**Phaåm 25: HOÏC ÑÒA**

*Söùc duõng maõnh hoaøn haûo Maët saùng nhö hoa vaøng Thaàn tuùc nhanh hôn gioù Töï taïi daïo khaép nôi.*

*Ñöùc lôùn khoâng theå löôøng Ñieàu thuaän, naêng nhaãn nhuïc Phaät an truï giôùi ñònh*

*Xin nöông veà kính leã.*

*Böôùc ñi thanh thaûn chaúng nhieãm traàn Ñöùc Ngaøi voâ löôïng sôû nguyeän an Chaúng ai saùnh baèng khoâng chaáp tröôùc Khoâng theå ví duï, xin quy y.*

*Phaät duøng phöông tieän phaùp laøm cung Haøng phuïc taø ma oaùn, quaân ñòch*

*Tröø heát traàn lao, caùc caáu ueá Nguyeän quy maïng Phaät nhaát taâm leã.*

Ngöôøi tu haønh ñaõ ñaéc Ñaïo tích, thaáy naêm duïc laïc chung quy ñeàu laø voâ thöôøng nhöng chaúng theå ñoaïn heát. Vì sao? Vì vaãn thaáy coøn nieäm vi teá veà saéc, thanh, höông, vò.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ thaønh töïu ñöôïc ñaïo tích roài Trí tueä hieåu roõ naêm duïc khoâng Thaáy ai coõi Duïc nhö ngöïa nhaùc*

*Taâm chaúng ñaém saéc vaãn chöa ñoaïn.*

Ví nhö gaõ thieáu nieân Phaïm chí noï, öa saïch seõ, ñi ra phía sau nhaø laøm baån ngoùn tay, ñi ñeán noùi vôùi thôï vaøng laø ngoùn tay bò baån chaúng saïch, duøng löûa ñoát giuøm. Thôï vaøng can: “Chôù nghó nhö vaäy, coù caùch khaùc tröø ñöôïc dô baån naøy, ñoù laø duøng tro chaø xaùt, duøng nöôùc röûa ñi. Neáu ta ñoát thì ngöôi khoâng theå chòu noåi. Söï ñau ñôùn do löûa chaïm vaøo thaân laïi caøng ñau hôn laø chaø röûa.” Gaõ thieáu nieân Phaïm chí nghe noùi, lieàn noåi giaän maéng chöûi thôï vaøng: Ñöøng laáy loøng mình maø suy löôøng keû khaùc. Töï mình chaúng theå chòu ñöïng laïi baûo ngöôøi khaùc chaúng chòu noåi. Ta khoâng muoán gì heát chæ vì tay ta bò baån neân chaúng daùm ñi ñöôøng, sôï gaëp ngöôøi ta hoaëc ta gaàn ngöôøi. Thaân ta coù hoïc caên baûn ba kinh vaø bieát saùu ngheà, hoïc luaän thuyeát hieåu roõ ñieàu thích öùng, coù khaû naêng xem vaïn vaät, phaân bieät yù nghóa cuûa chuùng theo thöù töï chöông cuù; bieát ba thöù aùnh saùng nôi thieân vaên, ñòa lyù; hoïc saùu möôi boán töôùng; bieát maïng loäc cuûa ngöôøi laø phuù quyù hay baàn tieän; laøm cho ruoäng vöôøn nhaø cöûa yeân oån; hieåu tieáng cuûa moät traêm loaøi chim; bieát tröôùc tai bieán; thaáy quoác gia kia coù nhieàu oaùn taëc muoán laøm haïi nöôùc naøy. Ngay khi coù tai hoïa cuûa maët trôøi, gioù möa khoâng ñuùng thôøi tieát, coù sao xaáu xuaát hieän; ngöôøi ñeïp maøu xanh, maøu ñoû; phaân bieät töôùng ñaøn oâng, ñaøn baø, traâu, ngöïa, gaø, deâ. Bieát tröôùc laø nguõ coác bò haïn haùn hay luït loäi, toát hay xaáu. Bieát söï dôøi ñoåi xeâ dòch cuûa tinh tuù; bieát söï suy hao nhieàu hay ít cuûa haïn haùn vaø luït loäi aáy. Boùi xem coù luït lôùn cuõng nhö söï phaù hoaïi cuûa noù. Thaáy söï bieán ñoåi ra vaøo cuûa nhaät thöïc vaø nguyeät thöïc. Neáu coù ngöôøi mang thai thì phaân bieät nam hay nöõ; hieåu bieát caùc vieäc quaân phaùp chieán ñaáu; bieát suoát coå kim; thaáy roõ vò trí cuûa naêm ngoâi sao, Hoûa tinh trong möôøi hai thôøi, moät traêm thôøi khaéc cuûa ngaøy ñeâm; coù khaû naêng hieåu

