**14- KINH LIEÂN HOA SAÉC TYØ-KHEO-NI**

Nghe nhö vaày:

Phaät taïi coõi trôøi Nhaãn lôïi saép maõn ba thaùng an cö kieát haï caây Ba-lôïi-chaát-ña troå hoa raát nhieàu. Ngaøi ngoài treân phieán ñaù nhu nhuyeán, muoán thuyeát kinh cho meï cuøng chö Thieân treân coõi trôøi Ñao-lôïi. Baáy giôø Thích Thieân vöông ñeán choã Phaät haønh leã, roài baïch Phaät:

-Nay con neân duøng thôøi naøo ñeå ñôïi nghinh tieáp Ñöùc Theá Toân? Phaät baûo Thieân vöông:

–Duøng thôøi Dieâm-phuø-lôïi ñôïi Ta.

Thieân vöông nghe daïy beøn leã Phaät vaø hoan hyû lui ra.

Baáy giôø Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân cuõng ôû taïi Xaù-veä, cuõng an cö muøa haï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc vöøa xong. Luùc aáy boán chuùng ñeàu ñeán choã Toân giaû Muïc- kieàn-lieân. Chuùng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, boán chuùng ñoàng leã Toân giaû Muïc-kieàn-lieân, roài ñöùng sang moät beân, cuøng hoûi:

–Thöa ngaøi Muïc-kieàn-lieân, nay ba thaùng haï an cö ñaõ xong, Ñöùc Theá Toân ñang ôû taïi nôi naøo?

Muïc-kieàn-lieân baùo cuøng boán chuùng:

–Nay Ñöùc Phaät ñang ôû taïi coõi trôøi Ñao-lôïi. Saép heát ba thaùng haï, nhôù meï mang thai caàn khoå neân Ngaøi coøn löu laïi thuyeát kinh cho meï vaø chö Thieân coõi trôøi Ñao-lôïi, döôùi coäi caây Ba-lôïi-chaát-ña, treân phieán ñaù nhu nhuyeãn. Caây aáy cao boán ngaøn, caønh laù traûi roäng hai ngaøn daëm, reã caây saâu xuoáng hai traêm leû taùm ngaøn daëm. Choã ñaù ngoài luùn saâu xuoáng boán taác, khi boû ra thì noù trôû laïi nhö cuõ.

Ngaøi Ñaïi Muïc-kieàn-lieân laïi roäng vì boán chuùng thuyeát kinh phaùp, roài yeân laëng. Boán chuùng nghe kinh, hoan hyû ghi nhôù, ñaûnh leã ngaøi Muïc-kieàn-lieân trôû veà.

Ba thaùng an cö ñaõ xong, boán chuùng laïi taäp hôïp ñeán choã ngaøi Muïc-kieàn-lieân cuùi ñaàu ñaûnh leã xong, ngoài xuoáng roài baïch ngaøi Muïc-kieàn-lieân:

Laønh thay! Thöa Hieàn giaû, baäc coù nhieàu thaàn löïc ôû trong chuùng mong laøm phieàn uy thaàn ñeán choã Phaät, vì ngöôøi theá gian maø ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, chuyeån lôøi chuùng con baïch Phaät: Boán chuùng coõi Dieâm-phuø-lôïi ñang khao khaùt muoán nhìn thaáy Theá Toân. Laønh thay! Ñöùc Phaät thöông tình ngöôøi theá gian nguyeän xuoáng coõi Dieâm-phuø-lôïi.

Muïc-kieàn-lieân nghe vaäy im laëng. Boán chuùng laïi ñöôïc nghe qua giaùo phaùp vaø ñoàng hoan hyû. Muïc-kieàn-lieân töø bieät. Boán chuùng laøm leã, roài nhieãu quanh Ngaøi xong ra veà.

