KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 24**

**Phaåm 28: KHUYEÂN HÖÔÛNG THOÏ DUÏC LAÏC THEÁ GIAN**

**(Phaàn 3)**

Baáy giôø Boà-taùt baûo nhaø vua:

–Nhö lôøi noùi cuûa Ñaïi vöông: “Nhaân giaû Tyø-kheo thaân theå meàm maïi, chaúng neân ôû trong röøng nuùi vaéng veû hiu quaïnh, naèm ngoài nguû nghæ treân thaûm coû.” Ñaïi vöông phaûi bieát, khi Ta coøn trong cung duøng caùc loaïi giöôøng quyù baùu, maëc tình naèm ngoài treân ñoù, nay ñaõ nhaøm chaùn vöùt boû ñi xuaát gia. Taïi sao nhö vaäy? Ñaïi vöông neân bieát, thaân naøy yeáu ôùt suy thoaùi voâ thöôøng, khoâng phaûi vaät beàn chaéc, laø phaùp hoaïi dieät, coù ñoù roài bò vöùt ñi nôi naøo ñaáy, gioáng nhö khoái ñaát, nhö nhau khoâng khaùc. Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, nhö ngöôøi coù trí ñaõ vaát boû thaây ma, coù theå löôïm laïi hay khoâng? Neáu laáy trôû laïi, hoaøn toaøn khoâng coù vieäc nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, nhö lôøi noùi cuûa ngaøi, neáu ñoái vôùi Ta coù loøng thöông meán thì neân tuøy hyû, chôù neân traùch Ta: “Khaát thöïc ñoä nhaät, laø vieäc chaúng neân laøm.” Ñaïi vöông neân bieát, neáu thöông meán Ta, chôù coù noùi nhö theá! Taïi sao? Vì nay Ta muoán vöôït qua bieån khoå hoaïn naïn sinh, giaø, beänh, cheát, moãi böôùc ñi vaøo ñaïo. Bôûi vaäy, Ta choïn laáy ñôøi soáng Tyø-kheo, vì muoán caàu quaû tòch dieät an laïc, muoán ñôøi vò lai dieät tröø taát caû hoaïn naïn, cho neân caàn phaûi maëc ca-sa hoaïi saéc.

Ñaïi vöông neân bieát, neáu coù ngöôøi ôû hieän taïi ñöôïc phöôùc ñöùc thoï quaû baùo nguõ duïc, neân yeâu meán say ñaém, nhöõng haïng ngöôøi naøy thaät ñaùng thöông xoùt! Neáu coù ngöôøi trong ñôøi hieän taïi, khoâng ñaït ñöôïc taâm tòch tónh an laïc, nhaát ñònh trong ñôøi vò lai chòu caùc khoå baùo. Nhöõng chuùng sinh naøy thaät ñaùng thöông xoùt!

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, Ta nay kinh sôï caùc khoå cuûa phieàn naõo, neân xaû tuïc xuaát gia, muoán caàu Nieát-baøn chaân thaät tòch tónh. Giaû söû Ta ñöôïc cung trôøi Ñeá Thích cuõng chaúng ham muoán, huoáng laø quaû baùo thaáp heøn ôû nhaân gian.

Roài Ngaøi noùi keä:

*Ta bò truùng teân phieàn naõo baén Caàn tìm cao tòch dieät ñeå trò*

*Ví duø coù ñöôïc cung Ñeá Thích*

*Ta cuõng khoâng ham huoáng vöông vò.*

Boà-taùt laïi noùi:

–Ñaïi vöông phaûi bieát, nhö lôøi noùi ôû tröôùc cuûa Ñaïi vöông: “Phaøm taát caû ngöôøi theá gian soáng phaûi thuû lôïi thích hôïp vôùi ba ñoä tuoåi.” Theo yù Ta xeùt thì, ñoù khoâng phaûi laø lôïi ích chaân thaät. Taïi sao? Vì caàu ñöôïc nhieàu tieàn cuûa, coù ñöôïc roài moät ngaøy kia cuõng phaûi heát. Mong muoán thì theâm mong muoán, khoâng khi naøo bieát ñuû. Caàu phaùp môùi laø lôïi ích chaân thaät. Phaùp lôïi coù caïn saâu, taát caû coù naêm coâng ñöùc, Ta quyeát phaûi tìm caàu.

