CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ

**QUYEÅN 9**

Luùc ñoù vua Thaéng quaân nöôùc Kieàu-taùt-la nghe tin Sa moân Kieàu- ñaùp-ma ñaõ ñeán nöôùc mình, hieän ñang ôû trong vöôøn Caáp-coâ-ñoäc röøng Theä ña thaønh Thaát-la-phieät vaø nghe Theá toân noùi: “ta ñaõ chöùng quaû A- naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà”. Vua lieàn ñeán choã Theá toân, sau khi thaêm hoûi roài ngoài moät beân hoûi Phaät: “toâi nghe Theá toân chöùng quaû A- naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà; laïi coù ngöôøi noùi Kieàu-ñaùp-ma chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, nhö theá haù chaúng phaûi ngöôøi aáy huûy baùng Theá toân hay sao? Ngaøi chöùng quaû naøy laø voïng noùi naêng chöùng hay thaät ñöôïc, vì chaùnh phaùp maø noùi hay laø tuøy thuaän phaùp maø noùi ? Neáu coù ngöôøi noùi Theá toân chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà maø coù ngöôøi kích naïn, ñaû phaù thì haù khoâng phaûi laø söï só nhuïc hay sao?”, Theá toân noùi: “neáu coù ngöôøi noùi laø ta ñaõ chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam- mieäu-tam-boà-ñeà, thì lôøi ñoù khoâng coù chöùng cöù; coøn ta thì thaät ñaõ chöùng quaû ñoù. Neáu coù ai luaän naïn phæ baùng thì khoâng thaønh, vì sao, vì ta ñaõ thaät chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà”, vua noùi: “Kieàu-ñaùp-ma noùi laø ta ñaõ thaät chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, toâi khoâng theå tin ñöôïc, vì sao, vì caùc ngoaïi ñaïo kyø laõo maø Kieàu-ñaùp-ma bieát ñeán, ñoù laø Luïc sö : Boå thích noa, Ma giaø leâ caâu xa töû, San xaø da tyø la ñoà töû, Ni kieàn ñaø nhaõ ñeà töû, Ca caàu ñaø Ca-chieân-dieân, A kyø ñaø suùy xaù Khaâm baø la. Luïc sö naøy coøn chöa chöùng ñöôïc ñaïo quaû voâ thöôïng, huoáng chi Sa moân Kieàu-ñaùp-ma laø ngöôøi tuoåi treû môùi xuaát gia, laøm sao chöùng ñöôïc ñaïo quaû ñoù ñöôïc”, Phaät noùi: “coù boán thöù tuy nhoû nhöng khoâng neân coi thöôøng : moät laø tuoåi nhoû doøng Saùt-ñeá-lî, hai laø raén ñoäc nhoû, ba laø ñoám löûa nhoû, boán laø ngöôøi xuaát gia tuoåi treû. Vì sao, vì ngöôøi xuaát gia tuoåi treû neáu chöùng quaû A-la-haùn thì coù oai ñöùc lôùn”, Phaät lieàn noùi keä:

*“Saùt-ñeá-lî ñuû töôùng tröôïng phu,*

*Danh xöng, cha meï ñeàu thanh tònh,*

*Thaáy treû neân kính troïng chôù khinh, Ngöôøi trí khoâng neân khinh ngöôøi naøy. Ñaïi vöông phaûi neân bieát,*

*Khoâng neân khinh tuoåi treû, Ngöôøi naøy sau noái ngoâi, Coù theå gaây tai haïi,*

*E sau seõ oaùn gheùt, Vaäy nay neân toân kính.*

*Muoán baûo toaøn thaân maïng, Ñöôïc lôïi ích veà sau,*

*Neân thuaän yù ngöôøi naøy, Neân kính khoâng neân khinh.*

*Trong thoân hay ñoàng ruoäng, Neáu Thaáy raén ñoäc nhoû, Khoâng neân cho laø nhoû, Ngöôøi trí neân lo sôï,*

*Vì raén tìm thöùc aên, Neân boø ñi khaép nôi, Neáu gaëp ñöôïc cô hoäi, AÉt laøm toån haïi ngöôøi,*

*Muoán baûo toaøn thaân maïng, Ñöôïc lôïi ích veà sau,*

*Caàn phaûi traùnh xa noù, Vì theá khoâng neân khinh. Ñoám löûa coù theå ñoát, Taát caû ñeàu chaùy ñen, Vì theá khoâng neân khinh.*

*Ngöôøi trí chôù neân khinh, Ñoám löûa tuy chöa to, Cuûi nhieàu, löûa lan roäng, Thieâu ñoát toån taát caû, Thaønh aáp vaø thoân xoùm.*

*Muoán baûo toaøn thaân maïng, Ñöôïc lôïi ích veà sau,*

*Caàn phaûi sôùm xa lìa,*

*Vì vaäy khoâng neân khinh. Cho duø löûa höøng thaïnh, Ñoát chaùy thaønh, thoân xoùm,*

*Tuy ñoát coû chaùy ruïi, Qua ñeâm coû moïc laïi. Neáu khinh ngöôøi ñuû giôùi, Töï ñoát chaùy nghieäp laønh. Con caùi vaø taøi saûn,*

*Nhaát tôøi tieâu taùn heát, Cuõng nhö caây Ña la, Chaët maàm khoâng moïc laïi. Ai khinh thöôøng Bí-soâ,*

*Seõ khoâng toàn taïi laâu. Muoán baûo toaøn thaân maïng, Ñöôïc lôïi ích veà sau,*

*Thì khoâng neân khinh thöôøng. Saùt-ñeá-lî ñuû töôùng,*

*Raén ñoäc vaø ñoám löûa, Bí-soâ ñaày ñuû giôùi,*

*Ngöôøi trí khoâng neân khinh. Muoán baûo toaøn thaân maïng, Ñöôïc lôïi ích veà sau,*

