**Phaåm 5: XAÙ-LÔÏI-PHAÁT, ÑAÏI MUÏC-KIEÀN-LIEÂN ÑEÁN HOÏC ÑAÏO**

Ñöùc Phaät ôû taïi tinh xaù Truùc vieân, thaønh La-duyeät-kyø cuøng ñoâng ñuû moät ngaøn vò Tyø- kheo Taêng ñeàu laø baäc ÖÙng chaân nhö Uaát-tyø-la... trong ñoù coù moät vò teân Na-la-ñaø. Luùc baáy giôø coù moät vò Phaïm chí teân laø Sa Nhieân tinh chuyeân tu taäp ñeå ñöôïc tröôøng thoï baát töû, maõi veà sau thaâu nhaän ñeä töû, toång coäng coù hai traêm naêm möôi ngöôøi. Trong soá ñeä töû aáy coù hai vò ñöùng ñaàu, vò thöù nhaát teân laø Öu-baø-theá, vò thöù hai teân laø Caâu-luaät-ñaø taøi trí cao thaâm, hoïc vaán uyeân baùc. Phaïm chí Sa Nhieân bò beänh bieát mình saép cheát goïi hai vò ñeâï töû thöôïng thuû ñeán caên daën:

–Caùc ñeä töû sô hoïc naøy ñeàu coù chí nguyeän tu taäp ñeå thaønh töïu ñaïo haïnh. Nay hai con coù traùch nhieäm phaûi höôùng daãn, daïy doã ñeå hoï hoaøn thaønh chí nguyeän.

Hai vò kính caån vaâng lôøi, tuaân theo giaùo huaán thöïc hieän. Moät hoâm Ñöùc Theá Toân daïy Tyø-kheo AÙt-beä:

–OÂng haõy ra ñi truyeàn baù giaùo phaùp. Treân ñöôøng du hoùa, oâng haún coù theå gaëp nhöõng ngöôøi coù duyeân ñöôïc giaùo hoùa; gaëp nhöõng ngöôøi coù trí tueä saùng suoát, ngoaøi Ñöùc Nhö Lai, khoâng ai coù theå nghò luaän cuøng hoï. Neáu gaëp nhöõng ngöôøi aáy chæ neân noùi nhöõng giaùo lyù caên baûn, chôù neân ñoái ñaùp vôùi hoï ñeå bò cöôøi cheâ.

Toân giaû AÙt-beä vaâng lôøi, chænh trang y baùt, ñaûnh leã Ñöùc Phaät roài leân ñöôøng. Ñuùng luùc Öu-baø-theá cuøng caùc ñeä töû thaû böôùc du ngoaïn, töø xa troâng thaáy Toân giaû AÙt-beä oai nghi chænh teà thanh thoaùt, chöa töøng nghe tieáng hay gaëp maët, ngaïc nhieân khoâng roõ taïi sao vò aáy laïi coù phaùp töôùng trang nghieâm nhö theá, y phuïc cuûa vò aáy laïi khaùc ngöôøi ñôøi neân muoán ñeán thaêm hoûi. Hai vò cuøng thaúng tieán gaëp nhau ôû giöõa ñöôøng. Öu-baø-theá caát tieáng hoûi Toân giaû AÙt-beä:

–Y phuïc cuûa ngaøi thaät khaùc haún ngöôøi thöôøng. Ngaøi töø ñaâu ñeán? Toân sö laø ai, daïy giaùo phaùp gì coù theå noùi cho toâi nghe ñöôïc khoâng?

Toân giaû AÙt-beä ñaùp baèng baøi tuïng:

*Tuoåi toâi nay coøn nhoû Hoïc ñaïo voán thieån sô*

*Chaúng theå tuyeân phaùp nghóa Nhö Lai toái thöôïng thöøa.*

*Coäi nguoàn taát caû phaùp Nhaân duyeân, khoâng, voâ chuû Taâm tòch, thaáu nguoàn chaân Hieäu Sa-moân vì theá.*

Öu-baø-theá nghe xong yù nghóa trong lôøi phaùp aáy suy ngaãm thaáy thaät laø chaân chaùnh, töï nghó: “Thuôû coøn thô aáu ta voán ham hoïc, taùm tuoåi theo thaày ñeán naêm möôøi saùu tuoåi, veà phöông thuaät ñeå vaøo ñaïo cuûa caùc baäc tieân hieàn, khoâng saùch naøo maø ta chöa töøng ñoïc qua. Möôøi saùu nöôùc lôùn ñeàu toân ta laø baäc kieán thöùc quaûng baùc, nhöng ta chöa töøng ñöôïc nghe phaùp nghóa chaân thaät toái thöôïng naøy. Nay tình côø treân ñöôøng laïi gaëp ñöôïc phaùp taïng quyù giaù naøy, lôøi phaùp aáy thaät vi dieäu, ngon nhö vò cam loä.”

Taâm yù Öu-baø-theá böøng saùng toû, lieàn ñaéc ñöôïc phaùp nhaõn, voäi quay veà tinh xaù loøng möøng vui khoân taû.

Caâu-luaät-ñaø thaáy dieän maïo vui töôi cuûa Öu-baø-theá nghó laø baïn ñaõ ñöôïc phaùp cam

loä, neân caát tieáng hoûi:

–Baïn ñaõ ñöôïc nghe giaùo phaùp vi dieäu roài phaûi khoâng? Vaäy chôù queân lôøi höùa tröôùc ñaây, haõy ñoïc laïi ñeå toâi ñöôïc ñoâi phaàn tueä giaùc.

