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

**QUYEÅN 2**

Boán vöông töû cuøng caùc quyeán thuoäc töø töø ñi veà phía tröôùc, khi ñeán chaân nuùi Tuyeát beân soâng Caêng giaø, gaàn truù xöù cuûa tieân Kieáp-tyû-la thì döøng laïi, caét coû tranh laøm nhaø ñeå ôû, cuøng haùi traùi vaø saên baét ñeå soáng. Moãi ngaøy ba laàn boán vöông töû ñeán thaân caïân vaø cuùng döôøng tieân Kieáp- tyû-la; tieân nhôn thaáy boán vöông töû tieàu tuïy lieàn hoûi nguyeân do, ñaùp laø vì khoâng coù vôï neân môùi nhö theá, tieân nhaân noùi: “caùc con coù theå cöôùi caùc coâ em khaùc meï”, vöông töû noùi: “nhö theá coù ñöôïc khoâng ?”, tieân nhaân noùi: “neáu khoâng cuøng moät meï thì ñöôïc”. Boán vöông töû thaáy lôøi tieân nhaân noùi hôïp vôùi yù mình neân cuøng gaû cöôùi em gaùi cho nhau ñeå thaønh vôï choàng, khoâng bao laâu sau hoï ñeàu sanh con trai con gaùi. Boán vöông töû vui möøng neân thöôøng daãn vôï con ñeán choã tieân nhaân khieán cho nôi naøy trôû neân oàn naùo vaø tieân nhaân khoâng theå ñaéc ñònh neân noùi vôùi boán vöông töû: “caùc con ôû an nôi ñaây, coøn ta seõ ñi”, vöông töû hoûi nguyeân do, tieân nhaân noùi: “caùc con laøm oàn naùo, trôû ngaïi ta ñaéc ñònh, gioáng nhö ta böôùc ñi treân gai”, vöông töû noùi: “tieân nhaân haõy an ôû nôi ñaây, chuùng con seõ tìm nôi thích hôïp hôn ñeå ôû”. Tieân nhaân ñaõ ñaéc thaàn thoâng, coù theå laøm moïi vieäc theo yù muoán neân caàm bình vaøng ñöïng ñaày nöôùc tìm ñeán moät nôi toát ñeïp hôn, röôùi nöôùc laøm ranh giôùi vaø baûo caùc vöông töû ñeán ôû trong ranh giôùi naøy. Caùc vöông töû ôû trong ñaây xaây döïng töôøng thaønh, do tieân nhaân röôùi nöôùc laøm ranh giôùi neân ñaët teân thaønh laø Kieáp-tyû-la. Do daân cö ngaøy caøng ñoâng, thaønh cuõ trôû neân chaät heïp neân thieân thaàn chæ cho hoï moät nôi khaùc roäng lôùn hôn, hoï xaây döïng thaønh môùi treân ñaát môùi vaø ñaët teân thaønh laø Thieân thò. Luùc ñoù caùc vöông töû noùi vôùi nhau: “do vua cha laáy vôï sau neân khieán chuùng ta phaûi rôøi khoûi nöôùc, chuùng ta neân laäp theä töø nay veà sau chæ neân laáy moät vôï, khoâng ñöôïc laáy theâm vôï khaùc”.

Luùc ñoù vua Taêng tröôûng hoûi quaàn thaàn veà toâng tích cuûa boán vöông töû, quaàn thaân taâu: “caùc vöông töû hieän ñang ôû taïi thaønh Thieân thò ôû döôùi

chaân nuùi Tuyeát, töï xaây döïng thaønh aáp”, vua noùi: “caùc con ta coù theå töï xaây döïng thaønh aáp hay sao, quaû thaät laø taøi gioûi”. Do ñöôïc vua cha khen ngôïi laø thaät taøi gioûi neân caùc vöông töû ñöôïc goïi laø Thích ca. Thôøi gian sau vua cha baêng haø, Thaùi töû AÙi laïc leân noái ngoâi, khoâng bao laâu sau laïi baêng haø, khoâng coù con noái ngoâi. Quaàn thaàn cuøng nhau baøn luaän ñi ñeán thaønh Thieân thò röôùc vöông töû tröôûng laø Cöï dieän veà nöôùc laøm vua. Do con cuûa Cöï dieän cheát neân sau khi vua Cöï dieän baêng haø, khoâng coù ai noái ngoâi; quaân thaàn laïi ñeán röôùc vöông töû thöù hai laø Ñaïi nhó veà nöôùc laøm vua. Vua Ñaïi nhó baêng haø cuõng khoâng coù con noái ngoâi neân quaàn thaàn laïi ñeán röôùc vöông töû thöù ba laø Töôïng haønh veà nöôùc laøm vua; Vua Töôïng haønh baêng haø cuõng khoâng coù con noái ngoâi neân quaàn thaàn laïi ñeán röôùc vöông töû thöù tö laø Baûo xuyeán veà nöôùc laøm vua. Baûo xuyeán coù con teân laø Caän baûo xuyeán, Caän Baûo xuyeán coù con teân laø Thieân moân cuøng con chaùu noái tieáp nhau laøm vua ôû thaønh Kieáp-tyû-la cho ñeán naêm vaïn naêm ngaøn ñôøi, duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa, vua cuoái cuøng teân laø Thaäp xa. Con chaùu cuûa Thaäp xa theo thöù lôùp leân noái ngoâi vua teân laø Baùch xa, Nghieâm xa, Thaéng xa, Kieân xa, Thaäp cung, Baùch cung, Cöûu thaäp cung, Toái thaéng cung, Nghieâm cung, Kieân cung. Vua Kieân cung coù hai ngöôøi con teân laø Sö töû giaùp vaø Sö töû hoáng ; vua Sö töû giaùp laø ngöôøi ñöùng ñaàu trong taát caû tay thieän xaï ôû chaâu Thieäm boä, vua coù boán con trai teân laø Tònh-phaïn, Baïch phaïn, Hoäc-phaïn vaø Cam-loà-phaïn; vaø boán con gaùi teân laø Thanh tònh, Thuaàn baïch, Thuaàn loäc vaø Cam loä. Vua Tònh-phaïn coù hai con: con tröôûng laø Thaùi töû nay laø Theá toân vaø con thöù nay laø cuï thoï Nan-ñaø; vua Baïch phaïn coù hai con teân laø Haèng tinh vaø Hieàn thieän; vua Hoäc-phaïn coù hai con teân laø Ñaïi danh vaø A-na-luaät; vua Cam-loà-phaïn coù hai con teân laø Khaùnh hyû vaø Thieân thoï. Coâng chuùa Thanh tònh coù con teân laø Thieän ngoä, Thuaàn baïch coù con teân laø Höõu man, Thuaàn loäc coù con teân laø Thaéng löïc, Cam loä coù con teân laø Ñaïi löïc. Theá toân tröôùc ñoù coù con teân laø La-haàu-la, chuûng toäc Thích ca baét ñeàu töø Ñaïi vöông Ñòa chuû ñeán ñôøi La-haàu-la thì ñoaïn döùt keá töï, vì La-haàu-la ñaõ chöùng Voâ sanh, ñaõ ñoaïn haït gioáng sanh töû neân khoâng coøn keá töï nöõa.

