KINH VOÂ MINH LA-SAÙT TAÄP

**QUYEÅN HAÏ**

Sau khi thu phuïc saùu nhaäp, Boà-taùt laïi quaùn saùt danh saéc. Bieát ñöôïc theå töôùng cuûa noù, Boà-taùt noùi:

–Do ngöôi maø sinh ra bao thöù khoå lôùn cho chuùng sinh. Ngöôi haõy mau quay trôû laïi nghieäp cuûa chính mình.

Danh saéc noùi:

–Toâi thaáy mình khoâng coù loãi. Boà-taùt:

–Vì sao ngöôi khoâng thaáy coù loãi. Ngöôi laø keû doái traù, baûn theå raát aùc. Do ngöôi maø sinh saùu tình cuûa taát caû chuùng sinh nôi theá gian.

Danh saéc noùi:

–Vieäc naøy ñuùng nhö vaäy. Toâi gioáng nhö caây coù theå sinh ra caønh laù. Vì ñaõ coù toâi thì coù caønh laù saùu tình.

Boà-taùt noùi:

–Ta seõ duøng buùa beùn trí tueä chaët ñöùt coäi goác cuûa ngöôi thì caønh laù saùu tình kia töï nhieân rôi ruïng.

Danh saéc noùi:

–OÂng khoâng theå naøo chaët gieát ñöôïc thöùc cuûa toâi ñaâu. Vôùi söùc maïnh cuûa caùnh tay thöùc, noù seõ baûo veä toâi. Loaïi thöùc naøy neáu khoâng rôi trong ñaát danh saéc thì seõ khoâng coù caùc khoå.

Boà-taùt noùi:

–Ñuùng vaäy! Neáu thöùc khoâng ôû trong thai meï, soáng trong Ca-la-la thì thaân chuùng sinh khoâng bao giôø sinh tröôûng. Neáu thöùc khoâng ôû trong Ca-la-la thì Ca-la-la naøy lieàn bò hö hoaïi, neáu hö hoaïi thì laøm sao coù thaân chuùng sinh? Do ñoù, ta seõ duøng löûa trí tueä thieâu ñoát haït gioáng thöùc.

Xaû boû danh saéc, Boà-taùt laïi quaùn saùt thöùc, roài noùi:

–Ngöôi gioáng nhö huyeãn hoùa, theå taùnh meâ muoäi. Gioáng nhö khæ vöôïn luoân thoâ thaùo khoâng ñöùng yeân, nhö ñieän chôùp khoâng ngöng nghæ, nhö ngöïa khoâng ñieàu phuïc thì khoâng ñi vaøo ñöôøng chính, nhö voi say tung hoaønh khoù caám, cheá.

Thöùc noùi:

–Toâi laáy thaân laøm thaønh, saùu nhaäp laøm cöûa. Toâi chính laø chuû cuûa thaønh aáy. Taát caû caùc phaùp ñeàu phaûi tuaân theo, ñöa toâi leân haøng ñaàu. Vaäy chaúng phaûi laø vua sao?

Boà-taùt noùi:

–Trong traêm ngaøn kieáp, ta ñaõ maøi kieám trí tueä. Hoâm nay ta phaûi tieâu dieät ngoâi vua cuûa ngöôi.

Thöùc noùi:

–Kyø kaï thay, toâi ñaõ khoâng coù loãi maø laïi voâ côù oaùn gheùt toâi. Boà-taùt noùi:

–Vì sao noùi oaùn gheùt voâ côù? Ngöôi ñaõ taïo ra hoaïn naïn danh saéc, chaúng leõ khoâng phaûi laø ñaùng oaùn gheùt sao?

Thöùc noùi:

–Toâi vaø danh saéc thaät söï cuøng nöông vaøo höõu. Neáu khoâng coù thöùc thì khoâng coù danh saéc, neáu khoâng coù danh saéc thì khoâng coù thöùc.

Boà-taùt noùi:

–Laï thay! Danh saéc vaø thöùc ñuùng laø baïn thaâm giao vôùi nhau, laø nguoàn goác luaân hoài cuûa taát caû chuùng sinh.

