**Phaåm 8: PHAÂN BIEÄT HAØNH TÖÔÙNG**

*Töï laøm maát chaâu baùu Rôi vaøo nöôùc bieån lôùn*

*Nhanh choùng caàm duïng cuï Laën xuoáng tìm laïi noù.*

*Sieâng naêng chaúng keå meät Giöõ taâm khoâng lay chuyeån Thaàn bieån thaáy nhö vaäy Lieàn laáy ngoïc trôû laïi.*

*Vöøa khôûi phöông tieän naøy Chaám döùt yù Thieân vöông Vöôït ñeán nuùi baùu lôùn Chaúng cho laø meät nhoïc. Roát raùo voán laø khoâng Ñaûnh leã Ñaáng Voâ Tröôùc*

*YÙù nguyeän khoâng lay chuyeån Quy maïng Ñaáng Toái Thaéng. Nhö Long vöông cuoän khuùc Ngoài thieàn cuõng nhö theá Caàu ñaïo duøng tinh taán Khôûi ñaïi löïc thaønh Phaät.*

*Haønh trình trong baûy ngaøy Nhaãn hoùa ñöôïc nöõ nhaân Ñaûnh leã Ñaáng Chí Toân Thaáy tin chaúng lay chuyeån.*

Ngöôøi tu haønh, neáu taâm töï nghó ôû trong sinh töû chaúng theå tính ñeám, quen thoùi daâm, noä, si ñeán nay quaù laâu, maïng ngöôøi ñaõ ngaén maø laïi coøn löôøi bieáng thì ñaâu coù theå trong moät ñôøi tröø heát toäi loãi. Neáu coù yù nghó aáy, thì neân quaùn chieáu nhö sau: Ví nhö ngoâi nhaø cuõ khoâng coù ngöôøi ôû, traûi qua nhieàu naêm taêm toái, chaúng ñeøn ñuoác, nhöng ñem löûa vaøo thì boùng toái tieâu heát. Tuy laø laâu ngaøy quen theo traàn caáu, caùc ñoäc nhöng vì coù trí tueä neân caùc thöù toäi loãi ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Vì sao? Vì söùc cuûa trí tueä maïnh meõ, ngu si yeáu ñuoái.

Baøi tuïng raèng:

*Muoán caàu ñaïo nghóa chôù bieáng löôøi Ñeå ñöôïc phaùp lôïi, lìa suy hao Nöông trí tueä quang minh cuûa Phaät Vónh vieãn tröø heát daâm, noä, si.*

Ai coù theå phuïng haønh theo ñaïo naøy nhö theá?

Chæ coù ngöôøi tin, sieâng naêng, trí tueä; khoâng doái traù, coù yù chí môùi coù theå laøm theo

ñöôïc.

Theá naøo goïi laø tin?

Thaáy, bieát vaïn vaät chung quy ñeàu voâ thöôøng; nhöõng caùi maø thaân thoï nhaän ñeàu laø

khoå; ba coõi laø khoâng; taát caû caùc phaùp ñeàu voâ ngaõ. Ngöôøi hieåu bieát nhö vaäy thì goïi laø tin.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi tu haønh trì ñaïo*

*Nghó bieát ñôøi chaúng an Vaïn vaät ñeàu voâ thöôøng Thaân thoï ñeàu laø khoå.*

*Ba coõi thaûy laø khoâng Taát caû phaùp voâ ngaõ*

*Naém vöõng nhöõng ñieàu ñoù Thì ñöôïc goïi laø tin.*

*Neáu khôûi töôûng coù ta Goïi laø ngöôøi ñieân ñaûo Thaáu roõ taát caû khoâng Neân bieát ñoù laø Phaät. Ngöôøi hieåu roõ nhö theá Ñaït ñöôïc ñaïo cam loà Khoâng gì laøm lay ñoäng Ñaây môùi goïi laø tin.*

Vôùi ngöôøi tu haønh, theá naøo goïi laø tinh taán?

Neáu ngöôøi tu haønh tinh chuyeân quaùn veà khoâng, voâ ngaõ, taâm chaúng rôøi boû, thì goïi laø tinh taán. Giaû nhö löûa chaùy gaàn ñeán choã ngoài, ñoát chaùy y phuïc vaø ñaàu, maét, taâm, neân nghó: “Löûa ñoát chaùy ñaàu ta, ñoát thaúng vaøo xöông thòt da, khieán thaân ta cheát, nhöng quyeát khoâng xaû boû neûo haønh trì.” Vì sao? Vì tuy thaân ta bò thieâu ñoát, nhöng chaúng ñuû ñeå so vôùi ngoïn löûa daâm, noä, si naèm trong thaân töôùng naøy, xoay vaàn theo sinh töû nôi ba ñöôøng aùc, thieâu ñoát thaân ta cho ñeán nay, traûi qua voâ soá ñôøi. Chöa ñaït ñeán choã cöùu caùnh nôi ñaïo ñöùc thì tuy bò ñoát chaùy moät thaân, chaúng ñuû ñeå töï cöùu ñoä, chæ neân noã löïc daäp taét ngoïn löûa daâm, noä, si. Ñaõ ñöôïc dieät ñoä roài thì chaúng coøn thoaùi lui nöõa. Ñaõ khoâng coù thaân thì khoâng coù caùc hoïa hoaïn cuûa löûa trong ngoaøi, daâm, noä, si aáy chaúng theå deã dieät. Ví nhö duøng buøi nhuøi maø muoán laøm chaûy ñoàng saét thì chaúng bao giôø coù theå ñöôïc. Giöõ taâm kieân cöôøng, baèng taát caû phöông tieän môùi coù theå tröø heát beänh daâm, noä, si.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi tinh chuyeân tu trì ñaïo ñöùc Neân ngay luùc aáy chôù tieác thaân Ví nhö coù voi röûa thaân hình*

*Taém röûa vöøa saïch, laïi naèm ñaát. Giaû söû naïn gaáp ñaõ ñeán nôi Saám seùt chôùp loøe chaúng kinh sôï*

*Ví nhö hoa heùo ngöôøi chaúng tieác Vöùt boû phieàn naõo cuõng nhö theá.*

Vôùi ngöôøi tu haønh, theá naøo goïi laø trí tueä?

Hieåu roõ khi haønh thieàn ñònh, bieát khi neân quaùn chieáu, bieát khi quaùn saùt tueä, bieát khi thoï phaùp, bieát khi truï ñònh, cuõng bieát khi ra khoûi ñònh chaäm hay nhanh; phaân bieät taâm mình coù thieän aùc. Ví nhö löông y bieát beänh ôû trong ngöôøi, neân kieàm cheá taâm, chôù ñeå phoùng tuùng. Ví nhö con voi maïnh khoûe saép rôi xuoáng raõnh, gieáng, ngöôøi giöõ voi phaûi ngaên laïi khoâng cho rôi vaøo.

