**Phaåm 19: TREÂN ÑÖÔØNG GAËP THAÂY CHEÁT**

Thuôû aáy, Thieân töû Taùc Bình moät hoâm noï phaùt sinh yù nghó: “Boà-taùt Hoä Minh ñang ôû trong cung thoï höôûng vui thuù tuyeät ñænh, nay ñeán luùc Boà-taùt phaûi xuaát gia, ta seõ vì Boà-taùt coá taâm khuyeán thænh laøm cho Thaùi töû xa lìa thuù vui nguõ duïc, xaû tuïc xuaát gia.” Thieân töû Taùc Bình muoán Boà-taùt Hoä Minh sinh yù rôøi noäi cung ra khoûi thaønh höôùng veà laâm vieân thöôûng ngoaïn tham quan phong caûnh tuyeät ñeïp.

Luùc aáy Thaùi töû baûo ngöôøi ñaùnh xe:

–Naøy ngöôøi ñaùnh xe taøi gioûi, khanh neân trang hoaøng baûo xa töù maõ, ta nay muoán ra khoûi thaønh ñeán laâm vieân daïo chôi.

Ngöôøi ñaùnh xe nhaän leänh Thaùi töû lieàn ñeán taâu Ñaïi vöông:

–Xin Ñaïi vöông bieát cho, nay Thaùi töû muoán rôøi khoûi cung thaønh ñeán laâm vieân thöôûng ngoaïn quang caûnh.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn lieàn ra leänh trang hoaøng thaønh Ca-tyø-la, taát caû ñöôøng lôùn nhoû ñeàu doïn deïp. Gai goùc, soûi saïn gaïch ñaù, caây muïc, moâ ñaát, phaån ueá ñeàu ñöôïc queùt doïn saïch seõ, baèng phaúng cho ñeán trong hoa vieân caùc caây mang teân nöõ nhi hay nam nhi laïi duøng chuoãi anh laïc theo moãi loaïi maø trang söùc leân ñoù, roài cho ngöôøi rung linh ñaùnh troáng tuyeân boá:

–Keû giaø yeáu, ngöôøi beänh taät khoâng ñöôïc xuaát hieän treân con ñöôøng Thaùi töû ñi qua khieán cho Thaùi töû troâng thaáy sinh taâm chaùn naûn.

Ngöôøi ñaùnh xe trang hoaøng xe ngöïa heát söùc chu toaøn toát ñeïp, roài ñeán taâu Thaùi töû:

–Xin Thaùi töû nghe cho, haï thaàn nay ñaõ trang hoaøng xa giaù xong roài, cuùi xin Thaùi töû tuøy thôøi xuaát haønh.

Thaùi töû ngoài treân xe ñaày ñuû oai ñöùc thaàn löïc, ra ñi töø cöûa Taây thaønh Ca-tyø-la höôùng veà hoa vieân ñeå thöôûng ngoaïn.

Khi ñoù, Thieân töû Taùc Bình ôû phía tröôùc Thaùi töû hoùa thaønh moät töû thi naèm treân giöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi khieâng ñi, laïi duøng aùo baèng soâ nhieàu maøu tuyeät ñeïp caêng laøm taám maøn nhoû ñaép treân mình töû thi, laïi coù voâ soá baø con noäi ngoaïi quaây quaàn hai beân tröôùc sau keâu khoùc, hoaëc coù keû böùt toùc, coù ngöôøi ñaám ngöïc hoaëc coù keû voã ñaàu hay khoanh tay hoaëc coù keû hai tay hoát ñaát buøn boâi treân ñaàu treân maët hoaëc coù keû thoát ra nhöõng lôøi buoàn baõ ngheïn ngaøo, nöôùc maét tuoân nhö möa, keâu gaøo khoùc loùc khoâng thaønh lôøi. Thaùi töû thaáy caûnh nhö vaäy sinh loøng saàu thaûm, hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Keû naèm treân giöôøng naøy laø ngöôøi gì vaäy? Laïi duøng hoa trang hoaøng chung quanh… cho ñeán nhieàu y phuïc baèng vaûi gai ñaày maøu saéc, laøm taám maøn nhoû ñaép treân mình, ñöôïc ngöôøi ta khieâng ñi, chung quanh laïi coù voâ soá ngöôøi khoùc than thaûm thieát?

Lôøi keä:

*Thaùi töû treû ñeïp thaân tuaán tuù Hoûi ngöôøi ñaùnh xe ñaây laø ai.*

*Naèm yeân treân giöôøng boán ngöôøi khieâng Thaân quyeán chung quanh keâu gaøo khoùc?*

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

–Baåm Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ñaây goïi laø thaây cheát. Thaùi töû laïi hoûi:

–Thaây cheát nghóa laø gì?

Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ngöôøi naøy boû maïng soáng nôi theá gian, khoâng coøn oai ñöùc, nay ñoàng vôùi caây ñaù, khoâng coù caûm giaùc nhö töôøng vaùch khoâng hôn keùm, vónh bieät thaân toäc baïn beø, chæ coù thaàn thöùc ñi ñaàu thai coõi khaùc, töø nay veà sau khoâng coøn thaáy cha meï, anh em, vôï con, quyeán thuoäc. Keû soáng ngöôøi cheát, caûnh giôùi hoaøn toaøn khaùc nhau nhö vaäy, khoâng bao giôø gaëp laïi cho neân goïi laø thaây cheát.

