KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 2: SINH TÖÛ (Phaàn 2)**

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

Veà thoï aám, Tyø-kheo kia ñaõ thaáy bieát löôïc qua gioáng nhö ôû Luïc duïc thieân *(saùu coõi trôøi thuoäc Duïc giôùi)*. Baây giôø laøm sao ñaït ñöôïc Ñòa thöù naêm?

Tyø-kheo kia ñaõ thaáy roõ veà thoï cuûa Thieân chuùng ôû Luïc duïc thieân ñaõ taïo nghieäp, neân quaùn veà töôùng cuûa töôûng aám. Vò aáy phaân bieät suy nghó: “Laøm sao trong ñòa naøy, ta cuøng vôùi töôûng kia thöïc haønh phaùp thieän?” Chaùnh tö duy nhö vaäy roài thöïc haønh trong phaàn ñoù, laïi quan saùt töôùng baïch phaùp cuûa töôûng, haønh kia, phaùp ban ñaàu nhö vaäy neân bieát roõ töøng phaàn.

Theá naøo laø duyeân vôùi höõu kieán, höõu ñoái sinh ra töôûng baát kieán, voâ ñoái?

Tyø-kheo kia laïi quan saùt roäng veà töôûng. Töôûng aáy duyeân hôïp vôùi möôøi moät saéc traàn. Ñoù laø daøi, ngaén, vuoâng, troøn, ba goùc, moät naém, vaøng, ñoû, xanh, traéng, ñoû tía… döïa vaøo töôùng daøi maø khôûi töôùng daøi. Cho neân keû ngu si thieáu trí trong theá gian bò sinh töû voâ bieân, quaû nghieäp sinh trôû laïi bò caùc hoaïn naïn veà yeâu, gheùt, laïnh, noùng, ñoùi, khaùt sai khieán gioáng nhö noâ tyø. Laïi aên nuoát laãn nhau, taäp hôïp nhöõng vieäc hö voïng khoâng thaät, taát caû nhöõng vieäc khoâng lôïi ích, nhö theá coù nhieàu voâ löôïng khoâng theå chòu noåi. Taát caû voâ löôïng traêm ngaøn öùc na-do-tha vieäc laøm do thaân, khaåu, yù taïo ra nghieäp khoå naõo ñeå trang söùc thaân. Keû phaøm phu ngu si theo neûo hö voïng doái traù luoân taïo ra nhö vaäy.

Trong coõi ngöôøi coù caùc thöù khoå nhö canh taùc… doái gaït laãn nhau, ñong caân khoâng ñeàu, tranh chaáp kieän tuïng, kinh doanh caàu lôïi, haàu haï, gaàn guõi vua…, vaøo bieån, ñi xa, laøm ruoäng, chaên traâu, sinh nôi choán haï tieän, bieân ñòa öa thích taø kieán, caùc caên khoâng ñaày ñuû, khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp, sinh vaøo choã khoâng coù Phaät phaùp, khoâng coù ñieàu kieän toát, neáu khoâng bò caùc naïn nhö treân thì taâm thöôøng öa thích uoáng röôïu, daâm duïc, troäm caép, tham duïc, saân haän, voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu, yû ngöõ. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø sinh töû maõi. Duyeân vaøo töôùng daøi aáy maø khôûi leân töôûng daøi.

Trong coõi trôøi, töôùng sinh töû daøi duyeân vaøo töôùng kia maø töôûng. Nhö vaäy, trong coõi trôøi caûnh giôùi khoâng theå naém baét nhöng caûnh giôùi hyû laïc vôùi saéc, thanh, höông, vò tham duïc, saân si, luoân phoùng daät, huaân taäp gaàn guõi vôùi ngöôøi nöõ trong vöôøn Hoan hyû, trang söùc ñuû loaïi, treo vaät baùu nôi cung ñieän, röøng caây, ao sen raát ñeïp, ñuøa giôõn, hoan laïc, laáy boät caây chieân-ñaøn, hoa maïn-ñaø-la ñeå raûi, aâm thanh ca haùt taát caû ñeàu cuûa haøng trôøi, khieán taâm hyû laïc, xa lìa chaùnh phaùp. Ñoù laø sinh töû daøi. Neáu sinh vaøo nôi coõi trôøi thì coù nhöõng vieäc nhö vaäy. Do duyeân vaøo töôùng daøi aáy maø sinh töôûng daøi.

Trong loaøi ngaï quyû, töôùng sinh töû daøi duyeân vaøo töôùng cuûa noù maø töôûng. Do taïo nghieäp aùc neân loaøi ngaï quyû bò ñoùi khaùt, ñau ñôùn, thaân daàm möa chòu naéng, coå nhoû nhö caây kim, hoâng cao nhö vaùch nuùi, gioáng caùi oáng bi. Do taâm ganh tî maø chuùng duøng dao, kieám… cheùm gieát laãn nhau. ÔÛ trong choã toái taêm, rôi vaøo söôøn nuùi nguy hieåm, chaïy voäi vaøng ñeán soâng ngoøi, ao vuõng, roài bò ñaùm Dieâm-ma-la caàm dao gaäy, hoaëc nhöõng vaät saéc

beùn chaët, ñaùnh, cheùm, bò khoå naõo cuøng cöïc, aên nhöõng thöù oùi möûa cuûa ngöôøi, nhöõng thöùc aên gheâ tôûm aáy nhieàu voâ löôïng khoâng theå chòu noåi. Coøn nhöõng khoå nhö: nöôùc maét chaûy ra, ñaàu toùc roái buø che caû thaân maët, coù traêm ngaøn con truøng boø ñaày khaép thaân, nôi thaân mang taát caû thöù beänh, soáng daøi trong sinh töû, thöôøng bò quaï saét duøng moùng vuoát, moû noùng ñoû nhö löûa, caøo moå vaøo maét, mieäng. Ngaï quyû nhö caây bò thieâu ruïi, chuùng aên nuoát laãn nhau, ñi trong ñoàng troáng ba traêm saùu möôi öùc do-tuaàn nhöng khoâng coù chuû, khoâng coù ngöôøi höôùng daãn, bò ñoùi khaùt haønh haï, thaân noù bò löûa ñoát, vaøo trong choã toái taêm. Ngaï quyû nhö vaäy bò taø kieán doái gaït, khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp. Ñoù laø sinh töû daøi, duyeân vaøo töôùng kia maø töôûng.

Nôi loaøi suùc sinh cuõng aên nuoát laãn nhau, daâm duïc khoâng coù luaân lyù, khoâng bieát öùng hôïp. Neáu sinh trong nöôùc thì ñi trong nöôùc, taâm noùng böùc, luoân ñoùi, thöôøng sôï ngöôøi khaùc baét nhö ruøa, ba ba, raùi caù… Caù ñeà-di, ñeà-di-ngheâ-la coù teân laø caù oâng, caù kim-tyø-la, caù na-ca-la, goïi laø caù ñaïi khaåu, loaøi truøng, oác, heán, con lôùn luoân aên con nhoû, thöôøng sôï bò löôùi chaøi… ngaên chaän ñeå baét.

Ñi treân ñaát laø nhöõng loaøi höôu, nai, traâu, heo, voi, boø, ngöïa, löøa, gaáu bò troùi buoäc khoå naõo, bò dao nhoïn ñaâm gieát, bò beänh giaø cheát naõo haïi laãn nhau, coù traêm ngaøn thöù thoáng khoå.

Ñi treân khoâng laø chim quaï, choàn bay, thieân nga, khoång töôùc, oanh vuõ, boà caâu, gaø, chim tró, tu huù, nhaïn nöôùc, chim xanh giöõ ñaàm, chim quaùn, chim seû, ñoù laø nhöõng loaïi ñöôïc ngöôøi nuoâi, coøn nhöõng loaïi chim khaùc bò gieát, bò nhoát, ñoùi khaùt aên nuoát laãn nhau, bò laïnh noùng böùc baùch khoå naõo, suùc sinh caùc loaïi nhö vaäy ôû döôùi nöôùc, treân ñaát, treân hö khoâng ba nôi ñeàu sôï haõi. Ñoù laø sinh töû daøi duyeân vaøo töôùng kia maø töôûng.

