**15- KINH CHA CON CUØNG HOÄI**

Nghe nhö vaày:

Ñöùc Phaät ôû taïi vöông quoác doøng hoï Thích cuøng vôùi moät ngaøn vò ñeä töû Phaïm chí kyø cöïu, taát caû ñeàu ñaõ ñaéc La-haùn, thoâng suoát luïc ñaït, sôû caàu ñeàu ñaày ñuû.

Phaät töø noäi thaønh giaûng daïy, chuyeån ñeán ngoaøi thaønh Ca-duy-la-veä, trong vöôøn Ni- caâu-loaïi. Ngöôøi doøng hoï Thích ôû thaønh Ca-duy-la-veä nghe Phaät cuøng moät ngaøn vò Tyø- kheo La-haùn chuyeån choã giaûng daïy, ñaõ ñeán ñaát nöôùc naøy ôû trong khu laâm vieân ngoaøi thaønh, beøn truyeàn noùi vôùi nhau. Tröôùc luùc gaø gaùy ñeàu phaûi taäp hoïp. Hoï cuøng nhau baøn luaän:

–Naøy chö Hieàn giaû, neáu Thaùi töû chaúng vui ñaïo, Ngaøi seõ laøm Chuyeån luaân vöông. Chuùng ta ñeàu phaûi khuyeân daân chuùng trong thaønh naøy boû baûy baùu, tu ñaïo, ñaït ñeán quaû vò Phaät. Nay chuùng ta ñeàu choïn trong caùc gia ñình tröôûng giaû moät ngöôøi xuaát gia, cuõng theo Phaät caàu laøm Sa-moân. Caùc ngöôøi trong doøng toäc Thích ñeàu nhö vaäy.

Caùc chuùng caøng luùc caøng ñoâng, lieàn keùo nhau ra ngoaøi thaønh Ca-duy-la-veä, muoán nhìn thaáy Phaät, muoán nghe chaùnh phaùp. Caùc coâ gaùi doøng hoï Thích cuõng hoäi nhau ñi ñeán choã Phaät, muoán nghe chaùnh phaùp. Baáy giôø, Phaät duøng thaàn tuùc ñònh yù hieän bieán ñi giöõa khoâng trung. Nhöõng ngöôøi trong doøng hoï Thích nhìn thaáy Ñöùc Phaät ñi giöõa khoâng trung ñeàu sinh taâm hoan hyû, kính phuïc.

Baáy giôø vua Duyeät-ñaàu-ñaøn beøn cuùi ñaàu xuoáng chaân Phaät ñaûnh leã, roài ñöùng sang beân. Daân chuùng Ca-duy-la-veä ñeàu baát bình. Vua ñaõ leã Phaät sao khoâng thaáy coù phaùp naøo hoaøn leã. Vua nghe lôøi baát bình trong daân nhö vaäy, beøn noùi:

–Caùc Hieàn giaû, Thaùi töû ñaây luùc sinh ra, ñaïi ñòa chaán ñoäng, aùnh aùnh chieáu khaép voâ cuøng. Ngaøi böôùc ñi baûy böôùc, chaúng töïa nôi naøo, nhìn traùi phaûi caát tieáng noùi: “Ba coõi raát khoå, naøo coù gì vui.” Chö Thieân treân hö khoâng caàm loïng traéng, laïi raûi hoa Ma-ni, troåi troáng Nguõ baùch laïc, laøm möa höông thuûy taém goäi Thaùi töû. Trong chuùng daân baáy giôø, ta laø ngöôøi ñaàu tieân ñaûnh leã Thaùi töû. Caùc Hieàn giaû, Thaùi töû ôû döôùi coäi caâu Dieâm-phuø, buoåi saùng ñi ñeán ngoài laïi, roài naèm xuoáng. Thaùi töû naèm veà phía Ñoâng thì boùng maùt che khaép phía Ñoâng, Thaùi töû ôû veà phía Taây thì boùng maùt che veà phía Taây. Boùng maùt cuûa caây khoâng ngöôïc höôùng vôùi thaân Thaùi töû. Trong chuùng daân baáy giôø, ta laàn thöù hai laøm leã Thaùi töû.

