KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 61**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 40)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 26)**

Laïi nöõa, phaùp thöù naêm ñem laïi lôïi ích an laïc cho taát caû haøng trôøi, ngöôøi laø thuyeát phaùp, thuyeát caùc phaùp boá thí, thuyeát caùc phaùp laønh. Trong taát caû caùc ñieàu toân quyù, vieäc nghe phaùp laø hôn heát. Noù coù theå tröø boû taát caû goác reã kieâu maïn. Vieäc thuyeát phaùp coù theå ñieàu phuïc kieâu maïn. Vì vaäy, ta phaûi thuyeát phaùp, nghe phaùp, kính troïng phaùp, noùi phaùp ñaùng tin, noùi phaùp thoï trì, noùi phaùp tu haønh vaø khoâng ngöøng thuyeát phaùp. Chö Phaät ñeàu laáy phaùp laøm thaày huoáng gì laø Thanh vaên, Duyeân giaùc.

Vieäc thuyeát phaùp coù möôøi coâng ñöùc vaø coù nhieàu lôïi ích. Möôøi coâng ñöùc ñoù laø:

1. Ñaày ñuû thôøi gian.
2. Nôi choán phaân bieät giaûi thích.
3. Töông öng vôùi phaùp.
4. Khoâng vì lôïi döôõng.
5. Vì ñieàu phuïc taâm.
6. Tuøy thuaän thuyeát phaùp.
7. Thuyeát boá thí coù quaû baùo.
8. Thuyeát phaùp sinh töû coù nhieàu chöôùng ngaïi.
9. Noùi veà vieäc thoaùi ñoïa cuûa chö Thieân.
10. Noùi coù nghieäp quaû.

Ngöôøi naøo thuyeát phaùp maø coù möôøi phaùp naøy thì laøm cho ngöôøi nghe phaùp ñöôïc nhieàu coâng ñöùc, ñöôïc lôïi ích an laïc cho ñeán ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Ngöôøi thuyeát phaùp vaø ngöôøi nghe phaùp nguyeän ñieàu gì cuõng ñöôïc thaønh töïu, trong taát caû caùc loaïi boá thí thì phaùp laø hôn heát, noù coù theå laøm cho chuùng sinh ñaït ñöôïc Nieát-baøn, nhôø coâng ñöùc nghe phaùp ta thaønh töïu ñöôïc taâm saâu xa, tín caên trong saïch vaø heát loøng tin töôûng Tam baûo. Ai ñeán nôi nghe phaùp ñeå nghe chaùnh phaùp thì moãi böôùc chaân ñeàu ñöôïc sinh phöôùc thanh tònh. Ai cuùng döôøng phaùp sö thuyeát phaùp thì ñöôïc phöôùc gioáng nhö cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân trong hieän taïi. Nhôø cuùng döôøng phaùp sö, ngöôøi aáy nguyeän gì cuõng thaønh töïu vaø coù theå ñaït ñöôïc quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Vì sao? Vì nghe thuyeát phaùp taâm ñöôïc ñieàu phuïc vaø coù theå tröø boû boùng toái voâ tri. Neáu khoâng nghe phaùp thì khoâng gì coù theå ñieàu phuïc ñöôïc taâm.

Coù boán aân raát khoù baùo ñeàn. Boán aân ñoù laø aân meï, aân cha, aân Nhö Lai vaø aân Phaùp sö

thuyeát phaùp. Ai cuùng döôøng boán baäc naøy thì ñöôïc voâ löôïng phöôùc ñöùc, hieän ñôøi ñöôïc ngöôøi khen ngôïi, ñôøi sau ñaéc quaû Boà-ñeà.

Vì sao? Vì söùc maïnh cuûa thuyeát phaùp laøm cho ngöôøi kieâu maïn ñöôïc ñieàu phuïc, ngöôøi tham lam tin vaøo vieäc boá thí, ngöôøi hung aùc, thoâ loã trôû neân hieàn hoøa, deã daïy, ngöôøi ngu si coù ñöôïc trí tueä, söùc maïnh cuûa vieäc nghe phaùp laøm cho ngöôøi taø kieán coù

chaùnh kieán, ngöôøi thích taïo nghieäp saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm khoâng coøn taïo nghieäp nöõa. Nhôø vieäc thuyeát phaùp ñieàu phuïc cuoái cuøng hoï coù theå ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Do ñoù raát khoù baùo ñeàn aân ñöùc cuûa phaùp sö thuyeát phaùp. AÂn ñöùc cuûa cha meï cuõng khoù baùo ñaùp ñöôïc bôûi vì hoï sinh ra thaân ta. Ai laøm cho cha meï ñöôïc soáng trong chaùnh phaùp ñoù laø baùo aân ñöôïc phaàn naøo.

