PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 68**

***Thieân thöù 78:* NGHIEÄP NHAÂN**

(Thieân naøy coù 5 phaàn: Thuaät yù, Nghieäp nhaân, Thaäp aùc, Thaäp thieän, Daãn chöùng).

***Phaàn thöù nhaát:* THUAÄT Y**Ù

Noùi ñeán ngöôøi vöôït qua doøng chaûy cuûa sanh töû, thì soâng AÙi laéng trong maø naêm Tröôïc thanh tònh; ngöôøi laïc maát toâng chæ cuûa giaûi thoaùt, thì nuùi Taø chaán ñoäng maø ba Chöôùng noåi leân. Laëng yeân noùi ñeán lyù naøy, leõ naøo khoâng thaät hay saùo? Vaäy thì bieát Thieän nhôø vaøo Tín maø phaùt sinh, aùc döïa theo taø maø boäc loä. Vì leõ ñoù moät nieäm aùc coù theå môû toang naêm caùnh cöûa baát thieän, moät nieäm thieän coù theå tröø boû tai hoïa cuûa nhieàu kieáp. Vì vaäy cho neân thieän caàn phaûi töï mình coá gaéng maøi giöõa, coù theå coù taâm nghe lôøi daïy cuûa thaày; aùc caàn phaûi kieåm ñieåm rôøi boû loãi laàm, coù theå coù tình luoân hoái haän söûa sai. Neáu khoâng nhö vaäy thì chæ toán coâng nuoâi lôùn, laõng phí thôøi gian laøm ñeïp cho chieác bình veõ, cuoái cuøng vôõ naùt ôû ñaát vaøng, phaûi chòu khoå sôû nôi aâm ty, ñeå laïi nghieäp baùo ñen-traéng, yù suy xeùt maø coá gaéng thoâi!

***Phaàn thöù hai:* NGHIEÄP NHAÂN**

Nhö luaän Ñoái Phaùp noùi: “Laïi nöõa, caùc nghieäp coù boán loaïi sai bieät, goïi laø nghieäp dò thuïc haéc haéc, nghieäp dò thuïc baïch baïch, nghieäp dò thuïc haéc baïch-haéc baïch, nghieäp khoâng coù dò huïc-chaúng phaûi haéc baïch-coù naêng löïc tröø heát caùc nghieäp. Nghieäp dò thuïc haéc haéc, ñoù goïi laø nghieäp baát thieän, bôûi vì nhieãm oâ cho neân quaû dò thuïc khoâng ñaùng yeâu quyù. Ng- hieäp dò thuïc baïch baïch, ñoù goïi laø nghieäp thieän cuûa ba coõi, bôûi vì khoâng nhieãm oâ cho neân quaû dò thuïc thaät ñaùng yeâu quyù. Nghieäp dò thuïc haéc baïch-haéc baïch, ñoù goïi laø nghieäp laãn taïp cuûa coõi Duïc, bôûi vì thieän vaø baát thieän xen laãn nhau. Nghieäp khoâng coù dò thuïc chaúng phaûi haéc baïch-coù naêng löïc tröø heát caùc nghieäp, ñoù goïi laø ôû trong ñaïo phöông tieän khoâng

giaùn ñoaïn, caùc nghieäp voâ laäu duøng ñaïo phöông tieän vaø ñaïo voâ giaùn, laø ñeå ñoái trò caùc nghieäp kia. Phi haéc laø xa rôøi phieàn naõo caáu nhieãm. Baïch laø luoân luoân thanh tònh. Khoâng coù dò thuïc, laø bôûi vì sanh töû traùi ngöôïc nhau. Coù naêng löïc tröø heát caùc nghieäp, laø döïa vaøo nghieäp voâ laäu, ñeå vónh vieãn nhoå saïch ñöôïc na nghieäp höõu laäu nhö haéc haéc… vaø taäp khí dò thuïc cuûa caùc nghieäp aáy.”

Coøn kinh Öu Baø Taéc Giôùi noùi: Neáu ngöôøi thieän nam naøo, coù ngöôøi khoâng hieåu nghieäp duyeân nhö vaäy, thì trong voâ löôïng ñôøi kieáp löu chuyeån giöõa sanh töû, tuy sanh ñeán coõi Phi Töôûng Phi Phi Töôûng, thoï maïng taùm vaïn kieáp, phöôùc heát vaãn rôi vaøo ba ñöôøng khoå ñau. Ñöùc Phaät daïy raèng: naøy ngöôøi thieän nam!

Taát caû moïi neùt veõ moâ phoûng khoâng coù gì hôn ñöôïc yù, yù veõ ra phieàn naõo, phieàn naõo veõ ra nghieäp, nghieäp thì veõ ra thaân.”

Coøn trong phaåm nghieäp –A Tyø Ñaøm taïp taâm coù keä raèng:

*“Nghieäp luoân luoân trang söùc theá gian, Taát caû caùc loaøi-moïi nôi choán,*

*Vì vaäy neân suy nghó veà nghieäp, Caàu giaûi thoaùt rôøi xa theá gian. Trích taäp caùc nghieäp thaân mieäng yù, Quyeát ñònh töø trong coù maø coù, Nghieäp aáy vì taát caû caùc haønh,*

*Toâ ñieåm ñaày ñuû caùc loaïi thaân, Nghieäp cuûa thaân neân bieát coù hai, Goïi laø taùc cuøng vôùi voâ taùc,*

*Nghieäp cuûa mieäng cuõng laïi nhö vaäy, Nghieäp cuûa yù neân bieát suy tö.”*

Coøn kinh Nieát baøn noùi: “Naøy ngöôøi thieän nam! Nhaân coù naêm loaïi. Nhöõng gì laø naêm loaïi? Ñoù laø: 1- Nhaân cuûa sanh; 2- Nhaân cuûa hoøa hôïp; 3- Nhaân cuûa truù; 4- Nhaân taêng tröôûng; 5- Nhaân xa xoâi. Theá naøo laø nhaân cuûa sanh? Nhaân cuûa sanh, töùc laø caùc nghieäp cuûa phieàn naõo vaø haït gioáng cuûa caùc loaïi coû caây beân ngoaøi, ñoù goïi laø nhaân cuûa sanh. Theá naøo laø nhaân cuûa hoøa hôïp? Nhö thieän vaø taâm thieän hoøa hôïp, baát thieän hoøa hôïp vôùi taâm baát thieän, voâ kyù hoøa hôïp vôùi taâm voâ kyù, ñoù goïi laø nhaân cuûa hoøa hôïp. Theá naøo laø nhaân cuûa truù? Nhö beân döôùi coù truï ñôõ thì maùi nhaø khoâng ñoå suïp, nuùi soâng caây coái döïa vaøo maët ñaát maø ñöôïc ñöùng vöõng, beân trong coù boán Ñaïi vaø voâ löôïng phieàn naõo maø chuùng sanh ñöôïc toàn taïi, ñoù goïi laø nhaân cuûa truù. Theá naøo laø nhaân taêng tröôûng? Nhôø vaøo caùc nhaân duyeân nhö aùo quaàn-aên uoáng… maø khieán cho chuùng sanh ñöôïc lôùn leân; nhö haït gioáng

beân ngoaøi, löûa maø khoâng ñoát chaùy, chim maø khoâng aên maát, thì ñöôïc lôùn leân. Nhö caùc haøng Sa moân-Baø la moân, nöông nhôø caùc baäc Hoøa thöôïng- thieän tri thöùc, maø ñöôïc lôùn leân; nhö con ngöôøi nhôø vaøo cha meï maø ñöôïc lôùn leân, ñoù goïilaø nhaân taêng tröôûng. Theá naøo laø nhaân xa xoâi? Ví nhö nhôø vaøo söï chuù nguyeän maø quyû khoâng theå laøm haïi ñöôïc, ñoäc khoâng theå naøo nhieãm ñöôïc, nhôø vaøo vua quan baûo veä ñaát nöôùc maø khoâng coù troäm cöôùp, nhö maàm caây nhôø vaøo ñaát-nöôùc-löûa-gioù. Nhö con ngöôøi duøng söõa ñeå cheá bieán laø nhaân xa xoâi cuûa bô, nhö voâ minh-danh saéc… laø nhaân xa xoâi cuûa Thöùc, tinh huyeát cha meï laø nhaân xa xoâi cuûa chuùng sanh, nhö thôøi tieát… ñeàu goïi laø nhaân xa xoâi.

Naùy ngöôøi thieän nam! Theå cuûa Nieát baøn khoâng phaûi laø söï taïo thaønh do naêm nhaân nhö vaäy. Taïi sao laïi noùi laø nhaân voâ thöôøng? Bôûi vì taát caû caùc phaùp laïi coù hai loaïi nhaân: Moät laø Taùc nhaân, hai laø Lieãu nhaân. Nhö ngöôøi thôï goám quay voøng daây, ñoù goïi laø Taùc nhaân; nhö ñeøn ñuoác… soi roõ ñoà vaät trong boùng toái, ñoù goïi laø Lieãu nhaân.

Naøy ngöôøi thieän nam! Ñaïi Nieát baøn thì khoâng töø Taùc nhaân maø chæ coù Lieãu nhaân. Lieãu nhaân aáy chính laø ba möôi baûy phaåm phaùp trôï ñaïo vaø 6 phaùp Ba la maät, ñoù goïi laø Lieãu nhaân.”

Laïi noùi: “Ba giaûi thoaùt moân, ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, coù naêng löïc laøm nhaân cuûa sanh vaø baát sanh cho taát caû phieàn naõo, cuõng laøm Lieãu nhaân cho Nieát-baøn.

Naøy ngöôøi thieän nam! Xa lìa phieàn naõo thì coù theå thaáy saùng toû ñoái vôùi Nieát baøn. Vì vaäy Nieát baøn choû coù Lieãu nhaân chöù khoâng coù Sanh nhaân.”

Laïi noùi: “Neáu xa rôøi ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo nhö vaäy, thì cuoái cuøng khoâng theå naøo ñaït ñöôïc chaùnh quaû cuûa Thanh vaên, cho ñeán quaû vò Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, khoâng thaáy Phaät taùnh vaø quaû cuûa Phaät taùnh. Vì nhaân duyeân naøy, phaïm haïnh chính laø ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo. taïi vì sao? Bôûi vì taùnh cuûa ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo khoâng ñieân ñaûo, coù naêng löïc phaù huûy ñieân ñaûo; taùnh khoâng phaûi laø taø kieán, maø coù naêng löïc phaù huûy taø kieán; taùnh khoâng phaûi laø sôï haõi, maø coù naêng löïc phaù huõy sôï haõi; taùnh voán laø phaïm haïnh thanh tònh, cho neân coù naêng löïc khieán chuùng sanh cuoái cuøng tieán leân thöïc haønh phaïm haïnh thanh tònh.” Lôøi baøn: Treân ñaây tuy daãn ra kinh kuaän trình baøy veà nhieàu loaïi nghieäp nhaân, nhöng ñeán luùc ñoaïn tröø toäi loãi thì chöa trình baøy veà naëng nheï, cho neân daãn ra kinh Öu Baø Taéc Giôùi bieän giaûi veà nghieäp khoâng gioáng nhau. Coù neâu ra boán loaïi rieâng bieät: 1- Laáy vaät so vôùi yù coù boán loaïi; 2- Naëng nheï khoâng gioáng nhau coù taùm loaïi; 3- Thöôïng trung haï

khoâng gioáng nhau laïi coù taùm loaïi; 4- Döïa vaøo luaän Taùt Baø Ña thì coù taâm vaø voâ taâm khoâng gioáng nhau laïi coù taùm loaïi. Taïm thôøi phaân ñònh toäi loãi thì ñeàu thaâu nhieáp taát caû.

Vì vaäy kinh thöù nhaát noùi: “Coù vaät naëng maø yù ngheï, coù vaät nheï maø yù naëng, coù vaät naëng yù naëng, coù vaät nheï yù nheï. Thöù nhaát laø coù vaät naëng maø yù nheï, chính laø gioáng nhö khoâng coù aùc taâm gieát haïi cha meï. Thöù hai laø vaät nheï maø yù naëng, chính laø gioáng nhö vì aùc taâm maø gieát haïi suùc sanh. Thöù ba laø vaät naëng yù naëng, chính laø nhö ngöôøi duøng taâm raát aùc maø gieát haïi cha meï sanh ra mình. Thöù tö laø vaät nheï yù nheï, chính laø nhö ngöôøi duøng taâm nheï nhaøng khinh thöôøng maø gieát haïi suùc sanh.”

Kinh thöù hai noùi: “AÙc nghieäp nhö vaäy laïi coù taùm loaïi naëng nheï khoâng gioáng nhau. Nhöõng gì laø taùm loaïi? Ñoù laø: 1- Coù phöông tieän naëng maø caên baûn thaønh roài thì nheï; 2- Coù caên baûn naëng maø phöông tieän thaønh roài thì nheï; 3- Coù thaønh roài thì naëng maø phöông tieän caên baûn thì nheï; 4- Coù phöông tieän caên baûn naëng maø thaønh roài thì nheï; 5- Coù phöông tieän thaønh roài thì naëng maø caên baûn thì nheï; 6- Coù caên baûn thaønh roài thì naëng maø phöông tieän thì nheï; 7- Coù phöông tieän caên baûn thaønh roài ñeàu naëng; 8- Coù phöông tieän caên baûn thaønh roài ñeàu nheï. Vaät laø moät loaïi, bôûi vì taâm löïc cho neân caûm ñöôïc quaû naëng nheï sai khaùc. Nhö vaäy thaäp nghieäp ñaïo coù ba söï vieäc aáy: 1- Phöông tieän; 2- Caên baûn; 3- Thaønh roài. Neáu laïi coù ngöôøi coù theå thöôøng xuyeân leã baùo cuùng döôøng cha meï-thaày daïy-hoøa thöôïng vaø ngöôøi coù ñöùc, tröôùc heát coù yù thaêm hoûi maø lôøi noùi thì meàm moûng, ñoù goïi laø phöông tieän. Neáu thöïc hieän xong roài maø luoân luoân tu taäp, taâm nieäm hoan hyû khoâng hoái tieác gì, thì goïi laø thaønh roài. Luùc thöïc hieän thì chuyeân chuù, ñoù goïi laø caên baûn. Möôøi thieän ñaõ nhö vaäy, thì möôøi aùc cuõng nhö theá.”

Thöù ba laø möôøi nghieäp ñaïo laïi coù ba loaïi, ñoù laø: Thöôïng-trung vaø haï. Hoaëc laø phöông tieän baäc thöôïng, caên baûn baäc trung, thaønh roài baäc haï. Hoaëc laø phöông tieän baäc trung, caên baûn baäc thöôïng, thaønh roài baäc haï. Hoaëc laø phöông tieän baäc haï, caên baûn baäc thöôïng, thaønh roài baäc trung. (Thay nhau laøm thaønh taùm loaïi, theo nhö tröôùc coù theû bieát).

