**Phaåm 22: XUOÁNG TOÙC NHUOÄM Y (Phaàn 1)**

Khi Thaùi töû ra khoûi cöûa thaønh Ca-tyø-la, ngaøi baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ngöôi nay neân ñi tröôùc Ta, ñi thaúng ñeán thoân La-ma. Xa-naëc baïch Thaùi töû:

–Daï vaâng, haï thaàn y theo lôøi Thaùi töû chæ daïy chaúng daùm laøm sai.

Xa-naëc daãn ñöôøng ñi tröôùc höôùng veà phía thoân La-ma, ngöïa Kieàn-traéc boán chaân nheï nhaøng phi nhö gioù, khôûi haønh töø khi nöûa ñeâm ñeán khi sao mai moïc vöôït qua daëm ñöôøng möôøi hai do-tuaàn (*Sö Ma-ha Taêng-kyø noùi: Ngöïa khôûi haønh luùc nöûa ñeán khi sao mai moïc ñi ñöôïc möôøi hai do-tuaàn. Hoaëc caùc Sö khaùc thì noùi: Ngöïa khôûi haønh luùc nöûa ñeâm ñeán khi sao mai moïc ñi ñöôïc moät traêm do-tuaàn*) ñeán moät laøng teân laø Di-ni-ca, khi maët trôøi moïc ñi ñeán choã ôû cuûa Tieân nhaân Baït-giaø-baø. Khi ñeán ñaây Thaùi töû laïi hoûi Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ñaây laø choã naøo? Xa-naëc ñaùp:

–Thöa Thaùi töû, choã naøy coøn caùch thoân La-ma chaúng bao xa.

Thaùi töû thaáy röøng caây saàm uaát maø laïi laø choã ôû cuûa Tieân nhaân ñôøi tröôùc, nôi ñaây thaáy nhieàu caàm thuù, hoà ao, khe suoái, soáng ngoøi…Thaùi töû bieát yù Xa-naëc vaø ngöïa Kieàn-traéc muoán döøng nghæ nôi ñaây trong choác laùt neân Thaùi töû baûo:

–Naøy ngöôøi hieàn Xa-naëc, neáu thaáy ñuùng luùc thì neân döøng nghæ nôi ñaây.

Ngöôøi ngöïa döøng laïi, Thaùi töû töø treân löng ngöïa Kieàn-traéc nhaûy xuoáng phaùt lôøi ñaïi theä nguyeän: “Nay ñaây laø nôi cuoái cuøng Ta ngoài treân löng ngöïa böôùc xuoáng! Nay ñaây laø nôi cuoái cuøng Ta töø treân löng ngöïa böôùc xuoáng.” Thaùi töû böôùc xuoáng ngöïa roài, duøng lôøi noùi tình caûm an uûi Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ôû theá gian coù nhieàu haïng beà toâi, hoaëc coù keû trong taâm hieáu thuaän vôùi keû beà treân maø khoâng coù naêng löïc, hoaëc laïi coù keû coù naêng löïc maø khoâng coù taâm hieáu thuaän, hoaëc laïi coù keû taâm khoâng hieáu thuaän vaø cuõng khoâng coù naêng löïc, laïi coù keû beà toâi taâm hieáu thuaän vaø ñaày naêng löïc. Naøy keû hieàn Xa-naëc, nhö ngöôi ngaøy nay thaät laø hy höõu ít coù ôû ñôøi, ngöôi ñem taâm toát cung kính hieáu thuaän ta maø laïi ñaày naêng löïc. Naøy Xa-naëc, ta nay ñoái vôùi ngöôøi cuõng heát söùc hoan hyû, do vaäy maø oâng ñem taâm raát hieáu thuaän heát söùc kính aùi Ta. OÂng nay aùi kính phuïng söï Ta nhö vaäy maø khoâng ñem taâm caàu lôïi. Phaøm thöôøng tình ôû theá gian, ngöôøi cung phuïng keû phuù quyù laø vì mang taâm tham ñaém môùi phuïng söï keû khaùc, maø nay oâng phuïng söï Ta laïi khoâng coù taâm nhö vaäy. ÔÛ ñôøi laïi coù ngöôøi khi thaáy ngöôøi phuù quyù maø phuïng söï vì sinh taâm mong caàu vaät chaát, coøn thaáy keû ngheøo heøn thì sinh taâm xa laùnh. OÂng nay thì khoâng coù taâm nieäm nhö vaäy.

