PHAÄT SÔÛ HAØNH TAÙN

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 23: THAÀN LÖÏC TRUÏ THOÏ**

*Khi aáy Tyø-xaù-ly*

*Caùc Tröôûng giaû, Ly-xaù* Nghe Theá Toân ñeán nöôùc Ngöï vöôøn Am-ma-la

*Hoï ngoài xe luïa traéng* Loïng baùu, y phuïc ñeïp

*Xanh, ñoû, vaøng... töôi thaém* Moãi ñoaøn moät hình thöùc Daãn tuøy tuøng tröôùc sau Tranh nhau ñeå tôùi tröôùc, Muõ baùu, y phuïc ñeïp

*Trang söùc toaøn chaâu baùu* Uy dung thaät raïng rôõ Khu vöôøn kia theâm saùng Xaû boû naêm uy nghi Xuoáng xe ñi boä ñeán Thaân kính, döùt kieâu maïn Ñaûnh leã döôùi chaân Phaät.

*Ñaïi chuùng vaây quanh Phaät* Nhö maët trôøi theâm saùng Ly-xa teân Sö Töû

*Ñöùng ñaàu caùc Ly-xa* Daùng maïo nhö sö töû Laø toâi trung sö töû Boû kieâu maïn sö töû

*Thoï giaùo Thích Sö töû* Raèng: “Oai ñöùc caùc vò Voïng toäc, hình dung ñeïp Boû kieâu maïn theá gian

*Thoï phaùp caøng theâm saùng.* Trang söùc baèng höông hoa Khoâng baèng giôùi trang nghieâm Ñaát nöôùc giaøu, an vui

*Thì caùc vò vinh hieån.* Vinh thaân maø an daân Laø do ñieàu phuïc taâm Laïi theâm taâm öa phaùp

*Khieán coâng ñöùc caøng cao* Khoâng phaûi boïn heïp hoøi Nhoùm ñöôïc caùc hieàn taøi Phaûi ngaøy tu coâng ñöùc Bieát voã veà muoân daân

*Trò daân baèng chaùnh phaùp* Nhö traâu chuùa loäi soâng. Neáu ngöôøi töï suy nghó Ñôøi nay vaø ñôøi sau

*Phaûi neân tu chaùnh giôùi* Phöôùc lôïi hai ñôøi an

*Ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng* Tieáng khen khaép gaàn xa Ngöôøi hieàn thích laøm baïn Tieáng thôm löu truyeàn maõi. Ngoïc ñaù quyù nuùi röøng

*Ñeàu coù töø ñaát aáy*

*Giôùi ñöùc cuõng nhö ñaát* Caùc thieän töø ñoù sinh. Muoán bay maø khoâng caùnh Qua soâng khoâng coù thuyeàn Ngöôøi khoâng coù giôùi haïnh Cöùu khoå laø thaät khoù.

*Nhö caây hoa quaû ngon* Gai goùc khoù vòn leo Hoïc roäng bò nöõ saéc

*Ngöôøi phaù giôùi cuõng theá.* Ngoài thaúng laàu gaùc ñeïp Taâm vua töï trang nghieâm Ñuû tònh giôùi coâng ñöùc Ñöôïc Ñaïi tieân hoùa ñoä Vaän y phuïc loâng chim Ñaàu caïo saïch raâu toùc Khoâng tu trì giôùi ñöùc Môùi chòu caùc khoå naïn.

*Ngaøy ñeâm taém ba laàn* Thôø löûa tu khoå haïnh Thaân coù muøi daõ thuù

*Vaøo nöôùc, löûa, nhaûy vöïc* AÊn cuû, quaû, rau xanh Uoáng nöôùc soâng, gioù maùt Tuyeät löông, thôû khí trôøi Vaø lìa boû chaùnh giôùi

*Tu ñaïo caàm thuù naøy* Khoâng phaûi laø phaùp khí.

