giaû:

KINH CÖÏ LÖÏC TRÖÔÛNG GIAÛ SÔÛ VAÁN ÐAÏI THÖØA

**QUYEÅN TRUNG**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû Cöï Löïc vaø nhöõng vò Tröôûng

–Caùc oâng ñôøi tröôùc voán ñaõ vun troàng caên laønh vaø loøng tin vöõng

beàn, muoán tu hoïc haïnh ñaïo cuûa Ñaïi Boà-taùt, caét boû nghieäp chöôùng nhieãm oâ, caàu chöùng Boà-ñeà, phaûi neân quaùn xeùt caùc loaøi höõu tình kia, töø voâ thæ ñeán nay luaân hoài löu chuyeån, thaân thoï khoå baùo, traûi qua nhieàu ñôøi khoâng coù giôùi haïn, maø saéc thaân naøy khoâng chaéc thaät, nhö huyeãn nhö hoùa. Caùc loaøi höõu tình bò aûo töôûng laøm ñieân ñaûo, taïo ra nghieäp nhaân, ngoaøi thì möôïn caùc duyeân tích taäp hôïp thaønh, nhö ñoáng boït treân maët nöôùc. Naêm uaån cuøng ñaát, nöôùc, gioù, löûa vaø nghieäp ñôøi tröôùc laøm nhaân, gaây taïo theá löïc, tích taäp caùc chuûng töû truï trong Taøng thöùc, roài nhôø cha meï tình aùi hoøa hôïp, vui vaày, daãn ñeán thoï sinh, goïi laø Yeát-la-lam, thaàn thöùc tröôùc tieân nöông vaøo choã ñoù, cho ñeán khi tinh huyeát giao keát, baát tònh ngöng keát laïi trong baøo thai, traûi qua nhieàu giai ñoaïn: Gioù nghieäp beân trong thoåi, töù chi taêng tröôûng, do theá löïc cuûa nghieäp daàn daàn hình thaønh, töø saéc thaân boán ñaïi cho ñeán caùc caên veïn toaøn vaø taâm thöùc, phieàn naõo cuõng sinh ñaày ñuû. Khi ra khoûi baøo thai, tieáp xuùc gioù beân ngoaøi, ñau ñôùn maø phaùt ra tieáng khoùc, ñoái vôùi taát caû caûnh khoâng theå hieåu roõ. Gioù duyeân chuyeån ñoäng coù hôi thôû ra vaøo, buù môùm söõa meï, sinh ñaïi tieåu tieän. Taâm thöùc luùc naøy sinh nhieàu phaân bieät, ñam meâ aên uoáng, boå döôõng caùc caên, tieän lôïi cho da thòt, maùu ruoät, vò, xöông, tuûy, loâng, toùc, moùng, raêng, nöôùc mieáng, roài môùi tröôûng thaønh töôùng toát xaáu cuûa thaân theå, töù chi. Töï theo nghieäp nhaân maø thoï laõnh caùc quaû baùo sai khaùc, tham, saân, si, cao ngaïo khinh cheâ, phieàn naõo theo ñuoåi vöôùng maéc. Gaëp caûnh oaùn, thaân laïi sinh aûo töôûng thuaän nghòch. Naêm duïc, saéc töôùng yù buoâng thaû ñeàu vöôùng maéc, vôùi nghieäp baùo thaân laïi taêng theâm nghieäp baùo. Beân trong thaân

