**SOÁ 721**

KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

*Haùn dòch: Ñôøi Nguyeân Nguïy, Ñaïi sö Cuø-ñaøm Baùt-nhaõ-löu-chi.*

**QUYEÅN 1**

**Phaåm 1: MÖÔØI CON ÑÖÔØNG THIEÄN NGHIEÄP (Phaàn 1)**

*Kính laïy taát caû chö Phaät vaø Boà-taùt.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï, Ñöùc Theá Toân ôû taïi thaønh Vöông xaù, du haønh ñeán thoân cuûa Baø-la-moân Na-la-ñaø.

Vaøo saùng sôùm, Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát cuøng chuùng Tyø-kheo vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc. Baáy giôø, chuùng Tyø-kheo taùch rôøi Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát ñi khaát thöïc vaø laàn laàn ñeán choã ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca, roài cuøng nhau thaêm hoûi. Taát caû ai naáy ñeàu vui veû baøn luaän veà giaùo phaùp vaø ñoái ñaùp qua laïi.

Ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca hoûi caùc Tyø-kheo:

–Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca cuûa caùc oâng noùi phaùp nhö vaày: “Duïc laø baát thieän, khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù. Ñoái vôùi tham duïc cuûa ngöôøi khaùc cuõng khoâng tuøy hyû.”

Toâi cuõng noùi nhö vaày:

–Thaân nghieäp khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù. Ñoái vôùi tham duïc cuûa ngöôøi khaùc cuõng khoâng tuøy hyû.

Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca cuûa caùc oâng noùi:

–Khaåu nghieäp khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù, khoâng tuøy hyû vôùi duïc cuûa ngöôøi khaùc.

Toâi cuõng noùi nhö vaày:

–Khaåu nghieäp khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù, khoâng tuøy hyû vôùi duïc cuûa ngöôøi khaùc.

Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca cuûa caùc oâng noùi:

–YÙ nghieäp khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù, khoâng tuøy hyû vôùi duïc cuûa ngöôøi khaùc.

Toâi cuõng noùi nhö vaày:

–YÙ nghieäp khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù, khoâng tuøy hyû vôùi duïc cuûa ngöôøi khaùc.

Phaùp luaät nôi Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca cuûa caùc oâng cuõng nhö vaäy, coù khaùc gì ñaâu? Coù yù gì khaùc vaø coù gì hôn khoâng? Neáu phaùp luaät theo Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca cuûa caùc

oâng cuõng nhö vaäy thì coù gì khaùc vôùi toâi? Vaäy maø Sa-moân Cuø-ñaøm Thích-ca töï xöng mình laø Baäc Nhaát Thieát Trí.

Ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca hoûi nhö vaäy xong, taâm cuûa caùc vò Tyø-kheo khoâng tuøy hyû vaø khoâng traû lôøi ñöôïc vì caùc vò môùi xuaát gia neân chöa hieåu roõ veà phaùp cuûa Tyø-kheo.

Baáy giôø, chuùng Tyø-kheo taùch rôøi Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát tröôùc ñaây, khaát thöïc xong roài ñeán thoân Na-la-ñaø ñeå thoï trai vaø nghæ ngôi. Luùc naøy, Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát cuõng vöøa khaát thöïc xong vaø cuõng ñi ñeán thoân Na-la-ñaø. Khi aáy, caùc Tyø-kheo ñeán choã Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát thöa heát caùc vieäc ôû treân.

Tueä maïng Xaù-lôïi-phaát baûo chuùng Tyø-kheo:

–Neáu Tueä maïng toâi cuøng vôùi caùc vò vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc, cuøng vôùi caùc vò ñi ra ngaõ tö, ngaõ ba ñeå ñeán choã ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca thì toâi coù theå duøng chaùnh phaùp ñeå phaù hoï, nhöng toâi ñi khaát thöïc ôû ngaõ tö, ngaõ ba khaùc neân khoâng nghe nhöõng ñieàu maø ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca caät vaán tröôùc ñaây. Ñöùc Theá Toân coù trí tueä thaáy bieát taát caû nghieäp quaû ôû hieän taïi. Nay Ñöùc Theá Toân ñang ôû ñaây raát laø toân thaéng. Neáu taát caû ngoaïi ñaïo gaëp Phaät seõ bò haøng phuïc ngay. Ñöùc Theá Toân ñang kheùo noùi roõ taát caû phaùp nghieäp baùo cho caùc Thanh vaên, Öu-baø-taéc, Trôøi, Ngöôøi. Ñöùc Theá Toân ôû caùch ñaây khoâng xa laém, caùc vò coù theå ñeán ñoù ñeå hoûi aét seõ ñöôïc noùi roõ veà taát caû phaùp nghieäp baùo cho caùc vò nghe. Coøn nhö chö Thieân, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø- la-moân ôû theá gian ñeàu khoâng theå noùi roõ ñöôïc, chæ coù Ñöùc Nhö Lai môùi coù theå noùi cho caùc vò hieåu. Ñoái vôùi phaùp kia toâi chöa thoâng toû, chæ coù Ñöùc Theá Toân thoâng hieåu baäc nhaát veà phaùp nghieäp baùo môùi coù theå vì caùc vò maø giaûng noùi.

Theá roài, chuùng Tyø-kheo ñi ñeán choã Ñöùc Theá Toân.

Baáy giôø, vaøo buoåi thuyeát phaùp ban ngaøy, Ñöùc Theá Toân gioáng nhö nuùi Tu-di, haøo quang toûa khaép nhö aùnh saùng maët trôøi, nhö traêng thanh maùt trong ñeâm, nhö ao nöôùc trong laønh, saâu roäng nhö bieån. Ñöùc Theá Toân an truù baát ñoäng gioáng nhö nuùi Tu-di, taâm khoâng sôï seät nhö sö töû chuùa vaø laøm choã nöông töïa cho taát caû chuùng sinh. Cuõng nhö cha meï luoân coù taâm töø vaø heát thaûy chuùng sinh laø ngöôøi thaân yeâu toái thöôïng, luoân coù loøng Töø, Bi, Hyû, Xaû ñeå laøm choã döïa, laáy ba möôi baûy phaùp thuø thaéng vi dieäu cuûa phaàn Boà-ñeà lôùn lao ñeå trang nghieâm thaân, laøm cho maét cuûa taát caû chuùng sinh thanh tònh, nhìn khoâng nhaøm chaùn. Vöông töû Thích-ca Thaéng Nhaät Nguyeät Quang noùi keä:

*Maét Theá Toân nhìn khaép Maét tònh khoâng ba caáu Hay kheùo noùi Nhò ñeá Bieát roõ ba thöù khoå.*

*Nhö vaäy, Phaät Theá Toân Ñaõ tu hai thöù tu*

*Hieän chöùng ñöôïc ñaïo quaû Trí Dieät ñeá ñaày ñuû.*

*Xa lìa khoûi ba coõi Giaûng noùi vöôït ba coõi Bieát roõ möôøi taùm giôùi Quaùn bieát ñeá giaûi thoaùt.*

