**SOÁ 732**

PHAÄT THUYEÁT MAÏ YÙ KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Phaùp sö An Theá Cao, ngöôøi nöôùc An Töùc.*

Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh Maï YÙ:

Taát caû loaøi coân truøng saâu kieán trong möôøi phöông ñeàu aên thòt laãn nhau, taát caû saâu kieán trong möôøi phöông cuõng ñeàu aên thòt ta, vaäy sao ta khoâng bieát tuûi theïn. Taát caû saâu kieán trong möôøi phöông ñeàu laøm vôï con cuûa ta, ta cuõng nhaän taát caû saâu kieán trong möôøi phöông laøm vôï con, taïi sao ta khoâng töï xaáu hoå, vì vaäy neân cöù maõi maõi troâi laên trong sinh töû. Phaûi neân tích taäp chuûng töû ñaïo, khoâng neân tích taäp chuûng töû nghieäp suùc sinh. Ngöôøi phaïm daâm duïc coù naêm toäi:

1. Queân maát tieàn taøi.
2. Luoân hoang man lo sôï.
3. Sôï ñeán quan huyeän.
4. Gaëp tai hoïa oaùn thuø.
5. Sau khi cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc xaáu aùc.

Ngöôøi töø nôi saéc duïc aên uoáng, ñöôïc laøm thaân ngöôøi khoâng coøn lo sôï, nhöng e raèng seõ bò laøm suùc sinh, hoaëc rôi vaøo trong ñòa nguïc hay loaøi ngaï quyû. Ngöôøi hoïc ñaïo, caïo boû raâu toùc, khaát thöïc ñeå aên, nhaãn chòu ñoùi khaùt, xuaát gia töø boû taøi saûn, maét khoâng nhìn baäy, giöõ gìn saùu caên, xa laùnh nhaân duyeân xaáu aùc, vì muoán thoaùt khoûi khoå ñau neân phaùt khôûi taâm yù ñeán traêm soá kieáp. Ví nhö troàng luùa gaáp traêm gaáp vaïn laàn, soá löôïng luùa aáy khoâng theå ñeám ñöôïc. Nhöng vôùi ngöôøi coù taâm hieåu bieát thì duø gaáp vaïn laàn, cuõng chaúng coù gì lo sôï.

Ngöôøi toïa thieàn haønh ñaïo, neáu thaáy truøng trong nöôùc bieån thì neân bieát ñôøi tröôùc laøm truøng trong nöôùc. Neáu thaáy caàm thuù hoaëc loaøi caàm thuù thì neân bieát ñôøi tröôùc laøm caàm thuù. Ñôøi nay gaëp nhaân duyeân, cho neân toäi hieän ra theo söï thaáy bieát, haõy neân bieát mình ñôøi tröôùc ñaõ töøng bò ñoïa trong ñòa nguïc.

Toäi quaù khöù suy giaûm, toäi hieän taïi chöa sinh. Ñieàu aùc coù cha meï, ngu si laø cha aùc, tham aùi laø meï aùc. Ñieàu thieän cuõng coù cha meï. Ba möôi baûy phaåm kinh laø cha laønh, saùu phaùp Ba-la-maät laø meï hieàn. Laïi coù cha meï khaùc, Phaät laø cha, Phaùp laø meï. Tuøy theo lôøi daïy doã cuûa Phaät maø thöïc haønh ñuùng phaùp, töùc laø tuaân haønh theo cha meï. Ngöôøi ñoïa vaøo ñòa nguïc, caùc quyû muoán caàm gaäy uy hieáp ngöôøi aáy. Taâm ngöôøi aáy lieàn nieäm nghó: “Chaúng bao laâu quyû cuõng seõ bò dieät.” Suy nghó nhö vaäy lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, sinh leân coõi trôøi.

Coù saùu vieäc laøm maát phaùp:

1. Khoâng toân thôø Phaät.
2. Khoâng thöøa söï phaùp.
3. Khoâng thaân caän Tyø-kheo Taêng.
4. Khoâng phuïc vuï ngöôøi thoâng tueä.
5. Khoâng giaùo hoùa ngöôøi tinh taán haønh ñaïo.
6. Hyù luaän ñoái vôùi baäc Hieàn thaùnh.

Rôøi xa saùu vieäc naøy thì taêng tröôûng phaùp.

Khoâng neân ôû trong phöôùc maø taïo toäi, thaø ôû trong toäi maø taïo phöôùc. Ngöôøi ñang theo hoïc caùc tröôøng lôùp maø khoâng tuïng kinh haønh ñaïo, ñoù laø ngöôøi ôû trong phöôùc maø taïo toäi. Ngöôøi bò beänh naëng, hoaëc bò naïn quan huyeän, nöôùc löûa, maát tieàn cuûa nhöng khoâng lo buoàn, ñoù laø ngöôøi trong toäi maø taïo phöôùc. Khoâng neân ôû trong phöôùc maø taïo toäi, ñoát höông, raûi hoa, laïi quaùt maéng ngöôøi ñaùnh xe, ngöôøi haàu caän, ñoù laø ôû trong phöôùc maø taïo toäi.

Saùt haïi coù chín baäc, toäi loãi coù naëng nheï thaø gieát moät ngaøn con kieán, khoâng baèng gieát moät con ruoài. Nhö vaäy, treân heát ñeán loaøi ngöôøi, gieát haïi loaøi vaät lôùn toäi caøng naëng hôn. Taïo döïng moät traêm ngoâi chuøa Phaät, khoâng baèng cöùu soáng moät maïng ngöôøi, khoâng baèng giöõ gìn taâm yù trong moät ngaøy. Ngöôøi ñöôïc taâm yù toát thì phöôùc cuûa ngöôøi aáy khoù löôøng.

Boá thí vaät cho ngöôøi aùc, sau seõ cuøng vôùi ngöôøi aùc keát nhaân duyeân, ñoù laø chòu khoå naõo. Boá thí vaät cho ngöôøi thieän, ñoù laø phöôùc ñöùc ñi theo. Cuõng khoâng neân nhaän laáy vaät cuûa ngöôøi aùc, veà sau seõ cuøng vôùi hoï gaëp nhau, ñoù laø khoå naõo laïi caøng khoå naõo. Thaø thoï nhaän vaät cuûa ngöôøi thieän, boá thí vaät cho ngöôøi thieän. Khoâng neân thoï nhaän vaät cuûa ngöôøi aùc, boá thí cuûa ngöôøi aùc. Thaø boá thí vaät cho ngöôøi aùc khoâng nhaän vaät cuûa ngöôøi thieän. Thaø nhaän vaät cuûa ngöôøi thieän khoâng thoï nhaän vaät cuûa ngöôøi aùc. Ngöôøi coù taâm aùc seõ cheát, maø ngöôøi coù taâm thieän cuõng seõ cheát. Ngöôøi taâm yù aùc seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû. Ngöôøi coù taâm yù thieän seõ sinh trong choán trôøi, ngöôøi. Nhöng taát caû cuõng ñeàu chaám döùt.

Coù naêm loaïi ma laøm nhieãu loaïn loøng ngöôøi, khieán cho ngöôøi khoâng ñöôïc chöùng

ñaïo:

1. Thieân ma.
2. Toäi ma.
3. Nghieäp ma.
4. Naõo ma.
5. Töû ma.

Ngöôøi thöïc haønh ñaïo neân nhaän bieát naêm loaïi ma naøy.

Coù naêm vieäc maø chö Phaät trong möôøi phöông khoâng theå ngaên ñöôïc:

1. Maïng soáng ñôøi tröôùc seõ queân.
2. Maïng soáng seõ ñöôïc sinh ra.
3. Maïng soáng seõ bò hoaïi dieät.
4. Maïng soáng seõ giaø.
5. Maïng soáng seõ cheát.

Ñoù laø naêm vieäc khoâng theå ngaên ñöôïc. Ngöôøi ñôøi coù boán vieäc:

1. Coù taâm thieän suy tính vieäc thieän theo nhau.
2. Coù taâm aùc suy tính vieäc aùc theo nhau.
3. Coù taâm thieän suy tính vieäc aùc theo nhau.
4. Coù taâm aùc suy tính vieäc thieän theo nhau.

