**Phaåm 30: THAÂN VOÂ VI**

*Khi aáy töø khoâng trung* Cung baùu trôøi chieáu saùng Duøng xe ngaøn voi chôû

*Lô löûng ôû treân trôøi*

*Loøng kính chaêm nhìn Phaät* Thaân hình xaû thoï naèm Caûm ñoäng maø buoàn than Lieàn noùi lôøi giaõ töø

*Raèng: “ÔÛ nôi sinh töû* Taát caû ñeàu voâ thöôøng Môùi sinh ra höng thònh Roài suy toån dieät vong

*Quanh quaån tìm vui söôùng* Caùc noãi khoå lieàn sinh

*Ñeàu dieät heát caùc khoå* Vui voâ vi baäc nhaát Caùc thöù cuûi sinh töû

*Ñoát chaùy khoâng coøn dö.* Löûa tueä, khoùi danh ñöùc Cuøng khaép trôøi, theá gian Nöôùc voâ thöôøng chôït ñeán Dieät aùnh saùng cuûa Phaät Gioáng nhö löûa ñoàng maïnh Chôït gaëp traän möa lôùn.” Laïi coù ñaáng Thieân tieân Taâm maãn thieän ñieàu löông Cö truù cung Tònh cö Thanh tònh döùt caùc duïc Nhìn Phaät raát aùi kính Gaøo khoùc nhö maây möa Loøng naëng nhö Tu-di

*Lieàn noùi lôøi nhö vaày:* “Theá gian khoâng heà coù Ngöôøi sinh maø khoâng töû Xöa nay chöa töøng coù Ngöôøi sinh maõi coøn hoaøi

*Thöôïng, trung, haï thoâng suoát* Nhaát ñònh ai cuõng hay

*Ngaøi coøn khoâng ñöôïc khoûi* Thì ai ñöôïc soáng hoaøi.

*Ngaøi daãn ñöôøng coõi theá* Döùt taø, baøy ñöôøng chaân Maét tueä laø baäc nhaát

*Nhìn ñôøi khaép döôùi treân* Ñôøi tueä dieät nhö vaäy

*Seõ laïi truï ñöôøng taø* Gioáng nhö muø khoâng maét

*Laïc maát ñöôøng baèng phaúng”.* Ñeä töû coù maét trôøi

*Teân laø A-na-luaät* Loøng yeâu gheùt ñaõ heát Döùt sinh töû, traàn lao Thaáy Phaät ñaõ dieät ñoä Theá gian seõ toái taêm

*Caùc caên ñeàu vaéng laëng* Lieàn khen lôøi nhö vaày: “ÔÛ trong ñaïi sinh töû

*Tueä nghóa khoâng ñöôïc thoâng* Theá gian nhö hôi söông Giaây laùt khoâng coøn hieän Chaøy voâ thöôøng cöùng chaéc Ñaâïp Tu-di baùu Phaät

*Boãng nhieân ñoå naùt heát* Nay rôi xuoáng maët ñaát. Theá gian sao khinh baïc

*Khoâng moät choã ñaùng nöông* Lao xao khoâng vöõng chaéc Xao ñoäng hôïp laïi tan

*Phaùp khaép ñôøi dieät vong* Khoâng toâi ta, nhö moäng. Phaät Sö Töû haøng phuïc Voi traàn lao töï ngaõ Chöa ñuoåi kòp daáu ñaïo Sao khoâng sôï vieäc aáy?

*Xem ñôøi khoâng choã nöông* Nhö chuøm boït söông mai. Phaät hieäu Thieân Nhaân Sö Truï lôùn baèng kim cang Boãng nhieân ngaõ xuoáng ñaát Söùc löïc ôû taïi ñaâu?

*Saùu gioáng sinh naêm nhaùnh* Moät maàm naêm thöù quaû Ñeàu töôùi ba caây naøy

*YÙ nhoïc beàn khoù chaët,* Voi söùc maïnh cuûa Phaät Boãng huûy caây traàn lao Tan naùt khoâng coøn nöõa Sau ñoù töï ñoå nhaøo.”

