**SOÁ 609**

KINH THIEÀN YEÁU

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, gheùp vaøo muïc luïc ñôøi Haäu Haùn.*

**Phaåm 1: QUÔÛ TRAÙCH DUÏC**

Haønh giaû caàu ñaïo, khi muoán tu ñònh thì Phaùp sö phaûi tuøy theo caên, töôùng maø haønh boán Nhieáp ñaïo, chæ baøy söï lôïi ích, hoan hyû roäng tin vaøo tònh giôùi. Sau khi tin vaøo tònh giôùi roài keá ñeán laø tröø saùu duïc ñoù laø: saéc duïc, hình dung duïc, oai nghi duïc, ngoân thanh duïc, teá hoaït duïc nhaân töôùng duïc. Dính maéc vôùi naêm duïc ôû treân laø phaûi khieán quaùn thaáy töôùng baát tònh khaû oá cuûa noù. Dính maéc vôùi nhaân töôùng duïc laø khieán quaùn saùt töôùng xöông ngöôøi phaân caét töøng phaàn.

Quaùn saùt toaøn thaây aáy thì coù theå ñoaïn ñöôïc hai duïc laø oai nghi duïc vaø ngoân thanh duïc. Coøn quaùn saùt thaây cheát tan röõa thì hoaøn toaøn ñoaïn tröø ñöôïc saùu duïc. Coù hai loaïi quaùn baát tònh:

1. Töùc quaùn töû thi thoái röõa baát tònh, thaân ta khoâng tònh cuõng laïi nhö vaäy. Quaùn saùt nhö vaäy roài, taâm sinh ra chaùn ngaùn lo aâu. Giöõ laáy hình aûnh naøy, roài sau ñoù ñi ñeán choã nhaøn tònh laø nuùi, hoà, nôi moä ñòa, nhaø boû troáng, döôùi caây, töï quaùn saùt xeùt choã baát tònh khaû ñaéc. Taâm buoäc vaøo trong thaân khoâng ñeå cho chaïy taùn loaïn nhö ngöïa.
2. Hieåu bieát, ghi nhôù phaùp.

Töï quaùn trong thaân, phaân bieät ñöôïc ba möôi saùu vaät, ñoù laø toùc, loâng, moùng, raêng, nöôùc gheøn, nöôùc muõi, nöôùc daõi, nöôùc mieáng, moà hoâi, caáu, môõ döôùi da, da, moâ, cô, thòt, gaân, maïch, tuûy, naõo, tim, gan, laù laùch, thaän, phoåi, bao töû, ruoät giaø, loøng, baøng quan, maät, ñôøm, sinh taïng, muû, maùu, ñoà ñaïi tieåu tieän, caùc truøng, chuùng thoái tha, dô daùy, chöùa ñaày nhöõng thöù khoâng saïch laáy laøm thaân. Xöa nay naêm ñöôøng löûa boác chaùy höøng höïc caùc khoå, gioáng nhö thaây cheát noåi leân muoán troâi ñi Ñoâng, Taây thì tuøy, choã naøo noù ñeán laø ñeàu bò oâ nhieãm.

Laïi nöõa, phaûi nhôù raèng thaân ta laáy xöông laøm truï, laáy thòt laøm hoà, gaân buoäc raøng xung quanh, töôùi öôùt nhö muït nhoït, nhö chaát ñoäc; da, loâng, chín loã laøm cöûa ngoõ; ruoät, daï daøy, boïc, maøng laøm kho chöùa; löôøi bieáng, khinh maïn, taâm aùc thì môùi goïi ñoù laø thaân, tham caàu khoâng chaùn gioáng nhö nöôùc khe chaûy. Bôûi vaäy, haønh giaû phaûi nhôù nghó tröø ba duïc, khi thoï nhaän cuûa tín thí thì töôûng noù nhö laø löûa ñoäc, nghó ñeán söï cöùu laáy caùc coân truøng, nghó töôûng vaøo töû thi; nghó ñeán nöôùc daõi, raêng nhô, laø ñoà ngon chaát boå; nghó ñeán vieäc ta khoâng coù tueä khoâng laøm huûy hoaïi phaùp laønh; nghó veà nhaân duyeân tham aùi maø hình thaønh ñöôøng aùc. Phaûi tö duy vaø taøm quyù ñaày ñuû nhö vaäy thì coù theå vöôït qua bieån sinh töû, laøm ruoäng phöôùc cho ñôøi. Hoaëc quaùn xeùt xöông ngöôøi laø quaùn xeùt ñaày ñuû giaùp coát hai chaân, xöông ngoùn tay chaân, xöông mu baøn chaân, xöông maét caù, xöông caúng chaân,

