**Phaåm 18: DOÏC ÑÖÔØNG THAÁY NGÖÔØI BEÄNH**

Baáy giôø Thieân töû Taùc Bình laïi suy nghó veà Boà-taùt Hoä Minh, vò Ñaïi só naøy ôû trong cung buoâng lung phoùng daät say ñaém nguõ duïc ñaõ troâi qua thôøi gian khaù laâu, theá gian voâ thöôøng, tuoåi treû khoâng döøng, Boà-taùt Hoä Minh neân phaûi sôùm rôøi boû noäi cung xuaát gia, ta nay coù theå vì ngaøi taïo phöông tieän khuyeán thænh ñeå khieán ngaøi tænh ngoä sôùm xa lìa nguõ duïc. Taùc Bình suy nghó nhö vaäy roài, do vì thaàn löïc cuûa Thieân töû maø cuõng do nhaân duyeân phöôùc ñöùc ñôøi tröôùc cuûa Boà-taùt neân Thaùi töû ñang ngoài trong cung ñieän boãng nhieân khôûi yù muoán ra khoûi thaønh ñeán laâm vieân thöôûng ngoaïn.

Thaùi töû lieàn goïi ngöôøi ñaùnh xe ñeán baûo:

–Naøy ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi, khanh neân mau mau trang hoaøng xe ngöïa toát ñeïp, nay ta muoán xuaát haønh ñeán hoa vieân ngaém caûnh daïo chôi.

Ngöôøi ñaùnh xe taâu:

–Y theo leänh cuûa Thaùi töû, haï thaàn khoâng daùm traùi yù.

Ngöôøi ñaùnh xe nhaän leänh cuûa Thaùi töû roài lieàn ñeán taâu Ñaïi vöông Tònh Phaïn:

–Xin Ñaïi vöông bieát cho, nay Thaùi töû muoán rôøi thaønh höôùng veà thaéng caûnh Hoa laâm vieân ñeå thöôûng ngoaïn maûnh ñaát an laønh.

Ñaïi vöông lieàn ra leänh taát caû daân chuùng trong thaønh doïn deïp moïi coû raùc, saïn soûi, gai goùc, caây khoâ muïc, goø noång, phaån ueá, nhöõng nôi hoâi thoái ñeàu ñöôïc laøm baèng phaúng, röôùi nöôùc queùt doïn saïch seõ, roài trang hoaøng thaønh Ca-tyø-la heát söùc toát ñeïp; cho ñeán nhöõng caây coái trong hoa vieân mang teân phuï nöõ hay nam nhi ñeàu laáy chuoãi anh laïc cuûa moãi giôùi trang söùc treân ñoù. Treân ñöôøng Thaùi töû ñi qua khoâng ñöôïc xuaát hieän caùc ngöôøi giaø beänh, ñöøng ñeå Thaùi töû troâng thaáy sinh taâm chaùn naûn.

Ngöôøi ñaùnh xe trang hoaøng xe ngöïa xong roài ñeán taâu Thaùi töû:

–Xa giaù haï thaàn ñaõ chuaån bò hoaøn taát, cuùi xin Thaùi töû tuøy yù ra ñi.

Luùc aáy Thaùi töû ngoài treân baûo xa vôùi tö caùch moät Ñaïi vöông, oai ñöùc thaàn löïc troâng thaät toân nghieâm, ra ñi töø cöûa Nam thaønh Ca-tyø-la, töø töø höôùng veà hoa vieân ñeå daïo xem phong caûnh.

Baáy giôø Thieân töû Taùc Bình ôû phía tröôùc, treân con ñöôøng Thaùi töû ñang ñi qua, hoùa laøm moät ngöôøi beänh, hình theå chæ coøn da boïc xöông heát söùc ñau khoå, buïng tröôùng to, nöôùc töø ñoù ræ ra, thaân hình tieàu tuïy, tay chaân nhö oáng saäy khoâng coøn khí saéc, nöôùc da vaøng voït nhaên nheo, hôi thôû hoâi thoái, maïng soáng chæ coøn trong giaây laùt, naèm reân ræ traên trôû laên loän treân phaân daõi heát söùc ñau ñôùn, muoán ngoài daäy nhöng khoâng ñuû söùc, nheùp mieäng noùi thì thaøo:

–Cuùi xin ñôõ giuøm toâi ngoài daäy.

Thaùi töû thaáy ngöôøi beänh töø luùc ñaàu…cho ñeán caâu ñôõ giuøm toâi ngoài daäy, lieàn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Naøy ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi, ñaây laø ngöôøi gì? Buïng raát to nhö caùi choõ lôùn, khi thôû thì caû ngöôøi rung ñoäng, tay chaân nhö oáng saäy, thaân theå tieàu tuïy, nöôùc da vaøng voït nhaên nheo khoâng coøn khí saéc, ngoài daäy phaûi nhôø ngöôøi khaùc naâng ñôõ?

Roài Thaùi töû caát tieáng thôû daøi:

–OÂi chao, buoàn thöông naõo ruoät, khoâng nôõ thaáy nghe.