*Thieân Muïc caàm kim cang* Vua trôøi mong trôøi möa Thieát laäp ra chaùnh phaùp Döùt khoå aáy maùt meû

*Ñöùc xöng caøng roäng lôùn* Truøm khaép caû theá gian: “Thaày caùc baäc Thaùnh hieàn Vaéng laëng maø dieät aån Ñöùc danh vang cuøng khaép

*Thaám nhuaàn phaùp nhieäm maàu.* Gioáng nhö möa muøa thu

*Nöôùc soâng veà traøn ñaày* Thieân Sö thöông cöùu giuùp Töï yù vua veà theo

*Trao cho ñaïo voâ vi* AÅn thaân nhö trôøi laën

*Noåi maây giaùng möa aáy* Thu ñoâng möa tuyeát söông Chaùy höøng höïc löûa maïnh Sao coøn bò dieät vong?

*Nhö teá xong löûa taét* Nay löûa thaày caùc trôøi

*Dieät tan laëng khoâng saùng* Theá gian coøn taêm toái

*Döùt hy voïng giaûi thoaùt* Traùi boån nguyeän maát vui Ñöùc laønh toát löu truyeàn

*Vang khaép caû möôøi phöông.* Mang boán taâm Ñaïi töø Thöông chuùng nhö con ñoû Ai cuõng ñöôïc laønh aáy

*Vì sao vaéng laëng dieät?* Ñöôïc ñaïo maàu khoâng ñaém Sôû sinh cuûa caùc Phaät

*Caùc phaùp laønh voâ ngaïi* Vaéng laëng maø töï giaùc Duøng thaân tuùc nheï naâng Bieát thaân laø khoå naøn

*Do vaäy phaûi mau choùng* Xaû thaân an voâ vi

*Tröø heát taâm u toái,*

*Nhö aùnh saùng maët trôøi* Döùt boû taâm daâm caáu Nhö möa buïi ñaát troâi Khoâng coøn gaëp caùc khoå

*Khoâng bò phieàn naõo böùc.* Ñaõ ñoä roäng voâ bieân Bieån saâu khoâng ñaùy bôø Xuaát hieän ra nôi ñôøi

*Döùt caùc khoå ñoäc haïi* Xoùt thöông coõi theá gian

*Mong caàu ñöôïc vaéng laëng.* Caùc töôùng ñeïp röïc rôõ Laëng nhö vua Phaïm thieân Trí tueä lôùn ñaày ñuû

*Laøm Thaày cuûa trôøi, ngöôøi* Duøng laønh chuyeån chuùng sinh Döùt traàn lao lìa aùc,

*Ngaøy ñeâm theâm caùc laønh* Nhö maët traêng môùi moïc Thöôøng nuoâi lôùn caùc laønh Ñöùc xöng roäng khaép nôi Khi taïi gia ñaõ hieåu Huoáng gì xuaát gia roài.

*Thuôû xa xöa ñaõ theä* Seõ chieán ñaáu traàn lao

*Xoùt thöông keû ngheøo heøn* Theä nguyeän ñaõ traøn ñaày Phaät duøng taâm bình ñaúng AÊn khoâng töø vò dôû

*Cuõng khoâng heà tham ñaém* Ñoái vôùi caùc vò ngon.

*Tueä thí khoù xaû boû* Ngöôøi khoâng theå xaû boû

*Khoâng nhaän laáy cuûa ngöôøi* Cuõng khoâng caàu lôïi ích Töôùng toát ñaïi danh xöng Töï nhieân nhö tieáng vang Roäng choïn caùc yù laønh Quyeát ñònh ñoái ñöùc laønh Neân hieän töôùng maïo ñeïp. Ngöôøi thaáy döùt ba caáu

*Noùi ra thaønh phaùp luaät* Nuoâi lôùn laønh chuùng sinh Duøng töôùng saùng nhòn nhuïc Keû oaùn laø traàn lao

*Chöùa coâng ñöùc voâ löôïng* Cuõng khoâng khoûi voâ thöôøng. Nhieàu ñôøi chöùa coâng ñöùc Ñöôïc baùo khoâng haïn löôïng

*Quyeát ñònh ñöôïc chaùnh ñaïo* Nhö cuûi heát löûa taét

*Chæ chuùng sinh ñöôøng laønh* Chaët heát röøng traàn lao Cheá ngöï ñöôïc taát caû

*Söï troùi buoäc sinh töû.*

*Boû taùm thaéng, naêm ñöôøng.* Nhìn thaáy roõ ba ñöôøng Chaët ba xeùt roõ ba

*Nhaân ñöôïc ba maét tònh,* AÅn moät bieát roõ moät

*Ñôïi moät ñeán baûy lôùp* Tan heát khoâng coøn dö Laø theä ñoái voâ ngaïi Ñem cam loä cho ñôøi Lôøi noùi döùt giaän döõ

*Duøng laønh thaám chuùng sinh* Ngöôøi khoù ngoä ôû ñôøi.