*Möôøi taùm nhoùm coâng ñöùc Töông öng coâng ñöùc mình*

*Thaùo gôõ chín troùi buoäc Ñaày ñuû möôøi thöù Löïc. Thaønh töïu boán Voâ uùy Vaø thaønh töïu ñaïi Bi Taâm ñaïi Bi thaám nhuaàn Thaønh töïu ba Nieäm xöù.*

Baáy giôø, caùc vò Tyø-kheo gaëp Ñöùc Theá Toân roài, tròch aùo baøy vai, chaân phaûi quyø saùt ñaát nhö phaùp, laïy Ñöùc Theá Toân roài lui qua moät beân vaø giöõ oai nghi ñöùng cuùi ñaàu cung kính. Chuùng Tyø-kheo cöû ra moät vò ñeán gaàn laïy Ñöùc Theá Toân, thöa:

–Baïch Theá Toân! Vaøo saùng sôùm nay con oâm baùt, ñaép y ñi vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc *(thöa heát moïi vieäc ôû treân cho ñeán cuøng ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca caät vaán vaø vaán ñeà ngoaïi ñaïo hoûi veà thaân, khaåu, yù nghieäp… nhö tröôùc ñaõ noùi)*.

Ñöùc Theá Toân sau khi quaùn xeùt roài baét ñaàu noùi phaùp cho caùc Tyø-kheo thoân Na-la-ñaø vaø caùc Baø-la-moân:

–Naøy caùc Tyø-kheo! Nhöõng lôøi ta noùi ra ban ñaàu, chaëng giöõa vaø roát sau ñeàu thieän, yù nghóa vaø lôøi leõ ñeàu thieän. Chæ coù moät phaùp laø ñaày ñuû thanh tònh, toát ñeïp, phaïm haïnh khai saùng. Ñoù laø phaùp moân Chaùnh phaùp nieäm xöù. Haõy kheùo laéng nghe vaø suy nghó kyõ, ta seõ vì caùc oâng maø giaûng noùi.

Caùc Tyø-kheo thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con xin laéng nghe.

Ngay luùc ñoù, caùc Tyø-kheo chí taâm laéng nghe Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp cho caùc vò Tyø-kheo:

–Naøy caùc Tyø-kheo! Theá naøo laø phaùp moân Chaùnh phaùp nieäm xöù? Ñoù laø phaùp thaáy laø phaùp, phi phaùp thaáy laø phi phaùp. Thöôøng nieäm phaùp moân ñoù taâm khoâng nghi ngôø, öa thích nghe phaùp, ñeâm ngaøy cuùng döôøng, bieát ñöôïc thaân nghieäp, khaåu nghieäp vaø yù nghieäp, ñoái vôùi söï sinh dieät cuûa nghieäp quaû khoâng thaáy moät caùch ñieân ñaûo, khoâng thöïc haønh phaùp khaùc.

Naøy caùc Tyø-kheo! Thaân nghieäp coù ba, ñoù laø saùt sinh, troäm caép vaø taø daâm.

Theá naøo laø saùt sinh? Ñoái vôùi chuùng sinh khaùc, khôûi töôûng veà chuùng sinh neân coù taâm saùt haïi, caét ñöùt maïng soáng cuûa chuùng. Taïo taùc nghieäp saùt sinh coù ba: thöôïng, trung, haï.

1. Thöôïng laø gieát caùc baäc A-la-haùn… *(bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø)*.
2. Trung laø gieát ngöôøi phaøm phu.
3. Haï laø gieát keû aùc vaø suùc sinh.

Laïi coù ba: Quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai.

Laïi coù ba: Haønh ñoäng tham, haønh ñoäng saân vaø haønh ñoäng si.

1. Haønh ñoäng tham nhö haïng saên baén.
2. Haønh ñoäng saân nhö taùnh thaáp heøn.
3. Haønh ñoäng si nhö nhöõng trai giôùi cuûa ngoaïi ñaïo.

Laïi coù ba: Mình laøm, baûo ngöôøi khaùc laøm vaø thaáy ngöôøi khaùc laøm sinh taâm vui möøng.

Tuy saùt sinh nhöng coù naêm tröôøng hôïp khoâng bò nghieäp toäi saùt sinh.

1. Ngöôøi ñi ñöôøng voâ taâm maø laøm toån thöông, gieát haïi nhöõng maïng soáng nhoû beù, moïn maïy nhö truøng, kieán
2. Neáu neùm caây saét, voâ taâm saùt haïi maø laøm ñöùt maïng soáng loaøi vaät.
3. Thaày thuoác trò beänh, vì lôïi ích maø cho ngöôøi beänh uoáng thuoác. Nhaân nôi thuoác ñoù laøm ngöôøi beänh cheát, nhöng thaày thuoác aáy khoâng coù taâm aùc.
4. Cha meï vì taâm töø daïy con maø ñaùnh, nhaân ñaùnh maø ngöôøi con cheát.
5. Khi ñoát löûa nhöõng con truøng boø vaøo, vì truøng boø vaøo maø cheát, nhöng ngöôøi kia khoâng coù taâm gieát truøng.

Naêm tröôøng hôïp treân ñaây, tuy ñoaïn maïng soáng cuûa chuùng sinh nhöng khoâng maéc toäi saùt sinh.

Laïi coù ba loaïi saùt sinh: Mình laøm, baûo ngöôøi khaùc laøm vaø thaáy ngöôøi khaùc laøm thì sinh taâm vui möøng.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taïo nghieäp troäm caép troïn veïn? Troäm caép theá naøo laø chòu quaû baùo ít? Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Vaät cuûa ngöôøi khaùc thuoäc veà cuûa hoï maø mình töï yù troäm laáy. Nhö vaäy laø taïo taùc ñaày ñuû nghieäp troäm caép. Neáu laø ba ñieàu: vì laøm lôïi ích cho caùc baäc toân tröôûng, cha meï vaø ngöôøi beänh, caùc baäc Duyeân giaùc, La-haùn, A-na-haøm, Tö-ñaø-haøm vaø Tu-ñaø-hoaøn; hoaëc vì beänh naëng; vì ñoùi khaùt, ngöôøi kia vì laøm lôïi ích maø troäm caép. Troäm caép nhö vaäy thì chòu quaû baùo ít vì nghieäp troäm caép chöa hoäi ñuû.

Laïi nöõa, troäm caép bò quaû baùo ít nghóa laø sau khi troäm caép, luoân saùm hoái trong loøng. Saùm hoái roài sau khoâng daùm taùi phaïm nöõa, ngaên caûn ngöôøi khaùc troäm caép, chæ baûo hoï giôùi khoâng troäm caép vaø neâu con ñöôøng thieän ñeå hoï truù trong phaùp laønh, xa lìa nghieäp troäm caép. Nhö vaäy laø nghieäp troäm caép khoâng ñaày ñuû.

Theá naøo laø nghieäp ñaày ñuû? Neáu ngöôøi troäm caép, khi troäm caép doái traù laøm meâ hoaëc ngöôøi khaùc. ÔÛ choã vaéng suy nghó tính toaùn laøm nhöõng vieäc doái traù, ñong caân ñoåi vaät taïo nhöõng nghieäp aùc. Nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy laø nghieäp ñaày ñuû.

