KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 38**

**Phaåm 41: NA-LA-ÑAØ XUAÁT GIA (Phaàn 2)**

Baáy giôø Long vöông Y-la-baùt suy nghó: “Ñöùc Theá Toân ñaõ bieát danh taùnh ta.” Neân ñoái vôùi Nhö Lai, Long vöông caøng theâm hoan hyû, taâm ñöôïc thanh tònh, heát loøng aùi kính. Khi aáy Y-la-baùt aån hình roàng laïi hoùa thaønh thaân ñoàng töû ñöùng tröôùc Theá Toân ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài lui ñöùng veà moät beân, lieàn ñoïc hai baøi keä hoûi Phaät:

*Vua naøo ñöôïc töï taïi? Say ñaém goïi laø nhieãm? Sao goïi laø thanh tònh? Sao goïi laø ngu si?*

*Ngöôøi ngu côù gì meâ? Sao goïi laø ngöôøi trí? Hôïp gì phaûi bieät ly*

*Goïi laø nhaân duyeân heát?*

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân laïi duøng keä ñaùp:

*Do thöù saùu töï taïi*

*Vua nhieãm goïi laø nhieãm Khoâng nhieãm maø coù nhieãm Do vaäy goïi laø si.*

*Bò chìm trong nöôùc lôùn Neân goïi heát phöông tieän Thoâng suoát heát phöông tieän Neân goïi laø ngöôøi trí.*

Long vöông Y-la-baùt laïi duøng keä baïch Phaät:

*Giöõ gìn giôùi gì, tu haïnh gì*

*Laïi do nhaân duyeân taïo nghieäp gì Thoï thaân toái thaéng hôn trôøi ngöôøi Tu taäp toái thöôïng lôïi voâ bieân?*

Ñöùc Theá Toân noùi keä ñaùp laïi Long vöông:

*Phuïng döôõng ngöôøi giaø chôù maéng ngöôøi Muoán gaëp Toân tröôûng phaûi ñuùng luùc Thöôøng haønh aùi ngöõ tu thieän phaùp Thöôøng nghe chaân thaät noùi ñieàu lôïi, Thích phaùp nhôù kyõ ñeán Boà-ñeà*

*Trí tueä phaân bieät tö duy nghóa Thaät ngöõ tinh caàn tu phaïm haïnh Thöôøng haønh boá thí vôùi moïi ngöôøi,*

*Chaát tröïc caàn cuø soi xeùt kyõ*

*Noùi naêng khoùc cöôøi ñeàu laùnh aùc Ngaïo maïn deøm pha ñeàu laùnh xa Chôù keát oaùn thuø cuøng ngöôøi khaùc Chaùnh nieäm noùi ra lôøi hoaøn haûo Hoaëc nghe, hoaëc bieát taâm yù ñònh.*

*Nhö ngöôøi thöôøng soáng theo phoùng daät Khoâng chaùnh tö duy, chaúng nghe phaùp Neáu hay tu haønh nhaân chaùnh ñaïo Khaåu nghieäp thanh tònh cuõng töø ñaây Nhaãn nhuïc chaùnh nieäm, chaùnh tö duy Nhôø vaøo hoïc roäng trí ña vaên.*

Nghe Ñöùc Theá Toân noùi baøi keä naøy roài, ñoàng töû Na-la-ñaø taâm lìa aùi duïc. Long vöông Y-la-baùt gaëp Ñöùc Phaät, nghe phaùp chieâm ngöôõng toân nhan vui buoàn laãn loän.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân hoûi Ñaïi long vöông Y-la-baùt:

–Côù gì oâng vöøa gaëp Ta, töôi cöôøi roài boãng nhieân buoàn khoùc roøng theá? Long vöông Y-la-baùt baïch Phaät:

–Thöa Ñöùc Nhö Lai Theá Toân, con nhôù ñôøi quaù khöù coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca- dieáp Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Giaùc. Khi aáy con ôû trong giaùo phaùp cuûa Ngaøi laøm ngöôøi xuaát gia tu phaïm haïnh. Thöa Theá Toân, thuôû aáy con thaáy moät caây coû teân laø Y-la, duøng tay beû caây coû naøy, roài caàm ñi ñeán choã Phaät Ca-dieáp, baïch Phaät: “Thöa Theá Toân, neáu coù Tyø-kheo beû coû Y-la coù maéc quaû baùo gì khoâng?”

Ñöùc Theá Toân ñaùp: “Naøy Tyø-kheo, oâng phaûi bieát, neáu Tyø-kheo coá yù beû coû naøy, thì ngöôøi aáy seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc kieân coá.”

Thöa Theá Toân, luùc aáy con ñöôïc Ñöùc Phaät Ca-dieáp Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc daïy lôøi nhö vaäy, nhöng trong taâm khoâng tin, neân khoâng cho laø vieäc hy höõu quaù ö ñaëc bieät. Do vì khoâng nghe Phaät Ca-dieáp daïy, khoâng nhaän söï chæ giaùo cuûa Nhö Lai, laïi suy nghó raèng ta chæ beû gaõy caây coû Y-la, laøm gì coù quaû baùo nhö vaäy.

Thöa Theá Toân, khi aáy con ñaõ phaïm toäi ñoïa maø khoâng tin quaû baùo toäi ñoïa, laïi khoâng xaû boû taø kieán naøy, neân sau khi qua ñôøi con lieàn sinh trong loaøi roàng tröôøng thoï. Vì lyù do aáy maø con coù teân laø Y-la-baùt. Baáy giôø, con trôû laïi choã Ñöùc Phaät Ca-dieáp baïch: Thöa Ñaïi Thaùnh Theá Toân, khoâng bieát chöøng naøo con thoaùt khoûi thaân roàng xaáu xí naøy? Khi naøo con trôû laïi thaân ngöôøi?” Thöa nhö vaäy roài con ñöùng im laëng.