Ñöùc Nhö Lai laø Baäc Toái Thaéng trong ba coõi. Nhö Lai laø Baäc Voâ Thöôïng Ñaïi Sö, cöùu ñoä chuùng sinh ra khoûi sinh töû. AÂn ñöùc naøy raát khoù baùo ñaùp. Chæ coù moät caùch baùo ñaùp aân Phaät laø tin töôûng chaéc thaät ñoái vôùi Phaät phaùp. Ñoù goïi laø baùo aân, cuùng döôøng theo caùch aáy laø töï taïo lôïi ích.

Luùc ñoù, Khoång töôùc noùi keä:

*Do nhaân duyeân thuyeát phaùp Ñöôïc Nieát-baøn yeân oån*

*Caét taát caû daây troùi Ñaïo sö cuûa chuùng sinh.*

*Do thuyeát phaùp tòch tónh Phaù boû löôùi ngu si*

*Ñaïo sö thuø thaéng naøy*

*Chæ ñöôøng cho chuùng sinh. Phaùp naøo giuùp chuùng sinh Vöôït khoûi caùc bieån höõu Phaùp ñoù raát thuø thaéng Theá phaùp khoâng theo kòp.*

*Ngöôøi naøo hay cuùng döôøng Boán loaïi phöôùc ñieàn naøy Ngöôøi aáy ñöôïc quaû thieän Ñaïo sö noùi nhö vaäy.*

*Ñaõ ñöôïc ñuû caùc caên*

*Laïi ñöôïc nghe Phaät phaùp Neáu thöïc haønh phi phaùp Sau hoái haän khoâng kòp.*

*Sinh tham ñaém khaép nôi Thöôøng mong caàu duïc laïc Thöôøng tham aùi vôï con Khoâng bieát thaàn cheát ñeán. Taâm nghó nhieàu ñieàu aùc Bò loãi laøm roái loaïn Chuùng sinh bò taâm troùi Daét vaøo ba ñöôøng aùc.*

*AÙc naøy khoù ñieàu phuïc Thöôøng laøm haïi trôøi, ngöôøi Taâm naøy khoâng tin ñöôïc Giaëc döõ cuûa chuùng sinh.*

*Do kheùo nghe kheùo thaáy Tu taäp voâ soá caùch*

*Duøng phaùp ñieàu phuïc taâm*

*Nhö ngöïa coù daây cöông.*

Caùc ngöôøi neân cuùng döôøng vaøo ruoäng phöôùc saâu daøy coù ñaày ñuû coâng ñöùc ñoù. Do nguyeän löïc, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa ñaõ sinh vaøo coõi trôøi naøy thuyeát phaùp ñoù, thuyeát nghieäp ñaïo, toân troïng, ngôïi khen phaùp sö thuyeát phaùp ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân.

Sau khi nghe phaùp, taâm chö Thieân ñöôïc thanh tònh, chuù yù nghe lôøi Boà-taùt daïy roài noùi: “Lôøi daïy cuûa Khoång töôùc chuùa töông öng vôùi lôøi daïy cuûa Thieân vöông Tòch Tónh trôøi Ñaâu-suaát-ñaø khoâng khaùc”.

Hoï tö duy veà phaùp naøy, thaáy ñoù laø phaùp ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, trong saïch baäc nhaát, phaùp laønh baäc nhaát, an oån baäc nhaát, laøm lôïi ích cho taát caû haøng trôøi, ngöôøi, khieán hoï ñöôïc tòch dieät.

Nghe chö Thieân ôû coõi trôøi Ñaâu-suaát noùi, Khoång töôùc chuùa raát hoan hyû. Vôùi loøng thöông xoùt, Boà-taùt laøm cho chö Thieân ñöôïc an oån, giaûi thoaùt, ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Boà- taùt laïi noùi phaùp moân thuø thaéng thöù saùu, coù theå daãn ta vaøo Nieát-baøn. Phaùp moân naøy laø phaùp an oån toái thaéng baäc nhaát, moïi ngöôøi yeâu thích. Ñoù laø loøng Töø bi, thöông yeâu taát caû moïi ngöôøi, laøm cho hoï tin töôûng, voã veà chuùng sinh ñang sôï haõi sinh töû, laøm cho ngöôøi khoâng an oån ñöôïc an oån, cöùu giuùp nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc ai cöùu. Ai coù taâm Töø bi ngöôøi ñoù caùch Nieát-baøn khoâng xa. Ngöôøi aáy coù taâm Töø bi nhu hoøa, khoâng coù taâm löøa doái, hung aùc, thoâ loã, coù theå tröø boû taâm saân haän do töø bi thaám nhuaàn taâm.

Taâm Töø bi chính laø vaät trang söùc toát nhaát. Neáu phaùt sinh taâm thöông xoùt chuùng sinh trong naêm ñöôøng thì coù theå deïp tröø saân haän, khoå naõo.

