KINH CON ÑÖÔØNG TU HAØNH

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 28: TU HAØNH CUÛA BA BAÄC ÑEÄ TÖÛ**

*Phaät ñöùc cao vôøi vôïi*

*Oai thaàn chaúng theå löôøng Tuøy thôøi daïy ñaïo phaùp*

*Ñoä thoaùt khaép möôøi phöông. Thaáy sinh töû nhô baån*

*Baét nhòp caàu chaùnh phaùp Cheâ traùch khoå - luaân hoài Ngôïi ca caûnh Neâ-hoaøn. Giaûng giaûi ñeä töû thích Laøm theo haïnh Ngaøi daïy Töø töø Ngaøi daãn daét*

*Cho ñeán ñaïi an oån.*

Neáu coù tu haønh thì thaáy caùi hoïa hoaïn töû sinh, caùi ñau khoå toät baäc cuûa ñòa nguïc, caùi naõo haïi cuûa suùc sinh, caùi ñoùi khoå cuûa ngaï quyû, caùi saàu lo cuûa con ngöôøi, caùi voâ thöôøng cuûa coõi trôøi chaúng theå chòu noãi, laàn löôït xoay vaàn nhö baùnh xe. Sinh, giaø, beänh, cheát, ñoùi, khaùt, laïnh, noùng, aân aùi, xa lìa, oaùn thuø gaëp gôõ, noãi thoáng khoå buoàn vui ñaâu theå noùi heát. Töø nhieàu kieáp ñeán nay ngoã nghòch vôùi cha meï, chia lìa anh em, baát hoøa vôùi vôï con, khoùc loùc leä traøo nhieàu hôn boán bieån, buù söõa meï nhieàu hôn naêm nöôùc soâng boán ngoøi, hoaëc cha meï khoùc con, con khoùc cha meï, hoaëc anh khoùc em, em khoùc anh, hoaëc choàng khoùc vôï, vôï khoùc choàng, ngoån ngang traêm beà keå sao cho xieát. Troàng goác nhoïc khoå, gieo maàm ngu si. Tu haønh thaáy vaäy ñeàu nhôøm tôûm heát, chæ muoán thoaùt khoûi beänh sinh töû naøy. Ngaøy ñeâm tinh taán chaúng theå boû ñaïo nghóa, caàu ñaït voâ vi töï thaáy ñôøi tröôùc töø voâ löôïng kieáp qua laïi töû sinh. Neáu doàn xöông coát hôn nuùi Tu-di; tuûy traây treân ñaát khaép caû thieân haï, thaây cheát cuøng khaép theá giôùi ba ngaøn, maùu huyeát chaûy ra nhieàu hôn löôïng möa khaép caùc coõi xöa nay, tu haønh töï quaùn khoå aùch nhö theá, duø cho ngaøn vaïn kieáp noùi coøn khoâng heát. Cho neân xaû ly gia ñình, caïo boû raâu toùc, tinh chuyeân caàu ñaïo chaúng ham vinh hieån ôû ñôøi gioáng nhö keû saùng chaúng öa thaây cheát.

Baøi tuïng raèng:

*Tu haønh thaáy sinh töû Khoå naõo cuûa ñòa nguïc AÙch ngaï quyû suùc sinh Ly bieät cuûa theá gian. Xoay vaàn cuûa sinh töû Gioáng nhö baùnh xe quay Cha, con, anh, em caùch Vôï con saàu bieät ly.*

*Khoùc loùc, leä traøo tuoân*

*Nhieàu hôn nöôùc boán bieån Uoáng doøng söõa cuûa meï Nhieàu hôn nöôùc naêm soâng. Neân ngöôøi tu boû nhaø*

*Tinh chuyeân vì ñaïo phaùp Chaúng ham vinh theá tuïc Nhö ngöôøi saùng boû ñoäc.*

Ngöôøi tu haønh töï nghó: Söï meâ hoaëc cuûa thaân ta ñeán nay chaúng theå keå xieát, chaúng töï hay bieát, hoäi hôïp roài chia ly, thoáng khoå buoàn ñau gioáng nhö quaù say chaúng theå roõ bieát, noùi baäy cho laø noùi ñuùng, töï cho laø suy xeùt kyõ, meâ ñaém aân aùi gioáng nhö keo sôn, chaúng theå töï cöùu. Thì neân thöïc haønh tinh taán, xa tuïc gaàn ñaïo.