Theá naøo thì thaønh nghieäp? Vaät thuoäc cuûa ngöôøi khaùc, mình bieát roài maø vaãn troäm caép. Nhö vaäy laø thaønh nghieäp.

Theá naøo laø nghieäp ñaày ñuû? Laøm roài tuøy hyû, laïi öa thích laøm vaø laøm nhieàu, roài ñeán choã ngöôøi khaùc ca ngôïi vieäc troäm caép.

Laïi nöõa, baûo ngöôøi giöõ giôùi thieän khaùc troäm caép, ñoù laø nghieäp ñaày ñuû.

Ba nghieäp nhö vaäy ñaày ñuû thì quaû baùo khoâng maát, coøn nhöõng nghieäp troäm caép khaùc thì maéc quaû baùo ít, chöù khoâng nhaát thieát phaûi chòu.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taø daâm? Keû taø daâm ôû ñaây, neáu vôùi vôï mình haønh traùi ñaïo, ñoái vôùi vôï ngöôøi haønh ñuùng ñaïo hoaëc traùi ñaïo. Neáu ngöôøi khaùc laøm maø sinh taâm tuøy hyû, hoaëc coá baøy phöông tieän, khuyeân baûo ngöôøi khaùc laøm. Ñoù laø taø daâm.

Taø daâm theá naøo maéc quaû baùo ít? Taø daâm xong luoân saùm hoái trong loøng, khoâng tuøy hyû, ngaên caûn ngöôøi khaùc taø daâm, chæ hoï con ñöôøng thieän. Ñoù laø nghieäp taø daâm khoâng ñaày ñuû. Neáu lìa boû yù taø daâm, giöõ giôùi tu haønh. Taø daâm nhö vaäy laø maéc quaû baùo ít, khoâng nhaát ñònh phaûi chòu.

Nhö vaäy, ba thöù nghieäp baát thieän cuûa thaân, maéc quaû baùo ít, quaû baùo nheï laø nhöõng ñieàu maø ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly-baø-xaø-ca khoâng theå hieåu bieát ñöôïc, vì khoâng phaûi caûnh giôùi cuûa hoï. Ngay caû caùc haøng Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian khoâng ai coù theå hieåu bieát ñöôïc. Tröø nhöõng vò Thanh vaên theo ta nghe phaùp, neân

bieát quaû baùo cuûa nghieäp chöù khoâng ai daïy caû.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh bieát quaû baùo cuûa nghieäp. Theá naøo laø khaåu nghieäp, haïnh aùc baát thieän?

Khaåu nghieäp coù boán: Voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu vaø yû ngöõ.

Theá naøo laø voïng ngöõ? Nghóa laø mình suy nghó, roài ñeán choã ngöôøi khaùc noùi lôøi khoâng chaân thaät. Hoaëc theà ruûa, ôû tröôùc nhaø vua noùi doái, khieán ngöôøi khaùc ñau khoå, bò ñaùnh ñaäp, bò troùi, hoaëc bò thaâu heát taøi saûn. Ngöôøi kia ñaõ taïo taùc ñaày ñuû nghieäp voïng ngöõ. Ai taïo taùc ñuû nghieäp voïng ngöõ seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Theá naøo laø löôõng thieät? Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang hoøa thuaän, cuøng nhau laøm vieäc maø ngöôøi kia ñeán noùi lôøi phaù hoaïi. Noùi nhö vaäy laø taïo taùc nghieäp löôõng thieät.

Theá naøo laø löôõng thieät maéc quaû baùo ít? Sau khi noùi lôøi phaù hoaïi roài, luoân aên naên trong loøng: Vì ta ngu si neân noùi nhö vaäy. Ngöôøi aáy luoân saùm hoái nôi taâm, laïi ngaên caûn ngöôøi khaùc noùi lôøi phaù hoaïi, chæ roõ cho hoï con ñöôøng thieän. Vì khoâng ñaày ñuû neân nghieäp naøy khoâng naëng.

Theá naøo laø nghieäp naøy khoâng ñaày ñuû? Neáu lôøi noùi phaù hoaïi aáy vì phieàn naõo, vì say röôïu, ñem taâm phaân bieät sai ñeán ngöôøi kia noùi khaùc. Cho neân nghieäp naøy khoâng ñaày ñuû.

Theá naøo laø nghieäp ñaïo töông öng thaønh lôøi noùi phaù hoaïi? Vì taâm aùc maø phaù hoaïi ngöôøi khaùc, roài tuøy hyû khen ngôïi. Nhö vaäy laø nghieäp ñaïo töông öng thaønh lôøi noùi phaù hoaïi.

Theá naøo laø nghieäp naøy quyeát ñònh taïo thaønh lôøi noùi phaù hoaïi? Nghóa laø laøm roài tuøy

hyû, laïi baûo ngöôøi khaùc laøm, tuøy hyû khen ngôïi, hyû laïc tham ñaém khoâng rôøi khoûi taâm. Ngöôøi kia thöôøng oâm loøng aùc neân bò moïi ngöôøi xa laùnh khoâng lui tôùi. Khi bò moïi ngöôøi cheâ bai thì khoâng coù taâm xaáu hoå nhuïc nhaõ, khoâng töï bieát mình. Ñoù laø nghieäp cuûa lôøi noùi phaù hoaïi.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt taäp khôûi cuûa nghieäp.

Theá naøo laø haønh nghieäp aùc khaåu? Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn:. AÙc khaåu khieán ngöôøi kia khoå naõo, khoâng vui tai, khoâng chòu ngöôøi khaùc cheâ bai nhöng baét hoï phaûi tin mình. Neáu ai troïng mình thì ñuøa giôõn, coøn khinh thì noåi giaän. Ngöôøi aáy seõ maéc voâ löôïng quaû baùo, voâ löôïng thöù quaû baùo. Ai aùc khaåu naëng seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, coøn aùc khaåu nheï thì khoâng nhaát thieát phaûi chòu quaû baùo. Ñaây laø khaåu nghieäp thöù ba, nghóa töông öng ñaày ñuû vôùi khaåu nghieäp ñaõ noùi ôû treân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh bieát roõ phaùp nghieäp baùo. Theá naøo laø khaåu nghieäp thöù tö? Nghóa laø lôøi noùi theâu deät voâ nghóa, tröôùc sau traùi ngöôïc nhau, noùi khoâng aên khôùp. Khoâng quyeát ñònh hoaëc quyeát ñònh maéc quaû baùo cuõng nhö nhöõng nghieäp tröôùc. Ñaây goïi laø khaåu nghieäp thöù tö.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt phaùp nghieäp baùo.

Theá naøo laø yù nghieäp? Vaø coù maáy loaïi? Ngöôøi kia nghe, thaáy, bieát yù nghieäp coù ba: Tham, saân vaø taø kieán.

Theá naøo laø tham? Nhö thaáy ngöôøi khaùc giaøu coù, nhieàu cuûa caûi maø ngöôøi kia sinh taâm mong muoán ñeå ñöôïc taøi vaät ñoù. Ñoù laø nghieäp tham cuûa yù.

