SOÁ 394

KINH PHAÄT NHAÄP NIEÁT BAØN MAÄT TÍCH KIM CANG LÖÏC SÓ AI

LUYEÁN

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, phuï vaøo Dòch phaåm ñôøi Taàn.*

Giöõa röøng Ta-la, thuoäc thaønh Caâu-thi-na, luùc nhaäp Nieát-baøn, Ñöùc Theá Toân Maâu Ni naèm quay ñaàu veà phöông Baéc.

Thaáy Ñöùc Phaät nhaäp dieät, Löïc só Maät Tích Kim Cang voâ cuøng saàu naõo, thöa:

–Ñöùc Theá Toân thaønh töïu möôøi löïc voâ thöôïng toái thaéng, vì sao nay khí löïc voâ thöôøng suy yeáu ñeán nhö vaäy? Nhö Lai ñaõ boû chuùng con ñeå nhaäp Nieát-baøn, töø nay chuùng con khoâng ai ñeå nöông töïa, che chôû! Buoàn ñau nhö tai hoïa boãng nhieân aäp ñeán, saàu naõo ngaøy caøng chöùa nhoùm nhö bò muõi teân ñoäc caém saâu vaøo tim.

Maät Tích Kim Cang baøy toû noãi bi thöông ñoái vôùi Ñöùc Theá Toân, caûm thaáy nhö bò ngoïn löûa saàu thaûm thieâu ñoát naùt caû gan ruoät, lieàn ngaõ laên ra cheát ngaát, ví nhö nuùi lôû laên xuoáng ñaát, hoài laâu môùi tænh daäy, ngheïn ngaøo noùi: “Thaät laø kyø quaùi! Thaàn cheát thaät aùc, caû khoái coâng ñöùc Ba-la-maät voâ löôïng maø bò töû thaàn huûy hoaïi caû. Cuùi xin ñaáng cöùu ñoä nhaän lôøi thænh caàu cuûa con maø soáng laïi, con thaät baïc phöôùc khoâng bieát nöông töïa vaøo ai. Taïi sao Ñöùc Theá Toân boû chuùng con maø nhaäp Nieát- baøn moät mình? Töø ñaây veà sau, chuùng con seõ maõi maõi xa caùch dung nhan cuûa Ñöùc Theá Toân.

Thaân khaåu yù cuûa Ñöùc Theá Toân ñaõ tòch tónh, con khoâng coøn ñöôïc gaëp laïi vaø cuõng khoâng coøn ñöôïc chieâm ngöôõng vì Ñöùc Theá Toân ñaõ vaøo

 SOÁ 394 – KINH PHAÄT NHAÄP NIEÁT BAØN MAÄT TÍCH KIM CANG

caûnh giôùi cuûa mình. Xöa kia khi Ñöùc Theá Toân nhaäp chaùnh ñònh, aùnh saùng cuûa oai ñöùc hieån hieän thuø thaéng vi dieäu, saéc maët raïng rôõ coøn hôn caû hoa sen môùi nôû, nhö maët trôøi hieän roõ luùc bình minh. Dung nhan thuø thaéng nhö vaäy, chuùng con khoâng coøn ñöôïc gaëp laïi. ÔÛ giöõa ñaïi chuùng, Nhö Lai noùi baèng aâm thanh vi dieäu nhö tieáng saám lôùn, chuùng con cuõng khoâng coøn ñöôïc nghe. Lôøi noùi thaønh thaät, khoâng hai - xa lìa lôøi toäi loãi, khoâng noùi lôøi giaû doái, noùi lôøi roõ raøng deã hieåu, lôøi noùi moïi ngöôøi yeâu thích. Trong theá giôùi nhaèm dieät tröø caùc ñieàu xaáu aùc daãn ñeán thaønh Nieát- baøn khoâng gì hôn phaùp Phaät.