Thöùc noùi:

–Danh saéc ñích thöïc laø ngöôøi baïn thaâm giao cuûa toâi. Vì bò haønh sai söû neân boû toâi trong nghieäp khoâng ñöôïc töï do. Toâi theo nghieäp thieän aùc thoï thaân nôi naêm ñöôøng.

Boà-taùt noùi:

–Ngöôi bò haønh sai khieán maø coøn ñeán nhö vaäy, thaät söï laø ngöôi coù loãi nhöng haõy ñôïi ta laøm saùng toû. Ta seõ duøng Tueä nhaõn quaùn saùt haønh roài sau ñoù hoûi toäi ngöôi.

Baáy giôø, Boà-taùt thaû thöùc ra roài ñeán choã haønh. Haønh kinh sôï noùi:

–OÂng laø ai maø maïnh meõ nhanh nheïn, maëc aùo giaùp khoâng hö hoaïi, tay caàm kieám Boà-ñeà beùn naëng? Chuùng sinh ngu si ôû maõi trong ñeâm u aùm maø chaáp ngaõ, ngaõ sôû, moät mình ñi trong toái taêm, buoâng lung thaät ñaùng khieáp sôï.

Boà-taùt noùi:

–Ngöôi thoï thaân ñaõ laâu roài, hoâm nay ta quaùn saùt thaáu roõ roát raùo veà ngöôi. Haønh sôï haõi noùi:

–Laøm theá naøo ñeå thaáu ñaït? Boà-taùt noùi:

–Töø xa xöa ta ñaõ phaùt lôøi theà nguyeän kieân coá, cuùng döôøng cung kính Phaät Ñaïi Thích-ca Maâu-ni töø söï taém röûa, aên uoáng, ñi ôû, heát söùc raát tinh taán maõi ñeán ngaøy hoâm nay. Töø ñoù ta luoân toâ boài coâng ñöùc, chöa bao giôø bieáng nhaùc.

Haønh noùi:

–Toâi thaáy oâng trang nghieâm coâng ñöùc chöa ñöôïc bao laâu! Boà-taùt:

–Ñöøng noùi nhö vaäy. ÔÛ a-taêng-kyø kieáp ñaàu tieân ta chöa ñöôïc thoï kyù, ñuû hai a-taêng- kyø kieáp môùi ñöôïc thoï kyù thaønh töïu ñaïo quaû ñeå cöùu giuùp chuùng sinh.

Haønh noùi:

–Kyø laï thay! OÂng coù theå yeâu thöông chuùng sinh. Boà-taùt:

–Ta yeâu thöông chuùng sinh vôùi loøng Töø bi, yeâu thöông maø khoâng ñaém nhieãm ñeå sinh luyeán aùi. Gioáng nhö coù ñaøn voi trong röøng boán beân toaøn laø löûa, ai thaáy nguy aùch aáy maø laïi khoâng thöông xoùt. Cuoái cuøng con voi lôùn nhaát trong ñaøn keùo caønh caây daäp löûa ñeå daãn ñöôøng baêng qua thoaùt khoûi naïn löûa. Cuõng vaäy, taát caû chuùng sinh bò sinh giaø, beänh, cheát quaán keát quanh thaân, ngöôøi trí naøo laïi khoâng thöông xoùt, muoán cöùu hoï thoaùt khoûi naïn.

Haønh noùi:

–OÂng coù loøng Töø bi yeâu thöông chuùng sinh nhö vaäy, sao vaøo roài boû ñi? Boà-taùt:

–Ta cöùu vôùt chuùng sinh chöa bao giôø xaû boû. Ta theo moät beân thöùc ñeå quaùn saùt sinh töû. Caùc tai hoïa lôùn aáy laø do ngöôi gaây ra. Vì ñeå dieät ngöôi neân ta ñeán beân ngöôi. Do ngöôi maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù hai laøm Ñeá Thích ham muoán khoâng nhaøm chaùn. Cuõng do ngöôi maø ñöôïc sinh nôi coõi Phaïm theá, ngoài toøa sen nhaäp thieàn ñònh, laàn löôït leân

tôùi coõi trôøi Höõu ñaûnh phi töôûng, ñeán luùc qua ñôøi laïi sinh xuoáng ba coõi aùc. Nhöõng vieäc nhö vaäy ñeàu do ngöôi gaây ra.