Thöù tö laø döïa vaøo luaän Taùt Baø Ña, thì phöông tieän-caên baûn-thaønh roái, coù taâm vaø voâ taâm laøm thaønh taùm caâu, theo chuûng loaïi coù theå bieát.

Coøn nhö luaän A Tyø Ñaøm Taâm noùi: “Coù naêm loaïi quaû: 1- Quaû baùo; 2- Quaû sôû y; 3- Quaû taêng thöôïng; 4- Quaû thaân löïc; 5- Quaû giaûi thoatyù. Neáu laø phaùp thieän höõu laäu, thì hoaëc laø boán quaû, hoaëc laø coù naêm quaû. Coù naêng löïc ñoaïn tröø kieát söû, thì goïi laø naêm quaû. Khoâng döïa vaøo ñoaïn tröø kieát söû, thì goïi laø boán quaû, tröø ra quaû giaûi thoaùt. Neáu laø phaùp voâ laäu, thì

hoaëc laø boán quaû, hoaëc laø ba quaû. Neáu coù naêng löïc ñoaïn tröø kieát söû, thì ôû trong boán quaû tröø ra quaû baùo. Neáu khoâng ñoaïn tröø kieát söû, thì tröø ra quaû baùo vaø quaû giaûi thoaùt. Neáu laø phaùp voâ kyù thì trong ñoù chæ coù ba quaû, tröø ra quaû baùo vaø quaû giaûi thoaùt.”

***Phaàn thöù ba:* THAÄP AÙC**

Thöù nhaát laø döïa vaøo ñòa nguïc trình baøy veà khôûi leân baát thieän. Döïa vaøo luaän Tyø Ñaøm noùi: “Coù naêm nghieäp ñaïo: 1- AÙc khaåu; 2- YÛ ngöõ; 3- Tham; 4- Saân; 5- Taø kieán. ÔÛ trong aùc khaåu-yû ngöõ vaø saân, luùc nhaän chòu khoå baùo thì coù ba loaïi hieän haønh.

Nguïc toát maéng chöôûi voán laø hieän haønh cuûa aùc khaåu, töùc laø lôøi aùc khaåu naøy khoâng hôïp thôøi, phaùp traùi ngöôïc khoâng ñuùng ñaén thì rôi vaøo yû ngöõ, luùc baáy giôø töùc giaän chính laø saân haän. Ba loaïi baát thieän naøy laø hieän haønh cuûa ñòa nguïc. Neáu luaän ñeán nghieäp tham vaø taø kieán, thì thaønh töïu ôû trong taâm maø khoâng hieän haønh, bôûi vì phaøm phu thoâ loã kia chöa ñoaïn tröø phieàn naõo, cho neân tham vaø taø kieán thaønh töïu ôû trong taâm. Nam nöõ nôi aáy ñeàu luoân luoân nhaän chòu khoå baùo, nhöng khoâng coù nam nöõ cuøng laøm ñieàu taø vaïy, cho neân khoâng coù taâm tham naøy hieän haønh. Bôûi vì thöôøng xuyeân nhaän chòu khoå baùo cho neân taâm thöùc toái taêm vuïng veà, khoâng theå naøo suy xeùt tìm toøi nhaân quaû-coù khoâng, vì vaäy cuõng khoâng coù taø kieán hieän haønh. Ñöông nhieân coøn laïi saùt-ñaïo-voïng ngöõ-löôõng thieät, nôi aáy khoâng thöïc hieän thì luoân luoân laø khoâng coù vaán ñeà gì. Neáu ñòa nguïc khoâng coù nghieäp ñaïo hieän haønh cuûa tham vaø taø kieán, thì taïi sao noùi nôi aáy thaønh töïu hai nghieäp naøy? Ñaùp: Taâm phaùp phieàn naõo töø khi chöa ñoaïn ñeán nay, tuy khoâng hieän haønh nhöng taùnh luoân luoân thaønh töïu, khoâng gioáng nhö saéc nghieäp cuûa thaân mieäng, laø baûy phaàn taùc phaùp thoâ thieån, coù phaùt ñoäng thì môùi thaønh töïu, khoâng coù nôi taïo taùc thì khoâng noùi thaønh töïu.”

Vì vaäy trong luaän Taïp Taâm noùi: “Trong ñòa nguïc khoâng coù söï gieát haïi laãn nhau cho neân khoâng coù nghieäp ñaïo saùt sanh, khoâng coù söï tieáp nhaän taøi saûn cho neân khoâng coù nghieäp ñaïo troäm caép, khoâng coù söï chaáp thoï ñoái vôùi nam nöõ cho neân khoâng coù nghieäp ñaïo taø daâm. Lôøi noùi khaùc vôùi yù töôûng cho neân goïi laø voïng ngöõ, ôû ñòa nguïc khoâng coù yù töôûng sai khaùc cho neân khoâng coù voïng ngöõ, lìa xa söï vui söôùng thöôøng xuyeân cho neân khoâng coù löôõng thieät, bò ñau khoå böùc baùch cho neân coù aùc khaåu, vì noùi khoâng hôïp thôøi cho neân coù yû ngöõ, tham vaø taø kieán thaønh töïu maø khoâng hieän haønh.”

Thöù hai-thöù ba laø trình baøy trong ngaï quyû vaø suùc sanh coù ñuû möôøi

aùc, nhöng khoâng coù baûy phaàn aùc luaät nghi cuûa thaân mieäng.

Hoûi: Nay trong loaøi suùc sanh thì khoâng bieát noùi, tuy laø coù aâm thanh nhöng coù thaønh töïu khaàu nghieäp hay khoâng?

Ñaùp: Luùc loaøi aáy khôûi leân saân haän phaùt ra aâm thanh thì khaùc, tuy khoâng phaûi laø lôøi noùi roõ raøng nhöng cuõng thaønh töïu khaåu nghieäp. Vì vaäy trong luaän Thaønh Thaät noùi: AÂm thanh cuûa suùc sanh coù phaûi laø khaåu nghieäp khoâng? Ñaùp: Tuy khoâng coù lôøi noùi dieãn taû sai khaùc, nhöng töø trong taâm khôûi leân cho neân cuõng goïi kaø nghieäp. Cuõng coù theå noùi laø coù ñuû möôøi nghieäp, nhieàu laø Long Vöông, hieåu roõ yù chí cuûa con ngöôøi cho neân coù ñuû möôøi nghieäp ñaïo, ñöông nhieân nhöõng loaøi suùc sanh ngu si ñaàn ñoän khaùc thì coù theå ñaày ñuû saùu loaïi laø thaân ba vaø yù ba, moán nghieäp coøn laïi thì khoâng coù, bôûi vì mieäng khoâng bieát noùi naêng. Neáu döïa theo kieáp ban ñaàu thaønh laäp thì suùc sanh hieåu ñöôïc lôøi noùi cuûa con ngöôøi, nhö vaäy cuõng coù theå ñaày ñuû möôøi aùc.”

Thöù tö laø ngay trong loaøi ngöôøi daáy khôûi toäi loãi haønh ñoäng. Trong loaøi ngöôøi thì coù boán thieän haï (theá giôùi), Nam Dieâm-Ñoâng Phaát-taây Da thì ngöôøi ôû ba phöông naøy, vì khôûi leân nhieàu aùc nghieäp cho neân ñeàu coù ñuû möôøi aùc. Nhöng hai phöông Ñoâng-Taây thì nheï, phöông Nam laø naëng nhaát, bôûi vì coù tieáp nhaän aùc luaät nghi. Neáu döïa vaøo Baéc Ñôn ñeå luaän veà toäi loãi, thì phöông aáy chæ coù 4 nghieäp baát thieän: 1- YÛ ngöõ; 2- Tham; 3- Saân; 4- Taø kieàn. Bôûi vì coù ca haùt thô phuù cho neân coù yû ngöõ, tham-saân vaø taø kieán thaønh töïu maø khoâng hieän haønh.

Hoûi: Phöông Baéc coù thöïc hieän söï vieäc daâm duïc, vì sao noùi laø khoâng coù nghieäp ñaïo taø daâm?

Ñaùp: Phöông aáy khoâng coù vôï choàng cuøng keát thaønh ñoâi vôùi nhau, tuy coù söï vieäc daâm duïc nhöng khoâng coù chieám ñoaït laán hieáp laãn nhau, cho neân khoâng coù taø daâm.

Hoûi: Ñaõ coù haønh daâm thì tham duïc ñang hieän haønh, taïi sao laïi noùi chæ thaønh töïu chöù khoâng hieän haønh?

Ñaùp: Ngöôøi ôû phöông aáy khôûi leân tham daâm maø khoâng phaûi laø ngöôøi theá tuïc coù theå saùnh ñöôïc, tuy nhieàu laàn hieän haønh nhöng baäc Thaùnh noùi raèng khoâng coù toäi. Chæ vì taâm tham naøy maø daâm duïc daáy leân, haõy coøn khoâng phaûi laø nghieäp toäi, khoâng daãn ñeán khoå baùo, huoáng gì laø trong taâm luoân luoân khôûi tham, nhö vôï choàng ôû theá gian tham aùi khoâng haïn cheá ñöôïc.

Hoûi: Ngöôøi ôû phöông Baéc ñaõ coù ca töø thô phuù…, phaùp naøy khoâng thích hôïp, töùc laø voïng ngöõ, taïi sao khoâng noùi coù nghieäp voïng ngöõ?

Ñaùp: ngöôøi ôû phöông aáy thuaàn haäu chaát tröïc khoâng laøm ñieàu gì

gian traù giaû doái, khoâng coù taâm löøa gaït ngöôøi khaùc cho neân khoâng phaûi laø voïng ngöõ. Ngöôøi ôû phöông aáy thoï maïng xaùc ñònh laø moät ngaøn naêm cho neân khoâng coù nghieäp gieát haïi. Ngöôøi ôû phöông aáy aên-maëc töï nhieân, ñaát coù thoùc gaïo, caây coù aùo quaàn ñeïp ñeõ, nghó ñeán thì töï nhieân hieän ra, khoâng coù ngöôøi chuû quaûn naém giöõ cho neân khoâng coù nghieäp troäm caép. Ngöôøi ôû phöông aáy nhu hoøa choneân khoâng coù caùc nghieäp aùc khaåu-löôõng thieät. Vì vaäy trong luaän Taïp taâm noùi: “Uaát Ñôn coù boán nghieäp ñaïo baát thieän, thoï maïng xaùc ñònh cho neân khoâng coù saùt sanh, khoâng quyù troïng taøi saûn cho neân khoâng coù troäm caép, khoâng chaáp thò ñoái vôùi nam nöõ cho neân khoâng coù taø daâm, khoâng löøa doái ngöôøi khaùc cho neân khoâng coù voïng ngöõ, thöôøng hoùa hôïp cho neân khoâng coù löôõng thieät, bôûi vì meàmmoûng cho neân khoâng coù aùc khaåu, coù ca töø vònh taùn cho neân coù yû ngöõ. Neáu luaän veà nghieäp ñaïo cuûa yù thì tuy thaønh töïu maø khoâng hieän haønh.”

Thöù naêm laø ngay loaøi trôøi daáy khôûi toäi loãi haønh ñoäng. Saùu taàng trôøi coõi Duïc naøy coù nhöõng nghieäp saùt-ñaïo…, trong ñoù tuy coù möôøi nghieäp baát thieän, nhöng khoâng coù baûy loaïi aùc luaät nghi cuûa thaân mieäng. Vì vaäy trong luaän taïp Taâm noùi: “Saùu taàng trôøi coõi Duïc coù möôøi nghieäp ñaïo rôøi xa baát luaät nghi, tuy khoâng laøm haïi loaøi trôøi nhöng laøm haïi nhöõng loaøi khaùc. Nhö laøm haïi Tu La cuõng coù caét ñöùt tay chaân maø coøn soáng laïi, neáu chaët ñaàu thì cheát, laàn löôït chieám ñoaït laãn nhau, cho ñeán möôøi nghieäp ñaïo thì taát caû ñeàu coù. Cuõng coù chö Thieân ít phöôùc, thieáu thoán caùc duyeân cung caáp laïi laáy troäm cuûa nhau, cho neân coù nghieäp troäm caép. Hoaëc coù chö Thieân töï mình thieáu phöôùc maø öa thích daâm duïc vôùi chö Thieân xinh ñeïp khaùc, cho neân coù nghieäp taø daâm.” Baûy nghieäp coøn laïi vaên roõ raøng coù theå bieát. Neáu luaän veà chö Thieân coûi Saéc vaø coõi Voâ saéc, döïa theo Tyø Ñaøm thì khoâng coù nghieäp baát thieän. Caên cöù vaøo lyù maø noùi thì cuõng coù ba nghieäp baát thieän vi teá, ñoù laø trong yù nieäm cuûa hoï coù nhöõng taâm nieäm taø maïn… Loãi cuûa nghieäp thaân mieäng nhö trong Sô thieàn, Baø Giaø Phaïm Vöông noùi vôùi caùc Phaïm chuùng: Caùc ngöôøi ñöôïc cö truù nôi naøy, Ta coù theå laøm cho caùc ngöôøi ñeán nôi taän cuøng khoâng coøn giaø-cheát, caùc ngöôøi khoâng caàn phaûi ñeán nhöõng nôi cuûa Cuø Ñaøm. Tyø kheo Haéc Xæ ñi ñeán hoûi veà ñieàu d0où: Tam muoäi cuûa Sô Thieân, döïa vaøo Tam muoäi naøo sanh ra, töø Tam muoäi naøo maø dieät ñi? Phaïm Vöông ñaùp raèng: Ta laø baäc toân quyù trong caùc Phaïm chuùng. Tyø kheo Haéc Xæ noùi: Toâi khoâng hoûi Phaïm Vöông laø toân quyù hay thaáp heøn, chæ hoûi veà tam muoäi cuûa Sô thieàn, döïa vaøo Tam muoäi naøo sanh ra, töø Tam muoäi naøo maø dieät ñi? Baäc toân quyù aáy khoâng theå naøo traû lôøi ñöôïc, Tyø kheo lieàn tuùm laáy baäc toân quyù loâi ra khoûi moïi ngöôøi, noùi vôùi baäc toân quyù raèng: Toâi khoâng theå naøo bieát ñöïôc Tam muoäi

cuûa Sô thieàn, töø Tam muoäi naøo sanh ra, töø Tam muoäi naøo dieät ñi, sao oâng ñaønh loøng ôû giöõa Phaïm chuùng laøm toån haïi boâi nhoï toäi vaäy? Ñaây laø phieàn naõo baát thieän cuûa taâm lyù nònh bôï giaû doái. Noùi Ñöùc Phaät khoâng coù naêng löïc laøm cho caùc ngöôøi giaûi thoaùt, töùc laø aùc khaåu-yû ngöõ maø phæ baùng Ñöùc Phaät. Coõi phía treân chæ coù söï nònh bôï giaû doái naøy, laøm chonghieäp baát thieän vi teá cuûa thaân mieäng phaùt ñoäng. Nhöng khoâng khôûi leân thoâ aùc laøm toån haïi ñoái vôùi ngöôøi khaùc, maø sanh leân coõi phía treân, bôûi vì ñaõ töøng tu taäp ñaït ñöôïc Ñònh, xa lìa taát caû taâm lyù tham saân thoâ thieån cuûa coõi Duïc, cho neân ñaït ñöôïc quaû baùo aáy vaãn coù theå tu ñònh. Tuy coù phieàn naõo nhöng chæ laø taâm si aùm, bôûi vì meâ môø ñoái vôùi ñaïo cho neân khôûi nieäm aùi- maïn…, thích tu phaùp thieän mong ñöôïc hôn haún ngöôøi khaùc. Nhöõng phieàn naõo naøy laø do ñònh maø huûy dieät, vì vaäy khoâng laøm toån haïi ngöôøi khaùc, khoâng traùi ngöôïc laãn nhau.

