PHAÄT NOÙI KINH PHOÅ DIEÄU

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 12: XUAÁT GIA**

Baáy giôø Boà-taùt nhìn khaép taát caû nhöõng ngöôøi thaân thuoäc, thaáy caùc kyõ nöõ gioáng nhö nhöõng ngöôøi goã traêm ñoát roãng khoâng, troáng roãng nhö ruoät caây chuoái, chaúng coù thaät, keû thì töïa ñaàu leân chieác troáng, ngöôøi thì göôïng oâm laáy caây ñaøn, goái ñaàu leân caùnh tay, coå chaân nhau naèm la lieät khaép treân saøn nhaø, nöôùc maét nöôùc muõi, nöôùc daõi chaûy ra. Caùc thöù nhaïc khí ñaøn caàm, ñaøn tranh, oáng tieâu, oáng ñòch vung vaõi ngoån ngang. Nhöõng loaøi chim canh gaùc ñeàu nguû say.

Boà-taùt quaùn saùt khaép moïi ngöôøi roài quay laïi nhìn ngöôøi vôï, thaáy nôi ñoù ñaày caû hình theå, toùc, moùng chaân tay, tuûy naõo, xöông, raêng, ñaàu laâu, da, thòt, gaân, maïch, maùu muû, tim, phoåi, laù laùch, thaän, gan, maät, ruoät, daï daøy, phaån, nöôùc tieåu, nöôùc maét, nöôùc daõi. Beân ngoaøi nhôø moät lôùp da bao boïc, nhöng beân trong laø choã chöùa ñöïng cuûa bao nhieâu vaät hoâi thoái, nhô nhôùp, chaúng coù moät chuùt gì laø ñaëc bieät quyù baùu, göôïng laáy höông thôm xoa öôùp, duøng hoa hoøe trang söùc ñieåm toâ cuõng chaúng khaùc naøo cuûa taïm möôïn phaûi hoaøn traû laïi; laïi cuõng chaúng ñöôïc bao laâu. Maïng soáng traêm naêm nhöng nguû nghæ ñaõ maát ñi phaân nöûa; laïi coøn bao nhieâu thöù buoàn lo chi phoái. Caùi vui thaät chaúng ñöôïc laø bao!

Phoùng tuùng laøm hoûng ñöùc, khieán con ngöôøi trôû thaønh ngu si. Ñoù khoâng phaûi laø ñieàu maø chö Phaät, Duyeân giaùc vaø caùc baäc Chaân nhaân khen ngôïi. Cho neân tham daâm ñöa ñeán giaø, saân haän ñöa ñeán beänh, ngu si ñöa ñeán cheát. Tröø saïch ñöôïc ba ñieàu naøy môùi coù theå ñaéc ñaïo.

Taát caû nhöõng vaät sôû höõu ñeàu nhö moäng huyeãn. Ba coõi khoâng coù choã nhôø, chæ coù ñaïo môùi laø nôi coù theå nöông töïa. Ngay khi aáy ñoïc keä:

*Thaáy hoï caøng thöông xoùt Than thôû, phaùt ñaïi Bi Ñôøi aùc ñoäc khoå ñau*

*Côù sao öa aùi duïc? Xoùt thöông keû ngu toái Duïc khoå laïi noùi vui Xaû tham, öa trí tueä*

*Khoâng xaû, khoâng ñöôïc an.*

Baáy giôø Boà-taùt theo caûnh aáy xem xeùt nôi haäu cung phaùt khôûi loøng thöông roäng lôùn, thaáy nhö vaäy rôi leä, loøng Ngaøi raát xoùt thöông cho hoï. Ngöôøi si coù ba möôi hai caùi haïi ñoái vôùi chuùng sinh:

–Ngöôøi ngu meâ laàm bò ñieàu aáy laøm haïi sinh ra taùm naïn.

–Choã nhaän thöùc bò nhieãm nhô, cuõng gioáng nhö chieác bình ñeïp ñeõ ñöïng ñaày thuoác ñoäc, ngöôøi ngu khoâng hieåu cho laø cam loä.

–Ngöôøi ngu meâ laàm nhö bò cuoán trong doøng nöôùc döõ.