*Thì khoâng neân khinh thöôøng”.*

Vua Thaéng quaân vui möøng ñöùng daäy ñaûnh leã Phaät roài ra veà. Sau ñoù vua Thaéng quaân sai söù mang thö ñeán cho vua Tònh-phaïn ôû thaønh Kieáp-tyû-la, trong thö vieát: “vua neân vui möøng, Thaùi töû cuûa vua ñaõ thaønh chaùnh giaùc, ñöôïc phaùp cam loà, ñem nghóa lyù vi dieäu thí khaép cho chuùng sanh, khieán hoï raát hoan hæ”, vua ñoïc thö roài raát vui möøng nhöng laïi choáng tay vaøo caèm vôùi daùng veõ öu saàu. Ñaïi thaàn cuûa vua laø OÂ-ñaø-di thaáy vaäy lieàn hoûi nguyeân do, vua noùi: “laøm sao ta khoâng buoàn, khi Thaùi töû Nhaát thieát nghóa thaønh tu khoå haïnh, ta sai söù ñeán thaêm thì hoï coøn trôû veà baùo tin; nay ta sai söù ñi thì khoâng coù ai trôû veà baùo laïi”, OÂ-ñaø-di taâu: “thaàn xin qua ñoù gaëp Thaùi töû roài seõ trôû veà baùo tin”, vua noùi: “nhöõng söù giaû maø ta sai ñi, khi ñeán choã Thaùi töû ñeàu xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, khoâng ai trôû veà nöõa. Nay sai khanh ñi e khanh cuõng seõ khoâng trôû veà”, OÂ-ñaø-di taâu: “thaàn nhaát ñònh seõ trôû veà”. Vua lieàn vieát thö, trong thö noùi keä:

*“Keå töø khi thoï thai,*

*Mong sao Phaät tröôûng thaønh, Ta töï tay nuoâi döôõng,*

*Nhöng trong loøng öu saàu, Vì con nay tröôûng thaønh,*

*Coù raát nhieàu ñeä töû,*

*Laøm ngöôøi khaùc ñöôïc vui, Coøn ta rieâng öu saàu.*

*Xöa con coøn manh nha, Ta nuoâi lôùn töø nhoû, Con nay ñöôïc thaät quaû, Khoâng trôû laïi baùo aân. Khi con môùi ñaûn sanh,*

*Phaùt theä nguyeän roäng lôùn, Thaønh Voâ thöôïng chaùnh giaùc, Ñoä voâ soá chuùng sanh , Nguyeän aáy nay thaønh töïu.*

*Con khôûi taâm töø bi, Haõy ñeán thaønh cuûa ta, Ñoä ta vaø quyeán thuoäc”.*

Vieát xong vua giao cho OÂ-ñaø-di, OÂ-ñaø-di nhaän thö lieàn ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät, traûi qua ba ngaøy ñöôøng môùi ñeán röøng Theä ña vöôøn Caáp-coâ-ñoäc. OÂ-ñaø-di ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài daâng thö cho Phaät, Phaät môû thö ra ñoïc roài xeáp laïi ñeå moät beân, OÂ-ñaø-di hoûi Phaät: “Theá toân coù ñi ñeán thaønh Kieáp-tyû-la khoâng?”, Phaät ñaùp laø seõ ñeán. Do tröôùc kia OÂ-ñaø- di laø baïn thaân thieát vôùi Theá toân neân noùi: “neáu Theá toân khoâng ñi thì toâi seõ cöôõng eùp Theá toân ñi”, Theá toân nghe roài lieàn noùi keä nhö trong luaät coù noùi. Luùc ñoù OÂ-ñaø-di noùi: “Theá toân, toâi phaûi trôû veà baùo tin cho vua bieát Theá toân seõ ñeán thaønh Kieáp-tyû-la”, Phaät noùi: “OÂ-ñaø-di, söù giaû cuûa Nhö lai khoâng phaûi nhö theá”, OÂ-ñaø-di hoûi: “söù giaû cuûa Nhö lai thì nhö theá naøo?”, Phaät noùi: “ngöôøi xuaát gia laø söù giaû cuûa Nhö lai”, OÂ-ñaø-di noùi: “toâi tröôùc ñaõ höùa vôùi vua laø ñeán ñaây roài nhaát ñònh seõ trôû veà baùo laïi”, Phaät noùi: “oâng cöù laøm nhö lôøi ñaõ höùa, khoâng neân laøm traùi, nhöng oâng haõy xuaát gia roài môùi trôû veà. Trong voâ löôïng ñôøi ôû quaù khöù, khi tu Boà-taùt haïnh ; ñoái vôùi cha meï, Thaân giaùo sö, OÂ-ba-ñaø-da vaø caùc toân giaû, Nhö lai khoâng daùm traùi lôøi daïy”, OÂ-ñaø-di nghe lôøi naøy roài lieàn tín thoï vaâng theo, noùi raèng: “con nay xuaát gia”, Phaät noùi: “thieän lai Bí-soâ”, OÂ-ñaø-di lieàn thaønh ngöôøi xuaát gia ñaày ñuû phaïm haïnh. Phaät baûo OÂ-ñaø-di: “thaày haõy trôû veà nhöng khoâng neân nhö tröôùc kia ñi thaúng vaøo trong cung vua, maø haõy ñöùng ngoaøi cöûa baûo söù giaû vaøo baùo vôùi vua laø coù Bí-soâ doøng Thích ca muoán gaëp; neáu vua cho vaøo, thaày môùi ñöôïc vaøo. Sau khi vaøo roài, neáu vua hoûi coøn coù Bí-soâ doøng Thích ca naøo khaùc khoâng thì thaày neân ñaùp laø coù ; neáu vua hoûi Thaùi töû Taát ñaït coù hình dung vaø phuïc söùc gioáng nhö