Baáy giôø ngaøi Muïc-kieàn-lieân beøn duøng ñònh yù, nhö traùng só co duoãi caùnh tay, töø coõi Dieâm-phuø-lôïi bieán maát ñi ñeán coõi trôøi, caùch Phaät khoâng xa. Baáy giôø Ñöùc Phaät ôû giöõa voâ soá chö Thieân, ngoài giaûng kinh phaùp. Muïc-kieàn-lieân beøn khôûi töôûng Nhö Lai ñang ôû giöõa chuùng chö Thieân, caùch Dieâm-phuø-lôïi nhö khoaûng caùnh tay co duoãi. Phaät lieàn bieát khôûi nieäm cuûa ngaøi Muïc-kieàn-lieân, beøn baùo Muïc-kieàn-lieân:

–Khoâng nhö ôû haøng theá gian, quyeát ñi thì lieàn ñi, muoán ñeán laø lieàn ñeán, ñeán ñi laø tuøy sôû nieäm cuûa ta.

Muïc-kieàn-lieân baïch Phaät:

–Thieân chuùng naøy coù nhieàu vui thuù. Trong chuùng chö Thieân coù ngöôøi tröôùc kia moät loøng quy y Phaät, sau khi thoï maïng taän laïi sinh vaøo coõi Thieân. Hoaëc coù keû quy y Phaùp hoaëc quy y Taêng, sau khi thoï maïng laïi sinh coõi Thieân. Hoaëc coù keû ñôøi tröôùc thanh taâm laïc ñaïo, sau khi maïng chung laïi ñöôïc sinh Thieân.

Phaät baûo:

–Naøy Muïc-kieàn-lieân, ñuùng nhö vaäy. Trong coõi trôøi, nhöõng ngöôøi tröôùc kia coù loøng quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng, taâm vui thích ñaïo, sau khi maïng chung ñeàu sinh leân coõi trôøi.

Baáy giôø, Ñeá Thích ngoài beân Phaät, laéng nghe lôøi Phaät vaø Muïc-kieàn-lieân beøn leân tieáng:

–Lôøi cuûa Hieàn giaû Muïc-kieàn-lieân noùi quaû ñuùng nhö vaäy. Thaân ñôøi tröôùc quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Tyø-kheo Taêng, vaø taâm thanh tònh vui thích ñaïo, ñeàu sinh leân coõi trôøi.

Khi aáy coù taùm vaïn vò trôøi ñeàu ngoài phía sau Ñeá Thích, chö Thieân ñeàu muoán nghe lôøi Phaät vaø Muïc-kieàn-lieân cuøng lôøi cuûa Thieân vöông, beøn noùi:

–Hieàn giaû Muïc-kieàn-lieân, ñuùng nhö lôøi Hieàn giaû ñaõ noùi, coù nhöõng ngöôøi ñôøi tröôùc kia thaân quy y Tam chaùnh, taâm thanh tònh vui thích ñaïo. Sau khi maïng chung ñeàu sinh coõi trôøi.

Baáy giôø, taùm vaïn vò trôøi coù duyeân vôùi ngaøi Muïc-kieàn-lieân, thaûy ñeàu töï thuaät ñaõ chöùng ñöôïc quaû Caâu haïng.

Muïc-kieàn-lieân beøn ñeán tröôùc ñaûnh leã, ñaàu maët cuoái xuoáng chaân Phaät, roài baïch

Phaät:

–Boán chuùng ôû Dieâm-phuø-lôïi ñang khao khaùt ñöôïc gaëp Phaät. Laønh thay, nguyeän

Theá Toân thöông töôûng theá gian maø xuoáng coõi Dieâm-phuø-lôïi.

Phaät beøn baûo ngaøi Muïc-kieàn-lieân:

–OÂng haõy xuoáng baùo vôùi boán chuùng theá gian, sau baûy ngaøy Phaät seõ töø coõi trôøi xuoáng hoäi An töôøng ôû röøng caây Öu-ñaøm.