–Ngöôøi ngu öa thích vieäc ñoù nhö uoáng nöôùc ñoäc.

–Ngöôøi ngu ôû ñoù nhö con choù gaëm cuïc xöông.

–Ngöôøi ngu rôi vaøo ñaây nhö ñi vaøo khoùi muø.

–Ngöôøi ngu tham ñieàu xaáu nhö möïc boâi leân aùo.

–Ngöôøi ngu bò aùch naøy nhö chim bò sa löôùi.

–Ngöôøi ngu bò duïc loâi keùo gioáng nhö ñoà teå loâi suùc vaät.

–Ngöôøi ngu duø gaàn saùt beân cuõng khoâng thaáy ñöôïc tai naïn seõ ñeán.

–Ngöôøi ngu chìm ñaém vaøo ñoù nhö con traâu giaø bò suïp vuõng laày.

–Ngöôøi ngu rôi vaøo ñaây gioáng nhö thuyeàn bò luûng, chìm trong bieån lôùn.

–Ngöôøi ngu rôùt vaøo ñaây nhö ngöôøi muø bò neùm vaøo hang saâu.

–Ngöôøi ngu khoâng bieát haïn löôïng, nhö vöïc saâu khoâng ñaùy.

–Ngöôøi ngu bò chaùy thieâu ôû ñaây nhö trôøi ñaát gaëp kieáp thieâu.

–Ngöôøi ngu meâ ñaém nhö baùnh xe quay voøng khoâng coù ñaàu ñuoâi.

–Ngöôøi ngu luoàn laùch theo ñaây nhö ngöôøi muø vaøo nuùi.

–Ngöôøi ngu rong ruoåi luoâng tuoàng theo ñaây nhö con choù bò coät coå khoâng röùt ra ñöôïc.

–Ngöôøi ngu tieâu dieät ñieàu naøy nhö muøa ñoâng ñoát caây coû.

–Ngöôøi ngu ngaøy moät hao toån theo ñaây nhö maët traêng sau ngaøy raèm.

–Ngöôøi ngu chinh phuïc ñieàu naøy nhö nhöõng con roàng con gaëp chim kim sí.

–Ngöôøi ngu gaëp ñieàu naøy nhö caù Ma-kieät nuoát chöûng thuyeàn beø lôùn.

–Ngöôøi ngu buoàn böïc veà ñieàu naøy nhö cöûa haøng buoân baùn gaëp giaëc cöôùp.

–Ngöôøi ngu lo sôï ñieàu naøy nhö caây lôùn bò ñoán.

–Ngöôøi ngu lo raàu vieäc naøy nhö gaëp raén ñoäc.

–Ngöôøi ngu öa thích vieäc naøy nhö ñem maät boâi leân löôõi dao roài ñöa cho treû con lieám.

–Ngöôøi ngu meâ ñaém ñieàu naøy nhö löûa ñoát caây khoâ.

–Ngöôøi ngu gaëp vieäc naøy nhö treû con ñuøa giôõn vôùi vaät nhoïn.

–Ngöôøi ngu bò ñieàu naøy ñieàu khieån nhö voi bò caâu moùc.

–Ngöôøi ngu maát heát goác ñöùc nhö keû ñaùnh baïc bò maát cuûa vaø coâng lao phöôùc loäc cuõng tieâu tan.

–Ngöôøi ngu bò vöùt boû nhö thöông gia phoùng ñaõng rôi vaøo nôi quyû daâm.

Ñaây laø ba möôi hai vieäc xeùt thaáy nôi haäu cung. Xem thaáy caùc theå nöõ Ngaøi khôûi töôûng baát tònh, töï maéng thaân mình, thaân ngoài treân hoaïn haïi. Chôù neân coù yù nghó tham ñaém thaân naøy. Neân vaøo nôi thanh vaéng yeân tònh, taâm khoâng dính maéc, ngay khi ñoù ñoïc keä:

*Xeùt töø ñaàu ñeán chaân*

*Thaáy khoâng moät chuùt saïch Chôù neân tham thaân naøy Ñaây laø nôi gaây toäi*

*Do ñoù phaûi xa thaân Muõi daõi chaûy nhô nhôùp Do ñaây chôù yeâu meán Haïnh saïch nhö hoa sen Boû voâ soá baát tònh*