Nhöõng yù nieäm hieän coù cuûa con ngöôøi, yù cuõng dieät, thaân cuõng dieät, nhaân duyeân cuûa söï nhaän thöùc cuõng dieät. Tai hoïa hay phöôùc ñöùc phaûi nhaän chòu ñôøi sau cuõng ví nhö troàng quaû, naêm nay quaû ñaõ chín rôi xuoáng ñaát, naêm sau laïi sinh ra quaû khaùc. Toäi ví nhö caây, nhaân duyeân cuûa yù ví nhö quaû. Nhöõng taïo taùc thieän hay aùc cuûa con ngöôøi, coù boán vò thaàn bieát ñeán:

1. Thaàn ñaát bieát.
2. Thaàn trôøi bieát.
3. Ngöôøi beân caïnh bieát.
4. Töï mình bieát.

Coù ba nhaân duyeân ñeå giöõ ñaïo: Moät laø haønh; hai laø thoï; ba laø öông. Ngöôøi laøm vieäc aùc laø haønh *(taïo nghieäp)* ñaõ sinh ra töùc laø thoï; ñaõ thoï töùc laø coù tai öông *(toäi baùo)*. Coù naêm keû ñoà teå, khi veà giaø lieàn nghó ñeán ñaïo, bieát sau khi cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaøy ñeâm duøng naêm thöù duïc laïc ñeå vui chôi cho thoûa thích, roài duøng naêm thöù ñoäc ñeå ñoái trò.

Coù hai haïng ngöôøi laõnh hoäi lôøi daïy cuûa Phaät. Moät laø haïng ngöôøi thoâng tueä; hai laø haïng ngöôøi ngu si. Ñoù laø hai haïng ngöôøi, ba laø vieäc khoâng neân thaáy. Thí nhö trì giôùi thì caùc aùc khoâng neân thaáy.

Ngöôøi tu ñaïo, truyeàn giaûng kinh ñieån, thöïc haønh ñaïo, ñöôïc nhaän boán phöôùc ñöùc:

1. Nhaát taâm haønh ñaïo, khoâng vì söï aên uoáng, neân ñöôïc moïi ngöôøi kính leã.
2. Ñôøi soáng thanh baàn, khoâng coù sôû höõu neân ñöôïc moïi ngöôøi kính leã.
3. Choã ôû töï mình bieát ñuû, khoâng nhaän söï kính leã cuûa ngöôøi.
4. Töï thaân haønh ñaïo, nhaän vöøa ñuû aên, khoâng nhaän nhieàu.

Lôøi noùi cuûa ngöôøi öùng thuaän vôùi kinh phaùp thì neân laõnh hoäi, khoâng öùng thuaän thì khoâng neân laõnh hoäi. Nghe kinh cuõng vaäy, nghe roài vì ngöôøi khaùc thuyeát giaûng kinh phaùp, tuy coù laøm loaïn taâm ngöôøi nhöng khoâng coù toäi. Vì sao? Do vì khi thuyeát giaûng kinh phaùp khoâng muoán laøm loaïn ñoäng taâm ngöôøi. Thuyeát giaûng kinh neáu laøm cho taâm ngöôøi loaïn ñoäng. Cuõng ví nhö uoáng phaûi thuoác ñoäc seõ bò cheát. Nhôø vaøo söï giaûng daïy kinh phaùp, cuõng nhö thuoác ngaên caùc ñoäc haïi thì seõ khoâng bò cheát. Kinh ñieån cuûa Phaät ví nhö thuoác giaûi moïi ñoäc haïi. Ngöôøi tu hoïc coù boán vieäc maø löûa khoâng theå thieâu ñoát, binh khí khoâng theå laøm haïi:

1. ÔÛ choã Phaät thì khoâng bò haïi.
2. Chöùng quaû dieät taän.
3. Ñaït ñeán boán thieàn.
4. Chöùng ñaéc ñaïo taâm, khoâng rôi vaøo ñöôøng sinh töû.

Khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, neáu ñi ñeán nhaø ngöôøi, ngöôøi chuû nhaø lieàn ñoùng cöûa khoâng muoán cho ngöôøi khaùc thaáy Phaät, thì ñôøi sau hai maét cuûa hoï seõ bò muø. Do vaäy cho neân ngöôøi ñem kinh ñieån cuûa Phaät khieán phaùt khôûi lan truyeàn maïnh meõ nhö ngoïn ñeøn thì ñöôïc Thieân nhaõn nhìn xa troâng roäng, cuõng ñöôïc aùnh saùng cho saùng rôõ, ñöôïc mí maét ñeïp nhö toâ ñieåm, ñöôïc con ngöôi maét long lanh nhö löûa saùng, ñöôïc thaáy roõ chaéc chaén. Töø nhöõng nhaân duyeân naøy maø coù ñöôïc ñoâi maét saùng nhö ñeøn, ñôøi sau seõ ñöôïc vaät quyù baùu nhö vaøng, baïc, chaâu baùu.

Ngöôøi noùi ra nhöõng lôøi aùc laøm meâ hoaëc loøng ngöôøi, ñoù laø nhöõng vieäc laøm, nhaän thöùc cuûa ma. Neáu coù ngöôøi toát ñöôïc cha meï aùc, ñoù laø ma gaây toäi loãi, ngöôøi ñeán chöûi maéng, chæ xem nhö gioù thoaûng, tai neân traùnh nghe nhöõng ngoïn gioù aùc ñoù. Ngöôïc laïi, neáu khoâng traùnh nghe, trôû ngaïi laøm ngöôøi aùc, haønh naêm duïc seõ bò ñoïa vaøo naêm ñöôøng aùc.

ra.

Ngöôøi vaøo trong chuùng hoäi, coù boán vieäc phaûi keùo hoï ra.

1. Thuyeát giaûng nhöõng ñieàu phi phaùp laøm roái loaïn taâm ngöôøi thì neân keùo hoï ra.
2. Ngöôøi noùi lôøi noùi sai laàm maø khoâng ngaên ñöôïc neân loâi hoï ra.
3. Ngöôøi nhaän bieát veà ñieàu sai laàm nhöng khoâng caàn söï giaûng daïy thì neân keùo hoï
4. Ngöôøi hoûi nhöõng caâu hoûi khoâng ñuùng nhö Phaùp thì khoâng ñöôïc traû lôøi vaø neân loâi

hoï ra, roài gom nhöõng ngöôøi aáy laïi cho gaàn baäc Ñaïo nhaân.

Laøm coân truøng coù boán lyù do:

* 1. Haønh nghieäp ñôøi tröôùc ñi theo ñeå chòu toäi.
	2. Ma chöôùng phaù hoaïi, khoâng muoán ngöôøi ñöôïc chöùng ñaïo.
	3. Khoâng öa tìm choã nhaøn tònh.
	4. Khoâng coù taâm bình ñaúng.

Coù taùm haïng ngöôøi khoâng theå tin hieåu:

1. Ngöôøi tham lam.
2. Ngöôøi taät ñoá.
3. Ngöôøi saân giaän.
4. Ngöôøi hôøi hôït.
5. Nhöõng quan laïi.
6. Ngöôøi taâm thay ñoåi.
7. Ngöôøi oaùn thuø.
8. Ngöôøi nöõ.

Nhöõng quan quyeàn, nöôùc löûa, raén rít, dao beùn ñeàu laø nhöõng thöù khoâng theå gaàn guõi, neáu gaàn guõi seõ khieán xaûy ra haïi ngöôøi.

Tham muoán nôi kinh ñieån coù boán vieäc:

1. Muoán khieán ngöôøi ta bieát ñöôïc mình coù nhieàu kinh ñieån, muoán ñöôïc noåi tieáng ñeå kieâu caêng ngaõ maïn.
2. Muoán caàm kinh ñi vôùi ngöôøi thua keùm mình, ngöôøi khoâng hieåu bieát mình.
3. Muoán nöông vaøo kinh ñieån ñeå nhaän söï kính leã cuûa ngöôøi.
4. Muoán cho taát caû moïi ngöôøi theo mình laõnh hoäi kinh giaùo, mình laøm thaày cuûa hoï. Ngöôïc laïi, ngöôøi caàu ñaïo nôi kinh ñieån, mong tìm giaûi thoaùt khoûi sinh töû, vöôït khoûi theá gian, cuøng ñi treân ñöôøng ñaïo.