Laïi nöõa, yù nghieäp neáu thaáy ngöôøi khaùc giaøu coù, cuûa caûi nhieàu, mình sinh taâm ganh gheùt. Ñoù laø nghieäp ganh gheùt cuûa yù. Neáu sinh taø kieán, sinh kieán chaáp ñieân ñaûo. Ñoù laø nghieäp taø kieán. Taø kieán coù hai loaïi: Thaát *(loãi laàm)* vaø baát tín.

Theá naøo laø baát tín? Laø nghó raèng: Khoâng boá thí, khoâng cuùng teá, khoâng trai hoäi, khoâng coù nghieäp thieän vaø nghieäp baát thieän, khoâng coù quaû baùo cuûa nghieäp. Noùi veà baát tín

thì nhieàu voâ löôïng.

Theá naøo laø Thaát *(loãi laàm)*? Ngöôøi kia cho taát caû khoå vui ñeàu do trôøi taïo, chöù khoâng coù quaû baùo cuûa nghieäp. Hai loaïi naøy goïi laø taø kieán.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt phaùp nghieäp baùo. Theá naøo laø thaân nghieäp, khaåu nghieäp, yù nghieäp? Möôøi thöù nhö theá ai öa thích laøm vaø laøm nhieàu thì ngöôøi ñoù chaéc chaén nhaän laáy quaû baùo.

Nghóa naøy nhö theá naøo? Theá naøo laø phaûi chòu quaû baùo cuûa nghieäp trong hieän taïi? Theá naøo laø maéc nghieäp quaû ôû ñôøi sau vì bò nghieäp quaû nôi ñôøi khaùc? Ñôøi sau sinh ôû ñaâu? Vaø soáng ôû choã naøo?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Veà thaân nghieäp, ai öa thích laøm vaø taïo nhieàu saùt sinh thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sinh laøm ngöôøi thì bò cheát yeåu. Vì taâm tham lam maø keû saên baén kia saùt sinh, veà sau nhöõng ngöôøi ñoù phaûi chòu laøm thaân heo, nai, gaø, vòt, ca-taân-xaø-la, bò ñaùm saên baén bao vaây, gieát haïi. Cho ñeán laøm thaân caù thì bò cheát nôi löôõi caâu. Ñôøi tröôùc ngöôøi kia ñaõ taïo nghieäp gì thì nhaân duyeân töông töï nhö vaäy, luoân ôû trong sinh töû. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì bò cheát yeåu. Giaû söû ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi thì khoâng ñöôïc ôû choã toát ñeïp maø phaûi ôû nôi coù nhieàu sôï haõi khoâng bao laâu seõ bò ngöôøi gieát haïi.

Quaû baùo cuûa saùt sinh coù thöôïng, trung, haï. Keä raèng:

*Coù keû cheát trong thai Hoaëc cheát môùi loït loøng Hoaëc cheát khi bieát ñi Hoaëc cheát khi bieát chaïy.*

Ngöôøi saùt sinh kia taïo thaønh nghieäp aáy vaø do söùc maïnh cuûa quaû baùo neân noùi ngöôøi kia bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, hoaëc phaûi chòu quaû baùo trong ñôøi hieän taïi, hoaëc ñôøi khaùc.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt quaû baùo cuûa nghieäp. Theá naøo laø öa thích laøm vaø laøm nhieàu vieäc troäm caép? Quaû baùo troäm caép coù ba: ñoïa trong ñòa nguïc, chòu quaû baùo trong hieän taïi, hoaëc chòu quaû baùo taøn dö. Ai öa thích laøm vaø taïo nhieàu nghieäp troäm caép thì ngöôøi ñoù bò ñoïa trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì thöôøng ngheøo tuùng. Neáu coù cuûa caûi thì sôï vua, nöôùc, löûa, giaëc cöôùp cöôùp maát taát caû, chöa töøng ñöôïc chuùt an vui. Nghieäp troäm caép kia coù ba thöù quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt quaû baùo cuûa nghieäp. Theá naøo laø öa thích haønh vaø haønh nhieàu taø daâm, chòu ba thöù quaû baùo?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Neáu ngöôøi naøo öa thích haønh vaø haønh nhieàu nghieäp taø daâm thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì chòu quaû baùo taøn dö: vôï khoâng thuaän hôïp, hoaëc bò hai caên vaø theá gian cheâ gheùt. Ñaây laø ba loaïi quaû baùo cuûa ba thöù thaân nghieäp maø ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-ly- baø-xaø-ca khoâng theå hieåu roõ ñöôïc. Noùi veà thaân nghieäp thì nhieàu voâ löôïng, khoâng theå hieåu heát. Vì sao? Vì ngöôøi kia bò phaùp si huaân taäp saâu vaøo trong taâm mình, chæ coù ta môùi hieåu roõ. Thaät ra, ta khoâng thaáy ngöôøi naøo hieåu thaáu trieät, laïi khoâng coù ai thaáy roõ veà phaùp nghieäp baùo nhö theá. Nhö ta thaáy, phaùp maø ñeä töû cuûa ta tu haønh laø do theo ta maø nghe, cho neân coù theå hieåu roõ.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø khaåu nghieäp? Vaø coù maáy loaïi? Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn. Khaåu nghieäp coù boán: voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu vaø yû ngöõ. Neáu

ngöôøi kia öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp voïng ngöõ thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì taát caû chuùng sinh khoâng ai tin vaøo lôøi noùi cuûa mình. Caùc hoäi chuùng thieän, chuùng thieän tröôûng giaû, chuùng Saùt-lôïi vaø vôï con khoâng ai tin vaøo lôøi noùi cuûa laø ngöôøi aáy, mieäng luoân lôû loùi, hoâi thoái, raêng khoâng ñeàu, da maët xaáu xí, bò moïi ngöôøi noùi doái, cheâ bai vaø thöôøng sinh loøng lo sôï. Tình thaân höõu anh em, Thieän tri thöùc khoâng ñöôïc vöõng beàn. Laøm ra nhöõng gì ñeàu khoâng ñaït ñöôïc keát quaû vaø khoâng taïo lôïi ích cho ai caû. Nhö vaäy, voïng ngöõ khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui, khoâng vöøa yù. Ñoù laø gaây taïo quaû cuûa nghieäp baát thieän.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taïo thaønh nghieäp quaû do öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp löôõng thieät?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ai öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp löôõng thieät thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì bò caâm, ñieác, mieäng thöôøng lôû loùi, hoâi thoái, khoâng ai tin töôûng vaø bò moïi ngöôøi cheâ cöôøi, khoâng coù saéc ñeïp, khoâng ôû moät choã, taâm ñoäng khoâng ñònh, thöôøng laøm vieäc aùc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp löôõng thieät.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taïo thaønh nghieäp quaû do öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp aùc khaåu?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ai öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp aùc khaåu thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì ôû choã naøo cuõng lo sôï, bò moïi ngöôøi laøm cho ñau khoå khoâng ai an uûi. Ñoái vôùi vôï con thì khoâng moät lôøi aùi ngöõ, gioáng nhö nai hoang sôï taát caû moïi ngöôøi. Xa laùnh baïn laønh, gaàn guõi baïn aùc. Ñoù laø ba thöù quaû baùo cuûa aùc khaåu.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp yû ngöõ?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Neáu ai öa thích taïo vaø taïo nhieàu nghieäp yû ngöõ thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì khoâng ai yeâu meán, laøm oan gia cuûa vua, anh em thaân thieát khinh khi coi thöôøng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp yû ngöõ.