caän baïn aùc, beân ngoaøi kieâu maïn vôùi ngöôøi toân kính. Ñoái vôùi caùc Boà- taùt vaø phaùp chaân thaät taâm khoâng öa thích, cuõng khoâng chòu hoïc hoûi laõnh thoï, maëc yù buoâng lung cho ngu si taïo ra caùc aùc. Saân haän ñoäc haïi, dua nònh ghen gheùt, töùc giaän, ngang ngaïnh, ñaùnh ñaám maéng chöûi, laøm toån haïi höõu tình. Ñoái vôùi saéc ñeïp cuûa nam nöõ hoaøn toaøn bò chaáp tröôùc nhö vaät bò troùi buoäc, khoâng thaùo gôõ ñöôïc. Coøn chính baûn thaân mình thì khoâng nghó laø voâ thöôøng, cho laø tröôøng toàn, khoâng coù söï thay ñoåi vaø cheát. Ñoái vôùi taøi saûn chaâu baùu thì tham caàu tích chöùa maø khoâng nhaøm chaùn, khoâng bieát ñuû. Phieàn naõo, buïi nhô nôi coõi traàn che laáp taâm thöùc, khoâng tu söûa trí tueä ñeå voâ minh taêng tröôûng, khoâng hieåu ñöôïc saéc töôùng cuûa nam nöõ theá gian vaø chính baûn thaân mình laø töø naêm Caên, boán ñaïi trong phaùp höõu laäu sinh ra. Do duyeân ñieân ñaûo bò ñoïa vaøo choã baát tònh. Da, maùu, thòt, toùc, loâng, moùng, raêng voán khoâng töï coù töôùng, töø tham aùi keát nghieäp phaùt sinh. Nhaân duyeân luaân hoài löu chuyeån khoâng döùt, quaû khoå sinh töû khoâng bao giôø ngöøng nghæ. Löûa nghieäp phieàn naõo thieâu ñoát thaân taâm, ngaøy ñeâm chöa töøng ñöôïc an oån. Ngu muoäi, löôøi bieáng, buoâng thaû thì khoâng thích ñaïo Boà-ñeà, quay löng vôùi Thaùnh ñaïo. Ñoái vôùi taâm mình dô baån khoâng bieát caàu trong saïch, thaân thöôøng ngoâng laùo, taâm yù ngaïo khinh, cheâ bai nhaân quaû, coi thöôøng ngöôøi hieàn laønh, ñoái vôùi töôùng khoâng, roãng vaø aûo moäng cuûa phaùp höõu vi thì khoâng bieát, khoâng hieåu, ñoù laø caùc loaøi höõu tình voâ trí, ôû trong bieån sinh töû khoâng haïn kyø. Naøy caùc Tröôûng giaû! Ñoái vôùi nhöõng vieäc nhö vaäy phaûi bieát roõ nghóa lyù saâu xa, saéc töôùng ñeïp ñeõ cuûa nam nöõ, tieàn taøi, quyeán thuoäc ñeàu laø giaû duyeân maø coù, chæ laø söï taïm thôøi. Neân nhôù raèng, caùi gì ñaõ höng thònh roài thì trôû laïi bò huûy dieät. Thaân töôùng vaø naêm uaån taùnh voán ñeàu khoâng, do caùc Nhaân giaû taïo maø thoï nhieàu quaû baùo khaùc nhau. Nhö ngöôøi trong moäng traûi qua bao nhieâu laø vieäc khi thöùc daäy taát caû ñeàu laø khoâng, khoâng coù gì. Cho neân Ñaïi Boà-taùt moät loøng caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc thì ñoái vôùi caùc saéc töôùng phaûi töï bieát nghóa lyù ñeå thoaùt khoûi söï caáu nhieãm moät caùch nheï nhaøng, trí tueä ñöôïc saùng suoát. Tuy phaùt ñaïi nguyeän vaøo trong caùc ñöôøng laõnh thoï nhieàu loaïi thaân, cuõng chæ vì giaùo hoùa chuùng sinh chöù taâm khoâng heà ñieân ñaûo. Cöù nhö theá, cho ñeán khaép caùc coõi ôû möôøi phöông, tuøy yù thuaän theo chuùng sinh laøm caùc söï nghieäp: Boá thí, aùi ngöõ, lôïi haønh, ñoàng söï, tìm caùch tieáp nhaän

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ñeå laøm lôïi ích cho höõu tình. Boû nhaø taø kieán vaøo chaùnh ñaïo, tu caùc haïnh thieän cuøng höôùng veà Ñaïi thöøa, quyeát ñeán Boà-ñeà, theà nguyeän khoâng ñaàu haøng hay thoaùi lui.