Ngöôøi hoïc kinh ñieån coù naêm vieäc:

1. Muoán ñöôïc nghe nhieàu kinh.
2. Muoán thöïc haønh nhieàu phöôùc.
3. Muoán hieåu roõ kinh.
4. Thuyeát giaûng kinh cho ngöôøi khaùc.
5. Muoán ñoaïn döùt sinh töû. Naêm söï ganh tî:
6. Ví nhö nhöõng ngöôøi cuøng moät thaày maø muoán chæ yeâu thöông rieâng mình, khoâng muoán ngöôøi khaùc ñöôïc yeâu thöông ñoù laø ganh tò veà nôi ôû.
7. Töï mình suy nghó chæ rieâng mình sinh vaøo nhaø ít hoï haøng ñoù laø ganh tò veà söï

sinh.

1. Thaáy ngöôøi khaùc giaøu coù mình muoán ñöôïc baèng ngöôøi ñoù laø ganh tò veà taøi saûn.
2. Kinh phaùp thaâm saâu cuûa Phaät chæ muoán rieâng mình coù, khoâng muoán ngöôøi khaùc

coù ñöôïc; ñoù laø ganh tò veà kinh phaùp.

1. Thaáy ngöôøi khaùc ñeïp ñeõ, töï mình nghó mình khoâng ñöôïc nhö vaäy, ñoù laø ganh tò veà saéc ñeïp.

Ngöôøi phaïm vaøo naêm thöù ganh tò naøy thì khoâng ñöôïc chöùng ñaïo. Ngöôøi hoïc ñaïo, chôù rôi vaøo naêm ñieàu tranh caõi:

1. Tranh caõi veà Phaät.
2. Tranh caõi veà Phaùp.
3. Tranh caõi veà Giôùi.
4. Tranh caõi veà Kinh giaùo.
5. Tranh caõi vôùi Thaùnh hieàn.

Ngöôøi hoïc ñaïo chôù neân tranh caõi nhö vaäy. Coù naêm söï sai laàm kieân coá:

1. Sai laàm kieân coá veà thaân.
2. Sai laàm kieân coá veà phaùp chính yeáu.
3. Sai laàm kieân coá veà neûo taø.
4. Sai laàm kieân coá veà tham duïc.
5. Sai laàm kieân coá veà giôùi caám. Coù baûy thöù daâm daät:
6. Öa nhìn maøu saéc cuûa y phuïc.
7. Öa nghe tieáng cuûa voøng ngoïc.
8. Öa nghe tieáng noùi cuûa ngöôøi nöõ.
9. Taâm yù nhôù nghó noùi chuyeän vôùi ngöôøi nöõ.
10. Maét öa xem ngaém.
11. Nhôù nghó vieäc vôï choàng.
12. Taâm nghó töôûng phaïm giôùi.

Ñoù laø baûy thöù daâm daät khoâng theå chöùng ñaïo.

Coù naêm nhaân duyeân maø ngöôøi ñôøi thích queân boû:

1. Queân thaân.
2. Queân nhôù nghó nhieàu.
3. Tham chaáp.
4. Chaáp söï nhaän thöùc.
5. Do nguoàn goác ñôøi tröôùc.

Nghóa laø nhöõng ñieàu ñaõ noùi laøm cho ngöôøi ñôøi khoå naõo, lo sôï, neân öa thích queân boû söï khoå nhoïc. YÙ nieäm veà khoå nhoïc nhö uoáng röôïu bò truùng ñoäc. Boán phaàn nöôùc uoáng coù ñöôïc khí cuûa coõi trôøi. Boán phaàn nghæ ngôi seõ daãn ñeán söï cheát. Boán phaàn noùi ra nhöõng lôøi thieän seõ ñöôïc leân coõi trôøi. Boán phaàn noùi vieäc aùc seõ bò ñoïa ñòa nguïc.

Nhaø vua coù ngöôøi em vôï cheát saép ñoïa vaøo ñòa nguïc. Vôï cuûa vua noùi vôùi vua: “Ñöøng ñeå cho em toâi phaûi vaøo ñòa nguïc.” Nhaø vua noùi: “Naøng haõy thay ta ngaên noù laïi.” Khi ngöôøi em saép vaøo ñòa nguïc, vôï cuûa vua noùi: “Cöûa ñòa nguïc khoâng theå vaøo.” Ngöôøi em noùi: “Trong aáy coù raát nhieàu thöù”, roài chaïy vaøo trong nguïc. Ngöôøi taïo toäi cuõng nhö vaäy.

Coù ngöôøi ñeán laáy caùi caøy cuûa ngöôøi khaùc maø khoâng baùo cho chuû nhaân cuûa noù.

Ngöôøi aáy duøng maø khoâng muoán traû laïi.

Ñöùc Phaät noùi:

–Khoâng neân nhö vaäy. Ngöôøi aên troäm noùi:

–Vì toâi muoán laøm caùi caøy baèng vaøng ñeå ñeàn traû cho ngöôøi aáy.

Ñöùc Phaät baûo:

–Ngöôøi aáy vaãn maéc toäi aên troäm.

Ngöôøi trì giôùi môùi laø ngöôøi hieáu thuaän, baùo ñaùp aân ñöùc cha meï. Vì sao? Vì khoâng gieát haïi vaïn vaät neân ñöôïc soáng laâu. Khoâng troäm laáy vaät neân ñöôïc giaøu coù. Khoâng daâm duïc, khoâng loaïn ñoäng, khoâng doái traù, neân ñöôïc loøng tin. Khoâng uoáng röôïu, neân ñöôïc thanh tònh. Cha meï coù khi rôi vaøo nhöõng tình huoáng aáy, lieàn laøm cho hoï ñöôïc an oån, ôû trong chuøa Phaät, phaûi teà chænh nghieâm tuùc, khoâng ñöôïc naèm treân giöôøng daây, gheá, saäp vaø maëc y phuïc cuûa Sa-moân, neáu vaäy ñeàu laø phaïm giôùi.

Coù ngöôøi thænh môøi ngöôøi haønh ñaïo, ngöôøi haønh ñaïo chöa thoï thöïc thì khoâng neân hoûi kinh phaùp. Neáu ngöôøi haønh ñaïo vì theá maø thuyeát giaûng kinh seõ maéc toäi, ñeå vò aáy thoï thöïc xong môùi ñöôïc thöa hoûi kinh phaùp.

Khoâng trì giôùi laø khoâng haønh ñaïo. ÔÛ trong chuøa Phaät, chaúng khaùc nhö ñem thaân neùm vaøo trong chaûo, chaûo noùng thieâu huûy thaân naøy. Ngöôøi khoâng trì giôùi töùc khoâng haønh ñaïo, maø ôû trong chuøa laâu ngaøy maïng soáng bò thieâu huûy.

Ngöôøi haønh ñaïo cuõng neân thuyeát giaûng kinh ñieån. Coù ngöôøi ñeán hoûi kinh khoâng neân traùi yù hoï. Khi ñem vaät ñeán cuùng cho ngöôøi haønh ñaïo, khoâng neân hoûi kinh tröôùc, sau ñoù môùi cuùng. Nhaän vaät cuûa ngöôøi cuõng khoâng neân thuyeát giaûng kinh seõ maéc toäi.

Ngöôøi haønh ñaïo coù naêm nhaân duyeân thænh môøi maø khoâng neân ñi:

1. Thænh ngöôøi A khoâng baèng thænh ngöôøi B, khoâng neân ñi.
2. Thænh ngöôøi B khoâng baèng thænh ngöôøi A, thì khoâng neân ñi.
3. Neáu thænh ngöôøi A, ngöôøi A noùi laøm theá naøy, laïi thænh ngöôøi B, ngöôøi B khoâng neân ñi.
4. Noùi: “Toâi töø phöông xa ñeán”, ngay khi ñoù khoâng thænh, sau ñoù môùi thænh thì khoâng neân ñi.
5. Neáu coù moái oan gia khoâng gaëp nhau lieàn cho cuøng gaëp nhau, ngoài gaàn nhau, thì khoâng neân ñi.

Vì sao nhö vaäy? Vì nguû nghæ duøng ñeå ngaên chaën taâm yù. Ngaên chaän coù ba haïng:

1. Ngaên nhöõng haønh nghieäp vaøo sinh töû.
2. Haønh ñaïo, yù khoâng döøng laïi nôi caùc nhaân duyeân sinh töû. 3. (\*)

Laïi ngöôøi thích nguû nghæ coù ba nhaân duyeân:

1. AÊn nhieàu.
2. Uoáng.
3. Lo buoàn.

Laïi coù ba nhaân duyeân:

1. Thaân an nghæ.
2. Ngoaøi nhöõng taâm yù khaùc.
3. Muoán nhaän môùi ôû laïi.

Ngöôøi naèm nguû coù yù thöùc, coù thoï maïng, coù hôi thôû. Thoâng thöôøng, moät ngaøy coù ba vaïn saùu ngaøn naêm traêm hôi thôû.