Laïi nöõa ngöôøi tu haønh, trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø ba loaïi baát thieän cuûa yù nghieäp do öa thích taïo vaø taïo nhieàu yù nghieäp baát thieän?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Neáu ngöôøi kia öa thích taïo vaø taïo nhieàu taâm tham thuoäc yù nghieäp baát thieän thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi tuy coù cuûa caûi nhöng bò vua, giaëc, löûa, nöôùc cöôùp maát taát caû moät caùch voâ lyù, luoân chòu caûnh ngheøo tuùng.

Laïi nöõa ngöôøi tu haønh, trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø öa thích taïo vaø taïo nhieàu taâm saân cuûa yù nghieäp baát thieän?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Neáu ai öa thích taïo vaø taïo nhieàu taâm saân cuûa yù nghieäp baát thieän thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì laøm daân moïi rôï soáng nôi bieân ñòa, heûo laùnh, choã nhieàu sôï haõi, choã coù

nhieàu ñao kieám, ma quyû, rôi vaøo söôøn nuùi nguy hieåm, taâm ngöôøi ñoù khoâng bao giôø ñöôïc an oån thöôøng bò cheâ bai vaø chòu nhöõng thöù xaáu aùc nhö vaäy.

Laïi nöõa ngöôøi tu haønh, trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø öa thích taïo vaø taïo nhieàu taø kieán cuûa yù nghieäp baát thieän?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ai öa thích taïo vaø taïo nhieàu taø kieán cuûa yù nghieäp thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø chòu taát caû khoå sôû. Neáu bò ñoïa vaøo loaøi suùc sinh thì xoay chuyeån maõi trong traêm ngaøn vaïn öùc voâ löôïng ñôøi. Caûnh giôùi ngaï quyû cuõng nhö vaäy. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi nhö phaùp ñaõ noùi thì cöù theo chuûng taùnh cuûa mình haønh theo ñaïo nghieäp thieän, khoâng laøm ñuùng phaùp. So vôùi chuûng taùnh cuûa toå tieân töø tröôùc ñeán nay raát laø thaáp keùm.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp, ñoái vôùi caùc phaùp khaùc quaùn xeùt raát kyõ caøng.

Theá naøo laø do möôøi phaùp baát thieän nhö theá löu chuyeån theo sinh töû nôi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh trong theá gian?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn:

Theá naøo laø saùt sinh? Theá naøo laø öa thích laøm? Vaø theá naøo laø laøm nhieàu? Noùi veà saùt sinh, ngöôøi saùt sinh gaàn guõi vôùi baïn aùc. Neáu ai ôû gaàn, soáng vôùi baïn aùc, theo hoï, tuøy hyû vôùi hoï, cuøng ñuøa giôõn, ñi chung, ôû chung, sinh tín taâm ñoái vôùi hoï, cho laø coù coâng ñöùc. Neáu ai laøm theo ngöôøi aùc kia vaø cuõng ñi chung vôùi hoï, nhö vaäy ngöôøi kia gaàn vôùi baïn aùc. Ngöôøi saùt sinh aáy laïi gaàn guõi vôùi ngöôøi saùt sinh roài duøng moïi phöông caùch lyù do saùt sinh chæ baûo khieán cho saùt sinh, hoaëc ngöôøi giöõ giôùi ngoaïi ñaïo, hoaëc keû ñoà teå saên baén, hoaëc tham muøi vò maø noùi vieäc saùt sinh, nhö keû oan gia noùi vieäc saùt sinh, nhö giaëc cöôùp tham lam cuûa caûi noùi vieäc saùt sinh, hoaëc chieán ñaáu noùi vieäc saùt sinh, hoaëc tham danh lôïi noùi caùi lôïi cuûa vieäc saùt sinh. Ngöôøi kia nghe roài sinh taâm tín, ñoàng yù laøm vaø saùt sinh moät caùch thích thuù. Ai vui thích nhö vaäy, ñaõ saùt sinh roài bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ôû choã khoâng öa thích, choã khoâng an vui, nôi luoân bò moïi ngöôøi thieän chöûi maéng. Do nhaân duyeân naøy, neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì bò cheát yeåu. Ñoù laø do haït gioáng saùt sinh gaàn guõi baïn aùc.

Theá naøo laø öa thích laøm? Ngöôøi baát thieän kia, sau khi saùt sinh thì sung söôùng vui möøng, taâm yù phaân bieät thaáy coâng ñöùc cuûa vieäc saùt sinh. Phaân bieät nhö theá coù nhieàu loaïi:

Khi caét ñöùt maïng soáng cuûa vaät khaùc roài, khoâng sinh loøng ñau khoå aên naên, coøn khen ngôïi cho ñoù laø thieän. Taâm khoâng buoâng boû maø coøn xoay laïi laøm tieáp. Daïy baûo ngöôøi khaùc laøm, baûo hoï laøm roài khen taát caû coâng ñöùc cuûa vieäc saùt sinh aáy, vôùi moãi lyù do khaùc nhau ñaõ noùi ôû treân. Ñoù laø öa thích taïo nghieäp saùt sinh.

Theá naøo laø laøm nhieàu? Saùt sinh roài laøm nhöõng vieäc nhö treân ñaõ noùi, gaàn guõi vôùi baïn aùc taäp laøm ngheà saùt sinh, laøm nhieàu duïng cuï ñeå saùt sinh, ñaøo nhöõng haàm hoá nguy hieåm, laøm haøng raøo teân ñoäc, nuoâi choù, nuoâi chim ñeå gieát. Gaàn guõi ngöôøi ñoà teå, laøm nhöõng khí cuï chieán ñaáu nhö giaùp saét, ñao, gaäy, maâu, giaùo, cung teân, xe chieán ñaáu. Nhöõng khí cuï ñoù laø caùc duïng cuï saùt sinh. Nhö vaäy taát caû ñeàu coù ñuû heát. Ñoù laø ngöôøi aùc taïo nhieàu nghieäp saùt sinh. Vì lyù do ñoù ngöôøi kia bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, chòu khoå baùo raát khoå naõo. Nghieäp saùt sinh coù thöôïng, trung, haï, khi maéc quaû baùo cuõng coù thöôïng, trung, haï. Ñaõ taïo nghieäp thì phaûi chòu quaû baùo. Töï mình taïo nghieäp aùc thì chính mình chòu aùc baùo. Ngöôøi coù trí tueä boû aùc laøm laønh. ÔÛ trong theá gian, ngöôøi kia ñaõ saùt sinh, öa thích laøm vaø laøm nhieàu nghieäp saùt sinh.

Theá naøo laø öa thích laøm vaø laøm nhieàu troäm caép? Theá naøo laø öa thích laøm vaø laøm nhieàu? Ai troäm caép roài thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Ngöôøi theo giôùi aùc naøy taùnh töï aên troäm, gaàn guõi vôùi baïn aùc vaø theo hoï ñeå ñi troäm caép. Troäm caép coù thöôïng, trung, haï.