Ví nhö coù ngöôøi ñi xa ñeán nöôùc khaùc mua baùn kieám lôøi, ñeán nôi chöa bao laâu thì phaùt beänh naëng, ngöôøi cheát raát nhieàu, möôøi ngöôøi chaúng chöøa moät thaây cheát la lieät, muøi hoâi thoái khoâng taû xieát; ñaõ khoâng coù löông y laïi khoâng thuoác hay ñeå coù theå chöõa khoûi beänh naøy. Ngöôøi aáy raát sôï seät hoái haän laø ñaõ ñeán nöôùc ñoù, neáu khoâng ñeán thì ñaâu coù gaëp naïn naøy, sôùm toái boàn choàn buoàn raàu khoân xieát: “Neáu ta laønh beänh nhaát ñònh veà nöôùc, khoâng khi naøo trôû laïi.” Ngöôøi aáy vöøa gaëp thaày thuoác gioûi cho uoáng thuoác, chaâm cöùu taät beänh daàn daàn thuyeân giaûm, khí löïc cöôøng kieän lieàn trôû veà nöôùc gaëp gôõ ngöôøi nhaø, keå chuyeân nguy khoán khoâng theå noùi heát aáy vaø töï nhuû töø nay veà sau chaúng bao giôø daùm ñeán nôi kia nöõa. Mieáng côm manh aùo, tìm ôû nôi naøo khaùc, chæ muoán an thaân, ñaâu bieát ngöôøi naøo. Veà sau chæ nghe ñeán teân cuûa nöôùc aáy run raåy, kinh hoaøng, chaúng muoán ra khoûi nhaø chæ giöõ laáy thaân. Ñeä töû cuõng vaäy thaáy beänh daâm, noä, si khoå vaø sinh töû khoâng döøng trong naêm ñöôøng, sôùm toái tinh chuyeân toïa thieàn nieäm ñaïo, thaáu ñaït giaùo phaùp Theá Toân, ca ngôïi Neâ-hoaøn, cheâ traùch sinh töû, ñoù laø löông y. Vò thuoác hay uoáng vaøo taät beänh tieâu tröø ñoù laø kinh phaùp cuûa Phaät tröø khöû ba ñoäc. Thaây cheát naèm la lieät ñoù laø naêm aám, saùu suy. Vieäc hoái haän ñeán nöôùc aáy ñoù laø tö duy raèng töø nhieàu kieáp ñeán nay xoay vaàn theo sinh töû. Vieäc meâ ñaém aân laïi duï cho taâm laên xaên khoâng thaáy boán ñeá: Khoå, Taäp, Taän, Ñaïo. Ñaõ chöùng ñaéc ñaïo roài thì sôï khoå nhaøm thaân, sôùm nhaäp Neâ-hoaøn, chaúng theå trôû laïi giaùo hoùa, coá baùm nôi söï tòch dieät neân söï chæ baøy cuûa Ñöùc Phaät Theá Toân voán khoâng chæ moät, maø phaûi tieán tôùi ñaéc baát thoaùi chuyeån, lui tôùi töï taïi.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö coù ngöôøi ñi xa buoân baùn Ñeán nöôùc kia maéc phaûi beänh tình Chuùng daân cheát heát chaúng coøn ai*

*Thaây cheát la lieät khoâng ngöôøi choân. Taâm töï hoái haän ñeán nöôùc aáy*

*Neáu khoâng thì ñaâu gaëp naïn naøy Roài gaëp löông y trò laønh beänh Lieàn trôû veà nöôùc khoâng ñi nöõa. Sôï hoaïn sinh töû cuõng nhö vaäy Thaáy ôû naêm ñöôøng xoay vaàn khoå Töï traùch loãi xöa chaúng hieåu ñaïo Töû sinh taân khoå raát saàu lo.*

