PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 66**

***Thieân thöù 77:* OAÙN KHOÅ** (Phaàn moät)

Thieân naøy coù 7 phaàn: Thuaät yù, Thöông ñieáu, Nguõ aám, Baùt khoå, Taïp naïn, Truøng nguï, Ñòa nguïc.

***Thöù nhaát-* PHAÀN THUAÄT YÙ**

Luaän raèng xoay voøng trong ba coõi, troâi giaït khaép saùu ñöôøng, thaàn minh khoâng hö hoaïi, yù thöùc ngaàm duy trì, thoaét cheát roài thoaét sanh, chôït qua roài chôït laïi, thaân maïng ñaõ vöùt boû, coû caây khoù tính ñöôïc. Nghó raèng goø cao-hoá saâu treân maët ñaát, khoâng nôi naøo khoâng phaûi laø thaân cuõ cuûa mình, suoái ngaén-soâng daøi veà bieån roäng, taát caû ñeàu gioáng nhö maùu vaø leä cuûa mình. Töø ñaây maø quaùn xeùt, ai khoâng phaûi baïn thaân, ngöôøi vaø quyû tuy khaùc, nhöng sanh dieät nhö nhau, tình aân aùi saâu naëng, luoân luoân coøn aûnh höôûng, vì ngu toái sai laïc, khoâng nhaän ra thaân sô. Theá laø laøm cho thaân hình noï maát ñi ñeå nuoâi thaân maïng mình, laïi taøn saùt laãn nhau cuøng trôû thaønh oaùn haän, thuø nhau bao ñôøi kieáp khoå baùo khoù taän cuøng. Laëng leõ suy nghó ñieàu naøy haù khoâng ñau loøng laém thay!

***Thöù hai-* PHAÀN THÖÔNG ÑIEÁU** (buoàn thöông).

Nhö kinh Trung A Haøm noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caùc Tyø kheo: Chuùng sanh töø voâ thæ xoay voøng muoân kieáp trong sanh töû, khoâng bieát nguoàn goác cuûa khoå ñau. Naøy caùc Tyø kheo! YÙ caùc oâng nghó theá naøo? Neáu taát caû coû caây treân maët ñaát naøy, duøng haïn löôïng boán ngoùn tay chaët ñeàu laøm theû tính, tính soá cha meï maø caùc oâng ñaõ nöông töïa trong bao ñôøi kieáp luaân hoài sanh töû, soá theû tính ñaõ heát maø caùc baäc cha meï aáy tính soá haõy coøn chöa heát. Naøy caùc Tyø kheo! Nhö vaäy töø voâ thæ xoay voøng muoân kieáp trong sanh töû, bôûi vì khoâng bieát nguoàn goác cuûa khoå ñau.

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Caùc oâng xoay voøng trong sanh töû, uoáng söõa cuûa meï mình nhieàu hôn nöôùc soâng Haèng vaø nöôùc boán bieån lôùn. Vì sao nhö vaäy? Bôûi vì caùc oâng trong bao ñôøi kieáp, coù luùc sanh trong

loaøi voi uoáng söõa meï voâ löôïng voâ soá; coù luùc sanh trong caùc loaøi caàm thuù laøm löøa ngöïa traâu deâ, uoáng söõa cuûa meï voâ löôïng voâ soá. Caùc oâng trong bao ñôøi kieáp boû thaân ngoaøi moà laïnh, maùu muû chaûy ra cuõng laïi nhö vaäy. Coù luùc rôi vaøo ñòa nguïc-ngaï quyû-suùc sanh, maùu tuûy chaûy ra cuõng laïi nhö vaäy. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Caùc oâng trong bao ñôøi kieáp luaân hoài sanh töû, maùu trong thaân ñaõ chaûy ra raát nhieàu khoâng theå tính ñöôïc, nhieàu hôn nöôùc soâng Haèng vaø nöôùc boán bieån lôùn. Caùc oâng qua bao ñôøi ñaõ töøng sanh trong loøai voi, hoaëc bò caét tai muõi ñaàu ñuoâi vaø boán chaân, maùu ñaõ chaûy voâ löôïng. Coù luùc thoï thaân caùc loaøi caàm thuù nhö löøa ngöïa traâu deâ…, bò chaët ñöùt tai muõi ñaàu chaân vaø thaân theå, maùu ñaõ chaûy voâ löôïng. Coù luùc thaân maïng keát thuùc boû ngoaøi moà laïnh, maùu muû chaûy ra soá aáy cuõng laïi nhö vaäy. Hoaëc trong bao ñôøi kieáp luaân hoài sanh töû, maát ñi cha meï anh em chò em baø con thaân thích, hoaëc maát ñi tieàn cuûa taøi saûn, nöôùc maét chaûy ra thaät nhieàu voâ löôïng, nhieàu hôn nöôùc boán bieån lôùn.

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Caùc oâng thaáy caùc chuùng sanh an oån vui söôùng, neân khôøi keân yù nieäm nhö vaäy: Chuùng ta qua bao ñôøi kieáp luaân hoài sanh töû, cuõng töøng thoï nhaän nieàm vui aáy, soá nhieàu voâ löôïng. Hoaëc thaáy caùc chuùng sanh nhaän chòu khoå naõo, neân khôûi leân yù nieäm nhö vaäy: mình töø xöa kia qua bao ñôøi kieáp luaân hoài sanh töû ñeán nay, cuõng töøng nhaän chòu khoå ñau nhö vaäy, soá nhieàu voâ löôïng. Hoaëc thaáy caùc chuùng sanh maø sanh loøng sôï haõi, loâng toùc ñeàu döïng ñöùng, neân khôûi leân yù nieäm nhö vaäy: Trong quaù khöù chuùng ta chaéc chaén ñaõ töøng saùt sanh laøm cho toån haïi, laøm aùc tri thöùc töø voâ thæ sanh töû luaân hoài qua bao ñôøi kieáp, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cuûa khoå ñau aáy. Hoaëc thaáy caùc chuùng sanh maø yeâu thöông nghó nhôù hoan hyû, neân khôûi leân yù nieäm nhö vaäy: Nhö ôû thôøi quaù khöù, chaéc chaén laø cha meï anh em vôï con thaân thuoäc-thaày baïn quen bieát cuûa chuùng ta, luaân hoài sanh töû qua bao ñôøi kieáp nhö vaäy, bò voâ minh che phuû, aùi tình buoäc chaët vaøo coå, cho neân luaân hoài qua bao ñôøi kieáp, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cuûa khoå ñau. Vì vaäy caùc Tyø kheo neân hoïc nhö vaäy, tinh tieán chòu khoù tìm caùch ñoaïn tröø caùc Ñaïi chuûng ñöøng laøm cho taêng theâm. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân lieàn thuyeát keä raèng:

*Moät ngöôøi traûi qua trong moät kieáp, Xöông cuûa thaân mình tích tuï laïi, Thöôøng tích tuï khoâng bò huûy hoaïi, Chaát cao nhö nuùi Tyø Phuù La.*

*Neáu nhö caùc ñeä töû baäc Thaùnh, Coù chaùnh trí thaáy ñöôïc Chaân ñeá, Khoå naøy cuøng vôùi nhaân cuûa khoå,*

*Xa rôøi khoå ñaït ñöôïc tòch dieät. Tu taäp theo daáu tích taùm Ñaïo,*

*Ñích thöïc höôùng veà coõi Nieát-baøn, Cuoái cuøng ñeán ñöôïc nôi baûy Höõu, Trôøi-ngöôøi thöôøng qua laïi thaùc sanh, Khoâng coøn taát caû caùc kieát söû,*