thaày khoâng thì thaày neân ñaùp laø gioáng nhö toâi khoâng khaùc. Neáu vua baûo thaày ôû laïi trong cung nguû ñeâm thì thaày nhaát ñònh khoâng ñöôïc ôû laïi nguû ñeâm; neáu vua hoûi Thaùi töû Taát ñaït cuõng khoâng ôû trong cung phaûi khoâng thì thaày neân ñaùp laø khoâng ; neáu vua hoûi döøng nghæ ôû ñaâu thì thaày neân ñaùp laø ôû A-lan-nhaõ. Neáu vua hoûi Thaùi töû Taát ñaït seõ ñeán phaûi khoâng thì thaày neân ñaùp laø seõ ñeán ; neáu vua hoûi khi naøo ñeán thì thaày neân ñaùp laø baûy ngaøy sau”, OÂ-ñaø-di nghe xong lieàn ñaûnh leã Phaät ñeå ñi, Phaät baûo haõy ñi. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, chæ trong moät ngaøy OÂ-ñaø-di lieàn ñeán beân ngoaøi cöûa cung cuûa thaønh Kieáp-tyû-la. Luùc ñoù OÂ-ñaø-di ñöùng ngoaøi cöûa baûo söù giaû vaøo baùo vôùi vua laø coù Bí-soâ doøng Thích ca muoán gaëp, vua cho vaøo. Khi OÂ-ñaø-di vaøo roài, vua Tònh-phaïn thaáy lieàn hoûi: “oâng ñaõ xuaát gia roài sao?”, ñaùp laø ñaõ xuaát gia, vua hoûi: “coøn coù Bí-soâ doøng Thích ca naøo khaùc khoâng?”, ñaùp laø coù, vua hoûi: “Thaùi töû Taát ñaït coù hình dung vaø phuïc söùc gioáng nhö thaày khoâng?”, ñaùp laø gioáng nhö toâi khoâng khaùc. Vua nghe roài lieàn ngaát xæu, ngaõ xuoáng ñaát, quaàn thaàn röôùi nöôùc hoài laâu môùi tænh. Vua noùi: “thaày ôû laïi trong cung nguû ñeâm”, OÂ-ñaø-di noùi: Bí-soâ khoâng ñöôïc ôû laïi trong cung nguû ñeâm”, vua hoûi: “Thaùi töû Taát ñaït cuõng khoâng ôû trong cung phaûi khoâng”, ñaùp laø khoâng, vua hoûi: “vaäy thì döøng nghæ ôû ñaâu?”, ñaùp laø ôû A-lan-nhaõ, vua hoûi: “Thaùi töû Taát ñaït seõ ñeán phaûi khoâng?”, ñaùp laø seõ ñeán, vua hoûi:” khi naøo ñeán?”, ñaùp laø baûy ngaøy sau. Vua lieàn ra lònh cho ñaïi thaàn söûa sang vöôøn uyeån gioáng nhö röøng Theä ña ñeå nghinh ñoùn Thaùi töû, ñaïi thaàn hoûi OÂ-ñaø-di: “trong tinh xaù ôû röøng Theä ña coù taát caû nao nhieâu phoøng vieän?”, ñaùp: “ñaïi vieän coù möôøi saùu nôi, tieåu vieän coù taát caû saùu möôi boán daõy vôùi laàu gaùc trang nghieâm”, ñaïi thaàn nghe roài lieàn ra lònh caùc thôï kheùo xaây döïng caùc phoøng vieän gioáng nhö phoøng vieän trong vöôøn Caáp-coâ-ñoäc röøng Theä ña.

Luùc ñoù Phaät baûo Ñaïi Muïc-kieàn-lieân: “thaày haõy thoâng baùo caùc Bí-

soâ laø Theá toân muoán ñeán thaønh Kieáp-tyû-la ñeå cha con ñöôïc gaëp nhau, neáu vò naøo muoán nhìn thaáy caûnh hoäi ngoä naøy thì haõy ñaép y mang baùt cuøng ñi”, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân vaâng lôøi Phaät daïy ñi thoâng baùo cho caùc Bí-soâ. Phaät cuøng ñaïi chuùng vaây quanh tuaàn töï du haønh ñeán boà soâng Lö eâ ña, vua Tònh-phaïn hay tin naøy lieàn ra lònh trang hoaøng thaønh quaùch, röôùi nöôùc thôm vaø raûi hoa thôm treân ñaát töø vöôøn Ni caâu ñaø cho ñeán bôø soâng Lö eâ ña. Trong vöôøn Ni caâu ñaø, vua cho ñaët toøa sö töû cho Phaät vaø traûi toøa cho ñaïi chuùng, daân trong thaønh ñeàu tuï hoïp ñeán, coù ngöôøi do nhaân duyeân ñôøi tröôùc neân ñeán, coù ngöôøi ñeán muoán xem Thaùi töû laïy vua cha tröôùc hay vua cha laïy Phaät tröôùc. Saùng sôùm ngaøy thöù taùm, Phaät vaø ñaïi chuùng chuaån bò vaøo thaønh, luùc ñoù Phaät suy nghó: “neáu ta ñi boä vaøo

thaønh Kieáp-tyû-la thì nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích, taâm voán cao ngaïo seõ cheâ cöôøi noùi raèng: “Thaùi töû khi ñi xuaát gia thì nöông hö khoâng maø ñi cuøng vôùi voâ löôïng chö thieân vaây quanh; nay ñöôïc phaùp cam loà, thaønh Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc maø laïi ñi boä vaøo thaønh” nghó roài lieàn nhaäp ñònh, hieän thaân ôû phöông Ñoâng treân hö khoâng cao baûy caây Ña la, caùc Bí-soâ ñeàu ôû treân hö khoâng cao saùu caây Ña la, nöông hö khoâng ñeå vaøo thaønh Kieáp-tyû-la. Khi ñeán gaàn, Phaät haï daàn xuoáng, cao saùu caây Ña la; caùc Bí-soâ cuõng haï daàn xuoáng, cao naêm caây Ña la; Phaät haï xuoáng coøn naêm caây Ña la thì caùc Bí-soâ haï daàn xuoáng boán caây Ña la; Phaät haï daàn xuoáng boán caây Ña la thì caùc Bí-soâ haï daàn xuoáng ba caây Ña la; Phaät haï daàn xuoáng ba caây Ña la thì caùc Bí-soâ haï daàn xuoáng hai caây Ña la; Phaät haï daàn xuoáng hai caây Ña la thì caùc Bí-soâ haï daàn xuoáng moät caây Ña la; Phaät haï xuoáng coøn moät caây Ña la thì caùc Bí-soâ ñi boä. Vua Tònh-phaïn tuy troâng thaáy thaàn bieán naøy nhöng caùc Bí-soâ quaù ñoâng, khoâng phaân bieät ñöôïc ai laø Phaät. Vua baûo OÂ-ñaø-di ñaùnh troáng tuyeân boá lònh cuûa vua: “taát caû doøng hoï Thích trong thaønh Kieáp-tyû-la, moãi nhaø neân cho moät ngöôøi xuaát gia theo Phaät”.