*Nhaát taâm tinh taán caàu Neâ-hoaøn Muoán ñoä noãi sôï cuûa theá gian*

*Gheùt sinh töû nhö chaùn töû thi Chuyeân chí höôùng ñeán thaønh voâ vi.*

Ngöôøi tu haønh lo sôï thaân maïng seõ cheát ñi maø chaúng ñöôïc ñoä thoaùt, quay trôû laïi ba ñöôøng khoù ñöôïc ra khoûi, chaúng neân löôøi bieáng, chaáp coù ngaõ cuûa ta nhö ngöôøi phaøm tuïc ôû ñôøi choáng traùi Tam baûo môø môø mòt mòt. Ví nhö ngaøy xöa, coù ñaùm ngöôøi buoân baùn ñi xa kieám soáng, baêng qua ñoàng troáng khoâng coù ngöôøi ôû. Vì ñi ñöôøng meät nhoïc beøn döøng laïi naèm nguû, cuõng chaúng keå giôø giaác, chaúng chuaån bò binh tröôïng. Luõ giaëc cöôùp boãng uøa ñeán, chaúng ai hay bieát, chaúng chuaån bò cung teân, bò giaëc laøm haïi, trong soá naøy, coù khaùch buoân nhôø khoûe maïnh lieàn chaïy thoaùt ñöôïc, chòu ñoùi khaùt veà nhaø. Laïi laäp keá tìm nhöõng ngöôøi baïn khoûe maïnh, theo ñöôøng cuõ ñi buoân baùn kieám soáng, moãi ñeâm nguû nghæ luoân ñuùng giôø, ñi ban ñeâm trang bò cung teân, giaëc thaáy nhö theá chaúng daùm chaän ñöôøng vì bieát laø khoù ñoái ñaàu neân töï ruùt lui. Söï muø mòt aáy laø löôùi si, nhaân si daãn ñeán haønh, roài sinh thöùc, tham ñaém danh saéc, luïc nhaäp, laïi thích thoáng öa thoï môùi coù sinh, laõo, beänh töû, saàu, lo, gaøo khoùc khoå ñau nhöõng ñieàu chaúng vöøa yù. Vieäc kieám soáng laø söï tu haønh. Söï meät nhoïc naèm nguû laø söï chaúng hieåu bieát veà voâ thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân. Khoâng ñi vaøo ban ñeâm laø chaúng tö duy saâu saéc veà nghóa kinh. Vieäc khoâng trang bò binh tröôïng laø chaúng tuaân theo trí ñaïi Töø, ñaïi Bi chæ muoán töï cöùu chaúng nghó ñeán chuùng sinh. Vieäc giaëc ñeán bò nguy khoán laø ngoài thieàn chaúng nhaäp vaøo khoâng tòch, traùi laïi bò naêm aám, saùu suy laøm meâ hoaëc, rôi vaøo boán ñieân ñaûo, voâ thöôøng cho laø thöôøng, khoå cho laø vui. Chaúng phaûi thaân cho laø coù thaân, khoâng coù thaät cho laø coù. Khi maïng chung ñöôïc sinh Thieân, phöôùc heát thì trôû laïi coõi ñôøi, chaúng lìa ba ñöôøng. Vieäc ngöôøi khoûe maïnh chaïy thoaùt veà nhaø laø ñaéc quaû A-la-haùn. Vieäc tìm baïn khoûe maïnh trôû laïi kieám soáng laø ñi ñeán Neâ-hoaøn. Bieát La-haùn giôùi haïn chaúng ñaït ñöôïc cöùu caùnh, gaëp Phaät thoï giaùo laïi phaùt yù lôùn laø Boà-taùt. Vieäc duøng soá ñoâng laø baïn cuøng ñi laø saùu Ñoä voâ cöïc vaø caùc haïnh khaùc... Vieäc trang bò binh tröôïng, giöõ ñuùng giôø giaác, ñi vaøo ban ñeâm laø ñaïi Töø, ñaïi Bi, phaân bieät haønh khoâng, chaúng vöôùng maéc chaúng döùt boû. Vieäc giaëc ruùt lui laø trí tueä voâ quaùi ngaïi, laø phaùp Nhaãn baát khôûi, thaáy ba coõi laø khoâng, chaúng sôï sinh töû, taát caû boán ma ñeàu bò haøng phuïc.

