong laønh, thaân cao voøi voïi, taâm traïng cuoàng loaïn, kinh hoaøng cuûa chaøng ñeàu tan bieán. Chaøng caát tieáng than:

–Laâu nay ta ôû maõi trong nguïc aùi aân, bò goâng cuøm danh saéc troùi buoäc, chaúng baèng nay theo Ñaáng Toái Toân laïi khoâng ñöôïc giaûi thoaùt sao?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy chaøng trai, haõy kheùo ñeán vôùi Baäc Toaøn Giaùc. Nôi ñaây khoâng coù söï lo aâu, taát caû haønh2 ñeàu vaéng laëng.

Baûo Xöùng ñeán tröôùc laïy döôùi chaân Ñöùc Phaät roài ñöùng qua moät beân. Ñöùc Phaät vì Baûo Xöùng thuyeát phaùp, nghe xong chaøng lieàn ñaéc ñöôïc phaùp nhaõn voâ caáu, beøn rôøi choã ñöùng tôùi tröôùc Phaät baïch:

–Cuùi xin Theá Toân cho con ñöôïc laøm ñeä töû. Ñöùc Phaät tuyeân noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo.

Baûo Xöùng ñöôïc thaâu nhaän thaønh Sa-moân.

Saùng sôùm caùc coâ gaùi thöùc giaác khoâng thaáy chaøng Daõ Daõ, hoaûng hoát tìm kieám khaép nôi, than vaén thôû daøi khoùc loùc. Tröôûng giaû hoaûng sôï môùi hoûi côù söï, caùc naøng haàu thöa:

–Khoâng bieát Baûo Xöùng nay ôû ñaâu?

Tröôûng giaû lo sôï, laäp töùc sai ngöôøi côõi ngöïa tìm kieám khaép nôi. Coøn tröôûng giaû thì côõi xe cuûa con mình chaïy veà phía Ñoâng tìm kieám. Con ñöôøng daãn oâng tôùi moät con soâng teân Ba-la-naïi. Vöôït qua doøng soâng, tröôûng giaû tìm thaáy ñoâi guoác baùu cuûa con côûi boû laïi beân bôø soâng. OÂng lieàn theo daáu chaân thaúng ñeán vöôøn Nai. Ñöùc Phaät duøng phöông tieän, khieán cho hai cha con khoâng thaáy nhau.

Tröôûng giaû thaáy uy nghi trang nghieâm vaø thaân töôùng toát ñeïp cuûa Ñöùc Phaät trong loøng möøng lo laãn loän queân maát söï cung kính, voäi hoûi Ñöùc Phaät:

–Con cuûa toâi teân laø Baûo Xöùng, daáu chaân cuûa noù tôùi ñaây, Ñöùc Cuø-ñaøm coù thaáy khoâng?

Ñöùc Phaät baûo tröôûng giaû:

–Neáu con cuûa oâng ôû ñaây, lo gì maø khoâng thaáy. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho oâng:

1. Coøn coù teân laø phaåm Thieän Lai.

2. Haønh: taïo taùc cuûa thaân, mieäng vaø yù.

–Sinh töû do si meâ, söï aân aùi naøo cuõng coù chia ly, tröø boû hai möôi öùc (2.000.000) ñieàu aùc seõ ñaït ñöôïc quaû Döï löu.

Luùc aáy taâm cuûa Baûo Xöùng thoâng suoát, lieàn chöùng quaû A-la-haùn. Cha con gaëp nhau nhöng tình caûm khoâng coøn luyeán tieác nhö tröôùc, tröôûng giaû vui möøng rôøi choã ngoài baïch Ñöùc Phaät:

–Hoâm nay taâm con raát haân hoan, trong loøng coù hai ñieàu vui: moät laø vui vì ñöôïc dieän kieán Theá Toân, thaáu hieåu ñöôïc phaùp, hai laø vui vì xa lìa ñöôïc aùi nhieãm.

Luùc baáy giôø, Baûo Xöùng coù boán ngöôøi baïn thaân laø Phuù Nhuïc, Duy-ma-la, Kieàu Vieâm Baùt vaø Tu-ñaø. Hoï nghe Baûo Xöùng ñaõ xuaát gia laøm Sa-moân, vöøa möøng vöøa kinh ngaïc ñeán noãi loâng toùc döïng ñöùng baûo nhau:

–Baûo Xöùng laø ngöôøi ñöùc cao troïng voïng, trí tueä hôn ngöôøi, danh tieáng vang löøng caû nöôùc, chuùng ta ñeàu quy phuïc anh aáy, nay ñaõ laø Sa-moân. Chaéc haún ñaïo aáy raát thuø thaéng neân môùi khieán anh aáy boãng nhieân boû söï vinh lôïi ôû ñôøi nhö theá? Chuùng ta neân cuøng nhau ñeán gaëp Ñöùc Phaät vaø ñeå thaêm hoûi Baûo Xöùng.