Neáu döïa theo Tyø Ñaøm, thì phieàn naõo cuûa coõi phía treân khoâng phaûi laø baát thieän, maø noùi laø voâ lyù. Nhöõng yù nieäm tham vi teá naøy coù theå laøm cho taâm thanh tònh, tuy laø voâ kyù nhöng theå laø nhieãm oâ, khoâng gioáng nhö quaû baùo sanh ra saéc-taâm khoå vui vaø oai nghi cuøng voâ kyù thanh tònh, vì vaäy luaän noùi laø voâ kyù nhieãm oâ, töø yù nieäm nhieãm oâ naøy maø töôùi thaám nghieäp nhaân ñeå thoï sanh. Neáu phieàn naõo naøy khoâng töôùi thaám nghieäp nhaân, thì nghieäp nhaân seõ khoâ taøn vaø vónh vieãn khoâng daãn ñeán quaû baùo, chuùng sanh coõi phía treân khoâng coøn sanh töû trôû laïi, bôûi vì luoân luoân töôùi thaám nghieäp nhaân cho neân phaûi tieáp tuïc sanh ra.

Hoûi: Phieàn naõo cuûa coõi phía treân ñaõ luoân luoân töôùi thaám nghieäp nhaân, töôùi thaám sanh ra caûm ñöïôc quaû baùo, vì sao khoâng phaûi laø Kyù?

Ñaùp: Phieàn naõo cuûa coõi phía treân tuy laø töôùi thaám nghieäp nhaân, nhöng chæ coù ñöôïc quaû baùo toång quaùt ñeå thoï sanh maø thoâi, chöù khoâng nhôø vaøo phieàn naõo naøy maø thaät söï caûm ñöôïc quaû baùo an vui, cuõng khoâng daãn ñeán khoå baùo do voâ kyù naøy, khoâng gioáng nhö phieàn naõo baát thieän cuûa coõi phía döôùi caûm ñöôïc khoå cuûa quaû baùo toång quaùt vaø quaû baùo rieâng bieät.

Neáu döïa theo luaän Thaønh Thaät, thì trong hai coõi phía treân ñaõ khôûi

leân taø kieán, ñeàu goïi laø baát thieän. Nhö luaän aáy giaûi thích: “Ngöôøi ôû coõi Saéc vaø coõi Voâ saéc, cho raèng ñaây laø Nieát baøn; luùc saép maïng chung thaáy Trung aám cuûa coõi Duïc vaø coõi Saéc, lieàn sanh khôûi taø kieán, noùi laø khoâng coù Nieát baøn maø baøi baùng khoâng coù phaùp cao hôn. Neân bieát raèng Trung höõu aáy coù nghieäp baát thieän”, Luaän laïi giaûi thích: “Taø kieán cuûa coõi phía treân laø ñaïo lyù nhaân duiyeân cuûa khoå. Coõi phía treân döïa vaøo ñòa vò cuûa hoï maø phaân ñònh, do taâm vi teá cuûa chuùng sanh maø khôûi leân hoaëc nghieäp vi

teá, phaàn nhieàu khoâng trôû thaønh nghieäp cho neân goïi laø voâ kyù.” Neáu döïa vaøo taát caû caùc luaän, coù theå ñoái vôùi Trung höõu khôûi leân taø kieán thoâ thieån trôû thaønh baát thieän, thì nghóa trong Tyø Ñaøm giaûi thích neân phaân ñònh tröôùc, nghóa trong Thaønh Thaät luaän baøn phaûi thoâng suoát sau. Ñoàng thôøi caên cöù vaøo lyù, thì phieàn naõo vi teá aáy ñeàu traùi vôùi lyù maø khôûi leân, taát caû laø baát thieän. Chính xaùc döïa vaøo Thaønh Thaät, thì aùc nghieäp baát thieän caû ba coõi cuøng khôûi leân, chæ coù ñieàu laø nhieàu uùt theâm bôùt coù sai khaùc maø thoâi.

Lôøi baøn: Treân ñaây chæ döïa vaøo phaøm phu maø trình baøy veà nhöõng toäi loãi haønh ñoäng döïa vaøo thaân phaùt khôûi. Neáu luaän ñeán Thaùnh nhaân nhö baäc Tu ñaø hoaøn…, rôøi khoûi phaùp quaùn thaát nieäm thì coù leõ coù khôûi yù, baát thieän vi teá sinh ra nhöõng nguyeän aùc, coù ñuû kieát söû coõi Duïc, tham saân tuy maïnh nhöng vuïn vaët töïa nhö phaøm phu coøn soùt laïi, chæ coù theå khôûi leân tham duïc-saân maïn, chöù khoâng trôû laïi suy nghó khôûi taâm taø kieán, cuõng khoâng khôûi taâm saùt haïi-troäm caép… Nhö döïa vaøo Tyø Ñaøm, thì coù theå coù quyeán thuoäc laøm phaùt sanh nhöõng söï vieäc thuoäc nghieäp baát thieän nheï nhaøng khoâng nghieâm troïng. Neáu döïa vaøo Thaønh Thaät, thì coù yù baát thieän laøm ñoäng thaân mieäng maø khoâng taïo thaønh nghieäp baùo.

Coøn trong luaän veà kinh Di Laëc Boà-taùt Sôû Vaán noùi: “Taát caû aùc phaùp cuûa möôøi nghieäp ñaïo baát thieän naøy, ñeàu phaùt khôûi töø tham saân si. Nhö döïa vaøo ba ñoäc maø khôûi nghieäp saùt sanh, neáu döïa vaøo taâm tham maø khôûi, hoaëc vì da thòt-tieàn baïc cho neân ñoaïn döùt maïng soáng loaøi khaùc…, thì goïi laø döïa vaøo tham maø khôûi; neáu döïa vaøo taâm saân maø khôûi, hoaëc vì taâm saân maø gieát haïi keû thuø…, thì goïi laø döïa vaøo saân maø khôûi; neáu döïa vaøo taâm si maø khôûi, hoaëc coù ngöôøi noùi: Gieát nhöõng loaøi raéc rít boø caïp ñaõ laøm cho ñôøi soáng chuùng sanh gaëp khoå naõo, tuy gieát chuùng nhöng maø khoâng coù toäi. Coù ngöôøi noùi: Gieát boû cha meï giaø vaø ngöôøi beänh naëng thì khoâng coù toäi baùo. Ñoù goïi laø döïa vaøo si maø khôûi.

Nhö döïa vaøo ba ñoäc maø khôûi nghieäp troäm caép: Neáu döïa vaøo taâm tham maø khôûi, hoaëc vì baûn thaân, hoaëc vì ngöôøi khaùc, hoaëc vì aên uoáng…, thì goïi laø döïa vaøo tham maø khôøi. Neáu döïa vaøo taâm saân maø khôûi, hoaëc ñoái vôùi nhöõng vaät beân caïnh ngöôøi minh saân haän vaø nhöõng vaät yeâu quyù cuûa ngöôøi mioønh saân haän maø troäm laáy nhöõng vaät aáy, thì goïi laø döïa vaøo saân maø khôûi. Neáu döïa vaøo taâm si maø khôûi, nhö coù Baø la moân noùi: Taát caû moïi vaät voán coù treân maët ñaát naøy, chæ laø mình ta coù. Taïi vì sao? Bôûi vì Quoác Vöông aáy tröôùc kia ban cho ta, nhöng bôûi vì ta khoâng coù söùc maïnh, bi doøng hoï khaùc ñoaït laáy söï tieáp nhaän söû duïng cuûa ta, vì vaäy ta laáy chính laø vaät cuûa mình, khoâng goïi laø troäm caép. Ñoù goïi laø döïa vaøo taâm

si maø khôûi.

Nhö döïa vaøo ba ñoäc maø khôûi nghieäp taø daâm: Neáu döïa vaøo taâm tham maø khôûi, hoaëc ñoái vôùi chuùng sanh khôûi taâm tham nhieãm, khoâng tu haønh ñuùng nhö thaät…, thì goïi laø döïa vaøo tham maø khôûi. Neáu döïa vaøo taâm saân maø khôûi, hoaëc ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc söï giuùp ñôõ che chôû cuûa ngöôøi khaùc, döïa vaøo taâm saân coá tình khôûi nghieäp; hoaëc daâm vôùi vôï con cuûa keû thuø, hoaëc daâm vôùi nhöõng ngöôøi yeâu quyù cuûa keû thuø, thì goïi laø döïa vaøo saân maø khôûi. Neáu döïa vaøo taâm si maø khôûi, hoaëc coù ngöôøi noùi: Ví nhö coá giaõ gaïo-hoa thôm-quaû chín, ñoà aên thöùc uoáng-soâng hoà-nuùi ñoài, vaø ñöôøng saù ñi laïi, cuøng vôùi ngöôøi nöõ haønh daâm khoâng coù toäi. Hoaëc nhö haïng Ba la Tö taø daâm vôùi nhöõng phuï nöõ, ñoù goïi laø döïa vaøo si maø khôûi.

Nhö döïa vaøo ba ñoäc maø khôûi nghieäp voïng ngöõ, thì ba loaïi naøy coù theå hieåu. Nhö vaäy, löôõng thieät-aùc khaåu vaø yû ngöõ cuõng ñeàu nhö theá. Döïa vaøo taâm tham maø khôûi, laø döïa vaøo tham maø kieát söû phaùt sanh, hai taâm theo thöù töï hieän roõ tröôùc maét, nhö vaäy goïi laø döïa vaøo tham maø khôûi. Döïa vaøo saân maø kieát söû phaùt sanh, thì goïi laø döïa vaøo saân maø khôûi. Döïa vaøo si maø kieát söû phaùt sanh, thì goïi laø döïa vaøo si maø khôûi. Nhö tham-saân cuøng vôùi taø kieán cuõng ñeàu nhö vaäy, neân bieát!

Hoûi: Vì sao khoâng noùi ñeán töôùng gaây ra-khoâng gaây ra vaø khoâng coù töôùng gaây ra, quyeát ñònh trong nghieäp naøo coù, trong nghieäp naøo khoâng coù?

Ñaùp: Chæ tröø ra taø daâm, trong saùu nghieäp coøn laïi thaûy ñeàu baát ñònh. Nghóa naøy theá naøo? Neáu laø töï mình laøm, thì thaønh töïu nghieäp ñaõ laøm vaø khoâng coù nghieäp ñaõ laøm (taùc-voâ taùc). Neáu khieán ngöôøi khaùc laøm, thì chæ coù nghieäp khoâng laøm, khoâng theå naøo coù nghieäp ñaõ laøm. Ñoái vôùi taø daâm thì quyeát ñònh laø coù laøm, khoâng theå naøo coù nghieäp khoâng laøm. Taïi vì sao? Bôûi vì nghieäp taø daâm naøy chung quy laø töï mình laøm, chöù khoâng coù nghieäp khieán ngöôøi khaùc laøm. Vì vaäy kinh noùi: “Coù theå coù nghieäp khoâng phaûi thaân laøm maø caàn phaûi thaønh töïu toäi loãi saùt sanh hay khoâng? Ñaùp: Coù, nhö mieäng sai khieán ngöôøi khaùc laøm thì thaønh töïu toäi loãi saùt sanh.

Laïi hoûi: Coù theå coù nghieäp khoâng phaûi mieäng gaây ra maø caàn phaûi

thaønh töïu toäi loãi voïng ngöõ hay khoâng?

Ñaùp: Coù, nhö duøng nghieäp cuûa thaân laøm thaønh töïu toäi loãi voïng ngöõ cuûa nghieäp do mieäng.

Laïi hoûi” Coù theå coù nghieäp khoâng phaûi thaân laøm-nghieäp khoâng phaûi mieäng gaây ra maø caàn phaûi thaønh töïu nghieäp cuûa thaân-mieäng hay khoâng?

Ñaùp: Coù, nhö bôûi vì ngöôøi Tieân döïa vaøo taâm saân cho neân chæ coù saéc thaân cuûa coõi Duïc. Trong thieän nghieäp ñaïo thì suy chi cuøng laø coù gaây ra vaø khoâng coù gaây ra. Thieàn voâ laäu giôùi khoâng coù Voâ taùc giôùi. Taïi vì sao? Bôûi vì döïa vaøo taâm. Trung gian thieàn laø baát ñònh, neáu taâm saâu daøy cuoái cuøng laø taâm cung kính thöïc hieän nghieäp thaân mieäng, thì thaønh töïu taùc nghieäp vaø voâ taùc nghieäp; neáu taâm saân daøy laø taâm kieát söû daáy khôûi nghieäp cuûa thaân mieäng, thì cuõng thaønh töïu taùc nghieäp vaø voâ taùc nghieäp. Neáu khoâng phaûi laø taâm saâu daøy, thì cuõng thaønh töïu taùc nghieäp vaø voâ taùc nghieäp. Neáu khoâng phaûi laø taâm saâu daøy-khoâng phaûi cuoái cuøng laø taâm cung kính taïo ra nghieäp thaân mieäng, thì chæ coù taùc nghieäp chöù khoâng coù voâ taùc nghieäp; neáu khoâng phaûi laø taâm saâu daøy maø taâm kieát söû phaùt khôûi nghieäp cuûa thaân mieäng, thì cuõng chæ coù taùc nghieäp chöù khoâng coù voâ taùc nghieäp; nhöng taâm phöông tieän taùc nghieäp trôû laïi hoái haän, thì chæ coù taùc nghieäp chöù khoâng coù voâ taùc nghieäp.