Muïc-kieàn-lieân vaâng nhaän lôøi daïy, beøn laøm leã, nhieãu quanh Phaät ba voøng, roài duøng ñònh yù, trong khoaûnh khaéc nhö traùng só co duoãi caùnh tay, bieán maát nôi coõi trôøi Ñao-lôïi, vaø truï taïi ñaát Dieâm-phuø-lôïi, baùo cuøng ngöôøi theá gian:

–Ñöùc Phaät sau baûy ngaøy seõ töø coõi trôøi xuoáng hoäi An töôøng, nôi röøng caây Öu-ñaøm. Phaät nôi coõi trôøi beøn duøng ñònh yù, nhö löïc só co duoãi caùnh tay, trong khoaûnh khaéc,

töø trôøi Ñao-lôïi leân ñeán coõi Dieâm thieân, thuyeát giaûng kinh cho chö Thieân. Roài rôøi coõi Dieâm thieân ñeán Ñaâu-thuaät thieân, laïi rôøi Ñaâu-thuaät thieân ñeán Baát kieâu laïc thieân, Hoùa öùng thanh thieân, Phaïm chuùng thieân, Phaïm phuï thieân, Ñaïi phaïm thieân, Thuûy haønh vi thieân, Voâ löôïng thuûy thieän, Thuûy aâm thieân, Öôùc tònh thieân, Bieán tònh thieân, Tònh minh thieân, Thuû dieäu thieân, Huyeàn dieäu thieân, Phöôùc ñöùc thieân, Ñöùc thuaàn thieân, Caän teá thieân, Khoaùi kieán thieân, Voâ keát aùi thieân, ñeàu thuyeát giaûng kinh, khieán taát caû ñeàu hoan hyû.

Sau ñoù, Phaät laïi töø coõi Saéc thieân xuoáng truï taïi Tu ñaïi thí thieân. Töø treân xuoáng taát caû laø hai möôi boán coõi trôøi. Ñeán truï taïi coõi trôøi thöù ba, xong laïi döøng treân coõi Höõu saéc thieân,

laïi xuoáng Höõu duïc thieân, ñeán truï treân ñænh Tu-di ôû coõi trôøi thöù hai. Baáy giôø coù vò Thieân töû theo giaùo yù Xieâm Bò vöông beøn hoùa laøm ba beä: Moät laø beä vaøng, hai laø baïc, ba laø löu ly. Phaät töø ñænh Tu-di böôùc xuoáng beä löu ly döøng laïi. Phaïm thieân vöông cuøng caùc vò trôøi ôû coõi Höõu saéc thieân ñeàu theo beân phaûi, Phaät truï ôû theàm vaøng. Thieân vöông Ñeá Thích cuøng caùc chö Thieân Höõu duïc theo beân traùi Phaät, truï taïi theàm baïc. Ñöùc Phaät cuøng voâ soá chö Thieân coõi trôøi Höõu saéc Ñeá Thích, voâ soá chö Thieân coõi trôøi Höõu duïc cuøng nhau xuoáng Hoäi An töôøng ôû coõi Dieâm-phuø-lôïi, beân röøng caây Öu-ñaøm. Ñieàu naøy khieán cho voâ soá nhaân daân ñeán döï hoäi muoán thaáy ñöôïc Phaät, muoán nghe phaùp.

Luùc baáy giôø, Lieân Hoa Saéc Tyø-kheo-ni hoùa maëc trang phuïc Kim luaân vöông môû ra loái ñi baûy baùu, cuøng caùc binh löïc só bay mau ñeán Phaät. Caùc ñaïi chuùng nhaân daân cuøng tröôûng giaû, Ñeá vöông töø xa thaáy Kim luaân vöông ñaùp xuoáng, chaúng ai daùm ngaên, laïi laùnh roäng ra laøm thaønh ñöôøng lôùn. Lieân Hoa Saéc Tyø-kheo-ni ñi ñeán choã Phaät.