Laøm sao ñeå thöông xoùt chuùng sinh ôû ñòa nguïc? Vì sao chuùng sinh naøy bò töï nghieäp löøa doái?

Do nhöõng vieäc cuûa giaëc taâm gaây ra, hoï chòu ñuû loaïi khoå lôùn khoâng theå ví duï nhö laø naïn moùc maét, chaøy saét, nöôùc ñoàng soâi thieâu ñoát, bò truøng döõ aên thòt, bò doøng soâng lôùn chaûy xieát nhaän chìm vaø cuoán troâi, bò chim caét, chim thöùu moå aên, hoï phaûi vaøo röøng kieám vaø soâng tro chòu ñuû loaïi khoå, khoâng theå noùi heát. Ñoù laø ôû nhöõng nôi nhö ñòa nguïc Hoaït, Haéc thaèng, Hôïp, Hoaùn, Ñaïi hoaùn, Nhieät, Ñaïi nhieät, cho ñeán ñòa nguïc A-tyø vaø moät traêm ba möôi saùu ñòa nguïc thuoäc caùc ñòa nguïc ñoù, chuùng sinh ñoïa vaøo nôi aáy bò xeù naùt, moå xeû, chaët, caét, thieâu ñoát. Hoï bò taâm löøa doái, bò löôùi nghieäp troùi buoäc, bò löûa aùi thieâu ñoát khoâng ai cöùu giuùp, khoâng nôi nöông töïa. Hoï chaïy khaép nôi ñeå caàu ñöôïc tha thöù giuùp ñôõ. Khi naøo ta môùi vöôït ñöôïc bieån khoå naõo lôùn nhö vaäy. Ta phaùt sinh taâm thöông xoùt ñoái vôùi chuùng sinh naøy. Ai gieo troàng haït gioáng taâm Töø bi nhö vaäy lieàn laøm vua trôøi hoaëc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông ñöôïc moïi ngöôøi thöông yeâu kính troïng.

Ngöôøi coù taâm Töø bi thì öa thích nghieäp laønh, nhôø quan saùt chuùng sinh trong ñòa nguïc ñang chòu noãi khoå lôùn maø taâm Töø bi phaùt sinh vaø voâ löôïng phöôùc laønh ñöôïc taêng theâm.

Laïi nöõa, Sa-moân, Baø-la-moân vaø thieän nhaân khaùc laøm lôïi ích cho chuùng sinh, quan saùt caùc ngaï quyû seõ phaùt sinh taâm Töø bi. Vì sao chuùng sinh bò ñoïa laøm ngaï quyû chòu ñoùi khaùt, töï ñoát thaân mình nhö ñoát röøng caây, chaïy khaép boán phía, xoâ laán laãn nhau, bò löûa ñoát, khaép thaân theå böøng chaùy, khoâng ai cöùu giuùp, khoâng nôi nöông töïa. Chuùng chaïy khaép nôi ñeå caàu ñöôïc cöùu giuùp nhöng khoâng coù ai cöùu. Ñeán luùc naøo, caùc chuùng sinh naøy môùi thoaùt khoûi khoå naõo, môùi heát noãi khoå ñoùi khaùt. Ñoù laø quan saùt noãi khoå cuûa ngaï quyû maø phaùt sinh taâm thöông xoùt.

Neáu Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi khaùc quan saùt suùc sinh thì phaùt sinh taâm Bi. Suùc sinh coù voâ soá khoå naõo. Chuùng gieát haïi laãn nhau. Suùc sinh ôû ba nôi laø: Treân khoâng, döôùi

nöôùc vaø treân ñaát lieàn luoân gieát haïi laãn nhau, aên nuoát laãn nhau. Luùc naøo caùc chuùng sinh naøy môùi thoaùt noãi khoå ñoù. Ñoù laø quan saùt noãi khoå cuûa suùc sinh maø loøng Bi phaùt sinh. Ai coù theå sinh ra yù nghó nhö vaäy thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi Phaïm thieân nhôø ñem taâm Bi nhôù nghó, thöông xoùt chuùng sinh ñang chòu khoå naõo trong ba ñöôøng aùc.

Sau khi phaùt khôûi taâm Bi ñoái vôùi nôi chòu quaû baùo cuûa nghieäp aùc raát lôùn, ta laïi phaùt sinh loøng thöông xoùt ñoái vôùi chuùng sinh ôû saùu coõi trôøi duïc giôùi. Hoï höôûng thuù vui coõi trôøi khoâng theå ví duï, nhö höôûng duïc laïc ôû ñuû loaïi hang nuùi, ngoïn nuùi, vöôøn caây, cuøng Thieân nöõ ñi chôi höôûng traêm ngaøn thuù vui ôû röøng hoa sen. Ñaõ höôûng thuù vui roài, khi nghieäp heát bò thoaùi ñoïa, hoï phaûi sinh vaøo nôi khoå, chòu khoå naõo lôùn, bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Nôi sinh töû naøy ñuøa côït chuùng sinh. Hoï bò voøng tham aùi troùi buoäc, chaïy khaép Ñoâng Taây. Do meâ laàm khoâng bieát neân hoï chòu khoå naõo lôùn. Ñoù laø quan saùt noãi khoå cuûa chö Thieân maø sinh ra taâm thöông xoùt.