Hoûi: ÔÛ trong nghieäp ñaïo, ñieàu gì laø quyeán thuoäc tröôùc, ñieàu gì laø quyeán thuoäc sau?

Ñaùp: Neáu khôûi leân phöông tieän saùt sanh, nhö ngöôøi gieát moå laøm thòt con deâ, hoaëc ñem vaät mau ñöôïc daãn ñeán nôi gieát moå, baét ñaàu haï xuoáng moät nhaùt dao, hoaëc hai-ba nhaùt dao, maïng con deâ chöa chaám döùt, maø voán coù aùc nghieäp thì goïi laø quyeán thuoäc tröôùc. Tuøy theo nhaùt dao naøo haï xuoáng, keát lieãu maïng caên aáy, ngay luùc nghó ñeán noù, maø coù taùc nghieäp vaø voâ taùc nghieäp, nhö vaäy ñeàu goïi laø nghieäp ñaïo caên baûn. Tieáp sau ñoù thöïc hieän taùc nghieäp cuûa thaân haønh, thì goïi laø quyeán thuoäc sau cuûa nghieäp saùt sanh. Cho ñeán yû ngöõ cuõng ñeáu nhö vaäy, neân bieát. Trong nghieäp cuûa tham-saân-taø kieán thì khoâng coù quyeán thuoäc tröôùc cuûa nghieäp, bôûi vì taâm baét ñaàu phaùt khôûi thì laäp töùc thaønh töïu nghieäp ñaïo caên baûn.

Nhöng möôøi nghieäp ñaïo baát thieän cuûa thaân mieäng yù, taát caû ñeàu coù quyeán thuoäc tröôùc sau, nghóa naøy nhö theá naøo? Nghóa laø nhö ngöôøi khôûi taâm muoán ñoaïn döùt maïng soáng cuûa chuùng sanh naøy, nhaân ñoù laïi tieáp tuïc ñoaïn döùt maïng soáng cuûa chuùng sanh khaùc. Nhö muoán cuùng teá trôøi ñaát maø gieát haïi chuùng sanh, thì ñoaït laáy vaät cuûa ngöôøi khaùc. Muoán gieát haïi ngöôøi kia, laïi daâm vôùi vôï cuûa hoï. Sanh taâm nhö vaäy, laïi khieán cho ngöôøi vôï aáy töï gieát haïi choàng mình. Laïi duøng ñuû loaïi ngoân töø tranh chaáp hoãn loaïn, phaù hoaïi thaân thuoäc cuûa ngöôøi aáy, khoâng coù luùc naøo khoâng phaûi laø thaät. ÔÛ giöõa nhöõng ñoà vaät cuûa ngöôøi aáy, laïi sanh taâm tham lam. Lieàn ñoái vôùi ngöôøi aáy laïi sanh taâm saân haän. Vì gieát haïi ngöôøi aáy cho neân sanh ra taø kieán nhö vaäy. Taø kieán taêng theâm maø keát lieãu maïng soáng cuûa ngöôøi

aáy, coøn muoán gieát haïi vôï con cuûa hoï… Nhö vaäy laàn löôït ñaày ñuû möôøi loaïi nghieäp ñaïo baát thieän. Nhöõng nghieäp nhö vaäy goïi laø quyeán thuoäc tröôùc. Taát caû möôøi nghieäp ñaïo baát thieän cuõng ñeàu nhö vaäy, neân bieát!

Vaû laïi, rôøi xa thieän ñaïo thì khoâng coù phöông tieän tu haønh nghieäp ñaïo thieän, phöông tieän naøy duøng ñeå xa lìa caên baûn, vaø xa lìa phöông tieän. Noùi laø phöông tieän, thì nhö Sa di kia muoán thoï Ñaïi giôùi, saép ñi ñeán giôùi ñaøn leã laïy chuùng Taêng ñaày ñuû, lieàn thænh caàu Hoøa thöôïng cho pheùp trì ba y, chæ môùi thöïc hieän trình baøy laàn thöù nhaát. Luùc thöïc heäin trình baøy laàn thöù hai, nhö vaäy ñeàu goïi laø quyeán thuoäc tröôùc. Töø laàn trình naøy thöù ba ñeán luùc Yeát ma hoaøn taát, taùc nghieäp ñaõ phaùt khôûi vaø nieäm phaùt khôûi Voâ taùc nghieäp aáy, nhöõng nghieäp naøy ñeàu goïi laø caên baûn nghieäp ñaïo. tieáp ñeán noùi veà Töù Y cho ñeán baát xaû, thieän haïnh ñaõ thoï, taùc nghieäp vaø voâ taùc nghieäp cuûa thaân mieäng, nhöõng loaïi nhö vaäy ñeàu goïi laø quyeán thuoäc sau.

Hoûi: Neân giaûi thích veà quaû vaø nhaân tuøy thuaän cuûa möôøi nghieäp ñaïo baát thieän theá naøo?

Ñaùp: Coù ba loaïi quaû laø: 1- Quaû cuûa quaû baùo; 2- Quaû cuûa taäp khí; 3- Quaû taêng thöôïng. Moãi moät nghieäp ñaïo ñeàu coù ba loaïi naøy. Nghóa naøy theá naøo? Nghóa laø 10 nghieäp ñaïo baát thieän coù ñaåy ñuû ba loaïi Haï-trung- Thöôïng, neáu sanh trong ñòa nguïc vaøo trong loaøi ngöôøi, vì saùt sanh cho neân coù quaû ñoaûn maïng, vì troäm caép cho neân chòu quaû khoâng coù tieàn cuûa sinh hoaït, vì taø daâm cho neân khoâng coù theå baûo veä vôï mình, vì voïng ngöõ cho neân coù quaû bò ngöôøi khaùc phæ baùng, vì löôõng thieät cho neân chòu quaû quyeán thuoäc phaù hoaïi, vì aùc khaåu cho neân chòu quaû khoâng ñöôïc nghe tieáng toát, vì yû ngöõ cho neân chòu quaû bò ngöôøi ta khoâng tin, vì tröôùc kia tham lam cho neân taâm tham taêng maïnh, vì tröôùc kia saân haän cho neân taâm saân taêng maïnh, vì taø kieán cho neân taâm si taêng maïnh. Nhö vaäy, taát caû goïi laø quaû cuûa taäp khí. Quaû taêng thöôïng, laø döïa vaøo möôøi loaïi nghieäp ñaïo baát thieän aáy, taát caû moïi vaät ôû beân ngoaøi khoâng coù ñöôïc theå maïnh thuaän lôïi, ñoù goïi laø ñaát ñai cao thaáp nhaáp nhoâ, chim chuoät-möa ñaù-gai goùc, buïi baëm-muøi hoâi, coù nhieàu raén ñoäc haïi, thoùc luùa hoa maøu thieáu huït, traùi quaû ít oûi nhoû beù, cuøng vôùi nhöõng quaû ñaéng cay voâ cuøng… Nhö vaäy, taát caû goïi laø quaû taêng thöôïng. Laïi coù quaû töông töï, laø neáu nhö gieát haïi thì vì vaäy maø daáy leân ñuû loaïi nhöõng noãi khoå laøm haïi chuùng sanh, vì noãi khoå aáy cho neân sanh vaøo trong ñòa nguïc nhaän chòu ñuû loaïi khoå ñau. Vì ñoaïn maát maïng soáng keû khaùc, ñôøi sau sanh trong loaøi ngöôøi phaûi mang quaû baùo ñoaûn maïng. Vì ñoaïn maát hôi aám tieáp xuùc cuûa keû khaùc, cho neân taát caû ñoà vaät beân ngoaøi ñeå cung caáp giuùp ñôõ ñôøi soáng khoâng coù ñöôïc theá

maïnh thuaän lôïi. Nhö vaäy trong taát caû möôøi nghieäp ñaïo, tuøy theo nghóa töông öùng maø giaûi thích, neân bieát! Nhö cöôùp ñoaït vaät cuûa ngöôøi khaùc, taø daâm vôùi vôï cuûa ngöôøi, tuy khoâng phaùt sanh khoå naõo böùc baùch naëng neà gì khaùc, maø taâm coù yù phaù hoaïi, cho neân nhaän chòu toäi loãi. Tuy khoâng phaù hoaïi, khoâng saân haän, khoâng aùc khaåu, maø do taâm coù aùc yù, cho neân mang laáy toäi loãi.”

***Phaàn thöù tö:* THAÄP THIEÄN**

Neáu döïa theo möôøi thieän maø phaân bieät, thì nhö Tyø Ñaøm noùi: “ÔÛ trong choán ñòa nguïc kia chæ coù yù nieäm thuoäc veà ba nghieäp ñaïo thieän, nhöng maø chæ thaønh töïu chöù khoâng hieän haønh, phöông Baéc cuõng nhö theá, coøn laïi thì taát caû ñeàu coù ñuû möôøi nghóa”. Vaên roõ raøng coù theå bieát.

Nhö luaän veà kinh Di Laëc Boà-taùt Sôû Vaán noùi: “Boà-taùt naøy haønh möôøi nghieäp ñaïo baát thieän, vì tích taäp nhaân duyeân cho neân seõ rôi vaøo ba ñöôøng aùc; haønh möôøi nghieäp ñaïo thieän, vì tích taäp nhaân duyeân cho neân seõ rôi vaøo ba ñöôøng aùc; haønh möôøi nghieäp ñaïo thieän, tích taäp nhaân duyeân cho neâ seõ sanh trong trôøi-ngöôøi.

Laïi treân möôøi nghieäp ñaïo thieän naøy, cuøng vôùi trí tueä quaùn saùt hoøa hôïp tu haønh taâm tö keùm coûi, taâm chaùn ngaùn ba coõi, rôøi xa Ñaïi Bi, töø ngöôøi khaùc maø nghe tieáng môùi ñöôïc thoâng ñaït, nghe tieáng maø yù hieåu thaønh töïu Thanh vaên thöøa.

Laïi treân möôøi nghieäp ñaïo thieän thanh tònh naøy khoâng töø ngöôøi khaùc maø nghe, töï mình hieåu bieát ñuùng ñaén nhöng khoâng coù ñuû Ñaïi Bi, maø laïi thoâng ñaït saâu saéc veà phaùp nhaân duyeân cho neân thaønh töïu Bích- chi-Phaät thöøa.

Laïi treân möôøi nghieäp ñaïo thieän cao xa naøy, thanh tònh ñaày ñuû , taâm tö roäng lôùn voâ löôïng, vì caùc chuùng sanh maø phaùt khôûi Ñaïi Bi, tu haønh Nhaát thieát chuûng trí laøm cho thanh tònh ñaày ñuû, voán laø thaønh töïu Boà-taùt thöøa”.

Hoûi: Theá naøo goïi laø nghóa cuûa nghieäp ñaïo? Ñaùp: Baûy nghieäp cuûa thaân mieäng, töùc laø töôùng cuûa töï Theå, goïi laø nghieäp ñaïo, ba nghieäp coøn laïi laø yù töông öng vôùi taâm, laïi ngay nôi nghieäp aáy, coù naêng löïc laøm thaønh phöông höôùng, cho neân goïi laø nghieäp ñaïo.

Hoûi: Neáu ngay nôi nghieäp goïi laø ñaïo, ñeàu coù theå höôùng veà ñòa nguïc…, thì taïo sao ba nghieäp coøn laïi khoâng phaûi laø nghieäp ñaïo?

Ñaùp: Nhö baûy nghieäp kia, ôû nghieäp naøy luoân luoân laøm caên baûn cho baûy nghieäp kia, bôûi vì töông öng, bôûi vì khoâng coù theå nhö baûy nghieäp kia, cho neân khoâng goïi laø nghieäp ñaïo.

Hoûi: Taát caû muøi vò thôm ngon-uoáng röôïu aên thòt, naém tay ñaùnh ñaám, taát caû nhöõng söï nhaïo baùng cöôøi côït, nhöõng aùc haïnh nhö vaäy…, taát caû moïi söï leã laïy-cuùng döôøng cung kính-rôøi xa uoáng röôïu…, nhöõng thieän nhö vaäy; aùc haïnh vaø thieän haïnh nhö vaäy, taïi sao khoâng ghi nhaän ñeå laøm thaønh nghieäp ñaïo?

Ñaùp: Xa lìa uoáng röôïu… chæ laø taâm nghieäp, coù theå khôûi leân baûy nghieäp chöù khoâng phaûi laø nghieäp cuûa thaân mieäng, vì vaäy khoâng phaûi laø nghieäp ñaïo. neáu vieäc laøm töông öng vôùi taâm thì cuõng laø nghieäp ñaïo.

Hoûi: Neáu ngay nôi nghieäp aáy coù naêng löïc laøm thaønh phöông höôùng goïi laø nghieäp ñaïo, thì taát caû caùc phaùp ñoái vôùi taâm ñeàu goïi laø nghieäp ñaïo, taïi sao chæ noùi möôøi loaïi nghieäp ñaïo, maø khoâng noùi laø voâ löôïng nghieäp ñaïo?

Ñaùp: Bôûi vì naëng neà hôn, vì trong nhöõng aùc haïnh vaø thieän haïnh thì möôøi nghieäp ñaïo laø quan troïng, nhöõng vieäc khaùc khoâng quan troïng cho neân khoâng noùi laø voâ löôïng. Vaû laïi, baûy nghieäp luoân luoân heát söùc naëng neà, ba nghieäp cuûa yù cuõng nheï maø cuõng naëng, uoáng röôïu aên thòt… thì khoâng nhö vaäy, vì vaäy cho neân chæ noùi möôøi nghieäp goïi laø nghieäp ñaïo, maø khoâng noùi nghieäp khaùc goïi laø nghieäp ñaïo.

Hoûi: Xa lìa saùt sanh, thì theá naøo laø nhöõng töôùng saùt sanh caàn phaûi giaûi thích?

Ñaùp: Saùt sanh coù taùm loaïi: 1- Coá taâm; 2- Ngöôøi khaùc; 3- Xaùc ñònh hoaëc khoâng xaùc ñònh töôùng cuûa chuùng sanh; 4- Taâm nghi ngôø; 5- Khôûi leân phöông tieän xaû maïng; 6- Taùc; 7- Töôùng baát taùc; 8- Töôùng voâ taùc. Nhöõng loaïi naøy goïi laø thaân nghieäp saùt sanh, thaân mieäng yù nghieäp goïi laø saùt sanh.