Khi aáy trôøi troâng thaáy ngöôøi, ngöôøi cuõng nhìn thaáy trôøi. Do uy thaàn cuûa Phaät maø trôøi xuoáng thaáp, ñaát cao leân. Ngöôøi ñeàu nhö nhau, trôøi khoâng yù tham nôi ngöôøi, ngöôøi cuõng khoâng yù tham nôi trôøi. Baáy giôø coù ngöôøi tham tröôùc thích thuù Kim luaân vöông. Khi aáy laïi coù moät Tyø-kheo ñi ñeán caùch Phaät khoâng xa, beøn ngoài xuoáng thaân thaúng, yù giöõ laáy giôùi. Vò Tyø-kheo troâng thaáy trôøi tuï hoïp vui vaày, ngöôøi cuõng hoïp laïi vui vaày, beøn töï phaùt khôûi nieäm: “Taát caû ñeàu laø voâ thöôøng, taát caû laø khoå, taát caû laø khoâng, taát caû chaúng phaûi ngaõ thì coøn tham gì, coøn nguyeän gì, cho ñeán naøo coù gì”. Vò Tyø-kheo ngay taïi choã naøy lieàn ñaéc quaû Döï löu vaø töï chöùng. Phaät bieát ngöôøi, bieát trôøi, bieát vò Tyø-kheo kia yù sinh nieäm töôûng nhö vaäy, beøn thuyeát keä:

*Coù lôïi ñöôïc nhaân tình Trì giôùi ñöôïc laøm Thieân ÔÛ theá rieâng laøm vua Kieán ñeá laø toân quyù.*

Luùc aáy Lieân Hoa Saéc Tyø-kheo-ni vöøa ñeán tröôùc Phaät, lieàn thu nhieáp baûy baùu thaàn tuùc vaø caùc chuùng binh ñeàu bieán maát; rieâng moät mình khoâng muõ che, maëc y phaùp, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät.

Ñöùc Phaät nhaân ñoù ñeán röøng Öu-ñaøm, baøy thaønh choã ngoài, vöøa ngoài xuoáng lieàn vì ñaïi chuùng nhaân daân giaûng roäng kinh phaùp. Ngaøi thuyeát veà Boá thí, Trì giôùi, kheùo hieän ra caûnh trôøi. Thuyeát veà duïc, naêm ñieàu öa thích thoáng khoå ñeàu laø aùc. Ñöùc Phaät bieát moïi ngöôøi cuõng coù yù xa lìa söï thoâ laäu beøn hieän Khoå ñeá, Taäp, Taän, Ñaïo ñeá. Trong chuùng coù ngöôøi quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Tyø-kheo Taêng; coù ngöôøi tuøy löïc giöõ giôùi, coù ngöôøi ñaéc quaû Caâu haïng, töï chöùng Nhaát lai, cho ñeán chöùng quaû Baát hoaøn. Baáy giôø Hieàn giaû Cung Töï Taïi töø choã ngoài beøn ñöùng leân veùn y baøy vai phaûi, höôùng veà Ñöùc Phaät, chaép tay noùi keä xöng taùn Phaät:

*Cung kính Baäc Huøng Bieán quaùn Thaáy ñeá hieän thuyeát ñoä chuùng*

*Nghó töôûng phöôùc thöôøng xoùt thöông Ñöôïc trôøi ngöôøi ñeàu khen ngôïi.*

*Laïi ñaïo aáy ñoä voâ cuøng Boû sôï haõi ñöôïc an laïc*

*Dieãn roäng phaùp soi khaép nôi Trong an laïc ñeàu baát töû.*

*Giôùi Phaät bieån roäng voâ bieân Nghóa saâu saùng ñaïi thieän haïnh Khoâng tröôùc nhieãm moïi ueá tònh Thuyeát tueä ñoä qua ba coõi.*

*Khoâng toån thöông, khoâng taêng giaûm Phaät chaúng tröôùc nhieãm haønh xaû Baäc Toân Giôùi, Thaày ba coõi*