Coù taùm vieäc ñeå tröø nguû nghæ:

1. AÊn ít.
2. Ngoài.

(\*) Baûn Haùn thieáu.

1. Ñöùng.
2. Kinh haønh.
3. Tuïng kinh.
4. Ngaém sao.
5. Röûa maët.
6. Quaùn xöông coát.

Neáu khoâng tröø ñöôïc nöõa thì neân nieäm caùc vieäc thieän. Khi yù ñaõ chuyeån ñoåi thì neân töï hoaøn traû nhöõng vaät ham muoán mong ñöôïc phöôùc nôi thieàn ñònh, ñöôïc nieäm roài thì caùc vieäc khaùc töï mình giaûi tröø.

Coù thaân ñöôïc phöôùc, coù mieäng, yù ñöôïc phöôùc, coù “khoâng” ñöôïc phöôùc. Laïi cuõng coù thaân maéc toäi, cuõng coù mieäng, yù maéc toäi, cuõng coù “khoâng” maéc toäi. “Khoâng” ñöôïc phöôùc, nghóa laø trong giaác moäng ñöôïc vaøng baïc chaâu baùu, phuù quyù giaøu sang, ñoù laø “khoâng” ñöôïc phöôùc. “Khoâng” maéc toäi, nghóa laø trong moäng thaáy coù ngöôøi ñeán gieát haïi hoaëc xaâm chieám ngöôøi, ñoù laø “khoâng” maéc toäi. Mieäng daïy baûo ngöôøi laøm aùc, hoaëc khuyeán khích ngöôøi gieát ngöôøi, sau ñoù taïo lyù do sai laàm ñeå ngöôøi khaùc bò ñaùnh ñaäp, ñoù laø mieäng taïo toäi. YÙ töï taïo taùc caùc duyeân, laøm cho ngöôøi bò toån thöông, ñoù laø yù taïo toäi.

Con ngöôøi sôû dó coù nhöõng giaác moäng thieän hoaëc aùc, bôûi leõ muoán aên uoáng, khoâng coù vaät, chæ coù yù, nhaân khi moäng thaáy aên uoáng ngon. YÙ muoán gieát ngöôøi nhaân vaøo moäng thaáy ngöôøi ñeán gieát. Taát caû ñeàu coù nhaân duyeân caû, hoaëc quaù khöù, hoaëc vò lai, hoaëc hieän taïi. Ban ñeâm naèm moäng do ban ngaøy khoâng thaáy caùc vieäc.

Trong moäng coù thieän, coù aùc ñeàu do yù taïo taùc, ñoái töôïng trong moäng cuõng ñeàu do yù. Ví nhö coù ngöôøi laáy moät vaät, quan saùt xong lieàn caát ñi, tuy khoâng thaáy vaät nöõa, nhöng trong yù nieäm hieän ra cuõng nhö khi thaáy vaät khoâng khaùc. Nhöõng vieäc laøm ñôøi tröôùc, lieàn theo yeâu cuøng nhöõng ñoái töôïng cuûa yù trong ñôøi naøy.

Ngöôøi cheát roài, sau ñoù laïi ngoài daäy ñöôïc laø do luùc coøn soáng thöôøng hay laøm ma (quyû) doïa ngöôøi, hoaëc trong khi maéc beänh noùi vôùi ngöôøi beân caïnh: “Goïi ta thöùc daäy” do vaäy cho neân khi ñaõ cheát, laïi khôûi thaân ngoài daäy.

Ngöôøi ñoïa laøm roàng coù boán nhaân duyeân:

1. Boá thí cho nhieàu.
2. Saân giaän nhieàu.
3. Khinh deã ngöôøi khaùch.
4. Töï cao ngaõ maïn.

Ñoù laø boán vieäc laøm phaûi ñoïa loaøi roàng. Moät vieäc ñaàu tieân thì ñöôïc phöôùc, coøn ba vieäc sau ñoïa laøm thaân roàng.

Trong Kinh luaät daïy:

Caùc loaøi suùc sinh coù söøng laø do ñôøi tröôùc thích laáy tay baét cheùo ngang laøm söøng, vì öa thích neân ñöôïc thaân suùc sinh coù söøng. Hoaëc laøm thaân suùc sinh coù nhieàu maøu saéc khaùc laø do thích maëc y phuïc saëc sôõ coù taâm xaáu öa duøng ñoà toát, cho neân phaûi maéc toäi nhö vaäy.

Chim anh vuõ coù caùi moû maøu ñoû, ñoâi chaân maøu ñoû laø do vì ñôøi tröôùc thích maëc y phuïc saëc sôõ, moâi ñoû nhö ngöôøi nöõ. Neáu thích maëc quaàn daøi, ñôøi sau ñoïa laøm chim tró coù loâng daøi. Taát caû ñeàu do ñôøi tröôùc öa thích gì thì ñôøi nay coù ñöôïc nhö vaäy.

Loaøi ngöôøi hay suùc sinh, thaân theå coù nhieàu gheû nhoït, ñeàu do ñôøi tröôùc duøng tre goã ñaâm gieát caù soáng, ñaâm vaøo mieäng suùc sinh, neân ñôøi nay maéc toäi nhö vaäy.

Hoaëc ngöôøi hoaëc suùc sinh, vöøa troâng thaáy nhau thì coù ngöôøi vui veû, coù ngöôøi saân giaän, aáy laø do ñôøi tröôùc cuøng nhau laøm thieän neân ñôøi naøy vöøa thaáy nhau lieàn vui veû, coøn

ñôøi tröôùc khoâng theå laøm thieän vôùi nhau thì ñôøi nay thaáy nhau lieàn sinh giaän döõ.

Laøm thaân suùc sinh vì taïo toäi aùc, coù phöôùc ñöôïc thöùc aên lieàn vui möøng, ñoù laø caùi vui xaáu aùc. Vì ñôøi tröôùc ngöôøi naøy laøm vieäc aùc, nay ñöôïc vui veû ñoù laø phöôùc. Laøm suùc sinh khoâng ñöôïc thöùc aên ngon, coù ba lyù do:

1. Khoâng tu taäp.
2. Phöôùc laønh ñaõ heát.
3. Toäi loãi sai khieán moät caùch töï nhieân.

Suùc sinh cuõng ham muoán veà saéc, thanh, höông, vò, xuùc, cuõng cuøng nhau noùi chuyeän nhöng khoâng theå noùi nhö ngöôøi ñöôïc. Ngöôøi nöõ coù raâu laø do ñôøi tröôùc töø trong loaøi deâ, loaøi vòt maø ñeán neân coù raâu.

Loaøi caù, ba ba khoâng coù aâm thanh. Vì ñôøi tröôùc hay ñoaïn ñöùt lôøi noùi cuûa ngöôøi. Loaøi caù sinh ra khoâng soáng lieàn, maø phaûi traûi qua baûy ngaøy môùi soáng, hoaëc vöôùng vaøo coû caây ôû nôi caïn ñeán boán naêm chuïc naêm môùi ñöôïc sinh ra. Sôû dó caù coù nhieàu con laø do ngöôøi laøm nhieàu ñieàu aùc. Toäi cuøng sinh theo söï öa thích saân giaän, taät ñoá, si meâ, daâm duïc, do boán haønh nghieäp naøy maø ñoïa trong loaøi khæ, vöôïn; laøm caùc vieäc khoâng an oån chaéc chaén, cuõng ñoïa laøm vöôïn, khæ. Ngöôøi thích ca haùt aâm nhaïc thì ñôøi sau ñoïa laøm chim, saâu, vöôïn, khæ. Ngöôøi öa thích gieát vaät ñeå cuùng teá, thì ñôøi sau ñoïa laøm loaøi deâ. Vì sao? Vì hay chaët ñaàu loät da loùc thòt sinh vaät. Hoaëc ñôøi tröôùc öa thích cöôùp hieáp ngöôøi, côûi laáy y phuïc cuûa ngöôøi, seõ bò ñoïa laøm coân truøng, cuõng do ñôøi tröôùc aên hieáp ngöôøi, côûi laáy y phuïc cuûa ngöôøi, ñôøi nay bò ñoïa phaûi chòu laïnh reùt, höôùng tìm ñeán löûa, tröôùc phaûi chòu toäi, töï nhaû tô laøm aám hoaëc quaù laïnh neân nhaûy vaøo löûa noùng maø cheát. Ngöôøi ngu si öa thích saùt haïi, ñôøi sau seõ laøm heo; hoaëc öa uy hieáp ngöôøi, ñôøi sau seõ laøm höôu nai; ham thích vò ngon, ñôøi sau seõ laøm con ruoài; öa thích ñaùnh ñaäp ngöôøi, ñôøi sau seõ laøm con löøa, sôû dó löøa coù tai daøi, vì ñôøi tröôùc öa thích keùo tai ngöôøi vaø tai suùc sinh. Neáu thích taùt tai ngöôøi thì ñôøi nay phaûi laøm lính. Vì sao? Vì moät ngöôøi lính bò ñaùnh taùt thì caùc lính khaùc ñeàu leân tieáng, moät con löøa keâu leân caùc con löøa khaùc cuõng keâu leân. Keû maéc nôï maø khoâng traû seõ laøm traâu boø. Sôû dó bò phaù moùng chaân, vì coù hai lyù do: Moät laø mang nôï; hai laø öa thích mang guoác goã ñeå laøm ñeïp. Con ngöïa coù hai moùng chaân cuõng coù hai lyù do: Moät laø maéc nôï; hai laø öa thích mang giaøy goã ñeå laøm ñeïp.