Hoûi: Vì sao goïi laø coá taâm?

Ñaùp: Neáu khoâng coá taâm maø thaønh toäi saùt sanh, thì A la haùn khoâng ñöôïc bieát baøn, bôûi vì A la haùn ñoaïn maát nhaân cuûa theá gian; coù taâm baát taùc maø saùt haïi chuùng sanh, cuõng phaûi sanh trôû laïi theá gian, nhöng thaät söï khoâng phaûi nhö vaäy. Nôûi vì nghóa naøy, cho neân khoâng coá taâm saùt thì khoâng mang toäi baùo.

Hoûi: Vì sao goïi laø ngöôøi khaùc?

Ñaùp: Bôûi vì khoâng phaûi maïng caên cuûa mình. Neáu coù ngöôøi khaùc laø ngöôøi coù theå saùt haïi, thì ngöôøi chuû ñoäng saùt haïi mang toäi saùt sanh, bôûi vì töï saùt haïi thì khoâng coù caûnh giôùi coù theå saùt haïi, töï ñoaïn mang mình thì khoâng mang aùc baùo. Vaû laïi. A-la-haùn töï laøm haïi thaân maïng, ñoaïn maïng mình voán coù nhöng hoï khoâng coù toäi. Taïi vì sao? Bôûi vì taâm bình ñaúng ñaõ xa rôøi saân haän, thò töï saùt haïi mình khoâng mang toäi loãi saùt sanh.

Hoûi? Vì sao goïi laø xaùc ñònh hoaëc khoâng xaùc ñònh töôùng cuûa chuùng

sanh?

Ñaùp: Xaùc ñònh töôùng cuûa chuùng sanh, nhö coù traêm ngaøn ngöôøi maø

khôûi taâm ôû trong ñoù xaùc ñònh saùt haïi ngöôøi aáy, thì mang toäi saùt sanh. Neáu saùt haïi ngöôøi khaùc thì khoâng mang toäi saùt sanh. Khoâng xaùc ñònh, laø bôûi vì loaïi boû taát caû maø tuøy yù saùt haïi thì phaûi mang toäi, bôûi vì ôû nôi aáy khoâng lìa töôùng chuùng sanh voán coù.

Hoûi: Vì sao goïi laø nghi ngôø?

Ñaùp: Taâm nghi ngôø maø saùt sanh thì cuõng mang toäi saùt sanh. Bôûi vì loaøi aáy laø chuùng sanh thì cuõng mang toäi saùt sanh. Bôûi vì rôøi boû taâm Töø Bi cho neân mang toäi saùt sanh.

Hoûi: Vì sao goïi laø khôûi leân phöông tieän xaû maïng?

Ñaùp: Neáu ngöôøi saùt haïi ôû trong tröôøng hôïp aáy daáy taâm baát thieän, nhaát ñònh phaûi ñoaïn maïng caên, khoâng coù taâm Töø Bi laøm ra phöông tieän saùt haïi, thì goïi laø khôûi leân phöông tieän.

Hoûi: Vì sao goïi laø taùc-töôùng baát taùc-töôùng voâ taùc?

Ñaùp: Taùc laø thuoäc veà vieäc laøm, baát taùc laø thuoäc veà teân goïi cuûa vieäc laøm; vieäc laøm aáy cuøngdaáy leân, tuy nghieäp gaây ra ñaõ khoâng coøn maø phaùp thieän voâ kyù vaãn noái tieáp nhau khoâng döùt. Nhö trong kinh giaûi thích: ngöôøi coù nieàm tin tu taäp thöïc haønh möôøi loaïi coâng ñöùc, ñi ñöùng nguû thöùc…, ngaøy ñeâm thöôøng phaùt sinh coâng ñöùc, taêng tröôûng coâng ñöùc. Neáu xa rôøi nghieäp thaân-mieäng thì laïi khoâng coù gì khoâng laøm, taïi sao taâm vaø phaùp khaùc nhau maø coù theå taêng tröôûng? Vì vaäy neân bieát raèng xa rôøi nghieäp thaân-mieäng thì coù phaùp voâ taùc. Vaû laïi, töï mình khoâng laøm maø khieán cho ngöôøi khaùc gaây ra nghieäp, neáu khoâng coù gì khoâng laøm thì nghieäp naøy laøm sao thaønh ñöôïc? Neáu khoâng coù naøo khoâng laøm, thì xa rôøi Ba la ñeà moäc xoa, cuõng phaûi khoâng coù giôùi naøo khoâng thöïc hieän, vì vaäy neân bieát raèng laø coù phaùp khoâng laøm.

Hoûi: Theá naøo laø xa lìa troäm caép?

Ñaùp: Troäm caép coù chín loaïi: 1- Ngöôøi khaùc giöõ gìn; 2- Nghó ñeán vaät aáy; 3- Taâm nghi ngôø; 4- Bieát khoâng thuoäc veà ngöôøi khaùc; 5- Muoán ñoaït laáy; 6- Bieát vaät cuûa ngöôøi khaùc maø khôûi taâm cuûa mình; 7- Töôùng taùc; 8- Töôùng baát taùc; 9- Töôùng voâ taùc. Nhöõng loaïi naøy goïi laø thaân ng- hieäp troäm caép.

Hoûi: Sao goïi laø ngöôøi khaùc giöõ gìn?

Ñaùp: Ñaây laø noùi roõ veà tröôøng hôïp laáy vaät cuûa ngöôøi khaùc giöõ gìn. Hoûi: Sao goïi laø nghó ñeán vaät aáy?

Ñaùp: neáu khoâng sanh yù töôûng cuûa mình, khoâng noùi laø vaät cuûa

mình, thì khoâng mang toäi troäm caép, goïi laø nghó ñeán vaät aáy.

Hoûi: Sao goïi laø taâm nghi ngôø?

Ñaùp: Neáu taâm coù nghi ngôø, ñaây laø vaät cuûa mình hay laø vaät cuûa ngöôøi khaùc, maø vaät aáy hoaëc vaät khaùc ñeàu caàn phaûi bieát roõ.

Hoûi: Sao goïi laø bieát khoâng thuoäc veà ngöôøi khaùc?

Ñaùp: Bieát vaät khaùc maø sanh taâm khaùc tuøy theo yù töôûng cuûa mình. Hoûi: Sao goïi laø muoán ñoaït laáy? Ñaùp: Khôûi leân taâm laøm toån haïi. Hoûi: Sao goïi laø bieát vaät cuûa ngöôøi khaùc maø khôûi taâm cuûa mình?

Ñaùp: Neáu thaáy khoâng khaùc nhau, hoaëc laáy trong choã toái taêm, hoaëc laáy raát voäi vaøng, hoaëc laáy vaät coøn laïi, hoaëc laáy vaät cuûa ngöôøi khaùc, hoaëc töôûng laø laáy vaät cuûa mình.

Hoûi: Sao goïi laø töôùng taùc-töôùng voâ taùc?

Ñaùp: Ba töôùng naøy nhö ñaõ noùi trong toäi saùt sanh ôû tröôùc. Hoûi: Theá naøo laø xa lìa taø daâm?

Ñaùp: Taø daâm coù taùm loaïi: 1- Ngöôøi nöõ ñöôïc baûo veä; 2- Nghó ñeán ngöôøi aáy; 3- Taâm nghi ngôø; 4- Ñaïo vaø phi ñaïo; 5- Khoâng ñöôïc baûo veä; 6- Phi ñaïo vaø phi thôøi; 7- Taùc; 8-Töôùng voâ taùc. Nhöõng loaïi naøy goïi laø thaân nghieäp taø daâm.

Hoûi: Sao goïi laø ngöôøi nöõ ñöôïc baûo veä?

Ñaùp: Coù nghóa laø ñöôïc cha meï anh em cuøng baûo veä che chôû. Hoûi: Sao goïi laø nghó ñeán ngöôøi aáy?

Ñaùp: Neáu bieát ngöôøi nöõ aáy laø coù söï baûo veä cuûa cha meï anh em…, maø nghó ñeán ngöôøi nöõ vôùi yù töôûng coù söï baûo veä che chôû.

Hoûi: Sao goïi laø taâm nghi ngôø?

Ñaùp: Neáu sanh taâm nghi ngôø laø ngöôøi nöõ cuûa mình, hay laø ngöôøi nöõ cuûa ngöôøi khaùc; ñöôïc cha meï baûo veä, hay laø nhöõng ngöôøi nöõ khoâng ñöôïc baûo veä, thì taát caû ñeàu trôû thaønh taø daâm.

Hoûi: Sao goïi laø ñaïo vaø phi ñaïo? Ñaùp: Ñaïo laø voán coù ñaïo lyù, phi ñaïo thì coù nghóa laø traùi vôùi ñaïo lyù.

Hoûi: Sao goïi laø ngöôøi nöõ aáy khoâng ñöôïc baûo veä, phi ñaïo vaø phi

thôøi?

Ñaùp: Ñaây cuõng goïi laø taø daâm.

Hoûi: Sao goïi laø taùc-töôùng baát taùc-töôùng voâ taùc?

Ñaùp: Ba loaïi naøy nhö trong phaàn saùt sanh ñaõ noùi. Nhöng töôùng baát

taùc trong naøy, thoø ôû trong taø daâm khoâng coù phaùp baát taùc nhö vaäy, maø caàn phaûi töï mình thöïc hieäm môùi thaønh toäi.

Hoûi: Theá naøo laø xa lìa voïng ngöõ?

Ñaùp: Voïng ngöõ coù baûy loaïi: 1- Nhöõng söï vieäc thaáy-nghe…; 2- Söï

vieäc ñieân ñaûo vaø phi ñieân ñaûo; 3- Taâm nghi ngôø; 4- Khôûi leân yù töôûng che giaáu; 5- Taùc; 6- Töôùng baát taùc; 7- Töôùng voâ taùc. Nhöõng loaïi naøy goïi laø khaåu nghieäp coïng ngöõ.

Hoûi: Sao goïi laø nhöõng söï vieäc thaáy-nghe…? Ñaùp: Ñoù laø thaáy-nghe-hieåu-bieát.

Hoûi: Sao goïi laø söï vieäc ñieân ñaûo vaø phi ñieân ñaûo?

Ñaùp: Söï vieäc ñieân ñaûo laø nhö nghe, nhö söï vieäc aáy. Phi ñieân ñaûo thì coù nghóa laø nhö söï vieäc aáy.

Hoûi: Sao goïi laø taâm nghi ngôø?

Ñaùp: Neáu sinh ra nghi ngôø laø nhö vaäy hay khoâng nhö vaäy, laø luoân luoân nhö vaäy hay laø luoân luoân khoâng nhö vaäy?

Hoûi: Sao goïi laø khôûi leân yù töôûng che giaáu?

Ñaùp: Che giaáu söï thaät, döïa vaøo trong söï töôùng khaùc maø noùi veà töôùng sai khaùc. Taùc-töôùng baát taùc vaø töôùng voâ saéc nhö trong phaàn saùt sanh ñaõ noùi.

Hoûi: Theá naøo laø xa lìa löôõng thieät?

Ñaùp: Löôõng thieät coù baûy loaïi: 1- Khôûi yù baát thieän; 2- Thaät söï hö voïng. 3- Taâm phaù hoaïi; 4- Tröôùc ñoù loä roõ yù khoâng hoøa hôïp; 5- Taùc; 6- Töôùng baát taùc; 7- Töôùng voâ taùc. Nhöõng loaïi naøy goïi laø khaåu nghieäp löôõng thieät (baûy loaïi naøy deã hieåu khoâng caàn phaûi giaûi thích).

Hoûi: Theá naøo laø xa lìa aùc khaåu?

Ñaùp: AÙc khaåu coù baûy loaïi: 1- Döïa theo yù baát thieän; 2- Khôûi taâm laøm naõo loaïn; 3- Döïa vaøo taâm hoãn loaïn; 4- Lôøi noùi khaùc laï; 5- Taùc; 6- Töôùng baát taùc; 7- Töôùng voâ taùc. (baûy loaïi naøy cuõng deã hieåu khoâng caàn phaûi giaûi thích).

Hoûi: Theá naøo laø xa lìa yû ngöõ?

Ñaùp: YÛ ngöõ coù baûy loaïi: 1- Döïa theo yù baát thieän; 2- Voâ nghóa; 3- Traùi thôøi; 4- Töông öng vôùi aùc phaùp; 5- Taùc; 6- Töôùng baát taùc; 7- Töôùng voâ taùc. Hoûi: Sao goïi laø döïa theo yù baát thieän? Ñaùp: Döïa vaøo coõi Duïc tu ñaïo, taâm phieàn naõo töông öng vôùi lôøi noùi, ñoù goïi laø yû ngöõ.

Hoûi: Sao goïi laø voâ nghóa?

Ñaùp: Bôûi vì xa rôøi nghóa chaân thaät. Hoûi: Sao goïi laø traùi thôøi?

Ñaùp: Lôøi noùi tuy coù nghóa maø noùi khoâng ñuùng luùc cuõng thaønh yû ngöõ. Vaû laïi, coù luùc noùi ôû giöõa ñaïi chuùng nhöng vì ngöôøi noùi töï do cuõng trôû thaønh yû ngöõ.

Hoûi: Sao goõi laø töông öng vôùi aùc phaùp?

Ñaùp: nghóa laø taát caû caùc loaïi noùi nhaïo gieøm pha, ca muùa khoâng

hôïp phaùp taéc…, taát caû nhöõng loaïi töông öng vôùi phaùp baát thieän, ñeàu laø yû ngöõ. Taùc-töôùng baát taùc vaø töôùng voâ taùc, nhö ñaõ noùi trong phaàn saùt sanh tröôùc ñaây. (Döôùi ñaây laø tham-saân vaø taø kieán, vaên aáy deã hieåu khoâng caàn phaûi giaûi thích röôøm raø).