Ngöôøi tu haønh kieàm cheá, caét ñöùt söï vöôùng maéc ngoaïi duyeân cuõng phaûi nhö vaäy, bieát taâm laø do duyeân caùc töôûng maø hôïp thaønh. Ví nhö ngöôøi saùng maét bieát thöùc aên deã daøng. Laïi nhö vieân teå töôùng bieát yù nhaø vua thích gì vaø khoâng thích gì; bieát roõ phöông

tieän, taát caû choã tieán leân vaø döøng laïi treân ñöôøng höôùng ñeán giaûi thoaùt. Gioáng nhö ngöôøi thôï vaøng phaân bieät vaøng toát hay xaáu. Neáu ngöôøi haønh ñaïo rôøi boû minh trí, chaúng toû höôùng ñi, oâm loøng sôï seät, cho phaûi laø quaáy, cho quaáy laø phaûi, thì chaúng thaønh töïu trí tueä. Ngöôøi haønh ñaïo aáy, duø ñaéc baäc Thieàn thöù nhaát, ñeán baäc Thieàn thöù hai, thì cuõng töï sôï haõi cho laø maát thieàn, chaúng bieát laø söï khôûi chuyeån tòch tónh, taâm nghó: “OÂi! Ta meâ laàm! Voán coù hieän töôïng toát ñeïp maø nay laïi maát ñi”, taâm lieàn thoaùi chuyeån. Trong nieàm hoan hyû cuûa thieàn dieät maø lìa ñònh yù thì töï giôùi haïn taâm, chaúng tieán boä ñöôïc. Hoaøi nghi nhö theá thì maát thieàn, cho thaønh laø baát thaønh, cho baát thaønh laø thaønh.

Theá naøo laø hieåu roõ yù thieàn ñònh?

Chuyeân taâm vöõng chí vaøo baäc Thieàn thöù nhaát, taâm ôû ñònh dieät taän; vöøa khôûi haïnh aáy, vaøo baäc Thieàn thöù hai. Sôû dó ngöôøi meâ töø laâu taäp quen thoùi tuïc vì chöa bieát Chaùnh ñeá vaø caùc laäu taän. Vì chaúng thaáu ñaït Chaùnh ñeá, neân taâm chí coøn ôû nôi laäu, hoaëc caàu baäc Thieàn thöù hai maø khoâng theå cheá ngöï taâm thì chaúng ñaày ñuû thieàn. Vì vaäy haønh giaû neân bieát ñieàu sai laàm aáy. Neáu haønh giaû saùng suoát chaúng khôûi meâ laàm aáy thì chaúng maát thieàn. Ñaây goïi laø trí tueä.

Baøi tuïng raèng:

*Giaû söû hieåu roõ thaân, caùc phaùp Thì bieát ñuùng ñöôøng veà cuûa yù*

*Phöông tieän ngaên cheá taâm giong ruoåi Ví nhö moùc saét ñieàu voi traéng.*

*Coù ngöôøi saùng suoát roõ ñònh yù Phaân bieät tòch quaùn cuõng nhö vaäy Thöôøng duøng trí tueä khoâng do döï Truï nôi ñaïo ñöùc thuaän giaùo phaùp.*

Vôùi ngöôøi haønh ñaïo, theá naøo laø chaúng taø vaïy?

Ñoù laø chaúng dua nònh, taâm ngay thaúng, chuyeân tinh haønh ñaïo, vun boài loøng tin, giöõ söï thaønh thaät, duø ôû trong doøng bieán chuyeån nhöng chaúng bò chuyeån bieán. Coù nhöõng vieäc phieàn naõo chaúng theå giaûi toûa, thì neân höôùng veà Phaùp sö trình baøy ñieàu laàm loãi vöôùng maéc cuûa mình. Ví nhö ngöôøi beänh coù noãi khoå cuûa beänh taät thì seõ thaønh thaät trình baøy vôùi thaày thuoác. Phaùp sö quaùn xeùt yù chí cuûa haønh giaû, roài tuøy theo söï thieáu soùt cuûa ngöôøi aáy maø giaûng noùi phaùp.

Baøi tuïng raèng:

*Haønh giaû luoân ngay thaúng Giöõ taâm khoâng dua nònh Vaâng theo Phaùp sö daïy Döùt caùc baån traàn lao.*

*An oån ñöôïc thanh tònh Chuyeân tinh sieâng tu ñaïo Phuïng haønh lôøi Phaät daïy Quyeát haønh trì ñuùng phaùp.*

–Giaû söû haønh giaû tình duïc böùc baùch, thì vì hoï maø noùi phaùp baát tònh veà thaân ngöôøi, coù ba baäc:

1. Xöông cuûa thaân gioáng nhö caùc boä phaän cuûa xích saét choáng ñôõ lieàn nhau.
2. Vöøa thoï giaùo phaùp, lieàn quaùn xöông ñaàu.
3. Ñaõ roõ pheùp quaùn aáy, laïi quaùn saùt treân traùn, buoäc taâm ôû ñaàu.

Giaû söû ngöôøi nhieàu saân giaän thì vì hoï noùi veà loøng Töø. Loøng Töø coù boán baäc:

1. Cha meï, baø con.
2. Ngöôøi trung gian khoâng thaân quaù vaø khoâng sô quaù.
3. Chung caû moïi ngöôøi.
4. Ñeå ñöôïc haïnh naøy, neân trang traûi loøng Töø bình ñaúng.

Thuû hoä oan gia vôùi ñaày ñuû loøng Töø thì tröø ñöôïc chín söï böïc boäi cuøng söï saân giaän. Roõ ñöôïc nghóa naøy thì tuy coù söï khaén khít nhöng cuõng roài xa. Chín söï böïc boäi khieán ngöôøi noåi saân laø gì?

1. Taâm söï nghó raèng ngöôøi naøy voán ñaõ töøng xaâm phaïm, choáng ñoái ta.
2. Ngöôøi naøy veà sau seõ xaâm phaïm, choáng ñoái ta.
3. Hieän ñang khinh deã ta.
4. Trong thôøi quaù khöù ñaõ choáng ñoái baïn beø ta.
5. Veà sau seõ xaâm phaïm baïn beø ta.
6. Hieän taïi khinh deã baïn beø ta.
7. Ngöôøi aáy khi tröôùc kính troïng oan gia cuûa ta.
8. Sau naøy seõ laïi kính troïng nhö theá nöõa.
9. Hieän nay laïi ñang kính troïng.

Tuy coù taâm lyù aáy nhöng ñeàu neân xaû boû.

–Caùi gì coù theå khieán ngöôøi khoâng xaâm phaïm ñeán thaân mình?

Chæ neân töï giöõ mình ñöøng xaâm phaïm ñeán ngöôøi khaùc maø thoâi. Neáu bò xaâm phaïm laø söï baùo öùng cuûa toäi baát thieän töø ñôøi tröôùc cuûa ta, ñeán nay phaûi chòu quaû aùc. Baïn beø cuûa ta voán cuõng coù toäi, cho neân ñeán nay phaûi chòu hoïa hoaïn. Vaø oan gia cuûa ta voán cuøng vôùi ngöôøi kia, ñôøi tröôùc laø baø con, laïi coù phöôùc ñöùc khieán ngöôøi aáy kính troïng, thì vôùi ba baäc quaùn, chín söï böïc boäi, khoâng ñuû ñeå oâm haän.

–Sao goïi laø hoaïnh saân?