Baøi tuïng raèng:

*Tu haønh sôï maïng chung Rôi vaøo ba ñöôøng aùc Chaúng chaáp ngaõ cuûa ta Quy maïng veà Tam baûo. Nhö xöa coù ngöôøi ngu Ñi xa caàu taøi lôïi*

*Buoàn nguû neân naèm nguû Bò aùc taëc laøm haïi.*

*Trong ñoù coù ngöôøi khoûe Heát söùc chaïy thoaùt ñöôïc Veà nhaø keå gaëp naïn*

*Nay môùi ñöôïc an oån. Ñaõ ñaéc ñaïo La-haùn Môùi töï bieát coù haïn Chaúng theå vaøo sinh töû Vì Neâ-hoaøn laøm ngaïi. Laïi hôïp cuøng baïn maïnh*

*Trang bò roài ñi ñeâm*

*Giaëc thaáy chaúng daùm chaän Trôû veà laïi saøo huyeät.*

*ÔÛ caûnh giôùi voâ vi Bieát Neâ-hoaøn coù haïn Neân phaùt taâm Boà-ñeà Haønh ñaïi Töø, ñaïi Bi.*

*Phaân bieät saâu saéc khoâng Khoâng vöôùng khoâng caét ñöùt Laàn löôït vöôït sinh töû Khoâng coù naïn ba coõi.*

Ngöôøi tu haønh phuïng trì giaùo phaùp, nhaäp boán taâm bình ñaúng taâm nhöng khoâng coù ñaïi Töø bi. Ví nhö roàng nhoû chæ coù khaû naêng möa moät huyeän maø khoâng cuøng khaép. Tuy daân chuùng ñöôïc thaám nhuaàn nhöng chaúng ñaùng keå. La-haùn haønh ñaïo nôi boán Ñaúng taâm cuõng vaäy, gioáng nhö roàng bieán möa khaép thieân haï, khoâng choã naøo laø khoâng thaám nhuaàn, baäc Boà-taùt ñaïi nhaân ñaïi Töø, ñaïi Bi cöùu ñoä khaép taát caû chuùng sinh. Phaät, Ñaáng Thieân Trung Thieân thaáy taâm cuûa Boà-taùt nhö theá, phöông tieän thò hieän coù giôùi haïn, chaúng vöôït Neâ-hoaøn daàn daàn tieán tôùi ñaïi ñaïo, bieát coäi goác cuûa meâ hoaëc.

Ví nhö ngöôøi kia coù ba ñöùa con, ngöôøi cha khi treû nuoâi döôõng con cho ñeán khoân lôùn, aùo côm, thuoác thang chöa töøng thieáu huït. Ngöôøi cha khi tuoåi lôùn khí löïc suy kieät, goïi caùc con laïi baûo:

–Caùc ngöôi laø luõ baát hieáu, ta sinh ñeû nuoâi döôõng caùc ngöôi neân ngöôøi. Nay ta tuoåi ñaõ giaø maø caùc ngöôi chaúng phuïng döôõng baùo ñaùp aân nuoâi naáng, traùi laïi böùc eùp ta tìm cuûa caûi, aùo côm, taïi sao nhö vaäy? Ta seõ caùo vôùi quan nhaø nöôùc trò toäi, gieát cheát caùc ngöôi.

Caùc ngöôøi con nghe cha raày la, oâm loøng sôï seät lieàn phuû phuïc beân cha:

–Anh em chuùng con ngu si ñeán noãi chaúng bieát nghó lyù, chaúng ñoaùi hoaøi ñeán aân ñöùc nuoâi döôõng cuûa cha meï ñaõ töøng thöông yeâu heát möïc, kyø voïng saâu xa, nhöng chuùng con chaúng töï xeùt loãi mình. Nay nghe cha daïy neân lieàn vaâng leänh laøm theo ñaïo hieáu, vöôït keû taàm thöôøng, sôùm toái chaúng bieáng löôøi, khoâng theïn vôùi toå tieân.