Cuï thoï Ñaïi Muïc-kieàn-lieân noùi xong nhaân duyeân veà chuûng toäc

Thích ca lieàn xuoáng toøa vaø ñöùng yeân laëng, luùc ñoù Theá toân bieát cuï thoï ñaõ noùi xong lieàn töø tö theá naèm ngoài daäy ngay ngaén vaø khen raèng: “laønh thay Muïc lieân, thaày ñaõ nhö phaùp noùi veà nguoàn goác cuûa chuûng toäc Thích ca. Neáu ngöôøi naøo noùi cho ngöôøi khaùc nghe veà chuûng toäc Thích ca thì ngöôøi aáy seõ ñöôïc lôïi ích lôùn vaø thöôøng ñöôïc an laïc”, Phaät laïi baøo caùc Bí-soâ vaø caùc Bí-soâ ni: “haõy ghi nhôù nhaân duyeân nguoàn goác cuûa chuûng

toäc Thích ca vaø nhö phaùp noùi cho ngöôøi khaùc nghe, vì sao, vì nhaân vieäc laøm naøy seõ ñöôïc lôïi ích lôùn, ñaày ñuû nghóa lôïi, ñaày ñuû phaùp nghóa, ñaày ñuû phaïm haïnh… Vì theá caùc Bí-soâ, haõy neân thoï trì vaø roäng noùi cho ngöôøi khaùc nghe”, caùc Thích töû trong thaønh Kieáp-tyû-la nghe roài vui möøng töø choã ngoài ñöùng daäy ñaûnh leã Phaät, höõu nhieãu roài ñi. Luùc ñoù Phaät baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày laéng nghe:

Xöa kia, vua Sö töû giaùp ôû thaønh Kieáp-tyû-la ñaõ duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa khieán cho nhaân daân an laïc, trong nöôùc thònh vöôïng khoâng coù khuûng boá. Vua Thieän ngoä ôû Thaùnh Thieân thò cuõng duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa khieán cho ñaát nöôùc an oån, daân chuùng giaøu coù khoâng bò suy naõo; vôï vua teân laø Dieäu thaéng dung maïo ñoan chaùnh ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán. Trong thaønh naøy coù moät tröôûng giaû teân laø Kieát töôøng, nhaø giaøu coù nhieàu nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, chaâu baùu, kho laãm ñaày aép, quyeán thuoäc ñoâng ñuùc

… gioáng nhö Tyø sa moân thieân vöông khoâng khaùc. Tröôûng giaû coù moät vöôøn hoa vôùi nhieàu loaïi hoa vaø caây traùi, laïi coù suoái vaø ao taém vôùi ñuû loaïi chim quyù hieám, tieáng hoùt hoøa nhaõ vi dieäu neân vua cuøng phi haäu vaø caùc vöông töû thöôøng ñeán daïo chôi. Phu nhaân cuûa vua khôûi taâm tham AÙi neân yeâu caàu vua xin tröôûng giaû cho khu vöôøn naøy, vua noùi: “vöôøn naøy cuûa tröôûng giaû Kieát töôøng, ta khoâng theå baûo tröôûng giaû ñem noù cho naøng. Neáu naøng muoán, ta seõ ôû trong thaønh naøy xaây döïng moät khu vöôøn khaùc ñeïp hôn ñeå ban cho naøng”. Vua vì phu nhaân neân ôû trong thaønh cho xaây moät khu vöôøn toát ñeïp gaáp boäi, do phu nhaân teân laø Dieäu thaéng neân vöôøn naøy ñöôïc goïi laø Dieäu thaéng. Vua Sö töû giaùp thöôøng caàu xin moät nguyeän : “neáu trong chuûng toäc cuûa toâi xuaát hieän moät Kim luaân vöông thì môùi thoûa nguyeän cuûa toâi”; vua Thieän ngoä cuõng thöôøng caàu xin moät nguyeän: “neáu toâi ñöôïc laøm quyeán thuoäc cuûa vua Sö töû giaùp thì môùi thoûa nguyeän cuûa toâi”. Luùc ñoù ñaïi phu nhaân cuûa vua Thieän ngoä thoï thai, sau möôøi thaùng haï sanh moät coâng chuùa, dung maïo ñoan chaùnh hieám coù trong theá gian; vua cuøng phu nhaân vaø caùc quyeán thuoäc ñeàu traàm troà baøn luaän: “coâng chuùa naøy töø loaøi ngöôøi sanh ra hay do chö thieân kheùo bieán hoùa ra”. Sau hai möôi moát ngaøy vua môû tieäc aên möøng vaø baûo quaàn thaàn baøn xem neân ñaët teân cho coâng chuùa laø gì, do hoï cho coâng chuùa ñoan chaùnh nhö theá laø do chö thieân kheùo bieán hoùa ra, neân taâu vua neân ñaët teân cho coâng chuùa laø Huyeãn hoùa, vua beøn giao coâng chuùa cho taùm baø nhuõ maãu nuoâi döôõng. Luùc ñoù coù Töôùng sö ñeán taâu vôùi vua: “coâng chuùa Thaùnh thieän naøy sau seõ sanh moät con trai ñaày ñuû caùc töôùng, coù ñaïi oai ñöùc vaø ñaït ñöôïc ngoâi vò Löïc luaân”, vua nghe xong raát vui möøng. Thôøi gian sau, ñaïi phu nhaân laïi mang thai, sau möôøi thaùng laïi haï sanh coâng chuùa, aùnh saùng treân thaân

chieáu khaép caû thaønh, dung maïo ñoan chaùnh trong ñôøi khoâng ai saùnh baèng. Sau hai möôi moát ngaøy vua môû tieäc aên möøng vaø baûo quaàn thaàn baøn xem neân ñaët teân cho coâng chuùa laø gì, do coâng chuùa naøy ñoan chaùnh hôn haún coâng chuùa tröôùc neân coâng chuùa ñöôïc ñaët teân laø Ñaïi Huyeãn hoùa, vua laïi giao cho taùm baø nhuõ maãu nuoâi döôõng. Luùc ñoù coù Töôùng sö ñeán taâu vôùi vua: “coâng chuùa Thaùnh thieän naøy sau seõ sanh moät con trai coù ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi tröôïng phu, coù ñaïi oai ñöùc vaø ñaït ñöôïc ngoâi vò Chuyeån luaân Thaùnh vöông”, vua nghe xong vui möøng gaáp boäi.