Laïi nöõa, hoaëc Sa-moân, Baø-la-moân vaø caùc ngöôøi khaùc quan saùt loaøi ngöôøi maø phaùt sinh loøng Bi. Do ñuû loaïi nghieäp, hoï sinh laøm ngöôøi, nhaän quaû khoå vui, goàm caùc baäc thöôïng, trung, haï, taïo ñuû loaïi nghieäp coù ñuû loaïi taâm taùnh, ñuû loaïi hieåu bieát, tin töôûng, coù ngöôøi ngheøo khoå soáng nhôø ngöôøi khaùc, bò ganh gheùt laøm trôû ngaïi, sôï bò ngöôøi khaùc khinh cheâ, tìm kieám vieäc laøm sinh soáng. Do quan saùt ngöôøi theá gian, hoï phaùt sinh loøng Bi. Loøng Bi laø baïch phaùp baäc nhaát coù theå giuùp ta ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Ngöôøi naøo quan saùt naêm loaïi khoå cuûa chuùng sinh trong naêm ñöôøng roài phaùt sinh taâm Bi thì seõ ñöôïc raát an oån vaø ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä maø Ñöùc Phaät Ca-ca-thoân-ñaø ñaõ daïy:

*Ngöôøi naøo taâm nhu hoøa*

*Taâm thöông xoùt trang nghieâm Ñöôïc taát caû uûng hoä*

*Ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi. Taâm dòu daøng nhö vaäy*

*Caùc caên thöôøng vui veû Ngöôøi chaùnh kieán hieàn thieän Caùch Nieát-baøn khoâng xa.*

*Ai coù loøng thöông xoùt Laø trôøi trong loaøi ngöôøi*

*Ngöôøi naøo khoâng thöông xoùt Thì thöôøng bò ngheøo naøn.*

*Ai coù taâm meàm dòu*

*Ñieàu phuïc nhö vaøng roøng Loøng thöông xoùt trong taâm Laø cuûa baùu voâ taän.*

*Ngöôøi naøo thöôøng tinh taán Sieâng tu taäp chaùnh phaùp Taâm trí ngöôøi aáy saùng Gioáng nhö ngoïn ñeøn lôùn. Ngöôøi naøo suoát ngaøy ñeâm Taâm thöôøng truï nôi phaùp Suoát ngaøy ñeâm ngöôøi aáy Khoâng lìa taâm thöông xoùt.*

*Taâm ngöôøi aáy thanh tònh Lôïi ích caùc chuùng sinh Ñaõ höôûng an laïc roài Sau ñaït ñöôïc Nieát-baøn.*

*Thöông xoùt ao nöôùc trong Ñöôïc Maâu-ni khen ngôïi Tröø ñöôïc moïi loãi laàm Cuûa thöông xoùt voâ taän.*

*Laø coâng ñöùc thuø thaéng Tröø heát caùc toäi loãi*

*Phaät thaám nhuaàn thöông xoùt Neân ñeán nôi baát dieät.*

*ÔÛ ñaâu loøng thöông cuõng Nhö maät hoøa vôùi söõa Saân haän vaø khoå naõo Khoâng coù nôi ngöôøi aáy. Ñaõ leân beø loøng thöông*

*Taâm thöông xoùt maïnh meõ Vöôït qua khoûi bieån höõu Chöùa ñaày nöôùc ba ñoäc.*

*Chöùa ñaày ngaäp coâng ñöùc Khoâng baèng taâm thöông xoùt Ñöôïc ngöôøi thieän yeâu meán Neân goïi laø taâm Bi.*

Boà-taùt Khoång töôùc noùi cho chö Thieân nghe phaùp ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, töông öng vôùi tòch dieät, taát caû chö Thieân ñeàu thích taäp hôïp laïi laéng nghe vaø ghi nhôù.