Naøy thieän nam! Ñaïi Boà-taùt vì caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc maø thaân taâm thanh tònh thì ñöôïc boán toång trì (phaùp, nghóa, chuù thuaät, nhaãn Ñaø-la-ni). Ñoái vôùi teân, caâu nghóa, aán, nhaãn khoâng ñöôïc queân, caån thaän xem xeùt tö duy ñeå ñaït ñöôïc töï taùnh chaân thaät cuûa caùc phaùp naøy. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, ñoái vôùi caùc höõu tình thì bình ñaúng giaùo hoùa, khoâng sinh taâm phaân bieät hay thöông gheùt keû oaùn ngöôøi thaân. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, khoâng tham ñaém vaøo caùc moùn ngon vaät laï cuûa theá gian, nuoâi döôõng baèng nieàm vui nghe phaùp, söï an laïc khi vaøo thieàn. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, xem taát caû caùc phaùp höõu vi ôû theá gian ñeàu coù töôùng sinh dieät, ñeàu giaû doái, aûo töôûng khoâng chaân thaät. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh phaûi nuoâi döôõng cha meï, toân kính thuaän theo baäc sö tröôûng, tieáp nhaän söï daïy baûo, khoâng coù taâm khinh maïn. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, sinh vaøo doøng hoï cao quyù, laøm vua nöôùc lôùn, duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa muoân daân, chaám döùt tranh ñaáu. Ñaïi Boà- taùt thaân taâm thanh tònh, tu haïnh ít ham muoán chæ bieát ñuû, khoâng tham tieác vaø xa laùnh keû chuyeân moå thòt nguy haïi, khoâng laøm theo nhöõng luaät leä aùc ñoäc cuûa haïng Chieân-ñaø-la, luoân tu haønh phaïm haïnh, caét ñöùt taâm say ñaém aùi duïc. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, ngoân ngöõ chaân thaät, khoâng coù giaû doái, aâm thanh roõ raøng, giuùp moïi ngöôøi nghe ñöôïc vui veû, noùi phaùp nhö nguoàn suoái tuoân traøo khoâng döùt. Ñaïi Boà- taùt thaân taâm thanh tònh, gioûi ñieàu phuïc tham, saân, si… taâm ñoái vôùi caùi quaû trong ba coõi khoâng bò chaáp tröôùc, khoâng xaû boû haønh trang phaùp khoå (möôøi moät phaùp khoå cuûa ngöôøi xuaát gia). Trí tueä hieän ra taâm thöôøng saùng roõ. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, ngaøy ñeâm tu taäp boán Ñaúng, saùu Ñoä, cho ñeán maõi maõi khoâng chuùt meät moûi, ñoù laø con ñöôøng ñeå döùt boû taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo, sinh ra caùc coâng ñöùc. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, khoâng chaáp giöõ vaøo Boà-ñeà, khoâng nhaøm chaùn sinh dieät, ôû trong caùc phaùp taâm luoân töï taïi, hoaëc nhaäp doøng löu chuyeån, hoaëc chöùng Nieát-baøn. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, ñoái vôùi Ñaïi thöøa cao toät maø Phaät ñaõ noùi, phaûi sinh loøng yeâu thích saâu xa vaø cuõng phaûi nhôù nghó kinh ñieån vi dieäu cuûa chö Phaät

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thôøi quaù khöù, giöõ gìn khoâng queân. Cuõng coù theå thay theá chö Phaät giaûng noùi vaø chuyeån baùnh xe phaùp, nhö con soâng lôùn chaûy cuoàn cuoän voâ taän. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh thì xa lìa dua nònh, kieâu maïn, ghen tò, thuù döõ, truøng ñoäc, haïnh Taát-xaù-gia neân khôûi taâm thöông yeâu meán höõu tình khoâng cho phieàn naõo toån haïi. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, neáu khoâng tham cuûa caûi rieâng tö, chaúng maøng ñeán aên uoáng, khoâng boû rôi ngöôøi baàn cuøng ngheøo khoå hay keû coâ thaân, ñöôïc sinh vaøo nôi giaøu coù, ñaày ñuû tieàn cuûa, quyeán thuoäc sum vaày, thaân töôùng ñeïp ñeõ coù oai ñöùc lôùn. Ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, ñoái vôùi taát caû vui söôùng phaûi bieát roõ, vôùi taát caû khoå phaûi tìm caùch giaûi thoaùt nhö: sinh, laõo, beänh, töû, thöông yeâu, chia ly, hay vieäc coá traùnh neù keû cöøu thuø, hoaëc nhöõng vieäc muoán maø khoù ñöôïc… nhöõng khoå aáy hieän ra thì phaûi ñöôïc hieåu roõ khoâng ñeå phieàn naõo xuùc chaïm. Quaùn caùc höõu tình vaø xem saéc töôùng nhö moäng nhö huyeãn, khoâng coù kieân coá. Naøy caùc Tröôûng giaû! Theo choã nghe ñöôïc neân nhaän bieát nhö vaäy. Caùc ñaïi Boà-taùt thaân taâm thanh tònh, bieát roõ veà boán ñaïi, naêm uaån, saéc thaân troáng khoâng, hoaøn toaøn chaúng thaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi baûo Tröôûng giaû Cöï Löïc vaø caùc vò