Roài Thaùi töû noùi keä:

*Nuoâi con ñeå noái nghieäp Thôø cha ñeàn döôõng duïc Vì lôïi, canh taùc ruoäng Ñeàu do caàu quaû baùo.*

Xa-naëc nghe keä roài lieàn thöa hoûi Thaùi töû:

–Baïch Ñaïi thaùnh Thaùi töû, phaøm keû noâ boäc thaáy chuû nhaân muoán phaùt taâm laøm moät vieäc gì, ñeàu khoâng ñöôïc thöa hoûi lyù do, nhöng nay keû beà toâi naøy thaáy Thaùi töû ñeán trong nuùi naøy, do vaäy, xin maïo muoäi hoûi Thaùi töû, vì lyù do gì Thaùi töû phaùt taâm vaøo soáng nôi ñaây nhö vaäy?

Thaùi töû ñaùp:

–Naøy keû hieàn Xa-naëc, Ta nay hoûi oâng, ngaøy nay oâng laïi caàn gì phaûi bieát vieäc aáy? Xa-naëc laïi ñaùp:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, toâi thuoäc doøng haï tieän, nhöng so vôùi Thaùi töû thì ñoàng sinh moät ngaøy, maø toâi laïi laøm ngöôøi haàu haï trung thaønh khoâng bao giôø laøm traùi yù Thaùi töû.

Thaùi töû laïi baûo Xa-naëc:

–Naøy keû hieàn Xa-naëc, Ta nay nhôø oâng moät vieäc, oâng coù theå laøm ñöôïc khoâng? Xa-naëc ñaùp:

–Baïch Ñaïi thaùnh Thaùi töû, toâi laø noâ boäc cuûa Thaùi töû, gaàn guõi phuïng söï Thaùi töû, naøo ñaâu daùm khoâng laøm.

Thaùi töû laïi noùi:

–Naøy keû hieàn Xa-naëc, Ta nay boû ngoâi Thaùnh vöông, khoâng phaûi vì sôï seät moät vieäc gì khaùc, chæ caàu mong söï giaûi thoaùt, xa lìa söï troùi buoäc trong voøng sinh töû. Naøy Xa-naëc, Ta nay khoâng nhaän laáy vöông vò nhö vaäy maø taâm Ta ñöôïc vui veû. Naøy Xa-naëc, taát caû vöông vò ñeàu bò söï khuûng boá aùc lieät, ñieàu naøy trong taâm Ta thaáy roõ raøng nhö vaäy. Naøy Xa-naëc, Ta thaáy vieäc xuaát gia coù nhöõng lôïi ích khoâng bò caùi moùc sinh töû loâi keùo, cho neân Ta caét boû taát caû nhöõng gì ôû ñôøi maø ñeán ôû trong nuùi naøy vì Ta nay muoán caàu giaûi thoaùt sinh töû. Naøy keû hieàn Xa-naëc, ngöôi nay neân ñem con ngöïa Kieàn-traéc trôû veà cung, Ta nay xuaát gia, taâm yù ñaõ döùt khoaùt.

Roài Thaùi töû noùi keä:

*Laïi chaúng caàn phaûi noùi doâng daøi Ngöôi bieát yù ta meán taâm ngöôi Caét aùi töø thaân neân vaøo nuùi*

*Kieàn-traéc vaø ngöôi gaáp trôû veà.*

Xa-naëc thöa Thaùi töû:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, phaøm ngöôøi xuaát gia hieän coù boán vieäc, roài sau ñoù môùi xuaát gia. Boán vieäc ñoù laø: Hoaëc laø thaân ñeán tuoåi giaø, hoaëc thaân mang beänh, hoaëc soáng coâ ñôn, hoaëc khoâng coù taøi saûn. Maø nay Thaùi töû ñoái trong boán vieäc naøy khoâng coù moät. Laïi khi Thaùi töû sô sinh, taát caû caùc thaày Baø-la-moân coù trí tueä thoâng minh, hoï ñoïc nhieàu kinh saùch Thaùnh nhaân, uyeân thaâm caùc luaän, coù taøi xem töôùng. Luùc aáy caùc töôùng sö tieân ñoaùn: Ñoàng töû coù töôùng toát nhö theá naøy nhaát ñònh seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, thoáng laõnh boán chaâu thieân haï, laøm vò ñaïi ñòa chuû ñaày ñuû baûy baùu. Baûy baùu ñoù laø xe baùu, ngoïc baùu, voi baùu, ngöïa baùu, ngoïc nöõ, quan baùu chuû kho taøng vaø quan baùu coi binh lính. Vua Chuyeån luaân sinh moät ngaøn thaùnh töû ñeàu duõng kieän coù taøi ñaùnh deïp giaëc thuø, thoáng laõnh coõi ñaïi ñòa vaø boán bieån, ñem chaùnh phaùp cai trò daân chuùng, haøng phuïc giaëc thuø. Thöa Thaùnh töû, khi ñöôïc xe baùu baèng vaøng, chieác xe naøy do chö Thieân laøm ra khoâng phaûi con ngöôøi cheá taïo, caân ñoái ñeïp ñeõ ai cuõng öa thích. ÔÛ trong hö khoâng baûo luaân chaïy phía tröôùc, thaùnh vöông nöông nôi hö khoâng bay theo sau, taát caû quyeán thuoäc ñoanh vaây hai beân taû höõu ñoàng bay ñi trong hö khoâng. Luùc aáy Thaùi töû ñang ôû ñòa vò thaùnh vöông höôûng ñaïi phöôùc ñùöùc. Thaùi töû duøng baûo ngoïc ma-ni Minh nguyeät trong ñeâm toái chieáu saùng baûy do-tuaàn, chung quanh coõi ñaïi ñòa naøy ñeàu ñöôïc saùng toû. Luùc ñoù Thaùi töû ôû ñòa vò Chuyeån luaân thaùnh vöông thoï höôûng voâ löôïng dieäu laïc.