Khi aáy, caùc ngöôøi con ai cuõng laøm aên sinh soáng. Vaøo bieån tìm chaâu baùu ñöôïc caùc thöù baûy baùu, cung caáp cho cha meï. Loøng chí hieáu cao vôøi, chæ nghó ñeán cha meï, chaúng heà quan taâm tôùi thaân mình. Tìm ñöôïc vieân minh chaâu saùng lôùn, teân laø Chieáu minh lieàn ñem veà daâng cha. Cha thaáy minh chaâu thì ñaàu baïc ñen laïi, raêng ruïng moïc laïi thaønh ñaïi tröôûng giaû, xa gaàn ñeàu quy ngöôõng. Ñoù goïi laø phuï töø thì töû hieáu.

Vì sao ñeä töû tu haønh thì khoâng coù ñaïi Töø? Cha coù ba con duï cho taâm, yù, thöùc. Côm aên, aùo maëc duï cho troùi buoäc cuûa naêm aám, saùu suy, möôøi hai nhaân duyeân. Con lôùn leân tieáp noùi tìm caàu cung döôõng, duï cho caùc tình duïc chaúng bieát chaùn, chaúng bieát ñuû. Cha lo sôï, muoán ñi caùo quan duï cho söï hieåu roõ veà voâ thöôøng, muoán ñoaïn saùu nhaäp. Con nhaän lôøi giaùo huaán laøm theo lôøi cha duï cho söï quy maïng Phaät. Ba con laïi hieáu thuaän duï cho söï khôûi ñaàu cuûa boá thí, phuïng giôùi, trí tueä. Vaøo bieån ñöôïc baûy baùu duï cho ñaït ñeán baûy Giaùc yù thaønh töïu ñaïo A-la-haùn. Trôû thaønh chí hieáu duï cho bieát ñöôïc ñeä töû bò giôùi haïn trong caûnh giôùi Neâ-hoaøn, laïi phaùt ñaïi taâm laøm Ñaïi Boà-taùt. Ñöôïc chaâu chieáu minh laøm cha treû laïi duï cho ñònh yù hieän taïi, thaáy möôøi phöông Phaät khoâng coù chöôùng ngaïi.

Baøi tuïng raèng:

*Xöa kia coù moät ngöôøi*

*Sinh ñöôïc ba ñöùa con Nuoâi naáng ñeán lôùn khoân AÊn maëc vaãn nhôø cha.*

*Cha baûo vôùi ba con Ta nay tuoåi ñaõ cao Caùc con phaûi nuoâi cha Söùc ta ñaõ tieâu moøn.*

*Caùo caùc ngöôi ñeán quan Naêm cöïc hình ñaùnh ñaäp Con nghe lôøi cha daïy Lieàn laøm theo hieáu ñaïo. Vaøo bieån tìm baûy baùu Cung phuïng cho cha giaø*

*Laïi ñöôïc ngoïc Chieáu minh Cha lieàn treû trôû laïi.*

*Ba con taâm, yù, thöùc Tình duïc chaúng bieát ñuû*

*Cha traùch, laïi hieáu thuaän Ñoù laø giôùi trí tueä.*

*Laøm theo baûy Giaùc yù Thaønh Neâ-hoaøn, La-haùn Thoï nhaän lôøi Phaät daïy Laïi phaùt taâm Boà-taùt.*

*Ñaïo ñöùc raát cao vôøi*

*Thaáy ñöôïc möôøi phöông Phaät Thaân boán ñaïi chaúng ngaïi Nhö hö khoâng, khoâng vöôùng.*

Ví nhö ngaøy xöa coù moät con ba ba rôøi bieån bôi vaøo bôø, coù moät con choàn lôùn ñuoåi baét, saép nguy ñeán taùnh maïng. Ba ba bieát choàn ñeán, thuït ñaàu vaøo, boán chaân giaáu döôùi mai. Choàn ñöùng ñôïi neáu thoø ñaàu chaân ra lieàn seõ baét aên thòt. Ba ba chaúng ñoäng ñaäy, choàn meät moûi boû ñi. Ba ba trôû veà choã Long vöông Ñaïi thaàn trình baøy ñaàu ñuoâi vaø xin laøm thaân roàng môùi khoâng coøn sôï haõi, duï cho coù khaû naêng cheá ngöï naêm aám chaúng bò ma quaáy nhieãu, ñaéc ñaïo Neâ-hoaøn. Ñöôïc laøm roàng duï cho vaøo ñaïo Boà-taùt, chaúng sôï boán ma, cöùu ñoä chuùng sinh.