*Taän cuøng ôû giôùi haïn khoå ñau.*

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Chuùng sanh luaân hoài qua bao ñôøi kieáp sanh töû töø voâ thæ, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cöûa khoå ñau, khoâng coù moät nôi naøo maø khoâng sanh-khoâng cheát. Sanh töû töø voâ thæ qua bao ñôøi kieáp nhö vaäy, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cuûa khoå ñau, cuõng khoâng coù moät nôi naøo maø khoâng coù cha meï anh em vôï con quyeán thuoäc-baø con thaân thích vaø thaày baïn quen bieát. Ví nhö bong boùng cuûa haït möa to vöøa sanh ra lieàn dieät ñi, chuùng sanh naøy boï voâ minh che phuû, aùi tình buoäc chaët vaøo coå, luaân hoài qua bao ñôøi kieáp, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cuûa khoå ñau. Ví nhö khaép baàu trôøi möa lôùn truùt xuoáng boán phía Ñoâng-taây- nam-Baéc khoâng coù nôi naøo chaám döùt. Boán phía nhö vaäy coù voâ löôïng quoác ñoä traûi qua kieáp thaønh vaø kieáp hoaïi, nhö khaép baàu trôøi tuoân möa trong thieân haï khoâng coù nôi naøo chaám döùt, luaân hoài qua bao ñôøi kieáp, khoâng bieát ñöôïc nguoàn goác cuûa khoå ñau. Ví nhö neùm caây gaäy vaøo göõa hö khoâng, hoaëc laø ñaàu rôi xuoáng ñaát, hoaëc laø ñuoâi rôi xuoáng ñaát, hoaëc laø phaàn giöõa rôi xuoáng ñaát. Luaân hoài qua bao ñôøi kieáp sanh töû töø voâ thæ nhö vaäy, coù luùc rôi vaøo ñòa nguïc, coù luùc rôi vaøo suùc sanh, coù luùc rôi vaøo ngaï quyû.”

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Luùc baáy giôø ôû coõi trôøi ba möôi ba coù moät Thieân Töû, thaân hình xuaát hieän 5 töôùng cuûa caùi cheát: 1- Muõ hoa töï nhieân heùo uùa; 2- AÙo quaàn dính baån; 3- Döôùi naùch chaûy moà hoâi; 4- Khoâng vui vôùi ñòa vò voán coù; 5- Ngoïc Nöõ rôøi xa baïn. Luùc Thieân Töû aáy öu saàu khoå naõo ñaám ngöïc than thôû, thì Thích Ñeà Hoaøn Nhaân nghe thaáy tieáng than thôû öu saàu cuûa Thieân Töû naøy, lieàn truyeàn cho moät Thieân Töû, quan saùt aâm thanh naøy nhö theá naøo, maø vang thaáu nôi naøy? Thieân Töû aáy traû lôøi ñaày ñuû nguyeân do. Luùc baáy giôø Thích Ñeà Hoaøn Nhaân töï mình ñeán choã aáy, noùi vôùi Thieân Töû kia raèng: Nay oâng vì sao öu saàu khoå naõo? Cho ñeán luùc Thieân Töû aáy traû lôøi raèng: Toân giaû ôi! Laøm sao coù theå khoâng öu saàu, maïng soáng saép phaûi keát thuùc, xuaát hieän naêm töôùng suy hoaïi, khieán cho cung ñieän baûy baùu naøy ñeàu phaûi queân maát, vaø naêm traêm Ngoïc Nöõ cuõng seõ taûn maùc moãi ngöôøi moät nôi, moùn cam loä ñaõ aên nay khoâng coøn muøi vò gì caû!

Luùc aáy Thích Ñeà Hoaøn Nhaân noùi vôùi Thieân Töû kia raèng: Leõ naøo oâng khoâng nghe Nhö Lai thuyeát keä ö?

*Taát caû caùc haønh ñeàu voâ thöôùng, Coù sanh nhaát ñònh phaûi coù cheát, Khoâng sanh ra thì khoâng cheát ñi, Dieät nhaân naøy laø vui baäc nhaát.*

Nay oâng vì sao öu saàu quaù ñoãi nhö vaäy? Taát caû caùc haønh laø vaät voâ thöôøng, muoán laøm cho thöôøng coù toàn taïi, thì ñeàu naøy khoâng ñuùng., Thieân Töû traû lôøi raèng: laøm theá naøo Thieân Ñeá, sao coù theå khoâng öu saàu, nay toâi laø thaân trôøi thanh tònh voâ nhieãm, aùnh saùng vöôït qua maët traêng- maët trôøi, khoâng nôi naøo khoâng chieáu roïi ñeán, boû thaân naøy roài seõ sanh vaøo buïng heo trong thaønh La Duyeät, soáng cuoäc ñôøi luoân luoân aên phaãn giaûi, luùc cheát thì bò dao saéc caét xeû. Luùc aáy Ñeá Thích noùi raèng: Nay oâng coù theå töï mình quy y Phaät-Phaùp-Taêng, thì khoâng rôi vaøo ba neõo aùc hieåm, tröôùc ñaây Nhö Lai cuõng thuyeát keä naøy:

*Caùc chuùng sanh töï quy y Phaät, Khoâng rôi vaøo ba neõo khoå ñau, Heát phieàn naõo ôû choán trôøi-ngöôøi, Thuaän tieän seõ ñeán coõi Nieát-baøn.*

Luùc baáy giôø Thieân Töû aáy hoûi Ñeá Thích raèng: Nay Nhö Lai ñang ôû nôi naøo? Ñeá Thích traû lôøi raèng: Nay Nhö Lai ôû nôi vöôøn truùc Ca Lan Ñaø trong thaønh La Duyeät thuoäc nöôùc Ma Kieät Ñeà. Thieân Töû ñaùp laïi raèng: Nay toâi khoâng coøn söùc löïc ñeán nôi aáy. Ñeá Thích traû lôøi raèng: oâng neân quyø thaúng ñaàu goái beân phaûi saùt ñaát, chaép tay höôùng veà theá giôùi Haï phöông maø noùi lôøi nhö vaäy: Chæ nguyeän Ñöùc Theá Toân, kheùo leùo quaùn saùt taát caû, nay ôû nôi saép taän cuøng, nguyeän xoùt thöông cho con, nay con töï quy y Tam Toân Nhö Lai Voâ Sôû tröôùc! Luùc aáy Thieân Töû laøm theo lôøi Ñeá Thích, lieàn quyø thaúng höôùng veà theá giôùi Haï phöông, töï noùi roõ hoï teân, töï quy y Phaät-Phaùp-Taêng, suoát cuoäc ñôøi mình laøm Phaät töû chaân thaät, khoâng caàn ñeán ñòa vò Thieân Töû. Nhö vaäy ñeán ba laàn. Noùi lôøi naøy xong khoâng coøn ôû trong thai heo, maø sanh vaøo nhaø Tröôûng giaû. Luùc aáy Thieân Töû tuøy theo tuoåi thoï daøi ngaén sanh vaøo nhaø Ñaïi Tröôûng giaû trong thaønh La Duyeät. Luùc naøy vôï Tröôûng giaû töï bieát mình coù thai, möôøi thaùng saép troøn sanh ra moät beù trai, ñoan chaùnh tuyeät vôøi hieám coù ôû theá gian. Naêm leân möôøi tuoåi, cha meï daãn ñeán nôi Ñöùc Phaät, luùc aáy Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho nghe, ngay ôû treân choã ngoài khoâng coøn nhöõng phieàn naõo ñaït ñöôïc phaùp nhaõn tònh, khoâng coøn gì vöôùng baän taâm tö. Sau ñoù xa rôøi traàn tuïc xuaát gia ñaït ñöôïc quaû vò A la haùn.”