*Thöôøng troàng caùc goác laønh* Khoâng ñem aùc cho ngöôøi Döïng cao côø Chaùnh phaùp Ñoái taát caû theá gian,

*Vöôøn Nai chuyeån phaùp luaân* Khaép theá gian vui möøng Thaønh töïu caùc giaûi thoaùt Döùt boû caùc töï aùi.

*Thaáy ñieàu chöa töøng thaáy* Khaép hôïp vôùi thanh tònh Bieát nhöõng vieäc khoù bieát Caùc phaùp chöa töøng bieát, Daïy ñôøi laø voâ thöôøng Nôi sinh ñeán coù khoå

*Daïy ñôøi laø voâ ngaõ* Khoâng meâ hoaëc daøi kia,

*Döïng côø phöôùn Chaùnh phaùp* Xoâ ngaõ nuùi coáng cao

*Gioáng nhö coät baûy baùu* Ñoå ngaõ khi cuùng teá.

*Maët huûy loøng khoâng haän.* Khoâng vui vôùi lôøi khen Chaùn sinh Thieân thoï phöôùc Phöông tieän caàu baát sinh Töï vöôït bieån sinh töû

*Laïi ñoä thoaùt taát caû* Töï duøng tueä ñeå giaùc

*Laïi giaùc ngoä chuùng sinh.* Nhö maây nhuaàn khi giaùc Nhö hoa laù nuùi röøng Kieán giaûi nhö nhaät xuaát Roài trao cho chaùnh kieán Tuy sinh ôû theá gian

*Nhöng khoâng nhieãm vieäc ñôøi* Töøng traûi ñöôøng hieåm ñôøi Nhöng khoâng cuøng chung ñöôøng. Taâm khoâng heà phaïm loãi

*Ñöôïc ñaïo laønh coøn dieät* Khaép ñôøi gaëp gian nan

*Khoâng choã nöông, ñaùng thöông* Ngu si che maét hoï

*Khoâng heà ñöôïc ñoaùi hoaøi,* Khoâng nghó laäp phöông tieän Caàu ra khoûi sinh töû

*Khoå sinh, giaø, beänh, cheát* EÙp böùc ñôøi khoâng khoûi Chæ Phaät cöùu ñöôïc khoå Trao cho uoáng cam loä.

*Thuôû xöa binh Thieân ma* Khoâng theå thaéng Thieân sö Töï nhieân söùc voâ thöôøng Voâ thöôøng chôït thaéng sö! Tai Theá Toân nghe ñöôïc Tieáng Tam thieân theá giôùi Söùc thaàn tuùc thaêng giaùng Cho ñeán trôøi Phaïm cö, Bieát taâm nieäm chuùng sinh Cho ñeán nguïc Voâ traïch Caùc sinh töû khôûi dieät

*Ñeàu xeùt ñeá thaáy roõ.* Thieân Sö töø môùi sinh Xoay vaàn khaép caùc neûo Nhôù roõ nhö maét thaáy Taän coäi nguoàn töû sinh Ñaày ñuû tueä saùu thoâng Coù ñuû giaùc quyeát ñònh Nay ñeàu vöùt boû heát

*Boû thaân coøn thoï haønh.* AÙi ñôøi theo sinh töû

*Ai noùi phaùp khieán döùt?* Ngöôøi ñôøi ngu khoâng trí Ai seõ ñem tueä giaùc?

*Nhö xe khoâng ngöôøi laùi* Thuyeàn beø khoâng keû cheøo Beänh naëng rôøi thaày thuoác Laøm sao töï giöõ gìn?

*Nhö lôøi khoâng thaønh tín* Khoâng giaùc yù caàu trí Vöông giaû maát nghi veä Laøm laønh khoâng nhaãn nhuïc Ñaõ lìa boán vieäc aáy

*Coâng kia khoâng hieån baøy.* Nay Phaät boû coõi theá Khoâng giuùp vieäc khoù thaønh Nhö thaùng naêm, thaùng saùu Trôøi trong, khoâng gioù maây Naéng quaù thieâu ruïi coû

*Cho ñeán caùc coân truøng.* Nhöõng chuùng sinh ñaùng ñoä Nay seõ ñeàu gaëp naïn

*Theá Toân xaû thoï maïng* Sao maø ñau khoå quaù!” Thôøi, caùc trôøi buoàn baõ Thöông xoùt noùi lôøi naøy Daâm, noä, si giaûm bôùt Khen thaày döùt sinh töû Ñeä töû chöa giaûi thoaùt Thì bi thieát khoùc gaøo.