Ñöùc Phaät aáy laïi noùi phaùp thöù baûy. Nhöõng phaùp gì töông öng vôùi phaùp aáy ñeå ñöôïc giaûi thoaùt, tröø boû phoùng daät phaûi nhôø nhöõng nghieäp gì? Ñoù laø duøng taâm nhu hoøa tröø boû loãi chao ñoäng, thaâu giöõ caùc coâng ñöùc. Ngöôøi naøo coù theå laøm cho taâm nhu hoøa, lìa boû moïi thöù caáu ueá thì quaû Nieát-baøn giaûi thoaùt nhö ôû loøng baøn tay. Ngöôøi coù taâm nhu hoøa gioáng nhö saùp. Hoï tu taäp nghieäp laønh vaø ñöôïc moïi ngöôøi tin töôûng. Taâm hung aùc thoâ loã nhö ñaù kim cöông, hoï thöôøng khoâng queân taâm thuø oaùn, khoâng chòu ñieàu phuïc, bò moïi ngöôøi gheùt khoâng öa, khoâng tin. Neáu phaùt sinh taâm aùc thì hoï giöõ chaët khoâng lìa boû, taâm khoâng an laïc, khoâng thích toïa thieàn ñoïc kinh, khoâng gaàn baïn laønh, khoâng sinh phaùp laønh, nhö ruoäng muoái khoâng sinh haït gioáng, trong caùt khoâng sinh daàu meø, cuõng vaäy ngöôøi coù taâm hung aùc khoâng sinh phaùp laønh nhö söõa trong söøng, söï aám aùp cuûa maët traêng, con cuûa ngöôøi nöõ baèng ñaù, hoa ñoám treân hö khoâng, ngöôøi coù nghieäp aùc hung döõ, löøa ñaûo voâ trí, doái mình doái ngöôøi, bò naêm höõu nhaän chìm, gaàn ngöôøi baát thieän, xaû boû Tam baûo. Ngöôøi muø töø luùc môùi sinh naøy khoâng thaáy maët trôøi trí tueä saùng suoát, khoâng thaáy chaùnh phaùp, raát ñaùng thöông xoùt. Hoï bò sinh, laõo, beänh, töû laøm buoàn raàu khoå naõo, laø nôi chöùa nhoùm caùc khoå. Hoï vaøo ñoàng troáng lôùn chòu voâ soá khoå, lìa boû vò cam loà meàm maïi. Ngöôøi aùc naøy chìm trong bieån khoå xa caùch Nieát-baøn. Vì sao? Vì hoï khoâng thöïc haønh nhaân cuûa Nieát- baøn neân thöôøng khoâng ñöôïc an vui. Ngöôøi naøo coù theå laøm taâm dòu daøng thì nhaát ñònh seõ ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Nhö taùnh cuûa meø laø chaûy ra daàu, maët trôøi thì saùng, maët traêng thì laïnh, löûa noùng, ñaát cöùng, gioù lay chuyeån, nöôùc aåm öôùt, moãi ñaïi ñeàu giöõ töï töôùng, khoâng

ñaûo loän. Ngöôøi coù taâm nhu hoøa töï ñieàu phuïc, tin töôûng chaùnh phaùp, tinh taán khoâng thaáy ñieân ñaûo, tin vaøo nhaân quaû thì Nieát-baøn ôû tröôùc maët.

Khi aáy, Khoång töôùc chuùa noùi keä trong kinh Phaät:

*Ngöôøi naøo taâm nhu hoøa Gioáng nhö laø vaøng roøng Ngöôøi aáy trong ngoaøi thieän Mau thoaùt khoûi caùc khoå.*

*Ai taâm khí ñieàu thuaän Taát caû ñeàu nhu hoøa Ngöôøi aáy sinh gioáng laønh Gioáng nhö ruoäng luùa toát. Taát caû caùc chuùng sinh Khoâng laøm caïn kho naøy Phaù boû ñöôïc ngheøo naøn Vaø nhieàu söï doái traù.*

*Ngöôøi lôïi caên, tòch tónh Thöôøng tu taäp thieàn ñònh Khoâng ñaém caûnh phoùng daät Lìa xa caùc khoå naõo.*

Luùc Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä naøy, chö Thieân trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu-suaát-ñaø nghe khoâng bieát chaùn. Vì muoán nghe phaùp, hoï chaáp tay cung kính thöa: “Xin baäc ñaïi Thaùnh thuyeát ñuû hai möôi hai phaùp cho chuùng con nghe. Vì muoán taïo lôïi ích cho ngöôøi khaùc, chuùng con seõ chuù yù laéng nghe”.

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa ñaõ thuyeát baûy phaùp trong hai möôi hai phaùp. Nay Boà-taùt thuyeát phaùp thöù taùm.

Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân vaø caùc thieän nhaân khaùc tö duy: Coù nhöõng phaùp gì laø phaùp ñieàu phuïc coù theå trang ñieåm cho taát caû phaùp? Taát caû söï ñieàu phuïc töông öng vôùi giôùi luaät. Neáu Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi khaùc, taïi gia, xuaát gia, giaø hoaëc treû, töông öng vôùi ñieàu phuïc laáy ñieàu phuïc ñeå trang ñieåm thì coù theå laøm hoï ngay thaúng. Ai lìa söï ñieàu phuïc thì gioáng nhö caùo, quaï, chim caét, chim thöùu.