roõ y thuaät, bieát duøng thuoác ñeå trò laønh caùc beänh phong, haøn, nhieät, gheû lôû nhoû nhaët; bieát quyõ ñaïo maët trôøi, maët traêng, phaùt xuaát töø ñaâu vaø söï bieán ñoåi maøu saéc cuûa noù thích hôïp vôùi ñieåm gì nhö laø nuùi lôû, ñoäng ñaát hay sao rôi, vaø bieát caùc sao sôû thuoäc ñeå phuïng söï Thieân thaàn. Hoïc thuaät cuûa coå nhaân ñeàu coù khaû naêng phaân bieät, khoâng coù moân naøo laø khoâng thoâng. Boùi xem sao choåi xuaát hieän seõ coù ñieàm gì. Vì vaäy ñoà dô baån dính treân tay ta khoâng ñeå laâu, phaûi theo lôøi ta maø tröø boû ngoùn tay dô ueá aáy.

Thôï vaøng nghe xong, nöôùng kieàm thaät ñoû keïp ngoùn tay kia, thieáu nieân bò noùng ñau chaúng theå chòu noåi, ñöa ngoùn tay leân mieäng ngaäm. Thôï vaøng cöôøi lôùn baûo thieáu nieân: “Ngöôi töï khoe khoang mình laø thoâng minh, baùc hoïc, quaùn coå thoâng kim, khoâng coù gì maø chaúng thoâng hieåu. Thanh tònh khoâng loãi laàm nhöng nay taïi sao laïi ñöa ngoùn tay dô baån vaøo mieäng ngaäm.” Ngöôøi thieáu nieân ñaùp: “Khi chöa bò ñau thì ngoùn tay dô baån, nhöng vöøa chaïm ñeán löûa quaù ñau, lieàn queân ngoùn tay baån.” Ñaïo tích cuõng theá, voán trong ñeâm daøi taäp nhieãm veát nhô aùi duïc, trong khoaûnh khaéc muoán xa lìa tình duïc. Nhöng vöøa thaáy saéc ñeïp, yù daâm moùng khôûi. Vì sao? Vì caùc caên cheá ngöï coøn loûng leûo, chöa ñaéc Ñònh dieät taän.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ thaáy thoùi quen cuûa saéc duïc Tuy roõ tính chaát ñaït Ñaïo tích*

*Taâm coøn töôûng ñeïp vaãn nghe höông Nhö soâng veà bieån, duïc cuõng vaäy.*

Khi ñaéc Ñaïo tích, töï nghó: Thaân ta chaúng neân taäp thoùi daâm duïc, nhö nhöõng phaøm phu khaùc. Neân cho tình duïc laø oâ ueá, öa thích voâ duïc, daäp taét söï böøng chaùy cuûa duïc, taäp quaùn baát tònh, ngaøy ñeâm khoâng boû. Ngöôøi taäp nhö theá daâm, noä, si giaûm daàn ñöôïc ñeán vôùi ñaïo, moät laàn trôû laïi nhaân gian döùt tröø goác khoå, khi ñaõ ñöôïc trôû laïi thì ñoái vôùi caùc aùi duïc khoâng coøn moùng khôûi ñöôïc thanh tònh, daâm, noä, si moûng nhöng taâm vaãn ñöôïc ñoaïn haún, neân coù söï buoàn khoå.

Ví nhö gaõ ñaøn oâng coù ngöôøi vôï ñeïp, khuoân maët mòn maøng duøng caùc thöù anh laïc trang ñieåm thaân theå, gaõ raát yeâu thöông. Tuy coù saéc ñeïp nhö theá nhöng laø quyû daâm chöù chaúng phaûi laø ngöôøi, chæ duøng maùu thòt ngöôøi laøm thöùc aên. Coù ngöôøi maùch vôùi ngöôøi choàng:

–Vôï ngöôi laø La-saùt, aên thòt uoáng maùu.