Baøi tuïng raèng:

*Ba ba thun ñaàu, chaân Nhö La-haùn baát uùy*

*Laøm thaàn roàng bay ñöôïc Boà-taùt cuõng nhö vaäy.*

Ví nhö coù ngöôøi ñi xa caàu tìm cuûa caûi, daõi daàu möa naéng môùi kieám ñöôïc nhieàu lôøi. Hoaëc ôû nôi gaëp giaëc cöôùp maát heát taøi saûn. Laïi coù ngöôøi thoâng minh, ôû nôi xöù sôû mình töï taïo phöông tieän laøm aên, tieàn voâ nhö nöôùc, cung caáp boán phöông tích luõy coâng ñöùc nghó ñeán voâ thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân, quaùn söï thaønh baïi cuûa vaïn vaät beân ngoaøi, hoaëc ñaéc thieàn ñònh, thaønh La-haùn ñaïo, laïi töø ñoù phaùt yù caàu laøm Boà-taùt. Hoaëc coù ngöôøi ñaït ngoä bieát boán ñaïi laø khoâng, khoâng coù ôû trong ngoaøi, haønh ñaïi Töø bi thöông

xoùt chuùng sinh nôi möôøi phöông, tuy coù choã hoùa ñoä nhöng xem nhö khoâng coù, ñaïo khoâng xa gaàn, trí tueä laø cao toät, chöùng ñaéc bình ñaúng giaùc, khoâng coù quaù khöù, vò lai, hieän taïi gioáng nhö hö khoâng.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö ngöôøi buoân baùn xa Ñeä töû cuõng nhö vaäy Chöùa coâng quaùn baát tònh Quaùn vaïn vaät voâ thöôøng. Boà-taùt nhö ngöôøi trí*

*Caàu lôïi chaúng ñi xa Heát sinh töû, Neâ-hoaøn*

*Ñaéc giaùc ngoä bình ñaúng.*

Ngöôøi tu haønh sôï haõi sinh töû, gheùt naïn ba coõi, sôï khoå chaùn thaân, khoâng hieåu roõ noù voán laø khoâng, chæ muoán vöôït thoaùt hoïa hoaïn, chaúng nghó ñeán chuùng sinh. Ví nhö ñoäi quaân tan raõ, nhöõng ngöôøi oám yeáu chæ muoán töï cöùu, chaúng cöùu giuùp söï nguy khoán cho ai. Ngöôøi coù taâm naøy, Phaät vì hoï daïy tröø dieät phieàn naõo ba ñoäc, Neâ-hoaøn laø haïnh phuùc, lìa toái ñeán saùng.

Ví nhö ngöôøi daãn ñöôøng daãn ngöôøi buoân baùn lôùn ñi ñeán con ñöôøng xa xoâi, ôû moät caùnh ñoàng lôùn khoâng coù nöôùc coû, khaùch buoân keâu than cho laø ñöôøng saù xa xoâi ñaâu theå ñeán nôi, vónh vieãn cuøng ñöôøng roài. Khi aáy ngöôøi daãn ñöôøng kia laø ngöôøi thoâng minh hieåu bieát roäng, cuõng coù phaùp thuaät, bieát ñöôïc yù nghó cuûa khaùch buoân chaùn naûn ñöôøng saù xa xoâi, lieàn hoùa thaønh moät quoác gia ôû giöõa ñöôøng, coù thaønh aáp, daân chuùng, ñaát ñai truø phuù, nguõ coác thöøa thaûi, khaùch buoân voâ cuøng möøng rôõ, cuøng nhau baøn taùn coù gì sung söôùng baèng, töôûng raèng laâu laém môùi thoaùt naïn ñeán ñöôïc nhaân gian. Vöøa coù yù nghó nhö vaäy lieàn ñeán thaønh naøy coøn sôï gì nöõa. Khi aáy, ñaùm khaùch buoân lieàn döøng laïi nôi naøy, cuøng nhau vui veû uoáng aên thoûa thích, töï do nghæ ngôi, ñeán khi saép chaùn thaønh quaùch bieán maát chaúng thaáy ñaát nöôùc. Khaùch buoân laáy laøm laï hoûi vì sao nhö vaäy? Ngöôøi daãn ñöôøng ñaùp: Caùc ngöôi meät moûi chaùn naûn, cho laø ñöôøng saù vôøi vôïi, vónh vieãn khoâng ñi ñeán, cho neân ta ñaõ hoùa hieän thaønh quaùch coõi nöôùc, daân chuùng ñeå ñöôïc nghæ ngôi, thaáy caùc ngöôi chaùn roài cho neân bieán maát.