Vua baáy giôø noùi keä:

*Nay vì ba tueä duõng maõnh Cuùi ñaàu leã Baäc Bieán Quaùn Luùc vöøa sinh ñoäng ñaát trôøi Ngoài döôùi taøn caây boùng maùt.*

Baáy giôø Phaät thu nhieáp thaàn tuùc xuoáng toøa. Chö Tyø-kheo Taêng cuøng ngöôøi doøng Thích vaø caùc Thích nöõ phía tröôùc toøa ñeàu cuùi ñaàu leã Phaät, roài trôû veà choã ngoài. Ñöùc vua cuõng ngoài treân toøa noùi keä khen ngôïi Phaät:

*Xe ngöïa, voi vaøng röïc Chaïy ñi trong ñaøi caùc Nay chaân böôùc khaép nôi Da chaân sao daøy leân?*

*Xe toâi laø thaàn tuùc*

*Taâm aáy ñoä voâ haïn Côõi leân xe thaàn dieäu Xe traàn sao daøi laâu!*

*Vaän gaám luïa nheï meàm Khoaùc leân thaân hình ñeïp Söông vaøng phuû thaân haønh Vaän ñoù coù gì ñeïp?*

*Vöông phaùp laø aùo toâi Thöïc haønh theo lôøi daïy Tröôùc vaän ñoù hoïc ñaïo Nay ñöôïc quaû Nhö Lai.*

*Voán vui nôi ñieän caùc Theo thôøi laäp laàu rieâng Nay chæ ôû coäi caây*

*Sôï haõi nöông nôi naøo?*

*Cuø-ñaøm chaúng oaùn ñôøi Ñaõ döùt haún thuø haän Thoaùt tuïc nieäm voâ öu Khoâng thuø coøn gì sôï.*

*Xöa aên theo yù vò*

*Bình vaøng, thöùc aên ngon Nhö nay ñöôïc phaàn aên Thoâ aùc coù vui gì?*

*Toâi tröôùc duøng vò phaùp Boû tham theo khoå khoâng Ñaõ ñoaïn boán böõa quen Thöông ñôøi neân haønh vaäy.*

*Xöa taém duøng höông hoa Kyõ nöõ vui haàu haï*

*Thieàn ñònh trong röøng caây Ai taém goäi baäc trí?*

*Giôùi phaùp vui laø soâng Beân trong laø tueä ñònh Naùo loaïn ñeàu röûa saïch Theo doøng chaúng trôû veà.*

Baáy giôø Phaät vì ñöùc vua cuøng caùc Thích nöõ maø roäng giaûng kinh phaùp. Tröôùc tieân Ngaøi giaûng baøy veà Boá thí, Trì giôùi, neûo trôøi vi dieäu, kheùo giaûng veà söï khoå, con ñöôøng khoå naõo, ba möôi baûy phaåm, theo ñoù seõ ñaït ñöôïc an laïc. Phaät duøng ñaïo yù bieát vua Duyeät-ñaàu-ñaøn ñaõ maõn yù, taâm nhö hoøa hoan hyû, giaûi thoaùt heä luïy, neân Phaät thuyeát phaùp giaûi thoaùt. Ngaøi giaûng veà Khoå, Taäp, Dieät vaø Ñaïo ñeá. Phaät thuyeát phaùp Töù ñeá, nhaø vua ngay taïi toøa lieàn thoâng suoát, giaûi tröø ba ñoäc, ngay trong thôøi phaùp chöùng ñöôïc phaùp nhaõn. Ví nhö con maét trong saùng, thaáu roõ caùc saéc, vua cuõng nhaäp phaùp nhö vaäy. Luùc aáy vua ñaõ ñöôïc kieán ñeá, ñoaïn nghi, thoâng toû phaùp, beøn ñöùng leân, höôùng veà Phaät chaép tay

baïch:

–Ñieàu thaân caän ñaõ thaân caän, ñieàu laùnh xa ñaõ laùnh xa. Nay toâi thaân quy y Phaät, Phaùp vaø Tyø-kheo Taêng. Mong Ñöùc Phaät nhaän toâi laøm Thanh tín só, töø ñaây cho ñeán cuoái ñôøi khoâng phaïm tònh giôùi.