Coøn trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Luùc baáy giôø Thieân Vöông coõi Daï Ma, vì caùc Thieân chuùng maø noùi ñieàu quan troïng, ôû trong coõi trôøi- ngöôøi coù möôøi saùu noãi khoå. Nhöõng gì laø möôøi saùu? Ñoù laø möôøi saùu noãi khoå thuoäc veà thieän ñaïo trong coõi trôøi-ngöôøi: 1- Khoå vì thaân Trung aám; 2- Khoå vì ôû trong thai; 3- Khoå luùc ra khoûi thai; 4- Khoå vì sôï aên uoáng; 5- Khoå vì oaùn gheùt phaûi gaëp nhau; 6- Khoå vì yeâu thöông maø ly bieät; 7- Khoå vì laïnh noùng; 8- Khoå vì beänh taät; 9- Khoå vì bò ngöôøi ta sai khieán; 10- Khoå cì mong caàu taïo taùc; 11- Khoå vì gaàn vôùi aùc tri thöùc; 12- Khoå vì vôï con hoï haøng laøm cho suy suïp buoàn phieàn; 13- Khoå vì ñoùi khaùt; 14- Khoå vì bò ngöôøi ta khinh cheâ; 15- Khoå cì tuoåi giaø; 16- Khoå vì caùi cheát. Möôøi saùu noãi khoå lôùn trong loaøi ngöôøi nhö vaäy, ñoái vôùi ngöôøi theá gian cho ñeán luùc maïng chung, cuøng vôùi nhieàu noåi khoå khaùc; ôû trong sanh töû khoâng theå naøo chòu ñöïng noåi; ôû trong phaùp höõu vi khoâng coù chuùt naøo vui söôùng, taát caû ñeàu voâ thöôøng, taát caû ñeàu baïi hoaïi. Luùc baáy giôø Thieân Vöông coõi Daï Ma duøng keä tuïng noùi:

*ÔÛ trong theá giôùi cuûa loaøi ngöôøi, Coù AÁm thì ñeàu laø ñau khoå,*

*Coù sanh chaéc chaén trôû veà cheát, Coù cheát nhaát ñònh phaûi coù sanh. Neáu nhö truù vaøo thaân trung aám,*

*Töï nghieäp mình nhaän chòu khoå naõo, Traûi qua ñôøi kieáp chòu ñau khoå, Khoå ñau naøy khoâng theå noùi heát.*

*Chìm vaøo trong phaån giaûi thoái tha, Bò hôi noùng luoân luoân thieâu ñoát, Noãi khoå ôû trong thai nhö vaäy, Khoâng theå naøo noùi ñaày ñuû ñöôïc.*

*Thöôøng tham lam muøi vò thöùc aên, Taâm nieäm aáy luoân luoân hy voïng, Muøi vò bieán thaønh noã khoå lôùn, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Taâm beù nhoû luoân luoân hy voïng, Ñoái vôùi ham muoán khoâng bieát ñuû, Ñaõ nhaän chòu nhöõng noãi khoå naõo, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Oaùn gheùt khoâng thích gaëp maët nhau, Gioáng nhö ngoïn löûa lôùn gay gaét,*

*Ñaõ phaùt sinh nhöõng noãi khoå naõo,*

*Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát. Ñoái vôùi aân aùi maø bieät ly,*

*Ñaõ sanh ra voâ löôïng khoå ñau, Raát aùc hieåm khoù chòu ñöïng noåi, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát. Sôï noùng-laïnh voâ cuøng xaáu xa, Sanh ra voâ löôïng thöù khoå sôû,*

*Chuùng sanh nhaän chòu khoå sôû naøy, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Beänh taät khoán khoå haïi maïng ngöôøi, Beänh laø söù giaû cuûa vua cheát, Chuùng sanh nhaän chòu noãi khoå naøy, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Bò ngöôøi khaùc thuùc giuïc sai khieán, Luoân luoân khoâng coù ñöôïc töï do, Chuùng sanh nhaän chòu noãi khoå naøy, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*AÙi duïc hieåm aùc ñoát chuùng sanh, Mong caàu nhaän chòu nhieàu ñau khoå, Theo thöù töï cho ñeán caùi cheát,*

*Noãi khoã naøy khoâng theå noùi heát. Neáu gaàn guõi haïng aùc tri thöùc,*

*Nhieàu khoå ñau thöôøng khoâng ñoaïn döùt, Phaûi nhaän chòu baùo khoå ñöôøng aùc,*

*Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát, Vôï con gaëp phaûi caûnh suy naõo, Thaáy thì sinh ñau khoå voâ cuøng, Traûi qua coøn hôn caû ñòa nguïc, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát. Ñoùi khaùt töï ñoát chaùy thaân mình, Gioáng nhö ngoïn löûa döõ höøng höïc, Coù theå huûy hoaïi ñeán thaân taâm, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Luoân luoân bò ngöôøi khaùc khinh cheá, Baø con thaân thích vaø baïn beø,*

*Sanh loøng buoàn phieàn cuøng xoùt thöông, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát.*

*Ñôøi ngöôøi bò tuoåi giaø laán aùt,*

*Thaân gaày goø-taâm yù suùt keùm, Löng coøng nhôø gaäy choáng ñi laïi, Noãi khoå naøy khoâng theå noùi heát. Ñôøi ngöôøi bò caùi cheát giöõ chaët, Töø ñaây ñi ñeán ñôøi soáng khaùc, Caùi cheát naøy laø noãi khoå lôùn, Khoâng theå naøo noùi ra heát ñöôïc.”*

Coøn trong Kinh Cöûu Hoaïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Tyø kheo: Coù chín ñieàu baát ngôø, chín nhaân duyeân luùc maïng soáng chöa heát maø cheát ñoät ngoät. Ñoù laø: 1- Khoâng neân aên maø aên; 2- AÊn khoâng löôïng söùc; 3- AÂn khoâng quen; 4- AÊn khoâng tieâu hoùa; 5- Giöõ laïi laâu; 6- Khoâng trì giôùi; 7- Gaàn aùc tri thöùc; 8- Vaøo thoân xoùm khoâng ñuùng luùc-khoâng bieát thöïc haønh ñuùng phaùp; 9- Ñaùng taùnh maø khoâng traùnh. Nhö vaäy laø chín nhaân duyeân laøm cho maïng soáng con ngöôøi bò keát lieãu ñoät ngoät.