Tröôûng giaû:

–Naøy thieän nam! Nhö vaäy, Ñaïi Boà-taùt ôû trong sinh töû gieo duyeân, keát thaân, yeâu meán höõu tình, hieän ra hình töôùng nhöng khoâng coù mong caàu, trong nhieàu caûnh giôùi ñeàu xa lìa aùi nhieãm. Thaân taâm bình ñaúng, khoâng giöõ, khoâng boû, thöôøng laøm vieäc thieän ñeå chuùng sinh ñöôïc lôïi ích an vui, khoâng bao giôø boû beâ hay löôøi bieáng. Maïng soáng cuûa Boà-taùt ôû trong ba coõi taêng giaûm tuøy theo söï thay ñoåi an vui cuûa chuùng sinh, tuy muoán cho taát caû ñöôïc töï chöùng bieát nghóa lyù nhöng taâm khoâng vöôùng maéc vaøo ñoù, ñoái vôùi caùc chuùng sinh ñeàu bình ñaúng tröôùc sau nhö moät. Nhöõng thöù chaâu baùu ñeïp ñeõ nhö: vaøng, baïc, kho taøng, tieàn cuûa, luùa gaïo, y phuïc, thöùc aên nöôùc uoáng, giöôøng naèm, ñoà ngoài, höông boät, höông thoa, traøng hoa, chuoãi ngoïc, theå nöõ, quyeán thuoäc cuøng taát caû nhöõng thöù trang söùc quyù ñeïp cuûa theá gian vaø ngay caû saéc thaân, maïng soáng cuûa mình, Ñaïi Boà-taùt ñeàu khoâng luyeán aùi. Neáu coù chuùng sinh ñeán caàu xin nhöõng thöù: tieàn taøi, luùa gaïo, vaøng baïc, kho taøng, chaâu ngoïc, quaàn aùo, thöùc aên, nöôùc uoáng, giöôøng chieáu, ñoà ngoài, höông boät, höông thoa, chuoãi ngoïc, traøng hoa, nam

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

nöõ, theå nöõ, quyeán thuoäc noäi ngoaïi, maïng soáng saéc thaân thì cuõng saün saøng cho heát, chöa töøng coù taâm tham tieác duø trong moät khoaûnh khaéc nhoû. Vì sao? Vì Ñaïi Boà-taùt töø laâu ñaõ töï hieåu ñöôïc töôùng sinh dieät laø khoâng thaät neân khoâng vöôùng maéc vaøo. Ñaïi Boà-taùt cuõng vì muoán vieân maõn saùu haïnh Ba-la-maät ñeå ñeán bôø giaùc ñoä thoaùt chuùng sinh xa lìa beán khoå, cho neân ñoái vôùi caûnh töôùng khoâng thaät laø nguyeân nhaân cuûa söï sinh dieät naøy, chæ caàu xa lìa, taâm khoâng chaáp tröôùc, khoâng tham tieác.

Naøy thieän nam! Neân bieát Ñaïi Boà-taùt luoân luoân saùng suoát tieán tôùi khoâng chuùt löôøi bieáng, tu haønh saùu haïnh Ba-la-maät cao toät nhö vaäy ñeå mau choùng thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, laø hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai, taâm khoâng heà thoaùi chuyeån.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vì caùc Tröôûng giaû duøng keä noùi roõ nghóa lyù aáy moät laàn nöõa:

*Laønh thay! Tröôûng giaû Caùc oâng neân bieát*

*Laø baäc Boà-taùt*

*Vôùi phaùp sinh dieät. Coù nhieàu thaân töôùng Ñuû loaïi maïng soáng Caùc thöù trang nghieâm Theå nöõ quyeán thuoäc. Vì muoán vieân maõn Saùu Ba-la-maät*