*Phaù giôùi coøn baøi baùng* Ngöôøi nhaân chaúng gaàn guõi Trong taâm thöôøng sôï haõi Tieáng xaáu nhö hình boùng Ñôøi naøy khoâng lôïi ích

*Ñôøi sau ñaâu ñöôïc yeân.* Vì theá ngöôøi trí tueä Phaûi tu trì tònh giôùi Caùnh ñoàng roäng sinh töû

*Giôùi laø ngöôøi daãn ñöôøng* Trì giôùi do söùc mình

*Vieäc naøy chaúng phaûi khoù.* Tònh giôùi laø theàm thang Giuùp ngöôøi sinh coõi trôøi Ngöôøi giöõ vöõng tònh giôùi Laø do phieàn naõo nheï

*Toäi loãi phaù taâm ñaïo* Laøm maát coâng ñöùc laønh Phaûi neân boû ngaõ sôû Ngaõ sôû che ñieàu laønh Nhö tro phuû than hoàng Chaân ñaïp lieàn bò phoûng Kieâu maïn che phuû taâm Nhö trôøi aån trong maây. Hoå theïn dieät bieáng nhaùc Chí maïnh lo buoàn yeáu Giaø beänh phaù thaân treû Ngaõ maïn dieät caùc thieän. Caùc trôøi, A-tu-la

*Tham ganh neân ñaùnh nhau* Ñaùnh maát caùc coâng ñöùc Ñeàu do kieâu maïn phaù:

*Ta hôn heát taát caû* Coâng ñöùc ta cuõng hôn Ta thaéng keû yeáu hôn

*Ñoù chính laø ngöôøi ngu.* Doøng hoï ñeàu voâ thöôøng Dao ñoäng chaúng taïm an Roát cuoäc cuõng tieâu tan Sao kieâu maïn laøm gì?

*Tham duïc laø hoïa lôùn* Doái thaân maø oaùn ngaàm Löûa maïnh töø trong phaùt Löûa tham cuõng nhö vaäy. Taâm tham duïc laãy löøng

*Coøn hôn löûa theá gian* Löûa höøng, nöôùc daäp taét Tham aùi khoù tieâu ñöôïc. Löûa höøng ñoát ñoàng coû Coû chaùy moïc coû khaùc Löûa tham duïc ñoát taâm Thì chaùnh phaùp sinh khoù. Tham duïc muoán vui ñôøi Vui theâm nghieäp baát tònh Nghieäp aùc ñoïa ñöôøng aùc

*Oaùn khoâng hôn tham duïc.* Tham thì sinh ra aùi

*AÙi thì theo caùc duïc* Theo duïc vôùi caùc khoå Toäi aùc, tham lôùn nhaát. Tham laø caên beänh naëng Thuoác trí trò ngöôøi ngu Taø giaùc, nghó baát chaùnh

*Laøm taêng theâm tham duïc.* Voâ thöôøng, khoå, baát tònh Voâ ngaõ, voâ ngaõ sôû

*Trí tueä quaùn chaân thaät* Dieät ñöôïc taø tham aáy. Cho neân ñoái caûnh giôùi Phaûi tu quaùn chaân thaät Quaùn chaân thaät ñaõ sinh Thì döùt ñöôïc tham duïc. Thaáy ñöùc sinh tham duïc Thaáy loãi sinh töùc giaän Ñöùc, loãi queân caû hai Tham saân ñöôïc döùt boû. Töùc giaän ñoåi hình dung Maát ñi veû xinh ñeïp

*Töùc giaän môø maét saùng*

*Haïi phaùp nghóa muoán nghe.* Caét ñöùt nghóa thaân aùi

*Bò ngöôøi ñôøi khinh thöôøng* Cho neân phaûi boû giaän Ñöøng ñeå cho taâm giaän.

*Döùt ñöôïc taâm giaän cuoàng* Laø ngöôøi kheùo ñieàu phuïc Ñôøi goïi khieån ngöïa gioûi Ñoù laø ngöôøi naém daây Giaän döõ khoâng keàm laïi Löûa hoái haän lieàn chaùy.