Thôøi gian sau, caû hai coâng chuùa ñeàu tröôûng thaønh, vua Thieän ngoä sai söù mang thö ñeán cho vua Sö töû giaùp, trong thö vieát: “ñaïi phu nhaân cuûa toâi haï sanh hai coâng chuùa, dung maïo ñoan chaùnh hieám coù treân ñôøi. Töôùng sö noùi coâng chuùa tröôûng sau naøy seõ sanh moät trai ñaït ñöôïc ngoâi vò Löïc luaân, coøn coâng chuùa nhoû sau naøy seõ sanh moät trai ñaït ñöôïc ngoâi vò Chuyeån luaân Thaùnh vöông. Toâi nghe con tröôûng cuûa vua teân laø Tònh- phaïn, toâi muoán ñem moät trong hai coâng chuùa naøy gaû cho Tònh-phaïn”, vua xem thö xong raát vui möøng lieàn baûo söù giaû trôû veà baïch laïi vua Thieän ngoä raèng: “hai coâng chuùa cuûa vua ñeàu ñaày ñuû töôùng toát, toâi xin cöôùi caû hai cho Tònh-phaïn, nhöng vì Tieân vöông cuûa toâi coù lôøi theà khoâng laáy hai vôï neân toâi xin cöôùi coâng chuùa nhoû seõ sanh Luaân vöông cho Tònh-phaïn tröôùc; toâi hoäi hoïp quaàn thaàn vaø caùc quyeán thuoäc baøn vieäc naøy xong seõ röôùc coâng chuûa tröôûng sau”, vua Thieän ngoä nghe roài lieàn theo quoác phaùp trang ñieåm cho coâng chuùa nhoû vaø cho naêm traêm thò nöõ theo haàu qua nöôùc kia laøm vôï Thaùi töû Tònh-phaïn.

Luùc ñoù vua Sö töû giaùp coù moät nöôùc giaùp ranh ôû trong sôn coác teân laø Baùt-traø-baø, noåi leân laøm phaûn ñaùnh phaù caùc vuøng laân caän; nhöõng ngöôøi thuoäc chuûng toäc Thích ca chaïy ñeán baùo vôùi vua Sö töû giaùp, yeâu caàu vua ñem binh ñaùnh deïp, vua noùi: “toâi nay ñaõ giaø, khoâng theå caàm binh chieán ñaáu”, hoï noùi: “xin thænh Thaùi töû ñem binh ñaùnh deïp”, vua noùi: “neáu caùc vò chaáp thuaän cho Thaùi töû moät nguyeän thì toâi seõ cho phaùt binh”, moïi ngöôøi chaáp thuaän, vua lieàn ra lònh ñaùnh troáng chænh ñoán boán binh ñi theo Thaùi töû deïp loaïn. Thaùi töû thoáng lónh boán binh ñaùnh deïp heát giaëc loaïn, hoaëc gieát hoaëc baét troùi, khoâng moät ai troán thoaùt roài daãn quaân trôû veà. Nhöõng ngöôøi thuoäc chuûng toäc Thích ca raát vui möøng vaø hoûi vua veà nguyeän öôùc cuûa Thaùi töû, vua noùi: “chuûng toäc Thích ca chuùng ta tröôùc kia coù lôøi theä laø khoâng laáy hai vôï”, hoï lieàn hoûi vua: “vua muoán boû lôøi theà naøy hay sao?”, vua noùi: “khoâng phaûi nhö vaäy, maø laø ta muoán cho Thaùi töû laáy hai vôï, coøn nhöõng ngöôøi khaùc vaãn giöõ lôøi theà xöa”. Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa nhöõng ngöôøi trong chuûng toäc Thích ca, vua lieàn sai

söù giaû ñeán baùo vôùi vua Thieän ngoä: “nhöõng ngöôøi trong chuûng toäc Thích ca ñeàu ñaõ chaáp thuaän, nay toâi xin hoûi cöôùi coâng chuùa tröôûng cho Tònh- phaïn”, vua nghe roài raát vui möøng, lieàn cho naêm traêm theå nöõ theo haàu coâng chuùa roài ñöa ñeán thaønh Kieáp-tyû-la gaû cho Thaùi töû Tònh-phaïn. Thôøi gian sau, vua Sö töû giaùp baêng haø, Thaùi töû leân noái ngoâi cuõng duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa, ñaát nöôùc yeân vui, nhaân daân an laïc khoâng coù suy naõo ; moät hoâm vua cuøng ñaïi phu nhaân leân laàu cao cuøng caùc theå nöõ vaây quanh, nghe taáu kyõ nhaïc vui veû töï taïi. Luùc ñoù Boà-taùt ôû coõi trôøi Ñoå-söû-ña thöôøng duøng naêm phaùp quaùn saùt trong theá gian : 1 laø quaùn nôi seõ sanh ra, 2 laø quaùn quoác ñoä, 3 laø quaùn thôøi tieát, 4 laø quaùn chuûng toäc, 5 laø quaùn cha meï thaân sanh.

Vì sao Boà-taùt quaùn nôi sanh ? – thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø tö duy caùc Boà-taùt trong quaù khöù thoï sanh nôi naøo, lieàn quaùn bieát caùc vò aáy hoaëc sanh trong nhaø Baø-la-moân tònh haïnh hoaëc sanh trong nhaø Saùt-ñeá-lî toân quyù, hoaëc laøm thaày cuûa Baø-la-moân hoaëc laøm thaày cuûa Saùt-ñeá-lî. Ta neân thoï sanh trong nhaø Saùt-ñeá-lî toân quyù, vì neáu ta thoï sanh trong nhaø thaáp heøn thì chuùng sanh ñôøi sau seõ phæ baùng ta. Boà-taùt coù phöôùc löïc töï taïi neân coù theå thoï sanh theo yù nieäm, do nghóa naøy neân Boà-taùt phaûi quaùn nôi sanh tröôùc khi thoï sanh.