Theá naøo laø haï? Laø do phaùp vua nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Theá naøo laø trung? Chaúng phaûi phöôùc ñieàn maø troäm caép taøi vaät kia. Theá naøo laø thöôïng? Laø vaät cuûa Phaät, Phaùp, Taêng maø troäm caép moät ít.

Ñoái vôùi vaät cuûa Phaät, Phaùp, Taêng, neáu troäm vaät cuûa Taêng thì Phaät Phaùp coù theå thanh tònh. Neáu troäm caép vaät cuûa Phaät Phaùp thì Taêng khoâng thanh tònh. Neáu troäm ñoà duøng vaø thöùc aên cuûa chuùng Taêng hieän tieàn thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc lôùn, ñaàu maët ôû phía döôùi. Neáu laáy vaät thuoäc chuùng Taêng thöôøng aên thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc voâ giaùn A-tyø, ôû taàng toái taêm roäng lôùn. Do ruoäng phöôùc daøy, troäm caép chuùt ít, nhöng coù taâm öa thích laøm vaø laøm nhieàu, ngöôøi troäm caép chuùt ít kia cuõng bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sau bieát saùm hoái, khoâng sinh tuøy hyû, luoân aên naên trong loøng thì ngöôøi aáy khoâng nhaát ñònh phaûi chòu quaû baùo. Neáu ngöôøi troäm caép duøng moïi caùch ñeå troäm caép, vì lyù do nhö vaäy goïi laø troäm caép.

Theá naøo laø öa thích troäm caép vaät cuûa ngöôøi khaùc? Nghóa laø troäm caép xong roài vui möøng, ñi theo boïn cöôùp trong loøng laáy laøm vui thích. Sau khi ñöôïc thì saém quaàn aùo thöùc aên. Saém xong trong loøng vui möøng, coøn khen ngôïi coâng ñöùc cuûa vieäc troäm caép. Laïi baûo ngöôøi khaùc troäm caép roài khen ngôïi hoï. Nhö vaäy goïi laø öa thích troäm caép.

Theá naøo laø taïo nhieàu nghieäp troäm caép? Nghóa laø troäm caép xong, saém nhieàu giöôøng chieáu, ngoïa cuï, meàn muøng, thöùc aên uoáng, baùnh, thòt, aùo quaàn ñeïp ñeõ, cuøng vôùi daâm nöõ vui chôi ñaùnh baïc, ñaùnh côø töôùng. Trong loøng vui söôùng, noùi: “Ta nay raát vui söôùng. Trong taát caû thöù vui, troäm caép laø hôn heát. Nhôø troäm caép maø ta coù ñaày ñuû giöôøng chieáu, ngoïa cuï, meàm muøng, thöùc aên uoáng, coù y phuïc ñeå laøm ñeïp cho thaân, coù daâm nöõ ñeå vui chôi, ñaùnh baïc, ñaùnh côø. Ñoù laø thuù vui hôn heát. Nay ta neân thöôøng xuyeân troäm caép ñeå sau naøy laøm taêng söï giaøu sang vui söôùng cho ta”. Nhö tröôùc ñaõ noùi nhö vaäy, taïo nhieàu nghieäp troäm caép chaéc chaén bò ñoïa trong ñòa nguïc.

Theá naøo laø öa thích laøm vaø laøm nhieàu taø daâm? Keû taø daâm kia taâm khoâng quan saùt, bò daâm duïc che laáp. Neáu ai ôû ñôøi tröôùc töø choã daâm duïc maø ñeán, ñoù laø uyeân öông, ca-taân- xa-ca, khoång töôùc, anh vuõ, caù, chim tró, chim yeán, A-tu-la. Vì töø choã daâm duïc maø ñeán neân sinh vaøo trong coõi naøy, thöôøng hay theo keû ña duïc vaø baïn xaáu aùc. Hai loaïi ngöôøi naøy öa thích daâm duïc, taâm khoâng quaùn xeùt, khoâng nhaøm chaùn, khoâng lìa duïc vaø khoâng quan saùt vieäc laøm. Choã naøo coù duïc thì tìm ñeán. Vì töø choã daâm duïc ñeán neân sinh vaøo choã duïc naøy, vui thích haønh daâm duïc, neân khoâng quan saùt ñöôïc vaø bò daâm duïc che laáp. Nhö vaäy, ngöôøi taø daâm baát thieän, do söùc maïnh cuûa xuùc nhieãm neân ñoái vôùi taát caû ñeàu hyû laïc. Nhö vaäy laø coøn hôn taø daâm vì taâm öa thích laøm. Öa thích laøm laø caûm xuùc aùc cuûa taø daâm.

Theá naøo laø öa thích taø daâm? Tuy khoâng thöôøng laøm nhöng luoân vui thích, ngöôøi aáy coù taâm phaân bieät, ñoái vôùi choã khaùc khoâng hyû laïc nhö ñoái vôùi vieäc daâm duïc. Nhö vaäy goïi laø caûnh giôùi öa thích taø daâm.

Theá naøo laø laøm nhieàu? Keû phaøm phu ngu si taâm khoâng quan saùt neân bò taø daâm che laáp. Ngöôøi kia laïi noùi coâng duïng daâm duïc laø thuù vui baäc nhaát, noùi raèng daâm duïc chaúng phaûi baát thieän, laïi daïy baûo nhieàu ngöôøi neân öa thích daâm duïc. Do ñoù maø keû phaøm phu ngu si öa thích laøm nhieàu taø daâm, ñoù laø ba thöù nghieäp baát thieän cuûa thaân.

Khaåu nghieäp coù boán: Voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu vaø yû ngöõ.

Theá naøo laø voïng ngöõ? Nghóa laø tröôùc töï coù taâm doái traù, sau ñoù löøa gaït ngöôøi khaùc,

nhö vaäy thaønh ra löøa doái mình vaø ngöôøi.

Laïi coù naêm tröôøng hôïp laøm phaùt sinh voïng ngöõ, chuùng thuoäc vaøo tham, saân, taø phaùp, bò taâm duïc laøm cho sôï haõi.

Theá naøo laø voïng ngöõ do taâm saân? Neáu tröôùc maët vua, hoaëc trong ñaïi chuùng, trong chuùng tröôûng giaû, neáu Thieän tri thöùc, oan gia, khi tranh chaáp, laøm lôïi ích cho Thieän tri thöùc, gaây ñau khoå cho oan gia. Cho neân noùi doái.

Theá naøo laø voïng ngöõ do taâm tham? Nghóa laø thaáy taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc, mình duøng moïi caùch ñeå laáy vaät ñoù. Cho neân noùi doái.