Öu-baø-theá ñoïc laïi ñaày ñuû baøi tuïng maø mình ñöôïc nghe cho Caâu-luaät-ñaø. Caâu-luaät- ñaø nghe xong laàn thöù nhaát, taâm yù vaãn chöa thoâng toû. Öu-baø-theá ñoïc laïi laàn thöù hai, Caâu- luaät-ñaø môùi hieåu heát yù nghóa baøi tuïng lieàn traàm tö noäi quaùn, taâm yù böøng toû roõ vaø cuõng ñaéc ñöôïc phaùp nhaõn.

Hai ngöôøi cuøng nhau baøn luaän:

–Öôùc nguyeän xöa nay cuûa hai chuùng ta laø gaëp ñöôïc phaùp cam loä, nay ñaõ ñöôïc roài. Sao chuùng ta khoâng cuøng nhau ñeán choã Baäc Ñaïi Sa-moân ñeå ñöôïc taåy röûa thanh tònh thaân taâm trong bieån tueä giaùc saâu thaúm cuûa Ngaøi.

Baøn luaän xong, hai vò ñoàng loøng chuaån bò leân ñöôøng. Caâu-luaät-ñaø suy nghó: “Thaày cuûa ta luùc laâm chung ñaõ di huaán trao chuùng ñeä töû cho ta, truyeàn di yù baûo ta phaûi teá ñoä cho hoï thaønh ñaïo. Nay ñeå hoï laïi ra ñi, veà ñaïo nghóa thaät khoâng an oån”. Caâu-luaät-ñaø hoûi caùc ñeä töû:

–Baäc Ñaïi Sa-moân aáy coù Thaùnh phaùp cam loä, côûi boû ñöôïc gieàng löôùi raùch naùt, hö hoaïi cuûa traàn luïy khieán taâm haïnh an tónh, tòch tònh. Ta muoán ñeán ñaáy caàu hoïc, tìm hieåu giaùo phaùp tinh dieäu ñeå thöùc tænh chaân taâm. Nay caùc vò seõ ñi ñaâu?

Chuùng ñeä töû baïch:

–Chuùng con coù ñöôïc sôû hoïc nhö hieän nay ñeàu laø coâng aân cuûa hai thaày. Hai thaày ñaõ kính ngöôõng ñaïo Phaät chuùng con xin vaâng theo ñeán nôi an tònh, ham caàu Thaùnh döôïc cam loä. Chuùng con nguyeän theo sau hai thaày ñeå hoïc ñaïo.

Thaày troø cuøng moät chí, lieàn rôøi khoûi truù xöù thaúng ñeán vöôøn Truùc. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân daïy chö Tyø-kheo:

–Nay coù hai Hieàn giaû cuøng caùc ñeä töû, theo haïnh nguyeän xöa muoán xuaát gia laøm Sa- moân. Vieäc khoù laøm naøy ñöôïc thaønh töïu ñeàu laø nhôø coâng söùc cuûa Tyø-kheo AÙt-beä.

Caùc Tyø-kheo theo lôøi daïy Ñöùc Phaät neân mong ñôïi ñoùn tieáp hai vò Hieàn giaû vaø chuùng ñeä töû.

Öu-baø-theá, Caâu-luaät-ñaø vaø caùc ñeâï töû töø xa troâng thaáy töôùng toát choùi saùng cuûa Ñöùc Nhö Lai trong loøng rung ñoäng möøng rôõ, thaàm nghó: “May maén thay! Chuùng ta ñöôïc vaâng hoïc theo lôøi daïy cuûa Baäc Thanh Tònh. Nieàm vinh haïnh naøy thaät khoù theå dieãn baøy.” Hai vò cuøng ñeä töû tieán ñeán phía tröôùc toøa ngoài, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã Ñöùc Phaät. Laïy xong, loøng hoï caøng haân hoan, vui söôùng voâ cuøng, töï nghó ñaây chính laø luùc neân baøy toû thöa baïch:

–Chuùng con nhieàu toäi loãi hö heøn, troâi theo doøng theá tuïc rôi vaøo vuøng taêm toái. Maõi ñeán hoâm nay, môùi ngöôïc doøng theá söï trôû veà nguoàn giaùc. Cuùi mong thaâu nhaän cho chuùng con ñöôïc döï vaøo haøng Taêng chuùng.

Ñöôïc Ñöùc Phaät chaáp nhaän, toùc treân ñaàu hoï töï rôi xuoáng, ñeàu trôû thaønh Sa-moân.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Hai vò naøy vaøo thôøi Phaät quaù khöù, coù laäp theä nguyeän, chôø khi Ta thaønh ñaïo seõ theo haàu hai beân.

Ñöùc Phaät daïy teân goïi Öu-ba-theá voán laø danh hieäu xöng tuïng, hoa myõ nhöng khoâng thaät neân truyeàn Öu-ba-theá ñoåi laïi theo teân goïi thuôû aáu nieân laø Xaù-lôïi-phaát, Caâu-luaät-ñaø trôû laïi teân goïi Ñaïi Muïc-kieàn-lieân.

Sau ñoù, ñöôïc nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, caû hai vò ñeàu ñaéc quaû A-la-haùn.

Ñöùc Phaät daïy thò giaû truyeàn baûo caùc vò Tyø-kheo buoåi chieàu seõ kieát giôùi, khoâng vò naøo ñöôïc ñi nôi khaùc. Ñeán toái thoâng kieåm soá chuùng Taêng ñöôïc moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò.

Ñöùc Phaät kieát giôùi xong, caùc Tyø-kheo ñeàu hoan hyû, taát caû cung kính ñaûnh leã Phaät roài lui ra.

M