Ngöôøi ñaùnh xe ñeán tröôùc Thaùi töû noùi keä: *Giaùc quan taâm thöùc maát taùc duïng, Thi theå voâ tri nhö caây ñaù,*

*Thaân quyeán vaây quanh ñeàu khoùc than,*

*AÂn aùi töø ñaây haèng vónh bieät.*

Thaùi töû laïi hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Naøy keû ñaùnh xe taøi gioûi, ta cuõng phaûi chòu quy luaät cheát naøy chaêng? Quy luaïât cheát naøy, ta ñaõ vöôït khoûi hay chöa?

Ngöôøi ñaùnh xe ñaùp:

–Taâu Ñaïi thaùnh Thaùi töû, thaân theå Thaùi töû tuy toân quyù nhöng ñoái vôùi quy luaät cheát naøy cuõng chöa thoaùt khoûi, taát caû nhöõng ai ôû trong theá gian, hoaëc laø trôøi hay loaøi ngöôøi, coù bao nhieâu thaân toäc quyeán thuoäc baïn beø, moãi ngöôøi ñeàu chòu caûnh bieät ly nhö vaäy, ngöôøi kia khoâng thaáy ngöôøi naøy, ngöôøi naøy cuõng khoâng thaáy ngöôøi kia. Roài noùi keä:

*Taát caû chuùng sinh maõn nghieäp naøy, Thieân, nhaân, quyù, tieän ñeàu bình ñaúng, Theá gian thieän aùc tuy coù khaùc,*

*Ñeán khi taét thôû laïi nhö nhau.*

Thaùi töû nghe lôøi trình baøy nhö vaäy roài baûo ngöôøi ñaùnh xe:

–Neáu thaân naøy cuûa ta cuõng phaûi chòu quy luaät cheát choùc; quy luaät caùi cheát ta chöa vöôït qua, roài ñaây ta seõ khoâng thaáy chö Thieân vaø quyeán thuoäc vaø chö Thieân quyeán thuoäc cuõng khoâng thaáy ta, vaäy caàn gì phaûi ñeán laâm vieân daïo chôi thöôûng ngoaïn, mau mau hoài giaù trôû veà noäi cung ñeå ta quaùn töôûng.

Ngöôøi ñaùnh xe vaâng theo leänh Thaùi töû lieàn quay xe trôû veà noäi cung. Thaùi töû veà ñeán noäi cung, an toïa tö duy: “Thaân ta nhaát ñònh roài seõ cheát, chöa coù naêng löïc vöôït qua khoûi quy luaät söï cheát.” Ngaøi chuù taâm yeân laëng tö duy nhö vaäy, bieát quaû baùo theá gian roát cuoäc quy veà voâ thöôøng vaäy maø khi Thaùi töû saép böôùc vaøo trong cung, coù moät töôùng sö voâ trí ngu si ñöùng beân ngoaøi cöûa cung Ñaïi vöông, xem kyõ hình dung töôùng maïo Thaùi töû töø ñaàu ñeán chaân, thaáy coù töôùng tröôïng phu roài to tieáng xöôùng leân: “Naøy moïi ngöôøi! Taát caû phaûi bieát, töø ngaøy nay trôû ñi ñeán noäi ngaøy thöù baûy, Thaùi töû seõ ñöôïc ñaày ñuû baûy thöù quyù baùu töï nhieân xuaát hieän.”

Ñaïi vöông Tònh Phaïn hoûi ngöôøi ñaùnh xe:

–Naøy teân ñaùnh xe taøi gioûi, ngaøy nay khanh ñöa Thaùi töû ñeán laâm vieân, Thaùi töû coù vöøa yù, vui veû khoâng?

Ngöôøi ñaùnh xe quyø xuoáng cung kính thöa:

–Xin Ñaïi vöông phaûi bieát, ngaøy nay Thaùi töû ra ñi chöa ñeán laâm vieân. Ñaïi vöông Tònh Phaïn laïi hoûi:

–Vì côù gì Thaùi töû khoâng ñeán laâm vieân? Ngöôøi ñaùnh xe taâu:

–Xin Ñaïi vöông nghe cho, Thaùi töû ra khoûi cung, treân con ñöôøng ñeán vieân laâm, thaáy moät thaây cheát naèm treân giöôøng coù boán ngöôøi khieâng… cho ñeán quyeán thuoäc vaây quanh keâu khoùc. Thaùi töû thaáy vaäy lieàn ra leänh hoài giaù trôû veà noäi cung, ngaøi ngoài tö duy khoâng ñöôïc vui veû.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn nghe lôøi trình baøy nhö vaäy, trong taâm lo laéng, lieân töôûng ñeán lôøi döï ñoaùn cuûa Tieân nhaân A-tö-ñaø nhaát ñònh chaân thaät. Ta khoâng leõ ñeå Thaùi töû boû ta xuaát gia. Ngaøy nay ta seõ taêng theâm thuù vui nguõ duïc cho Thaùi töû, khieán Thaùi töû say ñaém khoâng nghó ñeán chuyeän xuaát gia. Nghó roài, luùc aáy nhaø vua lieàn vì Thaùi töû taêng theâm y phuïc toát ñeïp vaø ñaày ñuû caùc thuù vui nguõ duïc.

Coù baøi keä noùi:

*Bieån coâng ñöùc tu voâ löôïng kieáp. Thaùi töû vì thaáy keû maïng chung, Taâm raát buoàn oâm loøng aùo naõo, Veà noäi cung tö duy caùi cheát,*

*Nôi thaønh naøy cung ñieän tuyeät vôøi, Thaùi töû ñeïp tuoåi ñaày nhöïa soáng, Vui nguõ duïc ñaéc yù laém thay,*

*Nhö Ñeá Thích vui chôi thöôïng uyeån.*

Traûi qua ngaøy thaùng, Thaùi töû vaãn ôû trong cung, vui chôi, thoï höôûng moïi thöù vui

thích.

M