Coù saùu ngöôøi cuøng keát baïn vôùi nhau, sau ñeàu ñoïa vaøo ñòa nguïc, cuøng vaøo trong

moät caùi chaûo, ñeàu muoán noùi leân toäi cuûa mình. Ngöôøi thöù nhaát noùi ra: Sa. Ngöôøi thöù hai noùi: Na. Ngöôøi thöù ba noùi: Trì. Ngöôøi thöù tö noùi: Thieäp. Ngöôøi thöù naêm noùi: Coâ. Ngöôøi thöù saùu noùi: Ñaø-la.

Ñöùc Phaät thaáy vaäy lieàn mæm cöôøi. Toân giaû Muïc-lieân hoûi:

–Vì sao Ñöùc Phaät cöôøi? Ñöùc Phaät noùi:

–Coù saùu ngöôøi keát baïn beø, ñang cuøng ôû trong chaûo daàu nôi ñòa nguïc. Moãi ngöôøi ñeàu muoán noùi veà mình, nhöng bò chaûo daàu soâi suøng suïc, neân khoâng theå noùi ñöôïc. Hoï ñeàu chæ cuøng moät chöõ vaø chòu chìm cheát. Ngöôøi thöù nhaát noùi: “Sa”, töùc laø “ÔÛ theá gian coù saùu ngaøn öùc vaïn naêm baèng ôû trong ñòa nguïc moät ngaøy, bieát ñeán khi naøo môùi heát”. Ngöôøi thöù hai noùi: “Na”, nghóa laø “Khoâng coù kyø haïn ra khoûi, cuõng khoâng bieát ñeán khi naøo ñöôïc thoaùt khoûi”. Ngöôøi thöù ba noùi: “Trì”, töùc laø noùi: “OÂi thoâi, ta thöôøng laáy möu sinh ñeå duy trì sinh maïng, cöù nhö vaäy khoâng theå töï mình kieàm cheá ñöôïc taâm yù, do ñôøi tröôùc mình ñaõ bao nhieâu laàn khoâng bieát nhaøm chaùn bieát ñuû.” Ngöôøi thöù tö noùi: “Thieäp”, töùc laø “Ta meâ maûi laøm aên nhöng taøi saûn cuûa ta cuõng thuoäc veà ngöôøi khaùc, vì theá ta phaûi chòu khoå ñau”.

Ngöôøi thöù naêm noùi: “Coâ” töùc laø noùi: “Ai coù theå giuùp cho ta khi thoaùt ra khoûi ñòa nguïc roài, khoâng trôû laïi phaïm phaûi caám giôùi vaø ñöôïc sinh coõi trôøi hoaëc höôûng vui cuûa coõi ngöôøi.” Ngöôøi thöù saùu noùi: “Ñaø-la”, töùc laø “Nhöõng vieäc noùi treân ñaây voán khoâng xaûy ra theo yù muoán. Ví nhö xe ngöïa queân ñöôøng lôùn, ñi vaøo ñöôøng taø bò gaõy truïc nhíp, coù hoái haän cuõng khoâng kòp nöõa”.

Ñöùc Phaät daïy coù boán cöûa aûi. Töø theá gian leân ñeán coõi trôøi thöù saùu laø cöûa aûi “cheát”. Töø coõi trôøi thöù baûy leân ñeán coõi trôøi thöù möôøi taùm laø cöûa aûi “troáng roãng”. Töø coõi trôøi thöù möôøi chín leân ñeán coõi trôøi thöù hai möôi ba laø cöûa aûi “voâ thöôøng”. Töø coõi trôøi thöù hai möôi laêm ñeán coõi trôøi hai möôi taùm laø cöûa aûi “xuaát”. Xuaát laø cöûa chính trong boán cöûa aûi. Phöôùc ñöùc toät cuøng khoâng vöôït quaù coõi trôøi thöù hai möôi taùm, toäi aùc toät cuøng khoâng qua khoûi ñòa nguïc A-tyø. Ngoaøi ra, caùc toäi khaùc ñeàu coù nhieàu ít khaùc nhau. Töø moät vieäc lieàn coù ba ñoäc, töø ba ñoäc lieàn coù ba ñöôøng aùc. Neáu khoâng coù ba ñöôøng aùc thì moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc chöùng ñaïo. Töø ñòa nguïc Ñaïi A-tyø leân ñeán coõi trôøi thöù saùu ñoàng laøm moät coõi.

Töø coõi trôøi thöù baûy leân ñeán trôøi thöù möôøi chín ñeàu thöïc haønh boán Taâm voâ löôïng, laïi laøm moät coõi. Töø trôøi thöù hai möôi laêm leân ñeán trôøi thöù hai möôi taùm, ñeàu haønh trì voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, cuõng ñeàu laøm moät coõi. Khoâng vöôït qua hai möôi taùm coõi trôøi thì ba ñoäc chöa döùt, trôû xuoáng laøm ngöôøi, luaân hoài trong ba coõi, muoán mong caàu giaûi thoaùt, caàn phaûi dieät tröø tö töôûng.

Töø ñòa nguïc Ñaïi A-tyø leân ñeán coõi trôøi thöù saùu laø coõi Duïc, töø coõi trôøi thöù baûy leân ñeán coõi thöù möôøi chín laø coõi Saéc. Töø coõi hai möôi laêm leân ñeán coõi hai möôi taùm laø coõi Voâ saéc, khoâng coù tö töôûng maø cuõng coù tö töôûng. Töø ñòa nguïc A-tyø cho ñeán coõi trôøi hai möôi taùm laø coõi sinh töû, hai möôi taùm vöôït qua coõi laø coõi Voâ vi.

Ñoaïn tham duïc môùi ñeán coõi Saéc, ñoaïn ñöôïc saân giaän môùi ñeán coõi khoâng coù tö töôûng, ñoaïn tröø ngu si môùi ñaït ñeán giaûi thoaùt. Trong ba coõi ñoù coù ba xöù:

1. Töø ñòa nguïc A-tyø leân ñeán coõi trôøi thöù saùu laø coõi tham duïc.
2. Töø coõi trôøi thöù baûy leân ñeán coõi trôøi thöù möôøi chín goïi laø haønh chaáp vaøo saéc.
3. Töø coõi trôøi hai möôi laêm leân ñeán coõi trôøi hai möôi taùm, boán coõi naøy ñaït ñeán quaû A-na-haøm, khoâng coù tö töôûng cuõng coù tö töôûng, goïi laø haønh ñoäng khoâng coù saéc.

Ñoù laø ba xöù. Neáu ñoïa vaøo ñòa nguïc seõ chuyeån thaønh haønh chaáp vaøo saéc. Ví duï nhö ngoïn löûa, chæ coù theå thaáy chöù khoâng theå naém baét. ÔÛ nôi xöù tham duïc hoaëc ôû nôi xöù haønh coù saéc cuõng vaäy, ñoù laø ba xöù. Töø ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû do coøn tham muoán saéc neân trong ñôøi soáng phaùt sinh ba yù muoán cuûa mình.