Ngöôøi choàng chaúng tin nhöng ngöôøi ta noùi maõi chuyeän aáy neân trong loøng khôûi nghi ngôø muoán tìm hieåu. Ban ñeâm giaû vôø naèm ngaùy ra tieáng nhö laø nguû say. Ngöôøi vôï töôûng laø ñaõ nguû, leùn ngoài daäy ra khoûi thaønh ñeán baõi tha ma. Ngöôøi choàng theo doõi ñaèng sau thaáy vôï côûi y phuïc vaø ñoà trang söùc qua moät beân. Saéc maët bieán thaønh xaáu xí, mieäng hieän raêng daøi, treân ñaàu boác chaùy, maét ñoû nhö löûa, troâng raát deã sôï ñeán gaàn xaùc ngöôøi, tay boác thòt mieäng nhai nuoát. Ngöôøi choàng thaáy vaäy môùi bieát vôï mình chaúng phaûi laø ngöôøi maø laø quyû, lieàn trôû veà nhaø naèm laïi treân giöôøng. Ngöôøi vôï trôû veà ñeán giöôøng choàng naèm, naèm laïi nhö cuõ. Ngöôøi choàng thaáy vôï trang nghieâm anh laïc, saéc dieän ñeïp ñeõ, khi aáy laïi gaàn guõi. Giaû söû nhôù laïi naøng khi ôû baõi tha ma aên nuoát thòt töû thi, taâm lieàn kinh tôûm loøng luoân sôï seät thì ñaéc quaû Vaõng hoaøn. Neáu thaáy ngoaïi hình ñoan trang ñeïp ñeõ thì daâm yù moùng khôûi. Neáu noùi laø baát tònh toäi loãi, thì caùc thöù baát tònh daâm, noä, si dieät.

Baøi tuïng raèng:

*Bieán hoùa thaân ngöôøi nhö côûi giaùp Laøm hình quyû daâm ñeán tha ma*

*Ngoán nuoát thaây cheát nhö aên côm Khi aáy choàng bieát laø La-saùt.*

Ngöôøi ñaéc quaû Vaõng hoaøn taâm töï nghó: Ta ôû trong coõi Duïc ba keát ñaõ moûng, coøn laïi raát ít mong ñaït Thaùnh ñeá, thaáy veát nhô aùi duïc bieát khoå, ít vui, chaúng neân theo duïc nhö haøng phaøm phu ñaët naëng tình duïc. Gioáng nhö laèn xanh bu vaøo töû thi. Ta duøng phöông caùch gì ñeå tröø daâm, noä, si khieán dieät heát khoâng coøn, ñaéc thieàn döùt heát laäu, nhieân haäu ñöôïc an oån nhö trôøi Tònh cö.

Baøi tuïng raèng:

*Khi ñaéc quaû Vaõng hoaøn Tu haønh moät ñôøi thoâi Thì thaáy duïc “baát khaû”*

*Taäp taùnh chöa ñoaïn haún. Tuy löûa daâm duïc chaùy Nhöng chaúng theå haïi taâm Vì khôûi quaùn baát tònh Gheùt duïc nhö La-saùt.*

Ví nhö coù ngöôøi ôû nôi noùng böùc chaúng theå chòu noãi tìm quaït ñeå quaït, tìm nöôùc ñeå taém. Ñaéc quaû Vaõng hoaøn cuõng nhö vaäy, thaáy daâm, noä, si cho laø noùng böùc, nghó caàu ñaïo Baát hoaøn.

Baøi tuïng raèng:

*Thaønh hai neûo kieát töôøng Ñi ñeán tröø haún duïc*

*Vì ñaït thieàn voâ laäu*

*Haønh ñoäng vôùi Phaïm thieân. Thaân coù caùc noùng böùc Duøng nöôùc maùt ñeå tröø*

*Ñeán caàu ñaïo Baát hoaøn Ñaït ñöôïc thanh löông aáy.*

Baáy giôø, ngöôøi tu haønh khôûi quaùn baát tònh vónh vieãn thoaùt khoûi saéc duïc vaø caùc daâm, noä, si, thaáy roõ ñaàu moái khôûi dieät cuûa naêm aám dieät taän laø ñònh, tri kieán nhö theá lieàn döùt naêm kieát, khoâng coøn ngaên che ñaéc ñaïo Baát hoaøn, chaúng laïi nhaân gian vì thoaùt aùi duïc, khoâng coù caùc hoaïn cuûa quyû daâm ngaên ngaïi.