Roài Ngaøi noùi keä:

*Sinh giaø beänh cheát neáu khoâng coøn*

*Chaân thaät tröôïng phu laø theá aáy Tình ñôøi tham duïc möu taøi lôïi Ta lìa taøi saéc chæ mong phaùp.*

Boà-taùt laïi noùi:

–Ñaïi vöông phaûi bieát, theo lôøi noùi ôû tröôùc cuûa Ñaïi vöông: “Nhaân giaû chöa ñeán tuoåi giaø, chính ñang ñoä thieáu nieân, caàn phaûi laõnh ngoâi vua trò vì thieân haï, thoï höôûng thuù vui nguõ duïc.” Ta chaúng phaûi vaäy. Vì sao? Neáu thôøi thieáu nieân luoân luoân nhö vaäy, thì leõ ra taát caû thieáu nieân khoâng giaø, leõ ra taát caû chuùng sinh ôû moïi caûnh giôùi thöôøng xuyeân khoâng bò töû thaàn loâi keùo neân tuoåi thoï cuûa chuùng sinh khoâng nhaát ñònh. Do vaäy, ngöôøi trí ñaõ caàu phaùp giaûi thoaùt tòch tónh chaúng neân thoï laõnh ngoâi vua vui chôi nguõ duïc. Do ñoù, trong taát caû ba giai ñoaïn thieáu nieân, trung nieân hoaëc tuoåi giaø chæ caàu mong phaùp giaûi thoaùt sôùm thaønh töïu, nhö caàu giaûi thoaùt hay caàu thieàn ñònh, chaúng ñöôïc treã naõi chaàn chöø, caàn phaûi sieâng naêng tu taäp, ñeå sôùm hoaøn taát.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, nhö lôøi noùi vöøa roài cuûa Ñaïi vöông: “Neân theo phaùp nhaø thieát leã cuùng teá, laäp hoäi boá thí, thì ôû vò lai seõ ñöôïc caùc phöôùc baùo tuøy theo yù muoán.” Ñaïi vöông phaûi bieát, Ta khoâng caàu nhöõng thuù vui nhö vaäy. Neáu caùc khoå naõo ñeán böùc xuùc tha thieát caàu ñöôïc söï an laïc thì khoâng phaûi an laïc chaân thaät. Keû phaøm phu ôû theá gian muoán caàu quaû baùo ôû ñôøi sau maø trong hieän taïi gieát haïi caùc sinh maïng ñeå cuùng teá chö Thieân, thaàn löûa…. Ñaây laø ñieàu voâ cuøng phi lyù. Taïi sao phi lyù? Neáu ngöôøi laøm vieäc töø thieän, thì chaúng neân laøm toån haïi ñeán taùnh maïng sinh vaät. Giaû söû saùt haïi sinh vaät ñeå cuùng teá chö Thieân, thaàn löûa…, ñöôïc quaû baùo an laïc, thöôøng toàn thì cuõng chaúng neân saùt haïi sinh maïng duøng vaøo vieäc cuùng teá, huoáng nöõa caùc quaû baùo an laïc ñoù ñeàu laø voâ thöôøng hö hoaïi, bò taän dieät, ñaâu phaûi laø phaùp chaân thaät.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, phaøm ngöôøi muoán thöïc hieän phaùp giaûi thoaùt, thì khoâng caàu töï lôïi, duø khoâng tu haønh, duø khoâng trì giôùi, duø khoâng thieàn ñònh, cuõng coøn khoâng neân toån haïi taùnh maïng keû khaùc ñeå caàu quaû baùo lôïi ích ñôøi vò lai. Caùc phaøm phu taïi theá gian ñem vieäc saùt sinh, giaû söû coù ñöôïc quaû baùo an laïc, ñoù cuõng laø vieäc baát thieän. Vì côù sao? Vì khoâng coù töø taâm, maø laïi mong caàu ñôøi vò lai ñöôïc quaû baùo thieän, hoaøn toaøn khoâng coù vieäc nhö vaäy.

Roài Ngaøi noùi keä:

*Giaû söû ngöôøi ñôøi taïi theá gian Gieát haïi sinh maïng mong an laïc Trí giaû cho laø ñieàu baát thieän*

*Huoáng caàu ñôøi sau ñöôïc trôøi ngöôøi.*

Luùc baáy giôø vua Taàn-ñaàu-sa-la nöôùc Ma-giaø-ñaø nghe Boà-taùt noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, laáy laøm ngaïc nhieân, vôùi ñieàu chöa töøng coù, vôùi loøng töø bi, ôû tröôùc Boà-taùt taùn thaùn:

–Cao quyù thay! Cao quyù thay! Sa-moân Cuø-ñaøm coù coâng ñöùc lôùn, tu haønh khoå haïnh khoù tu, ôû trong theá gian maø xaû boû taát caû duïc laïc. Thöa Nhaân giaû Tyø-kheo, Ngaøi töø ñaâu boãng nhieân xuaát hieän ñeán ñaây? Sinh quaùn nôi naøo? Thuoäc doøng hoï gì? Quyù danh cuûa song thaân laø gì? Danh hieäu laø chi?