*Chuyeån hoùa chuùng sinh Xa lìa bôø khoå.*

*Vôùi nhöõng thöù naøy Ñeàu khoâng tham aùi Naøy thieän nam töû Vui veû laéng nghe. Haønh haïnh Boà-taùt Phaûi sieâng tu taäp Chôù ñeå tham, saân Phieàn naõo troùi buoäc.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Ñeâm ngaøy xieát chaët Chìm ñaém ba neûo Khoâng coù döøng nghæ Naøy thieän nam töû!*

*Thaân naøy gioáng nhö Ñoà chöùa aên uoáng*

*Khoaûng troáng trong ngoaøi Thöôøng neân trong saïch.*

*Chôù ñeå nhaäp vaøo Caùc thöù ñoäc haïi Neáu coù aên uoáng Xem caùc vò ngon. Coù laøm toån haïi Maïng soáng saéc thaân Trong thaân neáu coù Caùc tham, saân, si.*

*Thuoác ñoäc phieàn naõo Xem caùc phaùp vò Chuùng sinh aên vaøo Toån haïi phaùp thaân. Cuøng vôùi tueä maïng Naøy thieän nam töû Taát caû chuùng sinh Töø tröôùc ñeán nay.*

*Ít coù trí tueä Nhö moät ñöùa beù*

*Chæ muoán uoáng söõa Khoâng heà thaáy bieát. Coù nhöõng caûnh töôùng Khoâng theå phaân bieät Loãi laàm sinh dieät*

*Do nhaân ra quaû. Quaû laïi taïo nhaân Trí khoâng hieän roõ Taâm thöôøng ngu toái*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Chæ tham aên uoáng. Boå döôõng boán ñaïi Thöôøng ôû trong moäng Maø khoâng tænh bieát Gaëp giaùo phaùp Phaät. Taâm khoâng tu taäp Nhö ngöôøi say noùi Lôøi khoâng coù nghóa Vôùi caûnh naêm duïc.*

*Chaúng chòu xa lìa Ngaøy ñeâm nghó baäy Taêng daàn khoå ñau Tích chöùa buoàn lo. Thaân taâm buoâng thaû Theo doøng sinh töû Nhaäp bieån sinh töû Boàng beành troâi noåi.*

*Laõnh nhöõng nghieäp baùo Ñoùi laïnh khoán khoå*

*Gaày oám tieàu tuïy Bôø giaùc coøn xa.*

*Khoâng theå giaûi thoaùt Nhöõng chuùng sinh naøy Töø baáy laâu nay*

*Töø nôi chaân taâm. Caáu nhieãm che toái Khoâng theå thaáu hieåu Neân vôùi caûnh aûo*

*Tham yeâu vöôùng maéc. Naøy caùc Tröôûng giaû Phaûi bieát thaân mình Nhôø nhaân duyeân thaønh Khoâng coù chaéc chaén. Chæ do söùc nghieäp*

*Taïo ra gom laïi*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Sinh töû luaân hoài Laõnh caùc quaû baùo. Xoay troøn nhieàu kieáp Khoâng luùc giaûi thoaùt Ngöôøi trí töï xem Taâm saâu chaùn boû.*

*Phaøm phu meâ muoäi Khoâng hieåu voâ thöôøng Chaáp ta chaáp ngöôøi Ham vui quaù ñoä.*

*Khoâng gaàn baïn laønh Töï keát nghieäp duyeân Thaân hoaïi maïng chung Rôi vaøo ñòa nguïc.*

*Luaân chuyeån ba coõi Laõnh caùc khoå ñau Löûa lôùn ñoát thaân Khoâng ñaát ñeå troán. Taâm bi chö Phaät Thöông xoùt theá gian Ngöôøi khoâng loøng tin Cuõng khoù cöùu giuùp. Ngöôøi trí töï bieát*

*Saéc thaân aûo giaû Khoâng coù chaân thaät Chæ do nghieäp nhaân. Gom laïi maø coù*

*Caùc caên traàn lôùn Gom tuï hoøa hôïp Goïi taïm laø thaân. Nhö boït nhö beøo Hoaøn toaøn voâ theå Maùu muû hö hoaïi Choã naøo yeâu chaáp. Vì theá neân bieát*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Trong nhöõng thöù aáy Ñeàu xem khoâng saïch Sinh taâm chaùn lìa.*