*Gaëp taïi theá, khoâng trôû laïi Taâm truï hieàn ai hôn Phaät*

*Ñònh töï taïi vöôït trôøi ngöôøi Söùc tueä saùng röïc saéc vaøng Trôøi ngöôøi naøo chaúng leã Phaät. Thaày quaùn theá hai hoäi chuùng Tuy quaùn xaû, chaúng vöôùng qua YÙ quaùn taâm laïi voâ tröôùc*

*Ba coõi khoâng, Phaät sôû khoâng Nhoå taän goác moïi tuïc haïnh Duøng cam loä, ñònh chí ñònh. Nay Thieân thaàn quy phuïc Phaät Ñeàu chaép tay quaùn giaùc thaân Taâm khoâng nghi vui hieàn phaùp Ñeàu hieåu bieát taâm trôøi ngöôøi Cuõng nhö taâm haønh truøng thuù An tònh laïi ñoäng loøng thöông. Töï phoùng hoùa leân coõi trôøi*

*Chaân chaùnh ñònh kheùo thu nhieáp Ngaên yù, giöõ laáy nieàm tin*

*Baäc Giaùc Theá coõi trôøi ngöôøi Ñaïo ñöùc vöôït coù ai baèng Quaùn hình Phaät naøo coù chaùn. Trong ba coõi rieâng böôùc ñi Nghóa giôùi vöõng nhö nuùi baùu Chaúng sôï haõi trong ba coõi Boû taät nieäm, khoâng aùi aân.*

*Tueä, ñònh saùng nhö maët trôøi Traêng trong ñeâm khoâng tyø veát. Theo tònh giôùi, hieän tònh haïnh Coù tònh tueä hôn haún tònh*

*Truï phaùp tònh, hieän aùnh tònh, Tuyeát nuùi cao thaáy saùng ngôøi Ñeâm raèm, sao trong traêng saùng Phaùp taát chieáu saùng trôøi ngöôøi Thaân töôùng hieän chaâu Anh laïc. Baäc ñeá trong ñeá kheùo thuyeát*

*Töï haønh laáy voán khoâng thaày Rieâng con nhaø Phaät thaáy dieäu Ngaøn maét tueä tröø thöông taät Lôøi ñaày yù thaém khoâng thoâ Troåi bi thanh choã trôøi ngöôøi. Nghe lôøi Phaät, phaùp dòu ngon Khaùt uoáng no nhö soâng bieån Sao laïi khoâng giöõ phaùp aáy?*

*Cöù trì haønh ñeán an tònh.*

*Thuyeát nghóa ñoïan sau khoâng töôûng.*

*Laéng nghe Phaät, maét chuù nhìn Tueä hieän ñöôøng chaúng taø vaïy Ngöôøi ñi tröôùc voán ñaõ thaønh. Nguyeän yù nhaén ngöôøi meâ sau*

*Nhö Phaïm vöông chieáu khaép khoâng Thaàn, trôøi vaãn nghó theá nhaân*

*Thaàn haønh, nghóa khoâng choã saùnh Theo phaùp aáy boû theá nieäm*

*Phaät vaãn taïi choán voâ dö.*

Baáy giôø Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát ngoài ôû giöõa chuùng, beøn rôøi khoûi choã ngoài, chaép tay noùi keä taùn thaùn:

*Chöa töøng thaáy coù vieäc naøy Chöa töøng nghe coù ai noùi Phaät nhö vaäy, uy Thieân thaàn Töø trôøi Ñaâu-thuaät ñeán ñaây. Khaép trôøi ngöôøi ñeàu uûng hoä. Troïng aùi tuïc nhö thaân maét*

*Thaûy an tònh khoâng lay chuyeån Töï vui laáy trong ñoäc haïnh*

*Voâ öu, hieåu thaáu, kheùo haønh Daïy coõi trôøi laïi xuoáng traàn Khieán taâm giaûi tröø thaân duïc AÙc haïnh döùt, hieän nghóa thieän. Neáu Tyø-kheo coù taâm chaùn Haønh coù baïi, coù choã khoâng Döôùi coäi caây nhö ñoàng troáng Taïi nuùi saâu trong am vaéng Nhö choã cao xuoáng ñaát naèm. Boïn phaøm phu laïi lo sôï*