Hoäc-phaïn vöông coù hai ngöôøi con teân laø Voâ dieät vaø Ñaïi danh, Ñaïi danh thöôøng ñöôïc giao troâng coi vieäc nhaø, coøn Voâ dieät thì raûnh rang ngoài vui chôi treân laàu vôùi caùc theå nöõ. Ngöôøi meï baûo Ñaïi danh: “con coù bieát vua vöøa ra lònh moãi nhaø trong doøng hoï Thích ñeàu phaûi cho moät ngöôøi xuaát gia theo Phaät”, Ñaïi danh noùi laø khoâng muoán xuaát gia, ngöôøi meï hoûi vì sao, Ñaïi danh noùi: “Voâ dieät vui chôi treân laàu sao meï khoâng baûo noù xuaát gia maø laïi baûo con”, ngöôøi meï noùi: “Voâ dieät voán coù phöôùc ñöùc lôùn neân meï muoán noù ôû nhaø, con khoâng neân ganh tî”, Ñaïi danh noùi: “Meï yeâu quyù Voâ dieät neân thieân vò, chöù anh aáy khoâng coù phöôùc ñöùc gì caû. Meï thöû khoâng cho anh aáy thöùc aên uoáng ñeå xem anh aáy coù phöôùc ñöùc hay khoâng”, ngöôøi meï noùi: “meï seõ laøm nhö lôøi con noùi”, noùi roài ngöôøi meï laáy loàng ñaïây leân caùi maâm khoâng coù thöùc aên vaø duøng luïa phuû kín laïi, sau ñoù baûo thò nöõ mang ñeán cho Voâ dieät vaø daën raèng: “neáu noù hoûi trong ñoù coù vaät gì thì con neân noùi laø khoâng coù moät vaät”, thò nöõ vaâng lôøi mang ñeán. Luùc ñoù vua trôøi Ñeá thích ñang quaùn xem haï giôùi, thaáy vieäc naøy lieàn suy nghó: “xöa kia Voâ dieät töøng cuùng döôøng thöùc aên uoáng cho Phaät Bích chi OÂ ba lôïi saéc tra, khoâng neân ñeå Voâ dieät bò boû ñoùi, ta neân ñem thöùc aên uoáng ñeán”, nghó roài lieàn ñem ñuû caùc thöùc aên uoáng ñeå trong maâm bò phuû kín ñoù. Khi thò nöõ mang maâm phuû kín naøy laïi, Voâ dieät hoûi trong ñoù coù vaät gì, thò nöõ ñaùp laø khoâng coù moät vaät, Voâ dieät suy nghó: “meï raát thöông ta, laøm sao coù theå baûo mang ñeán cho ta maø khoâng coù moät vaät

gì”, nghó roài lieàn môû ra xem, thaáy trong maâm ñuû caùc loaïi thöùc aên thôm ngon hieám coù. Voâ dieät hieáu döôõng neân baûo thò nöõ ñem thöùc aên ngon naøy ñeán cho meï vaø noùi: “haõy noùi vôùi meï laø haèng ngaøy ñem cho toâi loaïi thöùc aên khoâng moät vaät naøy”, ngöôøi meï thaáy thöùc aên naøy laáy laøm laï lieàn ñöa cho Ñaïi danh xem vaø noùi: “meï ñaõ noùi vôùi con laø Voâ dieät coù phöôùc ñöùc lôùn”, Ñaïi danh noùi: “duø Voâ dieät coù phöôùc ñöùc lôùn hay khoâng thì con cuõng khoâng theå xuaát gia”. Ngöôøi meï khuyeân giaûi Ñaïi danh khoâng ñöôïc neân ñaønh phaûi ñeán noùi vôùi Voâ dieät: “con coù bieát vua vöøa ra lònh moãi nhaø trong doøng hoï Thích ñeàu phaûi cho moät ngöôøi xuaát gia theo Phaät, con muoán ôû taïi gia hay xuaát gia?”, Voâ dieät hoûi: “neáu ôû taïi gia thì coù loãi gì vaø coù lôïi ích gì, coøn xuaát gia thì coù lôïi ích gì?”, ngöôøi meï noùi: “ôû taïi gia neáu soáng nhö phaùp thì khoâng coù loãi gì vaø ñöôïc sanh vaøo coõi trôøi ngöôøi, nhöng neáu soáng phi phaùp thì seõ ñoïa trong ba ñöôøng aùc. Xuaát gia neáu soáng nhö phaùp, y theo Thaùnh giaùo tu trì thì seõ ñöôïc Nieát-baøn thuø thaéng; neáu tu haønh khoâng troïn veïn thì cuõng ñöôïc sanh coõi trôøi ngöôøi”, Voâ dieät nghe roài lieàn noùi: “coâng ñöùc xuaát gia hôn haún coâng ñöùc tinh taán cuûa taïi gia, vaäy con muoán xuaát gia”, ngöôøi meï noùi: “meï cho con xuaát gia”. Voâ dieät voán thaân thieát vôùi Hieàn vöông Thích chuûng neân ñi ñeán cung cuûa Hieàn vöông vaø ñöùng ôû ngoaøi cöûa, luùc ñoù Hieàn vöông ñang khaûy ñaøn treân laàu, daây ñaøn boãng ñöùt vaø aâm thanh laïc ñieäu; Voâ dieät cuõng gioûi chôi ñaøn, tuy ñöùng ôû ngoaøi cöûa vaãn bieát laø ñaøn bò ñöùt daây. Ngöôøi giöõ cöûa vaøo baùo laø Voâ dieät muoán gaëp, Hieàn vöông baûo cho vaøo, Voâ dieät vaøo, Hieàn vöông hoûi: “anh ñeán bao laâu roài?”, ñaùp laø luùc daây ñaøn bò ñöùt. Luùc ñoù Voâ dieät ñöa tay voã leân taám luïA-traûi treân neäm giöôøng cuûa Hieàn vöông vaø noùi: “luùc deät taám luïa naøy, ngöôøi thôï deät bò bònh noùng, vì sao Hieàn vöông laïi naèm treân taám luïa naøy?”, Hieàn vöông laáy laøm laï lieàn giôû taám luïa leân xem thì thaáy phía döôùi coù nhieàu veát baån, Hieàn vöông lieàn cho goïi ngöôøi thôï deät ñeán hoûi vaø ngöôøi thôï deät thöøa nhaän, Hieàn vöông hoûi Voâ dieät: “vì sao anh bieát ñöôïc?”, ñaùp: “khi rôø vaøo thaáy noùng neân toâi bieát ñöôïc”. Hieàn vöông laïi hoûi: “anh ñeán coù vieäc gì khoâng?”, ñaùp: “vua vöøa ra lònh moãi nhaø trong doøng hoï Thích ñeàu phaûi cho moät ngöôøi xuaát gia theo Phaät, toâi muoán xuaát gia neân ñeán töø bieät Hieàn vöông”, Hieàn vöông noùi: “anh haõy ôû laïi ñaây nguû ñeâm ñeå chuùng ta baøn baïc vieäc naøy”. Voâ dieät lieàn ôû laïi nguû ñeâm, Hieàn vöông noùi: “toâi cuõng muoán xuaát gia, nhöng neáu toâi xuaát gia thì Thieân thoï seõ leân noái ngoâi vaø seõ gaây hoïa lôùn cho nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích. Chuùng ta neân tìm caùch laøm cho Thieân thoï cuøng xuaát gia”. Saùng hoâm sau Hieàn vöông môøi Thieân thoï ñeán vaø noùi raèng: “Thieân thoï, chuùng toâi ñeàu muoán xuaát gia, coøn anh ñònh theá naøo ?”, Thieân thoï