Than oâi! Ñaáng Hoùa ñoä theá gian ñaõ vónh vieãn vaøo Nieát-baøn khieán cho chuùng sinh khoâng coù ngöôøi cöùu giuùp. Trong ñeâm toái sinh töû meânh moâng laïi khoâng coù maét saùng, khoâng ngöôøi höôùng daãn thì laáy ai ñeå chæ ñöôøng. Nhö Lai nhö ñaùm maây daøy thöôøng tuoân möa cam loà, nay bò ngoïn gioù voâ thöôøng thoåi tan maát. Chuùng sinh luoân bò ngoïn löûa aùi duïc thieâu ñoát, maø nay Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn thì ai seõ tuoân möa chaùnh phaùp ñeå daäp taét löûa aùi ñoù? Dieät tröø phaùp höõu vi, Nhö Lai chöùng ñaéc ñaïo voâ thöôïng, laøm vò ñaïi y vöông, vì caùc chuùng sinh chöõa trò bao thöù khoå ñau cuûa caên beänh phieàn naõo cho caû theá giôùi. Nay Ñöùc Phaät nhaäp Nieát- baøn, ai seõ thöông xoùt ñem chaùnh ñaïo giaùo hoùa ñeå chöõa laønh beänh kieát söû cho muoân loaøi. Nhö Lai ñöôïc toân xöng laø baäc bieát ôn vaø nhôù ôn. Töø khi ôû trong thai cho ñeán nay, con theo Nhö Lai nhö boùng theo hình, hoøa kính, phuïng haønh chöa töøng thieáu soùt, sao Nhö Lai khoâng ñoaùi hoaøi loøng chí thaønh cuûa con? Con caûm thaáy mình nhö bò boû rôi.

Than oâi! Kyø laï thay! Ñau khoå thay! Chaøy kim cang naøy seõ duøng ñeå baûo veä ai ñaây? Thoâi vöùt boû cho roài, töø nay trôû ñi coøn hoä veä ai nöõa! Ai seõ xoùt thöông aân caàn baûo ban nhöõng lôøi raên daïy cho con? Bao giôø gaëp laïi toân nhan cuûa Nhö Lai?

Vua trôøi Hoä Theá vì muoán phaùp cam loà ñöôïc hieån baøy neân môùi sai con theo haàu Ñöùc Phaät. Nhö vaäy sao nay Ñöùc Phaät ñoät nhieân boû chuùng con maø nhaäp Nieát-baøn? Thaân maïng naøy cuûa con laø do nöông nôi Ñöùc Phaät maø toàn taïi, hoâm nay Ngaøi boû ñi, chuùng con bieát döïa vaøo ai ñeå thaân maïng naøy toàntaïi?

Than oâi! Nhö Lai xoùt thöông taát caû neân giaûng noùi phaùp vi dieäu, môû trí saùng cho nhöõng ngöôøi ngu toái, sao ñoät nhieân nay Ngaøi khoâng coøn

NIEÁT BAØN

noùi nöõa? Söï hieåu bieát cuûa Nhö Lai chính laø Nhaát thieát chuûng trí, vöôït hôn taát caû. Ñoái vôùi nhöõng chuùng sinh höõu duyeân, Nhö Lai thöôøng suy nghó taïo lôïi ích cho hoï, theá hoâm nay Nhö Lai boû ñi ñaâu maø im lìm nhö vaäy, laïi khoâng chòu cöùu giuùp cho chuùng con laø nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc giaùo hoùa? Thaáy Ñöùc Phaät nhaäp dieät, Ma vöông vaø nhöõng ngöôøi xaáu aùc ñeàu raát vui möøng. Trong bieån sinh töû, Nhö Lai luoân laø vò ñaïi thuyeàn tröôûng maø nay vónh vieãn khoâng coøn cöùu ñoä nöõa? Nhöõng chuùng sinh ñoù töø voâ löôïng kieáp ñeán nay maõi troâi theo doøng sinh töû, chæ moãi Nhö Lai môùi coù theå ñem chaùnh ñaïo giaûng daïy khieán cho muoân loaøi vöôït neûo sinh töû tieán tôùi giaûi thoaùt. Nhö Lai vónh vieãn ñoaïn tröø phieàn naõo, laømaùnh saùng lôùn, phaù tan taêm toái cho chuùng sinh, nay Nhö Lai nhaäp Nieát- baøn, theá gian caøng theâm u aùm vì bò voâ minh che laáp.

