**SOÁ 804**

PHAÄT THUYEÁT GIAÛI ÖU KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Ñaïi sö Phaùp Thieân.*

*Cuùi ñaàu quy y Chaùnh Ñaúng Giaùc Hay ñoä voâ bieân bieån khoå naõo Thöôøng röôùi cam loà cho chuùng sinh Ñaït ñeán Nieát-baøn, con ñaûnh leã*

*Cuùi ñaàu quy y taïng chaùnh phaùp Ngaên ngöøa voâ bieân nhaân khoå naõo Chæ daïy loãi laàm, giuùp chuùng sinh Ñaït ñeán tòch tónh, con ñaûnh leã Cuùi ñaàu quy y Tyø-kheo Taêng*

*Hay laøm ruoäng phöôùc cho theá gian Phaùt nguyeän sieâng tu nhaân an laïc Kheùo ñoaïn luaân hoài, con ñaûnh leã*

*Thöông maø xa laø khoå Löûa saàu, saân thieâu ñoát Neáu muoán töï an taâm*

*Ngoài thieàn ñeå quaùn töôûng Nhö baày chim, baày thuù Taïm gaëp roài ra ñi*

*Ngöôøi soáng, cheát cuõng vaäy Taïi sao oâm saàu khoå?*

*Chæ coù moät mình cheát Moïi ngöôøi ñeàu soáng laâu Caùch bieät raát ñau ñôùn Thaân nhaân ñeàu khoùc than Ba coõi luaân hoài lôùn Khoâng coù mieãn cho ai Bình ñaúng chòu voâ thöôøng Taïi sao oâm saàu khoå?*

*Neáu ngöôøi sinh tham aùi Sao bieát löûa tham ñoát Nhö traâu mao meán ñuoâi*

*Neân bò ngöôøi gieát cheát. Ngöôøi ñôøi nhieàu meâ say Muoán vaøo ñöôøng hieåm aùc Duøng ñuû moïi phöông caùch Khoâng theå lìa thoaùt khoå.*

*Nhö höôu, nai ôû röøng Thöôøng bò sö töû röôït*

*Cuoái cuøng khoâng troán thoaùt Taïi sao oâm saàu khoå?*

*Maët ñaát vaø treân trôøi Ba coõi cuøng boán loaøi*

*Chöa töøng ñöôïc nghe thaáy Ai khoâng chòu voâ thöôøng Cuõng nhö löûa röøng nuùi Luùc thieâu chaùy coû caây Khoâng löïa röøng hoa quaû Ñeàu thieâu ñoát chaùy ruïi.*

*Caùc chuùng sinh ngu si Ñieân ñaûo sinh voïng töôûng Bò voâ thöôøng troùi buoäc Khoâng ai ñöôïc giaûi thoaùt Coõi saéc, coõi Phaïm theá*

*An vui trong thieàn vò Cuõng nhö caây ven soâng Gioù, nöôùc deã laøm hoaïi*

*Traêm öùc, Chuyeån luaân vöông. Ngaøn vaïn trôøi Ñeá Thích Nieäm nieäm ñeàu voâ thöôøng Nhö gioù thoåi taét ñeøn*

*Quaù khöù ñaïi thaàn tieân Naêm thaàn thoâng töï taïi. Chim bay giöõa hö khoâng Coøn bò voâ thöôøng baét Thaân Kim cang kieân coá Coøn thò hieän tòch dieät.*

*Ngöôøi phaøm nhö caây chuoái Taïi sao mong soáng laâu?*

*Maët ñaát nuùi Dieäu cao Vaø caû boán bieån lôùn Kieáp hoaïi trôû veà khoâng*

*Huoáng chi coõi chuùng sinh Roàng ôû trong bieån saâu*

*Quyeán thuoäc thöôøng vaây quanh Bò chim caùnh vaøng aên*

*Caùch bieät cuõng khoå vaäy*

*Hoaëc ngöôøi qua coõi khaùc Muoán traùnh khoûi voâ thöôøng Nhö vaøo mieäng Ma-kieät*

*ÔÛ ñoù caàu an oån. Coõi Duïc vaø coõi Saéc*

*Cuøng coõi Phi phi töôûng Chöa coù moät vaät naøo Khoâng bò voâ thöôøng nuoát Chæ coù Chaùnh Ñaúng Giaùc Nôi chaân thaät nöông töïa Ngöôøi laéng nghe tin thoï Coù theå thoaùt saàu naõo.*

M

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn Kyø thoï Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø, Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Chuùng sinh voâ soá, luaân hoài voâ bieân, nhö kieán ñi voøng quanh, khoâng bao giôø keát thuùc. Chuùng sinh bò tham aùi, voâ minh che laáp gioáng nhö nuùi bò chìm ñaém trong buøn khoâng theå thoaùt ra ñöôïc. Höõu tình quaù khöù luaân hoài qua laïi voâ soá kieáp khoâng theå bieát ñöôïc.

Naøy caùc Tyø-kheo! Taát caû ñaát treân maët ñaát ñeàu nhoùm laïi moät choã, ngoài laïi thaønh vieân troøn nhoû nhö haït ñaäu. Neáu tính chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay ñaõ sinh laøm cha, meï, con, chaùu, cöù moãi moät ngöôøi thaû xuoáng moät vieân ñaát, nhö vaäy thì soá vieân ñaát ñaõ heát maø soá cha, meï, con, chaùu vaãn coøn.