Trong ñòa nguïc, nhö ñòa nguïc Hoaït, ñòa nguïc Haéc thaèng, ñòa nguïc Chuùng hôïp, ñòa nguïc Khieáu hoaùn, ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, ñòa nguïc Tieâu nhieät, ñòa nguïc A-tyø laø khoå naõo baäc nhaát, coù voâ löôïng traêm ngaøn chaúng theå nghó baøn noãi sôï haõi veà ñao, löûa… Rôi trong caùc soâng aùc, thaân maùu chaûy lai laùng, vaøo röøng ñao kieám, trong löûa döõ, chìm trong soâng tro, ñi treân ñaát löûa noùng, chòu khoå naõo vì löûa thieâu ñoát, bò voâ löôïng loaïi khoå naõo, caùc thöù aùc döõ böùc baùch khoâng theå chòu noãi. Nhö vaäy, ñòa nguïc laø sinh töû daøi duyeân vaøo töôùng kia maø töôûng.

Tyø-kheo kia vaän duïng trí tueä quaùn xeùt: Höõu kieán höõu ñoái duyeân vaøo nhaân duyeân, nghieäp quaû cuûa saéc daøi, duyeân vaøo Töù ñeá ñeå quan saùt caùc hoaït ñoäng cuûa chuùng sinh trong traêm ngaøn do-tuaàn. Haønh ñaïo nhö vaäy, suy nghó theo töøng phaàn, ngöôøi aáy quan saùt veà nhaân duyeân, nhaøm chaùn sinh töû.

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

Tyø-kheo kia laøm sao tö duy töøng phaàn ñeå quaùn veà töôùng ngaén?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Tyø-kheo kia muoán chieán ñaáu vôùi quaân ma, laøm sao tö duy töøng phaàn ñeå quaùn veà töôùng ngaén cuûa sinh töû? Nghóa laø thoï giôùi haïnh ñaàu-ñaø, tinh taán boá thí, giöõ giôùi tu trí tueä, cung kính baäc toân tröôûng, taâm ngay thaúng hoan hyû, theo chaùnh kieán kính troïng cha meï, gaëp Phaät nghe phaùp, cung kính cuùng döôøng, khoâng dua nònh, khoâng ngaõ maïn, khoâng doái traù, gaàn guõi Thieän tri thöùc, giöõ nieàm tin theo chaùnh haïnh, haønh ñoäng theo taâm ngay thaúng, thaân, khaåu, yù thanh tònh, ngöôøi nhö theá thì sinh töû ngaén duyeân vaøo töôùng kia maø töôûng.

Neáu sinh trong coõi trôøi thì buoâng lung nôi vöôøn Hoan hyû, xe coä gaén chaâu baùu, röøng caây, ao sen, coù chieân-ñaøn quyù giaù, anh laïc thuø thaéng, ñeïp ñeõ ñoan nghieâm, coù caây kieáp-

ba. Trong röøng coù suoái chaûy, vui chôi thoï laïc. Hoaëc xaû boû nhöõng thuù vui aáy, thoï trì giôùi caám, aên uoáng du haønh, taát caû thieàn tö ñoïc tuïng, vui gaëp ngöôøi thieän, chæ daïy ngöôøi khaùc ñoïc tuïng, boá thí thuaän hôïp, tu haønh Phaïm haïnh, caùc caên tòch tónh, noùi ít, thích nghe chaùnh phaùp, aên uoáng nhö phaùp. Neáu coõi trôøi haønh hoùa nhö vaäy laø sinh töû ngaén.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Voâ soá caùc khoå naõo*

*Mieäng ñoùi khaùt, khoâ noùng Löûa thieâu ñoát khaép thaân Nhö löûa ñoát caây khoâ.*

*Khoå aáy nhieàu voâ löôïng Caên tónh trong moät nieäm*

*Taïm nöông Phaät, Phaùp, Taêng Ngöôøi ñoù sinh töû ngaén.*

Nhö vaäy Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng maø töôûng.

*Thöôøng lo sôï ñaùnh ñaäp Bò möa vaø laïnh, noùng Vaø aên nuoát laãn nhau Nhöõng khoå naõo nhö theá. Khoâng theå naøo tính noåi*

*Taâm tónh trong moät nieäm Taïm nöông Phaät, Phaùp, Taêng Suùc sinh sinh töû ngaén.*

Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng maø töôûng.

*Trong ñòa nguïc Haéc thaèng Hoaït, Hôïp vaø Khieáu hoaùn Ñaïi khieáu hoaùn, A-tyø… Nhöõng khoå böùc cuøng cöïc. Khoâng theå naøo löôøng noåi Neáu ôû trong moät nieäm Taâm tòch tónh giöõ giôùi*

*Ñòa nguïc sinh töû ngaén.*

Nhö vaäy laø Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng maø töôûng. Tyø-kheo kia tö duy veà töôùng sinh töû ngaén nhö vaày:

Theá naøo laø boán caïnh? Ngöôøi kia quan saùt ñuùng ñaén veà loaøi ngöôøi ôû chaâu Uaát-ñan- vieät, ñoái vôùi taát caû caùc vaät ñeàu khoâng coù taâm ngaõ sôû, quyeát ñònh ñi leân. Ngöôøi aáy quaùn xeùt veà sinh töû nôi boán caïnh nhö vaäy, Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng maø töôûng.

Theá naøo laø troøn? Trong ba ñöôøng döõ ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh laø sinh töû troøn. Vì chuùng sinh voâ trí neân luaân chuyeån, taâm khoâng chuû ñoäng ñöôïc. Ñoù laø sinh töû troøn, Tyø- kheo nhö vaäy laø duyeân vaøo töôùng aáy maø töôûng.

Theá naøo laø ba goùc? Ngöôøi haønh caùc nghieäp laãn loän giöõa thieän, baát thieän, voâ kyù neân sinh laãn loän vaøo caùc choã ñòa nguïc, trôøi, ngöôøi. Nghieäp baát thieän sinh trong ñòa nguïc. Nghieäp thieän sinh vaøo coõi trôøi, nghieäp laãn loän sinh vaøo coõi ngöôøi. Neáu taïo ba nghieäp thì sinh vaøo ba choã aáy. Nhö vaäy goïi laø sinh töû ba goùc. Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng ñoù maø töôûng.

Theá naøo laø moät naém? Nghóa laø Töù ñaïi Thieân vöông, trôøi Tam thaäp tam, trôøi Daï-ma,

trôøi Hoùa laïc, trôøi Tha hoùa töï taïi taïo nghieäp töông töï. Nôi coõi trôøi maø thoaùi ñoïa thì sinh trong coõi trôøi, trong coõi ngöôøi cheát ñi thì sinh trong coõi ngöôøi, nôi khoâng coù tai naïn, ñoù laø sinh töû moät naém. Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng aáy maø töôûng.

Theá naøo laø xanh? Nghóa laø thuoäc veà nghieäp baát thieän, ngöôøi ôû coõi ñòa nguïc thì vaøo trong ñòa nguïc toái taêm. Ñoù laø sinh töû xanh, Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng ñoù maø töôûng.

Theá naøo laø vaøng? Nghóa laø thuoäc nghieäp maøu vaøng, sinh trong loaøi ngaï quyû hung aùc vôùi nhau, huûy hoaïi laãn nhau. Ngaï quyû nhö theá laø sinh töû vaøng. Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng aáy maø töôûng.

Theá naøo laø ñoû? Nghóa laø thuoäc veà nghieäp ñoû, sinh trong loaøi suùc sinh aên nuoát laãn nhau, öa thích maùu me. Ñoù laø sinh töû ñoû, Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng ñoù maø töôûng.

Theá naøo laø traéng? Nghóa laø thuoäc veà nghieäp maøu traéng sinh trong coõi trôøi. Nghieäp traéng cuûa ngöôøi kia do caùi quyù giaù cuûa neûo thieän maø sinh vaøo haøng trôøi, ngöôøi. Khi saép thoaùi chuyeån nôi coõi trôøi coù caùc trôøi khaùc noùi: “Ñöôøng laønh cuûa oâng ñi vaøo theá giôùi loaøi ngöôøi”. Trong coõi ngöôøi, luùc saép cheát, baø con, baïn beø, vôï con khoùc loùc, nöôùc maét giaøn giuïa ñaày maët noùi nhö vaày: “Thaät ñaùng thöông tieác! Nay boû chuùng toâi ñi mong sinh vaøo choã toát ñeïp trong coõi ngöôøi. Trôøi, ngöôøi nhö theá laø sinh töû traéng. Tyø-kheo duyeân vaøo töôùng ñoù maø töôûng nhö vaäy.