*Khôûi bình ñaúng ñieàu ñònh Do bieát caùc chaân loâng Nhö truøng khoâng theå meán Thaân naøy gioáng nhö voi*

*Xöông, tuûy, thòt, maùu hôïp Gaân, maïch cuøng da boïc Loâng, toùc, caùc moùng, raêng Coù taùm vaïn loaøi truøng Ngaøy ñeâm thi nhau gaëm Neáu ngöôøi coù trí tueä*

*Troïn khoâng nghó ñeán thaân.*

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Boà-taùt xeùt thaáy thaân taâm suy tö veà nhöõng ñieàu treân, chö Thieân coõi Duïc ôû trong hö khoâng ñeàu bieát roõ nhöõng ñieàu suy nghó cuûa Boà-taùt.

Thieân töû Phaùp Haïnh töø xa baïch vôùi Boà-taùt:

–Cuùi xin Ñaïi thaùnh, giôø ñaõ ñeán, sao Ngaøi coøn chaäm treã?

Luùc aáy Boà-taùt quaùn saùt nôi haäu cung, thaáy taâm yù, caùc caên ñeàu voâ thöôøng, bieát thaân toàn taïi khoâng laâu, cuõng gioáng nhö doøng nöôùc troâi ñi khoâng trôû laïi. Vieäc laøm cuûa ngöôøi ñôøi laø möu tính cho caùi ngaõ cuûa mình. Heã ôû ñaâu coù caùi ngaõ cuûa mình thì coù söï chaáp chaët saâu daøy. Ngöôøi coù ñaïo haïnh cuøng toät môùi laø ngöôøi ñöùng ñaàu, quaùn saùt ñuùng caùc caûnh giôùi neân meán thích söï an vui cuûa baäc Thaùnh, coøn ngöôøi chaáp caùi ngaõ cuûa mình thì töï cho ngaõ laø toân quyù. Taâm khoâng dính vaøo moät choã naøo môùi neân haønh ñaïo.

Thieân töû Phaùp Haønh laïi baïch:

–Khoâng duøng haïnh naøy ñeå ñaït quaû vò Phaät. Hieän taïi trong vieäc haønh ñaïo choã tu raát laø khoù, phaûi xeùt thaân mình ñoàng nhö hang nuùi, chính ñoù môùi laø roát raùo cuûa baäc Boà-taùt ñaïi só Nhaát sinh boå xöù.

Baáy giôø Boà-taùt ñoái vôùi moïi vieäc ñeàu thoâng suoát, taâm Ngaøi vöõng chaéc, taâm suy tö saùng roõ, vui veû trong loøng, muïc ñích laø phuïng söï giuùp ñôõ moïi ngöôøi xa lìa traàn caáu, khoâng vì cung kính, chæ vaâng theo ñaïo maø thoâi, töøng nieäm, töøng nieäm an oån, thanh thaûn nhö nöôùc trong, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, trong loøng vui veû, quan saùt khaép moïi ngöôøi ñang ôû tröôùc maët, roài veùn böùc maøn baùu trang söùc, böôùc leân giaûng ñöôøng, chaép tay nieäm danh hieäu chö Phaät trong möôøi phöông vaø töø xa ñaûnh leã caùc Ngaøi. Xem thaáy trong hö khoâng traêm ngaøn chö Thieân ñeàu ñi ñeán vaây quanh raûi hoa, ñoát höông, daâng caùc loaïi höông boät, duøng y phuïc, loïng luïa trang söùc, tay caàm traøng phan baûo caùi cuøng caùc duïng cuï cuùng döôøng, cuùi ñaàu laøm leã Boà-taùt. Thaáy Töù Thieân vöông, Quyû thaàn, La- saùt, Caøn-ñaïp-hoøa... Caùc chuùng Long vöông ñeàu maëc aùo giaùp, vöùt boû heát caùc ñieàu khoâng toát laønh, saïch heát caùc haïnh xaáu, buoâng ruû ngoïc anh laïc, cuùi ñaàu laïy Boà-taùt. Caùc Thieân töû ôû trong cung ñieän nhaät nguyeät… ñöùng ôû hai beân caàm hoa höông, loïng luïa, traøng phan, baûo caùi.