Chöa töøng gaëp nhau, vöøa thaáy lieàn noåi saân, khi aáy neân suy nghó: “Ngöôøi naøy chöa töøng xaâm phaïm hay choáng ñoái ta, nay cuõng khoâng coù loãi, laïi chaúng coù gì sô suaát thì côù sao nhìn hoï baèng aùc caûm? Ngöôøi naøo voâ côù khôûi taâm aùc vôùi ngöôøi khaùc thì trôû laïi töï thoï toäi. Gioáng nhö ngöôïc gioù tung buïi, laïi dô thaân vaäy.” Ngöôøi tu haønh, neáu chaúng theå dieät tröø saân haän, khieán chaúng khôûi leân, thì nhöõng ngöôøi aáy chaúng vaøo ñöôïc ñaïo phaåm. Nhö cheùn nöôùc ñaày chaúng theå böng ñi xa. Ngöôøi coù khaû naêng kieàm cheá saân haän nhö nöôùc töôùi löûa, thì khoâng haïi gì. Theá neân, ngöôøi tu haønh vaøo luaät ñaïo laáy ñoù maø noi theo, neân tuy gaëp khoå naõo, ñao, cöa xeû thaân cuõng chôù khôûi saân haän, nhö ñoát caây khoâ, khoâng coù taâm haän, huoáng laø saân haän ñoái vôùi ngöôøi voâ toäi.

Baøi tuïng raèng:

*Quaùn khaép caû thaân mình Vôùi ngöôøi oaùn khoâng khaùc Vöùt boû chín loaïi böïc*

*Laäp chí chaúng hoaïnh saân. Cheá taâm, chaúng oâm haän Nhö caây khoâ, khoâng saân Ngöôøi treân ñöôøng tu haønh Nhö vaäy, khoâng toäi loãi.*

Ngöôøi tu haønh, neáu nhieàu ngu si thì neân quaùn chieáu möôøi hai nhaân duyeân, phaân

bieät roõ raøng. Do nhaân duyeân sinh maø coù laõo töû. Neáu chaúng coù sinh thì khoâng coù khôûi ñaàu, keát thuùc.

Baøi tuïng raèng:

*Chaúng si thì khoâng sinh Ñaõ tröø hoaïn laõo töû*

*Voán khoâng coù khôûi ñaàu Thì do ñaâu keát thuùc?*

*Vì do saùu tình khôûi Loaïn ñoäng daãn ñeán si Do si coù raøng buoäc Trôû thaønh ngu, toái, si.*

Ngöôøi tu haønh, neáu coù nhieàu taïp töôûng thì vì hoï maø noùi roõ caùch ñeám hôi thôû ra vaøo. Hôi thôû ñaõ ñònh thì yù vaéng laëng, voâ caàu.

Baøi tuïng raèng:

*Soå töùc, caàu Chæ vaø Töông tuøy*

*Quaùn thaáy Chaùnh ñeá, taâm lieàn döøng Muoán tònh baûn taùnh theo nhö vaäy*

*Ngoài yeân loaïn töôûng haønh chaúng thaønh.*

Ngöôøi tu haønh, neáu nhieàu kieâu maïn thì vì hoï maø noùi nghóa naøy: Ngöôøi coù ba loaïi kieâu maïn:

1. Cho ta khoâng baèng ngöôøi kia.
2. Ngöôøi kia baèng ta.
3. Ta hôn ngöôøi kia.

Ngöôøi coù yù nghó aáy laø ñaõ oâm loøng töï ñaïi, neân khôûi quaùn saùt naøy: Trong baõi tha ma ôû ngoaøi thaønh xöông, tuûy, ñaàu, thaân vöùt boû loän xoän khaép caùc nôi, khoâng coøn huyeát maïch, da thòt tieâu maát. Neân ñeán quaùn xeùt nôi naøy: Söï giaøu ngheøo, sang heøn, nam nöõ, lôùn nhoû, ñeïp xaáu, toaøn laø xöông khoâ nhö nhau coù gì khaùc ñaâu! Töø khi sinh cho ñeán luùc maïng chung, da bao boïc thòt, maùu thaám, gaân buoäc, y phuïc che thaân, höông hoa, anh laïc trang söùc. Ví nhö laøn gioù huyeãn hoùa kheùo neâu baøy, laïi do taâm, yù thöùc xoay vaàn maø vaän haønh, ñeán nhö thaønh quaùch, quoác aáp, laøng xoùm, ra, vaøo, tieán, thoaùi... Khôûi quaùn nhö vaäy roài khoâng coøn kieâu maïn. Ngöôøi voán khoâng quaùn chieáu thì thaáy trong goø maû vaø taát caû moïi ngöôøi ñeàu bình thöôøng, khoâng coù gì khaùc laï.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi taøi trí giaøu sang Côõi xe ngöïa daïo thaønh Vaø thaây nôi goø maû*

*Xeùt kyõ ñaâu khaùc gì. ÔÛ choã vaéng, döôùi caây*

*Neáu khôûi quaùn nhö theá Giöõ taâm maø haønh ñaïo Löûa maïn chaúng theå thieâu.*

Phaùp sö thuyeát giaûng kinh, quaùn saùt taâm lyù con ngöôøi goàm coù möôøi chín loaïi. Caên cöù vaøo ñaâu maø bieát? Phaân bieät phieàn naõo môùi bieát ñöôïc. Nhöõng gì laø möôøi chín loaïi?

1. Tham daâm.
2. Saân haän.
3. Ngu si.
4. Daâm noä.
5. Daâm si.
6. Si, saân.
7. Daâm, noä, ngu si.
8. Mieäng saïch, yù daâm.
9. Lôøi nhu, taâm cöùng.
10. Mieäng saùng, taâm si.
11. Lôøi hay maø chöùa ba ñoäc.
12. Lôøi thoâ, taâm hoøa.
13. Mieäng aùc, taâm cöông.
14. Lôøi thoâ, taâm si.
15. Mieäng thoâ chöùa ba ñoäc.
16. Mieäng si, taâm taø.
17. Mieäng si, loøng noä.
18. Taâm mieäng ñeàu si.
19. Mieäng si, taâm chöùa ba ñoäc. Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi coù daâm, noä, si Goïi chung laø ba ñoäc Hai laàn hai xen vaøo Keå luoân laïi coù boán.*

*Mieäng nhö cuõng coù boán Mieäng si, ngoân si boán Theo lôøi Theá Toân daïy Taâm ngöôøi coù möôøi chín.*

–Laøm sao ñeå bieát ngöôøi coù töôùng tham daâm?

Taùnh öa trau doài loøe loeït, chôi giôõn, voäi vaøng, yù chí thay ñoåi nhanh choùng, taùnh nhö khæ vöôïn, hay queân, laàm laãn, xaûo traù, noâng noåi, khoâng bieát lo xa, cöû ñoäng, thao taùc chaúng nhìn tröôùc sau, laøm vieäc chaúng tha thieát, nhieàu vieäc lo sôï, noùi nhieàu, öa khoùc, deã bò löøa ñaûo, deã bò chinh phuïc, yeân taâm chòu ñöïng ñuû thöù khoå nhoïc, ñöôïc lôïi nhoû thì laên vaøo söï tieâu xaøi phung phí hæ haû, maát ñi chuùt ñænh thì buoàn lo quaù möùc, nghe ngöôøi khen ngôïi thì hôùn hôû tin theo, nhöõng ñieàu caàn giaáu kyõ ñeàu ñem thoå loä, thaân aám aùp, nhieàu nhô baån; da moûng thaân hoâi, loâng toùc thöa thôùt, nhieàu ñoùm traéng, nhaên nheo; chaúng öa raâu daøi, raêng traéng, khoâng ñeàu, öa y phuïc saïch, thích maëc loøe loeït laøm ñeïp thaân theå, öa maëc ñoà moûng; hoïc nhieàu veà kyõ thuaät khoâng coù moân naøo laø chaúng thoâng; luoân ñi du ngoaïn; thöôøng öa cöôøi mæm, laøm ra veû giöõ giôùi; hoøa nhaõ, kính ngöôøi lôùn gaëp ngöôøi thaêm hoûi tröôùc; giaû boä töôi tænh, dieäu daøng, raát nhu mì, e leä, nhieàu loøng Töø, phaân bieät toát xaáu ñeå ñaït ñöôïc vaán ñeà nôi giao dòch, nhu hoøa, nhieàu buoàn raàu, mang nhieàu aân hueä. Ñoái vôùi thaân höõu ban cho theo yù hoï; coù ñöôïc chuùt ít, chaúng ban cho ngöôøi, tranh giaønh lôïi loäc lôùn hôn; xeùt laïi baûn thaân, vieäc laøm chaäm chaïp; hieåu roõ theá phaùp, coù theå quyeát ñoaùn. Neáu thaáy ngöôøi toát, cung kính, toân troïng; bieát vieäc nhanh choùng, kheùo leùo noùi naêng, thoâng minh lanh lôïi, lôøi noùi oân hoøa; coù nhieàu baïn beø nhöng chaúng theå thaân maät laâu daøi; ít noùng giaän, toân troïng Tröôûng laõo; ñi ñöùng naèm ngoài chaúng ñöôïc thong dong. Tuy hoïc giaùo