Tyø-kheo kia tö duy nhö vaày: Ñöôïc laøm thaân ngöôøi, neáu khoâng taïo ñieàu laønh, tu taäp boá thí, trì giôùi, trí tueä thì ngöôøi aáy töï löøa gaït mình, löu chuyeån trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ñi nôi ñoàng troáng vaéng, keû phaøm phu ngu si tuï taäp ñoâng ñuû. Nhö vaäy veà nghieäp ñaïo, Tyø-kheo kia quaùn xeùt kyõ nôi thoï, quan saùt veà töôûng aám döïa theo duyeân maø hoaït ñoäng, thaáy roõ, hieåu roõ nhaõn thöùc do nhaõn duyeân vôùi saéc, do ba söï hoøa hôïp sinh ra xuùc. Caàn phaûi quaùn töôûng nhieàu, quaùn xeùt töøng thöù saéc ñeïp hay xaáu, gaàn hay xa, daøi hay ngaén, vuoâng hoaëc troøn, traéng, ba goùc, ñoù laø hình töôùng cuûa saéc. Ngöôøi kia laïi quan saùt rieâng bieät nôi töôûng cuûa caùc töôùng. Quaùn nhaân duyeân cuûa töôûng, quaùn aám-giôùi-nhaäp, quaùn töôûng cuûa töôùng nhaân duyeân, tuaàn töï quaùn xeùt töøng caùi rieâng bieät. Neáu nghieäp baùo aùc thì phaûi hieåu roõ ñuùng ñaén töøng phaàn duyeân töông öng, bieát ñöôïc do töông öng sau ñoù môùi lìa boû. Neáu coù lôïi ích hoaëc khoâng lôïi ích moãi loaïi ñeàu coù töôùng rieâng bieät. Töôûng bieát veà quaù khöù ôû trong nghieäp naøy, ta ñöôïc quaû baùo thieän laïi bò quaû baùo aùc nhö tröôùc ñaõ noùi. Bieát töôûng nhö vaày: Neáu coù töôûng thì noù gioáng nhö nhôù nghó. Nhôù nghó duyeân vôùi töôûng kia maø sinh. Nhö aùnh saùng cuûa ñeøn, nhôø ñeøn duyeân vôùi ñeøn, phoái hôïp vôùi ñeøn maø coù aùnh saùng. Nhö vaäy, nhaân nôi töôûng duyeân vôùi töôûng, do söùc maïnh cuûa töôûng maø coù nghó nhôù. Tyø-kheo kia ñaït ñöôïc Ñòa thöù naêm.

Tyø-kheo kia nhaän bieát xuùc cuûa töôûng roài, ñoái vôùi caùc thuù vui cuûa coõi trôøi khoâng

sinh taâm tham ñaém, ñoái vôùi khoå trong ñòa nguïc khoâng lo sôï. Vò aáy coù nhaän thöùc bình ñaúng. Töôûng thuaàn thuïc gioáng nhö vaøng roøng. Töôûng cuûa Tyø-kheo kia ñaõ phaù töôûng nhö vaäy, laïi quaùn xeùt töôûng cuûa phaùp khaùc vaø giaûi thoaùt töôûng kia. Laïi quaùn töôûng cuûa ngöôøi khaùc laø hö voïng khoâng thaät. Ta nay quaùn xeùt: Do nhaân gì? Do duyeân gì? Do nhaân duyeân gì maø sinh ra töôûng? Ngöôøi kia quaùn xeùt töôûng do caùc nhaân duyeân hoøa hôïp laïi maø sinh ra. Neáu nhaân dieät thì töôûng kia cuõng dieät. Gioáng nhö vieân nguyeät chaâu. Vieân nguyeät chaâu do duyeân cuûa nguyeät, duyeân cuûa chaâu maø laøm cho nöôùc trong. Töôûng cuõng vaäy, do nhaân duyeân maø sinh. Nhö vaäy, töôûng chaúng phaûi laø khoâng coù nhaân duyeân, neân khoâng coù ngöôøi taïo taùc, khoâng coù ngöôøi thoï, noù khoâng töï nhieân sinh. Tyø-kheo kia quaùn kyõ veà töôûng aám. Vò aáy ñaõ quaùn kyõ veà töôûng aám roài neân bieát roõ söï sinh dieät.

Laïi quan saùt vi teá gioáng nhö nöôùc cuûa doøng soâng luoân chaûy. Töôûng cuõng nhö vaäy,

töôûng veà thieän phaùt sinh thì do söùc maïnh cuûa nhaân duyeân khaùc chuyeån laøm baát thieän. Töôûng baát thieän sinh thì söùc maïnh cuûa nhaân duyeân coøn laïi chuyeån laøm töôûng thieän. Taâm kia nhö khæ vöôïn. Ñaàu tieân phaù voâ kyù thaønh kyù. Ngöôøi kia quaùn töôûng vui thì khoâng sinh tham ñaém vui. Trong caùi vui voâ laäu sinh töôûng vui, trong caùi vui sinh töôûng khoå. Ñoù laø bieát vui. Nhö vaäy laøm sao thaáy ñöôïc aám giôùi nhaäp thieän, hoaëc sinh hoaëc dieät? Khoâng hyû laïc thoï, khoâng laïc thì töôûng dieät, khoâng giöõ laáy thì töôûng dieät, sau ñoù haønh sinh, chaúng phaûi truï chaúng phaûi dieät, taâm khoâng mong caàu vì nhaän thöùc roõ veà sinh truï dieät. Tyø-kheo bieát roõ aám naøy cho neân khoâng truï vaøo caûnh giôùi cuûa ma, khoâng bò duïc tham, saân, si troùi buoäc, khoâng thaáy coù caùc thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, voâ minh khoâng theå chi phoái trong sinh töû, khoâng bò thaát nieäm do söï troùi buoäc cuûa löôùi aùi nôi saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Ngöôøi kia sinh nhôù nghó neân coù theå dieät heát caùc laäu, ñaït ñeán Nieát-baøn. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Baát cöù Tyø-kheo naøo*

*Thaân caän ngöôøi bieáng nhaùc Khoâng sieâng naêng tinh taán Thì chaúng phaûi Tyø-kheo.*

*Ai khoâng thích giöôøng chieáu Phaät noùi laø Tyø-kheo*

*Ai öa thích bieáng treã*

*Khoâng thích laøm ñieàu thieän. Moät loaïi phieàn naõo goác*

*Ñoù chính laø bieáng treã Ai coù moät bieáng nhaùc*

*Ngöôøi ñoù khoâng ñaéc phaùp. Chaúng phaûi maëc phaùp phuïc Maø ñöôïc goïi Tyø-kheo*

*Ai khoâng thích tuïng kinh Khoâng thieàn, laäu chöa dieät. Chæ coù töôùng Tyø-kheo Chaúng phaûi laø Tyø-kheo*

*Chæ thích daïo trong röøng Khoâng öa caûnh giôùi ñaïo. YÙ tham vui röôïu saéc Chaúng phaûi laø Tyø-kheo Ai caét daây ma troùi*

*Ñoaïn tröø caùc nghieäp aùc. Phaät noùi laø Tyø-kheo Khoâng troäm thöùc aên taêng Thaø aên loaøi raén ñoäc*

*Vaø uoáng nöôùc ñoàng soâi. Troïn khoâng phaù giôùi caám AÊn uoáng vaät cuûa taêng Nhö vaäy khoâng neân laøm AÊn vaät khoâng neân aên.*

*Ai aên caùc phieàn naõo*

*Thì ñoïa vaøo ñòa nguïc Ngöôøi xaû boû phieàn naõo Nhö ra khoûi hang raén. Tyø-kheo kia neân aên*

*Khoâng thích nhìn ngöôøi nöõ Ñem thaân laøm chaát lieäu Ñeå thoûa maõn taâm aùc.*

*Laøm nhô nhôùp Taêng baûo Sao goïi laø Tyø-kheo!*

*Ai tham aùi, lôïi döôõng Hyû laïc nôi caûnh giôùi*

*Thaáy ngöôøi nöõ ñaém nhieãm Khoâng phaûi ñaïo ngöôøi ñôøi. Ai thieâu ñoát phieàn naõo Nhö löûa ñoát nuùi röøng*

*Laø haøng phaïm haïnh thieän Khoâng tham ñaém aên uoáng. Öa thích ñeán xoùm laøng Luoân luoân thích taém röûa Ngu si doái mình, ngöôøi Taát bò maát ñaïo phaùp.*