*Sieâng tu Thaùnh phaùp Ñaït thaân khoâng hoaïi Xa lìa caùc aùc*

*Gaàn tri thöùc thieän. Tin phaùp cao toät Tu haïnh Boà-ñeà Roäng tu phöôùc tueä*

*Sinh trong nöôùc Phaät. Thaân taâm an vui Trong saùng khoâng sôï Duøng aùo toát ñeïp*

*Vaø thöùc aên ngon. Giöôøng chieáu, ñoà ngoài Voøng hoa chuoãi ngoïc Höông quyù voâ giaù*

*Ñuû loaïi vaät duïng. Chaúng thieáu thöù gì Duøng taâm thanh tònh Vui veû cuùng döôøng Hieåu roõ, hoå theïn.*

*Mong tröø nghieäp toäi Phöôùc trí taêng tröôûng Ngöôøi ñöôïc nhö vaäy Trong traêm ngaøn kieáp. Vôùi ñaïo Voâ thöôïng Phaùt sinh tin hieåu Daàn daàn thaáu bieát Thaät taùnh chaân khoâng. Xöa nay vaéng laëng Nhö bieån saâu thaúm Khoâng coù taêng giaûm Khi gaëp gioù duyeân.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Nöôùc thaønh ñôït soùng Soùng töùc laø nöôùc Ñoäng tónh laø moät Hieåu roõ nhö theá.*

*Truï caûnh giôùi Phaät Khoâng sinh neûo aùc Chaám döùt luaân hoài Qua traêm ngaøn öùc. Na-duõ-ña kieáp Taâm ñòa saùng suoát Tham, saân, si, maïn*

*Phieàn naõo nghieäp nhaân. Maø khoâng hieän haønh Caùc loaïi quaû khoå*

*Töï nhieân khoâng laõnh Saéc thaân chaéc chaén. Voâ löôïng thôøi gian Vui veû sung söôùng Taâm khoâng nghó xaáu Cuõng khoâng aûo töôûng. Vôùi caûnh ñieân ñaûo Thöôøng sinh suy nghó Gioûi noùi phaùp yeáu*

*Lôïi ích chuùng sinh. Töï laøm khoâng beänh*

*Ngöôøi khaùc cuõng khoâng Vui hôïp ñieàu thuaän*

*An oån vui ñuû.*

*Thaâm nhaäp thieàn ñònh Lìa caùc khoå buoäc Thöôøng laøm vieäc thieän Baûo veä chuùng sinh.*

*Khoâng taïo duyeân aùc Gaàn guõi baäc trí*

*Ca tuïng Nhö Lai*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Phaùp maøu cao toät. Cung kính khen ngôïi Vui möøng laøm theo Xem khaép theá gian Söï töôùng höõu vi.*

*Ñeàu nhö huyeãn moäng Khoâng chuùt chaân thaät Hieåu roõ aên uoáng*

*Saéc löïc maïng soáng. Goác khoå phieàn naõo Keû ngu khoâng bieát Tham aùi ñaém nhieãm Duø moät khoaûnh khaéc. Cuõng khoâng ñoaïn döùt Muøi vò aên uoáng*

*Laøm taêng loãi laàm Baïn laønh khuyeân baûo. Taâm khoâng theâm tin Gaëp keû xaáu aùc*

*Thoûa maõn gaàn keà Vaøo trong ngu si. Khoâng theå thaáu bieát Caùc caûnh coõi traàn AÛo töôûng chìm ñaém Khoâng keå ngaøy ñeâm. Meâ nhieàu thuù vui Ngöôøi trí xem noù Sinh nhieàu chaùn boû Caùc coõi theá gian.*

*Saéc töôùng huyeãn hoaëc Roài cuõng suy taøn*

*Vôï, con, trai, gaùi*

*Quyeán thuoäc, nhaân duyeân. Nhö ngöôøi ñi ñöôøng*

*Taïm thôøi gaëp gôõ*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Khi nhaân duyeân heát AÂn aùi lìa xa.*

*Quyeán luyeán beân nhau Duø ít cuõng khoù*

*Naøy caùc tröôûng giaû Bieát thaân laø aûo.*

*Ví nhö hoïa só*

*Veõ nhieàu maøu saéc Ñeïp xaáu maø thaønh Roài cuõng tan raõ.*

*Laïi nhö muøa ñoâng Nöôùc ñoùng thaønh baêng Chaéc cöùng taïm thôøi Cuõng tan thaønh nöôùc. Vì sao nhö vaäy?*

