**Phaåm 27: GIAÙO HOÙA XAÙ-LÔÏI-PHAÁT VAØ MUÏC-KIEÀN-LIEÂN**

Khi Phaät chöa vaøo nöôùc Ma-kieät, daân chuùng nôi ñoù giaøu coù sung tuùc, aên uoáng ñaày ñuû vôùi thöùc ngon boå, ñeâm ngaøy troåi nhaïc haùt xöôùng, thöôøng vui chôi khoâng heà ngöøng nghæ. Ñeán luùc Phaät vaøo nöôùc Ma-kieät, trong thaønh La-duyeät-kyø ngaøy ñeâm yeân tònh, moïi ngöôøi khen ngôïi söï cöùu ñoä, ñoïc kinh, giöõ gìn trai giôùi, boû nhöõng thuù vui theá tuïc nhö boû phaân nhô. Chæ coù Phaät laø toân quyù. Taát caû ñeàu nghe kinh, thöïc haønh theo chaùnh phaùp, khoâng boû Tam baûo.

Phaät coù moät ñeä töû Sa-moân teân laø An Beä, ñöôïc gôûi ñi truyeàn baù giaùo phaùp, môû baøy chæ daïy cho nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc nghe. Taâm con ngöôøi ôû trong ñôøi aùc naêm tröôïc meâ môø, khoâng ñaït ñöôïc choã chí chaân.

Sa-moân An Beä vaøo thaønh khaát thöïc, y phuïc trang nghieâm teà chænh, oai nghi ñænh ñaïc, khoâng maát thöôøng phaùp, böôùc ñi ñoan laïc, nhaân ñoù khieán ngöôøi troâng thaáy ñeàu vui thích.

Baáy giôø Toân giaû Xaù-lôïi-phaát voán teân thaâït laø Öu-ba-theá, nhaân ñöôïc gaëp An Beä, trong loøng raát vui möøng, töï nghó: “Ta hoïc ñaïo ñeán nay ñaõ laâu, nhöng chöa thaáy coù Sa-moân nhö theá. Y phuïc teà chænh, oai nghi an töôøng ñænh ñaïc, khoâng maát leã tieát. Ta thöû ñeán hoûi xem vò aáy ñang phuïng thôø ñaïo naøo. Ta thöôøng coù yù nghi ngôø nhöõng ñieàu ñöôïc nghe khaùc nhau. Ñaïo giaùo ñaëc thuø maàu nhieäm chöa chaéc ñaõ baèng ñaây. Ta neân ñeán hoûi Tyø-kheo xem hieän ñang tu hoïc theo giaùo phaùp naøo vaø vò thaày truyeàn daïy laø ai? Xin ñöôïc nghe toân chæ cuûa Toân giaû”. Tyø-kheo bieát yù lieàn thuyeát keä:

*Thaày toâi, ba hai töôùng Ba coõi ñeàu toân quyù*

*Khoâng vöôùng maéc höõu, voâ Ñoä chuùng möôøi hai moân Tuoåi toâi coøn thô beù*

*Sôû hoïc raát caïn côït Ñaâu coù theå noùi ñuùng*

*Thaéng nghieäp cuûa Nhö Lai Goác cuûa taát caû phaùp*

*Töø duyeân neân voán khoâng Neáu trôû veà coäi nguoàn Môùi goïi laø Sa-moân.*

Sa-moân An Beä tieáp:

–Vò Thaày maø toâi thôø, töø voâ soá kieáp phuïng haønh phaùp moân luïc ñoä voâ cöïc, töù ñaúng, töù aân, haønh töø bi voâ löôïng, muoán cöùu ñoä taát caû, chöa coâng, nhoùm ñöùc khoâng theå keå xieát, laø vò Nhaát sinh boå xöù taïi cung trôøi Ñaâu-suaát giaùng thaàn thò hieän, thaùc thai phu nhaân nöôùc Ca- duy-la-veä nhö maët trôøi hieän trong nöôùc. Vöøa sinh ra Ngaøi böôùc ñi baûy böôùc, trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, coù ba möôi hai töôùng toát, xöng mình laø Thaùnh. Ngaøi noùi: “Ba coõi ñeàu khoå, Ta seõ cöùu ñoä”. Thích, Phaïm, Töù Thieân vöông ñeàu ñeán thöa hoûi vaø nhaän lôøi daïy baûo. Chín roàng phun nöôùc taém röûa thaân theå Ngaøi. Ñöùc cuûa Ngaøi voâ löôïng. Neâu sô löôïc nhöõng ñieåm chính yeáu veà Ngaøi, khoâng phaûi döïa vaøo choã khen ngôïi nhö chuùt aùnh saùng nôi con ñom ñoùm cuûa toâi maø coù theå hieåu ñöôïc taát caû veà Ngaøi. Cuõng khoâng phaûi ñaây laø lôøi noùi vaø yù nghó cuûa caù nhaân, maø ñoù laø lôøi toân kính ca ngôïi cuûa Thieân nhaân veà Baäc Ñaïi Ñaïo Sö cuûa toâi.