*Taâm tónh, choán thanh vaéng Thöôøng luoân giöõ tu thieàn Theá goïi haøng phaïm haïnh Vaøo caûnh giôùi ñöôøng thieän. A-lan-nhaõ choán tónh*

*Cuøng ngöôøi ñoù ôû chung Ngöôøi lìa duïc ñaõ troïn Khoâng hyû laïc caùc duïc. Ai öa thích noùi nhieàu Yeâu thích caùc caûnh aùc*

*Khoâng höôùng thaønh Nieát-baøn Choán baát sinh, baát dieät.*

*Gaàn vua aên moùn ngon Uoáng röôïu roài khôûi saân Chæ coù teân Tyø-kheo Voïng ngöõ doái tín thí.*

*Doái traù noùi ñuû thöù Thöôøng ñeán cöûa trieàu ñình Laøm ngöôøi khaùc ñau khoå Huûy hoaïi choã thanh vaéng. Neáu ai boû vôï con*

*ÔÛ röøng saâu tòch tónh Maø vaãn coøn luyeán nhôù Nhö nhoå ra aên laïi.*

Tyø-kheo kia laøm tòch tónh caùc thöù loãi treân, quan saùt veà aám ñuùng nhö thaät ñeå thaáy roõ, sieâng naêng tu giaûi thoaùt, luoân hoïc hoûi caùc baäc toân tröôûng veà ñaïo hay phi ñaïo. Vì thaáy bieát kyõ veà taùm Thaùnh ñaïo maø caàu ñeán thaønh giaûi thoaùt, sieâng naêng haønh ñaïo, chaùnh kieán bình ñaúng, taâm khoâng bò caáu nhieãm, neân taâm ngöôøi aáy tòch tónh. Ñoái vôùi vieäc haønh ñaïo ngöôøi aáy öa thích tu taäp vaø tu nhieàu.

Tyø-kheo kia ñöôïc phaùp thieän nôi nghieäp ñaïo voâ laäu nhö vaäy, hoøa hôïp maø tu haønh laøm toån giaûm quaân ma, taêng tröôûng baïn chaùnh phaùp. Daï-xoa soáng treân ñaát bieát söï vieäc naøy noùi vôùi Daï-xoa nôi hö khoâng. Daï-xoa nôi hö khoâng tuaàn töï taâu vôùi Töù Ñaïi vöông, Töù Ñaïi vöông laïi taâu vôùi Töù Thieân vöông cho ñeán trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, Ñöùc Theá Toân Di-laëc nhö ñaõ noùi ôû treân.

Nôi coõi trôøi Ñaâu-suaát-ñaø coù moät vò Boà-taùt heát söùc hoan hyû höôùng ñeán trôøi Hoùa öùng noùi nhö vaày:

–Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù thieän nam… ñaõ caïo boû raâu toùc, ñaéc phaùp y, nhö tröôùc ñaõ neâu roõ.

Trôøi Hoùa öùng trôû neân vui möøng nhö tröôùc ñaõ noùi.

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

Laøm sao Tyø-kheo kia ñaït ñöôïc Ñòa thöù naêm?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ngöôøi aáy quaùn möôøi saéc nhaäp.

Möôøi saéc nhaäp laø nhaõn nhaäp, saéc nhaäp, nhó nhaäp, thanh nhaäp, tyû nhaäp, höông nhaäp, thieät nhaäp, vò nhaäp, thaân nhaäp, xuùc nhaäp.

Quaùn xeùt möôøi saéc nhaäp naøy nhö theá naøo? Do nhaân duyeân cuûa nhaõn nhaäp, do nhaân duyeân cuûa saéc nhaäp maø ta sinh töôûng aáy. Ngöôøi kia quaùn nhö vaày: Do nhaân duyeân cuûa nhaõn, nhaân duyeân cuûa saéc maø sinh ra nhaõn thöùc. Do ba söï hoøa hôïp maø sinh xuùc, xuùc cuøng vôùi thoï töôûng tö cuøng sinh.

Neáu Tyø-kheo kia khi thoï bieát thoï, khi tö bieát tö, khi töôûng bieát töôûng: nhö saéc naøy daøi, saéc naøy ngaén, saéc naøy ñaùng öa thích, saéc naøy khoâng ñaùng öa thích, saéc naøy ñaùng nhìn, saéc naøy khoâng ñaùng nhìn, saéc naøy höõu ñoái, saéc naøy voâ ñoái cho ñeán nhö vaäy.

YÙ aáy goïi laø saéc, coù möôøi moät thöù, phaân bieät nhö vaày: Do ba söï hoøa hôïp sinh suùc, xuùc cuøng vôùi thoï töôûng tö cuøng sinh. Bieát nhaõn xuùc kia sinh ra thoï, töôûng, tö. Nghóa ñoù nhö theá naøo? Giaùc tri goïi laø thoï, thoï bieát veà thôøi tieát, ñoù laø nghóa cuûa töôûng goïi laø yù chuyeån. Nhö vaäy caùc phaùp sinh ra ñeàu coù moãi töôùng rieâng bieät, coù moãi theå rieâng bieät, nghóa khaùc cuûa noù laø möôøi phaùp ñaïi ñòa. Nhö vaäy dò töôùng laø töôùng rieâng bieät cuûa moãi phaùp: Nieäm, tueä, giaûi thoaùt, thoï, töôûng, tö, xuùc, nhaèm ñaït ñeán Tam-muoäi. Nhö theá moät duyeân döïa thì coù töôùng rieâng bieät. Theá thì töôùng cuûa thoï, töôùng cuûa töôûng, coù khaùc chöù khoâng phaûi moät. Ví nhö aùnh saùng maët trôøi, khi duyeân vôùi moät theå khaùc thì thoï cuûa töï theå coù khaùc, tö cuûa töï theå coù khaùc. Bieát roõ nhaõn xuùc sinh thoï, töôûng, tö roài, ngöôøi kia quan saùt ñuùng ñaén maét laø khoâng, chaúng phaûi laø vaät, khoâng beàn vöõng. Tyø-kheo nhö theá laø nhaän thöùc thaät ñuùng veà maét, bieát roõ veà ñaïo, xa lìa taø kieán, chaùnh kieán ñöôïc hieän tieàn. Ngöôøi kia xaû caû söï ngu si, oâ tröôïc. Töôûng cuûa maét baát tònh, töôûng khoâng chaân thaät, quaùn kyõ veà maét naøy chæ laø cuïc thòt, do caùc vaät baát tònh laø maùu, môõ, nöôùc maét, hôïp laïi maø coù. Bieát nhö vaäy roài, thì coù theå ñoaïn tröø ñöôïc duïc. Ngöôøi kia bieát maét naøy laø voâ thöôøng neân thaáy taát caû ñeàu voâ thöôøng. Ngöôøi kia bieát maét naøy chæ laø cuïc thòt dính trong xöông maø thoâi, neân taâm lìa ñöôïc duïc. Laïi bieát maét naøy do caùc gaân bao phuû. Bieát nhaõn nhaäp naøy töï, tha

traùi nhau, taát caû ñeàu khoâng töông öng, taát ñeàu khoâng beàn vöõng, ñeàu voâ ngaõ.

Toùm laïi, nhaõn chæ laø vaät gaây ñau khoå. Quaùn ñöôïc nhö vaäy thì lìa ñöôïc duïc thuoäc nhaõn nhaäp. Ñaõ quaùn nhaõn nhaäp vaø bieát roõ nhö theá naøo roài tuaàn töï quaùn veà saéc.

Veà saéc thì coù öa thích vaø khoâng öa thích, laø phaùp voâ kyù vì phaân bieät khoâng ñuùng. Saéc naøy coù gì laø beàn chaéc, coù gì laø tònh, coù gì laø thöôøng? Coù gì laø ngaõ? Coù gì laø laïc? Quaùn saéc nhö vaäy, tö duy roài bieát taát caû saéc ñeàu khoâng beàn chaéc, chæ coù phaân bieät maø coù saéc naøy öa thích vaø khoâng öa thích. Öa thích, khoâng öa thích aáy khoâng coù töï theå, chæ do phaân bieät thaâu laáy choã yeâu gheùt cuûa theá gian roài nhôù nghó laïi choã yeâu gheùt aáy. Tyø-kheo kia ñaõ quaùn saéc nhaäp cuûa nhaõn *(maét)* roài, laïi quaùn tieáp veà thanh nhaäp cuûa nhó *(tai)*.