xöông ñaàu goái, xöông ñuøi, xöông haùng, xöông löng, xöông soáng, xöông coå, xöông ñaàu, xöông caèm, moùng, xöông hai tay, xöông ngoùn tay, chaân, xöông loøng baøn tay, chaân, xöông coå tay, xöông caùnh tay, xöông khuyûu tay, xöông baép tay, xöông ngöïc, xöông tim, xöông raêng, xöông söôøn; tö duy tröôùc sau nhö vaäy taát caû ñeàu nhö maét thaáy. Choã dính lieàn vôùi phaàn beân ngoaøi thaân cuõng quaùn nhö vaäy: ba traêm hai möôi töôùng xöông laø coät truï ôû beân trong. Caùi ñaõy da, chín loã xaáu xa, cheøm nhem ôû beân ngoaøi.

Quaùn xeùt thaân nhö vaäy chaúng khaùc naøo thaây quyû cheát ñöùng daäy laëng thinh ñi laïi, thöôøng laø töû thi naøy, töùc laø ñoái vôùi thaân ta nghó töôûng nhö töû thi. Töôûng nhö maøu xanh baàm, töôûng sình tröôùng, töôûng muû thoái tha, töôûng vôõ röõa, töôûng buøn maùu nhaãy nhuïa, töôûng bò aên taøn, töôûng doøi boø ra, töôûng xöông tieâu heát, töôûng phaân raõ, töôûng thoái röõa hoaøn toaøn, töôûng theá giôùi chuùng sinh khoâng theå vui. Neáu taâm hoaûng sôï thì neân quaùn khoâng vaøo nhaân duyeân hö voïng, gioáng nhö huyeãn hoùa, quaùn khoâng sôû höõu, quaùn trí thanh tònh ñeä nhaát nghóa khoâng. Neáu taâm bieáng nhaùc thì phaûi töï traùch raèng: giaø, beänh, cheát, khoå ñaõ ñeán raát gaàn, maïng soáng nhö tia chôùp thoaùng coù laø maát ngay, khoù maø giöõ cho ñöôïc. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, thaày toát khoù gaëp, Phaät phaùp saép maát, lôøi chaân chaùnh tôï nhö phaûn laïi. Nhö ngoïn ñeøn luùc ban mai, tuy hieän höõu nhöng laïi voâ duïng. Ngöôøi aùc xuaát gia tieáp tay vôùi keû tuïc phaù phaùp, tham daâm, taø tröôïc laøm cho ñaïo suy taøn. AÙc phaùp cöù taêng daàn, ngu toái bao truøm, phaù nhaân duyeân ñònh, caùc tai naïn thaät nhieàu. Beân trong laø caùi phieàn naõo, beân ngoaøi laø ma vaø caùc quyeán thuoäc cuûa ma. Quyû, oân dòch lan traøn tai vaï, theá gian hoang vaéng, caùi aùc phaùp hoaønh haønh, naõo phieàn vaïn moái taùm khoå luaân hoài ngaøy ñeâm khoâng ngôùt. Thaân ta ñaùng thöông, hoïa naøy seõ ñeán. Vôùi giaëc phieàn naõo chöa coù maûy may dieät tröø, vôùi phaùp thieàn ñònh chöa coù choã naøo ñaït ñöôïc. Tuy maëc phaùp y song vaãn coøn muøi vò cuûa tö duïc, beân trong thaät söï roãng tueách khoâng khaùc gì ngöôøi theá tuïc. Taát caû caùc cöûa aùc thuù ñeàu môû ñoùn chôø. Trong caùc thieän phaùp thì chöa heà vaøo chaùnh ñònh, coøn caùc aùc phaùp thì khoâng aùc phaùp naøo laø khoâng laøm.