Baáy giôø ñaõ gaàn nöûa ñeâm, Boà-taùt baûo Xa-naëc:

–Haõy mau thöùc daäy söûa soaïn yeân cöông cho con baïch maõ. Ngaøy hoâm nay ñuùng laø ngaøy toát, neân ra ñi.

Xa-naëc nghe noùi trong loøng buoàn raàu, nöôùc maét tuoân traøo:

–Vieäc laøm Ngaøi bình ñaúng saùng suoát, thanh tònh gioáng nhö sö töû. Nay saép leân ñöôøng, xin Ngaøi daïy baûo.

Saéc dieän ñoan chaùnh nhö traêng raèm trung thu. Nhan maïo hoøa vui khoâng gôïn moât veát nhaên, choã hieåu bieát trong saïch gioáng nhö hoa sen. AÂm thanh hoøa nhaõ, trong saùng nhö ngoïc minh chaâu. Caùc anh laïc baùu nôi thaân chieáu saùng röïc rôõ. Taâm nhö hö khoâng, nhö vua trong loaøi höôu, ñi nhö nhaïn vöông moät mình bay ñi khoâng heà sôï nguy hieåm. Moïi ngöôøi ñeàu

theo, nay muoán xuaát gia.

Baáy giôø Boà-taùt laïi baûo vôùi Xa-naëc:

–Muoán choïn ngöïa traéng, nhieàu ñôøi ñaõ töøng ñi seõ ñöa ñeán quaû Thöôïng toân. Vôï con, aân aùi, cuûa baùu, söï nghieäp giaøu sang, taát caû chæ laø lao nguïc, laø nhöõng thöù xöa nay ta traùnh xa khoâng öa thích, chæ muoán giöõ giôùi, phuïng haønh nhaãn nhuïc, tu tinh taán löïc, thieàn ñònh, trí tueä, ñieàu maø taâm ta haèng öa thích. Töø voâ soá traêm ngaøn öùc kieáp ñaõ töøng phuïng haønh laø chí höôùng haâm moä ñöôïc thaønh ñaïo, ñoaïn nguoàn goác sinh töû, trí tueä saùng suoát chæ daïy cho taát caû chuùng sinh. Töø ñaây trôû ñi khoâng coøn öa thích giaøu sang phuù quyù, boång loäc, chæ ñeå chí nôi ñaïo lôùn.

–Luùc ta môùi sinh, Phaïm thieân, Ñeá Thích töï hieän xuoáng ñaûnh leã, ngay khi aáy ta ñaõ quyeát ñònh vieäc naøy. Vua hoûi theá naøo, A-di ñaùp: “Nay ñaây moät töôùng cuûa Thaùi töû coù ñuû caû traêm phöôùc, oai thaàn saùng choùi khoâng ai coù theå saùnh kòp. Neáu ngöôøi ôû ñôøi laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông seõ laøm chuû caû boán chaâu thieân haï. Neáu khoâng thích ôû ñôøi, boû nöôùc xuaát gia laøm Sa-moân thôøi seõ thaønh Phaät, döùt haún sinh, giaø, beänh, cheát, duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa khoâng heà sao laõng!”

Xa-naëc baïch:

–Xin nguyeän y theo lôøi Ngaøi daïy.

–Khi aáy ngöôi coù nghe veà naêm duïc laïc khoâng? Ñaùp:

–Khoâng. Theo yù baäc Thieân toân thì phaûi taïo voâ löôïng haïnh, nhöng con soáng ngu toái khoâng hieåu bieát gì, nuoâi döôõng toùc raâu, vì thaân theå naøy maø gaây khoå hoaïn, taêng theâm toïâi loãi choàng chaát, chòu nhieàu khoå ñau.

Boà-taùt baûo:

–Chö Thieân, ngöôøi ñôøi ñeàu caàm höông hoa hieän ra tröôùc maét, ñoàng ñeán nhoùm hoïp, bieåu hieän söùc thaàn tuùc ñeå haàu haï ta.