Luùc aáy, Ñöùc Phaät Ca-dieáp Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc lieàn baûo con: “Naøy Ñaïi long vöông, oâng phaûi bieát, qua chöøng aáy naêm, chöøng aáy traêm naêm, chöøng aáy ngaøn naêm, chöøng aáy traêm ngaøn vaïn öùc naêm veà sau, seõ coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Thích-ca Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Ñöùc Phaät Thích-ca seõ thoï kyù cho oâng ñöôïc laøm thaân ngöôøi. Thöa Theá Toân, vöøa roài con nghó raèng trong quaù khöù, vì khoâng tin, choáng laïi giôùi phaùp cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp, neân sinh laøm thaân roàng, nay nhôø chuùt ít thieän duyeân neân ñöôïc gaëp Ngaøi maø khoâng theå trì giôùi. Thöa Theá Toân, con töï thaáy toäi loãi nhö vaäy, quôû traùch töï thaân, neân buoàn khoùc raøn ruïa caû maët maøy. Coøn con thaáy Theá Toân neân hoan hyû, ñoù laø lyù do khieán con töôi cöôøi. Thöa Theá Toân, con nghó: “Hy höõu thay! Hy höõu thay! Chöa töøng coù phaùp naøo nhö vaäy, chæ coù Ñöùc Phaät Theá Toân môùi coù phaùp nhö vaäy! Nghóa laø khoâng coù hai lôøi.” Nhö Ñöùc Phaät Ca-dieáp thoï kyù cho con: “Naøy Ñaïi long vöông, traûi qua chöøng aáy naêm… chöøng aáy öùc naêm, ôû töông lai coù Ñöùc Phaät ra

ñôøi….” Nay y nhö lôøi Ngaøi ñaõ thoï kyù khoâng sai khaùc. Thöa Theá Toân do nhaân duyeân ñoù, nay con xin hoûi Theá Toân:

–Chöøng naøo con thoaùt khoûi thaân roàng? Chöøng naøo con ñöôïc trôû laïi thaân ngöôøi? Ñöùc Theá Toân baûo Ñaïi long vöông Y-la-baùt:

–Naøy Ñaïi long vöông, töø nay trôû ñi traûi qua chöøng aáy naêm,… chöøng aáy öùc naêm *(nhö ñaõ noùi tröôùc)* vaøo ñôøi vò lai coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Di-laëc Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Luùc aáy Ñaïi vöông seõ ñöôïc thaân ngöôøi, ñöôïc Ñöùc Phaät Di-laëc ñoä cho xuaát gia, tu phaïm haïnh, dieät saïch caùc khoå.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi vì Y-la-baùt thuyeát dieäu phaùp, khieán Long vöông ñöôïc hoan hyû. Ngaøi khuyeán khích daïy:

–Long vöông haõy ñeán ñaây, quy y Phaät, Phaùp, Taêng vaø thoï trì naêm caám giôùi, thì Ñaïi long vöông seõ ñöôïc lôïi ích an laïc voâ cuøng laâu daøi.

Long vöông Y-la-baùt nghe Ñöùc Phaät daïy nhöõng lôøi nhö vaäy, lieàn baïch Phaät:

–Vaâng lôøi Theá Toân daïy, con xin quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng vaø thoï trì naêm

giôùi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi baûo Y-la-baùt:

–Naøy Ñaïi vöông, ñaõ ñeán luùc.

Y-la-baùt thöa vôùi ñoàng töû Na-la-ñaø:

–Môøi ñoàng töû laïi ñaây, ñoàng töû caàn bao nhieâu vaøng baïc chaâu baùu, tuøy yù nhaân giaû,

toâi seõ daâng ñuû cho nhaân giaû, coøn Long nöõ naøy nhaân giaû khoâng neân duøng. Vì sao? Vì hôi thôû cuûa Long nöõ coù theå laøm cho thaân ngöôøi theá gian bieán thaønh tro buïi.

Na-la-ñaø traû lôøi Long vöông:

–Naøy Ñaïi long vöông, ta khoâng caàn vaøng baïc ngoïc baùu, cuõng khoâng caàn ngoïc nöõ cuûa Long vöông. Lyù do taïi sao? Vì ta ñöôïc ôû beân Ñöùc Phaät nghe keä, neân ñoái vôùi aùi duïc ñaõ nhaøm chaùn xa lìa.

Long vöông Y-la-baùt ñaûnh leã döôùi chaân Phaät nhieãu quanh ba voøng roài taï töø ra veà. Ñöùc Phaät tuaàn töï daïy baûo cho taùm vaïn boán ngaøn chuùng maø Na-la-ñaø laø baäc

Thöôïng thuû nhöõng giaùo phaùp nhö boá thí, trì giôùi, sinh leân trôøi… laïi chæ baøy nhieàu söï ñau khoå do loøng tham duïc, khieán hoï nhaøm chaùn xa lìa ñeå chöùng laäu taän. Ngaøi laïi taùn thaùn coâng ñöùc xuaát gia laø yeáu toá trôï giuùp treân ñöôøng giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät bieát caùc ñaïi chuùng maø Na-la-ñaø laø vò thöôïng thuû, ñeàu vui möøng hôùn hôû, thaân taâm thö thaùi khoâng coøn chöôùng ngaïi. Baáy giôø Ñöùc Phaät daïy phaùp troïng yeáu chaân chaùnh ñeå ñaïi chuùng sinh hoan hyû ñoù laø phaùp boán chaân lyù: Khoå, Taäp, Dieät vaø Ñaïo. Ñöùc Theá Toân duøng taát caû phöông tieän ñeå thuyeát, giaûi thích, chöùng minh, xieån döông phaân tích, kieán laäp phöông phaùp thöïc haønh tu taäp; nhö theá naøy laø khoå, nhö theá naøy laø nguyeân nhaân cuûa khoå, laø dieät khoå vaø nhö theá naøy laø phaùp chöùng ñaïo.

Ñöùc Theá Toân ñem boán chaân lyù chaân thaät naøy, baèng caùc nhaân duyeân, dieãn thuyeát chöùng minh… daïy phöông phaùp tu haønh. Khi aáy ñaïi chuùng lieàn ngay taïi choã xa lìa traàn caáu, döùt saïch phieàn naõo, ñoái vôùi caùc phaùp ñöôïc con maét trí tueä thanh tònh, bao nhieâu nguyeân nhaân ñau khoå ñeàu tröø dieät, hieåu bieát caùc phaùp moät caùch nhö thaät, ví nhö aùo saïch khoâng coù chuùt dô baån, khoâng chæ ñen, khi muoán nhuoäm maøu gì thì thaønh maøu ñoù. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Na-la-ñaø vaø ñaïi chuùng naøy ngay taïi choã ngoài xa lìa phieàn naõo, caùc nguyeân nhaân khoå ñeàu dieät, bieát thaät töôùng caùc phaùp, kieán laäp voâ uùy, vöôït khoûi löôùi nghi, chaúng phaûi nghe töø ngöôøi khaùc noùi, bieát ñöôïc laø do Theá Toân daïy, taát caû ñeàu quy y Tam baûo: Phaät, Phaùp, Taêng vaø thoï laõnh naêm caám giôùi. Baáy giôø, taùm vaïn boán ngaøn ñaïi chuùng

naøy lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã saùt chaân Phaät ñi nhieãu quanh ba voøng roài töø taï ra veà.