Baøi tuïng raèng:

*Ñeå thoaùt khoán ñoán beänh aùi duïc Thöôøng quaùn baát tònh, tröø caùc aùm Vónh vieãn lìa sôï, khoå ñöôïc an Thaønh ñaïo Baát hoaøn, quaû thöù ba.*

Lieàn ñaït söï thanh löông khoâng coù nhieät naõo. Neáu nhìn saéc duïc luoân thaáy baát tònh thì bieát laø toäi loãi dô baån. Ví nhö coù nhöõng khaùch buoân töø toái ñang quaù meät moûi, ñeán vaøo luùc nöûa ñeâm ngaøy hai möôi chín, toái muø, khoâng coù aùnh traêng, cöûa thaønh ñaõ ñoùng voøng quanh bôø töôøng phía Nam, ôû döôùi coù moät vuõng nöôùc do trôøi möa ñoïng laïi, khaùch côûi boû haønh trang döøng beân ao. Thaây ngöôøi cheát, gaø, choù, voi, thuù, caùc loaïi raén truøng... ñeàu coù trong nöôùc hoaëc chìm hoaëc noåi traêm ngaøn loaøi truøng luùc nhuùt trong thaân, loâng toùc boàng beành bao nhieâu thöù raùc röôûi, nöôùc dô ôû trong thaønh ñeàu doàn veà ñaây.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö beân thaønh coù ao lôùn*

*Dô chaúng daùm nhìn, huoáng laø uoáng Khaùch xa ñi ñeán thaønh ñaõ ñoùng Cuøng nhau döøng laïi beân ao naøy.*

Khi aáy, moïi ngöôøi vì laø khaùch xa chöa töøng ñeán xöù naøy, neân chaúng bieát aát giaùp gì vaø vì quaù meät moûi, quaù khaùt neân côûi boû y phuïc nhaûy vaøo taém röûa, uoáng nöôùc thoûa thích, no neâ môùi ra khoûi ao.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaùm ngöôøi kia môùi ñeán choán naøy Nhaûy vaøo nöôùc taém tröø noùng böùc Cuùng vaùi thuûy thaàn, uoáng giaûi khaùt Vì quaù meät nhoïc nguû thieáp ñi.*

Saùng daäy sôùm, trôøi gaàn saùng, heát meät, tænh taùo, môùi thaáy ñoà oâ ueá baát tònh trong nöôùc. Coù keû boû chaïy, nhaém maét chaúng daùm nhìn, coù keû laïi bòt muõi muoán oùi möûa. Baáy giôø môùi bieát nöôùc dô baån chaúng saïch.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ ñaéc quaû thöù ba Thaáy duïc laïc chaúng an Nhaäp thieàn ñònh, voâ haïn Thaáy duïc nhö nöôùc dô.*

Baáy giôø, ngöôøi tu haønh öa thieàn ñònh, thöùc tænh ñoái vôùi aùi duïc, nhö ñaùm khaùch buoân kia nhôøm tôûm nöôùc baát tònh. Ví nhö haøi nhi töï boác phaân chôi, tuoåi taùc lôùn daàn boû troø chôi cuõ, laïi öa thöù khaùc; tuoåi gaàn veà giaø boû caùc thuù vui, duøng phaùp töï vui. Tu haønh ñaõ ñaéc ñaïo quaû Baát hoaøn, cuõng gioáng nhö theá, thaáy caùc thuù vui trong naêm ñöôøng sinh töû nhö troø ñuøa treû con, laïi caøng tinh taán, muoán thoaùt luaân hoài, chaúng mong sinh laïi.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù haøi nhi*

*Ngoài ñaát voïc phaân chôi Tuoåi daàn daàn lôùn leân Boû noù chôi troø khaùc.*

*Tu haønh cuõng nhö vaäy Caàn vöôït khoûi ba coõi Baáy giôø beøn tinh taán Thaønh töïu ñuû boán quaû.*

Ví nhö ôû nöôùc xa xoâi noï, coù ñaùm khaùch buoân, töø phöông Ñoâng ñeán, döøng chaân taïi moät khu vöôøn ngoaøi thaønh. Khi aáy, ôû trong thaønh kia coù moät ngöôøi sieåm nònh, nhieàu maùnh lôùi, khoâng ai tin, doái laøm moùn aên uoáng, hoa höông y phuïc khaùc laï, ñeán tröôùc ngöôøi daãn ñöôøng, thaêm hoûi söï sinh hoaït aên ôû, noùi laø chôû nhieàu, töø xa ñeán, khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc, ñoùi khaùt laâu ngaøy nay môùi gaëp maët, xin bieáu moät ít thöùc aên, xin ñoaùi töôûng nhaän cho. Vò daãn ñöôøng lieàn nhaän.