1- Khoâng neân aên, nghóa laø aên khoâng vöøa yù, cuõng laø buïng no khoâng ñieàu hoøa ñöôïc. 2- AÊn khoâng löôïng söùc, nghóa laø khoâng bieát tieát cheá ñieàu ñoä, aên nhieàu quaù möùc ñaày ñuû. 3- AÊn khoâng quen, nghóa laø khoâng bieát thôøi gian, muøa Ñoâng-muøa Haï maø ñeán nöôùc khaùc, khoâng bieát phong tuïc thích hôïp aên uoáng khoâng quen nhö bình thöôøng. 4- AÊn khoâng tieâu hoùa, vì ñoà aên chöa tieâu hoùa laïi aên vaøo theâm, khoâng uoáng ñeå xoå ra, bôûi vì chöa kòp tieâu hoùa. 5- Vì giöõ laøm cho caøng baát lôïi. 6- Khoâng trì giôùi, nghóa laø phaïm vaøo naêm giôùi saùt sinh-troäm caép- taø daâm-noùi doái vaø uoáng röôïu, khieán cho phaûi vaøo choán quan quyeàn bò ñaùnh ñaäp ñaâm cheùm, hoaëc cheát vì tay keû thuø, hoaëc kinh sôï nghó ñeán toäi loãi lo laéng maø cheát. 7- Vì gaàn haïng aùc tri thöùc, bôûi vì khoâng rôi xa haïng aùc tri thöùc cho neân khoâng hieåu bieát thieän-aùc theá naøo. 8- Vì ñi vaøo thoân xoùm khoâng ñuùng luùc, nghóa laø aâm thaàm maø ñi, cuõng laø luùc thoân xoùm coù tranh chaáp, quan quaân truy baét khoâng traùnh ñöôïc, ñi laïi khoâng ñuùng nhö phaùp tuøy tieän vaøo nhaø ngöôøi ta. 9- Vì ñaùng traùnh maø khoâng traùnh, bò voi ngöïa traâu deâ hung döõ-raén rít ñoäc haïi-nöôùc löûa dao gaäy vaø ngöôøi aùc say söa meâ loaïn… laøm cho toån haïi. Ñaây laø chín ñieàu baát ngôø laøm cho maïng soáng con ngöôøi chöa heát maø phaûi voâ côù chaám döùt.”

Coøn trong Kinh Nguõ AÁm Thí Duï, Ñöùc Phaät thuyeát keä raèng:

*“Boït nöôùc tuï laïi duï cho Saéc,*

*Thoï nhö bong boùng giöõa doøng nöôùc, Töôûng ví ngoïn löûa luùc trôøi noùng, Haønh thì gioáng nhö quaït Ba Tieâu, Khí theá gian huyeãn duï nhö Thöùc,*

*Chö Phaät thuyeát naêm AÁm nhö vaäy, Neân thöïc haønh quaùn saùt nhö vaäy, Luoân luoân tænh ngoä maø tö duy!*

*Hö khoâng troáng roãng laø söï thöïc, Khoâng nhìn thaáy noù luoân luoân coù, Muoán troâng thaáy AÁm neân nhö vaäy, Trí tueä chaân thaät noùi ñeàu ñuùng.*

*Ñeán luùc ba söï ñaõ ñoaïn tuyeät, Bieát thaân khoâng coù gì chaân thaät, Maïng chaám döùt thì khí söôûi aám, Rôøi boû thaân hình maø ra ñi.*

*Luùc ñaõ cheát naèm daøi treân ñaát, Gioáng nhö coû raùc chaúng bieát gì, Quaùn saùt hình daïng thaân nhö vaäy, Chæ huyeãn aûo maø ngu laïi tham.*

*Haõy döøng laïi vì khoâng an toaøn, Cuõng khoâng coù gì vöõng chaéc caû, Bieát naêm AÁm mong manh nhö vaäy, Tyø kheo neân chòu khoù tinh tieán.*

*Vì vaäy neân suoát ngaøy suoát ñeâm, Töï thöùc tænh nghó ñeán chaùnh trí, Tieáp nhaän haønh theo ñaïo tòch dieät, Thöïc haønh tröø boû an laïc nhaát.”*

***Thöù ba-* PHAÀN NGUÕ AÁM**

Nhö kinh Nieát-baøn noùi: “Ví nhö coù vò vua ñem boán con raén ñoäc boû vaøo trong moät caùi hoøm nhoû, ñem giao cho moät ngöôøi, khieán chaêm soùc nuoâi döôõng, giao heïn raèng: Neáu laøm cho moät con raén sinh ra giaän döõ, thì Ta seõ theo ñuùng phaùp cheùm ñaàu beâu giöõa phoá chôï. Luùc baáy giôø ngöôøi aáy nghe nhaø vua ra leänh nghieâm khaéc, taâm sinh ra hoaûng sôï bæ laïi caùi hoøm nhoû maø chaïy troán. Luùc aáy nhaø vua laïi sai naêm ngöôøi Chieân- ñaø-la khua dao ñuoåi theo sau. Ngöôøi aáy quay ñaàu laïi nhìn, troâng thaáy phía sau coù naêm ngöôøi truy ñuoåi, lieàn töï mình traùnh ñi. Luùc naøy naêm ngöôøi duøng phöông keá ñoäc aùc, giaáu heát dao ñang caàm, bí maät cöû moät ngöôøi giaû laøm ra veû thaân thieän noùi vôùi ngöôøi aáy raèng: OÂng coù theå quay veà. Ngöôøi aáy khoâng tin, tìm vaøo moät thoân xoùm muoán töï mình aån troán. Ñaõ vaøo trong thoân xoùm nhìn xem moïi nhaø, cuõng khoâng thaáy ngöôøi naøo, caàm laáy nhöõng huõ goám ñeàu troáng roãng, khoâng coù vaät gì caû. Ngöôøi ñaõ

khoâng thaáy maø tìm vaät duïng cuõng khoâng coù, lieàn ngoài döôùi ñaát than thôû thì nghe giöõa hö khoâng coù tieáng noùi raèng: Quaùi laï thay ngöôøi thieän nam! Thoân xoùm naøy vaéng veû troáng khoâng, chaúng coù daân cö sinh soáng, ñeâm nay seõ coù saùu teân giaëc lôùn ñeán ñaây, neáu oâng gaëp phaûi chuùng thì seõ maát maïng, baây giôø oâng neân laøm theá naøo ñeå traùnh ñöôïc tai hoïa? Luùc baáy giôø ngöôøi aáy caøng theâm sôï haõi, laïi boû nôi aáy maø ñi. Ñöôøng ñi gaëp phaûi moät doøng soâng, nöôùc chaûy raát xieát nhöng khoâng coù thuyeàn beø qua laïi, bôûi vì sôï haõi cho neân lieàn laáy caùc loaïi coû caây laøm chieác beø. Laïi tieáp tuïc tö duy: Neáu mình ôû laïi ñaây thì seõ bò raén ñoäc-naêm ngöôøi Chieân-ñaø-la moät ngöôøi giaû vôø thaân thieän vaø saùu teân giaëc lôùn laøm cho nguy haïi, neáu vöôït qua doøng soâng naøy maø chieác beø khoâng theå nöông nhôø ñöôïc, thì seõ chìm xuoáng nöôùc maø cheát, thaø raèng chìm xuoáng nöôùc maø cheát chöù döùt khoaùt khoâng ñeå raén ñoäc-giaëc cöôùp kia laøm haïi. Theá laø ñaåy chieác beø coû vaøo giöõa doøng nöôùc, thaân baùm vaøo treân chieác beø, tay naém chaân ñaïp, caét ngang doøng chaûy maø baêng qua. Lieàn ñeán ñöôïc bôø beân kia yeân oån khoâng coøn lo sôï gì nöõa, taâm yù bình tónh sôï haõi tieâu tan.