Ngöôøi kia quan saùt thanh do ñaâu maø sinh? Caên traàn ñoái nhau maø sinh ra thanh aáy. Ngöôøi kia quaùn nhö vaày: Do nhaân duyeân cuûa nhó vaø nhaân duyeân cuûa nieäm maø sinh ra nhó thöùc, do ba söï hoøa hôïp sinh xuùc, xuùc cuøng vôùi thoï, töôûng, tö cuøng sinh. Bieát ñöôïc xuùc naøy cuøng sinh vôùi thoï, töôûng, tö. Neáu bieát xuùc naøy cuøng vôùi tö sinh thì giaùc tri ñöôïc tö töôûng. Ñoù laø töôùng daøi. Do caùc nhaân duyeân nhö xa… khi nghe ñöôïc aâm thanh aáy thì laøm taêng theâm nghieäp vi teá öa thích hoaëc khoâng öa thích. Tyø-kheo kia bieát veà thanh nhö vaäy, bieát tö, bieát töôûng vaø suy xeùt töøng phaàn do yù thöùc maø bieát ñöôïc, do tö bieát, do thoï bieát, nhôù nghó tö duy. Thanh nhaäp cuûa nhó kia do tö duy maø choïn löïa. Sau ñoù giaùc tri raèng thanh khoâng coù töï theå. Öa thích hay khoâng öa thích laø do phaân bieät maø thanh naøy coù. Nhö vaäy thanh khoâng coù töï theå, khoâng thöôøng coøn, khoâng phaûi moät vaät, bò huûy hoaïi, khoâng beàn vöõng, khoâng vui thích, khoâng phaûi laø ta vaø khoâng phaûi laø cuûa ta, chæ do aâm thanh öa thích hay khoâng öa thích cuûa tham, saân, si. Quaùn xeùt ñuùng veà thanh nhaäp cuûa nhó nhö vaäy roài, thì khi nghe aâm thanh khoâng bò meâ hoaëc, khoâng sinh hyû laïc, khoâng chaáp giöõ, khoâng ñaém nhieãm, khoâng cho laø laâu beàn. Quaùn xeùt veà thanh nhaäp cuûa nhó nhö vaäy roài neân khoâng öa thích nhó thöùc, lìa boû duïc cuûa nhó thöùc. Nhó thöùc khoâng phaûi ta, ta khoâng phaûi nhó thöùc. Xuùc, thoï, töôûng, tö cuõng ñeàu nhö vaäy.

Tyø-kheo kia laïi quaùn höông nhaäp cuûa tyû *(muõi)*. Do nhaân duyeân cuûa tyû, nhaân duyeân

cuûa höông, nhaân duyeân cuûa nieäm maø sinh ra tyû thöùc hoaëc gaàn hoaëc xa, öa thích hoaëc khoâng öa thích, thôm hoaëc hoâi, do gioù thoåi hoøa hôïp laïi, nhôø gioù maø nghe muøi. Tyû laø noäi nhaäp, höông laø ngoaïi nhaäp, do ba söï hoøa hôïp maø sinh xuùc, xuùc cuøng vôùi thoï, töôûng, tö cuøng sinh. Bieát töôùng cuûa noù roài, quan saùt töôùng cuûa höông nhaäp nôi tyû, bieát töôùng cuûa noäi xuùc thì bieát töôùng cuûa xuùc, töôùng cuûa tö ñeàu bình ñaúng. Ñoái vôùi phaùp naøy duyeân döïa vaøo moät töôùng nhôø vaøo nhaân duyeân khaùc. Khaùc ñoù nghóa laø moãi phaùp coù moãi töôùng khaùc nhau, moãi phaùp coù moãi theå khaùc nhau. Töôùng khaùc do nhö ñaõ noùi ôû trong möôøi phaùp ñaïi ñòa. Nhö vaäy taát caû caùc phaùp ñeàu coù moãi töôùng rieâng bieät, khoâng phaûi laø moät töôùng, moät nhaân duyeân maø taïo ra ñöôïc. Tyø-kheo kia bieát roõ veà höông nhaäp cuûa tyû nhö vaäy, bieát roõ tìm hieåu kyõ thì vaät naøy coù gì laâu beàn? Vaät naøy coù gì laø thöôøng coøn? Coù vaät naøo khoâng bò hö hoaïi? Nhaäp naøy laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Ngöôøi kia bieát höông nhaäp cuûa tyû ñeàu khoâng phaûi laø ta, khoâng phaûi laø cuûa ta. Chaùnh tri nhö vaày: Do phaân bieät maø coù höông nhaäp cuûa tyû, noù laø sôïi daây troùi buoäc nhöõng chuùng sinh ngu si, khoâng phaûi laø ngöôøi coù trí tueä. Tyø-kheo quaùn xeùt veà moät loaïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo quaùn vò nhaäp cuûa thieät *(löôõi)*. Do caùc duyeân nhö nieäm… maø sinh

thieät thöùc. Do ba söï hoøa hôïp sinh xuùc, xuùc cuøng vôùi thoï, töôûng, tö cuøng sinh. Noù tuøy thuaän caûm giaùc goïi laø töôûng cuûa thoï, tri laø töôùng cuûa töôûng, ñoái laø töôùng cuûa xuùc, töôûng laø töôùng cuûa tö. Töôûng laïi duyeân döïa vôùi töôùng, nhöng phaùp ñoù moãi moãi ñeàu coù töôùng rieâng cuûa noù, laïi töôùng bình ñaúng chæ do caùc nhaân duyeân khaùc nhau taïo thaønh, taát caû

nhaân duyeân aáy coäng laïi thaønh moät vieäc. Gioáng nhö coù oáng beã, keàm, boät, nöôùc, voø vaø ngöôøi thôï vaøng maø laøm ra chieác nhaãn hoaëc chieác xuyeán. Nhö vaäy phaùp khoâng do moät töôùng maø thaønh. Vò nhaäp cuûa thieät naøy cuõng nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quaùn kyõ veà thieät nhaäp cuøng vôùi vò nhaäp. Quaùn nhö vaäy roài thì bieát vò nhaäp cuûa thieät kia khoâng thieáu moät phaùp naøo. Thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, taát caû phaùp ñoù, tö duy moät caùch vi teá thì khoâng phaûi do moät phaùp, moät töôùng naøo töông öng caû. Neân ngöôøi kia xa lìa nhieãm veà thieät nhaäp, vò nhaäp. Coøn taát caû chuùng sinh ñeàu chìm ñaém trong bieån aáy, bieån vò hyû laïc laøm chöôùng ngaïi laãn nhau, cho neân chuùng sinh bò troùi buoäc trong bieån lôùn cuûa naêm ñöôøng thieân, nhaân, ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Tyø- kheo kia ñoái vôùi vò nhaäp cuûa thieät maø lìa duïc vaø ñöôïc giaûi thoaùt. Thieät nhaäp khoâng phaûi laø ta, ta khoâng phaûi thieät nhaäp. Noù laø voâ thöôøng, chaúng phaûi laø vaät ñoäc laäp, cuõng chaúng phaûi khoâng ñoäng, chaúng phaûi laø khoâng bò huûy hoaïi, chaúng phaûi laø vò nhaäp cuûa thieät. Tyø- kheo kia nhö theá laø lìa ñöôïc nhieãm duïc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quaùn xuùc nhaäp cuûa thaân. Do nhaân duyeân thaân, nhaân duyeân xuùc maø sinh thaân thöùc. Do söï hoøa hôïp maø sinh xuùc, xuùc cuøng vôùi thoï, töôûng, tö cuøng sinh. Nhö tröôùc ñaõ noùi veà nhaäp cuûa nhaõn caên, thì xuùc nhaäp cuûa thaân naøy cuõng neân bieát nhö vaäy.

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

Tyø-kheo kia ñaõ quan saùt veà möôøi saéc nhaäp roài, laøm sao quaùn phaùp nhaäp?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Thaáy trong phaùp nhaäp kia bao goàm ba loaïi phaùp. Ñoù laø dieät, do caùc duyeân, dieät khoâng do caùc duyeân vaø phaùp hö khoâng. Voâ vi phaùp cuõng thuoäc vaøo phaùp nhaäp. Quan saùt nhö vaäy thì phaùp hö khoâng kia cuõng laø phaùp nhaäp.