nghe roài lieàn suy nghó: “neáu ta noùi khoâng xuaát gia thì Hieàn vöông cuõng seõ khoâng xuaát gia, ta neân noùi doái ñeå cho Hieàn vöông xuaát gia”, nghó roài lieàn noùi: “Hieàn vöông, neáu anh xuaát gia thì toâi cuõng xuaát gia”. Tuy laø lôøi noùi doái nhöng moïi ngöôøi ñeàu nghe thaáy neân vua Tònh-phaïn tuyeân boá cho taát caû moïi ngöôøi trong thaønh raèng: “Hieàn vöôøng cuøng Voâ dieät, Thieân thoï… toång coäng naêm traêm ngöôøi doøng hoï Thích ñeàu xuaát gia theo Phaät, moïi ngöôøi neân vui möøng veà vieäc naøy”, Thieân thoï nghe roài trong loøng öu naõo suy nghó: “neáu ta bieát Hieàn vöông xuaát gia thì ta ñaõ khoâng noùi laø toâi cuõng xuaát gia. Nay ta neáu khoâng xuaát gia thì ta laø ngöôøi noùi doái vaø seõ khoâng ñöôïc noái ngoâi, ta taïm xuaát gia sau seõ leân noái ngoâi”.

Luùc ñoù vua Tònh-phaïn muoán cuùng döôøng nhieàu phaåm vaät cho nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích xuaát gia theo Phaät neân ra lònh queùt doïn saïch seõ caùc ngaõ ñöôøng, röôùi höông thôm raûi hoa treân ñaát, treo phan phöôùng… roài cuøng caùc quyeán thuoäc vaây quanh ñi ñeán choã Phaät. Töø trong caùc cöûa soå, caùc coâ gaùi doøng hoï Thích ñeàu nhìn ra chieâm ngöôõng nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích saép xuaát gia naøy, nhöõng ngöôøi ôû phöông xa cuõng ñeán ñeå chieâm ngöôõng hoï. Nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích saép xuaát gia naøy sau khi töø bieät cha meï, hoï leân xe ñi ñeán choã Phaät vôùi caùc ñoà trang söùc trang nghieâm treân thaân, Hieàn vöông daãn ñaàu. Luùc ñoù vua Tònh-phaïn cho môøi töôùng sö ñeán xem töôùng cuûa hoï, khi nhìn thaáy Hieàn vöông, töôùng sö khen laø vui thích thöøa söï ; khi thaáy Voâ dieät vaø Giaû hoøa hôïp, töôùng sö cuõng khen nhö vaäy. Khi Thieân thoï ñi ñeán boãng coù chim Dieàu haâu bay ñeán caép laáy haït chaâu treân buùi toùc mang ñi, töôùng sö noùi: “ñieàm chaúng laønh naøy cho bieát Thieân thoï seõ laøm haïi Theá toân vaø seõ ñoïa ñòa nguïc”. Khi Cuø ca ly, Khieân na ñaïp baø, Yeát tra maâu la, Ñeå sa haûi thoï, boán ngöôøi naøy ñi ñeán thì coù tieáng löøa hí vang, töôùng sö noùi: “boán ngöôøi naøy seõ duøng lôøi aùc naõo loaïn chuùng taêng vaø seõ ñoïa ñòa nguïc” . Khi OÂ ba-nan-ñaø côõi voi ñi ñeán, do quay nhìn boán höôùng laøm chuoãi ngoïc chaâu bò ñöùt, töôùng sö noùi: “ngöôøi naøy nhieàu tham duïc seõ ñoïa ñòa nguïc”… cöù nhö theá naêm traêm ngöôøi doøng hoï Thích tuaàn töï ñi ñeán choã Phaät trong vöôøn uyeån, Phaät thaáy hoï lieàn suy nghó: “ta khoâng theå cho naêm traêm ngöôøi nay xuaát gia baèng caùch noùi thieän lai, vì sao, vì trong soá ngöôøi naøy coù ngöôøi ñaéc quaû A-la-haùn, coù ngöôøi khoâng chöùng ñaéc. Ta neân cho hoï xuaát gia baïch töù yeát ma thoï giôùi”, nghó roài lieàn baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày neân baïch töù yeát ma cho naêm traêm ngöôøi naøy xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc”, caùc Bí-soâ vaâng lôøi Phaät daïy. Luùc ñoù vua Tònh-phaïn baûo Öu-ba-ly: “ngöôi haõy ñeán trong vöôøn Ni caâu ñaø caïo toùc cho naêm traêm Thích töû xuaát gia”. Hieàn vöông caïo toùc tröôùc neân goäi ñaàu roài ngoài chôø, khi saép caïo toùc cho Hieàn vöông,