Ngöôøi xuaát gia laøm caùch naøo ñeå ñieàu phuïc? Ngöôøi xuaát gia ban ñaàu laáy aùo ca-sa ñeå töï ñieàu phuïc. Phaûi thöïc haønh baûy vieäc: Nhaän y phaán taûo theo pheùp nöôùc. Khi ôû baát cöù nöôùc naøo cuõng ñeàu ñaép y do ngöôøi taïi gia lieäng boû. Neáu ôû goø maû coù y cuûa ngöôøi môùi cheát bò töû thi ñeø leân thì khoâng neân laáy. Neáu löôïm ñöôïc y raùch ôû goø maû thì coù theå duøng. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc baèng aùo ca-sa.

Laïi nöõa, söï ñieàu phuïc thöù nhì laø: Neáu vaøo xoùm laøng thì phaûi nhìn xa moät taàm veà phía tröôùc, nhôù töôûng hình aûnh cuûa Phaät, nhaát taâm chaùnh nieäm caùc caên khoâng loaïn, ñeám hôi thôû ra vaøo, buoäc taâm nieäm thaân, khi vaøo thoân xoùm khoâng ngaém nhìn caùc thöù mình caàn vaø caùc loaïi ñoà vaät, khoâng ngaém nhìn caùc maøn giaêng xinh ñeïp, khoâng noùi chuyeän vôùi ngöôøi nöõ, khoâng aüm beá treû con, khoâng rung ñuøi, khoâng vung vaåy tay, ngoài vaøo gheá thì khoâng gaõi ñaàu, khoâng thöôøng söûa y, khoâng vung vaåy aùo ca-sa, khoâng xoa boùp tay, khoâng khaûy moùng tay. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc thöù hai.

Söï ñieàu phuïc thöù ba laø: Vaøo nhaø thí chuû, luùc aên côm phaûi röûa tay, saép baùt, khi aên khoâng buoâng xuoâi hai tay maø phaûi ñöa tôùi tröôùc moät khuûy tay, khoâng ngaäm thöùc aên ñaày mieäng, cuõng khoâng ngaäm quaù ít, luùc aên khoâng ñuøa côït, cöôøi giôõn, khoâng tham aên, laøm

maát loøng tin trong saïch cuûa ngöôøi laøm cho hoï khinh thöôøng, phaûi quan saùt taâm cuûa ngöôøi khaùc, voø vieân thöùc aên khoâng lôùn, khoâng nhoû, khoâng haù mieäng lôùn, khoâng ñeå phaùt ra tieáng ñoäng khi nhai thöùc aên, khoâng thôû haøo heån, chæ aên hai phaàn ba so vôùi nhu caàu cuûa mình vaø bieát vöøa ñuû, khoâng nhìn baùt cuûa ngöôøi khaùc sinh taâm tham, nhaän thöùc aên uoáng khoâng laøm hö hoaïi taâm ngöôøi khaùc, nhìn vaøo baùt maø aên khoâng ngoù hai beân, aên xong rôøi khoûi baùt vaø röûa tay suùc mieäng cho saïch, giöõ gìn caùc caên, chaùnh taâm noùi phaùp, xeùt kyõ taâm nieäm, noùi phaùp khoâng mau, khoâng chaäm, khoâng cong, khoâng thaúng, khoâng noùi phi thôøi, khoâng nhieàu, khoâng ít, giöõ gìn taâm cuûa thí chuù, khoâng phaù hoaïi loøng tin cuûa hoï. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc thöù ba.

Laïi nöõa, söï ñieàu phuïc thöù tö laø: Luùc aên ôû xoùm laøng, thaønh aáp, khoâng nhôù töôûng thöùc aên ñaõ thaáy luùc tröôùc, khoâng noùi nhieàu, khoâng mong caàu ñöôïc giöôøng naèm, chæ thoï nhaän nhö phaùp, khoâng mong caàu ñoà aên ngon. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc thöù tö.

Phaùp ñieàu phuïc thöù naêm laø laøm moïi vieäc khoâng yû laïi, khoâng vöôùng maéc, khoâng tieác thaân maïng, khoâng tích chöùa nhieàu duïng cuï, khoâng ñi ôû nôi bieân giôùi nguy hieåm, khoâng aên maëc khaùc laï, khoâng thích ñöôïc môøi moïc, khoâng öa tôùi lui moät nhaø. Ñoù laø phaùp thöù naêm.

Phaùp ñieàu phuïc thöù saùu laø khoâng chaët caây coû, khoâng ñaøo ñaát, khoâng mang giaøy da nhieàu maøu vaø maëc y aùo saëc sôõ, khoâng huûy baùng rao truyeàn ngöôøi phaù giôùi, khoâng mong caàu thöùc aên cuûa vua, khoâng gaàn nhöõng Tyø-kheo thích ñaáu tranh. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc thöù saùu.