Ngöôøi aáy laïi thöa theâm: “Neân vaøo thaønh, toâi coù ngoâi nhaø lôùn, trong coù cung ñieän ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi. Nhaø coù gieáng nöôùc, caàu xí rieâng bieät, caây coái thaúng haøng ñoà duøng coù ñuû. Cuùi xin Nhaân giaû chieáu coá vaøo thaønh.” Noùi nhöõng lôøi doái traù nhö vaäy roài, lieàn boû

ñi.

Baøi tuïng raèng:

*Coù ngöôøi loøng doái traù Thaáy khaùch buoân xa ñeán Ngheânh tieáp vò daãn ñöôøng Môøi aên roài noùi raèng.*

*Toâi coù moät cung ñieän Cao lôùn raát nguy nga Ngöôøi aáy khoâng thaønh tín Noùi doái roài boû ñi.*

Baáy giôø, trong coù moät vò ñaïi tröôûng giaû nghe heát nhöõng ñieàu ngöôøi kia noùi doái vôùi vò daãn ñöôøng, lieàn ñích thaân ñi ra ngheânh ñoùn, baûo vôùi vò daãn ñöôøng aáy raèng:

–Chôù tin lôøi ngöôøi kia maø ôû laïi nhaø aáy, coù ao nöôùc dô baån nôi sau nhaø, phaån ueá dô daùy chaûy ra phía tröôùc, vì vaäy cho neân khoâng theå nghæ chaân taïi ñoù.

Vò daãn ñöôøng nghe xong ñaùp:

–Nhaø tuy coù xuù ueá nhöng ñaõ coù caùch tröø nhö ñoát höông, raûi hoa. Baøi tuïng raèng:

*Tröôûng giaû loøng thaân thieän Noùi vôùi vò daãn ñöôøng*

*Raèng ôû caïnh nhaø aáy Coù xuù ueá baát tònh.*

*Vò daãn ñöôøng nghe noùi Lieàn ñaùp laïi theá naøy Tuy hoâi, nhöng coù caùch Ñoát höông, raûi caùc hoa.*

Baáy giôø tröôûng giaû baûo vôùi vò daãn ñöôøng:

–Laïi seõ gaëp tai naïn, caùc loaøi truøng ñoäc ñeàu ôû trong ñoù, chuùng aên thòt vaø uoáng maùu.

Neáu chuùng ñoùi seõ chui vaøo trong bao ñöïng ñoà cuûa caùc ngöôi, caén naùt haønh trang.

Vò daãn ñöôøng ñaùp:

–Ta seõ cho chuùng thöùc aên maø chuùng thích, ñeå khoûi chui vaøo ñoà vaät. Baøi tuïng raèng:

*Coù nhieàu truøng ñoäc ôû trong nhaø Chæ coù aên thòt uoáng maùu thoâi*

*Ngöôøi daãn ñöôøng ñaùp lôøi tröôûng giaû Ta seõ cho nhöõng gì chuùng thieáu.*

Tröôûng giaû noùi vôùi ngöôøi daãn ñöôøng:

–ÔÛ boán goùc nhaø aáy coù boán con raén ñoâïc, döõ tôïn, nguy haïi, öa tranh giaønh nhau, chaúng theå ôû gaàn, vaäy duøng caùch gì maø laøm yeân nhöõng con raén naøy?

Ngöôøi daãn ñöôøng ñaùp:

–Ta bieát caùch. Raûi thuoác, ñoïc thaàn chuù, khieán chuùng khoâng xaâm phaïm. Baøi tuïng raèng:

*Coù boán raén ñoäc ôû trong nhaø OÂm loøng ñoäc aùc muoán haïi nhau*

*Duøng raát nhieàu thuoác vaø thaàn chuù*

*Tröø ñöôïc raén ñoäc quaán beân trong*

Khi aáy, tröôûng giaû laïi baûo ngöôøi daãn ñöôøng:

–Laïi coù naïn lôùn, vì töôøng cuõ, neàn moùng seõ ñoå, bôø töôøng nghieâng ngaõ, chaúng theå döïa nöông.