Thöa Ñaïi Thaùnh Thaùi töû, neáu khi nhaø vua muoán côõi baïch töôïng, thì baûy chi cuûa noù

ñeàu phuïc saùt ñaát, ñaïi baïch töôïng saùu ngaø naøy ñöôïc trang bò caùc vaät nhö: yeân, baøn ñaïp,

daây cöông… ñeàu toaøn baèng vaøng. Maøu saéc oùng aû aån hieän, phía treân mình ñöôïc duøng chuoãi anh laïc trang trí, roài laïi phuû leân treân baèng moät maønh löôùi vaøng. Ñaïi baïch töôïng ñaày ñuû thaàn thoâng phi haønh töï taïi, Thaùnh vöông côõi leân roài cuõng coù theå ñi khaép coõi ñaïi ñòa naøy. Luùc aáy Thaùi töû ôû ngoâi Chuyeån luaân thaùnh vöông thoï höôûng ñaày ñuû khoaùi laïc. Laïi nöõa neáu Thaùnh töû ôû ñôøi vò lai muoán côõi ngöïa chuùa, ngöïa chuùa naøy toaøn theå moät maøu xanh bieác, saéc loâng ñaàu ñen nhö quaï, bôøm vaø loâng ñuoâi thaät daøi, ñöôïc trang bò caùc vaät nhö: yeân, cöông, baøn ñaïp, daây ñai… ñeàu baèng vaøng roøng. Laïi duøng chuoãi anh laïc vaø maønh löôùi baèng vaøng roøng phuû phía treân löng ngöïa. Ngöïa chuùa naøy coù söùc thaàn thoâng voâ ngaïi, coù taøi phi haønh khaép coõi hö khoâng, khi muoán ñi Thaùnh töû côõi ngöïa naøy ñi khaép coõi ñaïi ñòa. Khi aáy Thaùi töû ôû ngoâi Chuyeån luaân thaùnh vöông thoï höôûng ñaày ñuû caùc thöù khoaùi laïc. Laïi nöõa, Thaùnh töû ôû ñôøi vò lai khi ñöôïc ngoïc nöõ, dung nhan caùc naøng raát khaû aùi, maët maøy xinh ñeïp, ñi ñöùng daùng ñieäu thuøy mò tuyeät vôøi, gioáng nhö ngoïc nöõ chö Thieân, töï nhieân xuaát hieän. Khi aáy Thaùi töû maëc tình thoï höôûng ñuû thöù nguõ duïc. Ñòa vò Chuyeån luaân thaùnh vöông thaät raát haïnh phuùc… Laïi nöõa, Thaùnh töû neáu ôû ñôøi vò lai ñöôïc chuû kho taøng quyù baùu, quan chuû kho taøng naøy chöùng ñöôïc Thieân nhaõn, thöôøng ñem caùc kho taøng vaøng baïc vaø taát caû vaät quyù baùu… töø döôùi ñaát xuaát hieän daâng hieán cho Thaùnh vöông, luùc aáy Thaùi töû thoï höôûng ñuû thöù vui duïc laïc. Laïi nöõa, Thaùnh töû neáu ôû ñôøi vò lai ñöôïc chuû binh baùu, oâng quan chuû binh naøy tuùc trí ña möu thoâng minh lanh lôïi, am töôøng binh phaùp, coù taøi thoáng laõnh boán binh chuûng, trong thôøi gian khoaûnh khaéc bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa Thaùnh vöông, lieàn ra leänh quaân lính maëc aùo giaùp, trang bò vuõ khí ñaày ñuû khoâng coù thieáu soùt, caùc boä phaän binh chuûng ñeàu cung öùng kòp thôøi beân Thaùnh vöông, tuøy yù söû duïng. Khi aáy Thaùi töû ôû ngoâi Chuyeån luaân thaùnh vöông thoï höôûng khoaùi laïc raát möïc ñaày ñuû.