*Ngöôøi ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt* Nghó kyõ söï höng suy Tieáng taêm vang caùc nöôùc Caùc löïc só Caâu-di

*Buoàn baõ voäi vaøng ñeán* Nhoùm trong röøng Song thoï Bi thöông töï gieo mình Khen caùc coâng ñöùc Phaät Tieáng than raát ñau buoàn Nhö ngoãng gaëp dieàu haâu. Ñeán thaáy Phaät maát saùng Vaéng laëng khoâng bieát gì Hoï ñoàng thanh gaøo khoùc Oaèn oaïi nhö caù caïn.

*Thaáy Phaät naèm yeân nghæ* Chi theå ñeàu duoãi ngay Nhö vua Chuyeån luaân maát Caùc nöôùc ñeàu than khoùc Nhaân daân nhieàu voâ soá

*Ra thaønh ñeán choã Phaät;* Ñuû giaø treû, beù lôùn

*Taâm buoàn ñau cuoàng loaïn* Hoaëc xeù raùch y phuïc

*Ñau ñôùn mieäng caén raêng* Hoaëc töï böùt ñaàu toùc

*Caøo caáu caû maët maøy.* Laïi coù voâ soá ngöôøi AÙo naõo töï gieo mình

*Ñaám ngöïc maø keâu trôøi* Khen Phaät ñöùc voâ löôïng: “Than oâi! Thaày trôøi ngöôøi Nôi chuùng sinh nöông töïa Sao boû ñi nhanh choùng? Döùt haún khoâng coøn mong!” Ñaïi chuùng buoàn than khoùc Khoâng coøn söùc chòu ñöïng Vua cuûa caùc löïc só

*Ñau ñôùn gaøo than raèng:* “Thaày giaùc ngoä theá phaùp Ñaõ naèm khoâng coøn daäy Gioáng nhö ñaïi quaân baõi Côø lôùn khoâng coøn hieän Vieäc phaûi laøm ñaõ laøm Neân giaùc Phaät ñaõ giaùc ÔÛ ñôøi gioáng nhö maét

*Nay boãng chôït nhaém maõi.* Phaät laø caàu ñoä khoå

*Ñeå giuùp ngöôøi qua soâng* Caàu lôùn boãng bò gaõy Laáy gì qua khoå ñau?

*AÙnh tueä Phaät chieáu saùng* Loøng toû, tinh taán ngôøi.

*Xöa maët trôøi Phaät hieän* Laøm saùng khaép ñaát trôøi Nay aùnh saùng tieàm aån ÔÛ nuùi lôùn voâ vi

*Theá gian roài laïi seõ* Chìm vaøo maõi toái taêm.” Hoaëc buoàn baõ noùi saûng

*Hoaëc saàu muoän nhìn chaêm* Hoaëc khoùc ñeán taét tieáng Hoaëc uùp maët döôùi ñaát Chuùng sinh oâm nhieàu naõo Töôùng gaøo khoùc khoâng ñoàng

*Nhöng ai cuõng luyeán moä* Ñau ñôùn loøng noùng boûng, Roài xe kieäu trang trí Baèng baûy baùu, ngaø voi Caùc löïc só naâng Phaät

*Ñaët leân kieäu baùu naøy.* Höông hoa ñuû thöù quyù Bieát bao thöùc dieäu kyø Caùc löïc só keâu khoùc Cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät. Caùc thieáu nöõ quyù toäc Thaân ñeïp, tay maûnh mai Tay caàm maøn baûy baùu Ñeïp ñeõ nhö luïa trôøi Loïng baùu xen chaâu saùng Hoaëc caàm baùu ruû chaâu Hoaëc caàm quaït baèng baùu Cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät. Caùc löïc só naâng kieäu

*Keâu khoùc maét ñoû hoe*

*Treân khoâng tieáng saám vang* Vui xöùng tai vöøa yù.

*Trôøi tung caùc hoa yù* Lieân tuïc nhö möa sa Hoa trôøi rôi xuoáng ñaát Töôi nhö vöøa nôû ra.