Vì sao Boà-taùt quaùn quoác ñoä ? – thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø tö duy caùc Boà-taùt trong quaù khöù thoï sanh ôû quoác ñoä naøo, lieàn quaùn bieát nöôùc Trung Thieân truùc sung tuùc, coù ñaày ñuû luùa gaïo, nguõ coác truùng muøa, khaát thöïc deã ñöôïc ; trong nöôùc khoâng coù möôøi aùc nghieäp, phaàn nhieàu tu theo möôøi thieän nghieäp. Ta neân thoï sanh nôi nöôùc Trung Thieân truùc, vì neáu ta sanh nôi bieân ñòa thì caùc höõu tình seõ phæ baùng ta. Boà-taùt coù phöôùc ñöùc töï taïi coù theå thoï sanh theo yù nieäm, do nghóa naøy neân Boà-taùt quaùn quoác ñoä tröôùc khi thoï sanh.

Vì sao Boà-taùt phaûi quaùn thôøi tieát ? – thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø tö duy caùc Boà-taùt trong quaù khöù sanh xuoáng nhôn gian vaøo luùc naøo, lieàn quaùn bieát chuùng sanh coù tuoåi thoï töø taùm vaïn tuoåi giaûm daàn xuoáng traêm tuoåi thì Boà-taùt seõ haï sanh. Neáu ngöôøi coù tuoåi thoï trôû leân ñeán taùm vaïn tuoåi thì chuùng sanh seõ khoâng coù caùc vieäc nhö buoàn khoå, ngu si, ñaàn ñoän, kieâu maïn, tham duïc thì khoâng phaûi laø chôn phaùp khí, khoù thoï giaùo hoùa. Ngöôïc laïi neáu ngöôøi coù tuoåi thoï ngaén töø moät traêm trôû xuoáng thì seõ bò naêm tröôïc meâ muoäi naëng neà ; naêm tröôïc laø maïng tröôïc, phieàn naõo tröôïc, höõu tình tröôïc, kieán tröôïc vaø kieáp tröôïc ; naêm tröôïc neáu taêng tröôûng thì khoâng phaûi laø chôn phaùp khí. Neáu Boà-taùt xuaát hieän ôû theá gian vaøo ñôøi aùc tröôïc thì ngoaïi ñaïo seõ phæ baùng, cho neân Boà-taùt cuõng nhö caùc Boà-taùt quaù

khöù khoâng xuaát hieän vaøo ñôøi aùc tröôïc; do nghóa naøy neân Boà-taùt quaùn thôøi tieát tröôùc khi thoï sanh.

Vì sao Boà-taùt phaûi quaùn chuûng toäc? Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø tö duy neân thoï sanh trong chuûng toäc naøo, neáu chuûng toäc naøo coù baø con noäi ngoaïi töø xöa ñeán nay khoâng bò phæ baùng thì Boà-taùt seõ thoï sanh trong chuûng toäc ñoù; lieàn quaùn bieát chuûng toäc Thích ca laø chuûng toäc toân quyù, thuoäc doøng Chuyeån luaân Thaùnh vöông. Neáu Boà-taùt thoï sanh trong chuûng toäc thaáp heøn thì chuùng sanh seõ phæ baùng, do Boà-taùt töø voâ löôïng kieáp ñeán nay coù naêng löïc töï taïi neân coù theå tuøy yù nieäm maø thoï sanh; do nghóa naøy neân Boà-taùt quaùn chuûng toäc tröôùc khi thoï sanh.

Vì sao Boà-taùt phaûi quaùn cha meï thaân sanh? Vì Boà-taùt thöôøng tö duy caùc Boà-taùt quaù khöù thoï vaøo thai cuûa baø meï nhö theá naøo, lieàn quaùn bieát phu nhaân Ñaïi Huyeãn hoùa coù doøng hoï baûy ñôøi thuaàn tònh, khoâng coù daâm oâ, hình daùng ñoan nghieâm kheùo tu giôùi phaåm; Boà-taùt ôû trong thai cuûa ngöôøi nöõ naøy ñuû möôøi thaùng vaãn khoâng laøm chöôùng ngaïi moïi sinh hoaït haèng ngaøy nhö tôùi lui, qua laïi. Boà-taùt laïi quaùn bieát phu nhaân töøng phaùt nguyeän voâ thöôïng ñoái vôùi chö Phaät trong quaù khöù laø xin Phaät gia hoä cho con trong ñôøi vò lai sanh ñöôïc ñöùa con thaønh quaû Chaùnh giaùc. Neáu khoâng nhö theá thì Boà-taùt seõ bò chuùng sanh phæ baùng laø taïi sao thoï thai vaøo ngöôøi nöõ voâ töôùng; do Boà-taùt ñaõ gieo troàng caên laønh thaønh töïu neân töï taïi thoï sanh theo yù nieäm, do nghóa naøy Boà-taùt phaûi quaùn cha meï thaân sanh tröôùc khi thoï sanh.

Sau khi quaùn naêm phaùp naøy xong, Boà-taùt aân caàn baùo cho chö thieân coõi trôøi Luïc duïc bieát ñeán ba laàn: “töø coõi trôøi Ñoå-söû-ña, ta seõ haï sanh trong nhôn gian, vaøo thai cuûa ñaïi phu nhaân laøm Thaùi töû cuûa vua Tònh- phaïn. Sau khi ñaûn sanh coõi kia, ta seõ chöùng quaû thöôøng truï, trong chö thieân neáu coù vò naøo muoán ñöôïc chöùng quaû nhö ta thì cuøng ta thoï sanh ôû coõi kia”, luùc ñoù chö thieân noùi: “laønh thay, Boà-taùt coù bieát chuùng sanh ôû chaâu Thieäm boä cöông cöôøng khoù giaùo hoùa vôùi nhieàu aùc tröôïc ; laïi coøn coù Luïc sö ngoaïi ñaïo, luïc Thanh vaên tuøy ngoaïi ñaïo, Luïc dònh ngoaïi ñaïo, hoï chaáp chaët taø kieán, khoù theå cöùu ñoä. Luïc sö ngoaïi ñaïo laø 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 vaø Boå thích na. Luïc thanh vaên tuøy ngoaïi ñaïo laø Caâu ñaït ña Baø-la-moân, Thaâu na ñaø, Giaø di, Phaïm thoï, Lieân thaät vaø Xích haûi töû. Luïc ñònh ngoaïi ñaïo laø Uaát ña giaø la ma töû, La la Ca-la ma, Thieän phaïm chí, Toái thaéng nho ñoàng, Haéc tieân vaø Öu-laâu- taàn-loa-ca-dieáp nhaõ chi la. Caùc ngoaïi ñaïo naøy duøng taø phaùp giaùo hoùa chuùng sanh khieán cho sanh tham ñaém chaáp chaët taø kieán, khoù theå cöùu ñoä.