Boán con raén ñoäc, töùc laø boán ñaïi. Naêm ngöôøi Chieân-ñaø-la, töùc laø naêm aám. Moät ngöôøi giaû vôø thaân thieän, töùc laø tham aùi. Tìm vaøo moät thoân xoùm, töùc laø 6 Nhaäp beân trong. Saùu teân giaëc lôùn xuaát hieän, töùc laø traàn caûnh beân ngoaøi. Saùu teân giaëc lôùn naøy, tuy coù caùc vò quan maø khoâng theå naøo ngaên chaën ñöôïc chuùng, chæ coù Phaät-Boà-taùt môùi coù naêng löïc ngaên chaën ñöôïc chuùng. Saùu teân giaëc lôùn naøy, tuy coù caùc vò vua chaët ñöùt tay chaân cuûa chuùng, nhöng haõy coøn cho neân khoâng theå naøo khieán taâm cuûa chuùng döøng laïi ñöôïc. Giaëc aùc 6 Traàn cuõng laïi nhö vaäy, tuy ñaït ñöôïc boán quaû Sa moân caét ñöùt tay chaân cuûa chuùng, nhöng cuõng khoâng coù theå laøm cho chuùng khoâng cöôùp maát thieän phaùp. Nhö ngöôøi duõng maõnh môùi coù naêng löïc ñaùnh baïi saùu teân giaëc lôùn naøy, chö Phaät-Boà-taùt cuõng laïi nhö vaäy, moùi coù naêng löïc dieät heát giaëc aùc 6 Traàn naøy.”

***Thöù tö-* PHAÀN BAÙT KHOÅ**

Nhö kinh Nguõ Vöông noùi: “Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho naêm vò vua: Cuoäc ñôøi con ngöôøi ôû taïi theá gian thöôøng coù voâ löôïng noãi khoå khoâng rôøi xa thaân mình. Nay vì caùc oâng maø noùi sô löôïc veà 8 noãi khoå. Nhöõng gì goïi laø 8 khoå? Ñoù laø: 1- Khoå vì sanh; 2- Khoå vì giaø; 3- Khoå vì beänh; 4- Khoå vì cheát; 5- Khoå vì aân aùi bieät ly; 6- Khoå vì mong caàu khoâng ñöôïc; 7- Khoå vì oaùn gheùt gaëp nhau; 8- Khoå vì lo laéng ñau thöông. Ñaây laø taùm noãi khoå thöôøng coù. Theá naøo laø khoå vì sanh? Luùc con ngöôøi cheát ñi khoâng bieát tinh thaàn höôùng veà ñöôøng naøo, chöa coù ñöôïc nôi ñaàu thai, taát caû

phaûi nhaän chòu hình haøi Trung aám,cuoái cuøng trong hai möôi moát ngaøy aáy, cha meï hoøa hôïp thì ñeán thoï thai. Baûy ngaøy nhö vaùng söõa, möôøi boán ngaøy nhö söõa ñaëc, hai möôi moát ngaøy nhö söõa ñoâng laïi, hai möôi taùm ngaøy nhö cuïc thòt troøn, ba möôi laêm ngaøy thì naêm caên (nguõ baøo) thaønh töïu. Gioù kheùo leùo ñöa vaøo buïng, thoåi vaøo thaân theå môùi hình thaønh aáy, 6 tình thöùc baét ñaàu môû ra. ÔÛ trong buïng meï naèm döôùi Sanh taïng-naèm treân Thuïc taïng, meï aên vaøo moät baùt thöùc aên noùng röôùi treân thaân theå thai nhi, gioáng nhö vaøo trong vaïc soâi, meï uoáng vaøo moät coác nöôùc laïnh, cuõng gioáng nhö laïnh giaù caét thaân. Luùc meï no thì eùp chaët thaân theå, ñau ñôùn khoâng theå noùi ñöôïc. Luùc meï ñoùi thì trong buïng khoâng coù gì, cuõng gioáng nhö bò treo ngöôïc, chòu voâ löôïng khoå ñau. Ñeán luùc ñuû thaùng ngaøy saép sinh ra, ñaàu höôùng veà cöûa mình cuûa meä, thaét chaët nhö hai taûng ñaù keïp laïi trong khe nuùi. Luùc saép sinh ra, meï laâm nguy-cha lo sôï, sinh ra treân coû thaân theå beù nhoû meàm maïi, coû chaïm vaøo thaân gioáng nhö ñuïng phaûi dao göôm, boãng nhieân thaát thanh gaøo to. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Moïi ngöôøi ñeàu noùi: Ñaây laø noãi khoå lôùn.

Theá naøo laø khoå vì giaø? Ñoù laø cha meï nuoâi döôõng chaêm soùc ñeán tuoåi tröôûng thaønh, töï mình söû duïng söùc khoûe traøn ñaày ñeå gaùnh vaùc moïi ñieàu naëng nheï, khoâng töï tuøy theo khaû naêng cuûa mình, noùng laïnh thaát thöôøng, tuoåi giaø ñaàu baïc raêng ruïng, maét nhìn muø môø, tai nghe khoâng roõ, söùc maïnh qua ñi suy yeáu ñaõ ñeán, da chuøng maët nhaên, xöông coát ñau nhöùc eâ aåm, böôùc ñi voâ cuøng khoå sôû, ngoài xuoáng ñöùng leân reân ró buoàn lo xoùt xa loøng daï, thaàn thöùc ngaøy caøng giaûm suùt, quay qua quay laïi ñaõ queân, maïng soáng khoâng coøn maáy ngaøy, noùi ñeán nöôùc maét tuoân traøo, ngoài xuoáng ñöùng leân caàn phaûi nhôø ngöôøi. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät laø khoå!

Theá naøo laø khoå vì beänh? Con ngöôøi coù boán ñaïi hoøa hôïp maø thaønh, moät Ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì moät traêm leû moät beänh phaùt sanh, boán Ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì boán traêm leû boán beänh ñoàng thôøi cuøng phaùt taùc. Ñòa ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì toaøn thaân naëng neà, Thuûy ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì toaøn thaân phuø thuõng, Hoûa ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì toaøn thaân noùng ran, Phong ñaïi khoâng ñieàu hoøa thì toaøn thaân ueå oaûi, xöông coát ñau nhöùc eâ aåm gioáng nhö bò gaäy ñaùnh khoå sôû. Boán Ñaïi taêng giaûm tay chaân khoâng thuaän theo yù, söùc löïc giaûm suùt caïn kieät ngoài xuoáng ñöùng leân caàn phaûi nhôø ngöôøi, mieäng khoâ moâi chaùy gaân chuøng muõi ngheït, maét khoâng thaáy saéc, tai khoâng nghe tieáng, baát tònh chaûy ra thaân naèm treân ñoù, loøng daï khoå naõo noùi ñeán thì xoùt xa buoàn thaûm. Baø con quyeán thuoäc ôû beân caïnh ngaøy ñeâm chaêm soùc, ban ñaàu khoâng nghæ ngôi, côm chaùo ngon ngoït ñöa vaøo mieän

ñeàu trôû thaønh ñaéng chaùt. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng khoåsôû!