Hoï lieàn cuøng ñi. Vöøa thaáy khung caûnh choã Phaät ngöï, nhôø haïnh nguyeän luùc tröôùc neân hoï laäp töùc sinh taâm haân hoan, ñöôïc thoâng suoát, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã roài ñeán tröôùc baïch Ñöùc Theá Toân:

–Ñaõ töø laâu taâm chuùng con troáng roãng, khao khaùt tìm ñaïo ñeå ñöôïc chuyeån hoùa. Cuùi xin Ngaøi ñöøng vì söï thoâ laäu cuûa chuùng con, cho chuùng con ñöôïc laøm ñeä töû.

Ñöùc Phaät tuyeân noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Taát caû ñeàu ñöôïc thaâu nhaän thaønh Sa-moân. Ñöùc Phaät giaûng cho hoï coäi nguoàn yù nghóa cuûa taâm, giaûi baøy con ñöôøng thanh tònh taâm thöùc. Vöøa nghe xong taâm hoï ñöôïc thoâng suoát lieàn chöùng quaû A-la-haùn.

Baáy giôø keá beân Ba-la-naïi coù moät huyeän teân goïi laø Ñoà. Naêm möôi ngöôøi trong huyeän aáy coù vieäc sang nöôùc Ba-la-naïi, nghe tin caùc chaøng trai Baûo Xöùng, Phuù Nhuïc... ñeàu xuaát gia laøm Sa-moân, ñeàu sinh yù nghó: “Caùc chaøng trai con nhaø tröôûng giaû naøy taùnh tình voán kieâu ngaïo, thích vui chôi, phoùng tuùng, taøi ngheä laïi hôn ngöôøi nhöng ñeàu caûm hoùa theo ñaïo. Ñöùc Cuø-ñaøm aét haún laø vò Thaàn môùi khieán haøng quyù toäc khoâng coøn nghó ñeán vinh hoa”.

Moïi ngöôøi ñeàu phaùt khôûi taâm nieäm muoán ñeán choã Phaät. Laäp töùc hoï cuøng leân ñöôøng thaúng deán vöôøn Nai. Do taâm nguyeän luùc tröôùc ñuùng thôøi ñöôïc hoùa ñoä neân gaëp Ñöùc Phaät hoï lieàn taâm khai yù giaûi, xin laøm ñeä töû. Ñöùc Phaät tuyeân noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Hoï ñeàu ñöôïc thaâu nhaän thaønh Sa-moân. Nhôø noã löïc tu taäp ñuùng theo lôøi Phaät daïy neân caùc Tyø-kheo naøy nhanh choùng theå ñaït phaùp yeáu, tröø boû caáu nhieãm, thoaùt khoûi söï troùi buoäc cuûa phieàn naõo, ñeàu chöùng quaû A-la-haùn.

Luùc baáy giôø coù moät ñaùm ñoâng tuï hoäi trong vöôøn Nai aên uoáng ca muùa. Khi aáy coù moät thieáu nöõ nhan saéc cöïc kyø dieãm leä, ñang nhaûy muùa giöõa chuùng hoäi. Moïi ngöôøi trong loøng ñeàu haân hoan, voâ cuøng öa thích. Coâ gaùi ñang nhaûy muùa chöa xong thì boãng nhieân bieán maát. Moïi ngöôøi maát thuù vui neân buoàn böïc lo sôï laãn loän cuøng nhau ñi tìm, ñeán choã Ñöùc Phaät. Hoï hoûi Ngaøi:

–Vöøa roài coù moät coâ gaùi cuøng ca muùa vôùi chuùng toâi ñi ñeán ñaây. Ñöùc Cuø-ñaøm coù thaáy naøng chaêng?

Ñöùc Phaät baûo moïi ngöôøi:

–Haõy töï quaùn thaân mình, quan saùt ngöôøi khaùc laøm gì. Saéc duïc laø voâ thöôøng, coù hoäi hoïp thì coù chia ly, gioáng nhö boït nöôùc noåi. Keû ngu oâm aáp, buoäc raøng vôùi saéc duïc neân tai hoïa do ñoù sinh ra. Thaân laø vaät chöùa söï khoå, chuùng sinh ñeàu nhö theá.

Khi nghe xong taâm cuûa moïi ngöôøi böøng tænh, xin xuaát gia laøm Sa-moân. Ñöùc Phaät trao truyeàn giôùi phaùp, daãn daét caùc vò aáy ñeán ñòa vò Kieán ñeá *(chöùng ngoä chaân lyù),* khieán taát caû ñeàu ñaéc quaû ÖÙng chaân.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy caùc Tyø-kheo, caùc oâng, moãi ngöôøi haõy leân ñöôøng ñoä cho taát caû chuùng sinh. Theo choã lónh ngoä phaùp tuøy duyeân laøm ngöôøi daãn ñöôøng ñöa hoï qua caàu, truyeàn baù giaùo phaùp ñeå taát caû ñaéc ñöôïc phaùp nhaõn, hoaèng döông Tam baûo, nhoå taän goác aùi, taän tröø coäi sinh töû khieán hoï theå ñaït Nieát-baøn. Nay moät mình Ta seõ ñi ñeán vuøng Öu-vi-la.

Caùc Tyø-kheo vaâng nhaän lôøi daïy, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, ñi nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng roài töø ñoù moãi ngöôøi moät höôùng ra ñi.

M