Maät Tích Kim Cang xoùt thöông than khoùc laïi noùi:

–Nhö Lai ñaày ñuû ba möôi hai töôùng vaø traêm phöôùc lôùn cuûa baäc Ñaïi nhaân, laøm sao maø hoaïi dieät ñöôïc? Con khoâng theå naøo tin coù söï vieäc ñoù xaûy ra!

Than oâi! Baäc phaù tröø caùc ma. Than oâi! Baäc chuyeån phaùp luaân.

Than oâi! Baäc daäp taét aùnh saùng ñoâm ñoám cuûa haøng ngoaïi ñaïo. Than oâi! Baäc coù theå huûy hoaïi thaân höõu vi sinh töû.

Than oâi! Nhöõng thaønh quaùch trí tueä.

Than oâi! Ngoïn ñeøn phaùp bò gioù voâ thöôøng thoåi taét. Than oâi! Maët traêng phaùp bò thaàn La Haàu nuoát chöûng. Laïi thôû than:

–Baäc Tòch Tónh, Cöùu Ñoä xin noùi cho chuùng con bieát: Hoâm nay Theá Toân ñi ñaâu, ñeán phöông naøo, nöôùc naøo? Tôùi Xaù-veä, thaønh Vöông- xaù? Ca-tyø-la, Ba-la-naïi, nôi caùc nöôùc ñoù Theá Toân ôû nöôùc naøo? Hay laø ôû röøng naøo? Röøng Truùc Ca-lan-ñaø, röøng Am-baø-la hay röøng Kyø-ñaø? Trong caùc khu röøng ñoù Theá Toân truï ôû ñaâu? Nuùi naøo Theá Toân döøng nghæ? Taïi-töï-thieän, Tyø-ñeà-heâ hay Kyø-xaø-quaät, nôi caùc nuùi ñoù Theá Toân döøng chaân nuùi naøo? Cho con ñöôïc bieát thaät söï laø Theá Toân ñang ôû ñaâu?

Taùm boä chuùng: Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca- laâu- la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, nhöõng chuùng aáy do thaáy con thöôøng

SOÁ 394 – KINH PHAÄT NHAÄP NIEÁT BAØN MAÄT TÍCH KIM CANG

theo haàu Theá Toân, giaû söû hoï hoûi con raèng Ñöùc Phaät ôû ñaâu thì con bieát

noùi sao vôùi hoï? Ngaøy xöa Theá Toân giaùo hoùa chuùng sinh, neáu hôi moûi meät caàn nghæ ngôi trong choác laùt thì Theá Toân buoäc taâm vaøo aùnh saùng ñeå taïo lôïi ích cho hoï. Vì sao hoâm nay Theá Toân töø boû taát caû höõu tình, vónh vieãn vaøo Nieát-baøn khoâng coøn taïo lôïi ích nöõa? Chuùng con xin ñaáng cöùu ñoä haõy tænh daäy, ngoïn löûa phieàn muoän ñang thieâu ñoát taâm con ñau ñôùn voâ cuøng, chaéc maïng soáng cuûa chuùng con khoâng theå toaøn veïn. Xin Theá Toân ban cho con duø chæ moät lôøi, cuõng nhö röôùi nöôùc maùt ñeå daäp taét löûa noùng. Con nay ñang bò noïc cuûa loaøi raén ñoäc buoàn khoå haønh haï, xin Theá Toân ban phaùp döôïc A-giaø-ñaø ñeå tröø khöû noäc ñoäc cho chuùng con. Muõi teân ñoäc haïi öu saàu ñang caém saâu vaøo tim con, cuùi xin Theá Toân ban cho con caùi kìm laø lôøi noùi ñeå nhoå saïch chuùng. Nhö Lai thöôøng thuyeát giaûng caùc phaùp ñeå dieät tröø caùi khoå “AÙi bieät ly” cho taát caû chuùng sinh, vì sao rieâng con Theá Toân khoâng thöông xoùt vì con maø dieät tröø nhöõng caùi khoå aáy?