Phaät daïy: “Nhö vaäy, ñeä töû tu haønh sôï khoå sinh töû, goïi laø phieàn naõo sinh töû, sôï hoïa

hoaïn cuûa ba coõi, sôùm muoán dieät ñoä.” Cho neân vì ñoù chæ cho quaû La-haùn ñeå ñaéc, duï cho tieán tôùi tröôùc vöôït qua sinh töû, tröø heát ba caáu, ñaéc ñaïo voâ vi töï cho laø thaønh ñaït ñaày ñuû. Khi saép dieät ñoä Ñöùc Phaät ñöùng tröôùc chæ cho ñaïi ñaïo. Vì vò aáy chöa taïo söï thoâng toû, phaùt huy ñaïo Chaân chaùnh voâ thöôïng, ñaéc phaùp Nhaãn voâ sôû tuøng sinh, ñaït trí Nhaát thieát môùi laø ñaït ñaïo. Ví nhö coù nöôùc noï gaëp ba aùch naïn: Moät laø giaëc cöôùp, hai laø ñoùi khaùt, ba laø taät beänh. Daân chuùng phaân taùn chaïy ñeán nöôùc khaùc. Veà sau, ñaát nöôùc yeân oån, hoaëc coù ngöôøi trôû veà, hoaëc coù ngöôøi kinh sôï hoïa hoaïn cuûa ba naïn vónh vieãn chaúng trôû laïi.

Phaät daïy: Ñaát nöôùc laø ba coõi, gaëp ba naïn laø ñoäc, ngöôøi boû ñeán nöôùc khaùc laø La- haùn, ngöôøi trôû veà khi nöôùc an oån laø Boà-taùt ñaõ chöùng ñaéc taát caû trí tueä saâu xa cuûa phaùp Nhaãn voâ sôû tuøng sinh, trôû laïi ba coõi ñeå hoùa ñoä taát caû. Ngöôøi gaëp ba naïn maø khoâng trôû veà laø La-haùn ñaõ ñaéc voâ vi, sôï choã ba naïn, chaúng coù khaû naêng trôû laïi ñoä thoaùt chuùng sinh.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö ñaùm khaùch buoân Ñi qua caùnh ñoàng hoang*

*Meät nhoïc sôï chaúng ñeán Ngöôøi daãn hoùa thaønh quaùch. Moïi ngöôøi döøng, nghæ ngôi ÔÛ yeân moät ngaøy ñeâm*

*Bieát taâm hoï ñaõ chaùn Bieán maát chaúng hieän laïi. Phaät - Theá Toân nhö theá Thaáy sôï naïn sinh töû Lieàn thò hieän voâ vi*

*Ñeå ñoä khoå ba coõi.*

*Khi saép nhaäp Neâ-hoaøn Hoùa hieän chæ ñaïi ñaïo Khieán ñaït voâ sôû sinh Roäng cöùu ñoä taát caû.*

*Laïi ví nhö nöôùc lôùn Boãng gaëp ba tai naïn Phaân taùn ñeán nöôùc khaùc Nöôùc yeân roài chaúng veà. Kinh sôï naïn sinh töû*

*Ñoù goïi laø ñeä töû*

*Veà nöôùc chaúng kinh sôï Boà-taùt ñoä möôøi phöông.*

*Quyeàn tueä phöông tieän hoùa Ñeàu ñaït ñöôïc keát quaû*

*Ví nhö laùi thuyeàn gioûi Qua laïi chaúng nghæ ngôi. Phaät - Theá Toân nhö vaäy Phaùp thaân khoâng qua laïi Khaép cuøng ôû moïi nôi Nhö maët trôøi chieáu khaép.*

M