Haønh noùi:

–Ñuùng nhö ñieàu oâng ñaõ noùi. Daãn ñöôøng vua thöùc chính laø toâi. thöùc ñi ñaâu toâi luoân laøm ngöôøi chæ ñöôøng, giuùp ñôõ ñeán nôi ñeán choán.

Boà-taùt:

–Ta seõ duøng ñaù chaùnh kieán, maøi kieám trí tueä ñeå cheû ngöôi ra töøng maûnh. Haønh noùi:

–Xin oâng ñöøng laøm nhö vaäy, chæ meät nhoïc chöù chaúng boå ích gì. Boà-taùt hoûi:

–Vì sao khoâng boå ích? Haønh noùi:

–Taát caû duø löûa keát söû laø meï cuûa khoå lôùn, ñoù laø Voâ minh, nôi chöùa ñaày daãy caùc khoå naõo oâ ueá. Taát caû tai hoïa ñeàu do noù taïo ra, oâng laïi muoán baét toâi thì ñaâu coù boå ích gì.

Boà-taùt noùi:

–Voâ minh aáy ôû ñaâu? Haønh noùi:

–Voâ minh aáy bò La-saùt phieàn naõo Tyø-xaù-xaø bao quanh, khoù coù theå thu phuïc ñöôïc noù. Hieän nay noù ôû nghóa ñòa nhieàu baïo aùc cuûa keát söû ngu si.

Nhôø haønh, bieát ñöôïc choã cuûa voâ minh, Boà-taùt phaán chaán maïnh meõ tìm ñeán choã noù, quaùt lôùn:

–Nhöõng con quyû La-saùt phieàn naõo keát söû kia, neáu chieán thaéng ñöôïc ta thì ta chòu cheát, coøn nhö ta chieán thaéng thì caùc ngöôi chaéc chaén bò tan naùt. Nhöõng La-saùt keát söû phieàn naõo kia, ta seõ tieâu dieät khoâng cho soáng soùt moät maïng naøo caû.

Haønh noùi:

–Neáu oâng duõng maõnh tinh taán thì haõy nhaäp Tam-muoäi Ñaïi voâ uùy kim cang. Cöûa giaûi thoaùt ñöôïc môû ra vaø dieät tröø voâ minh ñaâu coù gì laø khoù.

Baáy giôø, Boà-taùt duõng maõnh nhìn boán phía, baét ñöôïc voâ minh vaø hoûi:

–Sao hoâm nay ngöôi khoâng ôû nôi nghóa ñòa keát taäp phieàn naõo ñuû caùc thöù aùc, buïi traàn phieàn naõo, gioù döõ phieàn naõo laøm che laáp Tueä nhaõn khieán cho khoâng thaáy gì caû. Laø choã chöùa phaân coû nghi hoái, dua nònh, thaây phaù giôùi cheát vì naêm duïc, thaân ngöôøi muïc naùt baøy ra böøa baõi, hoâi thoái ñaày daãy trong nghóa ñòa aáy. Gioù döõ giaùc quaùn thoåi ba ñoäc, löûa chaùy höøng höïc, nhöõng duïc aùc, ngaõ maïn, traïo cöû khoâng ngöøng caát tieáng cöôøi vang nôi ñoáng xöông. Thaây cheát buoâng lung, maùu muû dô daùy cuûa caùc luaät nghi aùc chaûy ñaày treân maët ñaát. Bình goám ba coõi chöùa ñöïng chaát caáu ueá phaù boû caùc caên laønh, nhöõng ñoà ñöïng bò phaù vôõ tan naùt treân ñaát. Toùc ñoaïn kieán, thöôøng kieán bò gioù thoåi roái tung, aùo khoâng hoå khoâng theïn raùch baån baøy ñaày khaép nôi moà maû; caùt ñaù keát söû phieàn naõo thì khoâ cöùng thoâ rít. Chín möôi saùu loaïi quaï thöùu, caùc loaïi chim taø kieán ñaäu nguû ñeâm khaép vuøng. Hoaëc coù luùc coù chuùng sinh choù soùi, choàn caùo, meøo chuoät do tham höõu laøm hang nôi ñaây. Coù keû giôùi thuû maëc voû laù caây rôi ruïng khoâ heùo trong goø maû, coù vieäc xöû ñoaùn phi phaùp phaù hö giöôøng roài ñem boû böøa taïi ñaây. Hoaëc coù ngöôøi khoå haïnh ñaâm ñaàu xuoáng vöïc saâu, chaïy vaøo haàm löûa, naèm treân gai goùc nhö löûa ñoát thieâu nöôùng taïi ñaây. Hoaëc coù ngöôøi töï yû mình nhieàu söùc löïc, saéc ñeïp, taøi trí cuûa thaân maïng maø kieâu maïn laøm oâ ueá ñaày aép. Hoaëc coù gai goùc oaùn haän ganh gheùt ñaày daãy. Hoaëc coù nhöõng con nhaëng, ruoài giaùc quaùn phaù haïi caùc caên laønh, saâu gioøi baát tònh hoâi thoái dô nhôùp doàn nôi töû thi. Hoaëc coù giaëc oaùn phieàn naõo