Theá naøo laø khoå vì cheát? Luùc con ngöôøi cheát ñi thì boán traêm leû boán beänh ñoàng thôøi cuøng phaùt taùc, boán ñaïi saép phaân taùn thì hoàn phaùch thaàn thöùc baát an. Luùc saép cheát dao gioù caét xeù thaân hình, khoâng coù nôi naøo khoâng ñau ñôùn, moà hoâi laïnh toaùt ra hai tay quôø quaïng coá níu laïi, thaân thích noäi ngoaïi ôû hai beân ngöôøi saép cheát, buoàn raàu ñau xoùt rôi leä, thaûm thieát cuøng taän xöông tuûy, khoâng theå naøo töï kìm mình ñöôïc. Ngöôøi cheát ra ñi, gioù thoaùt hôi thôû ngöøng laïi, löûa taét thaân theå laïnh giaù, gioù tröôùc löûa sau, hoàn phaùch linh thöùc ñi xa roài. Thaân theå cöùng ñôø khoâng coøn bieát gì nöõa, trong moät tuaàn thì thòt naùt maùu chaûy, phình tröôùng naùt röõa hoâi thoái thaät khoâng theå ñeán gaàn. Ñem boû giöõa ñoàng hoang troáng traûi, chim thuù tranh nhau aên nuoát, thòt heát xöông khoâ, ñaàu soï naèm nôi khaùc. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng ñau khoå!

Theá naøo laø khoå vì aân aùi bieät ly? Ñoù laø thaân thích noäi ngoaïi anh em vôï con cuøng yeâu thöông tha thieát laãn nhau, moät khi boï ngöôøi ñaùnh cöôùp laøm cho tan naùt maát maùc, moãi ngöôøi ly bieät moät nôi, cha beân Ñoâng con trai beân taây, meï phía Nam con gaùi phía Baéc, khoâng ôû cuøng moät nôi, maø coøn laøm toâi tôù haàu haï ngöôøi ta, ai cuõng keâu gaùo xoùt xa, loøng daï buoàn thaûm voâ cuøng muø mòt, khoâng coøn mong gì coù ngaøy gaëp laïi nhau. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng ñau khoå!

Theá naøo laø khoå vì mong caàu khoâng ñöôïc? Tieàn baïc taøi saûn trong nhaø phaûi ñi khaép nôi ñeå tìm kieám, quan lôùn-binh lính-daân thöôøng ñeàu mong ñöôïc giaøu sang, chòu khoù chòu khoå mong caàu khoâng thoâi, gaëp thôøi cô toát laønh môùi coù ñöôïc, maø laøm ngöôøi coù chöùc quyeàn nôi vuøng bieân giôùi xa xoâi, chöa traûi qua maáy choác tham lam laáy vaät cuûa daân, bò ngöôøi ta toá caùo roõ raøng. Moät khi söï vieäc phaùt sinh thì xe tuø chôû ñi, luùc saép bò gieát buoàn lo khoå sôû voâ löôïng, khoâng bieát cheát soáng ngaøy naøo? Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng ñau khoå!

Theá naøo laø khoå vì oaùn gheùt gaëp nhau? Ngöôøi ñôøi baïc beõo dung tuïc cuøng ôû trong doøng xoaùy cuûa aùi duïc, tranh chaáp söï vieäc khoâng ñaùng, laïi saùt haïi laãn nhau, töùc thì keát thaønh oaùn thuø to lôùn. Moãi ngöôøi ñeàu töï traùnh nhau nhöng khoâng bieát laãn traùnh nôi naøo, ai cuõng maøi dao voùt teân mang cung caàm gaäy vì sôï phaûi gaëp nhau. Ñuùng luùc gaëp nhau trong ñöôøng heïp thì cuøng giöông cung keùo teân, hai löôõi dao höôùng vaøo nhau, khoâng bieát thaéng baïi laø ai? Ñang luùc nhö vaäy thì voâ cuøng sôï haõi. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng ñau khoå!

Theá naøo laø khoå vì lo laéng ñau thöông? Ñoù laø cuoäc ñôøi con ngöôøi

ôû taïi theá gian, ngöôøi soáng laâu cho ñeán moät traêm tuoåi, ngöôøi maïng ngaén nguûi thì thöông toån cheát töø trong baøo thai. Ngöôøi soáng laâu cho duø ñeán moät traêm naêm, nhöng ñeâm toái ñaõ maát ñi moät nöûa thôøi gian, coøn laïi ñöôïc naêm möôi naêm ban ngaøy, trong thôøi gian ñoù uoáng röôïu say söa-beänh taät-khoâng bieát laøm ngöôøi, laïi giaûm bôùt naêm naêm. Luùc coøn nhoû thì ngu si, ñeán tuoåi möôøi laêm chöa bieát leã nghóa, tuoåi qua taùm möôi thì giaø yeáu chaäm chaïp khoâng coù trí tueä, tai ñieác maét môø khoâng coù pheùp taéc gì nöõa, laïi giaûm bôùt hai möôi chín naêm, chín möôi naêm ñaõ troâi qua. Coøn laïi trong möôøi naêm, quaû thaät laø laém öu saàu, luùc thieân haï gaëp phaûi caûnh loaïn ly cuõng öu saàu, luùc thieân haï gaëp thôøi haïn haùn cuõng öu saàu, thieân haï gaëp naïn luõ luït cuõng öu saàu, thieân haï muø söông laïnh leõo cuõng öu saàu, thieân haï khoâng ñöôïc muøa cuõng öu saàu, thaân thích noäi ngoaïi gaëp nhieàu beänh hoaïn cuõng öu saàu, giöõ gìn nhaø cöûa taøi saûn vaät duïng lo lieäu cuoäc soáng vì sôï maát cuõng öu saàu, quan laïi môøi moïc nhieàu laàn khoâng ñeán cuõng öu saàu, ngöôøi nhaø bò quan quyeàn baét giam trong lao nguïc khoâng bieát kyø haïn ra ñöôïc cuõng öu saàu, anh em ñi xa chöa quay veà cuõng öu saàu, ôû nhaø ngheo thieáu laïnh leõo khoâng coù côm aên aùo maëc cuõng öu saàu, laùng gieàng thoân xoùm xaåy ra chuyeän cuõng öu saàu, xaõ taéc khoâng chu toaøn cuõng öu saàu, trong nhaø coù ngöôøi qua ñôøi maø khoâng coù tieàn baïc cuûa caûi lo chuyeän mai taùng cuõng öu saàu, ñeán vuï Xuaân gieo gioáng maø khoâng coù traâu caøy cuõng öu saàu. Ñuû caùc loaïi öu saàu buoàn baõ nhö vaäy, khoâng coù luùc naøo vui söôùng, ñeán ngaøy leã teát cuøng nhau tuï hoäi ñaùng ra neân vui veû thoaûi maùi, laïi coøn cuøng höôùng veà nhau maø khoùc loùc xoùt xa. Nhö vaäy laø khoå hay khoâng? Ñaùp raèng: Thaät söï laø voâ cuøng ñau khoå!”

Coøn trong kinh Ki Saéc Vöông noùi: “Coù moät Thieân Nöõ, höôùng veà Kim Saéc Vöông maø noùi keä raèng:

*Phaùp naøo goïi laø khoán khoå nhaát, Ñoù chính laø ñôøi soáng baàn cuøng, Noãi khoå laø saâu naëng nhaát,*

*Ñoù goïi laø noãi khoå baàn cuøng. Khoå vì cheát vaø khoå baàn cuøng,*

*Hai khoå naøy nhö nhau khoâng khaùc, Thaø raèng nhaän laáy khoå vì cheát,*

*Chöù khoâng caàn soáng ñôøi baàn cuøng.”*

Coøn trong luaän Phaät Ñòa noùi: “Coù naêm noãi sôï haõi: 1- Sôï khoâng soáng; 2- Sôï tieáng xaáu; 3- Sôï cheát; 4- Sôï ñöôøng aùc; 5- Sôï queâ keäch. Naêm noãi sôï haõi nhö vaäy ñeán luùc chöùng ñöôïc phaàn vò YÙ laïc thanh tònh, thì ñeàu ñaõ rôi xa.”