Dieät do caùc duyeân phaùp naøy goïi laø trí, voâ löôïng voâ soá phaùp ñeàu ñaõ chöùng ñaéc. Thuaän haønh vôùi caùc duyeân vôùi söï chöùng ñaéc ñoù ñeå ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, laøm cho phieàn naõo kia dieät taän, ñeàu bò huûy hoaïi. Taát caû phaùp voâ laäu chaúng phaûi laø caùc duyeân. Chuùng khoâng do caùc duyeân neân goïi laø trí, chöù chaúng phaûi thoï, chaúng phaûi tri, chaúng phaûi laø giaùc, cuõng chaúng phaûi laø nghi. Thöùc cuûa ngöôøi khaùc coù trong traêm ngaøn ñôøi, taát caû ñeàu khoâng coù caùc thöùc cuûa nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù, chuùng ñaõ bò huûy hoaïi roài khoâng coøn sinh laïi nöõa. Nhö vaäy goïi laø dieät khoâng do caùc duyeân, khoâng phaûi do caùc duyeân aáy laø hö khoâng thöù ba. Bieát ba phaùp naøy khoâng sinh laø thöôøng, chaúng phaûi thuoäc veà ba ñôøi. Noù khoâng phaûi laø ñang sinh, khoâng phaûi laø ñaõ sinh vaø cuõng chaúng phaûi laø saép sinh.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia ñoái vôùi hai loaïi phaùp nhaäp, phaân bieät töøng loaïi laø saéc hay voâ saéc. Saéc laø möôøi saéc nhaäp.

Theá naøo laø nhaõn thöùc phi kieán, phi ñoái, kieán, ñoái thaáy saéc? Nhö vaäy, nhó thöùc, phi kieán, phi ñoái laøm sao giöõ laáy aâm thanh? Nhö vaäy, tyû thöùc, phi kieán, phi ñoái laøm sao giöõ laáy muøi höông? Nhö vaäy, thieät thöùc, phi kieán, phi ñoái laøm sao giöõ laáy muøi vò?

Nhö vaäy, thaân thöùc, phi kieán, phi ñoái laøm sao giöõ laáy söï tieáp xuùc?

Naêm nhaäp beân ngoaøi kia, naêm nhaäp beân trong naøy, phi kieán, phi ñoái maø cuøng vôùi kieán, ñoái laøm sao hôïp nhau?

Tyø-kheo kia quan saùt nhö vaày: Khi nhaõn thöùc sinh coù hai loaïi duyeân döïa aáy, cho ñeán yù thöùc ñeàu coù hai loaïi. Nhö vaäy, thöùc sinh gioáng nhö con daáu in treân vaät, vaät khoâng gioáng aán. AÁn meàm maø vaät cöùng thì khoâng theå in ñöôïc. AÁn cöùng vaät meàm thì môùi in ra

chöõ. Nhö vaäy, thöùc khoâng coù kieán, ñoái, noù duyeân laáy kieán, ñoái cuûa taát caû caùc phaùp, neáu in laàn thöù ba thì vaät khoâng gioáng nhau, hieän ra khoâng gioáng nhau caùc phaùp cuõng vaäy, caùc vaät khoâng gioáng nhau, sinh ra khoâng gioáng nhau. Ñaït ñeán choã thöù nhaát, ñaït ñeán choã thöù hai thì hai phaùp naøy gioáng nhau, hieän sinh trôû laïi gioáng nhau. Nghóa laø chæ traéng thì may thaønh aùo traéng. Ñaït ñeán choã thöù ba thì khoâng töông öng vôùi hai loaïi ñaàu neân sinh khoâng töông öng. Gioáng nhö boù ñuoác ñang chaùy, do löûa vaø caây maø taïo neân nhöng thaáy chuùng khoâng töông öng. Ñaït ñeán choã thöù tö, thaáy töø vaät loûng maø sinh vaät ñaëc. Gioáng nhö söõa sinh ra söõa chua. Söõa thì loûng maø söõa chua laïi ñaëc. Phaùp kia nhö vaäy laø khoâng töông öng. Nhö vaäy nhö vaäy, phaùp khoâng töông töï töùc nhö nhaõn thöùc… caùc thöùc do nhaân rieâng, duyeân rieâng maø sinh ra nhaõn thöùc…

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ai thích giaùc tri phaùp*

*Maø haønh thieàn trong röøng Chaùnh giaùc bieát roõ töôùng Ñaït ñeán choán Voâ thöôïng. Thöôøng thích haønh töø bi Sieâng naêng nôi coõi phaùp Bieát roõ töôùng cuûa thaân Goïi laø chaân Tyø-kheo.*

*Ai chaùnh yù quan saùt Khoâng bò duïc, saân phaù Ngöôøi ñoù laø Tyø-kheo Ngöôïc laïi thì khoâng phaûi. Ai thöông xoùt chuùng sinh Xaû boû nhöõng tham luyeán Gôõ boû caùc daây troùi*

*Goïi laø chaân Tyø-kheo. Ai ñieàu phuïc ñöôïc taâm*

*Caûnh giôùi khoâng huûy hoaïi Tinh khieát nhö vaøng roøng Laø Tyø-kheo bieát ñuû.*

*Ai vôùi yeâu hay gheùt Khoâng laøm baån taâm yù Neân bieát laøm thieän kia Xaû ly taát caû loãi.*

*Oai nghi khoâng bò cheâ Theo phaùp ñieàu phuïc caên YÙ duõng maõnh thanh tònh Nhö theá laø Tyø-kheo.*

*Ai luoân luoân hyû laïc*

*Bieát nghóa trong kinh luaän Khoâng ñaém nhieãm aên uoáng Laø Tyø-kheo tòch tónh.*

*Soáng trong röøng thanh vaéng Goø maû, coû laøm toøa*

*Cho ñoù laø an vui Nhö vaäy laø Tyø-kheo. Bieát roõ loãi nghieäp toäi*

*Ñaït thaáu caùc quaû nghieäp Bieát roõ nhaân vaø duyeân Laø Tyø-kheo lìa aùc.*

*Phaù ñoàng troáng sinh töû Dieät aùc, ñieàu phuïc caên Gaàn guõi baïn tri thöùc Laø Tyø-kheo tòch tónh.*

*Ñöôïc khen, loøng khoâng möøng Bò cheâ, taâm khoâng buoàn*

*Saâu xa nhö bieån caû Laø Tyø-kheo tu haønh.*

*YÙ vöõng, giaáu loãi ngöôøi Khoâng öa lôøi trau chuoát Noùi naêng kheùo cung kính Laø Tyø-kheo tòch tónh.*

*Bieát nhaân nghieäp Duïc giôùi Laïi bieát nhaân saéc giôùi Bieát caû nhaân voâ saéc*

*Laø Tyø-kheo thoâng luaän. Khoâng thích lôøi theá tuïc Thích ñoaïn tröø caùc loãi Thaáy caûnh giôùi nhö ñoäc Phaät noùi laø Tyø-kheo.*

*Coi duïc nhö buøn nhô Laøm theo nhö yù nghó Ngöôøi trí môû taâm yù Thoaùt khoûi daây sinh töû. Ai lo chuyeân thieàn tuïng Xa lìa ma bieáng treã Laøm lôïi cho chuùng sinh Laø Tyø-kheo vaéng laëng. Ai traû lôøi vaán naïn*

*Bieän taøi, ñieàu phuïc caên Bieát ñoù laø Phaùp sö*

*Neáu khoâng nhö caây coû. Ai thaân haønh, yù haønh Taát caû khoâng moûi meät*

*Coâng vieäc cuûa chuùng Taêng Coù theå laøm heát thaûy.*

*Maø khoâng caàu cuûa caûi Khoâng ham giaøu, ham danh Chæ laøm lôïi yù taêng*

*Giaûi thoaùt caùc troùi buoäc. Trì giôùi khoâng mong Thieân Cuõng khoâng caàu danh lôïi Trì giôùi vì Nieát-baøn*

*Laø Tyø-kheo tòch tónh. Neân xa lìa caùc aùc*

*Chæ thích laøm ñieàu laønh Khoâng gaàn guõi baïn aùc Laø Tyø-kheo Phaät phaùp. Laáy töø ñeå tu taâm*

*YÙ cung kính chaân thaät*

*Hoïc giôùi khoâng khieám khuyeát Caùch Nieát-baøn khoâng xa.*

*Thöôøng sôï giaø beänh cheát Khoâng ham vui theá gian Tu thieàn khoâng phoùng daät Caùch Nieát-baøn khoâng xa. Ngöôøi naøo bieát voâ thöôøng Mình ngöôøi ñeàu voâ ngaõ*

*Tu thieàn, trí thöôïng, thöôïng Caùch Nieát-baøn khoâng xa.*

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

Tyø-kheo kia ñaït ñöôïc Ñòa thöù naêm roài vaø laøm sao ñeå chöùng ñaéc Ñòa thöù saùu?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Thaáy Tyø-kheo kia hieåu roõ veà choã ñaït ñeán thöù tö.