Chuùng con hoâm nay bò voâ minh che laáp khoâng theå tìm ra chaân lyù ñeå töï mình giaûi tröø côn beänh öu saàu trong taâm. Taïi sao chuùng con khoâng ñöôïc Theá Toân an uûi? Chuùng con luoân kính thuaän Theá Toân, khoâng heà bieát meät moûi, luoân vui thích chieâm ngöôõng toân nhan cuûa Theá Toân khoâng heà chaùn ñuû. Chuùng con nguyeän moät loøng thaønh kính chieâm ngöôõng, taïi sao Theá Toân khoâng thöông xoùt chuùng con, nôõ caét ñöùt sôïi daây noái keát chuùng con vôùi baäc Ngöu vöông, khoâng ñöa chuùng con vaøo Nieát-baøn, boû chuùng con bô vô moät mình. Chuùng con maát Nhö Lai neân ñau khoå voâ cuøng, laïi khoâng thaáy ñöôïc chaân lyù, taïi sao Theá Toân boû chuùng con maø vaøo Nieát-baøn?

Khoå thay! Laï thay! Nhö Lai yeân giaác khoâng trôû daäy chaêng? Nhö Lai ñaõ ñi roài khoâng coøn trôû laïi sao?

Gioáng nhö ngoïn ñeøn taét khoâng coøn saùng nöõa, nhö laàu cao suïp ñoå khoâng döïng leân ñöôïc, nhö kho baùu bò laáp roài khoâng theå xuaát hieän.

Maät Tích Kim Cang giô cao tay khoùc lôùn tieáng, bi thaûm, nhö caây côø cuûa Ñeá thích bò ñöùt ñaàu moái ngaõ xuoáng ñaát khoâng döïng laïi ñöôïc. Tieáng keâu khoùc nhö voø xeù tim gan, laøm cho coå hoïng, moâi löôõi ñeàu khoâ nöùt, ñeán noãi hoân meâ ngaõ laên ra ñaát hoài laâu môùi tænh daäy. Do quaù thöông tieác Phaùp thaân coâng ñöùc cuûa Nhö Lai neân Maät Tích Kim Cang beøn ñöa tay caàm naém laáy baøn chaân coù töôùng baùnh xe ngaøn taêm oâm vaøo loøng,

NIEÁT BAØN

khoâng muoán buoâng thaû. Laïi noùi: “Chaân cuûa Nhö Lai nhö hoa sen, nhö maët trôøi môùi moïc, saïch seõ, meàm maïi. Chaân Nhö Lai nhö baùnh xe ngaøn taêm hieän baøy raát tinh xaûo, khoâng theå veõ laïi ñöôïc”.

Chuyeån luaân Thaùnh vöông tuy coù töôùng toát aáy nhöng khoâng roõ raøng. Töôùng baùnh xe cuûa Nhö Lai hieän baøy roõ caû caêm vaø vaønh. Ngoùn tay, ngoùn chaân nhoû, daøi vaø khít, xeáp choàng leân nhau, khoâng daøy cuõng khoâng thöa. Moùng tay hoàng thaém nhö ñoàng ñoû. Giöõa nhöõng ngoùn tay, ngoùn chaân ñeàu coù maøn löôùi ñan lieàn gioáng nhö loaøi thieân nga. Thaân theå Nhö Lai troøn ñaày, da mòn, khoâng moät neáp nhaên. Vua nôi coõi trôøi, coõi ngöôøi, quyû thaàn cho ñeán vua loaøi roàng ñeàu y phuïc chænh teà, cung kính ñaûnh leã nôi chaân Phaät. Nhö Lai giaùo hoùa cho nhöõng loaøi höõu duyeân, töôùng baùnh xe ngaøn taêm nôi baøn chaân Ngaøi ñi khaép theá giôùi, nhöng nay ñoâi chaân ñoù khoâng coøn duøng nöõa. Khi xöa, taâm chuùng con luoân vui veû an laïc, boãng döng nay Nhö Lai vaøo Nieát- baøn, loøng chuùng con khoâng coøn vui veû nhö tröôùc.

