**Phaåm 26: BAÄC VOÂ HOÏC**

*Vua noï thaû voi say* Hung haõn, ngaø raát beùn Caùc roàng mang hôi ñoäc

*Caûm hoùa khieán ñieàu phuïc.* Cöùu hoä caùc khuûng naïn Luoân luoân ñöôïc töï taïi Möôøi löïc Phaät voâ taän

*Con vaø ñeä töû leã.*

*Chö Thieân, long, thaàn, phuïng Ñaïi thaùnh* Muoân daân an oån ñeàu quy y

*Thaûy nhôø cung kính ñöôïc ñoä thoaùt* Doøng doõi Thaùnh chuùng, xin cuùi ñaàu.

Ngöôøi tu haønh ñaõ ôû hoïc ñòa, chaúng öa luaân hoài; ñaõ khoâng öa thích gì thì chaúng tham ñaém ba coõi, vöôït qua coõi Saéc vaø Voâ saéc, döùt taát caû kieát, yù nghó veà caên löïc vaø caùc giaùc yù, thaáy dieät laø tòch, nhö vaäy goïi laø ñònh vónh vieãn. Quaùn thaáy nhö vaäy, lìa saéc, voâ saéc; xa hyù luaän, töï ñaïi.

Baøi tuïng raèng:

*Taâm ñaõ truï hoïc ñòa* Hieåu roõ caùc giaùc yù Cheá caùi sôï sinh töû Dieät caùi lo khoâng vui.

*Heát caùc hoaïn chaúng coøn* Caùi thaáy ñuùng nhö thaät Tröø hyù luaän, töï ñaïi

*Dieät si cuõng nhö theá.*

Ngöôøi tu haønh töï nghó: Neân bieát, nay ñaây ñaõ thaønh A-la-haùn, ñaéc Voâ sôû tröôùc, caùc laäu haèng döùt taän, tu phaïm haïnh trong saïch, vieäc laøm ñaõ xong, vöùt boû gaùnh naëng, ñaõ ñöôïc lôïi mình, sinh töû ñaõ döùt, ñaït tueä bình ñaúng, vöôït qua haøo baån, caøy boû coû dô, khoâng coù ræ chaûy, thaønh doøng Hieàn thaùnh, ñaõ qua bæ, thöû.

Baøi tuïng raèng:

*Tu haønh truï hoïc ñòa*

*Baát ñoäng, thaønh Thaùnh ñaïo* Ñaõ vöøa ñöôïc lôïi mình

*Qua khoå, thöôøng ñöôïc an.* Nuùi noùng höïc, nguoàn khoâ Heát haún khoâng nöôùc chaûy Phuïng kính lìa hyù luaän Goïi laø Voâ sôû tröôùc.

Ñaõ ñoaïn tröø naêm phaåm roài, laø baäc cao trong loaøi ngöôøi. Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ ñoaïn tröø naêm phaåm* Thaønh töïu ñuû saùu thoâng

*Döùt boû caùc traàn lao* Nhö nöôùc giaët aùo baån. Xa lìa hoïa sinh töû Nhôø ñoä ñöôïc an oån Ñoù goïi laø Chaùnh só Cao toät, heát traàn si.

Ñaây laø A-la-haùn ñaït Voâ sôû tröôùc, xöùng ñaùng maëc Thieân y, ôû taïi cung thaàn, daïo chôi ñieän tía, aên uoáng töï nhieân, traêm loaïi aâm nhaïc, thöôøng ñeå hieän baøy dieäu duïng, an vui heát möïc, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, mieäng noùi. Nay ñaây, thaân ta laø thaân möôøi löïc; ñöôïc thaân naøy thì coõi trôøi vaø nhaân gian, taát caû ñeàu trôï giuùp; ngöôøi kính phuïng thì taêng theâm doøng doõi chö Thieân vaø laøm toån giaûm haøng A-tu-luaân.

Baøi tuïng raèng:

*Voøi voïi boán ñöùc, thaønh saùu thoâng* Trí tueä, nhaãn nhuïc, caàu cao toät Thuaän theo lôøi Phaät, ñaït cöùu caùnh Cho neân thuyeát giaûng baäc Voâ hoïc.

M

**Phaåm 27: VOÂ HOÏC**

*Phöông tieän thaéng caùc khoå* Vónh vieãn thoaùt aùi aân

*Ñaõ lìa khoå sinh töû* Dieät heát caùc buïi traàn. Nhö maët trôøi xua maây Tan boùng toái aân aùi

*Quy maïng Phaät, Thaùnh ñaïo* Heát khoå thöôøng an oån.