Ngöôøi daãn ñöôøng ñaùp:

–Neáu coù naïn naøy, ta chaúng theå ôû, cuõng khoâng coù caùch khieán töôøng khoûi ñoå. Vì sao? Vì neáu coù ñoå thì seõ maát maïng.

Baøi tuïng raèng:

*Vì nhaø cuõ roài saép ngaõ ñoå*

*Neáu nhö saäp xuoáng, chaúng theå giöõ Ngöôøi daãn ñöôøng noùi vôùi tröôûng giaû Coù naïn kinh khuûng ta chaúng ôû.*

Ngöôøi daãn ñöôøng nghe noùi ñuû caùc tai naïn cuûa caên nhaø, laïi chính maét chöùng kieán, taâm sinh chaùn naûn, chaúng daùm ôû ñoù. Vò Baát hoaøn cuõng nhö theá, nghe Theá Toân daïy, bieát roõ Thaùnh ñeá, chaúng öa hoïa hoaïn nôi sinh töû xoay vaàn.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ ñaéc Baát hoaøn lìa caùc khoå Tu haønh caàu voâ löôïng an oån Chaúng moät maûy may öa sinh töû*

*Nhö ngöôøi daãn ñöôøng chaúng truù nguï.*

Giaûi thích ví duï: Ngoâi nhaø laø thaân ngöôøi; nöôùc dô baån, laø chín loã thöôøng toáng ra ñoà baát tònh; nöôùc ñaày truøng laø trong thaân coù taùm möôi loaøi truøng thöôøng aên thòt xöông maùu, tuûy trong thaân; ñaát baèng ñeå xaây töôøng laø ñoà cuùng döôøng, cung caáp cho thaân ñeå aên uoáng; boán con raén ñoäc laø boán ñaïi: Ñòa, thuûy, hoûa, phong trong thaân; ngoâi nhaø hö cuõ ngaøy ñeâm saép suïp laø giaø, beänh, cheát maø ngöôøi tu haønh ngaøy ñeâm nhôø vaøo phöông tieän muoán thoaùt khoûi caùc naïn; ngöôøi daãn ñöôøng laø quaû Baát hoaøn; ngöôøi tu haønh tinh chuyeân nghe Theá Toân daïy, xem ba coõi ñeàu thaáy röïc chaùy; nhöõng hình töôùng maø maét quaùn saùt, chung quy ñeàu laø voâ thöôøng chaúng traùnh khoûi raõ tan. Ví nhö ngöôøi daãn ñöôøng thaáy söï nguy hieåm cuûa ngoâi nhaø lôùn.

Baøi tuïng raèng:

*Loaøi raén saün chaát ñoäc Gheâ sôï chaúng theå gaàn Boán con ôû boán goùc*

*Laø boán ñaïi cuûa thaân. Hö muïc muoán ngaõ ñoå Khi thaân coù taêng giaûm*

*Thöôøng gaëp caùc khoå naõo Giaø, beänh, cheát ñöôøng cuøng. Ngöôøi dua nònh trong thaønh Duï cho thieàn höõu laäu*

*Ngöôøi ñaém vaøo tham duïc AÂn aùi laøm chöôùng ngaïi. Tröôûng giaû- ngöôøi giöõ giôùi Baäc thaày khoâng bò luïy*

*Cöùu ñoä ngöôøi tu haønh Vöôït qua caùc khoå naïn. Ví nhö ñoaøn khaùch buoân*

*Trong coù ngöôøi daãn ñöôøng Phaät töû uoáng cam loà*

*Ñeå ñaéc ñaïo Voâ tröôùc. Baäc thaày haønh giaû giaûng*

*Thaân khoå, khoâng, voâ thöôøng Quaùn xeùt kyõ tam giôùi*

*Nhieãu ñoäng, chaúng an oån.*

Phaûi caàu nhaát taâm ñeå ñaït ñeán quaû vò voâ hoïc, kieán ñeá, khoâng chaáp tröôùc. Baøi tuïng raèng:

*Phaät thöông chuùng sinh noùi Naêng cöùu taát caû khoå*

*Toâi xem caùc kinh Phaät Thích noùi Voâ hoïc ñòa.*

M