Theá naøo laø voïng ngöõ thuoäc vaøo taø phaùp? Nhö trong phaùp Baø-la-moân noùi: “Vì taïo lôïi ích cho caùc baäc toân tröôûng, vì taïo lôïi ích cho traâu boø, sôï mình cheát, vì cöôùi vôï thì voïng ngöõ khoâng maéc toäi”. Lôøi noùi cuûa ngöôøi ñoù thuoäc taø phaùp. Voïng ngöõ nhö vaäy laø lôøi thuoäc taø kieán cuûa ngöôøi ngu si. Lôøi noùi naøy chaéc chaén bò ñoïa trong ñòa nguïc, cho neân seõ ñöa ñeán nhaân duyeân maát maïng, theá neân khoâng ñöôïc voïng ngöõ. Voïng ngöõ naøy laø chuûng töû baäc nhaát cuûa ñòa nguïc. Noùi vì cöôùi vôï maø voïng ngöõ thì khoâng coù toäi, ñoù laø do taâm duïc khôûi leân neân cuõng thuoäc taø phaùp.

Theá naøo laø voïng ngöõ do sôï haõi? Nghóa laø choã naøo coù sôï haõi, vì ngöôøi ôû nôi ñoù maø taïo lôïi ích, cho neân voïng ngöõ. Neáu coù taâm nhö vaäy maø khoâng voïng ngöõ laïi noùi: Ngöôøi kia khoâng coù taïo nhieàu lôïi ích cho ta, ñeå ngöôøi kia sôï ñeán cheát. Cho neân voïng ngöõ.

Naêm tröôøng hôïp ngöôøi ngu si voïng ngöõ thì taát caû ñeàu ôû trong phaùp si. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Neáu coù nhöõng keû naøo Khôûi moät phaùp voïng ngöõ Thì khoâng sôï ñôøi sau Khoâng aùc naøo khoâng laøm. Neáu sinh nôi theá gian Trong mieäng coù buùa lôùn Ñeå chaët mình vaø ngöôøi*

*Vì noùi ra lôøi aùc.*

*Nhö vaäy neân noùi thaät*

*Khoâng neân cheùm ngöôøi khaùc Duø ngheøo, coù ngöôøi xin*

*Neân cho nhieàu hay ít Ai laøm ba vieäc naøy*

*Xaû thaân ñöôïc sinh Thieân.*

Nhö vaäy taát caû nhaân duyeân, taát caû vieäc laøm chôù coù voïng ngöõ. Ngöôøi khaùc coù voïng ngöõ, taâm mình chôù tuøy hyû, cuõng khoâng ñi theo ngöôøi ñoù vaø cuõng khoâng ngoài chung vôùi hoï. Neáu ai cuøng ñi, ngoài chung vôùi ngöôøi voïng ngöõ maø ngöôøi khaùc thaáy ñöôïc taát cuõng cho mình laø ngöôøi voïng ngöõ. Nhö vaäy neáu ai theo ngöôøi coù nghieäp caáu ueá thì cuõng seõ öa thích nghieäp caáu ueá. Neáu mình cuøng ñi chung, ngoài chung vôùi ngöôøi nghieäp caáu ueá ñoù thì duø khoâng coù nghieäp caáu ueá nhöng ngöôøi khaùc cuõng cho mình laø nghieäp caáu ueá. Nhö vaäy neân quan saùt, khoâng theo keû aùc. Keû aùc naøy bò troùi chaët trong sinh töû, bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh laø do laøm vieäc vôùi ngöôøi aùc. Neáu ai theo Thieän tri thöùc thì seõ ñöôïc giaûi thoaùt. Noùi veà voïng ngöõ thì nhieàu voâ löôïng, ôû ñaây chæ noùi sô löôïc maø thoâi.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø löôõng thieät? Vaø coù maáy loaïi? Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn:

Löôõng thieät nghóa laø nhöõng ngöôøi ñang soáng hoøa thuaän maø mình coù yù phaù hoaïi, roài noùi ra baèng lôøi. Löôõng thieät coù hai: Töï mình noùi vaø baûo ngöôøi khaùc noùi. Baûo ngöôøi khaùc noùi ñeå ngöôøi kia gaây oaùn thuø nhau. Gioáng nhö keû oan gia sai ñi phaù hoaïi: “Ngöôi haõy ñeán phaù hoaïi ngöôøi kia”. Ñoù laø nhaân duyeân khaùc. Coù luùc ngöôøi khaùc khoâng sai maø töï mình phaù hoaïi, khieán cho ngöôøi kia buoàn khoå.

Theá naøo laø löôõng thieät do saân? Nghóa laø mình khoâng yeâu thích ngöôøi kia neân duøng lôøi aùc noùi vôùi ngöôøi, laøm cho ngöôøi nghe khoâng vui.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø aùc khaåu? Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ngöôøi aùc khaåu do tham, saân, si maø phaùt sinh ra. Taát caû keû phaøm phu ngu si luoân laøm nhöõng vieäc ñoù khoâng lìa boû. Nhö vaäy aùc khaåu coù voâ löôïng thöù, vin theo voâ löôïng duyeân, voâ löôïng nhaân duyeân, voâ löôïng taâm yù phaùt khôûi, coù voâ löôïng quaû baùo. Lôøi noùi aùc khaåu naøy coù theå phaù hoaïi voâ löôïng vieäc laøm thieän. Lôøi noùi aáy gioáng nhö nhöõng ngöôøi xaáu, oan gia trong theá gian. Ngöôøi toát khoâng gaàn guõi, moïi ngöôøi khoâng ai tin töôûng. Lôøi noùi naøy nhö ñoà ñoäc. Nhö vaäy aùc khaåu laø caùi nhaân cuûa ñöôøng aùc. Lôøi noùi dô baån aáy, ngöôøi tu haønh phaïm haïnh neân xa lìa, khoâng laøm. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi trí khoâng aùc khaåu Chaùnh ngöõ, soáng an vui Ai noùi lôøi toát ñeïp*

*Thì truï gaàn Nieát-baøn. Thöôøng noùi lôøi toát ñeïp Xa lìa lôøi aùc, ueá*

*Ñem lôøi aùc nhuïc ngöôøi Seõ daãn ñeán ñòa nguïc. Lôøi aùc maï nhuïc ngöôøi Thì ngöôøi ñoù khoâng toát AÙc nhö raén, sö töû*

*Seõ khoâng ñöôïc sinh Thieân. Nhöõng ngöôøi noùi hoøa nhaõ Kheùo an uûi ngöôøi khaùc Ñöôïc ngöôøi ñôøi meán yeâu Vaø ñôøi sau sinh Thieân.*

*Ai khoâng noùi lôøi aùc Döùt boû söï dua nònh*

*Laøm ngöôøi nhöng gioáng trôøi Ngöôøi ñoù ñaùng leã laïy.*

*Noùi thaät thöôøng phaûi nhaãn Ngay thaúng khoâng dua nònh Khoâng laøm khoå cho ai Ngöôøi kia döïng côø phaùp.*

*Maïng ngöôøi khoâng laâu daøi Nhanh nhö tieáng voã tay*

*Ngöôøi soáng khoâng ñuùng phaùp Ngu si luoáng moät ñôøi.*

*Ai khoâng yeâu chính mình Ai khoâng thích söôùng vui Neáu ngöôøi gaây nghieäp aùc*

*Khoâng taïo nhaân thöông mình. Vôï con vaø taøi saûn*

*Baïn toát hoaëc anh em Ñeàu taùch rôøi ta caû*

*Chæ coù nghieäp thieän aùc. Nghieäp thieän, nghieäp baát thieän Thöôøng ñi theo beân ta*