Phaùp ñieàu phuïc thöù baûy laø neáu coù Tyø-kheo cuøng moät yù nghó, cuøng tu moät phaùp thì neân gaàn guõi, lôïi ích ñeå cuøng tieán boä. Muoán boû caûnh giôùi cuûa ma thì phaûi ñieàu phuïc, tòch dieät, giöõ gìn caùc caên, Tyø-kheo naøy neân ôû nôi hang nuùi, khe nuùi, döôùi goác caây, nôi ñaát troáng, thöôøng tu haønh phaùp khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän. Ñoù laø phaùp ñieàu phuïc thöù baûy. Tyø-kheo naøo thöïc haønh nhö vaäy thì coù theå xaû boû taát caû söï troùi buoäc ñeå ñöôïc giaûi thoaùt. Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä cho chö Thieân nghe.

*Töông öng phaùp ñieàu phuïc Tu haønh caûnh giôùi trí*

*Sôï haõi loãi sinh töû*

*Thì xuaát gia khoâng uoång. Khoâng huûy phaïm hoïc giôùi Khoâng nhôù thuù vui aùc Thöôøng quan saùt caùc aám Soáng trong röøng yeân tónh. Ngöôøi tòch dieät, aùi ngöõ Hieän ñôøi ñaït Nieát-baøn Giöõ giôùi trang ñieåm thaân Töông öng vôùi xuaát gia.*

*Ai khoâng bò meâ hoaëc Nôi phaùp mình vaø ngöôøi*

*Nghieäp baùo, phi nghieäp baùo Cuõng nhö ñaïo, phi ñaïo.*

*Khoâng soáng theo nghieäp aùc Khoâng lo sôï khoå vui*

*Giaûi thoaùt khoûi gia ñình*

*Caùc khoå khoâng troùi buoäc.*

Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi voâ löôïng coâng ñöùc cuûa phaùp ñieàu phuïc laøm cho chö Thieân ñeàu tin hieåu vaø chuù yù laéng nghe. Boà-taùt Khoång töôùc chuùa lieân tuïc noùi phaùp cho chö Thieân ôû trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu-suaát-ñaø. Bieát chö Thieân kính troïng phaùp, Boà-taùt noùi tieáp phaùp trong saïch thöù chín. Phaùp ñoù laø: Neáu Sa-moân, Baø-la-moân vaø nhöõng ngöôøi khaùc tin nghieäp baùo thì seõ ñöôïc phaùp lôùn. Ngöôøi naøy coù theå bieát nghieäp aùc cuûa thaân, khoâng laøm cho noù taêng theâm, khoâng öa, khoâng thích vì quaû baùo cuûa noù laø caûnh giôùi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ñoái vôùi nghieäp aùc cuûa mieäng vaø yù hoï khoâng cho noù taêng theâm, khoâng öa khoâng thích vì quaû baùo cuûa noù laø chòu khoå ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Neáu Sa-moân, Baø-la-moân tröôùc ñaây ñaõ taïo nghieäp aùc roài hoái haän khoâng taùi phaïm nöõa vaø gaàn guõi sö tröôûng ñeå nghe phaùp.

Laøm sao ñeå thoaùt khoûi quaû baùo cuûa nghieäp aùc? Neáu nhö sö tröôûng coù trí tueä ñieàu phuïc ñem nhaân duyeân, phöông tieän noùi vôùi hoï laøm cho hoï hoái haän thì caùc nghieäp aùc trong quaù khöù ñeàu bò dieät heát. Do nhôù nghó nghieäp laønh, hoï khoâng gaây nghieäp aùc. Hoï quan saùt xem nghieäp phaùt sinh töø ñaâu. Nhôø quan saùt nhö vaäy, hoï khoâng taïo nghieäp aùc, laøm cho taát caû caùc nghieäp baát thieän daàn daàn bò tieâu dieät hoaëc laøm cho caùc nghieäp aùc cuûa thaân, mieäng, yù môùi gaây trong hieän taïi ñöôïc moûng bôùt. Do taâm nheï nhaøng, sau khi phaïm toäi hoï lieàn hoái haän khoâng daùm laøm nöõa. Nhôø hoái haän nhö vaäy, taát caû caùc nghieäp aùc ñaõ thaønh töïu ñeàu bò tieâu dieät.

Neáu Sa-moân, Baø-la-moân vaø nhöõng ngöôøi khaùc bieát nghieäp nhö vaäy vaø suy nghó: “Do ñaõ quen laøm aùc, ta ñang taïo nghieäp baát thieän nôi thaân, mieäng, yù, luùc quaû baùo naøy chín muøi, ta seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh”.