Luùc ñoù ñoàng töû Tieân nhaân Na-la-ñaø ñaõ thaáy caùc phaùp, ñaõ ñöôïc caùc phaùp, ñaõ chöùng thaät töôùng caùc phaùp roài, vöôït qua caùc nghi, thoaùt khoûi meâ hoaëc, laïi khoâng maéc vaøo löôùi nghi, ñaõ ñöôïc voâ uùy, chaúng phaûi nghe töø ngöôøi khaùc, ñaõ bieát giaùo phaùp saâu kín cuûa Theá Toân, lieàn ñöùng daäy ñaûnh leã döôùi chaân Phaät vaø baïch:

–Cuùi xin Ñöùc Theá Toân cho con ñöôïc xuaát gia thoï Cuï tuùc giôùi! Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo ñoàng töû:

–Laønh thay! Ñeán ñaây Tyø-kheo, vaøo trong giaùo phaùp cuûa Ta tu phaïm haïnh, seõ chaám döùt khoå ñau, ñeán ñöôïc bôø Nieát-baøn.

Lieàn khi aáy, ñoàng töû thaønh ngöôøi xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc.

Khi Tröôûng laõo Tyø-kheo Na-la-ñaø ñaõ xuaát gia roài, thaønh töïu giôùi Cuï tuùc chöa ñöôïc bao laâu, ñi ñöùng thieàn toïa moät mình, xa laùnh nôi ñoâng ñaûo oàn aøo, giöõ gìn thaân khaåu chöa töøng phoùng tuùng, tinh taán duõng maõnh chöa bao giôø treã naõi. Thieän nam naøy ñöôïc xuaát gia tu phaïm haïnh voâ thöôïng, chöa ñöôïc bao laâu ñaõ tieán ñeán bôø giaûi thoaùt, hieän thaáy thaät töôùng caùc phaùp, töï chöùng caùc phaùp thaàn thoâng, chöùng roài töï bieát, töï thaáy, töï giaùc ngoä roài noùi leân theá naøy: “Sinh töû ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc laøm ñaõ xong, khoâng thoï thaân ñôøi sau.” Bieát roõ nhö vaäy, Tröôûng laõo naøy lieàn thaønh A-la-haùn ñaéc taâm hoaøn toaøn giaûi thoaùt, tueä hoaøn toaøn giaûi thoaùt. Tyø-kheo Na-la-ñaø naøy ñaéc quaû Voâ tröôùc A-la-haùn, ôû rieâng choã vaéng laëng suy nghó: “Ta coù theå ñeán beân Ñöùc Phaät, duøng baøi keä hoûi ngaøi.”

Buoåi saùng noï, Tröôûng laõo Tyø-kheo Na-la-ñaø töø phoøng ra ñi höôùng ñeán choã Ñöùc Phaät. Ñeán nôi, vò aáy ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài lui ra moät beân. Baáy giôø Na-la-ñaø lieàn duøng keä hoûi Ñöùc Phaät veà caùc nghóa:

*Con nay môùi bieát A-tö-ñaø*

*Noùi lôøi chaân thaät khoâng sai khaùc Nay laïi ñöôïc nghe Theá Toân daïy Bôi trong bieån phaùp ñeán Nieát-baøn Rôøi khoûi theá tuïc ñöôïc xuaát gia Trì baùt khaát thöïc nuoâi maïng soáng Tu haønh phaùp aáy ñöôïc quaû gì?*

*Nay con xin hoûi Phaät Theá Toân.*

Ñöùc Theá Toân noùi keä ñaùp Tröôûng laõo Na-la-ñaø: *OÂng hoûi quaû baùo tu phaïm haïnh Vieäc naøy voâ thöôøng khoù bieát ñöôïc*

*Ta nay vì oâng giaûi thích roõ*

*Caàn phaûi tinh taán thaät vöõng beàn. Heã ngöôøi tu só vaøo laøng xoùm Ñöôïc khen, bò cheâ xem nhö nhau, Ñeà phoøng nhöõng nôi laøm loaïn yù Seõ chöùng tòch tònh voâ thöôïng quaû.*

*Haønh giaû phaûi quaùn lôøi ñöôøng maät Gioáng nhö löûa maïnh phöøng phöïc chaùy Thaáy ngöôøi phuï nöõ thaân kieàu dieãm Caàn phaûi xa lìa chôù nhieãm taâm.*

*Do vì aùi duïc khoâng tham ñaém*

*Do mình vaø ngöôøi khoâng aùi nhieãm Khoâng nhieãm töùc khoâng sinh tranh ñaáu. Bao nhieâu chuûng loaïi ôû theá gian*

*Thaân mình, thaân ngöôøi khoâng coù khaùc Maïng soáng ai ai cuõng gioáng nhau Chín chaén tö duy quaùn nhö vaäy.*

*Khi saân chôù coù gieát, haïi nhau Tham, maïn caùc thöù neân tieâu dieät Taát caû phaøm phu chaáp ñaém thaân Ngöôøi coù maét tueä neân lìa oaùn Nhö uoáng ñoäc döôïc, ñeàu bò cheát. Neáu vaøo xoùm laøng xin vaät thöïc Chaúng xem vieäc ñôøi, taâm taùn loaïn*

*Traùnh xa nhöõng nôi gaây tham ñaém Do vì khoâng ñaém neân giaûi thoaùt.*

*Ñeâm vaéng toïa thieàn khoâng mô töôûng Laùnh xa laøng xoùm cuõng chôù maøng. Saùng ra ñeán giôø ñi khaát thöïc*