*Nhö chim bay treân khoâng Boùng theo khoâng taùch rôøi. Nhö ngöôøi thieáu löông thöïc Ñi ñöôøng seõ bò khoå*

*Ai khoâng taïo nghieäp thieän Chuùng sinh kia cuõng vaäy. Ai ñaày ñuû haønh trang*

*Ñi ñöôøng ñöôïc an vui Chuùng sinh cuõng nhö vaäy Laøm phöôùc ñeán choã laønh. Ngöôøi ñi xa raát laâu*

*Bình an ñöôïc trôû veà Caùc thaân höõu tri thöùc Gaëp ñöôïc raát vui möøng.*

*Ngöôøi taïo phöôùc cuõng vaäy Cheát ñaây sinh choán kia Taïo ñöôïc nhieàu phöôùc ñöùc Ngöôøi thaân gaëp vui möøng. Nhö vaäy taïo phöôùc ñöùc Laøm haønh trang vò lai*

*Coù phöôùc ñöùc veà sau Taát ñöôïc ôû choã laønh. Coù phöôùc ñöùc trôøi khen Ai laøm vieäc bình ñaúng*

*Thaân naøy khoâng khuyeát taät Vò lai ñöôïc sinh Thieân.*

*Quaùn söï vieäc aáy roài Ngöôøi coù trí hoïc giôùi Ñaït Thaùnh kieán ñaày ñuû*

*Haïnh thieän ñöôïc vaéng laëng.*

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp, quan saùt ñaïo nghieäp baát thieän thöù tö laø yû ngöõ cuûa khaåu nghieäp.

Theá naøo laø yû ngöõ? Vaø coù maáy loaïi? YÛ ngöõ nghóa laø lôøi noùi tröôùc sau khoâng hôïp

nhau. Taâm xoay chuyeån mau leï laøm cho lôøi tröôùc sau hôïp nhau cuõng goïi laø yû ngöõ. YÛ ngöõ laø do taâm ngaõ maïn maø ra, do nhaân duyeân coi thöôøng neân khieán moïi ngöôøi khoâng tin, thaân trong hieän taïi maø nhö soáng trong ñöôøng aùc, laøm nhaân cho taát caû moïi ngöôøi trong theá gian khinh cheâ, khoâng ñöôïc lôïi ích. Ñoù laø lôøi noùi yû ngöõ caáu ueá. Nhö vaäy yû ngöõ chaúng phaûi laø nghieäp ñaïo thieän, chôù coù yû ngöõ, cuõng ñöøng tuøy hyû vôùi yû ngöõ. Neáu ai yû ngöõ thì chaúng phaûi laø ngöôøi toát.

Tham, saân vaø taø kieán laø ñaïo baát thieän cuûa yù.

Theá naøo laø tham? Laø vaät thuoäc ngöôøi khaùc, maø ñem taâm phaân bieät muoán laáy, khoâng quan saùt chaân chaùnh. Nhö vaäy ngöôøi kia öa thích vaät cuûa ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi vaät sôû höõu cuûa ngöôøi khaùc, khoâng coù lyù do, khoâng coù phaàn maø mình töï laøm quaáy nhieãu, troâng mong ñeå laáy ñöôïc vaät cuûa hoï. Do ñoù goïi laø yù tham. Nghieäp ñaïo baát thieän khoâng ñaùng öa thích, khoâng an vui. Maéc quaû baùo ñoù khoâng hôïp vôùi yù, yù khoâng tòch tónh, chaúng an vui. Ngöôøi ngu si do hö voïng maø sinh loøng tham lam. Vaät cuûa ngöôøi khaùc laáy khoâng ñöôïc maø hö voïng phaân bieät, sinh loøng tham ñaém, taâm yù chuyeån ñoäng thöôøng sinh loøng mong muoán ñeå ñoaït laáy. Thaáy taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc thì mình caûm thaáy buoàn khoå. Cho neân goïi laø tham. Ñaây laø taâm tham thöù nhaát nôi nghieäp ñaïo baát thieän thöù nhaát cuûa yù.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taâm saân, nghieäp ñaïo baát thieän thöù hai?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Neáu khoâng coù nguyeân do gì maø ôû tröôùc ngöôøi khaùc khôûi yù aùc, saân giaän. Laïi nöõa, ñoái vôùi ngöôøi ngheøo hoaëc giaøu, khoâng coù lyù do gì maø thaáy hoï roài yù sinh taâm giaän gheùt. Do nhaân duyeân saân giaän maø bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Luùa phaùp thieän ñaõ ñöôïc chín vaøng, taâm saân nhö traän möa ñaù phaù hoaïi nhöõng haït luùa thieän vöøa chín kia. Chæ coù maét chaùnh trí môùi ñoái trò söï môø aùm toái taêm aáy. Taâm saân gioáng nhö löûa, thieâu ñoát taát caû giôùi. Khi noåi saân thì saéc maët bieán ñoåi, ñoù laø nhaân cuûa saéc aùc. Saân nhö caùi buùa coù theå chaët ñöùt caàu chaùnh phaùp. Saân ôû trong taâm ta nhö giaëc oaùn vaøo nhaø. Neáu ñôøi naøy vaø caû ñôøi sau chuyeân taâm chaùnh haïnh thì coù theå phaù tröø ñöôïc saân. Muoán xaû boû taâm saân phaûi laáy Töø bi vaø boán Thaùnh ñeá khoå, taäp, dieät, ñaïo ñeå ñoái trò. Ñöôøng vaøo ñòa nguïc thì saân laø keû daãn ñaàu. Chæ coù ngöôøi thieän, baäc Thaùnh Thanh vaên, ngöôøi nghe nghóa kinh phaùp môùi coù theå xa lìa taâm saân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï

hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø taø kieán laøm chöôùng ngaïi chaùnh phaùp? Taát caû aùc kieán laøm cho taâm ñen toái. Ngöôøi kia thaáy do nghe bieát, hoaëc duøng Thieân nhaõn ñeå xem xeùt. Do töø voâ thæ ñeán nay taïo nhaân taø kieán, cho neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, neân goïi laø haéc aùm. Ai ham thích taø kieán laø ngöôøi ñoù laøm chöôùng ngaïi chaùnh phaùp. Gioáng nhö choã aùc, choã coù ñao, löûa, raén ñoäc, nuùi cao hieåm trôû, chæ coù ngöôøi ngu si tham ñaém môùi ñi veà choã ñoù. Do ñieân ñaûo kieán neân goïi laø taø kieán.

Taø kieán coù hai:

1. Tin nhaân taø.
2. Khoâng tin quaû baùo cuûa nghieäp.

Tin nhaân taø laø cho raèng vui, khoå cuûa thaân, khaåu, yù ñeàu do trôøi taïo, chaúng phaûi laø quaû baùo cuûa nghieäp.

Khoâng tin quaû baùo cuûa nghieäp laø ngöôøi khoâng tin boá thí… goïi laø taø kieán.

Nhö vaäy möôøi thöù nghieäp baát thieän, khoâng taïo lôïi ích, taát caû ñeàu do taø kieán laøm

goác.