*Ñaõ vöôït caùc nhaäp, giôùi* Nhö ngöôøi thoaùt lao nguïc Ví nhö loaøi vaøng roøng Trong löûa khoâng hö hao. Ñònh Neâ-hoaøn tòch tónh Chöa töøng aùi thaân maïng Phaät kòp duøng cam loà Con xin cuùi ñaàu laïy.

Ngöôøi tu haønh truï ôû caûnh giôùi höõu dö Neâ-hoaøn, vì roát raùo neân chaúng taïo taùc, chaúng thoï thaân nöõa, taâm chuyeân nhaát chöa töøng buoâng thaû, ñoái vôùi saéc, thanh, höông, vò, xuùc, lìa taát caû söï ñaém chaáp, laïi khoâng thuû, xaû, döùt taän goác khoå.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ ñaït ñöôïc voâ vi*

*Vónh vieãn khoâng mong caàu* Truï quaû vò Höõu dö

*Roát raùo, chaúng taïo taùc.* Chaúng ñaém saéc, thanh, höông Döùt tröø vò, cuøng luùc

*Ví nhö loaøi boâng sen* Chaúng bò dính nöôùc buøn. Caùc caên ñaõ ñònh roài Chaúng nhaäp theo caùc hoaëc Nhö vaøng khoâng loän saéc Vónh vieãn rôøi sinh töû.

*Khoâng coù ñaém nhaân duyeân* Vaäy môùi an oån maõi

*Goïi laø haïnh an tónh* Dieät heát goác khoå naõo.

Ví nhö ñoát saét ñeán ñoä ñoû röïc, duøng buùa ñaäp leân, caáu baån treân ñoù rôi ra, daàn daàn nguoäi laïi, chaúng bieát söùc noùng cuûa löûa aáy chaïm ñeán. Tu haønh cuõng vaäy, neáu ñaït ñeán caûnh giôùi Neâ-hoaøn voâ dö thì ngöôøi dieät ñoä daàn daàn thoaùt khoå. Vì vaäy, kinh naøy goïi laø Tu haønh.

Baøi tuïng raèng:

*Gioáng nhö duøng buùa ñaäp saét nung*

*Ñoám löûa toác leân roài laïi taét*

*Phaùp ngöôøi tu haønh cuõng nhö vaäy* Ñaõ ñöôïc dieät ñoä, voâ taêm tích.

*Ví nhö trôøi möa coù boït nöôùc* Boït aáy vöøa tan, bieát veà ñaâu Neáu coù haønh giaû ñöôïc dieät ñoä

*Vónh vieãn chaúng theå truï choã naøo.*

*Chö Thieân, Thaàn, Tieân, Roàng vaø Ngöôøi* Chaúng thaáy vò aáy ñeán nôi ñaâu

*Ngöôøi tu haønh phaùp voâ thöôøng, khoâng...* Thoâng minh trí tueä ñöôïc dieät ñoä.

*Neáu nhö haønh giaû ñaït ñieàu naøy* Keå caû cam loà chaúng saùnh ñöôïc Baáy giôø ngoä roài, luoân an oån Ñaõ ñöôïc dieät ñoä ñaït voâ dö.

*Ñöùc Phaät Theá Toân noùi duï naøy:*

*Nhö buùa ñaäp saét, löûa toùe ra* Daàn daàn höôùng ñeán söï dieät ñoä

*Vónh vieãn khoâng bieát thaàn thöùc ñaâu,* Ñaõ ñaéc ñaïo dieät ñoä

*Bình ñaúng hieåu nhö theá*

*Phaät, baäc trí tueä saùng* Thaàn thöùc an, chaúng ñoäng. Ñaõ vöôït caùc toäi loãi

*Lìa sinh töû, töï ñaïi* Ñaït ñeán voâ duïc kia

*Thanh tònh nhö vöïc saâu.*

Ai laøm theo lôøi daïy rong kinh Con Ñöôøng Tu Haønh naøy, daàn daàn ñöôïc giaûi thoaùt, ñaït ñeán voâ vi.

Baøi tuïng raèng:

*Neáu caàu voâ vi, muoán dieät ñoä*

*Lìa haún tröôïc, loaïn, ñöôïc cam loà* Neân thuyeát giaûng kinh tu haønh naøy Theo lôøi Phaät nhö toái ñöôïc saùng.

*Neáu coù thuyeát kinh naøy* Giaû söû coù ngöôøi nghe Phaät seõ chæ con ñöôøng An oån khoâng cuøng taän.

Ngöôøi hoïc nhö vaäy seõ ñaït ñeán cöùu caùnh, tu haønh theo kinh naøy, taâm nhö khoâng, naêm thoâng töï coù, chaúng sôï soáng, cheát, vónh vieãn nhö ñeøn heát daàu thì taét.