*Chaùnh nieäm tö duy böôùc vaøo laøng Traàm tónh maëc nhieân ñi trong xoùm Khaát thöïc thöù lôùp traûi töøng nhaø, Du haønh trong xoùm ñöøng giôõn côït Khoâng neân thoâ loã noùi vôùi ngöôøi Tay naâng bình baùt ñi khaát thöïc Duø coù huøng bieän chæ laøm thinh.*

*Khaát thöïc duø ít chaúng neân buoàn Chaúng neân maï lî ngöôøi cho ít Ñöôïc hoï daâng cuùng thaät laø toát Vôùi keû khoâng cho, chôù neân buoàn. Ñoái hai ngöôøi aáy taâm bình ñaúng Veà laïi goác caây, duøng tuøy yù*

*AÊn xong trôû laïi vaøo trong nuùi Kieát giaø toïa thieàn döôùi goác caây,*

*Gioáng nhö Tieân nhaân ngoài neäm coû Thaân khaåu vaø taâm ñeàu thu nhieáp Khuûng boá chaúng sôï, giöõ taâm yù Theá söï chaúng maøng, vui röøng nuùi. Döôùi caây an toïa kheùo tö duy*

*Löôõi eùp chaân raêng, thôû nheø nheï Ngoaøi ra, ñieàu phuïc heát caùc caên Taâm yù chaúng ñöôïc duyeân caùc phaùp. Taâm yù khoâng vöôùng vaøo caûnh giôùi Caùc phaùp ueá tröôïc phaûi xa lìa Chaân taâm thanh tònh tu phaïm haïnh Lôøi hay leõ phaûi caàn sieâng hoïc.*

*Thoâng minh ña trí phaûi phuïng thôø Ngöôøi lìa aùi duïc öa tòch tónh Nhöõng ngöôøi nhö vaäy neân gaàn guõi Ñeán veà beân hoï, taâm tín thuaän*

*Tin roài cung kính nhö Theá Toân. Chaúng noùi vieäc toát xaáu nhaø ngöôøi*

*Khoâng ñöôïc cheâ ngöôøi, khen ngôïi mình Khoâng ñöôïc cao gioïng noùi lôùn lôøi*

*Nhö löûa phöøng chaùy, xa cuõng nghe. Tö duy nhö vaäy döùt aùi trieàn*

*Tyø-kheo xuaát gia laø nhö theá.*

*Vieäc laøm, khoâng laøm, thaân chaúng vöôùng Bình ñaúng nhö vaäy moïi vieäc an*

*Haïnh tu Thaùnh nhaân phaûi nhö vaäy. Phaûi bieát nghieäp baùo nhö xe laên Giaûng noùi Thaùnh phaùp cho moät ngöôøi Ngöôøi aáy tö duy thì chöùng bieát*

*Ngoài nôi vaéng, ñieàu phuïc caùc caên Ñieàu phuïc caên roài taâm thanh tònh Veà sau tieáng toát truyeàn moïi nôi.*

*Haïnh naøy chæ coù trong röøng vaéng Hoaëc ngoài trong nuùi döôùi goác caây Hoaëc taïi bôø soâng, beân ao suoái Neân ngoài tö duy choã nhö vaäy.*

*Trí tueä yeáu keùm thöôøng nguû nghæ Ñònh löïc doài daøo sinh giaùc ngoä Nhö suoái, nhö ao, nhö bieån caû Ngöôøi tu thieàn ñònh cuõng nhö vaäy. Ngöôøi ngu nhö nöûa bình nöôùc côm Keû trí naøo khaùc ao nöôùc ñaày Ngöôøi trí daàu coù noùi naêng nhieàu, Tuy vaäy moïi lôøi ñeàu ñuùng luùc*

*Coù ngöôøi huøng bieän lyù luaän nhieàu Hoaëc ngöôøi ít noùi maø hieåu ñuùng Ít noùi nhö vaäy cuõng laø trí*

*Nhö vaäy goïi laø Tieân thaùnh nhaân Cuõng laø chaân thaät tu Trung ñaïo Ñoù laø tòch tónh ñöôïc giaûi thoaùt.*

Ñöùc Theá Toân noùi baøi keä naøy roài, Tröôûng laõo Na-la-ñaø taâm yù ñöôïc khai ngoä. Laïi coù vò sö noùi: “Hoï cuûa Tröôûng laõo Na-la-ñaø thuoäc doøng Ca-chieân-dieân, neân coøn goïi laø Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân.”

Ñöùc Phaät ñaõ töøng thoï kyù: “Naøy caùc Tyø-kheo, caùc thaày phaûi bieát, trong chuùng Thanh vaên naøy cuûa Ta, ngöôøi hieåu yù nghóa Phaät phaùp moät caùch nhanh choùng baäc nhaát, hoaëc nghe Ta noùi nhieàu maø thoâng minh laõnh hoäi heát, hoaëc khi Ta noùi coâ ñoïng cuõng laõnh hoäi roõ raøng, roài vì ngöôøi khaùc dieãn giaûi. Ñoù laø Tyø-kheo Ñaïi Ca-chieân-dieân naøy.”

Baáy giôø chuùng Tyø-kheo nghe Ñöùc Phaät noùi vaäy, cho laø vieäc hy höõu, noùi vôùi nhau:

–Toân giaû Tyø-kheo Ñaïi Ca-chieân-dieân trong hoäi naøy thaät laø ít coù, ñaïi chuùng nghi ngôø laïi khoâng coù ngöôøi giaûi thích moái nghi ngôø cho chuùng ta. Ngöôøi roõ yù nghóa moïi phaùp chæ coù Theá Toân maø thoâi.

Hoï lieàn ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñoàng baïch:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân, Tröôûng laõo Ñaïi Ca-chieân-dieân naøy ñôøi tröôùc troàng nhöõng caên laønh gì, maø ngaøy nay ñeán vôùi Phaät lieàn ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, chöùng quaû A-la-haùn? Roài Ñöùc Theá Toân laïi thoï kyù ôû trong chuùng Thanh vaên naøy laø ngöôøi coù trí tueä lanh lôïi ñeä nhaát, Phaät noùi toùm löôïc maø ngöôøi laïi hieåu chi tieát, Phaät noùi roäng daøi maø ngöôøi laïi hieåu ñöôïc toùm löôïc, ñoù laø Ñaïi Ca-chieân-dieân naøy vaäy? Chuùng con nguyeän muoán ñöôïc nghe.