Coøn trong kinh Ba Tö Naëc Vöông Thaùi Haäu Baêng noùi: “Ñöùc Theá Toân vì nhaø vua maø thuyeát keä raèng:

*Taát caû moïi ngöôøi quay veà cheát, Khoâng coù ngöôøi naøo khoâng theå cheát,*

*Tuøy theo haønh nghieäp gieo hoïa-phöôùc, Töï mình nhaän laáy quaû thieän-aùc.*

*Laøm ñieàu xaáu aùc ñoïa Ñòa nguïc Laøm thieän chaéc chaén sanh coõi trôøi,*

*Ngöôøi thoâng minh luoân luoân phaân bieät, Chæ phöôùc thieän coù theå ngaên aùc.*

Nhö vaäy, naøy Ñaïi Vöông! Coù boán noãi sôï haõi khoâng coù ai coù theå taùnh ñöôïc. Giaø laø noãi sôï voâ cuøng, da thòt daàn daàn tieâu heát; beänh laø noãi sôï haõi voâ cuøng, yù chí khoâng coøn maïnh meõ, cheát laø noãi sôï haõi voâ cuøng, heát roài khoâng coøn maïng soáng; aân aùi bieät ly laø noãi sôï haõi voâ cuøng, khoâng coøn ñöôïc mong caàu toàn taïi beân nhau. Boán noãi sôï haõi to lôùn naøy thì taát caû dao gaäy-chuù thuaät-coû thuoác-voi ngöïa-nhaân daân-chaâu baùu-thaønh quaùch, khoâng coù gì coù theå cöùu chuoäc ñöôïc. Ví nhö vaàng maây daøy ñaëc cuoän leân, saám seùt chôùp giaät kinh hoàn chæ trong choác laùt vaãn taûn heát, maïng soáng con ngöôøi raát ngaén nguûi, thoï ñeán cuoái cuøng moät traêm tuoåi maø thoâi. Thoaùt khoûi tình caûnh aáy thì raát ít ngöôøi, chæ tu taäp nghó ñeán Voâ thöôøng, tröø boû yù nieäm aân aùi, thì coù theå vöôït qua ñöôïc khoå ñau.”

***Thöù naêm-* PHAÀN TAÏP NAÏN**

Nhö kinh Phuï Nhaân Ngoä Coâ noùi: “Thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, coù moät ngöôøi khoâng coù vôï, ñi ñeán nöôùc Xaù Veä cöôùi vôï. ÔÛ taïi nöôùc cuûa mình sanh ñöôïc hai ngöôøi con, con lôùn ñaõ baûy tuoåi, con nhoû coøn daïi ñang aüm. Baø meï laïi mang thai saép veà nhaø cha meï ñeå sinh ñeû. Tuïc leä cuûa Thieân truùc, thì ngöôøi phuï nöõ ñeán ngaøy sinh nôû phaûi trôû veà ñaát nöôùc cha meï ñeå sinh nôû. Luùc aáy vôï choàng duøng xe chôû theo hai ñöùa con, ñi ñeán nöôùc Xaù Veä. Giöõa ñöôøng ñi ñöøng laïi aên uoáng vaø thaû traâu aên coû. Luùc aáy coù con raén ñoäc quaán voøng quanh chaân traâu, traâu lieàn böùt daây buoäc boû chaïy. Ngöôøi choàng giöõ traâu laïi muoán tröøng phaït nghieâm khaéc, thaáy traâu bòï raén ñoäc gieát haïi. Raén ñoäc laïi boû traâu tieáp tuïc quaán chaët gieát cheát ngöôøi choàng. Ngöôøi vôï töø xa troâng thaáy sôï haõi run raáy, keâu trôøi maø khoùc næ non, nhöng khoâng coù ai cöùu giuùp. Ngaøy ñaõ gaàn toái, caùch con ñöôøng khoâng xa coù doøng soâng, ñoái dieän doøng soâng coù ngoâi nhaø boû hoang, ngöôøi vôï sôï trôøi toái seõ bò giaëc cöôùp laøm haïi, beøn boû xa ñem hai ñöùa con ñeán beân bôø soâng, ñeå ñöùa con lôùn ngoài beân bôø soâng, aüm ñöùa con nhoû loäi qua soâng. Vöøa ñeán

giöõa soâng thì choù soùi aên thòt ñöùa con lôùn, luùc ñöùa con keâu gaøo goïi meï thì vaãn quay laïi nhìn, troâng thaáy con mình bò choù soùi aên thòt, kinh hoaøng sôï haõi buoâng tay thaû maát ñöùa con ñang aüm trong loøng, rôi xuoáng nöôùc troâi theo doøng chaûy. Ngöôøi meï caøng aùo naõo meâ muoäi maát heát yù chí, boãng nhieân vaáp ngaõ giöõa doøng nöôùc, ñöùa con saép sinh cuõng tuoät ra troâi maát. Sau ñoù qua doøng soâng, hoûi ngöôøi ñi ñöôøng: Cha meï nhaø toâi ñöôïc an oån khoâng? Ngöôøi ñi ñöôøng ñaùp raèng: Hoâm qua nhaø chaùy, cha meï ñeàu cheát roài, khoâng coøn gì nöõa caû. Laïi hoûi ngöôøi ñi ñöôøng: Cha meï nhaø choàng toâi ñöôïc an oån khoâng? Ngöôøi ñi ñöôøng ñaùp raèng: Hoâm qua coù giaëc cöôùp laøm toån haïi nhaø aáy, cha meï choàng ñeàu cheát roài, khoâng coù ai coøn soáng. Ngöôøi phuï nöõ nghe tin maø öu saàu sôï haõi, taâm yù meâ muoäi taùn loaïn khoâng coøn bieát gì nöõa, côûi heát aùo quaàn loõa loà thaân theå, meâ loaïn ñieân cuoàng boû chaïy khaép nôi. Ngöôøi ñi laïi giöõa ñöôøng troâng thaáy raát quaùi laï, noùi laø beänh taø bò quyû thaàn quaáy nhieãu. Ñöùc Phaät ôû trong tinh xaù Caáp Coâ Ñoäc thuoäc haønh Xaù veä, luùc aáy ngöôøi phuï nöõ chaïy baêng baêng maø höôùng ñeán tinh xaù. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp cho Ñaïi chuùng, phaùp cuûa chö Phaät thì coù naêng löïc vi dieäu, ngöôøi muø gaëp Phaät ñeàu ñöôïc saùng maét, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe roõ, ngöôøi caâm ñöôïc noùi naêng ngöôøi beänh taät ñöôïc tröø khoûi, ngöôøi yeáu ôùt ñöôïc khoûe maïnh, ngöôøi gaëp chaát ñoäc khoâng phaùt taùc, ngöôøi loaïn taâm ñöôïc yeân ñònh. Luùc aáy ngöôøi phuï nöõ troâng thaáy Ñöùc Phaät thì yù lieàn ñöôïc yeân ñònh, khoâng coøn öu saàu gì nöõa. Töï nhìn thaáy mình loõa loà thaân theå maø hoå theïn naèm saùt xuoáng ñaát. Ñöùc Phaät goïi A Nan, laáy aùo quaàn ñöa cho, maëc vaøo roài cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Ñöùc Phaät, sau ñoù luøi veà ngoài moät phía. Ñöùc Phaät lieàn thuyeát kinh cho nghe ñeå thaáy roõ toäi phöôùc, maïng ngöôøi laø voâ thöôøng, coù tuï hoäi thì coù chia ly, nghe ñöôïc caùc loaïi phaùp quan troïng cho neân taâm yù hieåu roõ thoâng suoát, lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng Boà ñeà ñaït ñöôïc phaàn vò Baát thoái chuyeån.