*Saéc töôùng hö huyeãn. Theå taùnh chaúng thaät Maø ngöôøi ngu si Theo caûnh sinh tham Yeâu thích vöôùng maéc. Taâm ñoù ñieân ñaûo*

*Taïo nhaân khoâng thieän Rôi vaøo ba neûo*

*Laõnh ñuû thöù khoå. Traûi qua nhieàu kieáp Khoâng coù ñoät ra Neáu sinh trôøi, ngöôøi Cuõng meâ hoan laïc. Do thaân aûo naøy*

*Taïo ra nghieäp aùc Khoâng coù cuøng taän Ngöôøi si nhö theá. Thöôøng bò troùi buoäc Ma oaùn quaáy phaù Vôï con, trai gaùi*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Cha meï, quyeán thuoäc. Troùi buoäc taâm laïi Khoâng cho thoaùt khoûi Thôøi gian ngaøy ñeâm Vì bò raøng buoäc.*

*Nhaän laàm laøm vui Thaät ra do khoå Ba ñoäc nhieãm vaøo*

*Taêng tröôûng ngaïo khinh. Laø ngöôøi nhö vaäy*

*Traùi vôùi duyeân thieän Trí tueä khoâng sinh Vieäc laøm khoâng cuøng. Caùc baát luaät nghi*

*Vôùi nhieàu quyeán thuoäc Cha meï, vôï con*

*Tieàn taøi, thöïc phaåm. Trong phaùp sinh khoå Taâm khoâng chaùn ñuû Khoâng nghó döùt ra Tham nhieãm chaáp aùi. Caàu nhieàu cuûa baùu Gom goùp kho taøng Maø thaáy chuùng sinh Ñoùi khoå ngheøo heøn.*

*Loøng khoâng thöông caûm Cöùu giuùp nguy khoán Khoâng haønh chaùnh ñaïo Nghó xaáu caøng nhieàu.*

*Ngöôøi trí chæ daïy Khoâng chòu laéng nghe Neân cöù xoay troøn*

*Naøy caùc Tröôûng giaû. Saéc thaân con ngöôøi Ví nhö caây lôùn*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Reã, thaân, laù, caønh Sum sueâ toûa roäng. Laâu khoâng thaám nöôùc Ñaát caùt khoâ caèn*

*Maët trôøi thieâu ñoát Nhöïa soáng caïn kieät. Naêm thaùng chaúng laâu Taát seõ khoâ muïc*

*Taát caû chuùng sinh Traùng nieân saéc toát. Thaân töôùng ñaày ñuû Tham ñaém theá gian Chaïy theo naêm duïc Gaân, huyeát suy hao. Beänh khoå xaâm nhaäp Hình daùng tieàu tuïy Caùc caên taøn taï Khoâng ñöôïc laâu beàn. Cuoái cuøng moøn maát Ngöôøi si nhö theá*

*Meâ ñaém saéc thaân Tham nhieàu cuûa baùu. Khoâng bieát toäi phöôùc Khoâng nghó voâ thöôøng Nhö caây khoâ muïc Khoâng laâu gaõy ñoå.*

*Naøy caùc Tröôûng giaû Xem thaân aûo naøy Vaø cuûa caûi kia Vaøng, baïc, löu ly.*

*Chaân chaâu, ma-ni Xa cöø, maõ naõo San hoâ, hoå phaùch*

*Theå noù khoâng thaät. Nhö boït nöôùc kia*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Keû ngu meâ tình Töôûng laø quyù troïng Caøng taêng ham muoán. Chaùnh nieäm taïp loaïn Vôùi phaùp moân Phaät Khoâng coù höôùng vaøo Ngöôøi trí hieåu bieát.*

*Saéc thaân, vaät duïng Taát caû ñeàu nhö*

*Caûnh thaáy trong moäng Ñeàu khoâng töï töôùng.*

*Phaûi giöõ saùu caên Kheùp kín naêm duïc Gaàn keà Tam baûo Haønh haïnh saùu Ñoä. Boû heát tham tieác Döùt taâm aùi nhieãm Xem caùc duïc kia Nhö ngoïn löûa lôùn.*

*Thieâu ñoát chuùng sinh Phaûi heát söùc sôï*

*Khoâng neân quyeán luyeán.*



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)