Vì sao Boà-taùt laïi thoï sanh coõi ñoù, ôû coõi trôøi Ñoå-söû-ña naøy, moãi toøa cuûa chö thieân ngoài nghe phaùp daøi roäng ñeán möôøi hai Du thieän na, Boà-taùt haõy ôû laïi ñaây thuyeát phaùp cho chuùng toâi nghe, sau khi nghe phaùp, chuùng toâi seõ tín thoï ñeå ñöôïc lôïi ích an laïc laâu daøi”, Boà-taùt nghe roài lieàn noùi: “chö thieân haõy tuøy yù troåi caùc kyõ nhaïc”, chö thieân lieàn ñoàng troåi leân ñuû caùc loaïi kyõ nhaïc. Luùc ñoù Boà-taùt lieàn thoåi loa lôùn, tieáng loa laán aùt taát caû caùc loaïi kyõ nhaïc, Boà-taùt hoûi chö thieân laø tieáng kyõ nhaïc naøo lôùn nhaát, ñaùp laø tieáng loa, Boà-taùt noùi: “caùc vò neân bieát, gioáng nhö tieáng loa coù theå laán aùt caùc loaïi kyõ nhaïc, khi ta haï sanh ôõ chaâu Thieäm boä , phaùp maø ta noùi ra coù theå toài phuïc ñöôïc Luïc sö ngoaïi ñaïo… khieán cho chuùng sanh ñöôïc phaùp cam loà ñaày ñuû. Ta thoåi loa Voâ thöôøng seõ khieán cho kieán chaáp Thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo bò dieät, ta thoåi loa Khoâng seõ khieán cho kieán chaáp Coù cuûa ngoaïi ñaïo bò dieät”, lieàn noùi keä:

*“Sö töû ñieàu phuïc caùc thuù döõ, Kim cöông caét ñöùt moïi vaät cöùng, Ñeá thích cheá ngöï A-tu-la ,*

*Nhaät quang hôn haún caùc aùnh saùng”.*

Noùi keä xong, Boà-taùt baûo chö thieân: “neáu caùc vò muoán ñöôïc phaùp cam loà thanh tònh ñaày ñuû thì haõy sanh vaøo saùu thaønh lôùn cuûa nöôùc Trung Thieân truùc”. Luùc ñoù Thích-ñeà-hoaøn-nhôn ngay nôi toøa ngoài quaùn bieát Boà-taùt seõ thoï sanh vaøo thai cuûa phu nhaân Ma-da neân suy nghó: “ta seõ duøng thaàn thoâng löïc laøm cho thaân baø ñöôïc thanh tònh, khoâng coøn caáu ueá vaø khoûe maïnh ñeå ñôïi Boà-taùt thoï sanh”, nghó roài lieàn duøng thaàn thoâng löïc laøm cho thaân phu nhaân thanh tònh. Luùc ñoù ôû coõi trôøi Ñoå-söû-ña vaøo ban ñeâm, Boà-taùt vôùi hình daùng voi traéng saùu ngaø haï sanh ôû nöôùc Trung Thieân truùc, giaùng thaàn vaøo thai cuûa phu nhaân Ma-da. Ñeâm ñoù phu nhaân naèm moäng thaáy boán ñieàm:

1. Laø thaáy voi traéng saùu ngaø ñeán gaù vaøo thai.
2. Laø thaáy thaân mình bay voït leân khoâng.
3. Laø thaáy mình ñi leân nuùi cao.
4. Laø thaáy nhieàu ngöôøi vaây quanh ñaûnh leã.

Tænh daäy, phu nhaân lieàn keå cho vua Tònh-phaïn nghe, vua lieàn cho môøi Töôùng sö ñeán giaûi moäng, Töôùng sö noùi: “döïa treân boán ñieàm naøy thì phu nhaân cuûa vua seõ sanh moät trai coù ñaày ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi tröôïng phu trang nghieâm thaân. Neáu noái ngoâi vua seõ ñaït ñöôïc ngoâi vò Kim luaân, cheá phuïc caû boán thieân haï ; neáu xuaát gia tu ñaïo thì seõ chöùng ngoâi vò Phaùp vöông, danh vang khaép möôøi phöông, laø töø phuï cuûa chuùng sanh”. Tuïng toùm löôïc:

*“Khi ta ñaûn sanh, Boán trôøi thuû hoä,*

*Nhö chaâu Minh nguyeät, Ñöôïc vaät bao boïc, Baèng chæ sôïi baùu.*

*Ngöôøi trí bieát roài, Töï giöõ naêm giôùi,*

*Khoâng khôûi tham duïc”.*

Thöôøng phaùp cuûa caùc Boà-taùt laø khi töø coõi trôøi Ñoå-söû-ña haï sanh vaøo thai meï thì ñaïi ñòa khaép möôøi phöông ñeàu chaán ñoäng, coù aùnh saùng lôùn chieáu soi khaép moïi nôi; taát caû caûnh giôùi tuøy nghieäp cuûa chuùng sanh trong saùu ñöôøng vaø nhöõng nôi maø aùnh saùng maët trôøi maët traêng khoâng chieáu ñeán ñöôïc, cuõng ñeàu chieáu ñeán ñöôïc khieán cho chuùng sanh trong ñaây ñeàu noùi vôùi nhau: “aùnh saùng naøy tröôùc nay chöa töøng coù, hay laø chuùng ta ñöôïc thoï sanh vaøo coõi khaùc”. Laïi nöõa, khi Boà-taùt giaùng thaàn vaøo thai meï, Thích-ñeà-hoaøn-nhôn lieàn baûo thieân thaàn coõi trôøi Töù thieân vöông theo thuû hoä ngöôøi meï, vì sôï ngöôøi meï bò aùc ma laøm haïi. Khi Boà- taùt thoï sanh, caùc chaát nhô ueá trong thai meï khoâng dính ñeán thaân, gioáng nhö haït chaâu Minh nguyeät ñöôïc vaät bao boïc khoâng bò nhieãm oâ. Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø khi ôû trong thai, ngöôøi meï thöôøng thaáy nhö ngöôøi coù maét tueä thaáy vaät baùu ñöôïc bao boïc bôûi caùc chæ sôïi xanh vaøng ñoû traéng, phaân bieät roõ raøng. Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø khi ôû trong thai, khoâng laøm cho ngöôøi meï meät moõi maø luoân ñöôïc an vui, töï nhieân ngöôøi meï giöõ naêm giôùi: khoâng saùt sanh, troäm caép… cho ñeán khoâng coøn khôûi tham duïc. Luùc ñoù phu nhaân Ma-da boãng khôûi nieäm muoán uoáng nöôùc trong boán bieån, lieàn baïch vua, vua lieàn sai söù giaû môøi moät ngoaïi ñaïo gioûi veà huyeãn thuaät teân laø Xích nhaõn, vò naøy duøng huyeãn thuaät hoùa ra nöôùc boán bieån roài laày nöôùc ñoù ñöa cho phu nhaân uoáng, uoáng xong yù nieäm cuûa phu nhaân lieàn döùt. Sau ñoù phu nhaân laïi khôûi nieäm muoán giaûi phoùng cho caùc höõu tình ñang bò giam giöõ, lieàn baïch vua, vua lieàn ra lònh cho quan giöõ nguïc giaûi phoùng heát caùc tuø nhaân trong nguïc thì yù nieäm cuûa phu nhaân môùi döùt. Sau ñoù phu nhaân laïi khôûi nieäm muoán ñeán trong vöôøn hoa daïo chôi, lieàn baïch vua, vua lieàn daãn phu nhaân ñeán trong vöôøn hoa daïo chôi thì yù nieäm cuûa phu nhaân môùi döùt. Sau ñoù phu nhaân laïi khôûi nieäm muoán ñeán trong vöôøn Laâm-tyø-ni cuûa vua cha mình döøng nghæ, lieàn baïch vua, vua lieàn sai söù ñeán baïch vôùi vua Thieän ngoä, vua nghe roài lieàn ra lònh töôùi queùt vöôøn Laâm-tyø-ni saïch seõ cho phu nhaân vaø caùc theå nöõ ñeán daïo chôi. Khi phu nhaân ñi ñeán caây Voâ öu thaáy hoa laù sum sueâ töôi toát lieàn muoán

haï sanh neân ñöa tay vòn caønh caây, Thích-ñeà-hoaøn-nhôn bieát phu nhaân trong loøng hoå theïn khoâng theå ôû choã ñoâng ngöôøi maø haï sanh lieàn ñöôïc, neân laøm phöông tieän noåi möa gioù lôùn laøm cho moïi ngöôøi taûn xa ra roài hoùa laøm moät laõo maãu ñöùng tröôùc phu nhaân, phu nhaân lieàn haï sanh Thaùi töû, Thích-ñeà-hoaøn-nhôn duøng tieân y ñôõ laáy Thaùi töû, Thaùi töû baûo Ñeá thích ñaêït xuoáng ñaát, Ñeá thích vaâng lôøi ñaët Thaùi töû xuoáng ñaát roài ñöùng caùch xa moät chuùt. Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø khi ñaûn sanh, ñaïi ñòa khaép möôøi phöông ñeàu chaán ñoäng, coù aùnh saùng lôùn chieáu soi khaép moïi nôi; taát caû caûnh giôùi tuøy nghieäp cuûa chuùng sanh trong saùu ñöôøng vaø nhöõng nôi maø aùnh saùng maët trôøi maët traêng khoâng chieáu ñeán ñöôïc, cuõng ñeàu chieáu ñeán ñöôïc khieán cho chuùng sanh trong ñaây ñeàu thaáy laãn nhau vaø noùi raèng: “chaúng phaûi chæ moät mình ta soáng ôû ñaây, cuõng coù ngöôøi khaùc cuøng soáng ôû ñaây”. Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø khi ñaûn sanh, thaân khoâng dính maùu vaø chaát nhô ueá khaùc; khi saép sanh ngöôøi meï khoâng naèm, khoâng ngoài maø ñöùng vòn caønh caây, cuõng khoâng coù khoå naõo khi sanh vaø sau khi sanh. Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø khi ñaûn sanh, khoâng caàn ai dìu ñôõ maø töï ñi baûy böôùc roài quaùn saùt boán phöông vaø noùi raèng: “ñaây laø phöông Ñoâng, trong taát caû chuùng sanh ta laø toái thöôïng; ñaây laø phöông Nam, ta ñaùng ñöôïc chuùng sanh cuùng döôøng; ñaây laø phöông Taây, ta khoâng coøn thoï thaân sau; ñaây laø phöông Baéc, ta ñaõ ra khoûi bieån lôùn sanh töû”. Luùc ñoù chö thieân caàm loïng traéng vaø phaát traàn traéng ñöôïc trang söùc baèng taïp baùu che phía treân cho Boà-taùt; caùc Long vöông duøng hai loaïi nöôùc saïch thôm, noùng laïnh ñieàu hoøa ñeå taém cho Boà-taùt. Thöôøng phaùp cuûa caùc Boà-taùt laø ôû choã ñaûn sanh, ôû tröôùc ngöôøi meï hieän ra moät ao nöôùc lôùn ñeå cho ngöôøi meï coù ñuû nöôùc taém. Khi Boà-taùt ñaûn sanh, chö thieân ôû treân hö khoâng raûi caùc loaïi höông thôm vi dieäu cuûa coõi trôøi leân mình Boà-taùt nhö höông boät, höông chieân ñaøn, traàm thuûy… vaø troåi ñuû caùc loaïi nhaïc trôøi.