Öu-ba-ly rôi leä, Hieàn vöông hoûi nguyeân do, Öu-ba-ly quyø xuoáng rôi leä noùi: “xöa nay toâi thöôøng theo haàu Hieàn vöông, nay Hieàn vöông xuaát gia, toâi khoâng bieát nöông ai, neáu phaûi haàu haï AÙc vöông thì thaø toâi cheát coøn hôn”, Hieàn vöông noùi: “ta bieát ngöôi thaønh taâm, ta cho pheùp ngöôi khoâng phaûi haàu haï AÙc vöông, ngöôi khoâng neân lo buoàn”, Öu-ba-ly nghe roài raát vui möøng lieàn ñöùng daäy caïo toùc cho Hieàn vöông. Caïo toùc xong, Hieàn vöông sai ngöôøi haàu traûi ra moät taám luïA-traéng roài ñöùng daäy noùi vôùi naêm traêm Thích töû xuaát gia: “caùc vò laéng nghe, tröôùc ñaây Öu-ba- ly haàu haï ta, nay chuùng ta xuaát gia khoâng caàn duøng y phuïc theá tuïc vaø nhöõng moùn ñoà trang söùc nöõa, vaäy caùc vò haõy côûi chuùng ra ñeå treân taám luïA-traéng naøy ñeå cho Öu-ba-ly”, Hieàn vöông noùi roài, caùc Thích töû ñeàu côûi y phuïc vaø ñoà trang söùc treân ngöôøi ñeå treân taám luïA-traéng cho Öu- ba-ly, Öu-ba-ly laàn löôït caïo toùc cho hoï, hoï taém röûa roài nhö phaùp ñaép y Taêng maø ñi. Luùc ñoù Öu-ba-ly choáng caèm suy nghó: “naêm traêm Thích töû cao quyù nhö vaäy maø coøn xaû boû taát caû ñeå xuaát gia, ta laø ngöôøi thaáp heøn xöa nay theo haàu haï ngöôøi khaùc vì sao laïi tham ñaém nhöõng y phuïc vaø ñoà trang söùc naøy. Neáu ta khoâng thuoäc doøng hoï thaáp heøn thì ta cuõng ñöôïc xuaát gia vaø chöùng quaû A-la-haùn ” . Thöôøng phaùp cuûa Phaät laø ngaøy ñeâm saùu thôøi quaùn caùc höõu tình, caùc A-la-haùn cuõng vaäy neân toân giaû Xaù-lôïi- phaát bieát Öu-ba-ly ñang öu saàu lieàn ñeán choã Öu-ba-ly vaø hoûi nguyeân do, Öu-ba-ly noùi: “ñaïi ñöùc, con thaáy Hieàn vöông vaø caùc Thích töû xaû taát caû ñeå xuaát gia tu ñaïo, coøn con laïi tham ñaém caùc vaät ñaõ xaû boû ñoù, chaéc con seõ ñoïa trong ba ñöôøng aùc. Ñaïi ñöùc, neáu con khoâng sanh trong doøng hoï thaáp heøn thì con cuõng seõ ñöôïc xuaát gia ôû trong Tyø naïi da maø Phaät ñaõ thuyeát giaûng, tinh taán tu taäp ñeå chöùng quaû A-la-haùn”, toân giaû noùi: “trong chaùnh phaùp cuûa Phaät khoâng coù phaân bieät doøng hoï thaáp heøn vaø ngöôøi ít hoïc, chæ caàn y theo lôøi Phaät daïy, trì tònh giôùi vaø oai nghi khoâng thieáu soùt thì ñeàu ñöôïc xuaát gia thoï giôùi. Neáu con muoán xuaát gia thì haõy theo ta ñeán gaëp Phaät, con seõ ñöôïc xuaát gia”. Öu-ba-ly nghe roài raát vui möøng lieàn xaû taát caû y phuïc vaø ñoà trang söùc maø mình vöøa coù ñöôïc nhö boû ñaøm daõi ñeå theo toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñeán gaëp Phaät. Ñeán nôi, ñaûnh leã Phaät xong, toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät: “Theá toân, Öu-ba-ly naøy coù theå ôû trong Tyø naïi da xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, thaønh taùnh Bí-soâ. Cuùi xin Theá toân cho Öu-ba-ly xuaát gia”, Phaät noùi thieän lai Bí-soâ, haõy xuaát gia tu phaïm haïnh”, Phaät vöøa noùi xong, raâu toùc cuûa Öu-ba-ly töï ruïng, ca-sa hieän treân thaân trôû thaønh Bí-soâ, gioáng nhö ngöôøi ñaõ ñöôïc xuaát gia baûy ngaøy, oai nghi teà chænh cuõng gioáng nhö Bí-soâ traêm tuoåi. Ñöôïc xuaát gia roài, Öu-ba-ly ñöùng moät beân, toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi keä:

*“Theá toân noùi thieän lai Bí-soâ, AÙo bieán ca-sa, raâu toùc ruïng,*

*Caùc caên tòch tónh, giôùi thanh tònh, Nhôø Phaät löïc neân ñuû oai nghi”.*

Luùc ñoù naêm traêm Thích töû sau khi ñöôïc baïch töù yeát ma xuaát gia thoï giôùi xong lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã vaø theo thöù lôùp ñaûnh leã taát caû Bí-soâ, cuoái cuøng tôùi tröôùc Öu-ba-ly. Hieàn vöông nhaän ra Öu-ba-ly lieàn ñöùng thaúng ngöôøi chieâm ngöôõng vaø baïch Phaät: “Theá toân, Öu-ba-ly laø ngöôøi haàu cuûa con, con coù neân ñaûnh leã khoâng?”, Phaät noùi: “trong phaùp xuaát gia caàn phaûi tröø boû taâm ngaõ maïn, vì vaäy ta cho Öu-ba-ly xuaát gia tröôùc, ngöôøi xuaát gia sau phaûi ñaûnh leã ngöôøi xuaát gia tröôùc”, Hieàn vöông vaâng lôøi Phaät daïy, deïp boû taâm ngaõ maïn cuùi mình ñaûnh leã Öu-ba-ly, luùc ñoù ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch. Thaáy Hieàn vöông ñaûnh leã, boán traêm chín möôi taùm Thích töû khaùc cuõng cuùi mình ñaûnh leã, chæ rieâng coù Thieân thoï khoâng chòu ñaûnh leã. Phaät baûo Thieân thoï neân ñaûnh leã, Thieân thoï ñaùp: “Theá toân baûo con ñaûnh leã thì coù ích lôïi gì, con khoâng theå”. Khi noùi xong lôøi naøy Thieân thoï ñaõ khôûi nghó choáng ñoái Phaät.