Phaùp naøy vì sao coù nhaân töông töï ñöôïc quaû töông töï? Khoâng coù nhaân töông töï thì khoâng coù quaû töông töï? Nhaân khoâng töông töï thì quaû khoâng töông töï, coù nöûa töông töï vaø nöûa khoâng töông töï?

Theá naøo laø coù nhaân töông töï ñöôïc quaû töông töï? Ví nhö nhaân luùa laïi sinh ra luùa. Nhö vaäy, noäi töông töï thì nghieäp thieän töông töï. Ñöôïc quaû aáy thì ôû trong haøng trôøi, ngöôøi laø ñaït ñeán choã ñaàu tieân.

Theá naøo laø khoâng coù nhaân töông töï thì khoâng coù quaû töông töï? Ví nhö söõa ngoït sinh ra söõa chua, khoâng theå öa thích. Nhö vaäy, noäi khoâng töông töï, nghóa laø do aùi nhieãm vaøo saéc, thanh, höông, vò, xuùc… ôû nôi ñôøi naøy maø ñöa ñeán caùi quaû khoâng öa thích ôû ñòa nguïc. Quaû khoâng ñaùng öa thích gioáng nhö söõa chua. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù hai.

Theá naøo laø nhaân khoâng töông töï, quaû khoâng töông töï? Gioáng nhö maøu xanh hôïp vôùi maøu khaùc thì maøu aáy khoâng töông töï. Nhö vaäy, noäi khoâng töông töï nghóa laø quaû baùo, nghieäp ñeàu khoâng gioáng nhau, chaúng phaûi nghieäp quaû cuûa noù, ñoù laø taø kieán, trai phaùp cuûa ngoaïi ñaïo gieát deâ ñeå troâng mong sinh leân coõi trôøi, neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù ba.

Theá naøo laø nöûa töông töï vaø nöûa khoâng töông töï? Gioáng nhö chæ traéng thì may thaønh aùo maøu traéng. Chæ nhoû aùo thoâ laø khoâng töông töï. Nhö vaäy, noäi nöûa töông töï nöûa khoâng töông töï. Nghieäp baát thieän teá maø maéc quaû baùo baát thieän thoâ trong ñaïi ñòa nguïc. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù tö.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia trong taâm tö duy roài, khoâng giöõ laáy nghieäp quaû, laïi tö duy tieáp vaø quaùn nghieäp quaû khaùc hoaït ñoäng, trong ñoù nhö baùnh xe quay troøn. Coù boán choã ñaït ñeán:

Coù nghieäp chöa ñeán, moïi ngöôøi cuøng taïo môùi coù theå gaây böùc naõo. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù nhaát.

Coù nghieäp ñeán roài môùi coù theå gaây böùc naõo. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù hai.

Coù nghieäp ñeán hoaëc chöa ñeán ñeàu coù theå gaây böùc naõo. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù ba. Coù nghieäp chaúng phaûi laø ñeán, cuõng chaúng phaûi laø chöa ñeán. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù

tö.

Coù nghieäp chöa ñeán, moïi ngöôøi cuøng taïo môùi coù theå gaây böùc naõo. Nhö phaùp theá

gian: Sao tuy chöa hieän ra maø ñaát nöôùc bò tai öông. Phaùp xuaát theá gian: nhö nhaõn thöùc chöa ñeán maø bieån nghieäp coù theå gaây böùc naõo. Ñoù laø nhöõng böùc naõo cuûa taâm duïc, öu bi. Ñaây laø ñaït ñeán choã ñaàu tieân.

Coù nghieäp ñeán roài môùi coù theå gaây böùc naõo, gioáng nhö phaùp theá gian: Löûa ñeán môùi ñoát, dao ñeán môùi caét. Nhö phaùp xuaát theá gian: Nghieäp baát thieän ñeán, ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh gaây böùc naõo. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù hai.

Coù nghieäp ñeán hoaëc chöa ñeán ñeàu coù theå gaây böùc naõo. Nhö phaùp theá gian: Theá löïc cuûa chuù ñoäc haïi ñeán hoaëc chöa ñeán ñeàu coù theå gaây böùc naõo. Nhö phaùp xuaát theá gian: Khi ngöôøi saép cheát coù töôùng troâng mong ñöøng ñeán ñòa nguïc. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù ba.

Coù nghieäp chaúng phaûi laø ñeán hoaëc chaúng phaûi laø chöa ñeán. Gioáng nhö nhöõng caây thuoác trong theá gian, chaúng phaûi laø coù söùc sinh, chaúng phaûi laø chöa coù söùc sinh. Coøn xuaát theá gian cuõng laïi nhö vaäy. Tyø-kheo La-haùn quyeát ñònh thoï nghieäp, löôïng nhö Tu-di. Vò A-la-haùn kia nhaäp Nieát-baøn hoaëc chöa nhaäp Nieát-baøn, nghieäp aáy cuõng khoâng theå gaây böùc naõo vò La-haùn. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù tö.

Coù nghieäp thoï ñôøi hieän taïi maø khoâng thoï ñôøi vò lai. Ñaây laø ñaït ñeán choã ñaàu tieân. Coù nghieäp thoï ñôøi sau maø khoâng thoï ñôøi hieän taïi. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù hai.

Coù nghieäp thoï ñôøi sau cuõng thoï ñôøi hieän taïi. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù ba.

Coù nghieäp khoâng thoï ñôøi hieän taïi, cuõng khoâng thoï ñôøi sau. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù

tö.

Nghieäp naøo thoï ñôøi hieän taïi maø khoâng thoï ñôøi vò lai? Nhö ôû theá gian: Phaïm pheùp

vua bò luaät phaùp cuûa vua trò phaït. Nghieäp naøy thoï ñôøi hieän taïi maø khoâng thoï ñôøi vò lai. Nhö xuaát theá gian: Tu haønh boá thí ñöôïc ngöôøi thieän taùn thaùn. Nghieäp naøy thoï ñôøi hieän taïi maø khoâng thoï ñôøi vò lai. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù nhaát.

Nghieäp naøo thoï ñôøi vò lai vaø khoâng thoï ñôøi hieän taïi? Nhö theá gian: Vaøo löûa ñöôïc sinh Thieân. Nhö xuaát theá gian: Ñôøi naøy haønh thieän hoaëc haønh baát thieän thì ñôøi khaùc bò quaû baùo. Ñieàu naøy coù theå thaáy ôû ñôøi hieän taïi. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù hai.

Nghieäp naøo thoï ñôøi hieän taïi cuõng thoï ñôøi vò lai? Nhö ôû theá gian: Thoï ñôøi hieän taïi maø ñôøi sau cuõng thoï. Xuaát theá gian cuõng vaäy. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù ba.

Nghieäp naøo khoâng thoï ñôøi hieän taïi cuõng khoâng thoï ñôøi vò lai? Nhö theá gian: Khoâng noùi trì giôùi, khoâng noùi boá thí. Xuaát theá gian: Nghóa laø nghieäp voâ kyù chaúng phaûi thoï ñôøi hieän taïi, khoâng thoï ñôøi vò lai. Ñaây laø ñaït ñeán choã thöù tö.

Tyø-kheo kia ngoài nôi am tranh maø quaùn nhö vaày: Coù voâ löôïng maïng löôùi cuûa nghieäp, quaû baùo truøm khaép trong caùc coõi: Trôøi, ngöôøi, ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Thaáy, bieát nhö vaäy roài tuøy thuaän theo phaùp maø thöïc haønh.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït

ñoäng cuûa caùc phaùp.

Laøm sao Tyø-kheo kia bieát ñöôïc quaû baùo cuûa nghieäp?