Thieân töû Taùc Bình duøng thaàn löïc khieán ngöôøi ñaùnh xe traû lôøi:

–Xin Thaùnh töû laéng nghe, keû naøy goïi laø ngöôøi beänh. Thaùi töû laïi hoûi:

–Taïi sao ngöôøi naøy goïi laø ngöôøi beänh? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Taâu Thaùnh töû, thaân theå ngöôøi naøy khoâng ñöôïc an oån khoûe maïnh, maát heát oai ñöùc, oám gaày khoå sôû, khoâng coøn söùc löïc, giôø cheát saép ñeán nôi, cha meï ñaõ qua ñôøi, töù coá voâ thaân, khoâng nôi caäy nhôø, do vì khoâng choã nöông töïa ngöôøi naøy chaúng bao laâu maïng chung, muoán soáng heát söùc khoù khaên. Neáu khoâng coù ai chaêm soùc maø mong coù ngaøy laønh beänh, nhaát ñònh khoâng coù vieäc aáy xaûy ra, chæ chôø cheát maø thoâi. Thöa Thaùnh töû, vì nhöõng lyù do ñoù, goïi laø ngöôøi beänh.

Coù keä theá naøy:

*Thaùi töû hoûi ngöôøi ñaùnh xe raèng Taïi sao ngöôøi naøy chòu khoå aáy Ngöôøi ñaùnh xe taâu leân Thaùi töû Töù ñaïi baát hoøa beänh phaùt sinh.*

Thaùi töû laïi hoûi:

–Chæ rieâng ngöôøi naøy chòu quy luaät aáy hay laø taát caû chuùng sinh trong theá gian ñeàu phaûi chòu quy luaät beänh naøy?

Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Quy luaät beänh naøy khoâng daønh rieâng cho moät ngöôøi naøo maø taát caû caùc loaïi chuùng sinh ñeàu khoâng thoaùt khoûi.

Thaùi töû laïi noùi:

–Ta cuõng chöa thoaùt khoûi quy luaät naøy, roài ta maéc beänh gioáng nhö ngöôøi naøy khoâng khaùc, oâi thoâi ñaùng sôï!

Thaùi töû lieàn baûo ngöôøi ñaùnh xe:

–Neáu thaân naøy cuûa ta khoâng thoaùt khoûi quy luaät beänh, ñuû thöù caùc beänh khoâng theå vöôït qua ñöôïc, nay caàn gì phaûi ñeán vieân laâm daïo chôi thoï höôûng vui thuù, neân hoài giaù trôû veà noäi cung, ta seõ tö duy veà quy luaät naøy.

Ngöôøi ñaùnh xe vaâng leänh Thaùi töû ñaùnh xe quay veà noäi cung, Thaùi töû veà ñeán nôi tónh toïa tö duy: “Ta seõ beänh, caùc beänh chöa hieïân khôûi, taïi sao ta buoâng lung.”

Ñaïi vöông Tònh Phaïn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Thaùi töû daïo chôi nôi hoa vieân coù ñöôïc vui veû khoâng? Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

Ñaïi vöông phaûi bieát, Thaùi töû muoán rôøi hoaøng thaønh höôùng veà hoa vieân, ngaém quang caûnh hoà ao…, nhöng giöõa ñöôøng gaëp moät ngöôøi beänh… cho ñeán mieäng noùi ñôõ giuøm toâi daäy. Thaùi töû thaáy vaäy lieàn ra leänh ñaùnh xe trôû veà, hieän giôø ngaøi ñang tònh toïa trong cung chuyeân taâm quaùn töôûng.

Ñaïi vöông nghe lôøi noùi nhö vaäy roài trong taâm nghó ñeán lôøi döï ñoaùn cuûa Tieân nhaân A-tö-ñaø quyeát ñònh chaân thaät. Ñaïi vöông laïi nghó: “Khoâng leõ ta ñeå Thaùi töû xaû tuïc xuaát gia, nay ta seõ vì Thaùi töû taêng theâm thuù vui nguõ duïc khieán cho Thaùi töû say ñaém nguõ duïc nhieàu hôn maø chaúng xaû tuïc xuaát gia.” Nghó roài Ñaïi vöông lieàn taêng theâm thuù vui nguõ duïc cho Thaùi töû gaáp boäi phaàn. Coù baøi keä:

*Thaùi töû ôû laâu trong cung caám Muoán ñeán vieân laâm höôûng thuù vui Treân ñöôøng gaëp beänh nhaân tieàu tuïy Neân sinh taâm ly duïc trôû veà*

*Ngoài yeân suy tö goác laõo beänh*

*Ta nay chöa thoaùt coù vui gì*

*Saéc thanh höông vò cuøng caùc xuùc Raát tuyeät vôøi ngaøi chöa boû ñöôïc Thuôû xöa ngaøi tu haønh thieän nghieäp Nay höôûng phöôùc vui söôùng ai baèng.*

Nhö vaäy thuôû aáy Thaùi töû ôû trong cung tuaàn töï thoï höôûng ñuû thuù vui cuûa nguõ duïc.

M