*Laøm caùch naøo ñeå khoâng sôï? Hoaëc sôû haønh cho sau naøy? Chuùng traàn kia laïi ñeán nghe. Nhö xöa nay theo phöông tieän Choã Tyø-kheo khoâng yù nhieãm Choã laëng döùt khoâng tieáng vang Mieäng noùi ra laø thieän aùc.*

*Taïi choã haønh neân laøm sao?*

*Giöõ giôùi, truï haïnh khoâng buoâng Tyø-kheo caàu hoïc an töôøng.*

*Sao laø hoïc giôùi baát laäu?*

*Rieâng cöù thöôøng haønh khoâng baïn Dieät toái taêm caàu saùng maét*

*Muoán thanh trong saïch buïi taâm..*

Ñöùc Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–YÙ oâng coøn coù choã chaùn gheùt, coù choã tröôùc nhieãm, truï trong khoâng, maõi haønh duïc

hoïc. Nay noùi phaùp Nhö khieán oâng nghe bieát:

*Moïi khuûng boá, tueä khoâng ngaïi Chí taâm hoïc lìa ham muoán Loaïi chaâu chaáu cuõng loaøi saâu Ngöôøi gheùt tieáng thuù boán chaân. Khoâng phaùp thaân, chaúng yù thöùc*

*Khoâng saéc thanh chaúng aùnh quang Thaûy khoâng ta neân xaû, nhaãn*

*Chôù nghe thieän laùnh xa tham. Thaân khoâng bò ñieàu ñau ñôùn Lo sôï taát phaûi nhaän laáy*

*Gaëp khoå ñau khoù chòu noãi Laáy tinh taán laøm choáng ñôõ.*

*Nguyeän chaúng theo yù töôûng ñeïp Döùt tröø caên ñeå ñieàu aùc*

*Khoâng vöôùng maéc ñieàu tham aùi Khoâng chôø ñoùn caùi ñaõ qua.*

*Trí, töôûng quen thaønh kheùo leùo Vöôït thoaùt khoûi tieáng thoâ thaùo Nhaãn khoâng laïc maõi tu haønh Boán ñieàu nhaãn phaùp ai bi.*

*Thöôøngñònh naøo, aên thöùc gì? Sôï neân khoå vì sinh ñònh.*

*Nghóa töôûng aáy raát ñaùng thöông. Ñi nôi xa, hoïc vaát boû*

*Coù vò khoå, coù vò laïc*

*Bieát ñoä thoaùt, bieát choã döøng. Chaúng nghe bieát vieäc nöôùc nhaø. Tieáng thoâ aùc chaúng neân nghe Ñöøng lieác maét troäm nhìn ngöôøi Cuøng hoäi thieàn ñöøng naèm nhieàu Quaùn nhaân duyeân yù an töôøng Ngöøng voïng nieäm, döùt nieäm nghi Ñöøng taø vaïy cuøng doái traù*

*Thaáy xoùt thöông chôù sôï haõi. Haõy nhìn vôùi taâm bình ñaúng Ít mong caàu, thaáu voâ minh Lôøi aùc kia ñöøng khôûi yù.*

*Chaúng gieo oaùn baïn ñoàng hoïc Buoâng lôøi noùi nhö nöôùc meàm Phaùp thöùc hoå theïn ñöøng nghó. Nhö nhìn thaáy baâïc Toân kính Ñöøng ñeå yù coù caûm thoï*

*Nhö saéc thanh, nhö vò ngon Höông tinh xaûo muoán deïp tröø.*

*Nhö vaäy phaùp chaúng buoâng lung Hoïc cheá yù neân kheùo noùi*

*Phaùp giôùi quaùn ñeàu saùng rôõ. Tu döùt boû moïi meâ môø.*

Phaät noùi kinh Nghóa Tuùc naøy xong Tyø-kheo ñeàu hoan hyû.

M