Laïi trong luaän noùi: Nhö trong kinh Sa Giaø La Long Vöông Sôû Vaán: “Nhö Lai giaûng giaûi raèng: naøy Long Vöông! Xa rôøi nghieäp saùt haïi thì caûm ñöôïc möôøi loaïi phaùp maùt laønh lìa khoûi phieàn naõo noùng böùc. Nhöõng gì laø möôøi loaïi? Ñoù laø: 1- Giuùp cho taát caû chuùng sanh taâm lyù voâ uùy; 2- An truù trong yù nieäm Ñaïi Töø; 3- Ñoaïn tröø caùc taäp khí laàm loãi cuûa phieàn naõo; 4- Caûm ñöôïc qua khoâng mang beänh taät; 5- Taêng tröôûng chuûng töû thoï maïng; 6- Caùc loaøi phi nhaân thöôøng xuyeân baûo veä; 7- Nguû hay thöùc ñeàu ñöïôc an oån; 8- Khoâng thaáy aùc moäng, xa rôøi taâm oaøn haän; 9- Khoâng sôï taát caû caùc ngoaïi ñaïo; 10- Trôû laïi sanh trong coõi trôøi. Ñaây goïi laø möôøi loaïi phaùp maùt laønh lìa khoûi phieàn naõo noùng böùc. Naøy Long Vöông! Neáu duøng thieän caên baát saùt ñeå hoài höôùng cho ñaïo quaû A naäu Boà ñeà, thì luùc ngöôøi aáy ñaït ñöôïc ñaïo quaû Boà ñeà, taâm ñöôïc töï taïi, cho neân thoï maïng voâ löôïng ñôøi kieáp. Nhö Long Vöông, Boà-taùt xa rôøi nghieäp saùt sanh cho neân coù theå phaùt khôûi boá thí, thì caûm ñöôïc thaønh töïu quaû baùo giaøu coù, ñaày ñuû tieàn baïc cuûa caûi sinh hoaït, khoâng theå phaù hoaïi, ñöôïc thoï maïng laâu daøi, thöïc haønh haïnh Boà-taùt, vöôït qua nhöõng ñieàu xaáu aùc laøm naõo haïi cuûa theá gian. Nhö vaäy, naøy Long Vöông! Möôøi thieän nghieäp ñaïo cuõng laïi nhö vaäy, voán laø söï trang nghieâm thaønh töïu lôïi ích lôùn.”

***Phaàn thöù naêm:* DAÃN CHÖÙNG**

Nhö kinh Taïp baûo Taïng noùi: Xöa vaøo thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, vua Ba Tö Naëc coù moät coâ con gaùi, teân goïi Thieän Quang, thoâng minh ñoan chaùnh, cha meï thöông yeâu, caû cung ñeàu kính meán. Cha noùi vôùi con gaùi raèng: Con nhôø vaøo söùc löïc cuûa Ta maø ñöôïc caû cung ñeàu kính meán. Coâ con gaùi traû lôøi cha raèng: Con töï coù nghieäp löïc chöù khoâng nhôø vaøo Phuï Vöông ñaâu. nhaø vua nghe con gaùi traû lôøi lieån noåi giaän maø noùi raèng: Nay phaûi thöõ xem con töï coù nghieäp löïc hay khoâng! Lieàn sai tuøy tuøng tìm moät ngöôøi aên xin baàn cuøng thaáp heøn nhaát, ñem coâ con gaùi gaû cho laøm vôï. Nhaø vua noùi vôùi con gaùi raèng: Con töï coù nghieäp cuûa mình chöù khoâng nhôø vaøo ta, töø hoâm nay coù theå nghieäm xeùt roõ raèng. Coâ con gaùi vaãn traû lôøi raèng: Con coù nghieäp löïc cuûa mình. Theá laø cuøng vôùi ngöôøi aên xin baàn cuøng daãn nhau ra ñi. Vôï hoûi choàng raèng: Chaøng coù cha meï hay khoâng? Choàng traû lôøi vôï raèng: Cha meï toâi tröôùc kia laø Tröôûng giaû baäc nhaát trong thaønh Xaù Veä naøy, cha meï ôû nhaø ñeàu ñaõ cheát heát, khoâng coù nôi naøo nöông

nhôø vì vaäy maø xin aên cuøng khoán. Vôï laïi hoûi raèng: Nay chaøng coù theå bieát nhaø cuõ nôi naøo hay khoâng? Choàng traû lôøi: Bieát nôi aáy, nhöng nhaø bò huûy hoaïi chæ coøn coù ñaát troáng. Vôï choàng daét nhau ñi ñeán choã nhaø cuõ, ñi voøng quanh xem xeùt moïi nôi, heã ñi ñeán choã naøo thì kho taëng giaáu kín ôû choã aáy töï nhieân xuaát hieän. Theá laø laáy chaâu baùu möôùn ngöôøi xaây döïng nhaø cöûa, chöa ñaày moät thaùng maø nhaø cöûa cung quaùn ñeàu hoaøn thaùnh, cung nhaân- kyõ nöõ-noâ tyø-toâi tôù nhieàu khoâng theå keå heát. Cuoái cuøng nhaø vua nhôù ñeán con gaùi mình, hoûi moïi ngöôøi raèng: Coâ con gaùi Thieän Quang cuûa Ta, sinh soáng nhö theá naøo? Coù ngöôøi thöa vôùi nhaø vua: Coâng chuùa Thieän Quang baây giôø coù cung ñieän nhaø cöûa tieàn baïc chaâu baùu khoâng keùm gì nhaø vua. Coâng chuùa ngay hoâm aáy noùi vôùi choáng mình, môøi nhaø vua ñeán tham nhaø. Nhaø vua lieàn nhaän lôøi môøi, ñeán nhaø con gaùi mình, thaáy trong nhaø trang nghieâm röïc rôõ, cung ñieän nhaø cöûa ñaày ñuû, khen ngôïi chöa töøng coù. Nhaø vua ñi ñeán thöa hoûi Ñöùc Phaät: Coâ con gaùi naøy ñôøi tröôùc laøm phöôùc nghieäp gì, ñöôïc sanh trong doøng doõi Vöông gia, thaân coù aùnh saùng phaùt ra? Ñöùc Phaät traû lôøi nhaø vua: Trong chín möôi moát kieáp quaù khöù xa xöa, sau khi Ñöùc Phaät Tyø Baø Thi nhaäp Nieát baøn, coù vò vua teân laø Baøn Ñaàu, ñem xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät veà, xaây döïng toøa thaùp baûy baùu ñeå thôø kính. Ñaïi phu nhaân cuûa nhaø vua troâng thaáy laäp töùc duøng muõ quyù phuûi buïi baùm treân ñænh pho töôïng, laáy ngoïn quyù Nhö yù trong muõ quyù ñaët treân ñaàu ñænh thaùp, nhaân ñoù phaùt nguyeän raèng: Khieán cho con ôû ñôøi töông lai thoï thaân coù aùnh saùng, saéc vaøng Töû ma-toân vinh cao quyù, khoâng rôi vaøo choán taùm naïn ba ñöôøng aùc. Phu nhaân xöa kia, nay chính laø Thieän Quang. Sau vaøo thôøi Ñöùc Phaät Ca Dieáp ôû quaù khöù, laïi duøng ñoà aên thöùc uoáng ngon laønh cuùng döôøng Phaät vaø taêng, nhöng ngöôøi choàng ngaên chaën, ngöôøi vôï lieàn khuyeân nhuû caàu xin: Nay thieáp ñaõ thænh caàu haõy laøm cho ñöôïc ñaày ñuû! Ngöôøi choàng cuõng thuaän yù vôï. Ngöôøi vôï luùc baáy giôø, chính laø ngöôøi choàng ngaøy nay. Bôûi vì xöa kia ngaên chaën vôï cuùng döôøng maø luoân luoân thoï baùo baàn tieän. Nhôø trôû laïi thuaän loøng, chuû yeáu laø nhôø vaøo ngöôøi vôï maø ñöôïc giaøu sang voâ cuøng, luùc khoâng coù ngöôøi vôï thì sau vaãn trôû laïi baàn tieän. Vì nhaân duyeân naøy, nghieäp löïc cuûa thieän-aùc, ñi theo thaân maø nhaän laáy baùo öùng, chöa bao giôø sai laïc chuùt naøo.”

Laïi trong kinh Taïp Baûo taïng noùi: “Thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, vua Ba

Tö Naëc trong luùc ñang nguû nghe hai Noäi quan cuøng tranh caõi veà ñaïo lyù. Moät ngöôøi giaûi thích raèng: Toâi döïa vaøo nhaø vua maø soáng. Moät ngöôøi traû lôøi raèng: Toâi töï döïa vaøo nghieäp cuûa mình chöù khoâng döïa vaøo nhaø vua. Nhaø vua nghe vaø ñoàng yù vôùi ngöôøi döïa vaøo nhaø vua maø soáng, theá laø muoán thöôûng cho ngöôøi aáy. Lieàn sai ngöôøi ñi thaúng ñeán noùi vôùi Phu

nhaân raèng: Nay Ta seõ sai moät ngöôøi ñi ñeán choã Phu nhaân, haõy ban cho ngöôøi aáy nhieàu tieàn baïc ñoà vaät! Laäp töùc sai ngöôøi döïa vaøo nhaø vua maø soáng, mang nhöõng thöùc nhaém uoáng röôïu chuyeån ñeán choã Phu nhaân. Ngöôøi naøy ra khoûi cöûa thì maùu trong muõi chaûy lai laùng khoâng theå tieán veà phía tröôùc ñöôïc, lieàn nhôø ngöôøi döïa vaøo nghieäp uûa mình mang ñeán giuùp. Phu nhaân gaëp roài ban cho nhieàu tieàn baïc-coù quaàn-chuoãi ngoïc, ñi ñeán tröôùc maët nhaø vua. Nhaø vua troâng thaáy heát söùc quaùi laï, laäp töùc goïi ngöôøi döïa vaøo nhaø vua maø soáng, hoûi ngöôøi aáy raèng: ta sai oâng ñi, taïi sao laïi khoâng ñi? Ngöôøi aáy lieán höôùng veà nhaø vua trình baøy ñaày ñu söï tình. Nhaø vua nghe maø than raèng: Lôøi Ñöùc Phaät daïy thaät chính xaùc, töï mình laøm nghieäp aáy thì vaãn töï mình nhaân laáy baùo öùng, khoâng theå laøm maát ñi ñöôïc. Vì vaäy quaùn xeùt baùo öùng thieän aùc ñeàu do nghieäp cuûa mình daãn daét, chöù khoâng phaûi do trôøi-khoâng phaûi do vua coù theå ban cho, maø caàn phaûi töï mình laøm töï mình chòu, phaùt khôûi chaùnh kieán tin saâu saéc ñoái vôùi quaû baùo cuûa nghieäp, gaàn thì ñaït ñöôïc phöôùc thieän trôøi-ngöôøi, xa thì daãn ñeán quaû vò cuûa Phaät. Neáu laøm traùi Thaùnh giaùo thì nhaän chòu moïi khoå ñau tröôùc tieân”.

Coøn trong kinh Luaân Chuyeån Nguõ Ñaïo noùi: “nöôùc Ca Duy La veä vaø nöôùc Xaù Veâ, thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, giöõa hai nöôùc coù moät caây to, teân laø Ni Caâu Loaïi, caây cao hai möôi daëm, caønh xoøe ra xung quanh che phuû saùu möôi daëm. Caây aáy sanh ra haït cuõng maáy ngaøn vaïn Hoäc, aên coù muøi thôm vaø ngoït ngaøo, muøi vò nhö maät ong, quaû caây chín rôi xuoáng, nhaân daân nhaët laáy maø aên, thì moïi beänh taät ñeàu chöõa laønh, aùnh maét trôû neân tinh nhanh voâ cuøng. Ñöùc Phaät ôû döôùi taùn caây, luùc aáy caùc Tyø kheo nhaët laáy quaû maø aên. Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: vaïn vaät trong theá giôùi ñeàu coù tuùc duyeân. A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät: Nhö theá naøo laø tuùc duyeân? Ñöùc Phaät daïy: Ngöôøi laøm phöôùc, thí duï caây naøy nhoû beù daàn lôùn leân thaâu nhaët quaû haït nhieàu voâ soá. Ngöôøi giaøu sang-Quoác Vöông- Tröôûng giaû, töø trong söï leã kính Tam Toân maø coù. Laøm ngöôøi giaøu coù tieàn cuûa ñoà vaät voâ haïn, töø trong söï boá thí maø coù. Laøm ngöôøi tröôøng thoï khoâng coù beänh taät, thaân theå cöôøng traùng xinh ñeïp, töø trong söï trì giôùi maø coù. Laøm ngöôøi ñoan chaùnh, nhan saéc trong saùng, dung maïo töôi ñeïp baäc nhaát, ngöôøi gaëp thaûy ñeàu thích nhìn, töø trong söï nhaãn nhuïc maø coù. Laøm ngöôøi tinh tieán öa thích moïi ñieàu phöôùc thieän, töø trong söï tinh tieán maø coù. Laøm ngöôøi an laønh, lôøi noùi vaø vieäc laøm suy xeùt kyõ caøng, töø trong thieàn ñònh maø coù. Laøm ngöôøi taøi naêng saùng suoát, hieåu ñöôïc nhöõng phaùp saâu xa, töø trong trí tueä maø coù. Laøm ngöôøi aâm thanh trong treûo, ngöôøi nghe thích laéng nghe, töø trong söï ca ngôïi Tam Baûo maø coù. Laøm ngöôøi saïch seõ khoâng coù beänh taät,

töø trong taâm Töø maø coù.

A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät: Theá naøo laø taâm Töø? Ñöùc Phaät daïy: 1- Yeâu thöông chuùng sanh nhö cha meï yeâu quyù con; 2- Thöông xoùt theá gian muoán khieán chi giaûi thoaùt; 3- YÙ ñaïo giaûi thoaùt taâm thöôøng hoan hyû; 4- Vì coù naêng löïc giöõ gìn taát caû khoâng phaïm. Ñoù goïi laø taâm Töø. Ñöùc Phaät daïy: Laøm ngöôøi xinh ñeõp bôûi vì cung kính ngöôøi ta. Laøm ngöôøi thaáp beù bôûi vì khinh maïn ngöôøi ta. Laøm ngöôøi xaáu xí bôûi vì luoân saân haän. Laøm ngöôøi soáng khoâng bieát gì bôûi vì khoâng hoïc hoûi. Laøm ngöôøi chæ coù ngu doát bôûi vì khoâng daïy cho ngöôøi ta. Laøm ngöôøi caâm ngoïn bôøi vì cheâ bai phæ baùng ngöôøi ta. Laøm ngöôøi ñui ñieác bôûi vì khoâng nghe phaùp. Laøm ngöôøi chòu kieáp noâ tyø toâi tôù, bôûi vì maéc nôï khoâng traû, khoâng leã kính Tam Toân. Laøm ngöôøi xaáu xí ñen ñuûi, bôûi vì ngaên che aùnh saùng cuûa Phaät. Laøm ngöôøi sanh ôû ñaát nöôùc loõa hình, bôûi vì aùo quaàn loâi thoâi ñi vaøo tinh xaù. Ngöôøi sanh ôû nöôùc moùng chaân ngöïa, bôûi vì mang giaøy deùp böôùc ñeán tröôùc Phaät. Ngöôøi sanh ôû nöôùc con ngöôøi xuyeân thuûng ngöïc, bôûi vì boá thí laøm phöôùc vôùi taâm hoái tieác. Ngöôøi sanh trong loaøi höôu nai mang hoaüng, bôûi vì thích laøm cho ngöôøi ta kinh sôï. Sanh ôû trong loaøi roàng, bôûi vì treâu gheïo laøm cho ngöôøi ta töùc giaän. Thaân sanh ung nhoït lôû loeùt ñaùng sôï khoù chöõa laønh, thuoác thang cuõng khoâng chöõa trò heát, ñau khoå khoù noùi ñöôïc, bôûi vì thaân ñôøi tröôùc thích ñaùnh ñaäp chuùng sanh. Ngöôøi troâng thaáy hoan hyû, bôûi vì thaân ñôøi tröôùc troâng thaáy ngöôøi ta maø khoâng hoan hyû. Ngöôøi thöôøng gaëp phaûi quan quyeàn, nhoát vaøo lao nguïc, thaân mang goâng xieàng, bôûi vì thaân ñôøi tröôùc thích traùi buoäc-giam haõm chuùng sanh khoâng cho tuøy yù.