Lieàn ñoïc keä:

*Thaày toâi trôøi trong trôøi*

*Toái toân trong ba coõi Töôùng toát, thaân tröôïng saùu Thaàn thoâng ñi treân khoâng Giaùo hoùa tröø nguõ aám*

*Nhoå phaêng möôøi hai caên Khoâng tham ngoâi trôøi ngöôøi Môû phaùp moân thanh tònh.*

Khi aáy Toân giaû Xaù-lôïi-phaùt heát söùc vui möøng sung söôùng, nhö ngöôøi toái gaëp aùnh saùng, lieàn thöa:

–Laønh thay! Töø xöa ñeán nay con oâm aáp nhöõng ñieàu nghi vaán, laïi ham hoïc. Theo thaày hoïc ñaïo töø khi taùm tuoåi, ñeán nay ñaõ möôøi saùu naêm, goàm thaâu taát caû, traûi qua möôøi saùu nöôùc lôùn trong thieân haï, töï cho mình ñaõ thoâng ñaït, nay môùi ñöôïc nghe nhöõng ñieàu chaân chaùnh khaùc thöôøng, ñuùng vôùi baûn nguyeän cuûa con. Hieän nay Ñöùc Phaät ñang ôû ñaâu, xin cho con ñöôïc bieát.

Toân giaû An Beä ñaùp:

–Ñöùc Theá Toân hieän ñang ngöï taïi vöôøn Truùc Ca-laêng.

Xaù-lôïi-phaát ñem caùc ñeä töû ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät, baïch:

–Kính baïch Ñöùc Theá Toân, baûn thaân con bò rôi vaøo choán ngu toái, meâ laàm trieàn mieân, khoâng ñöôïc thöa thænh vaø laõnh thoï, nay muoán ñöôïc theo ñaïo lôùn voâ cöïc cuûa baäc Thaùnh. Xin Theá Toân cho con ñöôïc xuaát gia laøm Tyø-kheo thoï giôùi cuï tuùc.

Ñöùc Phaät vöøa noùi: “Laønh thay! Ñeán ñaây Tyø-kheo!” thì toùc Xaù-lôïi-phaát lieàn töï ruïng, ca-sa khoaùc thaân. Ñöùc Phaät vì oâng thuyeát kinh, phaân bieät roõ caùc phaùp, möôøi hai caên baûn khieán loøng thanh thaûn thaáu suoát, laäu taän yù giaûi, chöùng ñöôïc quaû Voâ tröôùc.

Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

–Con coù moät ngöôøi baïn ñoàng hoïc teân ñôøi laø Caâu-luaät, nay goïi laø Muïc-lieân. Töø thuôû nhoû ñoàng heïn vôùi nhau: Neáu ngöôøi naøo tìm ñöôïc chaân ñaïo thì seõ chæ cho nhau bieát. Nay con ñaõ ñöôïc nhôø aân Theá Toân teá ñoä, nhöng baïn con coøn ñang chìm trong traàn caáu, chöa ñöôïc cöùu vôùt, con xin nöông nhôø Thaùnh chæ cuûa Theá Toân, ñi ñeán ñoù ñeå khai thò cho baïn con.

Phaät daïy:

–Laønh thay! Thaày neân bieát ñuùng thôøi, chôù neân treå naõi.

Baáy giôø Xaù-lôïi-phaát cuùi ñaàu laïy saùt chaân Phaät vaø töø giaõ ra ñi, vaøo thaønh tìm Muïc- lieân. Töø xa troâng thaáy Muïc-kieàn-lieân cuøng vôùi caùc ñeä töû ñang ñi trong thaønh, nôi ngaõ tö ñöôøng. Xaù-lôïi-phaát ñi ñeán choã baïn. Muïc-lieân troâng thaáy baïn mình töø ñaàu ñeán chaân ñeàu khaùc haún khoâng gioáng nhö moïi ngaøy, lieàn hoûi baïn:

–Do ñaâu laïi thay ñoåi y phuïc? Coù ñöôïc kieán giaûi gì khaùc laï chaêng? Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Ngöôøi hoïc voâ thöôøng chæ theo aùnh saùng lôùn. Ta hoïc ñaõ nhieàu naêm nhöng khoâng gaëp ñöôïc Baäc Ñaïi Thaùnh, nay môùi gaëp ñöôïc ñaïo lôùn voâ thöôïng, vui möøng voâ löôïng, cho neân ñeán tìm baïn ñeå cuøng ñöôïc thöôûng thöùc ñaïo vò nhieàu kieáp khoâng cuøng.

Muïc-lieân ñaùp:

–Ñaây laø vieäc lôùn, haõy kheùo cuøng nhau suy nghó kyõ. Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Khoâng caàn noùi nöõa. Toâi chaùn vieäc ñaõ töøng laøm laâu nay, khoâng muoán nghe nöõa. Toâi ví duï: Ngöôøi coù traân baûo ñeïp ñem cho, coù ngöôøi nhaän ñöôïc ngoïc baùu nhö yù minh chaâu vaø

anh laïc baùu, laïi muoán trôû laïi caàu xin luïa laø, chaâu ngoïc giaû, khoâng phaûi choã baûn thaân mình öa muoán.