Ñöùc Theá Toân baûo ñaïi chuùng Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày Tyø-kheo, phaûi chí taâm laéng nghe, Ta nhôù thôøi quaù khöù trong hieàn kieáp, khi chuùng sinh soáng hai vaïn tuoåi, baáy giôø coù Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi hieäu laø Ca-dieáp Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Khi Ñöùc Phaät Ca-dieáp Nhö Lai chuyeån phaùp luaân döïng ngoïn côø phaùp roài, nguyeän xöa cuûa Ngaøi ñaõ vieân maõn, lôïi laïc töï taïi, khai thò giaùo hoùa chuùng sinh, taát caû vieäc laøm cuûa baäc Ñaïi tröôïng phu vaø ñoä taát caû chuùng sinh trong chuùng Lieân Hoa taùm vaïn boán ngaøn öùc loaïi, ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Sau khi Ñöùc Phaät Ca-dieáp nhaäp Nieát-baøn, caùc Tyø-kheo ôû trong vöôøn Nai, choã chö Tieân ñôøi tröôùc ôû, thuoäc thaønh Ba-la-naïi, kieán laäp phaùp moân giaûi thoaùt, ñeàu ôû nôi ñaây maø thuyeát phaùp.

Thuôû aáy, taïi thaønh Ba-la-naïi coù moät thieïân tín Öu-baø-taéc thoï trì nguõ giôùi. Vò Öu-baø- taéc naøy thoâng suoát nguõ minh vaø phaân bieät caùc luaän ôû theá gian moät caùch raønh reõ. Vò Öu- baø-taéc naøy choã vò Tyø-kheo ôû trong vöôøn Nai hoûi veà caùc yù nghóa sô löôïc. Ñöôïc hoûi nhö vaäy, caùc Tyø-kheo lieàn thuyeát giaûi roäng raõi. Vò Öu-baø-taéc naøy nghe caùc Tyø-kheo giaûi thích caùc nghóa roäng raõi nhö vaäy, taâm raát vui möøng, phaùt nguyeän theá naøy: “Hay thay! Thaät laø hy höõu! Toâi nguyeän ôû ñôøi vò lai ñöôïc phaùp giaùo hoùa nhö theá naøy, cuõng coù theå vì ngöôøi khaùc theo thöù lôùp phaân tích roõ raøng cuõng nhö caùc vò Tyø-kheo naøy.”

Ñöùc Phaät baûo caùc thaày Tyø-kheo:

–Caùc thaày phaûi bieát, vò Öu-baø-taéc thoï nguõ giôùi thuôû aáy nay laø ñoàng töû Ca-chieân- dieân. Do ôû nôi Ñöùc Phaät Ca-dieáp thoï nguõ giôùi, Ca-chieân-dieân laøm Öu-baø-taéc hieåu roõ caùc phaùp Nguõ minh moät caùch vi teá laïi vì ngöôøi khaùc dieãn thuyeát phaân tích roõ raøng, thuôû ñoù laïi phaùt nguyeän: “Nguyeän ñôøi vò lai thaønh töïu taát caû caùc phaùp, roài laïi vì ngöôøi khaùc dieãn thuyeát roäng raõi.”

Laïi nöõa, naøy caùc thaày Tyø-kheo, caùc thaày phaûi bieát, Tyø-kheo Ca-chieân-dieân naøy do taâm hoan hyû troàng caùc caên laønh nhö vaäy, nhôø nhaân duyeân ñoù neân ngaøy nay ñeán gaëp Ta lieàn ñöôïc xuaát gia thaønh A-la-haùn. Ta thoï kyù ôû trong chuùng Thanh vaên cuûa Ta, laø baäc ñeä nhaát ñoái vôùi nghóa toùm taét, coù theå giaûi baøy roäng raõi; ñoái vôùi nghóa roäng raõi coù theå toùm taét, ñoù laø Tyø-kheo Ñaïi Ca-chieân-dieân.

Baáy giôø, ôû trong nhaân gian coù chín möôi hai vò A-la-haùn: Thöù nhaát laø Ñöùc Theá Toân, naêm vò Tyø-kheo Kieàu-traàn-nhö…, Tröôûng laõo Da-du-ñaø; boán vò Tröôûng laõo Voâ Caáu, Thieän Tyù, Maõn Tuùc, Ngöu Chuû, laø nhöõng vò thieän nam raát giaøu, tröôûng giaû tuyeät vôøi trong soá caùc tröôûng giaû tuyeät vôøi baïn cuõ cuûa Da-du-ñaø; naêm möôi vò thöông chuû thanh nieân, baïn beø cuûa Da-du-ñaø töø caùc phöông, Tröôûng laõo Phuù-laâu-na Di-ña-la-ni Töû vaø hai möôi chín baïn beø, cuoái cuøng laø Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân.

M

**Phaåm 42: TA-TYØ-DA XUAÁT GIA (Phaàn 1)**

Thuôû xöa, ôû phía Baéc Thieân truùc coù moät toøa thaønh teân Ñaëc-xoa-thi-ca *(nhaø Tuøy dòch laø Töôùc Thaïch).* Baáy giôø, trong thaønh coù moät gia ñình, ngöôøi vôï boãng nhieân sinh song thai, moät trai moät gaùi; vôï choàng môøi töôùng sö danh tieáng ñeán xem töôùng. Töôùng sö xem töôùng noùi raèng beù gaùi khoâng coù töôùng toát, khoâng coù ñieàm laønh lôïi ích. Cha meï beù gaùi nghe töôùng sö noùi nhö vaäy, môùi nghó: “Con mình ñaõ khoâng coù töôùng toát, laïi khoâng coù ñieàm laønh, neáu ñeå noù tröôûng thaønh thì ai chòu cöôùi noù laøm vôï.” Cha meï baøn luaän nhö vaäy roài, lieàn ñöa beù gaùi ñeán moät nöõ ñaïo só teân laø Ba-leâ-baø-xaø *(nhaø Tuøy dòch laø Haønh Haønh)* thöa nhö theá naøy:

–Nay vôï choàng chuùng toâi ñeán ñaây xin baø nhaän nuoâi giuøm ñöùa beù gaùi naøy, daïy cho noù ñaïo phaùp ñöôïc taêng tieán, bao nhieâu nhu caàu ñôøi soáng chuùng toâi xin cung caáp.