Laøm ngöôøi söùt moâi, bôûi vì thaân ñôøi tröôùc caâu moùc laøm raùch mieäng caù. Laøm ngöôøi nghe thuyeát phaùp maø taâm khoâng suy xeùt choïn laáy, ôû trong ñoù noùi traùi ngöôïc laøm cho ngöôøi ta nghe nhaän loän xoän, ñôøi sau sanh trong loaøi löøa tai daøi-choù cuïp tai. Laøm ngöôøi tham lam keo kieät maø kieâu ngaïo, moïi thöù toát ñeïp ngon laønh chæ moät mình söû duïng, thì cheát rôi vaøo trong loaøi ngaï quyû-choán ñòa nguïc, thoaùt ra sanh laøm ngöôøi ñoùi khoå baàn cuøng, aùo khoâng che kín thaân, côm khoâng ñuû nuoâi mieäng. Laøm ngöôøi maø nhöõng thöùc ngon laønh thì aên moät ình, nhöõng moùn dôõ laïi ñem cho ngöôøi, ñôøi sau rôi vaøo trong loaøi heo choù-boï hung. Laøm ngöôøi maø thích töôùc ñoaït ñoà vaät cuûa ngöôøi ta, sau sanh trong loaøi deâ bò ngöôøi loät da. Laøm ngöôøi thích gieát haïi chuùng sanh, sau sanh laøm loaøi truøng phuø du treân maët nöôùc, saùng sinh ra-chieàu cheát ñi. Laøm ngöôøi thích troäm caép ñoà vaät cuûa ngöôøi ta, ñôøi sau sanh laøm haïng noâ tyø-traâu ngöïa. Laøm ngöôøi thích voïng ngöõ reâu rao loãi laàm cuûa ngöôøi ta, cheát rôi vaøo ñòa nguïc,

nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo mieäng, keùo löôõi ra ñem traâu caøy naùt, sau rôi vaøo trong caùc loaøi chim cuù-quaï, ngöôøi nghe tieáng keâu cuûa chuùng thì khoâng ai khoâng kinh sôï, ñeàu noùi laø tai hoïa quaùi gôû maø nguyeàn ruûa khieán cho cheát ñi. Laøm ngöôøi thích daâm vôùi ngöôøi khaùc, cheát vaøo trong ñòa nguïc, ñaøn oâng thì oâm laáy coät ñoàng chaùy, ñaøn baø thì naèm treân giöôøng saét noùng, sau sanh trong loaøi chim boà caâu-uyeân öông-ngoãng vòt. Laøm ngöôøi thích uoáng röôïu say phaïm vaøo 36 loãi, cheát rôi vaøo trong choán ñòa nguïc phaân soâi, sau sanh ra trong loaøi suùc sanh caàm thuù, ñôøi sau laøm ngöôøi thì ngu si ñaàn ñoän chaúng bieát gì. Laøm ngöôøi maø vôï choàng khoâng hoøa thuaän vôùi nhau, thöôøng xuyeân ñaùnh maéng nhau, laïi coøn gaït boû nhau, ñôøi sau rôi vaøo trong loaøi boà caâu-chim gaùy. Laøm ngöôøi maø luoân tham laáy söùc löïc ngöôøi ta, ñôøi sau sanh trong loaøi voi.

Ñöùc Phaät daïy: Tröø ra quan laïi ñöùng ñaàu chaâu huyeän, voán ñöôïc nhaän boång loäc laøm quan hôïp vôùi ñaïo lyù thì khoâng toäi loãi gì. Hoaëc coù ngöôøi töï mình xaâm phaïm toái vôùi daân chuùng, ñaùnh ñaäp cöôùp boùc, khoâng bieát toá caùo vôùi ai, gaây xieàng giam haõm, khoâng ñöôïc buoâng lôi chuùt naøo. Toäi baùo cuûa ngöôøi naøy cheát vaøo ñòa nguïc, thaàn thöùc laïi nhaän chòu khoå ñau traûi qua ngaøn vaïn kieáp, toäi loãi heát môùi ñöôïc thoaùt ra, sau sanh trong loaøi traâu boø, xaâu muõi quaøng coå loâi thuyeàn keùo xe, roi gaäy ñaùnh ñaäp ñeàn traû toäi loãi ñôøi tröôùc gaây ra. Laøm ngöôøi khoâng trong saïch, laø sanh ra töø trong loaøi heo. Laøm ngöôøi tham lam keo kieät khoâng thích boá thí, laø sanh ra töø trong loaøi choù. Laøm ngöôøi hung aùc töï cho mình ñuùng, laø sanh ra töø trong loaøi deâ. Laøm ngöôøi khoâng an laønh-khoâng coù theå chòu ñöïng ñöôïc hoaøn caûnh, laø sanh ra töø trong loaøi vöôïn khæ. Laøm ngöôøi maø taâm ñòa hieåm aùc chöùa ñaày ñoäc haïi, laø sanh ra töø trong loaøi raén ñoäc. Laøm ngöôøi thích aên ngon maø laøm haïi chuùng sanh, khoâng coù thieän taâm, laø thaân ñôøi tröôùc töø trong loaøi choàn caùo-coïp beo maø sanh ra.”

Coøn trong kinh Phaät Thuyeát Tu Ma Ñeà Nöõ noùi: “Luùc baáy giôø trong thaønh La Duyeät coù Tröôûng giaû, teân goïi UÙc Ca, coù coâ con gaùi teân laø Tu Ma Ñeà, naêm aáy leân taùm tuoåi, qua nhieàu ñôøi cung kính haàu haï traêm ngaøn chö Phaät quaù khöù, tích luõy nhieàu coâng ñöùc khoâng theå tính keå ñöôïc, ñi ñeán nôi Ñöùc Phaät, cung kính cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Ngaøi, chaép tay thöa vôùi Ñöùc Phaät: Thöa Ñöùc Theá Toân! Con coù nhöõng ñieàu muoán thöa hoûi, nguyeän giaûi thích cho con! Ñöùc Phaät baûo vôùi Tu Ma Ñeà: Tuøy yù con muoán hoûi ñieàu gì, nay Ta seõ giaûi thích ñeå laøm cho con ñöôïc hoan hyû. Tu Ma Ñeà thöa hoûi Ñöùc Phaät: Taïi sao Boà-taùt sanh ra nôi naøo thì ngöôøi ta ñöôïc hoan hyû. Tu Ma Ñeà thöa hoûi Ñöùc Phaät: Taïi sao Boà-taùt sanh ra nôi naøo thì ngöôøi ta gaëp maët luoân luoân hoan hyû? Tai sao ñöôïc giaøu coù voâ

cuøng, thöôøng coù nhieàu tieàn baïc chaâu baùu? Taïi sao khoâng bò ngöôøi khaùc laøm cho chia ly? Taïi sao khoâng ôû trong buïng cuûa ngöôøi meï, maø thöôøng ñöôïc hoùa sanh ôû tröôùc Ñaáng Phaùp Vöông ñöùng giöõa hoa sen ngaøn caùnh? Taïi sao ñaït ñöôïc thaàn thoâng, töø voâ soá öùc quoác ñoä ñi ñeán choã aáy ñeå ñöôïc leã laïy chö Phaät? Taïi sao coù theå khoâng coù ngöôøi thuø oaùn, khoâng coù ngöôøi xaâm phaïm ganh gheùt? Taïi sao nhöõng gì noùi ra thì ngöôøi nghe tin theo maø hôùn hôû vui möøng tieáp nhaän thöïc haønh? Taïi sao coù theå khoâng coù tai hoïa loãi laàm, thieän haïnh ñaõ laøm khoâng coù ai coù theå phaù hoaïi ñöôïc? Taïi sao ma quaân khoâng coù theå giaønh ñöôïc dòp thuaän lôïi aáy? Taïi sao luùc thoï maïng saép chaám döùt, ñöôïc Ñöùc Phaät hieän ôû tröôùc maét thuyeát kinh phaùp cho nghe, lieàn khieán cho khoâng bò rôi vaøo choán khoå ñau? Con thöa hoûi nhöõng ñieàu nhö vaäy.

Luùc aáy Ñöùc Phaät baûo vôùi Tu Ma Ñeà: Nhö nghóa cuûa nhöõng ñieàu con hoûi Nhö Lai, toát ñeïp thay vaø raát thaúng thaén, môùi hoûi ñöôïc nhö vaäy. Neáu con muoán nghe, thì Ta seõ giaûi thích! Luùc aáy coâ beù lieàn thöa: Thaät toát laønh, thöa Ñöùc Theá Toân! Con mong muoán ñöôïc nghe! Ñöùc Phaät daïy: Boà-taùt coù boán phaùp thöïc haønh, moïi ngöôøi gaëp maët ñeàu hoan hyû. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Saân haän khoâng khôûi leân, nhìn keû thuø nhö baäc thieän tri thöùc; 2- Thöôøng coù taâm Töø ñoái vôùi taát caû; 3- Thöôøng thöïc haønh caàu mong phaùp quan troïng khoâng gì hôn; 4- Laøm ra hình töôïng Ñöùc Phaät.

Boà-taùt laïi coù thöïc haønh caûm ñöôïc giaøu coù voâ cuøng. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Boá thí ñuùng luùc; 2- Cho roài vui möøng gaáp boäi; 3- Cho roài sau ñoù khoâng hoái tieác; 4- Ñaõ cho maø khoâng caàu ñeàn traû.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp ñöôïc thöïc haønh, khoâng bò ngöôøi khaùc laøm cho chia ly. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Khoâng reâu rao noùi ñieàu sai traùi laøm cho ñoâi beân tranh chaáp hoãn loaïn; 2- Daãn daét ngöôøi ngu si khieán cho ñeán vaøo Phaät ñaïo; 3- Neáu coù ngöôøi phaù hoaïi Chaùnh phaùp thì baûo veä khieán cho khoâng bò ñoaïn tuyeät; 4- Khuyeán khích moïi ngöôøi coá gaéng vaø daïy cho hoï caàu Phaät ñaïo khieán vöõng vaøng khoâng lay chuyeån.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, ñöôïc hoùa sanh ôû tröôùc Ñaáng Phaùp Vöông ñöùng vöõng giöõa hoa sen ngaøn caùnh. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Giaõ nhoû hoa sen traéng-vaøng-xanh-ñoû, troän laãn boán loaïi maït vuïn nhö buïi naøy, laøm thaønh ñoùa hoa tuyeät ñeïp meàm maïi troøn ñaày, mang ñoùa hoa naøy cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân, hoaëc laø thaùp thôø vaø xaù lôïi; 2- Khoâng laøm cho ngöôøi khaùc khôûi leân yù nieäm saân haän; 3- Laøm ra hình töôïng Ñöùc Phaät ñaët ngoài treân hoa sen; 4- Ñaït ñöôïc Chaùnh Giaùc ban ñaàu thì hoan hyû maø an truù.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, ñaït ñöôïc thaàn thoâng töø moät coõi Phaät laïi ñeán moät coõi Phaät. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Thaáy ngöôøi khaùc laøm coâng ñöùc thì khoâng laøm cho ñoaïn tuyeät; 2- Thaáy ngöôøi khaùc thuyeát phaùp maø khoâng döøng laïi nöûa chöùng; 3- Thöôøng thaép ñeøn saùng ôû trong chuøa thaùp; 4- Mong caàu Tam muoäi.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, nhaát ñònh khoâng coù ngöôøi thuø oaùn, khoâng coù ngöôøi xaâm phaïm ganh gheùt. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Khoâng coù taâm döa nònh ñoái vôùi baäc thieän tri thöùc; 2- Khoâng tham lam keo kieät vaø ganh tî vôùi nhöõng ngöôøi khaùc; 3- Thaáy ngöôøi ta boá thí maø hoan hyû giuùp ñôõ hoï; 4- Thaáy nhöõng vieäc laøm maø Boà-taùt thöïc haønh thì khoâng coù yù phæ baùng.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, nhöõng lôøi noùi ra thì ngöôøi nghe tin theo maø hôùn hôû vui möøng tieáp nhaän thöïc haønh. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Mieäng noùi ra vaø taâm nieäm cuõng khoâng khaùc nhau; 2- Thöôøng coù nieäm chí thaønh ñoái vôùi baäc thieän tri thöùc; 3- Nghe ngöôøi thuyeát phaùp khoâng phaùt sanh phaân bieät ñuùng sai; 4- Neáu thaáy ngöôøi khaùc thì môøi moïc ñeå hoï thuyeát phaùp chöù khoâng tìm kieám loãi laàm cuûa hoï.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, coù theå khoâng coù tai hoïa loãi laàm, thieân haïnh ñaõ laøm nhanh choùng ñöôïc an truù thanh tònh. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Taâm yù nghó ñeán thöôøng höôùng veà thieän haïnh; 2- Thöôøng trì giôùi vaø tu Tam muoäi trí tueä; 3- Ban ñaàu môùi phaùt taâm Boà-taùt, lieàn phaùt khôûi taát caû trí tueä maø ñoä thoaùt cho nhieàu chuùng sanh; 4- Thöôøng coù loøng Töø maãn bao la ñoái vôùi taát caû moïi loaøi.

Boà-taùt coù boán phaùp thöïc haønh, laøm cho ma quaân khoâng coù theå giaønh ñöôïc dòp thuaän lôïi cuûa mình. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Thöôøng nghó ñeán Ñöùc Phaät; 2- Thöôøng tinh tieán; 3- Thöôøng nhôù veà kinh phaùp; 4- Thöôøng laøm coâng ñöùc.

