**Phaåm 7: HOÛI VEÀ TOÄI LOÃI**

Baáy giôø, vua Nghieâm Sí nghó raèng: “Phaùp cuûa Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ñaõ noùi ñeàu laø tuøy thuaän theo chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai.” Roài vua laïi nghó: “Hoâm nay, ta neân hoûi Taùt- giaø Ni-kieàn Töû, Nhö Lai coù taâm toân troïng khoâng?”

Khi vua Nghieâm Sí nghó nhö vaäy roài, lieàn rôøi choã ngoài, xuoáng ngoài choã thaáp hôn, cung kính hoûi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ta coù moät chuùt nghi ngôø, muoán xin hoûi. Ñaïi sö cho pheùp ñöôïc hoûi khoâng?

Khi aáy, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù vaán ñeà gì, xin cöù hoûi. Ta seõ phaân bieät giaûng thuyeát ñeå nhaø vua ñöôïc hieåu roõ.

Vua Nghieâm Sí nghe Taùt-giaø Ni-kieàn Töû cho pheùp mình hoûi lieàn thöa raèng:

–Ñaïi sö! Trong theá gian, coù chuùng sinh naøo ôû caûnh giôùi chuùng sinh, thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø laïi coù toäi loãi khoâng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi loãi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñaáy laø nhöõng ngöôøi Naêng vuõ Baø-la-moân. Hoï thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä; bieát gioûi veà tinh tuù, bieát gioûi veà cuùng teá caùc loaïi trôøi, bieát gioûi chuù thuaät, bieát gioûi vieäc thôø löûa; bieát gioûi thieân vaên, maët trôøi, maët traêng, taùm ngoâi sao; bieát roõ veà tai hoïa cuûa möa ñaù; bieát gioûi veà ñoäng ñaát, laønh döõ vaø thay ñoåi; bieát gioûi veà nhaät thöïc, nguyeät thöïc; bieát gioûi nhöõng naêm trong nöôùc maát muøa hay ñöôïc muøa; bieát gioûi veà theá gian an oån hay hoaïi dieät, nhöng nhöõng vò Baø-la-moân aáy cuõng coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nhöõng vò Baø-la-moân kia coù toäi loãi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng ngöôøi Baø-la-moân naøy thöôøng nhieàu daâm duïc, thích chieám ñoaït vôï ngöôøi khaùc. Nhöõng ngöôøi thoâng tueä khoâng neân xaâm phaïm vôï ngöôøi khaùc. Vì sao? Vì chieám ñoaït vôï cuûa ngöôøi khaùc thì ñôøi hieän taïi cuõng nhö trong töông lai phaûi chòu raát nhieàu ñau khoå, vaø bò taát caû trôøi ngöôøi traùch maéng.

Roài noùi keä raèng:

*Vôï mình khoâng bieát ñuû Öa gaàn vôï ngöôøi khaùc Laø ngöôøi khoâng hoå theïn Thöôøng bò ñôøi oaùn traùch, Ñôøi hieän taïi, vò lai*

*Chòu khoå vaø ñaùnh ñaäp Xaû thaân vaøo ñòa nguïc Chòu khoå ñau maõi maõi.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø

thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø Phaû-la-ñoïa Baø-la-moân. Hoï thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä, bieát phaùp, bieát leã maø laïi coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nhöõng vò Phaû-la-ñoïa Baø-la-moân kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng vò Phaû-la-ñoïa Baø-la-moân naøy thöôøng nguû nhieàu. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân nguû nhieàu. Vì sao? Vì nguû nhieàu seõ laøm thoaùi maát caùc haïnh, ñaùnh maát phaùp theá gian vaø xuaát theá gian, laøm chöôùng ngaïi trí tueä, xa lìa caùc phieàn naõo.

Roài noùi keä raèng:

*Neáu ngöôøi nguû quaù nhieàu Löôøi bieáng ngaên sôû chöùng*

*Ngöôøi chöa chöùng khoâng chöùng Ñaõ chöùng laøm thoaùi maát,*

*Neáu muoán ñaït thaéng ñaïo Tröø nguû, nghæ, phoùng daät Tinh taán giöõ caùc nieäm Lìa aùc, coâng ñöùc nhoùm.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông neân bieát! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Haéc. OÂng ta thoâng minh, lôïi caên, ñaïi trí vaø thoâng tueä, coù uy löïc lôùn nhöng cuõng coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Haéc kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Haéc naøy coù nhieàu söï ganh tî. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân ganh tî. Vì sao? Neáu coù ngöôøi giaøu sang phuù quyù, cuûa caûi daãy ñaày, khoâng chòu boá thí maø coøn oâm loøng ganh tî, nhöõng ngöôøi nhö theá cuûa caûi khoâng theå giöõ laâu beàn ñöôïc. Vaø ngöôøi aáy luùc cheát chæ baøn tay traéng, sinh vaøo loaøi ngaï quyû chòu ñoùi khaùt, khoå ñau.