Nghóa laø bieát nghieäp nhö vaäy thì bieát quaû cuûa nghieäp nhö vaäy. Bieát thieän, baát thieän, bieát chuùng sinh naøy ñaõ taïo taùc haïnh aùc veà thaân, taïo taùc haïnh aùc veà khaåu, taïo taùc haïnh aùc veà yù, huûy baùng baäc Hieàn thaùnh, ñoù thuoäc veà taø kieán. Ngöôøi kia vì nhaân duyeân cuûa nghieäp maø khi qua ñôøi bò ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu coù chuùng sinh naøo thaønh töïu haïnh thieän veà thaân, thaønh töïu haïnh thieän veà khaåu, thaønh töïu haïnh thieän veà yù, ca ngôïi baäc Hieàn thaùnh, ñoù thuoäc veà chaùnh kieán. Ngöôøi kia do nhaân duyeân cuûa nghieäp maø sau khi qua ñôøi ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh nôi coõi trôøi.

Tyø-kheo kia quan saùt nhö vaày: Taát caû ñeàu töø phaùp nghieäp baùo. Tyø-kheo kia quan saùt roài khoâng cuøng hoaït ñoäng chung vôùi chuùng sinh nôi ma giôùi, cuoái cuøng ñaït ñeán Nieát- baøn.

Nhö vaäy, haønh theo phaùp laø tu haïnh xa lìa nhaøm chaùn, sieâng naêng haønh neûo thieän, cuoái cuøng chaám döùt sinh töû, cöùu giuùp ngöôøi khaùc khieán hoï vöôït qua sinh töû. Töï ñoä roài ñoä ngöôøi khaùc. Tyø-kheo bieát phaùp cuûa nghieäp baùo, quan saùt caùc phaùp cuûa caùc neûo nghieäp baùo nôi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, trôøi, ngöôøi. Gioáng nhö vieân ngoïc Tyø-löu-ly thanh tònh, vì trang söùc maø laáy daây xoû xuyeân qua tuøy theo maøu saéc nôi sôïi daây xanh, vaøng, ñoû, traéng, tía… thì thaáy maøu saéc cuûa noù hieän leân. Nhö vaäy, vieân ngoïc nghieäp bò daây quaû baùo xaâu vaøo. Tyø-kheo kia thaáy, nghe, bieát hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn moät caùch thanh tònh, saùng suoát.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia thaáy hoaëc nghe bieát veà phaùp nghieäp baùo gioáng nhö vieân ngoïc kia. Ví nhö coù moät vieân ngoïc baùu maøu traéng tinh khieát, thanh tònh khoâng coù tyø veát. Duøng vaät thanh tònh xaâu vaøo maøi giuõa kheùo leùo, hoaøn toaøn laø thuø thaéng, ñöôïc taát caû ngöôøi ñôøi khen ngôïi. Vua vaø caùc vöông haàu söû duïng. Coâng ñöùc cuûa vieân ngoïc thanh tònh ñoù chæ coù vua, caùc vöông haàu môùi bieát giaù trò cuûa noù, duøng noù laøm nhöõng vaät trang söùc. Nhö vaäy, Tyø-kheo kia coù möôøi nghieäp ñaïo thieän laø vieân ngoïc baùu trong laønh, hoaøn toaøn tinh khieát thanh tònh, lìa boû nhöõng caáu baån, khoâng coøn tyø veát, duøng vaät thanh tònh xaâu vaøo coù phaùp ñoái trò, coù uy löïc lôùn ñeå traû lôøi caùc vaán naïn veà phaùp, ñoù chính laø Phaùp sö, laáy duøi phaùp xuyeân vaøo maøi giuõa kheùo leùo. Nhö vaäy nguyeän boá thí, trì giôùi, tu trí tueä, tu söûa vieân ngoïc möôøi nghieäp ñaïo thieän roài, thì theo sôû nguyeän laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, hoaëc laøm Thieân vöông, Ma vöông, Phaïm thieân, tu thieàn voâ laäu ñaït ñöôïc Tam-muoäi töï taïi. Ngöôøi kia kheùo leùo tu söûa vieân ngoïc chaùnh phaùp goïi laø phoå moân. Phoå moân naøy goïi laø cöûa trôøi, ngöôøi. Vieân ngoïc chaùnh phaùp kia goïi laø phoå moân, ra khoûi thaønh theá gian roài nhaäp vaøo cöûa Nieát-baøn, ñöôïc taát caû theá gian ca ngôïi, ñöôïc ngöôøi chaùnh kieán, hoïc nhaân ca ngôïi. Vua vaø caùc vöông haàu söû duïng, vaøo chaùnh phaùp chaùnh öùng vôùi ñaïo taâm. Neáu moïi ngöôøi tin vieân ngoïc Tyø-löu-ly kia coù ñaày ñuû coâng ñöùc thì ngoïc baùu aáy töông töï gioáng vôùi vieân ngoïc chaùnh phaùp.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt veà phaùp nghieäp baùo gioáng nhö vieân ngoïc kia. Ví

nhö coù vieân ngoïc, vieân ngoïc aáy coù tyø veát, khoâng thanh tònh hoaøn toaøn, khoâng tinh khieát hoaøn toaøn, khoâng theå laáy duøi xuyeân qua, khoâng theå maøi giuõa, moïi ngöôøi thaáy noù khoâng khen ngôïi, chaúng phaûi vaät ñöôïc vua söû duïng. Taùm ñaïo haïnh chaùnh phaùp Phuù-ca-la laø vua cuûa taâm. Vieân ngoïc ngoaïi ñaïo kia khoâng öùng hôïp vôùi taùm Thaùnh ñaïo. Caùc phaùp aáy töông ñoái gioáng nhau, vieân ngoïc phi phaùp coù tyø veát neáu coät vaøo coå ngöôøi, vieân ngoïc töông töï kia vì coät vaøo coå ngöôøi neân töø voâ thæ ñeán nay chuùng sinh luaân chuyeån theo sinh töû maõi trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Tyø-kheo kia quan saùt vieân ngoïc gioáng vôùi vieân ngoïc. Ví nhö theá gian coù vieân ngoïc löu ly gioáng vôùi vieân ngoïc Tyø-löu-ly, coù ngöôøi troâng thaáy noùi ñoù laø vieân ngoïc Tyø-löu-ly. Keû phaøm phu ngu si cuõng nhö vaäy.

Tyø-kheo kia bieát roõ veà phaùp vaø phi phaùp roài, ñaït ñöôïc Ñòa thöù baûy. Daï-xoa soáng treân ñaát thaáy Tyø-kheo kia trì giôùi thanh tònh ñaït ñöôïc Ñòa thöù baûy, sinh taâm vui möøng, noùi vôùi Daï-xoa nôi hö khoâng. Daï-xoa nôi hö khoâng taâu vôùi Töù Ñaïi vöông, Töù Ñaïi vöông taâu vôùi Töù Thieân vöông, Töù Thieân vöông taâu laïi trôøi Tam thaäp tam, trôøi Tam thaäp tam noùi vôùi vua Ñeá Thích, vua Ñeá Thích tuaàn töï noùi vôùi trôøi Dieäm-ma, trôøi Dieäm-ma noùi vôùi Thieân chuû Ñaâu-suaát-ñaø, Thieân chuû Ñaâu-suaát-ñaø thöa ñaày ñuû vôùi Theá Toân Di-laëc, Theá Toân Di-laëc noùi vôùi trôøi Hoùa öùng, trôøi Hoùa öùng noùi vôùi trôøi Tha hoùa töï taïi:

–Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù thieän nam... tuaàn töï nhö tröôùc ñaõ neâu roõ.

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

Tyø-kheo quan saùt veà phaùp nghieäp baùo nhö theá naøo?

Phaùp thöù möôøi moät goïi laø voâ taùc, thuoäc veà saéc, trong taát caû caùc phaùp noù töông öng vôùi saéc. Neáu ngöôøi naøo thoï giôùi, khi trao giôùi maø buoàn nguû, hoaëc xæu, hoaëc thaát nieäm, cuoàng loaïn nhöng caùc phaùp thieän ñoù vaãn chuyeån haønh lieân tuïc, gioáng nhö doøng soâng chaûy lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn. Ngöôøi kia cuõng vaäy, buoàn nguû, xæu, thaát nieäm, cuoàng loaïn nhö theá maø voâ taùc vaãn hoaït ñoäng khoâng giaùn ñoaïn. voâ taùc laø saéc nhöng khoâng theå kieán vaø ñoái, theá thì taïi sao thuoäc veà cuûa nghieäp saéc. Saéc voâ taùc naøy chính laø caây truï cuûa taát caû phaùp thieän. Ñaây laø saéc thöù möôøi moät.