Luùc aáy nöõ ñaïo só Ba-leâ-baø-xaø nhaän lôøi nuoâi döôõng beù gaùi, chaêm soùc beù gaùi ñeán möôøi laêm tuoåi, trí khoân ñaày ñuû, lieàn daïy taát caû kyõ naêng chuù thuaät. Beù gaùi trí tueä thoâng minh thoâng suoát caùc luaän, ñoái vôùi taát caû moân hoïc ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Khi ñeán tuoåi tröôûng thaønh nhan saéc tuyeät vôøi ít ai saùnh kòp, maët maøy ñeïp ñeõ hôn ngöôøi, thaân hình meàm maïi, coát caùch ñoan trang hình dung caân ñoái raát veïn toaøn, moïi ngöôøi ñeàu hoan hyû, ai cuõng thích nhìn.

Baáy giôø, treân thaân ñoàng nöõ maëc moät chieác xieâm vaø khoaùc treân vai moät chieác aùo choaøng ñeàu baèng voû caây, tay caàm giaù thau, ñeå khi caàn thì ñaët bình nöôùc taém röûa, du haønh khaép moïi nôi, vöông moân, quoác thaønh, thoân aáp, xoùm laøng caùc nöôùc… ñeå tìm luaän sö tranh taøi, vì muoán thu phuïc hoï. Traûi qua nhieàu ngaøy thaùng, coâ ta tình côø gaëp ñöôïc ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø teân laø Toái Dieäu Töï Taïi Thaéng Tha töø phía Nam Thieân truùc du haønh qua nhieàu xöù höôùng veà phía Baéc Thieân truùc. Ñaïo nhaân naøy cuõng deã thöông hình dung ñoan chaùnh khoâng ai baèng, tuoåi coøn traùng nieân, khí löïc sung maõn, maët maøy cuõng ñeïp ñeõ hôn ngöôøi, tay chaân xinh ñeïp. Trong haøng luaän sö thì ngöôøi naøy danh tieáng baäc nhaát. Baáy giôø ñaïo nhaân thaáy ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø vôùi hình dung kieàu dieãm nhan saéc tuyeät vôøi, raát deã thöông ñöôïc moïi ngöôøi thích ngaém troâng nhö vaäy neân ñeå taâm yeâu meán. Khi aáy ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø cuõng coù taâm luyeán aùi ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø. Roài caû hai caûm meán luyeán aùi nhau.

Baáy giôø, ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø noùi vôùi ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø:

–Naøy nhaân giaû thieän nöõ, ta nay raát muoán cuøng naøng laøm vieäc theá gian. Ñoàng nöõ cuõng ñaùp laïi:

–Toâi cuõng thích cuøng nhaân giaû ôû chung moät choã. Ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø baûo ñoàng nöõ:

–Hai ngöôøi chuùng ta ñeàu laø keû xuaát gia tu ñaïo, neáu ôû trong pheùp ñaïo, laøm vieäc theá gian nhö vaäy, maø moïi ngöôøi bieát ñöôïc chuùng ta laøm vieäc naøy, thì hoï huûy nhuïc cheâ traùch chuùng ta. Vaäy chuùng ta phaûi laäp keá, ôû tröôùc coâng chuùng tranh luaän vôùi nhau, laäp lôøi giao öôùc neáu ai thua cuoäc thì phaûi haàu haï ngöôøi thaéng cuoäc.

Ñoàng nöõ laïi noùi:

–Neáu nhö em thaéng maø anh thua, thì vieäc naøy khoâng toát, khoâng hôïp lyù, leõ naøo ñaáng tröôïng phu maø haàu haï nöõ nhi hay sao! Coøn neáu em thua thì em phuïng söï anh, ñaây laø vieäc toát vì thuaän lyù.

Khi aáy ñaïo nhaân lieàn baûo ñoàng nöõ:

–Hay thay! Hieàn nöõ, lôøi noùi cuûa naøng thaät laø chí lyù, seõ laøm theo lôøi naøng.

Baáy giôø, ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø ôû tröôùc coâng chuùng ñaùnh troáng nghò luaän rao raèng ôû xöù naøy coù ngöôøi naøo cuøng ta tranh luaän hay khoâng? Hoaëc coù ñoàng nam Ba-leâ-baø-xaø, hoaëc laø ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø, ai coù theå vaán ñaùp vôùi ta? Neáu coù ñöôïc thì toát.

Khi xöôùng leân nhö vaäy cho ñeán laàn thöù ba, thì ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø ôû trong ñaïi chuùng nghe lôøi rao nhö vaäy, lieàn ñaùp:

–Ta coù theå cuøng ngöôøi nghò luaän hoûi ñaùp qua laïi.

Tröôùc ñaïi chuùng vôùi dung nghi yeåu ñieäu, ñoàng nöõ ñöa ra caâu hoûi. Ñaïo nhaân Ba- leâ-baø-xaø giaûi ñaùp thoâng suoát. Roài ñaïo nhaân laïi hoûi ñoàng nöõ. Ñoàng nöõ cuõng giaûi ñaùp thoâng suoát. Hoûi qua laïi nhö vaäy ñeán löôït thöù hai, caû hai ñeàu hoûi ñaùp thoâng suoát. Ñeán laàn thöù ba ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø hoûi ñoàng nöõ. Ñoàng nöõ ñuû söùc giaûi ñaùp thoâng suoát, nhöng vì trong taâm yeâu ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø, muoán laøm ngöôøi haàu haï, neân giaû ñoø khoâng thoâng hieåu, ñöùng nín thinh khoâng giaûi ñaùp. Nhö vaäy, ôû tröôùc ñaïi chuùng ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø ñaõ chinh phuïc ñoàng nöõ.