*Caùc trôøi chaät hö khoâng* Caùc baùu cuùng döôøng Phaät Noùi nhöõng lôøi buoàn khoå Khen ngôïi coâng ñöùc Phaät. Caùc thaàn nöõ Chaáp nhaïc Vaåy nöôùc thôm chieân-ñaøn Tung y baùu, Anh laïc

*Cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät.* Caùc löïc só naâng kieäu Röôùc ñeán taän trong thaønh Trôøi ngöôøi cung kính leã Theo luyeán moä, khoùc than. Côø phöôùn baùu baèng luïa

*Trang hoaøng thaønh quaùch kia* Höông hoa vaø kyõ nhaïc

*Cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät.* Cuùng döôøng naâng kieäu baùu Theo cöûa Taây ra thaønh Ñeán Taây thaønh lieàn qua

*Ñaùy nöôùc doøng soâng baùu* Leân döôùi coäi Cam thoï Duøng caùc thöù goã thôm Chaát thaønh giaøn cuûi lôùn Vaø nhieàu loaïi höông thôm Hoa höông bieát bao loaïi Vaø caùc thöù traïch höông. Moïi ngöôøi ñeàu caàm ñuoác Chaâm giaøn hoûa thieâu Phaät Ba laàn ñoát giaøn hoûa

*Löûa khoâng chòu böøng leân* Moïi ngöôøi ñeàu nghi hoaëc

*Khoâng bieát ñöôïc nguyeân nhaân.* Ñaïi Ca-dieáp khoâng xa

*Nhôù thöông ñeán thaêm Phaät* Do vaäy maø löûa ñoát

*Cuøng thoåi khoâng buøng leân.* Khi Ca-dieáp voäi ñeán

*Kính leã Ñöùc Phaät xong* Khi aáy giaøn hoûa Phaät Lieàn töï nhieân chaùy böøng, Traàn lao khoâng toån Phaät Nay bò löûa chaùy thieâu

*Cô theå tuy chaùy heát* Xöông nhö cuõ khoâng tieâu. Baáy giôø caùc löïc só

*Ñem söõa röôùi taét löûa*

*Duøng nöôùc thôm röûa xöông* Bình vaøng ñöïng xaù-lôïi, Nhö Thieân ñeá ngaøy tröôùc Muoán ñoát nuùi Kim cang

*Do oâng coâng ñöùc lôùn* Neân löûa khoâng theå ñoát Nay duø löûa thaät döõ

*Khoâng theå ñoát xöông Phaät.* Caùc löïc só xoay vaàn

*Noùi duï naøy baûo nhau:* “Boán taâm bình ñaúng sinh Daäp taét löûa daâm duïc Xöông Phaät maùt meû laëng Loøng chuùng ta chaùy tieâu. Caùc trôøi, thaàn, löïc só Khoâng theå thaéng thaân Phaät Nay boãng gaëp voâ thöôøng Chuùng ta gaùnh vaùc laøm

*Söùc Phaät maïnh khoâng saùnh* Tieáng vang khaép möôøi phöông Taïi sao phaûi hoaûng hoát?” Ñaày ôû trong bình vaøng

*Phaät saùng nhö maët trôøi* Chöa töøng coù coáng cao Gaëp phaûi löûa voâ thöôøng Chæ ñeå laïi xöông thaàn Duøng chaøy tueä Kim cang Ñaäp vôõ nuùi traàn lao Gaëp khoå khoâng xaû nhaãn,

*Taâm vöõng chaéc khoâng ñoäng* Nhoå heát caùc goác khoå

*Döùt, khoâng coøn thoï thaân* Thaân nhieäm maàu nhö vaäy Maõi maõi ôû trong löûa.

*Nôi löïc só thöôøng ñeán*

*Löïc phuïc khieán ngöôøi khoùc* Ngöôøi naøo ñeán quy phuïc An uûi laøm ngöôøi vui

*Giaû söû gaëp gian nan*

*Ñuû söùc khoâng than khoùc* Töï nghó coâng ñöùc Phaät Keâu khoùc nhaän xaù-lôïi. Coù söùc maïnh vuõ duõng Chí töï ñaïi tinh roøng Keâu khoùc trôû vaøo thaønh

*Döùt coáng cao, khieâm nhöôïng* Phöôùn loïng baøy ñaïi ñieän Laøm toøa cao baûy baùu

*Ñaët xaù-lôïi leân ñoù*

*Moïi ngöôøi leã cuùng döôøng.*

M