Söï voâ thöôøng naøy thaät quaù aùc ñoäc, coù theå huûy hoaïi saéc töôùng vôùi voâ löôïng coâng ñöùc khoâng theå tính keå. Oai löïc cuûa Phaät khieán cho ai gaëp Ngaøi ñeàu sinh taâm hoan hyû. Thaân töôùng cuûa Nhö Lai coù voâ löôïng phöôùc ñöùc nhöng söùc maïnh cuûa voâ thöôøng thaät laø lôùn lao coù theå laøm cho Nhö Lai phaûi ñi vaøo nôi töû bieät. Thaân Nhö Lai vôùi söùc nuoâi döôõng cuûa cha meï, vôùi dieäu löïc cuûa thieàn ñònh, cuûa trí tueä, cuûa thaàn thoâng, cuõng khoâng thoaùt khoûi söùc maïnh cuûa voâ thöôøng.

Ngaøy tröôùc Toân giaû A-nan khuyeán thænh Phaät truï theá theâm moät kieáp nöõa, vì sao Nhö Lai khoâng nhaän lôøi thænh caàu aáy? Baäc cöùu ñoä theá gian ñaõ töøng ôû trong ba a-taêng-kyø kieáp thöïc haønh traêm ngaøn khoå haïnh, coù theå xaû boû ñöôïc nhöõng söï vieäc khoù boû, traûi qua voâ soá kieáp laøm thò giaû caùc Ñöùc Nhö Lai, phuïng söï cuùng döôøng ñeå caàu ñaït Nhaát thieát trí, nhaèm cöùu ñoä chuùng sinh, vaäy maø ngaøy nay, chæ trong thôøi gian ngaén, chöa ñoä ñöôïc bao nhieâu ñaõ voäi vaøo Nieát-baøn!

Ngaøy xöa, khi coøn laøm Boà-taùt, Nhö Lai giaùo hoùa chuùng sinh coøn khoâng meät moûi, theá maø ngaøy nay laïi meät nhoïc sao? Chuùng sinh ñang coøn nôi caûnh giôùi oâ tröôïc nhö ngheù môùi sinh ra ñöôïc möôøi hai tuaàn, côù sao döùt söõa maø boû noù ra ñi? Xin haõy vì con ban söõa cam loà ñaày ñuû cho muoân loaøi nhö ngheù con caàn söõameï!

 SOÁ 394 – KINH PHAÄT NHAÄP NIEÁT BAØN MAÄT TÍCH KIM CANG

Baáy giôø, Ñeá thích vaø voâ soá chö Thieân ñeán thöa hoûi:

–Taïi sao Ñöùc Theá Toân khoâng giaûi thích cho hoï?

Vò chuû cuûa ngaøn theá giôùi laø Phaïm thieân vöông, ñaõ töøng chaáp tay thænh caàu chaùnh phaùp, sao nay Ñöùc Theá Toân khoâng giaûng noùi nhöõng phaùp coát yeáu ñeå cho chuùng con ñöôïc ñaày ñuû sôû nguyeän?