phaùp, nhöng vaãn ham muoán taøi vaät. Baø con, beø baïn, boû lô chaúng gaén boù, keát baïn chaúng beàn. Nghe vieäc saéc duïc lieàn khôûi tham ñaém. Ai phanh phui ñieàu xaáu, tìm caùch eùm giaáu, deã tieán, deã thoaùi. Nhö vaäy laø töôùng tham daâm.

Baøi tuïng raèng:

*Nhanh nheïn nheï nhaøng nhö vöôïn khæ Thöôøng vui veû cöôøi, laïi hay khoùc Ñöôïc lôïi raát vui, maát quaù buoàn*

*Noùi naêng nhieàu lôøi, deã haøng phuïc. Meâ hoaëc, lô ñeãnh roài kinh sôï*

*Vui veû tin ngöôøi deã bò löøa Taùnh yù hay queân, chaúng lo xa Öa xeùt giôùi phaùp, coù trí tueä. Ham nhìn saéc ñeïp, yù kheùo trao*

*Laøm ñeïp thaân hình, kính baèng höõu Thong thaû thaân aám, nhieàu nhô baån Deã tin e leä, nhöng coù duõng.*

*Boán phaùp taøi, saéc vaø thaân höõu Chaúng theå thích nghi sau hoái haän Caùc ñieàu ñaõ hoïc, nhanh laõnh hoäi Tuy mau bieát ñoù, laïi mau queân.*

*Loøe loeït trang ñieåm, baèng y phuïc Laøm vieäc vaët vaõnh, nhöng kính laõo Ngöôøi trí kính, ngöôøi coù chí hoïc Thoâng ñaït roõ raøng maø hoøa giaûi.*

*Thöôøng öa ra thaønh, ñi du ngoaïn Noùi lôøi kheùo leùo, cuõng öa nghe*

*Lôïi khaåu, lôøi suoâng thöôøng phaân bieät Choã ôû, naèm ngoài chaúng ñöôïc laâu.*

*Taùnh meàm moûng, chí thaønh Khinh vieäc, chaúng ñoaùi hoaøi Voäi vaøng chaúng chòu khoå Baïn beø thích ban aân.*

*Gheùt toùc daøi, thích ngaén Vui veû maø hoâi haùm*

*Trí xaûo, da nhaên traéng, Giöõ giôùi, tueä voâ ngaïi Gaëp ngöôøi, nieàm nôû hoûi AÙo moûng, maët, raêng saïch Taâm Töø deã theo vieäc*

*Rong chôi, chaúng tieác cuûa Rieâng bieát ngöôøi haønh Töø Deã daïy, chaúng öông ngaïnh Phaät daïy, taùnh nhö vaäy*

*Laø ñuùng töôùng tham daâm.*

–Neân caên cöù vaøo ñaâu ñeå xem töôùng saân haän?

Hieåu roõ veà nghóa saâu xa thì chaúng voäi oaùn haän. Neáu noùng giaän thì khoù hieåu roõ ñöôïc, khoâng coù taâm thöông xoùt, lôøi noùi thì heát söùc thaønh thaät nhöng hung haêng thoâ aùc, thöôøng thöôøng mang söï hoà nghi, chaúng tìm hieåu tin töôûng, öa bôùi moùc loãi ngöôøi khaùc, thöùc nhieàu ít nguû, coù nhieàu oaùn gheùt, keát baïn coù thuûy chung; cöøu thuø khoù giaûi, thoï nhaän chaúng queân, khoâng sôï coù keû oaùn, ngöôøi khuûng boá chaúng sôï, phaàn nhieàu duøng söùc phaûn khaùng laïi, chaúng chòu khuaát phuïc, nhieàu lo aâu, khoù giaùo huaán; thaân theå cao lôùn, maøy daøi, traùn vuoâng, toùc toát, maïnh khoeû, taùnh cöông khoù phuïc; chaäm luït khoù tieáp thu nhöõng ñieàu ñöôïc nghe, nhöng khi tieáp thu ñöôïc roài thì laïi khoù queân. Neáu maát cuûa caûi do nhu caàu cuûa thaân höõu, thì vónh vieãn khoâng buoàn tieác, khoù tieán, khoù thoaùi. Vì vaäy bieát ñoù laø töôùng saân haän.

Baøi tuïng raèng:

*Taùnh yù cang cöôøng hieåu saâu nghóa Nghi khaép moïi ngöôøi, tìm toát, xaáu Ít öa nguû nghæ, khoù khuaát phuïc Toái daï khoù hoïc, cuõng khoù queân.*

*Chòu ñöôïc khoå nhoïc, khoâng theå gaàn Khoâng sôï raøng buoäc, baát chôït saân Thaân khaåu töông öng khoù khuyeân can Maïnh meõ coù söùc vaø cöùng coûi.*

*Ít sôï, ít baïn, nhieàu oaùn gheùt Ít an oån, thaân theå to lôùn*

*Ñaõ laøm vieäc gì, chaúng hoái tieác Boû cuûa caûi roài, chaúng ñoaùi hoaøi. Moät khi boû baïn, chaúng nghó laïi*

*Chöa töøng söûa ñoåi, cuõng chaúng phuïc Doác söùc tinh taán lo vieäc lôùn*

*Phaät baûo nhö vaäy laø töôùng saân.*

–Quaùn xeùt theá naøo maø bieát töôùng ngu si?