naêm caùi döøng nghæ khaép choã. Hoaëc coù keû chaáp ngaõ vaø ngaõ sôû, caùc thaày chuù thuaät tu taäp nôi ñaây. Hoaëc coù nhöõng taø luaän dò kieán nhö caùo, cuù meøo keâu la inh oûi khaép choán. Laïi coù La-saùt-naém baãy aùi. Hoaëc coù La-saùt caàm chaøy thuøy mieân vui chôi theo naêm duïc. Hoaëc caàm caây chóa ba beùn nhoïn ñuû maøu saéc gheâ tôûm cuûa baát thieän ñieân cuoàng keâu la, cöôøi lôùn khoâng sôï seät. Hoaëc coù La-saùt laéc ñaàu lay thaân trôïn maét keâu gaøo, nhaûy nhoùt, lung lay, voã ñuøi, hoø heùt, hoaëc thoåi saùo, ca haùt, nhaûy muùa. La-saùt saân haän, La-saùt oaùn thuø, La-saùt xem thöôøng vieäc aùc, coi naëng söï baùo thuø, La-saùt baïo aùc, La-saùt tham lam, maïn, maïn maïn, ngaõ maïn, taø maïn, ñaïi maïn, ham muoán phi phaùp, nhöõng caùi tham veà duïc, tham veà ñieàu aùc. Nhöõng La-saùt phieàn naõo keát söû hung hieåm nhö vaäy nhieàu khoâng theå tính keå.

Ñeán goø maû keát söû, Boà-taùt thaáy nhöõng toäi loãi hung aùc cuûa Voâ minh laø che laáp Tueä nhaõn, caûn trôû nguoàn thaân laøm cho chuùng sinh khoâng thaáy Boán Ñeá, bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, neân Boà-taùt noùi:

–Voâ minh aáy laøm ngöôøi daãn ñöôøng ñi ñeán ñoàng hoang sinh töû, laøm ñoáng löûa döõ thieâu ñoát sinh giaø, beänh, cheát, laø cha meï cuûa nghieäp keát söû phieàn naõo, laøm bít laáp cöûa Nieát-baøn, môû roäng caùc coõi aùc. Noù ñi khaép nôi trong ba coõi, ñaàu lôùn buoâng lung, traùn roäng nghi ngôø, maêït xaáu huyeãn hoaëc, nhôù nghó taø vaïy, muõi beänh hoaïn, maét taø kieán, maét coù con ngöôi chôùp boán ñieân ñaûo, rình raäp giaëc aùc, loâng nhieàu, tai to thoøng xuoáng, ganh gheùt, taø maïng, dua nònh, hö doái, ích kyû, kieâu caêng, ham muoán lôïi döôõng ñeå laøm raêng nhoïn, saùu möôi hai taø kieán laøm toùc, tham aên, ba aùi laøm coå daøi, caùc luaät nghi aùc laøm moùng tay daøi, thoï laáy keát söû vaø nghieäp laøm hai vuù, phình tröôùng to lôùn khoâng bieát ñuû laøm buïng, thuøy mieân, traïo hoái saâu ñen laøm ruùn, nhieàu tham aùi laøm aâm taøng, möôøi taùm giôùi laøm hai ñuøi, nhöõng tham muoán phi phaùp aùc laøm hai ñaàu goái, ngaõ kieán, nhaân kieán laøm hai baép chaân, voi lôùn da deû nhô nhôùp khoâng xaáu hoå laøm y phuïc, laáy aùo vaûi to hoâi haùm khoâng bieát theïn laøm meàn, ngoài giöôøng keát söû, La-saùt caùc kieát laïi laøm ngöôøi haàu. Trong soá caùc La-saùt phieàn naõo aáy ai duø coù moät ngaøn löôõi cuõng khoâng theå naøo noùi heát toäi loãi cuûa noù.