Caùc Bí-soâ thaáy khi Hieàn vöông ñaûnh leã Öu-ba-ly ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch lieàn khôûi nghi thænh hoûi Phaät nguyeân do, Phaät noùi: “khoâng phaûi chæ trong ngaøy nay khi Hieàn vöông ñaûnh leã, ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch maø quaù khöù cuõng vaäy. Caùc thaày laéng nghe:

Quaù khöù taïi thaønh Baø-la-neâ-tö coù vua teân laø Phaïm thoï, duøng phaùp giaùo hoùa, trong nöôùc khoâng coù ñoùi khoå, daân chuùng an cö laïc nghieäp. Trong thaønh coù moät daâm nöõ teân laø Hieàn thoï raát xinh ñeïp, thöôøng cuøng caùc nam töû vui chôi hoan laïc moãi ñeám vôùi giaù naêm traêm tieàn vaøng. Trong thaønh laïi coù moät Ma-naïp-baø teân laø Ñoan chaùnh ñeán choã daâm nöõ naøy muoán cuøng coâ hoan laïc moät ñeâm, daâm nöõ noùi: “anh coù naêm traêm tieàn vaøng hay khoâng?”, ñaùp laø khoâng coù, daâm nöõ noùi: “vaäy anh haõy ñem naêm traêm ñoàng baïc Ca lôïi sa ba noa ñeán ñaây”. Ñoan chaùnh khoâng coù tieàn, vì yeâu thích daâm nöõ naøy neân thöôøng haùi ñuû loaïi hoa bieáu cho coâ, nhieàu laàn nhö vaäy neân daâm nöõ sanh tình caûm. Luùc ñoù trong thaønh coù tieát hoäi, taát caû phuï nöõ ñeàu trang ñieåm vaø phuïc söùc ñeïp ñeõ ñeå cuøng choàng mình vui chôi hoan laïc, neân khoâng coù ngöôøi nam naøo tìm ñeán daâm nöõ. Daâm nöõ chôït nghó ñeán Ñoan chaùnh: “neáu hoâm nay anh ta ñeán ñaây thì toát quaù”, vöøa nghó xong thì Ñoan chaùnh ñeán, daâm nöõ vui veû noùi: “anh ñi haùi hoa roài saùng mai ñeán ñaây cuøng toâi hoan laïc”. Ñoan chaùnh nghe roài raát vui möøng trôû veà nhaø, trong taâm luoân nghó veà dung maïo vaø töôùng ñöùng ñi cuûa daâm nöõ neân maõi ñeán gaàn saùng môùi nguû thieáp cho ñeán trôøi

saùng baïch môùi tænh daäy thì hoa thôm khoâng coøn nöõa, anh ñi tìm khaép nôi cuõng khoâng choã naøo coøn hoa, chæ haùi ñöôïc ít hoa Daï hôïp mang ñeán cho daâm nöõ. Daâm nöõ thaáy hoa naøy lieàn noùi keä:

*“Ngöôøi si mang loát da AÙi duïc,*

*Ñoan chaùnh thoâng minh, nöûa ñoàng tieàn, Luùc naøy hoa ñeïp nôû khaép nôi,*

*Sao chæ haùi ñöôïc ít hoa Daï hôïp”.*

Noùi keä roài lieàn baûo ñi haùi hoa ñeïp khaùc mang ñeán. Vì tham duïc neân Ñoan chaùnh khoâng naøi khoå nhoïc, töø thaønh ra ñeán vuøng ngoaïi oâ xa xoâi döôùi trôøi naéng gaét ñeå tìm haùi hoa ñeïp, vöøa ñi vöøa ca haùt vui veû. Luùc ñoù vua Phaïm thoï ñi saên trôû veà, caûm thaáy meät moõi vì trôøi naéng gaét neân vaøo trong röøng caây döøng nghæ vaø nghe ñöôïc tieáng haùt naøy. Vua ñeán gaàn noùi keä hoûi:

*“Treân ñaàu trôøi naéng ñoát, Döôùi ñaát caùt noùng thieâu, Laïi ca haùt vui veû,*

*Vì sao khoâng sôï noùng?”.*

Ñoan chaùnh noùi keä:

*“Khoâng sôï trôøi naéng thieâu, Vì bò tham duïc ñoát,*

*Tham duïc môùi noùng khoå,*

*Trôøi naéng khoâng noùng baèng”.*

Vua nghe keä roài suy nghó: “Ma-naïp-baø naøy kheùo noùi nhöõng lôøi maùt meû neân ñi haùi hoa döôùi trôøi naéng thieâu ñoát maø khoâng bieát noùng”, nghó roài lieàn xuoáng xe ngoài döôùi moät goác caây baûo Ñoan chaùnh: “ngöôi haõy noùi nhöõng lôøi maùt meû cho ta nghe”, Ñoan chaùnh nghe roài lieàn suy nghó: “chaéc laø vua ñang say naéng neân muoán nghe nhöõng loøi maùt meû”, nghó roài lieàn keå caùc vieäc maùt meû, vua nghe xong caûm thaáy maùt meû lieàn hoûi quaán thaàn: “neáu ai cöùu maïng vua quaùn ñaûnh thì neân thöôûng cho gì?”, quaàn thaàn ñaùp laø neân thöôûng cho nöûa nöôùc, vua lieàn baûo Ñoan chaùnh: “ngöôi haõy ôû laïi trong cung moät ñeâm, saùng mai ta seõ thöôûng cho ngöôi nöûa nöôùc”. Ñoan chaùnh ôû laïi trong cung, vua baûo söûa soaïn y phuïc vaø ngoïa cuï thöôïng dieäu cho anh, nhöng ôû trong cung anh khoâng coù baïn. Luùc ñoù anh suy nghó: “neáu ta laøm vua nöûa nöôùc thì ta seõ coù theå nöõ haàu haï, ta tuøy yù höôûng thoï khoaùi laïc ; nhöng neáu vieäc thöôûng ban naøy chæ laø lôøi noùi suoâng thì sao, hay laø ta gieát vua ñeå chieám luoân ngoâi vò. Nhöng ngoâi vò toái cao thì ai cuõng ñeàu tham muoán, ta vì tham muoán ngoâi vò naøy neân môùi muoán haïi vua”, nghó roài lieàn noùi keä:

*“Chöa ñöôïc taøi lôïi thì tham muoán, Neáu caàu khoâng ñöôïc thì khoå naõo, Caàu ñöôïc roài vaãn khoâng heát tham, Neân bieát taøi lôïi chieâu hoïa haïi”.*