Luùc ñoù tieân A-tö-ñaø ñang ôû trong hang ñaù cuûa nuùi Kieát taát chæ meâ,

tieân nhaân naøy quaùn bieát ñöôïc töôùng thaønh suy trong theá gian; tieân coù moät chaùu ngoaïi teân laø Na-la-ñaø thöôøng ñeán cuùng döôøng neân tieân tuøy duyeân chæ daïy, Na-la-ñaø tín thoï neân caàu xin xuaát gia laøm ñeä töû. Khi Boà-taùt ñaûn sanh, trôøi ñaát saùng röïc, Na-la-ñaø thaáy töôùng naøy roài lieàn hoûi tieân nhaân: “coù phaûi laø ñôøi aùc neân xuaát hieän hai maët trôøi, khieán cho trong haøng naøy laïi coù aùnh saùng hay khoâng? Tieân A-tö-ñaø noùi keä:

*“AÙnh naéng maët trôøi raát noùng böùc, AÙnh saùng naøy saùng saïch, maùt dòu; Laïi chieáu saùng taän trong hang nuùi, Ta ñoaùn laø aùnh saùng Maâu ni.*

*Boà-taùt thaàn thoâng ñaïi oai ñöùc, Khi vöøa ñaûn sanh, hieän aùnh saùng;*

*AÙnh saùng saùng saïch maøu vaøng roøng, Chieáu soi khaép nôi treân theá gian”.*

Na-la-ñaø baïch tieân: “xin cho con theo thaày ñeán gaëp Boà-taùt”, tieân nhaân noùi: “Boà-taùt coù ñaïi oai ñöùc, laïi coù thieân long baùt boä vaây quanh, duø chuùng ta coù ñeán cuõng khoâng gaëp ñöôïc; haõy ñôïi khi Boà-taùt vaøo thaønh Kieáp-tyû-la vaø ñöôïc ñaêït ba teân, chuùng ta ñeán môùi ñöôïc gaëp”.

Khi Boà-taùt ñaûn sanh, cuøng luùc ñoù naêm traêm cung nhôn moãi ngöôøi ñeàu sanh moät trai, trong ñoù Theá ñaït ca laø thöôïng thuû; laïi coù naêm traêm cung nhôn moãi ngöôøi ñeàu sanh moät nöõ, trong ñoù Chieân ny laø thöôïng thuû; laïi coù naêm traêm ñaïi thaàn, vôï moãi ngöôøi ñeàu haï sanh moät nam, trong ñoù OÂ-ñaø-di laø thöôïng thuû. Laïi coù naêm traêm con voi, moãi con ñeàu sanh voi con, trong ñoù Baùo saùi ñaø töû laø thöôïng thuû; laïi coù naêm traêm con ngöïa, moãi con ñeàu sanh ngöïa con, trong ñoù Maõ la ha maõ töû laø thöôïng thuû. Luùc ñoù naêm traêm phuïc taøng baùu ñeàu töï hieån loä ra, caùc quoác vuông ôû boán phöông ñeàu haøng phuïc vaø ñem ñuû loaïi taïp vaät ñeán coáng hieán ñeå phuïng söï. Quaàn thaàn thaáy caùc hieän töôïng naøy roài lieàn taâu cho vua bieát, vua nghe roài lieàn suy nghó: “con ta thaønh töïu taát caû söï nghieäp laønh”, do ñaây vua lieàn ñaët teân cho Thaùi töû laø Thaønh töïu nhaát thieát söï. Tröôùc nay trong thaønh Kieáp- tyû-la coù moät Döôïc xoa teân laø Thích ca taêng tröôûng, nhöõng ngöôøi thuoäc chuûng toäc Thích ca trong thaønh naøy neáu coù sanh trai hay gaùi thì phaûi ñöa ñeán leã baùi Döôïc xoa naøy tröôùc. Vì theá vua baûo ñaïi thaàn ñöa Thaùi töû ñeán leã baùi, ñaïi thaàn vaâng lònh ñaët Thaùi töû treân xe baùu roài ñöa ñeán choã Döôïc xoa. Nhöõng ngöôøi thuoäc chuûng toäc Thích ca taùnh tình voán thoâ thaùo hung baïo, thöôøng phaân bieät ta ngöôøi nhöng khi thaáy Thaùi töû hoï lieàn trôû neân tòch tónh ñöùng yeân ; do vieäc naøy neân vua Tònh-phaïn ñaët theâm teân laø Thích ca Maâu ni. Khi Thaùi töû ñöôïc ñöa ñeán mieáu, Döôïc xoa naøy thaáy Boà-taùt töø xa lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñeán ñaõnh leã Boà-taùt; moïi ngöôøi thaáy roài heát söùc kinh ngaïc lieàn ñem vieäc naøy taâu cho vua bieát, vua nghe roài heát söùc vui möøng neân ñaët theâm teân cho Thaùi töû laø Thieân trung thieân. Sau khi ñöa Thaùi töû trôû veà cung, vua baûo caùc nhuõ maãu nuoâi döôõng tuøy theo thôøi, caùc nhuõ maãu naøy vui möøng boàng Thaùi töû veà trong cung nuoâi döôõng, haèng ngaøy sau khi duøng nöôùc thôm taém vaø thoa höông thôm cho Thaùi töû xong lieàn boàng ñeán choã vua, vua ñaêït Thaùi töû leân ñaàu goái ngaém nhìn töôùng maïo cuûa Thaùi töû, trong loøng raát vui söôùng. Leä thöôøng ngöôøi trong cung sanh con ñeàu vôøi Töôùng sö ñeán xem töôùng, luùc ñoù vua cho vôøi Töôùng sö ñeán xem töôùng Thaùi töû. Töôùng sö xem töôùng Thaùi töû roài

noùi: “Thaùi töû coù ñuû ba möôi hai töôùng, neáu taïi gia thì laøm Kim luaân Thaùnh vöông thoáng trò boán thieân haï, duøng thieän phaùp giaùo hoùa; laïi coù ñuû baûy baùu: baùnh xe baùu, voi baùu, ngöïa baùu, nöõ baùu, thaàn coi giöõ phuïc taøng baùu, thaàn chæ huy quaân ñoäi baùu vaø ngoïc ma ni baùu; laïi coù ñuû ngaøn con duõng kieän coù theå haøng phuïc quaân ñòch; nhöõng ngöôøi treân theá gian soáng hoøa bình khoâng xaâm phaïm laãn nhau, cuøng haønh thieän phaùp thuø thaéng. Neáu Thaùi töû xuaát gia seõ ôû ngoâi vò Phaùp vöông Nhö lai ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc, danh vang khaép nôi”, vua hoûi: “ba möôi hai töôùng toát laø nhöõng töôùng naøo?”, Töôùng sö noùi: “ba möôi hai töôùng toát goàm coù: 1. Laø baøn chaân an truï baèng phaúng, ñaày ñuû töôùng ñaïi tröôïng phu; 2. Laø döôùi loøng baøn chaân coù töôùng thieân böùc luaân; 3. Laø ngoùn tay thon daøi; 4. Laø mu baøn chaân ñaày daën. 5. Laø tay chaân meàm maïi, 6. Laø baøn tay, baøn chaân coù maøn moûng; 7. Laø tay duoãi ra daøi tôùi ñaàu goái; 8. Laø baép chaân raén chaéc;