Laïi thaáy La-saùt voâ minh ñöùng beân caïnh vaø ñang quay baùnh xe, ngöôøi trí ôû theá gian

nhìn maø phaùt sôï.

Baáy giôø, Boà-taùt caøng tinh taán hôn, lieàn chöùng ñaéc Ñònh yù taêng thöôïng nhaát taâm, heát söùc vui möøng taâm thanh tònh laàn laàn ñaït ñöôïc ngoâi Baát ñoäng, vöõng vaøng ñi ñeán choã La- saùt voâ minh. Ñeán choã baèng phaúng ñaát khoâng phieàn naõo, deïp tröø caùt ñaù gai goùc cuûa taâm ñoäc aùc, hieàm haän, giaän döõ, laáy nöôùc möa Töø bi laøm thaám nhuaàn ñaát buïi taùm phaùp, roài raåy leân ñaát ñeå sinh caùc caên laønh xanh toát, caên laønh an laïc laøm phaùp Nhò tuùc (phöôùc ñöùc, trí tueä), boán nhieáp, giöõ gìn caån thaän phaùp nhò tuùc vöôït qua caùc dò luaän, duøng tay phaûi Ñònh naém goïn ñaàu toùc roái loaïn lôùn cuûa saùu möôi hai kieán, duøng tay traùi Trí tueä ruùt kieám beùn, laøm taâm khoâng môøi cho chuùng sinh roài gaàm tieáng sö töû:

–Trong voâ löôïng truï xöù cuûa Phaät, ta ñaõ thu thaäp caùc phaùp laønh, duøng xe Ñaïi thöøa theà cöùu vôùt taát caû chuùng sinh. Nhôø thaønh quaû tinh taán trong voâ löôïng kieáp aáy neân ngaøy nay ñöôïc thaønh töïu. Taát caû chuùng sinh bò löûa lôùn sinh töû thieâu ñoát, hoâm nay ta seõ vì hoï maø tieâu dieät vaø chieán thaéng quaân giaëc keát söû, ñoaïn taän maïch maùu caùc haønh, taïo con ñöôøng ra khoûi theá gian, nhoå saïch nhöõng nguy nan hieåm trôû.

Nghe tieáng gaàm aáy, La-saùt voâ minh voã tay cöôøi lôùn vaø noùi:

–Ñaïi phaïm Thieân vöông, Ma-heâ-thuû-la-tyø-nöõu, Ñeá Thích, Töù thieân, maët trôøi, maët traêng, nhöõng vì sao coøn quyø tröôùc ta, bò ta khoáng cheá. Voâ löôïng chö Tieân: Baø-taåu tieân, Baø-taåu-öu-löu, Quaät-baø-leâ duøng trí ñöùc ñeå mong ra khoûi caûnh giôùi cuûa ta, nhöng ñeàu bò