Tuaàn töï, Thieân vöông Tyø-sa-moân vôùi ngaøn vaïn Daï-xoa, Thieân vöông Ñeà-ñaàu-laïi-traù vôùi chuùng Caøn-thaùt-baø, Thieân vöông Tyø-löu-laëc- xoa vôùi chuùng Cöu-baøn-traø, Thieân vöông Tyø-löu-baùc-xoa vôùi chuùng roàng tröôùc sau vaây quanh. Caùc chuùng ñoù ñeàu muoán ñöôïc uoáng doøng nöôùc phaùp ngoït ngaøo maø ñeán ñaây. Sao Nhö Lai khoâng laøm vò thaày thuoác gioûi ñeå chöõa laønh beänh cho hoï? Chuùng ngoaïi ñaïo ñaõ huûy baùng phaùp Phaät, sao Nhö Lai khoâng nhanh choùng beû gaõy nhöõng thöù taø luaän ñoù? Khaép nôi trong coõi duïc ñaõ huûy hoaïi laøm loaïn laïc, sao Nhö Lai khoâng haøng phuïc hoï? Chuùng Thanh vaên cuûa Nhö Lai trí tueä coù giôùi haïn, khoâng sieâng naêng tu taäp, chaùn gheùt vieäc hoïc roäng, sao Nhö Lai khoâng mau ngoài daäy ñeå thuyeát giaûng nhöõng ñieàu caàn thieát, khieán hoï hieåu roõ veà chaùnh ñaïo? Toân giaû A-nan laø ngöôøi gaàn guõi Theá Toân, nhöng vaãn chöa ñoaïn heát caên baûn phieàn naõo, sao Nhö Lai khoâng daïy baûo khieán Toân giaû ñoaïn saïch heát kieát söû aáy?

Than oâi! Thaät quaù laï luøng!

Ngöôøi phöôùc ñöùc lôùn lao chaéc thaät nhö theá, boãng döng cuõng bò hoaïi dieät do söï voâ thöôøng naøy, nhö voi giöõ gìn taøi saûn ñaõ töøng taøn haïi voâ soá, voi aáy thaân cao to nhö nuùi, xöa kia Ñöùc Theá Toân ñaõ coù theå ñieàu phuïc voi lôùn nhö vaäy, sao baây giôø laïi bò voâ thöôøng chi phoái cho ñeán taän dieät? Nhö loaøi roàng A-baø-la coù theå huûy hoaïi nöôùc Ma-kieät-ñeà, noåi leân traän maây lôùn, taïo saám seùt döõ doäi, tuoân ra nhöõng traän möa ñaù taøn phaù caây coái. Ñöùc Nhö Lai coù naêng löïc ñieàu phuïc ñöôïc söùc maïnh cuûa loaøi roàng ñoù, maø nay laïi bò voâ thöôøng cheá ngöï. Nhö Öông-quaät-ma laø keû baïo ngöôïc, taøn haïi, cuõng coù theå ñieàu phuïc ñöôïc söùc maïnh cuûa keû aùc. Ñöùc Theá Toân ñaõ ñieàu phuïc ñöôïc keû khoâng theå ñieàu phuïc, maø nay laïi bò voâ thöôøng laøm toån hoaïi, nhö quyû aùc Khoaùng Daõ ñaõ taøn saùt heát thaûy khieán cho caû nöôùc troáng vaéng, theá maø Phaät ñaõ coù theå ñieàu phuïc khieán noù thoï trì giôùi caám, maø nay bò rôi vaøo löôùi voâ thöôøng! Nhö Öu-laâu-taàn- loa Ca-dieáp tröôùc chaáp ngaõ chìm ñaém trong röøng raäm taø kieán khoù coù

NIEÁT BAØN

theå ra ñöôïc, Ñöùc Nhö Lai ñaõ ruû loøng thöông xoùt hieän möôøi taùm phaùp thaàn thoâng bieán hoùa ñeå thu phuïc, nay laïi bò voâ thöôøng laøm ñaûo loän, taát caû chuùng sinh do phöôùc moûng neân bieån trí tueä ñaõ bò maët trôøi voâ thöôøng laøm cho khoâ caïn, nuùi chaùnh trí Tu-di cuõng bò chaøy kim cang voâ thöôøng ñaäp naùt. Caây coâng ñöùc cuûa Phaät vôùi hoa giaùc yù vi dieäu, traùi ñaïo quaû troøn ñaày roài cuõng bò caùi buùa voâ thöôøng ñoán ngaõ. AÙnh saùng trí tueä roäng lôùn vôùi tieáng khen ngôïi khaép nôi coù theå thieâu ñoát cuûi nghieäp sinh töû cuûa taát caû chuùng sinh nay cuõng bò doøng nöôùc voâ thöôøng cuoán troâi.