Theá naøo laø ñaïo? Coù ba haønh caên baûn. Caên baûn aùc, caên baûn thieän, caên baûn ñaïo. Ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû laø caên baûn aùc. Töø trong loaøi ngöôøi leân ñeán coõi trôøi thöù saùu laø caên baûn thieän. Töø coõi trôøi thöù baûy vì ra khoûi möôøi hai cöûa laø caên baûn cuûa ñaïo, ñaõ ñeán ñöôïc coõi trôøi hai möôi taùm. Ngöôøi khoâng ñöôïc giaûi thoaùt coù ba lyù do:

1. Do tham.
2. Do ngu si.
3. Do coù yù.

Cho neân ñaõ khoâng ñöôïc giaûi thoaùt phaûi thoaùt khoûi möôøi hai cöûa neân nguyeän khoâng coù yù, ngöôøi ba ñoäc khoâng ñoaïn tröø, thì khoâng ñöôïc giaûi thoaùt leân treân, vì chöa coõi trôøi thöù hai möôi taùm. Vì sao? Vì tröôùc thaân voán coøn ôû theá gian, khoâng tham thaân loaïn yù, ñoaïn tröø ba vieäc beân ngoaøi, ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù saùu, thoï höôûng phöôùc ñöùc, ñoaïn ba vieäc beân trong ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù möôøi taùm. Töø coõi trôøi hai möôi moát laøm boán xöù, chöùng quaû vò A-na-haøm.

Thöïc haønh möôøi ñieàu thieän, coù ngöôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù nhaát, coù ngöôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi thöù saùu, vì laøm thieän coù nhieàu hay ít khaùc nhau cho neân choã sinh veà cuõng khoâng ñoàng nhau. Thöïc haønh möôøi ñieàu aùc, coù ngöôøi vaøo ñòa nguïc, coù ngöôøi laøm suùc sinh hay ngaï quyû, vì laøm ñieàu aùc cuõng coù naëng hay nheï khaùc nhau cho neân choã sinh veà cuõng khoâng ñoàng nhau. Thöïc haønh thieän laïi bò quaû aùc, thöïc haønh aùc laïi ñöôïc quaû thieän vì trong thieän coù aùc nhoû, trong aùc coù thieän nhoû, nhoû vi teá khoâng theå thaáy. Trong thieän khoâng coù aùc nhoû naøo, cuõng khoâng ñoïa trong aùc. Trong aùc khoâng coù thieän nhoû naøo, cuõng khoâng thoaùt khoûi cöïc aùc. Cöïc aùc khoâng vöôït quaù ñòa nguïc A-tyø, cöïc thieän khoâng vöôït quaù coõi trôøi hai möôi taùm. Neáu khoâng nhaän thöùc roõ taâm vi teá nhö vaäy thì khoâng theå giaûi thoaùt. Chuùng sinh thöïc haønh möôøi ñieàu thieän seõ ñöôïc sinh leân trôøi. Caùc vò trôøi sôû dó ñöôïc hoùa sinh laø do khi coøn ôû theá gian, khoâng höôùng ñeán saéc, hieåu roõ ñöôøng aùc baát tònh, töø ñoù ñöôïc hoùa sinh. Coù yù höôùng ñeán lieàn vaøo thai ngöôøi nöõ. Chö Thieân ñöôïc hoùa sinh, coù naêm lyù do:

1. Khoâng gaàn vôùi ngöôøi nöõ.
2. YÙ khoâng khôûi.
3. Khoâng mong coù con treû.
4. Thích soáng moät mình.
5. Khoâng caàn theá gian, khoâng tham ñaém thaân, neân ñöôïc hoùa sinh.

Khi maïng soáng cuûa con ngöôøi saép chaám döùt, neân hoï trì taâm yù, quaùn nieäm hôi thôû, buoäc taâm vaøo hôi thôû, coù khi töø coõi trôøi thöù nhaát trôû leân laø döùt taâm, roài quaùn thaân coù ba möôi hai vaät. Toùc, loâng, raêng, moùng, xöông, da thòt, naêm taïng, goàm möôøi moät thöù thuoäc veà ñaát. Nöôùc maét nöôùc daõi, maùu muû, môõ tuøy, tieåu tieän, goàm baûy thöù thuoäc veà nöôùc. Hôi thôû, nhieät ñoä tieâu hoùa thöùc aên, goàm hai thöù thuoäc veà löûa. Coù möôøi hai thöù thuoäc veà gioù. Ñoù laø ba möôi hai vaät ñeàu töø ñaát, nöôùc, löûa, gioù phaùt sinh ra.

Nhöõng gì laøm ñaát? Con ngöôøi sinh ra töø tinh khí *(tinh thaàn)* vaø vaät chaát. Vaät chaát laøm ñaát, yù laøm haït gioáng, tinh khí laøm nöôùc, caû hai hoøa hôïp sinh ra thaân, tìm caàu söï aên maëc, ñoù laø döôõng khí ñeå baûo veä thaân ngöôøi. Vì voán thaân laø khoâng, laø dieät taän, voâ thöôøng, neáu chöùng ñaïo lieàn bieát roõ thaân chaêng phaûi thaân, quaùn nieäm thaân chaúng bao laâu seõ bò huûy hoaïi cheát ñi. Chæ coù yù laø haït gioáng cuûa ngöôøi, neân moät loøng hoä trì taâm yù. Ngöôøi ngu si khoâng theå giöõ gìn tinh thaàn, hoàn phaùch, chæ nuoâi döôõng boán thöù laøm maøu saéc muøi vò cho rieâng mình. Nghóa laø chaáp thaân naøy laø cuûa ta, khoâng bieát raèng taát caû caùc aùc ñeàu töø thaân maø sinh ra, vì aên, uoáng, tham ñaém muøi vò maø rôi vaøo khoå ñau, luaân hoài sinh töû, khoâng thoaùt khoûi nhöõng aùc nghieäp caên baûn, hoàn phaùch ñi vaøo hö khoâng. Thaân theå choân vaøo trong ñaát, traûi qua thôøi gian bò tieâu huûy, voán khoâng thaät coù, chæ coù yù môùi haønh nghieäp chuyeån hoùa, thaân cheát trôû veà ñaát, vaïn vaät cuõng nhö vaäy, ñeàu laø voâ thöôøng, con ngöôøi khoâng theå möu tính ñöôïc. Suy nghó traêm phöông nghìn keá nhöng cuoái cuøng chaúng ñöôïc gì caû. Thaân cheát ñi, mong caàu töø boû ñöôïc traêm ñieàu lo nghó nhöng cuõng vaäy, ñaõ dieät roài laïi sinh, sinh roài laïi khoå, laïi taïo taùc caùc nghieäp thieän, aùc, cöù gieo troàng maø chöa bieát neûo veà, ñoù laø chaúng phaûi thaân. Ngöôøi haønh ñaïo, neân ñoaïn döùt thaân naøy maø khoâng bieát roõ boán söï voâ thöôøng, thì hoaøn toaøn khoâng ñöôïc chöùng ñaïo. Töï mình quaùn saùt thaân, thaáy roõ caùc thaây cheát bò tan huûy thì bieát thaân ngöôøi vaø vaïn vaät ñeàu khoâng, khoâng coù sôû höõu, yù lieàn döøng laïi, thöïc haønh haïnh hoan hyû, khi ñaõ ñöôïc taâm haønh, thì luoân luoân ñöôïc an oån, taâm chuyeân nhaát goïi laø Ñaïo.

Ñaõ töï quaùn saùt thaân, bieát roõ thaân khoâng thaät coù, töùc ñoù laø Thaân nieäm xöù; Thoï,

Taâm, Phaùp cuõng vaäy. “Chæ” coù nghóa laø ba vieäc thoï cuõng döøng, yù veà thoï cuõng döøng, boán

vieäc tham duïc cuõng döøng, ba vieäc tö töôûng beân trong cuõng döøng, taùc yù cuõng döøng, goïi laø thöùc dieät vaø döøng phaùp beân ngoaøi. Ñoù laø boán Nieäm xöù. Ñaõ giöõ gìn baûo hoä thì Chæ, ñaõ Chæ thì Quaùn. Kinh daïy: Chæ quaùn cuøng ñi ñoâi ñeå thöïc haønh laø chöùng ñöôïc boán Ñeá.