Ñoù laø taùnh tình meàm moûng, öa töï khen ngôïi, khoâng coù loøng thöông xoùt, phaù hoaïi caàu chaùnh phaùp, thöôøng lim dim, saéc maët tieàu tuïy, khoâng lanh lôïi, öa thích choã toái, thöôøng töï than thôû, löôøi bieáng khoâng tin, gheùt ngöôøi hieàn, thöôøng öa ñi moät mình, ít hieåu bieát töï taïi, laøm vieäc do döï, chaúng roõ laønh döõ, chaúng phaân thieän aùc. Neáu coù vieäc gaáp, chaúng theå xöû lyù, laïi chaúng nghe khuyeân can; chaúng phaân bieät roõ baïn vaø thuø; laøm vieäc ngang ngöôïc, teä nhö hoå lang; aên maëc xaáu xí, thaân theå dô baån, taùnh tình quaïu quoï, raâu toùc roái buø, chaúng maøng chaûi chuoác; lo nhieàu, thích naèm; aên nhieàu khoâng tieát ñoä; ngöôøi nhôø vaû, sai baûo thì khoâng chòu laøm; chaúng nhôø, chaúng sai baûo thì laïi töï laøm; ñieàu ñaùng sôï thì chaúng sôï, vieäc chaúng ñaùng sôï thì laïi sôï, ñieàu neân lo thì laïi möøng, neân möøng thì laïi lo; vieäc ñaùng khoùc thì cöôøi, ñaùng cöôøi thì khoùc. Neáu coù vieäc caáp baùch sai baûo laøm thì chaúng laøm; vöøa ñi, keâu trôû laïi, chaúng chòu ngoaùi laïi; thöôøng gaëp khoå cöïc chòu noãi gian lao; aên uoáng vaät gì chaúng phaân bieät muøi vò, noùi chuyeän cöôøi nhieàu, hay queân lôøi quan troïng, caén löôõi lieám moâi; nhöng sau caõi laïi; ñi ñöùng naèm ngoài chöa töøng yeân oån, cöû ñoäng laøm vieäc, chaúng sôï khoù laø gì, chaúng bieát tieán, thoaùi. Phaät baûo ñoù laø nhöõng tieáng ngu si.

Baøi tuïng raèng:

*Baïc nhöôïc, khoâng loøng Töø*

*Cöùng ñaàu maø töï khoe Maét öa nhaém, chaúng nhìn Tieàu tuïy, luoân than thôû.*

*Ñoäc haønh, khoâng tin ai Gheùt hieàn vaø löôøi bieáng Thöôøng lo, nhieàu hoà nghi Chaúng phaân bieät thieän, aùc. Thaân theå thì dô baån Chaúng bieát lôøi laønh, döõ*

*Taïo vieäc nhieàu phieàn muoän Chaúng theå töï laøm xong.*

*Nhôø vaû chaúng chòu laøm Chaúng sai baûo laïi laøm Ñaùng sôï thì chaúng sôï Chaúng ñaùng thì laïi sôï. Ñaùng vui thì laïi buoàn Neân buoàn thì laïi vui Ñaùng khoùc thì laïi cöôøi Neân cöôøi thì laïi khoùc. Ham aên, chaúng bieát no Chaúng phaân baïn hay thuø*

*Taùnh tình öa ngang ngaïnh Khoâng tueä, gaëp khoå naõo. Raâu toùc luoân roái buø*

*Voâ tín, öa boùng toái*

*Chaúng phaân bieät naêm muøi Naèm nhieàu, nhö hoå lang. Bieát ít maø töï cao*

*Caén löôõi vaø lieám moâi Öa noùi giôõn, roài caõi*

*Noùi chuyeän nhöng cöôøi nhieàu. Naèm, ôû laïi chaúng yeân*

*Vieäc gaáp khoù tieán haønh Keâu lui nhöng cöù tôùi Taùnh vaäy laø töôùng si.*

–Theá naøo goïi laø töôùng daâm, noä, si?

Ñaõ noùi veà daâm, noä, si theá naøo thì töôùng daâm, noä, si cuõng nhö vaäy. Keû maø cuøng vôùi taát caû caùc thöù phieàn naõo caáu ueá cuøng hoøa nhaäp thì goïi laø töôùng daâm, noä, si.

Baøi tuïng raèng:

*Keû ôû trong phieàn naõo Hoøa nhaäp vôùi daâm, noä Neân quaùn töôùng daâm, noä Ñoù laø si, khoâng trí.*

*Taát caû, tröôùc ñaõ noùi Tham duïc caùc caáu ueá*

*Coù haïnh daâm, noä ngu Thì bieát chaúng lìa si.*

–Theá naøo goïi laø keû mieäng duïc, taâm duïc?

Ngoân ngöõ meàm moûng, thuaän theo chaúng traùi. Ñieàu mình chaúng muoán thì chaúng gaùn cho ngöôøi. Lôøi noùi, yù nghó hôïp vôùi lôøi thieän, an oån vöøa yù. Ví nhö caây toát, saéc hoa töôi thaém, quaû cuõng ngon ngoït. Mieäng duïc, taâm duïc, cuõng gioáng nhö vaäy.

Baøi tuïng raèng:

*Lôøi noùi thöôøng nhu hoøa Thuaän theo ñöôïc laâu daøi Ngoân haønh cuõng töông xöùng Thaân, taâm chaúng haïi ngöôøi. Ví nhö caây, hoa toát*

*Thaønh traùi cuõng ngon ngoït Ñöùc Phaät goïi ñoù laø*

*Töôùng daâm cuûa taâm, mieäng.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng duïc, taâm noä?

Mieäng noùi lôøi nhö hoøa maø taâm oâm ñoäc haïi, gioáng nhö loaïi caây ñaéng, tuy saéc hao töôi thaém maø thaønh quaû raát ñaéng. Lôøi nhu hoøa chöùa ñoäc cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi mieäng noùi nhu hoøa Maø taâm oâm ñoäc haïi*

*Nhìn ngöôøi raát hoan hyû Theo ñuoåi thì deã thaân. Mieäng noùi lôøi nhu thuaän Trong taâm hoï ngaäm ñoäc Nhö caây, saéc hoa töôi Quaû laïi ñaéng nhö ñoäc.*

–Laøm sao bieát ngöôøi mieäng duïc, taâm si?

Lôøi noùi nhu hoøa, nhöng toái daï, chaúng theå laøm ích cho ngöôøi maø cuõng chaúng laøm toån haïi ngöôøi. Ví nhö caùi bình veõ vôøi, nhìn beà ngoaøi raát toát ñeïp nhöng beân trong thì troáng roãng vaø toái. Mieäng duïc, taâm si thì cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Mieäng noùi coù nhu hoøa Maø taâm vaãn si meâ*

*Neân bieát nhöõng ngöôøi aáy Mieäng daâm maø taâm ngu. Xem mieäng aáy nhö tueä Trong taâm toái nhö möïc Ngoaøi ñeïp nhö bình veõ Nhöng trong roãng, laïi toái.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng duïc maø taâm noä si?

Lôøi noùi thì nhu hoøa, nghó veà ñieàu thieän chuùt ít, taùnh chaúng ñieàu thuaän, hoaëc laïi nghó aùc, coù luùc chaúng nghó. Thieän aùc chaúng phaân, taùnh aáy khoù bieát. Ví nhö thuoác ngoït troän laãn maën, ñaéng, chaúng theå phaân bieät. Ngöôøi coù mieäng duïc maø taâm noä si, cuõng

gioáng nhö vaäy.

Baøi tuïng raèng:

*Coù ngöôøi mieäng noùi duïc Maø taâm oâm noä, si*

*Ví nhö ñeà hoà ngoït*

*Xen laãn cay, ñaéng, maën.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng thoâ maø taâm daâm?