Laïi nöõa Thaùnh töû, neáu ôû ñôøi vò lai, ñaày ñuû baûy thöù baùu naøy, thuôû aáy coõi ñaïi ñòa,

boán bieån lôùn, taát caû röøng nuùi soâng ngoøi ôû nôi theá gian naøy, khoâng coù moät nôi naøo laø khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Thaùnh töû, taát caû giaëc thuø ñeàu quy phuïc. Khi haøng phuïc roài, khoâng coøn moät nôi naøo ñaùng lo sôï nghi ngôø baát an, taát caû daân chuùng ñeàu ñöôïc giaøu coù, khoâng coù moät nôi nguy nan naøo maø khoâng haøng phuïc, nhaø vua khoâng duøng khí giôùi: dao, gaäy, giaùo, maùc… y nhö giaùo phaùp maø thöïc thi, y nhö chaùnh phaùp cai trò thieân haï, luùc aáy Thaùi töû ôû ñòa vò Thaùnh vöông thoï höôûng khoaùi laïc khoâng cuøng taän.

Thaùi töû nghe nhöõng lôøi Xa-naëc noùi nhö vaäy, lieàn hoûi Xa-naëc:

–Naøy keû hieàn Xa-naëc, caùc töôùng sö Baø-la-moân ñoù chæ ñoaùn Ta nhö vaäy hay laïi coøn coù tieân ñoaùn nhöõng gì khaùc nöõa khoâng?

Xa-naëc ñaùp:

–Caùc töôùng sö coøn tieân ñoaùn nhöõng vieäc khaùc nöõa. Thaùi töû hoûi:

–Nhöõng lôøi tieân ñoaùn khaùc nhö theá naøo? Xa-naëc ñaùp:

–Thöa Thaùnh töû, caùc töôùng sö coøn tieân ñoaùn, ñoàng töû naøy neáu boû vöông vò, xuaát gia nhaát ñònh seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Sau khi chöùng quaû Boà-ñeà roài, ngaøi seõ chuyeån Phaùp luaân vi dieäu voâ thöôïng.

Thaùi töû baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, ngöôi neân caån thaän chôù voïng ngöõ, ngöôi caàn phaûi noùi lôøi chaân thaät. Ngay thuôû aáy Tieân nhaân A-tö-ñaø chæ tieân ñoaùn: Ñoàng töû naøy nhaát ñònh seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chæ tieân ñoaùn Ta seõ chuyeån Phaùp luaân voâ thöôïng.

Xa-naëc nghe lôøi noùi naøy roài, taâm sinh lo sôï, toaøn thaân run raåy döïng chaân loâng,

baïch Thaùi töû:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, Ngaøi coù taøi nhôù lôøi tieân ñoaùn nhö vaäy, toâi leùn nghe haøng quyeán thuoäc hoï Thích baûo raèng ñöøng ñeå cho Thaùi töû nghe ñöôïc lôøi tieân ñoaùn aáy, vì sôï Thaùi töû phaùt taâm Boà-ñeà.

Thaùi töû baûo Xa-naëc:

–Naøy Xa-naëc, Ta thuôû xöa töø cung trôøi Ñaâu-suaát giaùng sinh vaøo thai Thaùnh maãu vaø taát caû nhöõng vieäc khi coøn ôû trong thai, taâm Ta vaãn coøn nhôù roõ khoâng queân, huoáng nöõa laø lôøi tieân ñoaùn sau khi Ta sinh ra roài maø queân, hoaøn toaøn khoâng coù lyù ñoù.

Naøy Xa-naëc, chö Thieân coøn noùi vôùi Ta theá naøy: “Nhaân giaû Thaùi töû, ngaøi sôùm xuaát gia, quyeát ñònh seõ chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, sau khi chöùng quaû Boà- ñeà roài seõ quyeát ñònh chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng dieäu vò.”

Naøy Xa-naëc, do vaäy Ta quyeát ñònh seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, quyeát ñònh seõ chuyeån Phaùp luaân vi dieäu voâ thöôïng.

Naøy Xa-naëc, Ta nay noùi thaät vôùi oâng, ta thaø bò dao caét thòt treân thaân, thaø aên chaát ñoäc maø cheát, thaø nhaûy vaøo haàm löûa lôùn maø cheát, thaø gieo mình xuoáng vöïc thaúm maø cheát, thaø töï laáy dao caét coå maø cheát. Neáu ñôøi naøy Ta chöa chöùng ñöôïc phaùp thoaùt ly sinh töû, thì Ta khoâng bao giôø trôû veà hoaøng cung. Vì sao? Vì taát caû phaùp nguõ duïc theá gian ñeàu voâ thöôøng, chaúng bao laâu noù seõ chaám döùt, ñoù laø phaùp hoaïi dieät.