Boà-taùt laïi coù boán phaùp thöïc haønh, luùc thoï maïng saép chaám döùt, ñöôïc Ñöùc Phaät hieän ôû tröôùc thuyeát kinh phaùp cho nghe, khieán cho hoï khoâng bò rôi vaøo choán khoå ñau. Nhöõng gì laø boán phaùp? Ñoù laø: 1- Vì taát caû moïi ngöôøi maø laøm cho ñaày ñuû caùc nguyeän; 2- Neáu ngöôøi boá thí maø caùc vaät duïng khoâng ñuû thì nghó vaø mong cho hoï ñaày ñuû; 3- Thaáy ngöôøi boá thí laãn taïp neáu coù thieáu huït thì phuï giuùp vôùi hoï; 4- Thöôøng nghó ñeán cuùng döôøng ñoái vôùi Tam baûo.

Luùc baáy giôø Tu Ma Ñeà thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Vaâng theo boán möôi ñieàu maø Ñöùc Theá Toân ñaõ giaûi thích, con seõ toân troïng thöïc haønh khieán cho khoâng bò thieáu soùt, ñeàu khieán hcho ñaày ñuû, khoâng laøm traùi moät ñieàu naøo.”

Coøn trong kinh Bieän YÙ Tröôûng Giaû Töû noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân, cuøng vôùi voâ löôïng soá Ñaïi chuùng quy tuï vaây quanh nghe thuyeát phaùp. Luùc aáy trong thaønh Xaù Veä coù con trai cuûa Ñaïi tröôûng giaø, teân laø Bieän yù, ñi theo con trai cuûa naêm traêm Tröôûng giaû, ñi ñeán nôi Ñöùc Phaät, leã laïy Ñöùc Phaät xong, chaép tay thöa raèng: Thöa Ñöùc Theá Toân! Con coù nhöõng ñieàu muoán thöa hoûi, chæ nguyeän Ñöùc Theá Toân thöông xoùt giaûi thích cho con! Coù nhaân duyeân gì ñöôïc sanh leân coõi trôøi? Laïi nhaân duyeân gì maø sanh trong loaøi ngöôøi? Laïi nhaân duyeân gì sanh trong ñòa nguïc? Laïi nhaân duyeân gì thöôøng sanh trong ngaï quyû? Laïi nhaân duyeân gì sanh trong suùc sanh? Laïi nhaân duyeân gì thöôøng sanh trong doøng doõi toân quyù ñöôïc moâi ngöôøi cung kính? Laïi nhaân duyeân gì sanh trong haøng noâ tyø bò ngöôøi ta sai khieán? Laïi nhaân duyeân gì trong haøng daân thöôøng, hôi mieäng thôm tho-thaân taâm thöôøng ñöôïc an laønh, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi chöù khoâng phæ baùng? Laïi nhaân duyeân gì ñöôïc sanh laøm ngöôøi, thöôïng gaëp phaû yeân oån, thöôøng nôm nôùp sôï haõi? Laïi nhaân duyeân gì maø sanh ra nôi naøo, cuõng thöôøng ñöôïc gaëp Phaät-ñöôïc nghe Phaùp vaø ñöôïc cuùng döôøng chuùng taêng, ban ñaàu khoâng coù gì sai traùi, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi hieåu hieát, ñaït ñöôïc taâm nieäm toát laønh, neáu laøm Sa moân thì seõ ñöôïc nhö nguyeän? Con thöa hoûi nhöõng ñieàu nhö vaäy, chæ nguyeän Ñöùc Theá Toân, giaûi thích phaân bieät cho con, ñeå laøm cho hoäi chuùng ñöôïc nghe Chaùnh giaùo, nguyeän khieán cho taát ñeàu ñöôïc lôïi ích an laønh cuûa giaùo phaùp!

Ñöùc Phaät baûo vôùi con trai Tröôûng giaû: Haõy laéng nghe kyõ caøng, coá gaéng suy nghó töôøng taän, Ta seõ giaûi thích nhöõng ñieàu quan troïng vaø tuyeät dieäu cho con!

Coù naêm ñieàu thöïc haønh seõ ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: 1- taâm Töø Bi khoâng gieát haïi, thöông xoùt nuoâi soáng maïng cuûa loaøi vaät khieán cho chuùng ñöôïc yeân oån; 2- Coù ñöùc haïnh hieàn laønh, khoâng troäm caép ñoà vaät cuûa ngöôøi, boá thí chöù khoâng tham lam, cöùu gi- uùp nhöõng ngöôøi ngheøo thieáu; 3- Trinh tieát trong saùng khoâng phaïm vaøo saéc thaân nam nöõ khaùc, tinh tieán giöõ gìn giôùi luaät-toân troïng chay tònh; 4- Chaân thaønh tín nghóa khoâng löøa doái ñoái vôùi ngöôøi, göõ gìn boán loãi laàm cuûa mieäng, khoâng caàn phaûi tham lam maø löøa doái; 5- Khoâng uoáng röôïu, thaäm chí khoâng ñöa qua mieäng duø raát ít. Thöïc haønh naêm ñieàu naøy môùi ñöôïc sanh leân coõi trôøi.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Bieän yù: Laïi coù naêm ñeàu, ñöôïc sanh trong loaøi ngöôøi. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Boá thí laøm ôn cöùu giuùp ngöôøi ngheøo khoù; 2- Trì giôùi khoâng phaïm vaøo möôøi nghieäp aùc; 3- Nhaãn nhuïc khoâng laøm roái loaïn tröôùc moïi tai naïn; 4- Tinh tieán khuyeán khích giaùo hoùa

khoâng heà löôøi nhaùc; 5- Moät loøng haàu haï hieáu thaûo, suoát ñôøi trung thaønh. Ñaây laø naêm ñieàu, ñöôïc sanh trong loaøi ngöôøi, giaøu coù-soáng laâu-ñoan chaùnh-uy ñöùc, ñöôïc laøm ngöôøi ñöùng ñaàu, taát caû moïi ngöôøi ñeàu cung kính toân troïng.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Bieän YÙ: Laïi coù naêm ñieàu, cheát vaøo ñòa nguïc traûi qua öùc kieáp môùi thoaùt ra. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Khoâng tin coù Phaät-Phaùp-Taêng, maø daáy leân khôûi phæ baùng khinh cheâ huûy hoaïi Thaùnh ñaïo; 2- Phaù hoaïi chuøa thaùp laø choán thôø phuïng Ñöùc Phaät; 3- Boán chuùng ñeä töû quay laïi phæ baùng laãn nhau, khoâng keå gì toäi loåi dai öông, khoâng coøn yù nieäm cung kính tuøy thuaän; 4- Phaûn nghòch khoâng coøn gì treân döôùi-vua quan-cha con, khoâng thuaän theo nhau; 5- Töông lai coù muoán thöïc haønh vì ñaïo, ñaõ ñöôïc thöïc haønh vì ñaïo thì khoâng thuaän theo lôøi daïy baûo cuûa thaày, maø laïi töï mình cao ngaïo khinh maïn phæ baùng thaày. Ñaây laø naêm ñieàu, cheát vaøo ñòa nguïc roài, laàn löôït traûi qua ñòa nguïc, khoâng coù haïn kyø thoaùt ra.

Laïi coù naêm ñieàu, rôi vaøo trong ngaï quyû. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Tham lam keo kieät khoâng muoán boá thí; 2- Troäm caép vaø baát hieáu vôùi cha meï; 3- Ngu doát toái taêm khoâng coù taâm Töø; 4- Tích goùp tieàn baïc cuûa caûi khoâng chòu chu caáp aên maëc; 5- Khoâng giuùp dôõ cho cha meï-anh em- vôï con-toâi tôù. Ñaây laø naêm ñieàu, rôi vaøo trong ngaï quyû.

Laïi coù naêm ñieàu, gaây ra vieäc laøm cuûa suùc sanh phaûi rôi vaøo trong suùc sanh. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Phaïm giôùi leùn luùt troäm caép; 2- Maéc nôï maø choáng cöï khoâng traû; 3- Saùt haïi maïng soáng ñem thaân ñeàn traû; 4- Khoâng thích nghe nhaän kinh phaùp; 5- Thöôøng vì nhaân duyeân trai giôùi-thieát hoäi khoù khaên maø laáy theá tuïc laøm duyeân. Ñaây laø naêm ñieàu, sanh trong loaøi suùc sanh.

Laïi coù naêm ñieàu ñöôïc sanh trong doøng doõi toân quyù, ñöôïc moïi ngöôøi cung kính. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Laøm ôn giuùp cho khaép nôi; 2- Leã kính Tam baûo vaø nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi; 3- Nhaãn nhuïc khoâng coù saân haän; 4- Nhu hoøa khieâm toán; 5- Nghe hieåu nhieàu kinh giaùo-giôùi luaät. Ñaây laø naêm ñieàu, ñöôïc sanh trong doøng doõi toân quyù, ñöôïc moïi ngöôøi cung kính.

Laïi coù naêm ñieàu, thöôøng sanh trong haïng heøn moïm laøm toâi tôù cho ngöôøi. Nhöõng gì laø naêm ñieàu? Ñoù laø: 1- Kieâu maïn baát kính ñoái vôùi cha meï; 2- ngang ngaïnh coù chaáp khoâng coù taâm tuøy thuaän; 3- Phoùng tuùng khoâng leã kính ñoái vôùi Tam toân; 4- Laáy ngheà troäm caép laøm nghieäp sinh soáng; 5- Maéc nôï maø chaïy troán khoâng traû. Ñaây laø naêm ñieàu, thöôøng sanh trong haïng toâi tôù heøn moïn.

Laïi coù naêm ñieàu, ñöôïc sanh trong loaøi ngöôøi, hôi mieäng thôm tho- thaân taâm thöôøng ñöôïc an laønh, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi chöù khoâng bò phæ baùng. Nhöõng gì laø naêm ? Ñoù laø: 1- Ñoái vôùi moïi ngöôøi raát chaân thaønh chöù khoâng löøa doái; 2- Tuïng kinh khoâng phaân bieät naøy kia; 3- Baûo veä giôùi phaùp khoâng baøi baùng Thaùnh ñaïo; 4- Daïy cho ngöôøi xa ñieàu aùc giöõ ñieàu thieän; 5- Khoâng tìm trì ñieàu toát-xaáu cuûa ngöôøi. Ñaây laø naêm ñieàu, sanh ôû trong loaøi ngöôøi, hôi mieäng thôn tho-thaân taâm thöôøng ñöôïc an laønh, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi chöù khoâng bò phæ baùng.

Laïi coù naêm ñieàu, neáu sanh trong loaøi ngöôøi, thì thöôøng gaëp phaûi söï phæ baùng, bò moïi ngöôøi oaùn gheùt, hình daùng xaáu xí khoù coi, thaân taâm khoâng ñöôïc yeân oån, thöôøng nôm nôùp sôï haõi. Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: 1- Ñoái vôùi moïi ngöôøi thöôøng gian traù löøa doái chöù khoâng heà chaân thaønh thöïc söï; 2- Ngöôøi trong Ñaïi hoäi coù ai thuyeát phaùp thì laïi phì baùng hoï; 3- Thaáy nhöõng ngöôøi cuøng hoïc maø laïi khinh khi ñeå thöû hoï; 4- Khoâng thaáy söï vieäc cuûa ngöôøi khaùc maø laøm cho trôû thaønh loãi laàm; 5- Noùi hai löôõi xuùi guïc laøm cho ñoâi baân tranh chaáp hoãn loaïn. Ñaây laø naêm ñieàu, neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì thöôøng gaëp phaûi söï phæ baùng, bò moïi ngöôøi oaùn gheùt, hình daùng xaáu xí khoù coi, thaân taâm khoâng ñöôïc yeân oån, thöôøng nôm nôùp sôï haõi.

Laïi coù naêm ñieàu, sanh ra nôi naøo cuõng thöôøng ñöôïc gaëp Phaät-ñöôïc nghe Phaùp-ñöôïc cuùng döôøng chuùng taêng, ban ñaàu khoâng coù gì sai traùi, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi hieåu bieát, ñaït ñöôïc taâm nieäm toát laønh, neáu laøm Sa moân thì seõ ñöôïc nhö nguyyeän. Nhöõng gì laø naêm ñieàu? Ñoù laø: 1- Töï mình ton thôø Tam Baûo, cuõng khuyeán khích ngöôøi khaùc khieán hoï kính troïng; 2- Laøm ra hình töôïng Ñöùc Phaät, thì phaûi laøm cho trong saùng thuaàn khieát; 3- Thöôøng vaâng theo lôøi Ñöùc Phaät daïy, chöù khoâng phaïm nhöõng ñieàu ñöôïc tieáp nhaän; 4- taâm Töø phuû khaép taát caû, cuøng vôùi baäc toân quyù ñích thöïc bình ñaúng nhö yeâu quyù con ñoû; 5- Kinh phaùp ñaõ ñöôïc tieáp nhaän, ñoïc tuïng khoâng quaûn ngaøy ñeâm. Ñaây laø naêm ñieàu, sanh ra nôi naøo cuõng thöôøng ñöôïc gaëp Phaät- ñöôïc nghe Phaùp-ñöôïc cuùng döôøng chuùng Taêng, ban ñaàu khoâng coù gì sai traùi, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi hieåu bieát, ñaït ñöôïc taâm nieäm toát laønh, neáu laøm Sa moân thì seõ ñöôïc nhö nguyeän.

Ngay luùc aáy, Bieän YÙ-con trai cuûa Tröôûng giaû, nghe Ñöùc Phaät giaûi thích veà nghóa cuûa phaùp quan troïng trong 50 söï vieäc naøy, vui möøng hoan hyû ñaït ñöôïc phaùp Nhaãn, naêm traêm ngöôøi con cuûa caùc Tröôûng giaû ñeàu ñaït ñöôïc phaùp nhaãn tònh, vaø nhöõng ngöôøi trong phaùp hoäi ñeàu ñaït ñöôïc chí nguyeän cuûa mình.”

Tuïng raèng:

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 67 23

*Taâm-caûnh döïa vaøo nhau, Nghieäp keát thaønh raøng buoäc, Do baûy Thöùc phaùt khôûi, Taùm Thöùc laøm nhaân duyeân. Thoï baùo trong ba coõi,*

*Keùo daøi qua saùu neõo, Tuøy theo söï khôûi nghieäp, Noái lieàn nôi tieáp xuùc.*

*Naêm aám chòu meät nhoïc, Chín naõo laøm khoán ñoán, Töï khoâng phaûi Thaùnh Töø, Haù ích gì Thaàn Ngaõ?*

*Haøm tình ñeàu ñaày ñuû, Duyeân hieåu roõ saâu xa, Taûn ra thì lôïi vaät,*

*Tuï vaøo thì töï nhieân.*

■