Thöa theá roài Ñaïi vöông chí taâm laéng nghe. Luùc aáy Boà-taùt chaùnh taâm nhìn thaúng, oân toàn baûo:

–Ñaïi vöông phaûi bieát, caùch ñaây veà phöông Baéc döôùi chaân Tuyeát sôn, coù moät vuøng ñaát roäng lôùn teân laø Thích chuûng, kinh ñoâ cuûa Thích chuûng laø Ca-tyø-ca-la Baø-toâ-ñoâ *(nhaø Tuøy dòch Huyønh ñaàu cö xöù),* Ñaïi vöông cai trò thaønh naøy laø Tònh Phaïn vöông, laø phuï

vöông cuûa Ta, Ta laø con cuûa Ngaøi. Maãu haäu teân laø Ma-da *(nhaø Tuøy dòch laø Huyeãn)*, coøn teân Ta laø Taát-ñaït-ña *(nhaø Tuøy dòch laø Thaønh Lôïi)*.

Vua Taàn-ñaàu nghe Boà-taùt noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, buoàn baõ khoùc loùc rôi leä giaây laâu, roài gaït leä taâu:

–Tyø-kheo thaät hy höõu, ñaõ sinh trong nhaø ñaïi toäc, laøm sao ñi ñöùng soáng moät mình trong röøng thuù döõ ñoäc haïi, khoâng an oån ñaùng sôï haõi naøy. Röøng naøy khoâng toát laïi vui soáng moät mình, khoâng coù baïn höõu, laøm sao Ngaøi coù theå ñi ñöùng, naèm ngoài an toaøn cho ñöôïc!

Boà-taùt baûo vua Taàn-ñaàu:

–Naøy Ñaïi vöông, ngaøi phaûi bieát, Ta nay ñoái vôùi caùc loaøi caàm thuù ñoäc haïi, khoâng kinh haõi sôï seät, daàu chuùng coù ñeán ñaây cuõng khoâng ñoäng moät sôïi loâng cuûa Ta. Ñaïi vöông phaûi bieát, Ta nay chæ sôï sinh giaø beänh cheát ñeán ñaây böùc xuùc Ta, ngoaøi ra ñoái vôùi caùc loaøi aùc thuù trong röøng Ta khoâng kinh sôï. Ta soáng moät mình khoâng coù baïn beø maø töï an vui.

Ñaïi vöông phaûi bieát, caûnh giaø thaät ñaùng sôï. Lyù do vì sao? Vì khi caûnh giaø ñeán, noù cöôùp maát söùc cöôøng traùng khoûe maïnh cuûa thôøi thieáu nieân, thaân hình khoâ gaày, löng coøm khoâng theå ñi ñöôïc. Thöû hoûi ai muoán thaáy caûnh nhö vaäy. Ñoù laø ñieàu thaät ñaùng sôï!

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, beänh hoaïn noù ñeán, ñoù laø ñieàu ñaùng sôï. Lyù do taïi sao? Ñang khi khoûe maïng maø baát chôït mai chieàu laâm beänh, ñau nhöùc traèn troïc reân ræ, khi khoûe maïnh saéc dieän nhö hoa, söùc löïc doài daøo töôi thaém, boãng nhieân tieàu tuïy, buoàn phieàn khoå naõo, naèm ngoài nguû nghæ chaúng an, ñang luùc naøy coù ai thay theá ñöôïc cho ta? Naèm treân giöôøng goái, söùc khoâng theo yù muoán. Do vì vaäy, beänh laø ñieàu thaät ñaùng sôï!

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông, cheát laø ñieàu thaät ñaùng sôï. Taïi sao? Ngaøy cheát ñeán laøm giaûm tuoåi thoï cuûa ta, boãng nhieân ñeán cöôùp ñi söï soáng, tuy coù söùc thoáng trò boán chaâu thieân haï, coù kim luaân ñaùnh deïp giaëc thuø, coù baûy baùu höôùng ñaïo, coù dao beùn binh huøng cuõng khoâng theå ngaên chaän ñöôïc, khi bò noù tranh giaønh cöôùp ñoaït. Vì lyù do naøy, cheát laø ñieàu con ngöôøi thaät laáy laøm ñaùng sôï.

Luùc aáy vua Taàn-ñaàu-sa-la laïi hoûi Boà-taùt:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, Ngaøi ñang caàn thöù gì? Boà-taùt traû lôøi:

–Naøy Ñaïi vöông nöôùc Ma-giaø, Ta chæ caàu quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Sau khi chöùng quaû roài Ta seõ chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng. Ta chæ caàu mong nhö vaäy maø thoâi.

Vua Taàn-ñaàu laïi baïch Boà-taùt:

–Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, theo toâi nhaän thaáy taâm Nhaân giaû duõng maõnh, sieâng naêng tinh taán, quyeát ñònh seõ chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, hoaøn toaøn khoâng coù gì phaûi nghi ngôø vaø quyeát ñònh seõ chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng.