Ñöùc Phaät daïy:

–Moät mình ngoài thieàn, quaùn xeùt töï taâm, nghóa laø tö duy veà saéc, thoï, tö töôûng haønh *(sinh töû)*, thöùc. Ngöôøi töï quaùn, dieät tröø caùc duyeân beân ngoaøi, quaùn yù chæ thöôøng thöïc haønh nhö thaät, thaáy ñaïo cuõng nhö thaät, ngöôøi haønh thieàn seõ töï thaáy. Kinh daïy: Tyø-kheo coù theå ngaên giöõ yù beân trong, sau môùi döøng, töùc laø tröôùc heát phaûi tö duy quaùn saùt dieät voïng nieäm caùc nieäm ñoái ñaõi beân trong lieàn ngaên giöõ yù, yù khoâng rôøi khoûi thaân. Ñoái vôùi ngöôøi haønh ñaïo, caùc ñoái ñaõi beân ngoaøi töùc laø vaïn vaät; caùc yù nieäm beân trong töùc laø tö duy nhaän thöùc. Muoán dieät tröø caùc nieäm ñoái ñaõi thì luoân nieäm caùc vaät laø voâ thöôøng deã huûy hoaïi, ñeàu chaúng phaûi laø vaät sôû höõu cuûa ta, ta cuõng chaúng phaûi vaät, laäp töùc nieäm nghó ñeán caùi cheát nhanh choùng, ta coù ñem ñöôïc gì. Giöõ vieäc thieän, duy trì nhaát taâm, duy trì tuïng kinh ñöôïc nhieàu an laïc.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñoù laø nhöõng thöù maø oâng ñem ñi ñöôïc, ngoaøi nhöõng thöù aáy ra, coøn taát caû ñeàu chaúng phaûi cuûa ta, yù neân nhaän thöùc raèng: Nhöõng gì thuoäc veà aân aùi phaûi bò bieät ly, ñeàu töï tieâu huûy, nhôù nghó ñeán noù chæ roái loaïn taâm yù, tuøy theo toäi aùc cuûa ngöôøi maø coù quaû baùo nôi thaân, caàn duy trì söï thanh tònh ñeå höôùng ñeán ñaïo Nieát-baøn.

Ñöùc Phaät töø thieàn ñònh vaøo ñeán ñaïo thöù chín, quaùn nieäm boán maøu saéc nôi thaân bò tieâu dieät. Nghóa laø khi ngöôøi cheát ñöôïc boán ñeán naêm ngaøy seõ coù muøi hoâi xoâng leân, saéc maøu chuyeån thaønh taùi xanh. Töø naêm ñeán saùu ngaøy, maùu muû töø trong mieäng muõi, tai, maét chaûy ra maø ñoû baàm, sau ñoù, da thòt bò huûy hoaïi, trong ruoät, daï daøy sinh ra vi truøng, chuùng trôû laïi ruùc ræa thòt aáy. Khi da bò tieâu huûy, xöông coát trôû thaønh maøu traéng, laâu ngaøy chuyeån thaønh maøu ñen roài tan thaønh tro ñaát. Quaùn boán ñaïi ñaát, nöôùc, löûa, gioù vaø khoâng ñeàu chaúng phaûi sôû höõu cuûa ta. Töø voâ soá kieáp ñeán nay, cuõng ñaõ töøng laøm vôï con noâ boäc cuûa ngöôøi, cuõng töøng bò laøm suùc sinh, traâu, ngöïa, truøng, khoå nhoïc mang nôï naëng neà, cuõng töøng bò gieát haïi, moå xeû, boùc da thieâu nöôùng, baèm chaët. Ngaøy nay laøm ngöôøi, ta trôû laïi laáy ngöôøi laøm vôï con toâi tôù cho mình, cuõng laïi ñem suùc sinh, traâu, ngöïa, sinh vaät ñeå gieát haïi, moå xeû, boùc da, thieâu nöôùng, ñaâm chaët moät caùch töï do. Khi thaân cheát ñi, ñeàu phaûi trôû laïi chòu haønh nghieäp. Ngöôøi haønh ñaïo thaø raèng thaáy ngöôøi cheát chaám döùt hôi thôû, thì khoâng coøn nhaän bieát ñöôïc nöõa, thaân theå naèm thaúng cöùng, muøi hoâi töø söï huûy hoaïi xoâng leân, neân quaùn saùt kyõ thì thaät gheâ sôï, khoâng coøn gì ñeå muoán thaáy nöõa. Vì sao? Vì neáu khoâng lo sôï nöõa seõ khieán ñöôïc sinh coõi trôøi vaø chöùng Nieát-baøn.

Ñöùc Phaät bieát roõ chín ñöôøng ñeàu laø khoâng, khoâng sôû höõu, neân trôû laïi haønh thieàn

ñònh. Ngöôøi haønh ñaïo neân mau choùng dieät tröø voïng nieäm, khoâng coøn nieäm khaùc, nhö theá lieàn ñaït ñeán neûo haønh thaâm saâu nôi vaïn vaät, ôû nôi ñoái töôïng thaáy bieát saâu xa aáy, do nhôø chuùng khoâng toàn taïi, cho neân khoâng thaáy ñöôïc. Khi taâm yù khôûi tham duïc neân nieäm voâ thöôøng, tan hoaïi, ñoái trò vôùi taâm saân haän neân nieäm boán Taâm bình ñaúng *(boán Taâm voâ löôïng)*; ñoái trò vôùi ngu si neân nieäm nguoàn goác caùc haønh laø voâ thöôøng, voâ vi, an oån. Ngöôøi khoâng hieåu roõ söï voâ thöôøng thì hoaøn toaøn khoâng töø boû tham duïc, cuõng khoâng thoaùt khoûi ñöôøng ngaï quyû. Vaät sôû höõu cuûa theá gian nhö moäng aûo. Trong moäng thaáy ñöôïc aên ngon, thöùc daäy thì khoâng thaáy nöõa. Vaät sôû höõu theá gian nhö theá, sinh ra roài cheát ñi, thaønh töïu roài tan hoaïi, cuoái cuøng trôû veà “khoâng”, coù gì phaûi tham ñaém? Neáu ngöôøi coù caû vôï con, taøi saûn cuõng nhö vaäy. Vì sao? Vì con ngöôøi muoán duy trì söï soáng phaûi coù ñöôïc tieàn taøi

danh voïng. Neáu khi gia ñình hoøa hôïp thì vui veû haïnh phuùc, cuõng ví nhö baày chim tuï hoäi bay veà. Nhöng moïi söï ñeàu voâ thöôøng, moät ngaøy kia seõ xa caùch bieät ly thì khoâng thaáy ñöôïc nöõa. Giaû söû nhö coù thöôøng ñi chaêng nöõa, thì cuõng vaïn moái saàu lo, taâm yù ôû trong sinh töû, moãi ngaøy tích chöùa toäi loãi. Neáu ngöôøi thoâng minh saùng suoát thì töï mình kieåm thuùc, tu haïnh thieåu duïc, höôùng caàu haïnh maëc moät y, aên ngaøy moät böõa, theo haïnh thieàn ñònh khoâng chuùt nghæ ngôi, thöôøng giöõ thaân thanh tònh, ñoaïn tröø tham duïc, quaùn nieäm phaùp “khoâng”.

Hoûi:

–Haønh ñaïo giöõ taâm voán töø ñaâu sinh ra? Ñaùp:

–Taùnh cuûa trôøi ñaát hình thaønh con ngöôøi. Töø coõi trôøi thöù möôøi laêm trôû leân thoï maïng con ngöôøi khoâng yeåu, döùt tröø naêm ñöôøng sinh töû theo saùu traàn phaùt sinh ra. Con ngöôøi sinh ra, taâm yù voán thieän, khoâng coù tham aùi, thoï, töôûng, haønh *(sinh töû)*, thöùc, nhöng bò maét, tai, muõi, mieäng löøa doái, nhö maét nhìn thaáy saéc, tai nghe tieáng, muõi bieát höông, mieäng bieát vò, taâm khôûi nieäm, taïo möôøi vieäc thaønh naêm aám, yù hôïp vôùi phaùp traàn taïo thaønh yù thöùc, nhaân ñoù taïo taùc caùc haønh nghieäp thieän aùc, hình thaønh baûn ngaõ theo quaù trình sinh, giaø, beänh, cheát. ÔÛ trong naêm ñöôøng caàu ñaïo giaûi thoaùt vì muoán ñoaïn dieät sinh töû, phaûi giöõ thaân döøng yù. Töùc laø maét döøng tieáp xuùc vôùi saéc, tai döøng tieáp xuùc vôùi aâm thanh, muõi döøng tieáp xuùc vôùi höông, mieäng döøng tieáp xuùc muøi vò, thaân öa thích khoâng tieáp xuùc saùu traàn, thöïc haønh thieàn quaùn, moät loøng nhôù nghó thieàn ñònh, dieät tröø caùc nhaän thöùc cuûa yù, ngöôøi chöùng ñaïo thì naêm aám thaûy ñeàu dieät maát, bieát roõ taát caû ñeàu voán khoâng thaät, neân nhôù nghó veà “khoâng” vaø luoân quaùn töôûng “khoâng”, höôùng ñeán cöûa Nieát-baøn. Ñoái vôùi ngöôøi giöõ gìn taâm yù, yù thöùc laøm chuû moïi haønh ñoäng, xeùt thaáy saùu traàn laø tai hoïa gaây neân caùc haønh nghieäp caên baûn trong naêm ñöôøng. Ngöôøi haønh ñaïo phaûi tinh chuyeân tö duy, töï mình duy trì phaùp quaùn boán Nieäm xöù khoâng sai leäch thì caùc yù nieäm nhaän thöùc, tö duy phaûi ñi ñöôøng naøo? Ngöôøi muoán dieät tröø yù nieäm, nhaän thöùc, tö töôûng, phaûi thöïc haønh taát caû khoâng giaùn ñoaïn möôøi vieäc thieän cuûa thaân khaåu yù. Xeùt roõ naêm aám, saùu traàn, cho ñeán ba ñònh laø: Khaåu khoâng coøn ñoái töôïng nhaän thöùc laø khaåu ñònh, thaân khoâng coøn ñoái töôïng nhaän thöùc laø thaân ñònh, yù khoâng coøn ñoái töôïng ñeå nieäm nghó laø yù ñònh.

YÙ coù boán beänh, ngöôøi ngu si nhieàu thì caùc phieàn naõo che nhieàu, phieàn naõo ngaên

che nhieàu thì khoâng ñöôïc tu taäp, khoâng tu taäp thì saân giaän tham aùi khôûi leân khoâng theå kieàm cheá ñöôïc, do ñoù bò rôi vaøo voâ minh. Ngöôøi haønh ñaïo caàn phaûi ñoaïn tröø naêm aám *(phieàn naõo ngaên che)*. Ngöôøi nhieàu tham duïc.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñoù laø ngöôøi khoâng muoán laøm vieäc, do nhieàu meät moûi, yù khoâng muoán tu haønh, khoâng muoán quaùn nieäm, sau khi cheát chòu moïi khoå ñau.

Hoûi:

–Theá naøo laø söï soáng caên baûn. Ñaùp:

–Khoâng nghi hoaëc laø söï soáng caên baûn. Hoûi:

–Theá naøo laø höôùng? Theá naøo laø ñoái? Theá naøo laø haønh? Ñaùp:

–Khoâng chuyeån yù laø höôùng, khoâng chuyeån nieäm laø ñoåi, ñaùng ñeå yù laø haønh. Hoûi:

–Theá naøo laø ruoäng ñaát?

–YÙ cuûa oâng laø coù yù coøn ruoäng ñaát nhaø cöûa voâ tri neân khoâng coù yù chaêng? Ruoäng ñaát nhaø cöûa khoâng coù tri giaùc coøn oâng laø ngöôøi coù tri giaùc, nhaø cöûa ruoäng ñaát khoâng coù yù neân khoâng coù tri giaùc chaêng? Coù theå noùi yù hieåu bieát veà vò ngoït cuûa duïc cuõng laø yù. Vì sao? Vì ngöôøi khoâng hieåu bieát gaàn guõi vôùi ngöôøi khoâng ruoäng ñaát nhaø cöûa. Nhö vaäy, töùc laø hoûi trong nhaø Phaät coù yù hay khoâng yù? Neáu thaân khoâng coù yù laøm goác thì töï taïo taùc töï chöùng ñöôïc. Ví duï nhö naêm thöù gioáng caên baûn, cuõng khoâng troàng maø laïi sinh ra. Con ngöôøi cuõng vaäy, voán khoâng troàng maø coù, gioáng nhö ñoát löûa chaùy röïc, boû cuûi ñi thì löûa taét. Ngöôøi haønh ñaïo neân quaùn saùt thaân chaúng phaûi thaân, vaïn vaät cuõng nhö vaäy.

Hoûi:

–Voán dó khoâng coù yù nieäm thì laáy gì maø gìn giöõ? Ñaïo coù boán ñieàu:

1. Giöõ gìn caùc caên moân.
2. Bieát roõ thaân chaúng phaûi thaät coù neân huûy hoaïi thaân khoâng luyeán tieác, ñoù laø haïng ngöôøi ñöôïc ra khoûi cöûa coõi trôøi thöù saùu.
3. Bieát roõ voâ thöôøng, taâm khoâng coøn höôùng ñeán ñoù laø ngöôøi vöôït khoûi cöûa coõi trôøi thöù möôøi taùm.
4. Nhö khoâng dieät khoâng, ñoù laø ngöôøi vöôït khoûi cöûa trôøi thöù hai möôi taùm, töùc laø dieät khoâng vaø ñaït ñaïo.

Kinh daïy: Ngöôøi haønh ñaïo, giaùc ngoä, ñöôïc giaûi thoaùt, töùc laø giaùc ngoä veà khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ; ñöôïc giaûi thoaùt töùc laø vöôït khoûi boán coõi, chöùng thieàn thöù nhaát leân coõi trôøi thöù baûy, coù thaân nhöng chæ coù hình. Vì sao? Vì ngöôøi haønh ñaïo muoán huûy hoaïi thaân. Quaùn nieäm ñaàu, toùc, naõo nôi thaân, toùc voán khoâng coù nguoàn goác, ñeàu do huyeãn hoùa taïo thaønh, seõ bò huûy hoaïi, rôi ruïng, quaùn naõo nhö chaùo ñaëc ñeàu bò thoái röõa, quaùn maét chæ coù loã chöùa nöôùc, beân trong tieát ra nöôùc nhôøn, tai coù loã ræ ra nöôùc baån, muõi mieäng luoân xuaát ra ñaøm daõi, taát caû ñeàu tieâu huûy, löôõi yeát haàu, phoåi cuoán laáy tim gan. Trong tim coù maùu xaáu. Maät, ngöïc, laù laùch dính vôùi daï daøy. Thaän lieàn vôùi xöông soáng, trong daï daøy coù dòch vò laøm tieâu hoùa thöùc aên; ruoät giaø coù phaân, ruoät non coù loã thoâng nöôùc tieåu, taát caû ñeàu phình tröôùng hoâi thoái, ñöôïc tieâu taùn vaøo nôi dô baån beân döôùi moâng, maùu doàn vaøo hai caúng chaân, daàn daàn da thòt bò tieâu heát, gaân maïch tan hoaïi, caùc ñoát xöông bò phaân chia töøng ñoaïn, caúng chaân khôùp vôùi xöông ñuøi nhö baùnh xe, xöông khu cuøng vôùi xöông soáng lieàn nhau, xöông vai cuøng vôùi xöông khuûy tay lieàn nhau khi maùu thòt tan raõ, ñeàu trôû thaønh tro ñaát laøm moài cho caùc loaøi coân truøng. Moät khi hôi thôû ra maø khoâng thôû vaøo thì böôùc sang ñôøi khaùc. Quaùn thaân naøy naèm ngay ñô khoâng chuùt cöû ñoäng, hoûa ñaïi heát thì thaân laïnh coùng, phong ñaïi heát thì hôi thôû döùt, chaát nhôøn töø chín loã chaûy ra thì heát thuûy ñaïi, khoâng coøn aên uoáng thì ñòa ñaïi chaám döùt. Sau ba boán ngaøy, saéc thaân chuyeån sang xanh baàm, maùu muû töø mieäng, muõi, maét, tai, chín loã chaûy ra, maøu ñoû cuûa da thòt xöông coát ñeàu huûy hoaïi, ruoät, daï daøy naêm taïng vaø taây chaân, taát caû ñeàu thaønh tro ñaát. Quaùn saùt vaïn vaät nhö vaäy, töï quaùn thaân mình cuõng nhö vaäy, töï quaùn thaân mình cuõng nhö vaäy, taát caû ñeàu dieät taän, ñeàu laø “khoâng”, hôi thôû ra vaøo cuõng bieát roõ laø “khoâng”, nhö vaäy coù theå gaàn vôùi ñaïo.