Söùc maïnh nôi voâ thöôøng khoâng coù phaùp gì trò ñöôïc, khoâng bò baäc trí caûn ngaên, chaúng phaûi caäy vaøo uy löïc, danh tieáng söï nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä duõng maõnh ñeå coù theå thoaùt khoûi.

Than oâi! Söï voâ thöôøng taøn khoác ñeán theá! Baát luaän toát xaáu coù ñöùc hay khoâng ñöùc, heát thaûy ñeàu bò huûy hoaïi.

Khi Maät Tích Kim Cang noùi ñeán lôøi ñoù thì caû ñaïi ñòa chaán ñoäng, ñænh nuùi cao bò suïp ñoå, sao trôøi rôi ruïng, löûa chaùy khaép phía, aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng vaø caùc tinh tuù ñeàu khoâng coøn nöõa, taát caû haøng trôøi, ngöôøi thaûy ñeàu buoànbaõ!

Nay con khoâng töï kìm cheá ñöôïc, nhö muoán vuøi saâu vaøo loøng ñaát, taâm yù loaïn ñoäng, maét nhìn nhö coù hoa ñoám ñuû maøu, queân heát moïi thöù, moâi löôõi khoâ cöùng, noùi lôøi laàm laãn, aâm thanh ñöùt ñoaïn, gaàn keà caùi cheát, maïng soáng haàu nhö khoâng coøn, chaéc phaûi theo Phaät roài.

Löïc só Maät Tích Kim Cang vôùi voâ soá nhöõng lôøi ai oaùn, aùo naõo thöông tieác meán moä nhö theá. Trôøi Ñeá thích noùi:

–Thoâi ñuû roài! Hoâm nay oâng thaät khoâng coøn nhôù moät chuùt naøo lôøi daïy cuûa Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Theá Toân ñaõ baûo caùc Tyø-kheo: “Caùc haønh laø voâ thöôøng, khoâng theå truï maõi, khoâng theå hoaøn toaøn tin caäy, khoâng theå bieán ñoåi. Moïi söï taäp hôïp ñeàu quy veà tan hoaïi, cao quaù aét phaûi ñoå, coù tuï hoäi aét coù ly taùn, coù sinh aét coù töû. Taát caû caùc haønh ñoù cuõng nhö caây beân bôø soâng saép ngaõ, gioáng nhö veõ treân nöôùc, vöøa veõ lieàn tan maát theo tay, nhö boït nöôùc, nhö gioït söông mai treân caønh, nhö thaønh Caøn- thaùt-baø maét chæ thaáy trong choác laùt. Maïng soáng cuûa con ngöôøi qua nhanh nhö teân baén, cuoäc soáng chuyeån bieán mau nhö aùnh maët trôøi, maët traêng, söï huûy hoaïi cuûa voâ thöôøng phaûi neân hieåu roõ. Ñoái vôùi Phaät söï, chæ khi naøo thaønh töïu troïn veïn thì môùi nhaäp Nieát-baøn, neân ñem giaùo phaùp cuûa Phaät phoù

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 1105

chuùc cho haøng trôøi, ngöôøi, ñem troïng traùch naøy giao phoù cho haøng ñeä töû Thanh vaên, höôùng ñeán choán tòch dieät voâ uùy, caùc khoå cuûa sinh töû ñaõ döùt heát khoâng coøn thoï sinh, caùc Tyø-kheo khoâng neân sinh taâm öu bi saàu naõo”.