Ngoân ngöõ cöùng coûi nhöng trong laøm toån thöông ngöôøi. Moïi ngöôøi ñeàu gheùt, chaúng muoán nhìn thaáy, khoâng ai kính troïng. Ví nhö cha meï quôû traùch con chaùu, tuy mieäng cöùng coûi nhöng loøng thöông yeâu. Ví nhö thuoác chöõa gheû nhoït, chaø röûa muït gheû cuûa ngöôøi, ñang luùc aáy thì raát ñau, nhöng daàn daàn seõ laønh, loøng raát vui veû. Ngöôøi coù mieäng cöùng coûi maø taâm daâm, cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Coù ngöôøi mieäng noùi cöùng Maø taâm oâm daâm duïc*

*Nhö maët trôøi muøa haï*

*AÙnh saùng chieáu nöôùc laïnh.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng cöùng coûi maø taâm noä?

Mieäng noùi thoâ baïo vaø nhöõng ñieàu caàn suy nghó thì khoâng coù söï thöông yeâu, chaúng muoán laøm lôïi ngöôøi. Ví nhö thuoác ñaéng laïi hoøa theâm chaát ñoäc, neáu cho uoáng thì ngöôøi beänh möûa ra khoâng uoáng, neáu ñaõ uoáng vaøo roài thì haïi ñeán maïng ngöôøi. Ngöôøi mieäng cöùng coûi maø taâm noä, cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi mieäng noùi cöùng, khoâng thaân kính Taâm nghó teä aùc vaø oâm ñoäc*

*Thöôøng öa choáng ñoái voái ngöôøi khaùc Neân xem keû naøy haønh taïp ñoäc.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng thoâ maø taâm si?

Noùi thöôøng cöùng coûi, gaùn ñieàu aùc cho ngöôøi, cöû ñoäng laøm vieäc taâm chaúng töï bieát, chaúng nghó vieäc thieän cuûa ngöôøi, cuõng chaúng nghó ñieàu aùc. Ví nhö coù giaëc cöôùp ruùt ñao uy hieáp ngöôøi, nhöng chaúng laøm haïi. Nhö vaäy, haønh giaû bieát mieäng cöùng coûi maø taâm ngu si.

Baøi tuïng raèng:

*Mieäng noùi cöùng coûi, taâm chaúng haïi Öa khuûng boá ngöôøi, khoâng gì khaùc Ví nhö ruùt ñao maø khoâng cheùm Mieäng thoâ, taâm si cuõng nhö vaäy.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng thoâ, taâm chöùa ba ñoäc?

Mieäng noùi cöùng coûi hoaëc thieän vôùi ngöôøi, roài laïi theâm ñieàu aùc; boãng döng nghó ñieàu baát thieän, cuõng chaúng theå laøm aùc. Ví nhö vò khaâm sai baét ñöôïc giaëc cöôùp, oâng ta ra leänh thuoäc haï khuûng boá, traùch maéng, roài laïi cho ngöôøi duï doã, thaêm hoûi; keá ñoù thuoäc haï laïi tra khaûo ñaùnh ñaäp. Laïi coù vò khoâng hoûi thieän, aùc cuõng chaúng tra khaûo, traùch maéng. Ñoù goïi laø ngöôøi mieäng thoâ maø chöùa ba ñoäc.

Baøi tuïng raèng:

*Mieäng noùi lôøi cöùng coûi Taâm saün chöùa ba ñoäc Ngöôøi taùnh yù nhö theá Chaúng thieän, chaúng laøm aùc. Laøm theo caùch ngöôøi naøy Goïi laø ngöôøi trung gian Khoå nhoïc vaø an oån*

*Vieäc aáy xen laãn nhau.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi mieäng si maø taâm duïc?

Khoâng bieát roõ ñieàu gì veà ngöôøi, cuøng noùi chuyeän hoaøn toaøn khoâng coù kieán giaûi, chaúng hieåu thieän aùc. Taâm thöôøng töï nghó: yù nghóa cuûa muïc ñích höôùng ñeán laø neân laøm gì, ñeå cho ngöôøi theâm lôïi ích. Ñaõ ñeán ñöôïc muïc ñích nhö ñieàu mong öôùc roài, maø khoâng queân chuû yù ban ñaàu. Ví nhö ñeâm toái, khôûi maây, ñoå möa. Ngöôøi mieäng si taâm duïc cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Coù ngöôøi mieäng si maø taâm duïc Mieäng noùi ra lôøi chaúng hieåu roõ Nhö roàng phun möa maø chaúng saám Mieäng si taâm duïc cuõng nhö theá.*

–Theá naøo goïi laø mieäng si taâm cöùng coûi?

Chaúng theå laøm vieäc thieän, cuõng chaúng theâm ñieàu aùc, thöôøng nghó raèng duøng caùch gì ñeå laøm haïi ngöôøi. Neáu coù caùch roài thì lieàn laøm ngay ñeå haïi ngöôøi. Ví nhö duøng tro phuû leân than ñoû, ngöôøi ñi treân ñoù lieàn bò phoûng chaân, mieäng si taâm noä cuõng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Mieäng si maø taâm cöùng Chaúng nhu, khoâng noùi aùc OÂm aùc gaùn cho ngöôøi Chaúng nghó taïo thieân lôïi. Lôøi noùi chaúng roõ raøng Chöùa aùc ôû trong taâm Nhö tro phuû than ñoû*

*Neáu giaãm, thieâu thaân ngöôøi.*

–Theá naøo goïi laø mieäng si, taâm taêm toái?

Chaúng theå duøng ñieàu thieän ban boá cho ngöôøi, taâm cuõng chaúng theå nghó theâm ñieàu aùc. Ñoái vôùi ñieàu thieän, aùc cuûa ngöôøi khaùc, khoâng taêng, khoâng giaûm. Vì sao? Vì khoâng coù uy löïc. Ví nhö löûa taøn duøng tro phuû leân, neáu mang coû khoâ vaø phaân boø khoâ, chaát ñoáng treân ñoù, tay chaïm chaân ñaïp, khoâng theå thieâu chaùy ñöôïc vaø cuõng chaúng bò phoûng. Vì sao? Vì khoâng coøn coù khaû naêng phaùt hoûa. Mieäng si, taâm taêm toái cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi mieäng noùi ngu si Vaø trong loøng haéc aùm Ñeàu chaúng thöôøng nghó aùc*

*Cuõng chaúng luoân nghó thieän. Chaúng theå thaønh vieäc ñöôïc*

*Cuõng coù theå laøm neân Nhö voäi vaøng thoåi, naáu*

*Khoâng theå naøo chín ñöôïc.*

–Theá naøo goïi laø mieäng si, taâm chöùa ba ñoäc?

Mieäng noùi khoâng xaâm phaïm, cuõng chaúng laøm ích lôïi ngöôøi, trong ñoù coù chuùt ít toån haïi thì ngaøy ñeâm suy nghó, do ñaâu maø toån haïi ñeán ngöôøi, laïi nghó laøm sao ñeå lôïi ngöôøi. Hoaëc taâm nieäm: chaúng laøm toån haïi, hay lôïi ích cho ngöôøi. Ví nhö chieác bình cuõ chöùa ñaày vaät saïch, hoaëc chaúng saïch, roài ñaäy mieäng laïi, chaúng thaáy gì beân trong, coù noùi môùi bieát. Mieäng si taâm chöùa ba ñoäc cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Taùnh öa laøm ngang ngöôïc Mieäng noùi chaúng chöøa gì Maø chöùa daâm, noä, si*

*Ñaày aép ñieàu xuù ueá. Ví nhö bình cuõ lôùn*

*Chöùa vaät tònh, baát tònh Chaúng theå ích cho ngöôøi Cuõng khoâng laøm toån haïi.*