9. Laø thaân ngay thaúng; 10. Laø theá phi taøng maät; 11. Laø thaân töôùng ñaày ñaën nhö caây Ni-coà-ñaø; 12. Laø aùnh saùng bao quanh treân ñaûnh roäng moät taàm; 13. Laø loâng treân thaân thöôïng mó; 14. Laø loâng ôû moãi loã chaân loâng coù maøu xanh bieác vaø xoay veà beân phaûi; 15. Laø da coù maøu vaøng roøng; 16. Laø da mìn maøng khoâng dính buïi; 17. Laø baûy choã treân thaân goàm coù hai tay, hai chaân, hai vai vaø ñaûnh ñeàu ñaày ñaën; 18. Laø thaân töôùng oai veä nhö Sö töû vöông; 19. Laø vai ñaày ñaïên; 20. Laø baép tay raén chaéc; 21. Laø thaân töôùng cao lôùn; 22. Laø 40 caùi raêng ñeàu ngay ngaén; 23. Laø raêng khít; 24. Laø raêng traéng saïch; 25 Laø haøm nhö Sö töû vöông ; 26. Laø löôõi roäng daøi, khi le ra coù theå truøm caû maët ñeán meù toùc; 27. Laø vò trong mieäng laø vò toái thöôïng; 28. Laø coù aâm thanh cuûa trôøi Phaïm, lôøi noùi ra hoøa nhaõ, aâm vang nhö tieáng troáng trôøi; 29. Laø maét xanh bieác; 30. Laø loâng mi nhö loâng mi cuûa Ngöu vöông; 31. Laø treân ñaûnh coù nhuïc keá vaø 32. Laø giöõa hai loâng maøy coù töôùng baïch haøo xoay veà beân phaûi”.

Thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt laø sau khi Boà-taùt ñaûn sanh ñöôïc baûy ngaøy thì meï cuûa Boà-taùt qua ñôøi vaø ñöôïc sanh leân coõi trôøi Tam thaäp tam. Boà- taùt laïi coù thaân ñoan nghieâm thuø thaéng khieán moïi ngöôøi thích ngaém nhìn khoâng bieát chaùn, gioáng nhö thôï kheùo duøng vaøng Dieâm phuø ñaøn ñuùc ra caùc hình töôïng roài duøng thieân y khoaùc leân khieán cho aùnh saùng chieáu khaép nôi, Boà-taùt cuõng vaäy; nhö hoa sen ñöôïc moïi ngöôøi yeâu thích, Boà- taùt cuõng vaäy. Laïi nöõa, maét cuûa Boà-taùt khoâng nhaùy gioáng nhö coõi trôøi Tam thaäp tam, do nghieäp quaû neân ngaøy ñeâm Boà-taùt thöôøng thaáy boán phöông, boán phöông goùc vaø hai phöông treân döôùi trong khoaûng moät do tuaàn. Laïi nöõa, Boà-taùt coù ñaïi trí hueä, hieåu roõ caùc phaùp trong theá gian vaø hieåu caû phaùp nöôùc.

Luùc ñoù Na-la-ñaø ñeán baïch vôùi tieân A-tö-ñaø: “nay Boà-taùt ñaõ vaøo thaønh Kieáp-tyû-la, vua Tònh-phaïn cuõng ñaõ ñaët ba teân cho Boà-taùt, xin thaày haõy cuøng con ñeán ñoù chieâm ngöôõng Boà-taùt”, vò thaày ñoàng yù, caû hai duøng thaàn thoâng löïc nöông hö khoâng maø ñi, nhöng do oai löïc cuûa Boà-taùt khieán hoï thoái thaát thaàn thoâng, khoâng theå nöông hö khoâng maø ñi, ñaønh phaûi ñi boä vaøo thaønh Kieáp-tyû-la. Khi ñaõ vaøo thaønh ñeán tröôùc cöûa cung, hoï noùi vôùi ngöôøi giöõ cöûa: “oâng haõy vaøo taâu vua coù tieân A-tö-ñaø ñang ôû ngoaøi cöûa xin ñöôïc gaëp vua”, vua nghe roài lieàn mang höông hoa ra nghinh ñoùn hai tieân vaøo trong cung, môøi ngoài roài hoûi: “ñaïi tieân töø xa ñeán coù vieäc gì?”, ñaùp laø muoán gaëp Boà-taùt, vua noùi: “Thaùi töû ñang an giaác, xin haõy ñôïi moät laùt”, tieân ñaùp: “Boà-taùt ñang an giaác, chuùng toâi vaãn muoán chieâm ngöôõng”, vua lieàn daãn hai tieân ñeán choã Boà-taùt, thaáy Boà-taùt tuy nguû vaãn môû hai maét neân tieân A-tö-ñaø noùi keä:

*“Nhö long maõ ñang bay, Taïm nguû roài laïi thöùc, Nhö ngöôøi thieän laøm vieäc,*

*Mieân caùi (phieàn naõo nguû) khoâng che ñöôïc”.*

Luùc ñoù Di maãu boàng Thaùi töû trao cho tieân, tieân quyø xuoáng ñöa hai tay boàng roài xem töôùng Thaùi töû, keá hoûi vua: “vua ñaõ môøi caùc Töôùng sö Baø-la-moân, hoï ñaõ xem töôùng chöa?, ñaùp laø xem roài, laïi hoûi xem nhö theá naøo, vua ñaùp: “hoï noùi neáu noái ngoâi vua seõ laø Kim luaân Thaùnh vöông, danh vang khaép möôøi phöông”, tieân A-tö-ñaø noùi keä:

*“Ñaïi vöông haõy neân bieát, Töôùng sö khoâng bieát ñöôïc, Ñôøi maït khoâng Luaân vöông, Nhaát ñònh chöùng Boà-ñeà,*

*Toâi quaùn thaáy Thaùi töû,*

*Seõ truï ngoâi Phaùp vöông”.*

■