Baáy giôø ñoàng nöõ ñaõ bò ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø chinh phuïc, lieàn ôû tröôùc ñaïi chuùng nhaän laáy deùp da vaø giaù ba chaân töø nôi tay cuûa ñaïo nhaân maø ñi theo haàu. Hai ngöôøi naøy soáng döôùi hình thöùc nhö vaäy, taâm caáu ueá loaïn ñoäng khoâng theå rôøi nhau, cuøng ôû chung moät choã. Vì hai ngöôøi ñaõ soáng chung vôùi nhau, neân ñoàng nöõ ñaõ coù mang. Khi ñoàng nöõ coù mang maát ñi nhan saéc khoâng coøn töôi thaém nhö xöa. Ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø thaáy ñoàng nöõ nhan saéc khoâng coøn nhö thuôû naøo, lieàn sinh taâm nhaøm chaùn maø noùi vôùi ñoàng nöõ:

–Ta nay khoâng theå cuøng naøng soáng chung moät choã. Luùc aáy ñoàng nöõ thöa vôùi ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø:

–Hai chuùng ta ñeàu laø ñaïo nhaân, vì caû hai ñaùnh maát chaùnh nieäm, toâi soáng beân chaøng nay ñaõ mang thai, chaøng thaáy toâi giôø naøy hoa saéùc khoâng coøn boû toâi ra ñi, thì toâi laäp töùc seõ cheát theo, coøn neáu chöa cheát thì seõ khoå naõo voâ cuøng.

Baáy giôø, ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø taâm ñaõ quyeát ñònh ra ñi, neân trao cho ñoàng nöõ moät chieác nhaãn baèng vaøng duøng laøm vaät kyû nieäm vaø baûo ñoàng nöõ:

–Neáu naøng sinh con gaùi thì ñem baùn chieác nhaãn naøy ñeå nuoâi con, coøn neáu sinh con trai thì trao chieác nhaãn naøy laøm tín vaät vaø baûo noù ñi tìm ta.

OÂng trao chieác nhaãn roài boû ñoàng nöõ ra ñi, veà höôùng Nam Thieân truùc. Ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø ñi boä khaép ñoù ñaây, laàn laàn ñeán laøng Ma-haàu. Beân laøng naøy coù moät vuøng ñaát teân laø Baïch vaân, naøng nöông soáng ôû nôi naøy haï sinh moät beù trai. Khi beù trai chaøo ñôøi bao nhieâu daân chuùng trong huyeän ñeàu laáy laøm caûm ñoäng xoùt thöông, hoaëc coù ngöôøi cho söõa, hoaëc coù ngöôøi cho daàu, ngoaøi ra nhöõng gì caàn duøng ñeàu ñöôïc hoï boá thí. Ñoàng nöõ Ba-leâ-baø-xaø nghó theá naøy: “Ta ñaõ sinh beù trai ôû trong huyeän naøy, coù theå laáy ñòa danh naøy ñeå ñaêït teân cho noù, ñeå nhôù nôi môû maét chaøo ñôøi.” Neân coâ ta ñaët teân ñöùa beù laø Ta-tyø-da *(nhaø Tuøy dòch laø Huyeän Quan).*

Khi aáy Ba-leâ-baø-xaø theo ñuùng phöông phaùp nuoâi döôõng buù môùm ñeå beù Ta-tyø-da ñöôïc mau lôùn. Traûi qua naêm thaùng Ta-tyø-da laàn laàn lôùn khoân saép ñeán tuoåi tröôûng thaønh, ñöôïc nöõ nhaân Ba-leâ-baø-xaø daïy cho caùc moân vaên thô, hoäi hoïa, toaùn soá, aán kyù, chuù thuaät ngoaøi ra caùc luaän khaùc ñeàu daïy, khieán ñoàng töû ñöôïc thaønh taøi. Ñoàng töû thoâng minh lanh lôïi, neân ñoái vôùi caùc moân hoïc ñeàu ñöôïc thaønh töïu, khoâng coù moân naøo laø khoâng bieát.

Vaøo ngaøy noï Ta-tyø-da hoûi meï:

–Thöa meï, cha con laø ai? Nay ôû ñaâu? Ngöôøi meï ñaùp:

–Naøy con Ta-tyø-da, cha con hieän nay ñang ôû phöông Nam Thieân truùc, con neân ñeán ñoù ñeå tìm kieám cha con.

Khi aáy Ba-leâ-baø-xaø trao cho con chieác nhaãn, maø tröôùc khi ñi ñaïo nhaân ñaõ trao cho baø laøm vaät kyû nieäm, trao roài baûo con:

–Con ñem vaät kyû nieäm naøy ñi tìm cha con. Ta-tyø-da lieàn ñaùp:

–Nhö lôøi meï daïy, con seõ ñi tìm cha.

Khi aáy Ta-tyø-da nhaïân vaät kyû nieäm, roài daàn daàn ñi veà phía Nam Thieân truùc, töø thoân naøy ñeán thoân khaùc, roài laøng kia qua laøng noï, thaønh naøy ñeán thaønh khaùc, laàn hoài ñaõ ñeán mieàn Nam xöù Thieân truùc. Ñeán ñaâu anh cuõng thaéng nhöõng ngöôøi luaän nghò. Daàn daàn Ta- tyø-da ñeán choã ngöôøi cha maø khoâng bieát laø cha mình, cuõng khoâng caàn hoûi han. Ñeán nôi, anh ta lieàn ñaùnh troáng nghò luaän, rao leân theá naøy:

–Xöù naøy coù ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø hay nöõ ñaïo só Ba-leâ-baø-xaø naøo cuøng vôùi ta hoûi ñaùp nghò luaän hay khoâng?

Khi aáy ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø vöøa thaáy ñoàng töû Ta-tyø-da, töï nhieân trong taâm sinh ra tình caûm cha con. Ñaïo nhaân hoûi ñoàng töû Ta-tyø-da:

–Naøy thieän ñoàng töû, ngöôøi laø ai? Töø ñaâu ñeán ñaây?

Ñoàng töû noùi nguyeân do lai lòch moät caùch chi tieát vôùi ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø, roài ñöa nhaãn cho ñaïo nhaân xem. Khi ñaïo nhaân thaáy chieác nhaãn, noùi vôùi ñoàng töû raèng ngöôøi laø con cuûa ta.