Do vaäy trong hoï Thích cuõng coù ngöôøi quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng. Trong soá nöõ nhaân hoï Thích cuõng coù ngöôøi quy y nhö vaäy. Hoï giöõ giôùi khoâng gieát haïi, khoâng troäm caép, khoâng taø daâm, khoâng doái löøa, khoâng uoáng röôïu.

Vua Duyeät-ñaàu-ñaøn baáy giôø thaáu roõ phaùp, khoâng coøn nghi ngôø. YÙ duõng maõnh nôi phaùp, beøn ñöùng leân, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät duøng keä Nghóa Tuùc naøy ñeå taùn thaùn:

*Coù ñuû giôùi laøm sao thaáy? Phaûi noùi gì töø aám khoå?*

*Nguyeän Cuø-ñaøm giaûi lôøi naøy Baäc Theá Huøng giaûng chaùnh yù.*

*Tröôùc tu döùt oaùn haïi naëng*

*Sau chaúng vöôùng laáy mong caàu Trong hieän taïi khoâng chaáp thuû Cuõng khoâng thoï, toân kính khoâng. Nieäm vò lai chaúng vöông aùi Töôûng xa lìa cuõng chaúng buoàn Haïnh vieãn ly, xaû nhu nhuyeán.*

*Moïi taø kieán ñeàu tröø saïch. Ñaõ dieät heát moïi noãi sôï*

*Tín khoâng ñoåi, khoâng coøn nghi Taâm khoâng ganh, vui cuøng ngöôøi. Haønh nhö vaäy yeâu maïng quyù.*

*Kheùo töï giöõ chaúng voïng caàu Ñöôïc nhieàu tueä khoâng ñoá kî Chaúng xaáu xa, khoâng dieâm duùa Khoâng hai lôøi, chaúng côït ñuøa YÙ thoaùt haún, chaúng vöôùng chi Boû maét nhìn, khoâng kyø voïng.*

*Haïnh an töôøng, kheùo buoâng boû. Cuõng khoâng muoán ñoaïn töôûng duïc Chaúng hoïc caàu nôi duïc laïc*

*Taát chaúng coù cuõng chaúng lo. Khoâng oaùn gheùt, boû aùi duïc Khoâng thuù gì coøn sai khieán Chaúng töï cao ta voâ ñaúng*

*Gaëp huûy baùng caøng kính troïng. Neân haønh quaùn ñònh taâm yù Thaáy thieän aùc chaúng khôûi voïng Boû nôi ñaây khoâng choã döøng Phaùp quaùn höôùng döïa vaøo ñaâu? Muoán saéc khoâng cuøng voâ saéc*

*Theo trí löôïng chaúng muoán thoaùt*

*AÙi ñaõ döùt chính döøng taâm Ba coõi khoâng, chaúng vui yù Buoâng thoaùt heát coøn ñöôïc gì Ñaõ vöôït bieån khoâng coøn lo*

*Chaúng nguyeän sau phaûi sinh laïi. Haïnh nguyeän ñaát baøy vaät baùu Ñeán chaúng sinh, ñi chaúng ñeán Muoán buoäc gì, töø ñaâu ñöôïc?*

*Ñeàu khoâng sao noùi taän cuøng. Chuùng hoïc Sa-moân nhaát taâm Taát khieán caàu nôi choán ñoù Nhö xuùc chaïm lieàn bieát ngay*

*Chaúng ghen gheùt, cuõng khoâng tham, Tuy ôû baäc cao chaúng vui*

*Giöõa chaúng vui, döôùi chaúng vui Theo phaùp sinh xaû phi phaùp Taát caû khoâng, cuõng khoâng coù*

*Cuøng khoâng ñöôïc, cuõng chaúng caàu Chaúng ham muoán taø laïc ñôøi*

*YÙ ñaõ tònh lieàn giaûi thoaùt*

Phaät noùi kinh Nghóa tuùc naøy xong, chö Tyø-kheo cuøng vua Duyeät-ñaàu-ñaøn vaø ngöôøi doøng hoï Thích thaûy ñeàu hoan hyû.

M