Ta nay taïi sao phaûi ñaém vaøo caùi ñaõy chöùa phaân naøy maø sinh ra buoâng thaû, kieâu

ngaïo, khoâng theå sieâng naêng cheá phuïc taâm cuûa mình?

Thaân raùch naùt nhö ñaây laø choã cheâ traùch cuûa Hieàn thaùnh, baát tònh, gôùm ghieác, chín loã cöù chaûy ra maõi. Neáu tham taám thaân naøy thì chaúng khaùc naøo laø loaøi suùc sinh. Cheát ñi laø lao vaøo choã raát ñen toái thì phaûi döïa vaøo choã naøo? Nay ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi khoâng theå ñaët thaønh vaán ñeà troïng ñaïi raèng: Neáu sinh vaøo aùc thuù thì do ñaâu maø ñöôïc giaûi thoaùt? Phaûi daét caùi taâm quay veà baûn xöù. Laïi nöõa, khi khuyeán phaùt thì phaûi laøm cho taâm vui veû thoaûi maùi. Tueä maïng Phaùp vöông giaûi thoaùt laø thöôøng truù, thaàn thoâng toaû saùng luoân luoân chieáu suoát naêm ñöôøng, noùi thaúng ñaïo giaùo deã hieåu, deã laøm. Ñaõ laø thaày cuûa ta, ta ñaõ quy maïng thì höông hoa taùn thaùn, taâm an oån vui möøng nhö nöông vaøo trôøi Ñeá Thích maø ñi trong hö khoâng, khoâng heà lo sôï. Caùc Ñaïi Boà-taùt, A-la-haùn… ñeàu laø ñoàng baïn beø vôùi ta vì ñaõ coù theå cheá phuïc ñöôïc taâm, nhö meøo cheá phuïc chuoät, caùc caên ñieàu thuaän, luïc thoâng töï taïi. Ta cuõng nhö vaäy, caàn phaûi töï cheá phuïc taâm ñeå caàu ra khoûi sinh töû. Nhö ngöôøi nhoát vaøo nguïc boán phía vaây kín mít chæ coù moät loã xí maø khoâng coøn loái naøo khaùc. Nhö chaát ñoäc trong ngöôøi chæ coù phaân ueá môùi trò ñöôïc, khoâng coøn thöù thuoác naøo khaùc. Tö duy ñöôïc ñieàu naøy laø ñaõ nhìn thaáy roõ ñöôïc caùi baát tònh. Laïi phaûi suy nghó ñieàu naøy: Khi baét ñaàu taäp haønh trì thì taâm nhieàu tieán thoaùi, gioù taùm phaùp aùc thoåi phaù vôõ taâm ta. Neáu nhö ta ñaéc ñaïo, taâm an nhö nuùi thì duø cho nguõ duïc thöôïng dieäu ñeán ñaâu cuõng coøn khoâng theå hoaïi ñöôïc huoáng chi laø loaïi duïc haï ñaúng. Nhö Ñaïi Muïc-lieân chöùng La-haùn ñaõ bò ngöôøi ñaøn baø noï daãn ngöôøi ca kyõ ñeïp trang söùc tuyeät ñeïp ñeán muoán phaù hoaïi Muïc-lieân.