Khi Ba-leâ-baø-xaø ñöôïc con, lieàn daïy theâm caùc chuù thuaät, kyõ ngheä maø xöa nay ñaïo nhaân ñaõ töøng tu caùc thieàn ñònh, nhö vaäy theo thöù lôùp daïy caùc thieàn ñònh cho con mình. Sau ñoù, chaúng bao laâu ñaïo nhaân Ba-leâ-baø-xaø qua ñôøi. Sau khi cha qua ñôøi, Ta-tyø-da ñi ñeán bôø bieån, döïng moät thaûo am, trong caûnh vaéng laëng toïa thieàn tö duy, chaúng bao laâu chöùng ñöôïc boán thieàn vaø naêm pheùp thaàn thoâng. Sau khi chöùng ñaéc, ñoàng töû nghó theá naøy: “Trong theá gian naøy ñöôïc bao nhieâu vò A-la-haùn, ñaõ töï xöng ñaõ chöùng ñaéc A-la-haùn ñaïo, ñoái vôùi hoï ta cuõng laø A-la-haùn khoâng khaùc.”

Meï cuûa ñoàng töû sau khi qua ñôøi sinh vaøo coõi trôøi Ba möôi ba. Ngay sau khi Ñöùc Theá Toân thaønh ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ôû trong vöôøn Nai chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng, khi aáy chö Thieân Ñòa cö taùn thaùn, laàn löôït chuyeån daàn leân ñeán coõi trôøi Ba möôi ba, thieân nöõ meï cuûa ñoàng töû ôû coõi trôøi Ba möôi ba nghe lôøi taùn thaùn naøy, trong taâm suy nghó: “Con ta ngaøy nay ôû choã naøo?” Roài vò aáy chaùnh nieäm quaùn saùt, thaáy con mình ôû beân bôø bieån.

Luùc aáy, vò trôøi vôùi thaân hình ñeïp ñeõ hôn chö Thieân khaùc, ngay giöõa ñeâm phoùng haøo quang chieáu xuoáng vaø ñi ñeán choã ôû cuûa con mình. Vò trôøi Ba-leâ-baø-xaø ñi ñeán beân Ta-tyø- da baûo:

–Naøy Ta-tyø-da, oâng chaúng phaûi laø La-haùn, cuõng chöa nhaäp ñaïo A-la-haùn vaø phaùp A-la-haùn, oâng caàu phaùp A-la-haùn khoâng coù thöù lôùp.

Ta-tyø-da hoûi Thieân nöõ:

–Chö Thieân laø ngöôøi gì? Thieân nöõ laø A-la-haùn phaûi khoâng? Coù phaùp chöùng nhaäp ñaïo quaû A-la-haùn khoâng? Vaø coù giaùo phaùp ñeå daïy toâi tu taäp chöùng quaû A-la-haùn khoâng?

Thieân nöõ lieàn ñaùp:

–Naøy Ta-tyø-da, hieän nay coù Ñöùc Theá Toân Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ñang ôû vöôøn Nai, nôi chö Thieân ñôøi tröôùc ôû, thuoäc thaønh Ba-la-naïi, Ñöùc Theá Toân naøy chính laø Baäc A-la-haùn, ñaõ vaøo ñaïo quaû A-la-haùn, töï hieåu bieát roài daïy laïi cho ngöôøi

khaùc cuõng ñaéc quaû A-la-haùn.

Khi aáy Ta-tyø-da hoûi Thieân nöõ:

–Thöa nhaân giaû Ñaïi thieân, toâi thaät voâ trí, neân duøng caùch gì ñeå bieát ngöôøi ñoù laø Nhö Lai Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Thieân nöõ daïy Ta-tyø-da:

–Naøy Ba-leâ-baø-xaø, oâng muoán hoûi veà yù nghóa phaùp caàn phaûi hoûi ngöôøi ñoù nhö theá naøy: “OÂng nhaän teân Tyø-kheo nhö vaäy laø gì? Sao goïi laø ñieàu phuïc? Sao goïi laø haønh thieän? Sao goïi laø Phaät? Sao goïi laø Tyø-kheo? Sao goïi laø Sa-moân vaø Baø-la-moân? Sao goïi laø thanh tònh? Sao goïi laø trí vaø bieát ruoäng phöôùc? Sao goïi laø hieåu roõ phöông tieän thieän xaûo? Sao goïi laø Tieân? Sao goïi laø danh vaên? Sao goïi laø tuøy thuaän? Sao goïi laø tinh taán? Sao goïi laø roàng? Sao goïi laø laõnh thoï? Sao goïi laø Thaùnh? Sao goïi laø tu haønh? sao goïi laø caàu ñaïo? Naøy Ta-tyø-da, oâng hoûi ngöôøi naøo nhö vaäy, hoï giaûi thích töøng vaán ñeà moät khieán oâng hoan hyû, luùc aáy oâng neân ôû choã ngöôøi ñoù ñeå tu phaïm haïnh.

Baáy giôø Ta-tyø-da Ba-leâ-baø-xaø nghe lôøi Thieân nöõ chæ daïy nhö vaäy, ghi nhôù kyõ, lieàn du haønh traûi qua caùc quoác gia, thaønh aáp, thoân xoùm nôi nôi ñaùnh troáng muoán caàu ngöôøi luaän nghò. OÂng ta laïi rao leân: “Coù Sa-moân hay Baø-la-moân naøo coù theå giaûi thích nghóa caây hoûi cuûa ta… nhö theá naøy chaêng?’

Luùc aáy choã naøo Ta-tyø-da ñi ñeán thì choã ñoù khoâng coù ngöôøi naøo coù theå luaän nghò, giaûi ñaùp nhöõng caâu hoûi nhö vaäy. Choã naøo Ta-tyø-da ñi ñeán, hoaëc coù nhöõng ngöôøi ñang ngoài tö duy caùc phaùp, hoaëc caùc baäc luaän sö, heã nghe Ta-tyø-da ñi ñeán choã mình, ñeàu taåu taùn, roát cuoäc khoâng coù ngöôøi naøo daùm cuøng vôùi Ta-tyø-da tranh luaän.

Thuôû aáy, Ta-tyø-da Ba-leâ-baø-xaø cöù tuaàn töï maø ñi laàn hoài ñeán thaønh Ba-la-naïi. Trong thaønh naøy coù saùu ñaïi luaän sö, moãi vò ñeàu töï xöng laø ngöôøi baäc nhaát trong thieân haï. Caùc vò ñoù laø: Phuù-lan-na, ba anh em Ca-dieáp, Ni-kieàn Töû…

Ta-tyø-da ñeán Phuù-lan-na, chaøo hoûi thaêm vieáng laãn nhau, roài lui ñöùng sang moät beân.