Hay thay Thaùi töû, toâi ñöôïc gaëp Nhaân giaû! Hay thay Thaùi töû, toâi nghe ñöôïc teân Nhaân giaû! Hay thay Thaùi töû, Nhaân giaû ñaõ kheùo xuaát gia, Nhaân giaû con doøng hoï Thích, toâi töø nay seõ luoân luoân phuïng thôø Nhaân giaû.

Thöa Ñaïi thaùnh Thaùi töû, ngaøy nay toâi thænh Nhaân giaû luoân luoân ngaøy naøo cuõng ñeán cung ñieän chuùng toâi. Toâi nguyeän thöôøng ñöôïc gaëp Ngaøi, boán söï caàn duøng cuûa Nhaân giaû toâi nguyeän cuùng döôøng khoâng chuùt thieáu huït.

Khi vua Taàn-ñaàu noùi lôøi taùn thaùn nhö vaäy roài, Boà-taùt baûo:

–Ñaïi vöông phaûi bieát, Ta nay chaúng bao laâu seõ rôøi choã naøy ñi ñeán caùc phöông

khaùc.

Ñaïi vöông nghe Boà-taùt noùi nhö vaäy, chaép tay baïch:

–Thöa Ñaïi thaùnh Nhaân giaû, mong raèng nhöõng sôû nguyeän gì cuûa Ngaøi khoâng bò caùc ma laøm chöôùng ngaïi, nhöõng phaùp giaûi thoaùt maø Ngaøi ñang tìm sôùm ñöôïc thaønh töïu. Thöa Nhaân giaû hoï Thích, mong raèng sau khi Ngaøi chöùng ñöôïc quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, toâi nguyeän ñöôïc thaân caän Nhaân giaû cung kính cuùng döôøng; gaëp Nhaân giaû roài, lieàn ñuùng nhö phaùp laøm ñeä töû Thanh vaên cuûa Ngaøi.

Roài Ñaïi vöông noùi keä ca ngôïi:

*Ta, Taàn-ñaàu chaép tay khen ngôïi Nguyeän caàu Thaùi töû mau thaønh ñaïo Neáu ñaõ thaønh töïu, Ngaøi nhôù lôøi*

*Ruû loøng töø bi thöông chuùng sinh.*

Boà-taùt nghe keä roài, baûo Ñaïi vöông:

–Hay thay lôøi nguyeän cuûa Ñaïi vöông! Lôøi nguyeän cuûa Ta vaø söï mong öôùc cuûa Ñaïi vöông caû hai ñeàu toát ñeïp.

Vua Taàn-ñaàu chaép tay nhaát taâm ñaûnh leã baïch Boà-taùt:

–Hay thay Thaùi töû, Ngaøi coù theå cho toâi saùm hoái, do toâi voâ trí ñaõ naõo loaïn Ñaïi thaùnh. Thaùi töû ñaõ lìa aùi duïc neân cho nguõ duïc laø baát tònh, coøn toâi mang taâm aùi nhieãm neân cho laø trong saïch. Cuùi xin Ñaïi thaùnh löôïng thöù boû qua toäi naøy.

Boà-taùt vui veû mæm cöôøi, baûo vua Taàn-ñaàu:

–Hay thay Ñaïi vöông! Ñuùng nhö vaäy. Ta nay thoï söï saùm hoái thanh tònh cuûa Ñaïi vöông, nguyeän Ñaïi vöông ñöôïc an laïc ít beänh, ít buoàn phieàn, giöõ gìn thaân taâm chôù neân phoùng daät, thöôøng laøm ñieàu laønh xa laùnh ñieàu aùc. Ñöôïc nhö vaäy Ñaïi vöông seõ an oån, höôûng nhieàu thieän lôïi.

Khi aáy vì quan taâm ñeán vua Taàn-ñaàu-sa-la, Boà-taùt tuøy caên cô, y theo nghóa lyù caùc phaùp tuyeân döông giaûng daïy khieán nhaø vua hoan hyû, roài rôøi khoûi choã ngoài ñi ñeán caùc nôi khaùc.

Vua Taàn-ñaàu ñaûnh leã döôùi hai chaân Boà-taùt, nhieãu quanh ba voøng, roài ñöùng yeân nhìn veà höôùng Boà-taùt ra ñi moät luùc. Sau ñoù, nhaø vua rôøi nuùi Baøn-traø trôû laïi hoaøng cung.

Coù keä:

*Boà-taùt höùa vôùi vua Taàn-ñaàu Khi Ta thaønh ñaïo seõ ñoä vua Nghó veà Ñaïi thaùnh, vua hoan hyû Choác laùt rôøi non veà nöôùc mình.*

M