Naøy caùc Tyø-kheo! Nhö vaäy chuùng sinh luaân hoài voâ löôïng voâ bieân bò tham aùi voâ minh laøm ñieân ñaûo, chìm ñaém trong buøn aùi duïc, luaân hoài sinh töû khoâng coù kyø haïn. Do ñoù, ta chæ daïy cho caùc oâng töï bieát caùch ñoaïn tröø luaân hoài.

Nhö vaäy, chuùng sinh luaân hoài, ñem xöông chaát laïi nhö nuùi Dieäu-cao, khoâng hoaïi, khoâng raõ. Baäc Thanh vaên voâ hoïc chöùng boán Thaùnh ñeá, hieåu bieát khoå naøy chaân thaät laø khoå. Khoå dieät thì chöùng khoå Thaùnh ñeá. Caùc chuùng sinh kia thaáy ñoáng xöông khoâ khoâng bieát laø khoå, cuõng khoâng theå dieät tröø phieàn naõo trong ba coõi. Neáu dieät phieàn naõo trong ba coõi thì chöùng Tu-ñaø-hoaøn chaân thaät phaùp, chaéc chaén ñöôïc ñaïo quaû Boà ñeà. Do baûy laàn sinh trong coõi trôøi, ngöôøi, ñoaïn dieät luaân hoài, tröø saïch phieàn naõo. Baûy laàn sinh ñaõ hoaøn taát, Thaùnh ñeá hieän baøy, chaùnh kieán, trí tueä, taän dieät caùc laäu hoaëc coøn soùt laïi, ñaït ñeán Nieát-baøn tòch tónh, chuùng sinh kia môùi ñöôïc thoaùt khoå luaân hoài.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc Tyø-kheo! Quyeán thuoäc loaøi ngöôøi yeâu thöông laãn nhau, do vì tham aùi neân taïo nhieàu nghieäp vaø roài bò luaân hoài sinh töû troùi buoäc. Gioáng nhö voi röøng sa vaøo hoá buøn laày, khoâng theå thoaùt ra ñöôïc.

Laïi nöõa, quyeán thuoäc kia nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Cha meï nuoâi döôõng ñeàu nhö con ruoät cho ñeán ñôøi sau tuøy theo quaû baùo maø khoâng ñoàng nhau, hoaëc laøm ñaøy tôù, hoaëc laøm oan gia, saân haän, ñaùnh ñaäp, nhuïc maï laãn nhau, hoaëc cuøng aên uoáng vôùi ngöôøi haøng xoùm, hoaëc bò gieát haïi.

Caùc vieäc nhö vaäy laøm luaân hoài caùc coõi nhö baûy chuùng Tieân tuï hoïp hoaëc tan raõ,

cuõng nhö trôøi möa taïo thaønh boït nöôùc luùc coøn, luùc maát. Nhö vaäy, chuùng sinh do quaù ngu si, meâ hoaëc ñieân ñaûo khoâng bieát luaân hoài, ñoái vôùi quyeán thuoäc, voïng sinh, töôûng laïc, taïo voâ soá nghieäp, chöa coù khoaûnh khaéc naøo ñöôïc thanh tònh.

Laïi nöõa, höõu tình kia ñaõ luaân hoài töø voâ thæ, vaøo trong ñòa nguïc uoáng nöôùc ñoàng soâi nhieàu hôn nöôùc bieån caû. Chaúng khaùc naøo loaøi heo, choù aên vaät baát tònh chaát ñoáng nhö nuùi Dieäu cao.

Laïi nöõa, höõu tình kia, soáng cheát chia lìa, nöôùc maét luyeán aùi, cuõng nhieàu nhö nöôùc

bieån.

Laïi nöõa, höõu tình kia, gieát haïi laãn nhau, ñem ñaàu chaát laïi cao hôn coõi Phaïm thieân,

maùu muû truøng aên cuõng nhieàu nhö nöôùc bieån.

ÔÛ loaøi ngaï quyû do ñôøi tröôùc, keo kieät tham lam neân chòu khoå ñoùi khaùt. Neáu coù ñöôïc thöùc aên, uoáng lieàn bieán thaønh than löûa. Heát quaû baùo ôû ngaï quyû ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi thì ngheøo cuøng khoán khoå, chòu nhieàu khoå naõo, noùi khoâng heát ñöôïc.

Laïi nöõa, höõu tình kia do tu phöôùc nghieäp ñöôïc sinh ôû coõi trôøi Ñao-lôïi... ôû caùc caûnh giôùi thuø thaéng, thöôøng ñöôïc vui söôùng, do tham aùi höøng haãy nhö löûa thieâu coû khoâ neân khi tuoåi thoï ñaõ heát lieàn ñoïa vaøo coõi aùc. Gioáng nhö loaøi chim bò beû gaõy ñoâi caùnh, trong khoaûng khaéc lieàn rôi xuoáng ñaát chòu nhieàu ñau khoå. Vì vaäy, caùc oâng phaûi tu taäp ñoaïn dieät luaân hoài, choùng caàu giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc Tyø-kheo! Ví nhö soâng, ngoøi, maët ñaát, maët traêng, maët trôøi, caùc vì sao, nuùi Tu-di vaø caùc xoùm laøng vaø theá giôùi chöa hoaïi maø ñöôïc toàn taïi laâu daøi, thöôøng coøn ôû theá gian. Nay kinh ñieån naøy cuõng nhö vaäy. Theá giôùi chöa hoaïi, phaùp cuõng toàn taïi laâu daøi.

YÙ caùc oâng nghó sao? Caùc oâng coù theå khieán cho taát caû chuùng sinh chaám döùt söï luaân

hoài!

Caùc Tyø-kheo nghe roài, tín thoï phuïng haønh.