Sau ñoù anh nguû thieáp cho ñeán nöûa ñeâm chôït tænh daäy, trong loøng hoái haän neân xuoáng giöôøng, traûi taám da nai ôû döôùi ñaát ñeå naèm. Saùng hoâm sau, vua sai söù môøi Ma-naïp-baø ñeán, söù trôû veà taâu vua raèng: “Ñaïi vöông, thaàn thaáy oai nghi vaø haønh ñoäng ra laøm cuûa ngöôøi naøy khoâng theå laøm vua nöûa nöôùc”, vua hoûi nguyeân do, söù ñaùp: “thaàn ñeán thaáy anh ta boû giöôøng neäm thöôïng dieäu, traûi taám da nai ôû döôùi ñaát ñeå naèm, ngöôøi thaáp heøn nhö vaäy khoâng theå laøm vua nöûa nöôùc”, vua noùi: “ñoù laø ngöôøi trí, anh ta laøm nhö vaäy aét laø coù nguyeân do, haõy môøi anh ta ñeán”, söù goïi Ñoan chaùnh ñeán, vua hoûi roõ nguyeân do, Ñoan chaùnh keå laïi moïi vieäc vaø xin vua cho xuaát gia, vua noùi: “chuùng ta giao öôùc tröôùc, neáu sau khi xuaát gia khanh coù chöùng ngoä gì thì haõy ñeán baùo cho ta bieát”, ñaùp: “khoâng daùm traùi lôøi vua”. Ñoan chaùnh töø bieät vua ñeán trong röøng vaéng yeân tónh, khoâng coù A-giaù-lôïi-da vaø OÂ-ba-ñaø-da, töï tinh taán noå löïc, khoâng bao laâu sau chöùng quaû vò Ñoäc giaùc. Chöùng ngoä roài, vò Ñoäc giaùc suy nghó: “tröôùc kia ta ñaõ cuøng vua giao öôùc, nay ta neân ñeán laøm cho vua ñöôïc maõn nguyeän”, nghó roài lieàn ñeán choã vua, ôû treân hö khoâng phoùng aùnh saùng lôùn vaø hieän caùc thaàn bieán; vua thaáy thaàn bieán lieàn ñaûnh leã roài noùi keä:

*“Thaáy ngöôøi treû tuoåi chöùng quaû lôùn, Ngoâi vò thuø thaéng khaùc nhau xa,*

*Ma-naïp-baø naøy ñöôïc thieän lôïi, Xuaát gia ñöôïc vaäy, caàu gì nöõa”.*

Sau khi laøm cho vua sanh tín kính, vò Ñoäc giaùc ra ñi. Vua coù ngöôøi thôï hôùt toùc teân laø Thieân haø hoä, vua baûo anh ta ñoïc thuoäc baøi keä naøy vaø thöôøng ñoïc cho vua ghi nhôù. Thieân haø hoä hôùt toùc raát gioûi neân khi hôùt toùc cho vua thì vua nguû say, hôùt toùc xong môùi khaûy moùng tay ñaùnh thöùc vua, vua tænh daäy vui veû noùi: “ngöôøi coù mong caàu ñieàu gì cöù noùi, ta seõ ñaùp öùng cho”, Thieân haø hoä noùi: “xin cho thaàn suy nghó, sau seõ noùi”. Do Thieân haø hoä thöôøng ñoïc baøi keä naøy cho vua ghi nhôù neân vua sanh taâm nhaøm lìa nguõ duïc laïc, khoâng ñeå yù ñeán caùc theå nöõ xinh ñeïp tröôùc maët, tai khoâng muoán nghe tieáng ca haùt du döông. Caùc theå nöõ öu saàu noùi vôùi nhau: “chuùng ta tìm phöông tieän ñuoåi anh ta ñi”, baøn xong moät theå nöõ lieàn ñeán noùi vôùi Thieân haø hoä: “khi vua hoan hæ hoûi anh mong caàu gì thì anh neân yeâu caàu vua giaûi thích yù nghóa cuûa baøi keä ñoù”. Thôøi gian sau, sau khi Thieân haø hoä ñoïc xong baøi keä, vua hoan hæ hoûi coù mong caàu gì

thì Thieân haø hoä lieàn yeâu caàu vua giaûi thích yù nghóa cuûa baøi keä. Sau khi nghe vua giaûi thích xong, Thieân haø hoä sanh taâm nhaøm lìa theá gian, xin vua cho xuaát gia, vua noùi: “chuùng ta giao öôùc tröôùc, neáu sau khi xuaát gia khanh coù chöùng ngoä gì thì haõy ñeán baùo cho ta bieát”, ñaùp: “khoâng daùm traùi lôøi vua”. Thieân haø hoä töø giaû vua, tìm ñeán choã tieân nhôn ôû trong nuùi röøng, noå löïc tu taäp, khoâng bao laâu sau chöùng ñöôïc nguõ thoâng. Vò tieân naøy suy nghó: “tröôùc kia ta cuøng vua giao öôùc, nay ta neân ñeán laøm cho vua ñöôïc maõn nguyeän”, nghó roài lieàn ñeán choã vua, ôû treân hö khoâng phoùng aùnh saùng lôùn vaø hieän caùc thaàn bieán. Vua thaáy thaàn bieán lieàn ñaûnh leã vaø hoûi: “hieàn giaû ñaõ ñöôïc coâng naêng nhö vaäy roài sao?”, ñaùp laø ñaõ ñöôïc roài noùi keä:

Vua noùi keä:

*“ÔÛ trong vöôøn Yeâm la, Theo haàu vua Phaïm thoï, Boû caây dao caïo toùc,*

*Xuaát gia ñöôïc nguõ thoâng”.*

*“Xuaát gia im laëng truï, Khoå haïnh aáy khoù laøm, Neáu laøm, ñöôïc ñaïi trí,*

*Khoå haïnh cheá phuïc caùc aùc phaùp, Khoå haïnh vöôït qua khoûi theá gian, Khoå haïnh tröø saïch caùc caáu ueá, Hieàn giaû chôù cheâ bai khoå haïnh”.*

Thieân haø hoä nghe keä roài, taâm sanh hoan hæ ra ñi.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “vua Phaïm thoï thuôû xöa chính laø Hieàn vöông ngaøy nay, tieân nhôn Thieân haø hoä thuôû xöa chính laø Öu-ba-ly ngaøy nay. Thuôû xöa vua Phaïm thoï ñaûnh leã Thieân haø hoä, ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch ; nay Hieàn vöông ñaûnh leã Öu-ba-ly, ñaïi ñòa cuõng chaán ñoäng saùu caùch nhö theá”.

■