Coøn trong luaän Ñoái Phaùp noùi: “Ñích thöïc thì Sanh vì sao maø khoå?

Bôûi vì bò nhöõng noãi khoå böùc baùch, vì nhöõng noãi khoå khaùc nöông vaøo. Luùc ra khoûi thai meï laïi chòu nhieàu noãi khoå böùc baùch keøm saùt thaân theå, bò nhöõng noãi khoå khaùc nöông vaøo, nghóa laø coù sanh thì coù nhöõng noãi khoå nhö giaø-beänh-cheát… ñi theo. Giaø vì sao maø khoå? Bôûi vì phaïm vi thôøi gian bieán hoaïi cho neân khoå. Beänh vì sao maø khoå? Bôûi vì Ñaïi chuûng bieán dò cho neân khoå. Cheát vì sao maø khoå? Bôûi vì thoï maïng bieán hoaïi cho neân khoå. Oaùn gheùt gaëp nhau vì sao maø khoå? Bôûi vì hoäi tuï vôùi nhau sanh ra khoå. AÂn aùi bieät ly vì sao maø khoå? Bôûi vì luùc aán aùi maø chia lìa xa caùch thì sanh ra khoå. Caàu mong khoâng ñöôïc vì sao maø khoå? Bôûi vì söï mong caàu khoâng ñöôïc keát quaû maø sanh ra khoà. Sô löôïc thaâu nhieáp taát caû naêm thuû

uaån vì sao maø khoå? Bôûi vì thoâ keäch naëng neà cho neân khoå.”

Coøn trong kinh Taïp Thí Duï noùi: “Xöa coù ngöôøi theá gian ñi vaøo bieån roäng thu thaäp vaât baùu gaëp phaûi 7 tai naïn xaûy ra: 1- Boán phía gioù lôùn cuøng luùc noåi leân thoåi vaøo thuyeàn laøm cho chao ñaûo; 2- Trong thuyeàn saép hö hoaïi maø bò roø ræ; 3- Ngöôøi phaûi rôi xuoáng nöôùc cheát môùi ñöôïc leân bôø; 4- Treân bôø coù hai con roàng muoán aên thòt; 5- Ñeán ñöôïc ñaát baèng coù ba con raén ñoäc ñuoåi theo muoán aên thòt; 6- Ñaát coù caùt noùng ñi laïi treân ñoù laøm cho chaân ngöôøi chaùy naùt; 7- Ngöôùc nhìn khoâng thaáy maët trôøi-maët traêng maø thöôøng toái mòt khoâng bieát Ñoâng-Taây nôi naøo, thaät laø tai hoïa!

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc ñeä töû: Neáu gaëp phaûi khoå naïn thì cuõng coù baûy ñieàu. Ñoù laø: 1- Boán phía gioù lôùn noåi leân, nghóa laø sanh laõo beänh töû; 2- Do saùu tình maø tham aùi khoâng coù giôùi haïn, ví nhö thuyeàn ñaày traøn nöôùc; 3- Rôi xuoáng nöôùc phaûi cheát, nghóa laø bò ma giaønh laáy; 4- Treân bôø coù hai con roàng muoán aên thòt, nghóa laø ngaøy thaùng aên daàn maïng soáng; 5- Ñaát baèng coù ba con raén ñoäc trong thaân con ngöôøi; 6- Caùt noùng chaùy naùt chaân ngöôøi, nghóa laø löûa trong ñòa nguïc; 7- Ngöôùc nhìn khoâng thaáy maët trôøi-maët traêng, nghóa laø nôi nhaän chòu toäi baùo thaêm thaúm mòt muø khoâng coù haïn kyø ra khoûi. Ñöùc Phaät baûo côùi caùc ñeä töû: Neân hieåu roõ lôøi naøy, ñöøng ñeå cho gaëp söï coá nhö vaäy, chòu khoù thöïc haønh saùu phaùp coù theå ñöôïc giaûi thoaùt.”

Coøn trong kinh Nieát-baøn noùi: “Neáu ngoaïi ñaïo töï nhòn ñoùi thöïc haønh khoå haïnh maø ñaéc ñaïo, thì taát caû suùc sanh ñeàu coù theå ñaéc ñaïo. vì vaäy ngoaïi ñaïo chaáp nhaän töï mình nhòn ñoùi, nhaûy xuoáng vöïc saâu, lao vaøo löûa ñoû, töï nhaøo xuoáng treân ñænh cao, thöôøng ñöùng co moät chaân, naêm ngoïn löûa noùng chaùy thaân hình, thöôøng naèm treân tro ñaát-gai-nhoïn-thanh goã-laù caây-coû daïi-phaân traâu, maëc aùo quaàn vaûi gai-aùo phaán taûo-aùo vaûi thoâ-aùo khaâm baø la, aên rau-aên quaû, coïng-reã, uoáng daàu caën…. Neáu thöïc haønh khaát thöïc thì giôùi haïn chæ ñeán moät nhaø, neáu chuû nhaø noùi khoâng coù thì laäp töùc boû ñi, neáu nhö coù goïi laïi thì döùt khoaùt khoâng quay ñaàu nhìn. Khoâng aên muoái-thòt vaø naêm loaïi muøi vò cay noàng, thöôøng uoáng nöôùc soâi suøng suïc vaø aên caùc loaïi thöùc aên ñaùng chaùt. Theá laø noùi raèng nhöõng phaùp naøy coù naêng löïc laøm nhaân cho söï giaûi thoaùt voâ thöôïng. Ñieàu naøy thaät voâ lyù. Khoâng thaáy vò Ñaïi Boà-taùt naøo thöïc haønh phöông phaùp nhö vaäy maø ñöôïc giaûi thoaùt. Vì vaäy tröôùc heát caàn phaûi ñieàu phuïc taâm, chöù khoâng thieân veà laøm khoå thaân xaùc maø ñaït ñöôïc ñaïo quaû.”

Coøn trong Kinh Tu Haønh Ñaïo Ñòa noùi: “Ví nhö treû thô baét ñöôïc moät con chim Töôùc naém giöõ trong tay khieán cho böïc mình, duøng sôïi daây daøi buoäc laïi roài thaû cho bay ñi, töï cho raèng ñöôïc thoaùt, khoâng coøn

gaëp phaûi tai aùch. Bay ñeán caây cao, xuoáng hoà uoáng nöôùc töï nhieân yeân oån. Sôïi daây thaû heát roài keùo trôû veà tioøm caùch chôi ñuøa laøm cho khoå naõo, nhö tröôùc khoâng khaùc. Tu haønh nhö vaäy, töï suy nghó raèng: Tuy ñeán coõi Phaïm Thieân nhöng seõ trôû veà coõi Duïc nhaän chòu khoå naõo nhö cuõ. Theá laø tuïng raèng:

*“Ví nhö coù con chim Töôùc bò daây buoäc chaân, Thích yù bay ñi heát daây keùo trôû veà laïi.*

*Tu haønh nhö vaäy chæ coù ñeán coõi Phaïm Thieân,*

*Tieáp tuïc haønh nghieäp coõi Duïc khoâng lìa ñau khoå.”*

■