Roài noùi keä raèng:

*Tieác cuûa khoâng boá thí Caát giaáu sôï ngöôøi bieát Xaû thaân ñi tay khoâng Chòu khoå trong ngaï quyû*

*Ñoùi khaùt, laïnh vaø noùng Khoå ñau thöôøng nung naáu Ngöôøi trí khoâng tích chöùa Bieát boû söï tham lam.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Thaéng Tieân. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä, coù uy löïc lôùn, khoâng heøn yeáu, thích laøm vieäc boá thí vaø cuõng coù coâng ñöùc lôùn nhöng cuõng coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Thaéng Tieân kia coù toäi loãi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Thaéng Tieân naøy saùt sinh raát nhieàu. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân laøm vieäc gieát haïi. Vì sao? Vì toäi saùt sinh maéc quaû baùo ñoaûn maïng, sau khi cheát sinh vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh.

Roài noùi keä raèng:

*Saùt sinh quaû khoâng toát Ñoaûn maïng, nhieàu beänh taät Töông lai sinh ñöôøng aùc Chòu ñuû thöù khoå ñau, Muoán ruõ boû khoå ñau*

*Caàu vui thaéng töông lai Neân giuùp ñôõ thaân khaùc Nhö yeâu chính thaân mình.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Voâ UÙy. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä nhöng laïi coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Voâ UÙy kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Voâ UÙy naøy töø bi thaùi quaù. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân töø bi thaùi quaù. Vì sao? Neáu vöông töû cuûa vua töø bi thaùi quaù thì trong nöôùc coù raát nhieàu giaëc

cöôùp noåi leân, quaáy nhieãu nhaân daân, khoâng theå ngaên chaën ñöôïc vaø coù raát nhieàu hoaïn naïn.

Roài noùi keä raèng:

*Neáu vua vaø vöông töû Taâm Töø bi thaùi quaù Giaëc noåi, nhieàu doái gaït Daân sôï, vua laâm nguy, Vua neân nghó hoïa naøy Caân nhaéc haïnh Töø bi Nghó ñôøi chòu khoå ñau Töø boû taâm thaùi quaù.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Thieân Löïc. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä nhöng cuõng coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Thieân Löïc kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Thieân Löïc naøy uoáng röôïu thaùi quaù. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân uoáng röôïu thaùi quaù. Vì sao? Uoáng röôïu thaùi quaù seõ queân maát moïi vieäc, laøm trôû ngaïi tu taäp ñaïo lôùn, ñaùnh maát lôïi ích theá gian vaø xuaát theá gian.

Roài noùi keä raèng:

*Uoáng röôïu nhieàu phoùng daät Hieän ñôøi thöôøng ngu si*

*Boû queân heát moïi vieäc Thöôøng bò ngöôøi trí traùch, Töông lai thöôøng ngu toái Ñaùnh maát nhieàu coâng ñöùc Vì theá ngöôøi thoâng tueä Khoâng uoáng caùc thöù röôïu.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Baø-taåu Thieân. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä, coù uy löïc lôùn, taâm khoâng heøn yeáu, thöôøng öa boá thí, coù ñaïi uy ñöùc nhöng vaãn

coù toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Baø-taåu Thieân kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Baø-taåu Thieân naøy thoâng hieåu moïi vieäc nhöng laøm vieäc raát chaäm chaïp. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân laøm vieäc quaù chaäm chaïp. Vì sao? Vì ngöôøi laøm vieäc chaäm chaïp khoâng ñuùng tieát thì seõ maát nhieàu lôïi ích. Laøm cho vieäc ñaáu tranh raát khoù dieät ñöôïc. Vì theá, ngöôøi thoâng tueä laøm vieäc phaûi ñuùng thôøi, khoâng neân chaäm chaïp.

Roài noùi keä raèng:

Nhaø vua hoûi:

*Ngöôøi thi haønh chaäm chaïp Coâng vieäc bò maát nhieàu Vieäc chöa ñöôïc khoâng ñöôïc Vieäc ñöôïc roài laïi maát Khoâng laøm vieäc chaäm nöõa Haõy laøm vieäc ñuùng luùc Quaù thôøi khoâng lôïi ích*

*Cho neân, maát maùt nhieàu.*

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Ñaïi Tieân. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä, coù uy löïc lôùn nhöng cuõng coù toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Ñaïi Tieân coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Ñaïi Tieân naøy taâm tham thaùi quaù. Do söï ñieân ñaûo che laáp taâm neân thöôøng cöôùp ñoaït cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân quaù tham lam. Vì sao? Vì ngöôøi tham lam thaùi quaù thì seõ khoâng gaàn guõi chuùng sinh. Khi xaû thaân naøy lieàn sinh vaøo ñòa nguïc.