ta laøm meâ hoaëc neân khoâng bieát loái thoaùt. Taát caû chuùng sinh ñeàu bò buoäc chaët trong voøng sinh töû, xoay troøn nôi höõu, khoâng chuùt söùc löïc, nhöõng vieäc nhö vaäy do ta laøm ra. Thaät laø ngu khoâng töï xeùt mình maø laïi daùm naém toùc ta. Taát caû chuùng sinh, Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la, do söùc maïnh cuûa ta neân luoân laøm cho hoï hao moøn khoâng thoâi. OÂng laø ai maø voäi vaøng ñeán ñaây daùm la lôùn tröôùc maët ta, ñeà xöôùng caên laønh nhö maët trôøi môùi moïc? Ñieàu naøy xöa nay ta chöa heà nghe thaáy bao giôø. Taát caû chuùng sinh bò muø toái neân khoâng hay bieát, vôùi Tueä nhaõn cuûa oâng ñaõ giuùp hoï thaáy roõ, saùng vi dieäu ñeán nhö vaäy. Ai ôû trong soùng gioù döõ doäi cuûa bieån khoå naõo sinh töû chæ daïy vöôït qua ñeå ñeán bôø beân kia? Taát caû phaøm phu si aùm trong con ñöôøng taø, ai daãn hoï vaøo con ñöôøng chaùnh? Nhaø voâ minh ñen toái ai caàm ngoïn ñuoác saùng chieáu roïi? Toâi maø ra leänh thì caû ba coõi ñeàu tuaân theo, khoâng ai daùm choáng traùi. Caùc haøng chö Thieân, ngoaïi ñaïo ñeàu vui thích. Ñaïi phaïm Thieân vöông, Ma- heâ-thuû-la… nhôø söùc cuûa ta maø sinh khôûi töôûng thöôøng. Ngöôøi toái thaéng voâ uùy naøo maø khoâng sôï ta? Laïi daùm naém toùc cuûa ta? Laønh thay! Laønh thay! Nhaát ñònh oâng sinh trong doøng hoï Ñöùc Phaät. Dieäu löïc töø chaùnh quaùn, coâng ñöùc ñaïi Bi khoâng gì saùnh baèng laøm theå, töùc laø Boà-taùt thöông yeâu chuùng sinh, ñöùc aáy toân nghieâm nhö nuùi chuùa Tu-di. Ngoaøi ngöôøi thuø thaéng naøy, taát caû theá gian khoâng ai daùm giô tay naém toùc ta caû!

Boà-taùt noùi:

–Nhöõng lôøi ngöôi noùi thaät chính xaùc. Töø xöa ñeán nay ta luoân tu taäp caùc haïnh laønh vôùi muïc ñích laø ñeå cöùu ñoâï taát caû chuùng sinh. Nhö lôøi ngöôi noùi, vò Boà-taùt aáy chính laø ta ñaây.

Voâ minh noùi:

–OÂng coù loøng töø bi thöông yeâu chuùng sinh, vôùi trí quyeát ñònh, baát ñoäng, maø cöùu giuùp hoï. Ñoái vôùi oaùn, thaân ñeàu bình ñaúng moät vò. Nhö löûa höøng höïc ñoát chaùy laù töôi, cuõng vaäy, trí tueä cuûa oâng ñaõ thieâu chaùy toâi. OÂng vöõng vaøng chaân chaùnh, toâi seõ vaâng theo lôøi daïy cuûa oâng, troïn khoâng daùm choáng traùi.

Boà-taùt noùi:

–Ta duøng khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ ñeå aán chöùng. Ta khuyeân ngöôi haõy ñi mau khoâng neân chaäm treã.

Boà-taùt noùi aán aáy xong, La-saùt voâ minh beøn daãn boïn phieàn naõo aùc chaïy troán vaøo chín möôi saùu taø luaän vaø chuùng ôû yeân trong ngu si.

Baáy giôø, Boà-taùt taäp hôïp roäng khaép caùc tö löông ñaïo phaåm, khoâng thaày maø töï giaùc ngoä, dieät tröø voâ minh. Cho neân ñaïi chuùng phaûi tu taäp saùu ñoä chöùa giöõ ñuû caùc phaùp laønh.