Laø Phaùp sö thì duøng möôøi chín vieäc naøy quaùn, quaùn xeùt taùnh tình cuûa ngöôøi maø giaûng noùi phaùp cho hoï. Vôùi ngöôøi coù töôùng daâm thì giaûng thuyeát theá naøo? Vì hoï maø giaûng raèng, ngöôøi quen thoùi duïc nhieàu khi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû. Sau khi ñöôïc thoaùt ra laïi laøm loaøi chim daâm duïc nhö laø oanh vuõ, seû xanh, boà caâu, uyeân öông, ngoãng, vòt, khoång töôùc, vaø loaøi daõ nhaân vöôïn, khæ. Neáu trôû laïi laøm ngöôøi thì ña daâm, phoùng daät, caåu thaû, voäi vaøng, hung baïo. Neân quaùn saùt ñieàu naøy, saéc ñeïp vaø thaân ngöôøi, quaùn bieát laø toäi loãi, dô ueá, xaáu xa, mong manh, baát tònh. Chôù quen thoùi daâm duïc.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi quen daâm duïc nhieàu Kieâu maïn, mau töï ñoát Trong loaøi ngöôøi, suùc sinh Hoaëc ñòa nguïc, ngaï quyû.*

*Sinh ra roài töï haïi*

*Löûa traàn lao thieâu huûy Muoán ñöôïc thoaùt choán naøy Tuøy thuaän neân giaûng noùi.*

Neáu ngöôøi saân si nhieàu thì tuøy theo neáp soáng cuûa hoï maø noùi phaùp thích öùng. Neáu nhieàu saân giaän thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû. Töø choán aùc thoaùt ra seõ laøm caùc loaøi thuù ñoäc, quyû mò, La-saùt, phaûn tuùc, nöõ quyû, hoãn quyû, laïi laøm sö töû, hoå soùi, raén hoå mang; truøng ñoäc, muoãi nhaëng, saâu, ong, loaøi truøng nhieàu chaân. Neáu töø choán naøy trôû laïi nhaân gian thì hình maïo xaáu xí, chaúng ai öa thích, thöôøng cheát yeåu, nhieàu taät beänh, thaân theå baát toaøn. Vì toäi loãi phaân minh nhö vaäy, neân thöïc hieän loøng Töø, tröø boû saân giaän.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi oâm nhieàu saân giaän Moïi ngöôøi ai cuõng gheùt Mang toäi ñoïa coõi aùc*

*Nhieàu beänh chaúng an oån. Ñoïa laøm quyû, thuù ñoäc Sinh laøm ngöôøi haï tieän Ngöôøi haønh trì taâm Töø Lieàn döùt tröø saân giaän.*

Neáu ngöôøi nhieàu ngu si, thì vì hoï noùi phaùp naøy: U meâ quaù möùc thì cheát bò ñoïa vaøo ñöôøng ñòa nguïc, ngaï quyû. Neáu ñoïa vaøo suùc sinh thì laøm nhöõng loaøi thuù ngu ñaàn nhö laø traâu, boø, caùo, choù, la, löøa, heo. Neáu trôû laïi laøm ngöôøi thì taùnh chaúng cöông quyeát, nhaõn caên yeáu, khoâng roõ, mang nhieàu taät beänh, saùu loaøi tình caûm chaúng ñaày ñuû, sinh trong loaøi daõ nhaân, man rôï, töø choã toái taêm naøy nhaäp vaøo choán taêm toái khaùc. Vì vaäy daïy cho hoï quaùn möôøi hai nhaân duyeân ñeå dieät tröø coäi goác cuûa ngu toái.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi quen thoùi ngu si Caùc caên chaúng hoaøn bò Sinh trong loaøi traâu, deâ Sau ñoïa vaøo ñòa nguïc. Neáu maø ngöôøi tu hoïc Nguyeän vöôït ñöôøng aùc naøy Muoán thoaùt khoûi taêm toái Neân quaùn möôøi hai duyeân.*

Neáu ngöôøi nhieàu daâm, noä neân thöïc hieän hai vieäc: Quaùn baát tònh vaø haønh taâm Töø. Neáu nhieàu daâm, si thì neâu giaûng hai vieäc: Roãng khoâng vaø Töø, neáu noä si maïnh, thì noùi hai vieäc: daãn daét duøng loøng Töø vaø hieåu roõ goác si.

Baøi tuïng raèng:

*Haønh Töø, quaùn Baát tònh Ñoái trò daâm, noä, si*

*Daïy ngöôøi ngu chaúng roõ Saéc nôi möôøi hai duyeân. Neáu ngöôøi saân giaän maïnh Vaø si quaù taêm toái*

*Vì hoï giaûng taâm Töø*

*Goác möôøi hai nhaân duyeân.*

Neáu coù ngöôøi mieäng daâm maø taâm duïc, thì vì hoï maø noùi yù nghóa voâ thöôøng, tòch tónh. Coøn taâm noä maø mieäng saân thì chæ giaûng nhaân töø. Mieäng si, taêm toái thì giaûng veà möôøi hai duyeân. Ngoaøi ra, boán loaïi ñaày ñuû caùc beänh: Moät laø mieäng daâm, taâm oâm ba ñoäc; hai laø mieäng ñaày ñuû noä, daâm, saân, si; ba laø mieäng ngu, trong chöùa ba caáu; boán laø ngöôøi thuaàn chöùa ba ñoäc, thì vò Phaùp sö neân giaûng giaûi cho hoï vì hoï maø noùi phaùp giaùo hoùa, khieán tónh laëng, quaùn goác nhaân duyeân. Vì sao? Vì nôi hoï phieàn naõo caáu ueá daøy ñaëc, chöùa nhieàu toäi loãi, töï troùi buoäc mình. Tuy laø gaëp phaùp, nhöng chaúng thaáy Thaùnh ñeá, chæ neân daïy hoï tuïng ñoïc, khuyeán khích tinh taán. Nhôø vaäy, neân chuyeân vaøo vieäc ñoïc tuïng maø phieàn naõo trôû neân caïn moûng. Tuy chaúng ñaéc ñaïo nhöng coù theå sinh Thieân.

Baøi tuïng raèng:

*Coù ngöôøi haønh phaïm daâm*

*Maø taâm saân haän, si Neân daïy ñoïc tuïng kinh*

*Vaø khuyeân laøm vieäc phöôùc. Thì phieàn naõo tuy maïnh Nhöng nhôø ñoù tröø toäi*

*Bôûi do phöông tieän aáy Maø mau ñöôïc sinh Thieân.*

Ví nhö coù ngöôøi chaêm soùc vöôøn caây, san baèng goø ñoáng cao, thaáp, töôùi taåm ñuùng thôøi, nhoå boû gai goác; coû daïi, lau laùch, caønh nhaùnh cong queo, ñaâm ngang khoâng haøng loái ñeàu phaùt chaët heát, ñem boû beân ngoaøi bôø raøo, khieán khu vöôøn quang ñaõng. Caây coái khoâng vöôùng, reã xanh laù toát, ñeàu ñöôïc giöõ gìn, khieán khoâng gaõy ngaõ. Vì vaäy neân caây coái lôùn nhanh, hoa quaû tróu caønh. Ngöôøi tu haønh nhaän laõnh lôøi daïy cuûa thaày dieät tröø caùc thöù ueá duïc, töôûng daâm, noä, si. Vì vaäy cho neân söï tu haønh caøng taêng tieán, cho ñeán luùc ñaéc ñaïo.