Muïc-lieân ñaùp:

–Trí tueä cuûa huynh hôn toâi. Nhöõng gì huynh toân thôø ngöôõng moä chaéc khoâng laàm laãn. Toâi seõ cuøng ñoàng moät chí höôùng. Haõy ñöa toâi ñeán xin ñaûnh leã Ñaáng Chí Toân vaø nhaän lôøi giaùo huaán cuûa Ngaøi.

Khi aáy Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñoàng ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät roài lui ngoài moät beân, chaép tay baïch Phaät:

–Chuùng con töï xeùt mình laàm loãi, thieáu soùt, bò chìm ñaém trong traàn caáu, nay môùi ñöôïc gaàn guõi phuïng thôø Ngaøi. Chuùng con xin ñöôïc laøm Sa-moân ñeå hoïc hoûi, thoï trì phaùp luaät cuûa Theá Toân.

Phaät daïy:

–Laønh thay!

Hai vò Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñeàu boû bình röûa, aùo da nai, gaäy, cuøng caùc duïng

cuï.

Phaät goïi: “Ñeán ñaây, Tyø-kheo!”, thì raâu toùc lieàn ruïng, ca-sa khoaùc thaân.

Phaät thuyeát chaùnh ñeá, hai vò aáy ñöôïc laäu taän, yù giaûi, vieäc laøm ñaõ xong, thaønh quaû Voâ

tröôùc (A-la-haùn).

Phaät daïy:

–Hai ngöôøi naøy nhieàu ñôøi trong nhöõng kieáp quaù khöù cuøng nguyeän cuùng döôøng Ta, Ñôïi khi Ta thaønh Phaät seõ hoä veä hai beân. Nay môùi gaëp nhau.

Ñöùc Phaät ñaõ coù moät ngaøn ñeä töû, nay ñoä Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân coù hai traêm naêm möôi ngöôøi ñeä töû, coäng thaønh moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñöôïc ñoä cuøng moät luùc.

Baáy giôø vua Tònh Phaïn nghe tin Thaùi töû ñaéc ñaïo quaû Phaät ñeán nay ñaõ ñöôïc saùu naêm.

Vua nhôù Phaät, trong loøng buoàn vui laãn loän, khaùt khao muoán ñöôïc gaëp.

Coù moät vò Phaïm chí teân laø Öu-ñaø-da thoâng minh trí tueä, xöa kia voán töøng haàu haï Boà- taùt neân thöôøng hieåu ñöôïc yù cuûa Ngaøi. Vua sai Öu-ñaø-da ñi ñeán thænh Phaät, thaêm hoûi: “Töø ngaøy caùch bieät ñeán nay ñaõ möôøi hai naêm, phuï vöông ngaøy ñeâm trong loøng buoàn thöông saàu nhôù khoâng nguoâi. Nghó ñeán luùc ñöôïc gaëp nhau töôûng nhö cheát ñöôïc soáng trôû laïi”.

Öu-ñaø-da nhaän laõnh saéc chæ cuûa vua, ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu laïy saùt chaân Phaät, ñem yù cuûa vua baïch ñaày ñuû vôùi Phaät. Öu-ñaø-da thaáy Phaät ñöôïc chö Thieân, Thích, Phaïm cuøng veà ñaûnh leã, taát caû ñoàng thoï nhaän lôøi daïy, oâng beøn ñeán tröôùc baïch Phaät, xin ñöôïc xuaát gia laøm Sa-moân, Phaät daïy: “Ñeán ñaây, Tyø-kheo!” thì toùc oâng töï ruïng, lieàn thaønh Sa- moân, ñöôïc ñaïo quaû A-la-haùn. Khi aáy, soá ngöôøi maø Phaät ñaõ ñoä tröôùc vaø sau ñaéc ñaïo khoâng theå keå xieát. Phaät töï nghó: “Ta voán öôùc mong cho phuï vöông ñöôïc Phaät ñaïo. Baây giôø ta seõ trôû veà nöôùc ñoä phuï maãu. Nay chính laø luùc neân trôû veà. Giaû nhö Ta trôû veà nöôùc maø khoâng gaây ñöôïc söï caûm ñoäng thì ñoái vôùi vieäc aáy khoâng neân vì söï hoùa ñoä ít quaù. Neân tröôùc heát cho ñeä töû coù thaàn tuùc laø Tyø-kheo Öu-ñaø-da veà hieån baøy thaàn tuùc cho moïi ngöôøi bieát Phaät muoán veà, hoï môùi hieåu ñöôïc ñaïo toân quyù, môùi cuøng khaùt ngöôõng phaùt khôûi ñaïo taâm thì vieäc hoùa ñoä môùi ñöôïc nhieàu”.

M