Xa-naëc baïch:

–Nay trong vöôøn hoa troå ñaày hoa traùi, caùc loaøi chim ñua nhau ca haùt vang löøng. Trong nhöõng ao taém coù caùc loaïi hoa sen, hoa phuø dung xanh, thanh khieát. Coù caùc con ñöôøng roäng raõi, baèng thaúng, caùc haøng caây quyù ñöôïc caét xeùn, söûa sang ngay thaúng, ñeïp ñeõ. ÔÛ choã taùm con ñöôøng giao nhau ñöôïc trang trí caùc loaïi tröôùng baùu. Muøa heø daïo chôi trong ñoù raát laø vui thích. Ñuû caùc moân ca nhaïc ñaëc bieät ñöôïc trình dieãn ñeå cuøng nhau vui chôi. Moïi ngöôøi ñeàu cuøng vaâng thôø caám giôùi, noùi nhöõng lôøi chí thaønh. Töø khi Thaùi töû ñaûn sinh, thöôøng thuaän theo yù Ngaøi, khoâng vöôït qua nhöõng lôøi Ngaøi daïy baûo. Khi coøn nieân thieáu saéc dieän töôi saùng, toùc ñen möôùt, moïi ngöôøi ñeàu thích. Cuùi xin Ngaøi neân baèng loøng vôùi ñieàu ñoù. Ñôøi soáng nhö vaäy, sao Ngaøi laïi boû ra ñi?

Baáy giôø Boà-taùt laïi baûo vôùi Xa-naëc:

–Xa-naëc haõy thoâi, ñöøng noùi nöõa! Duïc laïc aáy khoâng thöôøng, khoâng coù theå giöõ ñöôïc laâu daøi. Söï bieät ly cuõng gioáng nhö doøng nöôùc soâng troâi chaûy, khoâng bao giôø trôû laïi, khoâng coù theå giöõ ñöôïc maõi maõi, ñoù laø hoaëc nghieäp meâ laàm, gioáng nhö ñöa naém tay khoâng ra ñeå doái gaït treû con. Noù meàm yeáu, khoâng beàn vöõng, gioáng nhö töôøng vaùch ñaát buøn, khoâng theå nöông töïa. Nhö laèn chôùp giöõa khoâng trung, thoaùng choát ñaõ dieät maát. Laïi caûnh giôùi naøy khoâng chaân thaät; keû ngu toái cho ñaây laø an oån, maø ta thaáy noù doái löøa nhö boït nöôùc, vöøa môùi noåi leân lieàn tan maát; ôû ngay choã ñieân ñaûo, cuõng nhö ñaùm boït noåi treân maët nöôùc, nhö huyeãn hoùa, chieâm bao. Naêm moùn duïc laïc khoâng bao giôø thoûa maõn; cuõng nhö bieån nuoát caùc doøng, nhö khaùt uoáng nöôùc maën, caøng taêng theâm khoå hoaïn maø thoâi. Voâ thöôøng cuûa duïc chæ coù

ngöôøi trí môùi coù theå bieát, ngöôøi ngu khoâng theå hieåu, cuõng gioáng nhö ngöôøi muø bò quaêng vaøo hang toái. Xa-naëc neân bieát, buøn nguõ duïc khoâng saïch. Ngaï quyû, suùc sinh do vì khoâng haønh thieän neân maát ñi phaåm haïnh trong saïch, taêng theâm caûnh giôùi ma, oaùn keát ñaáu tranh, buoàn raàu ñau khoå, cuøng vôùi daâm quyû gaëp nhau. Ngöôøi giaùc ngoä döùt boû, ngöôøi thoâng minh xa lìa, baäc minh trieát tieâu dieät. Ngöôøi voâ trí hoïc taäp theo nhö uoáng thuoác ñoäc, laø ñieàu chö Phaät huûy boû, ngöôøi coù trí hoïc taäp theo Thaùnh giaùo.

Luùc ñoù ñoïc keä:

*Boû duïc nhö gheû ñoäc Nhö boû nhöõng phaån nhô*

*Thaáy chuùng duïc phaùt sinh Vöùt boû haèng an oån.*

M