Baøi tuïng raèng:

lyù.

*Caây coái moïc cong, queïo Ñaâm chóa chaúng thaúng haøng Gai goác, caùc thöù dô*

*Doïn saïch, khieán ngay ngaén. Duøng bao nhieâu phöông caùch Söûa soaïn môùi thaønh ñöôïc*

*Tu haønh chaêm caây phaùp Theo kinh cuõng nhö vaäy. Tröø caùc daâm, noä, si Nhaân traêm ngaøn lôøi thaày Dieät boû caùc toäi loãi*

*Nhö ngöôøi chaêm soùc caây.*

Phaùp sö thuyeát phaùp xem xeùt boán vieäc:

1. Hoïc roäng maø ñöôïc ñeán vôùi ñaïo.
2. Mang loøng tin ñeán vôùi ñaïo, ñoái vôùi choã hoïc vaán thì khoâng theå luaän baøn nghóa
3. Hoïc roäng maø ñaïo ñöùc chöa thaønh töïu.
4. Khoâng hieåu bieát, khoâng ñaïo ñöùc. Laïi coù boán phaùp:
5. Ban ñaàu do Phaùp sö, thoï nhaän lôøi daïy cuûa Phaùp sö maø bieát nghóa, hieåu phaùp.
6. Tuy hieåu nghóa nhöng chaúng theå ñaït ñöôïc choã nhieäm maàu.
7. Phaân bieät ñöôïc phaùp caïn chöù chaúng theå ñeán choã saâu xa.
8. Chaúng bieát yù nghóa, cuõng chaúng hieåu roõ.

Hoïc phaùp nhö theá laø ñaõ taäp haïnh khoå sôû voâ ích. Ví nhö hai ngöôøi ñeàu chaúng bieát

bôi loäi bò rôi vaøo choã nöôùc saâu, muoán cöùu nhau thoaùt khoûi, nhöng laïi bò cheát chìm. Ví nhö ngöôøi muø daét ngöôøi ñui muoán ñeán nôi naøo ñoù, giöõa ñöôøng môø mòt, chaúng tôùi nôi ñöôïc. Ngöôøi chaúng bieát nghóa, cuõng chaúng thoâng tueä maø muoán thuyeát phaùp, muoán cöùu ñoä ngöôøi, cuõng gioáng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö ngöôøi hoïc roäng Ñieàu thieän nhieàu voâ soá Ñaõ ñaït Ba-la-maät*

*Nhö ngöôøi vöôït bieån lôùn. Neáu ngöôøi nhö thaät tònh Nhöng khoâng coù trí tueä Chæ naém ñöôïc ñieàu chính Chaúng theå ñaït nghóa saâu. Neáu ngöôøi taäp vaøo ñaïo Tuøy thuaän chaúng traùi luaät Luoân luoân kính thoï giaùo Nhö vaäy coù tænh thöùc.*

*Nhö gaàn baäc toân quyù Chaéc chaén ñöôïc lôïi nhieàu Ngöôøi hoïc ñaïo tu haønh Maø caàu hieåu bieát nghóa. Thì chæ hieåu nghóa thoâi Chaúng theå ñaït thaâm dieäu Nhö ngöôøi aên canh khoâng Chaúng coù haït côm naøo.*

*Nhö theo thaày hoïc nghóa Chaúng roõ bieát lyù maàu Chaúng theå hieåu ñaïi ñaïo Chaúng ñaït tueä chaân chaùnh. Giaû söû chaúng vaøo ñaïo Chaúng theå phaân bieät noùi Chaúng hieåu roõ trí tueä Khoâng nghóa, chaúng bieát gì. Nhö muø muoán daãn ñui Chaúng theå ñi ñaâu ñöôïc Khoâng nghóa cuõng khoâng trí Cuõng gioáng nhö vaäy thoâi.*

Ngöôøi tu haønh coù ba haïng:

* 1. Thaân haønh ñaïo maø taâm chaúng laøm theo.
	2. Taâm haønh ñaïo nhöng thaân chaúng theo.
	3. Thaân taâm ñeàu haønh ñaïo.

–Theá naøo laø thaân haønh ñaïo maø taâm chaúng theo?

Giaû söû ngöôøi tu haønh ngoài kieát giaø ngay ngaén, nhö caây ñöùng yeân chaúng töøng dao ñoäng, tuy bieåu hieän töôùng naøy, nhöng noäi taâm buoâng thaû, luoân nghó veà söï trôn laùng, mòn maøng cuûa saéc, thanh, höông, vò, ñieàu caàn söûa ñoåi thì chaúng söûa ñoåi, mong caàu taát caû, taâm buoâng lung, chaúng ñöôïc töï taïi. Ví nhö thaây cheát vaát ôû baõi tha ma, hoå lang, caàm thuù, chim, choù, caùo, tranh nhau aên thòt, thaân ñònh, taâm loaïn, cuõng gioáng nhö vaäy. Ñaây laø haïng ngöôøi tu haønh ñaïo ñöùc maø thaân ñònh, taâm loaïn.

Baøi tuïng raèng:

*Kieát giaø, ngoài ngay thaúng*

*Baát ñoäng nhö Thaùi sôn Nhöng trong taâm meâ loaïn Gioáng nhö voi sa vöïc.*

*Ngöôøi tu haønh nhö vaäy Thaân ñònh maø taâm loaïn Gioáng nhö hoa traùi muøa Khoâng taïo quaû maø ruïng.*

–Theá naøo laø ngöôøi tu haønh coù taâm hôïp vôùi ñaïo maø thaân chaúng theo?

Thaân chaúng ngoài thaúng maø thaønh töïu boán YÙ chæ, boán Nieäm xöù khi aáy taâm tuy ñònh maø thaân chaúng ngoài yeân.

Baøi tuïng raèng:

*Neáu nhö taâm taùnh töï ñieàu hoøa Truï boán YÙ chæ, khoâng töôùng khaùc Khi aáy goïi laø boán YÙ chæ*

*Tuy thaân chaúng ñònh taâm chaúng loaïn.*

–Theá naøo goïi laø ngöôøi tu haønh, thaân taâm ñeàu ñònh?

Thaân ngoài ngay thaúng, taâm chaúng buoâng thaû. Caùc caên ñeàu tónh laëng, chaúng giong ruoåi theo caùc duyeân beân ngoaøi. Ngay khi aáy, thaân taâm ñeàu ñònh, hoaøn toaøn chaúng lay ñoäng, do ñoù bieát laø thaân taâm ñeàu ñònh.

Baøi tuïng raèng:

*Thaân vaø taâm ñeàu ñònh*

*Trong, ngoaøi chaúng buoâng thaû Tónh laëng, ngoài kieát giaø*

*Nhö truï vöõng, khoù lay. Thaáy söï thaät sinh töû Nhö nöôùc xoaùy vaây bôø Thaân vaø taâm töông öng*

*Mau thaønh ñaïo, ñaéc quaû.*

Ngöôøi tu haønh chuyeân caàn tinh taán, tu ñaïo khoâng ñoäng chuyeån, nhö vaäy mau ñaït ñeán Nieát-baøn tòch tónh.

Baøi tuïng raèng:

*Giaûng thuyeát bao nhieâu nghóa chính yeáu Nhö söõa, maät troän vaøo thöùc aên*

*Ngöôøi khoâng dua nònh, thöôøng theo phaùp Duøng giaùo phaùp Phaät töï ñieàu hoøa.*