Roài noùi keä raèng:

Nhaø vua hoûi:

*Ngöôøi tham chöùa goùp nhieàu Khoâng bao giôø bieát ñuû*

*Taâm voâ minh ñieân ñaûo Thöôøng nghó cöôùp ñoaït ngöôøi Hieän taïi nhieàu oaùn gheùt*

*Xaû thaân sinh ñòa nguïc Cho neân ngöôøi coù trí Phaûi nghó ñeán tri tuùc.*

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vöông töû Ñaïi Thieân. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä coù uy löïc lôùn nhöng laïi coù toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vöông töû Ñaïi Thieân kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vöông töû Ñaïi Thieân naøy cöôøi ñuøa voâ ñoä, phoùng tuùng quaù möùc. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân ñuøa giôõn voâ ñoä, phoùng tuùng quaù möùc. Vì sao? Vì ngöôøi buoâng lung quaù ñoä seõ laøm chöôùng ngaïi phaùp chæ vaø phaùp quaùn. Toäi ñuøa giôõn naøy laø nhaân cuûa ñöôøng aùc.

Roài noùi keä raèng:

Nhaø vua hoûi:

*Cöôøi ñuøa taâm caáu ueá Taâm khoâng truï Tam-muoäi Bò ngöôøi trí quôû traùch*

*Haønh thieän khoâng giaûi thoaùt Muoán ñöôïc mau lôïi ích*

*Neân lìa nhöõng buoâng lung Hieän taïi khoâng an oån*

*Maát danh tieáng coâng ñöùc.*

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø vua Ba-tö-naëc ôû nöôùc Kieàu-taùt-la. OÂng ta thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä nhöng cuõng coù toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua Ba-tö-naëc kia coù toäi gì? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua Ba-tö-naëc naøy aên uoáng quaù nhieàu. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân aên uoáng quaù nhieàu. Vì sao? Vì aên uoáng quaù nhieàu thì thaân theå ñi laïi khoù khaên, bieáng nhaùc vaø thöùc aên khoù tieâu hoùa. Hôn nöõa, ngöôøi aáy xa lìa lôïi ích phaùp thieän trong hai ñôøi hieän taïi vaø vò lai.

Roài noùi keä raèng:

*Ngöôøi aên uoáng thaùi quaù Thaân naëng, nhieàu bieáng nhaùc*

*Ñôøi hieän taïi vò lai Thaân maát lôïi ích lôùn Nguû nghæ töï chuoác khoå*

*Cuõng laøm phieàn ngöôøi khaùc Meâ môø khoù tænh thöùc*

*Phaûi thôøi aên vöøa ñuû.*

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Trong theá gian laïi coù caùc chuùng sinh thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên vaø thoâng tueä maø coù toäi loãi nöõa chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù nhöõng chuùng sinh naøy vaø hoï cuõng coù toäi. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nay ai laø nhöõng chuùng sinh nhö theá? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Chuùng sinh naøy chính laø nhaø vua vaäy. Ñaïi vöông cuõng raát thoâng minh, ñaïi trí, lôïi caên, thoâng tueä, coù uy löïc lôùn, taâm khoâng heøn keùm, thích boá thí vaø coù ñaày ñuû uy ñöùc nhöng laïi coù toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Con maéc phaûi toäi gì? Ñaùp:

–Toäi cuûa Ñaïi vöông thaät baïo aùc. Ñaïi vöông aên quaù nhieàu, raát noân noùng, voäi vaõ vaø quaù cöùng nhaéc. Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân coù nhöõng ñieàu xaáu nhö theá. Vì sao? Neáu vua hoaëc vöông töû taùnh tình quaù xaáu thì moïi ngöôøi khoâng nghe theo, nhieàu ngöôøi khoâng yeâu quyù, nhieàu ngöôøi khoâng thích, cho ñeán caû cha meï cuõng khoâng muoán nhìn thaáy maët, huoáng gì ngöôøi khaùc nhö ñaïi thaàn, vöông töû, tröôûng giaû, cö só…! Vì theá, ngöôøi thoâng tueä khoâng neân quaù aùc. Ngöôøi thoâng tueä muoán laøm vieäc gì phaûi bình tónh, hieåu roõ töôøng taän, khoâng neân töø toán.