Luùc baáy giôø, Muïc-lieân ñaõ vì ngöôøi ca kyõ thuyeát keä raèng:

*Thaân ngöôi daøn xöông ñöùng Da thòt boïc beân trong Trong thaân ñaày baát tònh Khoâng moät vaät naøo toát.*

*Ñaõy da ñaày phaân dô*

*Chín loã, maùu thöôøng luoân Nhö quyû khoâng ngay thaúng Laáy gì ñeå quyù troïng!*

*Thaân ngöôi nhö phaân thaûi Da moûng töï che laáy*

*Trí giaû vaát xa noù*

*Nhö ngöôøi thaûi boû phaân. Neáu ai bieát thaân ngöôi Ñeàu chaùn gheùt nhö ta Taát caû ñeàu laùnh xa*

*Laø nhö traùnh haàm phaân. Thaân ngöôi töï trang ñieåm Duøng anh laïc, höông hoa Phaøm phu môùi tham aùi Trí giaû laàm ñöôïc sao.*

*Thaân ngöôi ñaày baát tònh Gom caùc vaät nhôùp nhô Tuy maëc aùo quyù, ñeïp Nhö nhaø xí ñieåm trang.*

*Soáng löng ngöôi dính söôøn Nhö rui döïa ñoøn tay*

*Beân trong laø nguõ taïng Baát tònh nhö ñaõy phaân. Ta thaáy ngöôi khoâng tònh*

*Gioáng nhö phaân naêm maøu Ngoïc, anh laïc laøm ñeïp Toát maõ nhö hình veõ.*

*Neáu ngöôøi muoán tòch vaéng Tröôùc sau khoâng ñaém tröôùc Ngöôi muoán ñeán quaáy ta Nhö thieâu thaân vaøo löûa.*

*Taát caû caùc duïc ñoäc Ta nay ñaõ dieät saïch Nguõ duïc ñaõ rôøi xa Löôùi ma ñaõ xeù naùt. Taâm ta nhö hö khoâng*

*Taát caû khoâng choã ñaém Saép ñeán Chaùnh Söû Thieân Taâm ta khoâng theå nhieãm.*

*Ñoaï tuïc soáng ñôøi khoå Maïng soáng gioáng tia chôùp Khi giaø, beänh, cheát ñeán Chaúng duõng maõnh ñoái ñaàu. Khoâng ngöôøi thaân caäy nhôø Khoâng choã ñeå aån naáp Phöôùc trôøi coøn phaûi heát Maïng ngöôøi coù daøi ñaâu!*

*Maïng coøn nguy hieåm hôn Nhö gioù thoåi vaøo maây Maây tan raõ thaät mau*

*Thaân maïng khoâng keùo daøi. Thaân cheát hoàn linh taùn*

*Ñoù khoâng phaûi thaân ta Luùc gaéng söùc tinh taán*

*Khoù ñöôïc khoâng hôn ngöôøi. Sinh töû khoâng tuyeät döùt*

*Vì thích muøi tham duïc Nuoâi giaän chaát cao moà Nhaän laàm caùc khoå ñau. Thaân thoái nhö thaây cheát Chín loã chaûy baát tònh Nhö doøi boï thích phaân*

*Ngu tham thaân khoâng khaùc. ÔÛ trong cung, maø saùng Giöõa saéc vò naêm duïc*

*YÙ chí khoâng cam vui Thöôøng nghó thieàn u aån. Ngaøy ñeâm nhìn song cöûa Coù trôøi voøng tay thöa Thôøi ñeán, nay ñaùng laøm Boïn ca haùt ñeàu nguû.*

*Theá gian khoâng ñuû vui Luoân ñaày caû öu naõo Hoäi hôïp chính aân aùi Laïi phaûi vaøo bieät ly.*

*Gia thaát thay nhau khoùc Cheát khoâng bieát choã ñeán Ngöôøi tueä thaáy khoå ñeá Cho neân hoïc haønh ñaïo. Theá gian ngaøy vui ít*

*Öu naõo laïi quaù nhieàu Do ñaâu bò khoå naøy Töï laøm khoâng do ai. Ngöôøi tuïc thích aân aùi*

*Oan gia chính laø ñöôøng Giaøu sang laø goác khoå Nhö chim sa vaøo löôùi. Maïng ngöôøi löôùt raát mau Naêm ngöïa khoâng theå ñuoåi Ngaøy qua mau, maïng taøn Moãi moãi töï tö duy.*

*Hieäp hoäi, chính aân aùi Heã thònh aét coù suy Cho neân töï döùt ra Ñaéc ñaïo aét laïi veà.*