*Quaùn saùt kyõ veà lôøi Phaät daïy Sau ñaït vui lôùn, hieåu nghóa saâu Xöa ta töøng nghe coù ngöôøi muø*

*Trong nhaø troáng nhìn ngaém chaøy goã. Ñaàu chaøy nghieâng ñaâm vaøo toå ong Nghe tieáng ong, ngöôøi muø chaïy troán Löøa trong nhaø troáng bò ong chích Ñau quaù, löøa rôùt xuoáng hoá saâu.*

*Trong hoá, roàng aùc ñang giaän döõ Buûa maây saám seùt möa ñaù lôùn Trong khoâng trung seùt ñaùnh aàm aàm Trong xoùm quyû aùc raát döõ tôïn.*

*Möa löûa lôùn phuû khaép ñaát nöôùc*

*Theá giôùi chuùng sinh bò löûa böùc Cuøng nhau chaïy troán vaøo soâng saâu Döôùi ñaùy soâng laø cung ñieän La-saùt. Nuoát maùu, tinh khí cuûa chuùng sinh Ai vaøo soâng ñeán cung ñieän aáy*

*Bò ñau ñôùn khoâng theå ra ñöôïc Vaøo nuùi ñaù chæ moät loã troáng. Chuùng sinh ra khoûi loã vaøo bieån Nöôùc bieån maën tieâu tan thaân theå Khoùc loùc keâu gaøo goïi meï cha Chö thaàn ai ñeán cöùu giuùp toâi.*

Khi aáy, trong bieån lôùn coù vua Ngöïa thaàn, thöôøng aên gaïo caùm chín ruïc, maäp, khoûe ñeïp. Nghe chuùng sinh bò khoå naõo, vua ngöïa noùi:

–Ai muoán vöôït qua bôø beân kia ñeå ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà. Nhöõng ngöôøi rôi trong bieån ñeàu giô tay phaûi keâu:

–Cöùu toâi, cöùu toâi.

Laäp töùc, vua ngöïa phaán chaán, laøm cho taùm vaïn boán ngaøn loâng töï nhieân daøi ra, keùo moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc cöùu thoaùt.

Vì sao ñöa ra ví duï naøy?

Noùi veà ngöôøi muø laø duï cho taát caû chuùng sinh voâ minh. Con ong laø duï cho haønh. Con löøa laø duï cho thöùc. Löøa rôi xuoáng vöïc saâu laø duï thöùc bò ñoïa nôi danh saéc. Möa ñaù saám seùt laø duï cho hoaïn naïn voâ thöôøng trong saùu tình. Quyû aùc laø duï cho xuùc. Möa vaø löûa laø duï cho caùc thoï. Ñaâm ñaàu xuoáng soâng laø duï cho aùi. Trong bieån, La-saùt aên tinh khí ngöôøi laø duï cho boán thuû. Chìm ñaém khoâng ra khoûi laø duï cho ba coõi. Loã nuùi ñaù laø duï cho sinh. Bieån lôùn laø duï cho laõo töû öu bi khoå naõo. Vua ngöïa thaàn laø duï cho Phaät, thaân maäp khoûe, chaân thaät, kieân coá vôùi ñaày ñuû coâng ñöùc laønh, duøng taùm vaïn boán ngaøn loâng cuûa chaùnh nieäm ñònh, vì chuùng sinh khôûi taâm Töø bi thöông xoùt. Taát caû chuùng sinh ñeàu bò khoå lôùn: Bò sinh laøm sinh, bò giaø laøm giaø, bò cheát laøm cheát. Nhöng taát caû chuùng sinh khoâng ai bieát duøng phöông phaùp naøo ñeå tìm con ñöôøng giaûi thoaùt. Chö Phaät daãn daét chuùng sinh ra khoûi khoå naïn. Ngöôøi côõi con ngöïa töùc laø haønh giaû côõi phaùp luaân.

Naêm vò Tyø-kheo nhö Kieàu-traàn-nhö… naêm ngöôøi nhö Da-xaù… naêm möôi ngöôøi, con

cuûa Tröôûng giaû… saùu möôi ngöôøi cuûa Hieàn aáp… moät ngaøn ngöôøi cuûa anh em Öu-laâu-taàn- loa Ca-dieáp… hai traêm naêm möôi vò cuûa hai Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-kieân… taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi cuûa vua Taàn-baø-sa-la… cuoái cuøng laø Tu-baït-ñaø-la, cho ñeán taùm vaïn boán ngaøn taïng phaùp saâu xa ñeå laïi.

Neáu coù chuùng sinh naøo nghe moät caâu moät keä, ñeàu laø nhaân duyeân ñeå ñeán cöûa Nieát-

baøn.