*Neáu ngöôøi sinh töùc giaän* Tröôùc töï ñoát taâm mình Sau ñoù haïi caû kia

*Hoaëc ñoát hoaëc khoâng ñoát.* Khoå, sinh, giaø, beänh, cheát EÙp böùc caùc chuùng sinh Laïi theâm taâm giaän töùc

*Ñaõ oaùn laïi theâm oaùn* Thaáy ñôøi caùc khoå ngaët Neân sinh taâm Töø bi.”

*Chuùng sinh khôûi phieàn naõo* Theâm laém ñieàu traùi ñaïo Nhö Lai kheùo phöông tieän Tuøy beänh maø noùi löôïc

*Thí nhö thaày thuoác hay* Tuøy beänh maø boác thuoác. Khi aáy caùc Ly-xa

*Nghe phaùp do Phaät noùi* Lieàn daäy leã chaân Phaät Vui möøng maø laõnh thoï

*Thænh Phaät vaø chuùng Taêng* Ngaøy mai thieát leã cuùng Phaät baûo caùc Ly-xa:

*“Am-ma-la ñaõ thænh.”* Ly-xa loøng hoå theïn Sao naøng ñoaït lôïi Ta?

*Bieát taâm Phaät bình ñaúng* Neân sinh taâm vui theo.

*Nhö Lai kheùo tuøy nghi* An uûi khieán hoï vui Ñieàu phuïc khieán trôû veà Nhö raén bò thaàn chuù.

*Heát ñeâm, raïng saùng ra* Phaät vaø caû ñaïi chuùng Ñeán nhaø Am-ma-la

*Thoï naøng daâng cuùng xong,* Ñi ñeán thoân Tyø-nöõu

*Ñeå kieát haï an cö.*

*Ba thaùng an cö xong* Veà nöôùc Tyø-xaù-ly Truù beân ao Di-haàu Ngoài ôû döôùi coäi caây Phaùt aùnh saùng röïc rôõ Caûm ñeán ma Ba-tuaàn Hoï lieàn ñeán choã Phaät

*Chaép tay khuyeán thænh raèng:* “Xöa beân soâng Ni-lieân

*Ñaõ phaùt theä chaân thaät* Neáu vieäc hoaøn thaønh xong Ta seõ vaøo Nieát-baøn

*Nay vieäc ñaõ hoaøn thaønh* Ñaõ toaïi vôùi baûn taâm”. Phaät baûo ma Ba-tuaàn: “Ngaøy dieät ñoä khoâng xa Chæ sau ba thaùng nöõa Ta seõ vaøo Nieát-baøn.” Thieân ma bieát Nhö Lai Saép ñeán ngaøy dieät ñoä

*YÙ muoán ñaõ thoûa maõn* Vui möøng trôû veà trôøi. Nhö Lai ngoài döôùi caây Chaùnh thoï “Tam-ma-ñeà” Xaû tuoåi thoï nghieäp baùo

*Duøng söùc thaàn truï maïng.* Vì Nhö Lai xaû thoï

*Khaép maët ñaát rung chuyeån* Hö khoâng trong möôøi phöông Löûa höøng chaùy ñaày khaép Ñænh Tu-di lôû ngaõ

*Trôøi möa ñaù soûi bay* Boán beà gioù baõo daäy Caây coái ñeàu ñoå gaõy. Nhaïc trôøi troåi bi ai Taâm ngöôøi, trôøi heát vui. Ñöùc Phaät lieàn xuaát ñònh

*Baûo khaép caùc chuùng sinh:* “Nay Ta ñaõ xaû thoï

*Duøng ñònh löïc soáng thoâi* Thaân nhö xe cuõ muïc Khoâng coøn tôùi lui ñöôïc Ñaõ thoaùt ra ba coõi

*Nhö chim phaù tröùng ra.”*

M