Roài noùi keä raèng:

*Neáu vua haønh aùc haïnh Taâm saân khoâng thaáy vieäc Haønh ñoäng chuùng sinh haõi Ngay caû cha meï sôï, Huoáng gì ñeán ngöôøi khaùc Neân coù nieäm Töø bi*

*Ñaïi vöông phaûi neân bieát Ngöôøi trí boû giaän döõ.*

Luùc baáy giôø, vua Nghieâm Sí ñang ngoài ñoái dieän, nghe Taùt-giaø Ni-kieàn Töû phæ baùng mình, sinh taâm giaän döõ, taâm saân haän, buoàn böïc, khoâng vui, laïi coøn sinh taâm ñoäc aùc noùi:

–Taùt-giaø Ni-kieàn Töû! Taïi sao hoâm nay trong ñaïi chuùng, ngöôøi noùi toäi loãi cuûa ta vaø huûy nhuïc ta nhö theá? Töø xöa tôùi nay, khoâng ai daùm nhìn thaúng maët ta. Nay ngöôøi huûy nhuïc ta laø ñaùng toäi cheát.

Noùi xong, vua raát töùc giaän baûo caùc ñaïi thaàn:

–Caùc ngöôi neân baét Sa-moân ngu si noùi lôøi khoâng aùi ngöõ naøy gieát ñi!

Luùc aáy, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû kinh haõi, loâng treân ngöôøi döïng ñöùng, noùi vôùi vua Nghieâm Sí:

–Ñaïi vöông! Xin chôù voäi vaøng laøm vieäc aùc nhö theá seõ baát lôïi cho ta. Ta coù lôøi thieän, xin nhaø vua taïm thôøi cho toâi söï khoâng sôï seät toâi seõnoùi.

Nhaø vua baûo:

–Sa-moân! Ta cho ngöôøi söï khoâng sôï seät, muoán noùi gì thì haõy noùi mau. Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi:

–Ñaïi vöông! Toâi cuõng coù toäi vaäy. Nhaø vua hoûi:

–Sa-moân, oâng coù toäi gì? Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ñaùp:

–Toäi cuûa toâi, do khi noùi ñeán vieäc gì laø noùi lôøi quaù chaân thaät, khoâng noùi lôøi giaû doái maø chæ lôøi noùi ñuùng söï thaät. Vì toâi noùi lôøi chaân thaät tröôùc ngöôøi aùc haïnh, tröôùc moät ngöôøi ñaùng sôï, tröôùc ngöôøi coù taùnh tình voäi vaõ, tröôùc ngöôøi khoâng Töø bi vaø tröôùc ngöôøi laøm vieäc gaáp gaùp nhö theá. Ñoái vôùi ngöôøi aùc nhö theá maø noùi lôøi chaân thaät. Ñaïi vöông neân bieát! Ngöôøi thoâng tueä khoâng neân luùc naøo hay ôû ñaâu cuõng ñeàu noùi lôøi chaân thaät. Vì sao? Vì khoâng coù lôïi ích.

Ñaïi vöông! Ngöôøi thoâng tueä phaûi neân kheùo quaùn saùt, ngöôøi naøo coù theå noùi, ngöôøi naøo khoâng theå noùi; phaûi neân kheùo bieát coù luùc neân noùi, coù luùc khoâng neân noùi; phaûi kheùo bieát coù choã neân noùi, coù choã khoâng neân noùi roài sau ñoù môùi noùi. Vì sao? Vì lôøi noùi chaân thaät ngöôøi ñôøi khoâng yeâu, khoâng thích; ngöôøi trí khoâng khen ngôïi vaø ngöôøi ngu ôû theá gian saân giaän.

Roài noùi keä raèng:

*Ngöôøi trí khoâng bieát luùc Voäi buoâng yù noùi thaät*

*Bò ngöôøi trí quôû traùch Huoáng gì ngöôøi voâ trí, Ngöôøi trí ôû moïi nôi Khoâng neân noùi thaät heát Thaät laø Kieàu-thi-ca Noùi thaät vaøo ñöôøng aùc.*

Baáy giôø, vua Nghieâm Sí nghe Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi loãi mình lieàn ñöôïc hieåu roõ, taâm raát vui möøng thöa raèng:

–Thöa Ñaïi sö! Ñaïi sö khoâng coù toäi, do toâi quaù khinh suaát. Nay ñöôïc thaày chæ daïy, nhö trong taêm toái ñöôïc ñeøn, nhö ngöôøi muø ñöôïc maét saùng, toâi luoân luoân ghi nhôù. Nay xin saùm hoái, xin ñöøng vì toâi maø boû lôøi noùi chaân thaät!

Roài nhaø vua noùi keä raèng:

*Toâi thaät laø ngu toái Khoâng bieát lôøi tri thöùc Bôûi theá sinh taâm aùc Buoâng lôøi aùc nhö vaäy Nay ôû tröôùc Thaùnh nhaân Saùm hoái toäi loãi mình*

*Nguyeän thöông caùc chuùng sinh Khieán cho ñöôïc heát toäi.*