Luùc nghieäp aùc chöa sinh, hoï duøng phöông tieän chaân chaùnh laøm cho noù khoâng sinh, neáu Sa-moân, Baø-la-moân tin nghieäp quaû quaû baùo nhö vaäy, giaû söû coù nghieäp ñòa nguïc thaønh töïu seõ phaûi ôû trong ñòa nguïc, chòu khoå trong thôøi gian daøi thì quaû baùo ñoù seõ moûng bôùt hoaëc bò tieâu dieät.

Laïi nöõa, nhôø sieâng naêng tinh taán, neáu coù nghieäp aùc phaûi ñoïa vaøo ngaï quyû, chòu noãi khoå ñoùi khaùt trong thôøi gian daøi thì hoaëc chæ chòu quaû baùo aáy trong thôøi gian ngaén, hoaëc quaû baùo aáy bò tieâu dieät heát.

Sa-moân, Baø-la-moân vaø nhöõng ngöôøi khaùc sieâng naêng tinh taán nhö vaäy thì neáu coù nghieäp aùc seõ phaûi laøm suùc sinh aên nuoát laãn nhau trong thôøi gian daøi thì hoaëc chòu quaû baùo aáy trong thôøi gian ngaén, hoaëc noù bò tieâu dieät heát chæ tröø nghieäp ñaõ chaéc chaén thaønh töïu, phaûi ñoïa vaøo caûnh giôùi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh thì nhaát ñònh phaûi chòu quaû baùo.

Laïi nöõa, tin quaû baùo cuûa nghieäp, tö duy veà nhöõng nghieäp quaû vi teá khoù hieåu, saùm hoái veà ba nghieäp aùc ñaõ taïo khoâng coøn taùi phaïm thì do nghieäp baát ñònh seõ sinh vaøo suùc sinh. Nhôø tö duy nhö vaäy, neáu coù nghieäp ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh thì chæ mong thaân suùc sinh vì taâm saùm hoái trong saïch coù theå phaù tröø nghieäp naëng. Do taâm löïc, nghieäp baùo bò tieâu dieät heát hoaëc giaûm bôùt. Neáu coù nghieäp aùc phaûi mang thaân suùc sinh thì nhôø taâm saùm hoái vaø nghieäp laønh quaû baùo ñoù coù theå bò tieâu dieät, khoâng coøn phaûi mang thaân suùc sinh laâu daøi, khoâng chòu khoå lôùn, hoaëc do taâm thuø thaéng coù theå ñoaïn tröø nghieäp aùc. Do ñoù phaûi tin nghieäp quaû.

Sa-moân, Baø-la-moân vaø nhöõng ngöôøi khaùc tin quaû baùo cuûa nghieäp thì coù theå vöôït qua bôø kia. Vì sao? Vì taát caû naêm ñöôøng sinh töû do nghieäp vaø quaû baùo thieän, aùc maø coù vì vaäy neân tin ôû quaû baùo cuûa nghieäp. Taát caû chuùng sinh ñeàu do nghieäp quaû maø coù. Vì vaäy, ngöôøi nam, ngöôøi nöõ phaûi sieâng naêng tinh taán ngaøy ñeâm suy nghó veà quaû baùo cuûa

nghieäp, laø nhaø tuø chaéc chaén nhaát trong ñöôøng sinh töû.

Phaùp thöù möôøi maø Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi khaùc neân tö duy laø: Söï tai haïi do choã ôû gaây ra. Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi khaùc, ngöôøi ít trí tueä bò nôi ôû laøm haïi, taâm hoï tham ñaém, löu luyeán khoâng theå xaû boû nhöõng nôi nhö Taêng-giaø-lam, taêng truï xöù, xoùm laøng, ñaát nöôùc, thaønh aáp vaø nhöõng nôi khaùc… Hoï thöôøng bieáng nhaùc, thích nôi phi xöù, khoâng ñeán choán A-lan-nhaõ yeân tónh, khoâng ñi nôi khaùc, khoâng theå goïi hoï laø taïi gia hay xuaát gia, troïn ñôøi hoï soáng nôi phi phaùp. Do ñaâu ngöôøi naøy xuaát gia maø khoâng chòu ñeán nhöõng nôi caàn ñeán nhö nuùi röøng, A-lan-nhaõ maø suoát ñôøi laïi ôû nôi phi phaùp. Ñeå tu thieàn hoï ñi xuaát gia vaäy maø khoâng chòu vaøo nuùi röøng vaéng veû laïi soáng ôû nôi phi xöù. Sa-moân, Baø-la-moân naøo soáng ôû nôi phi xöù thì bò caùc thí chuû khinh cheâ, khoâng thích gaàn guõi cuùng döôøng, khoâng thích thaáy maët. Neáu ôû nôi phi xöù thì toäi loãi hieän roõ, bò caùc keû phaøm tuïc cheâ cöôøi. Nhöõng ngöôøi aáy noùi vôùi nhau: “Sa-moân, Baø-la-moân aáy vaø nhöõng ngöôøi khaùc thích ôû nôi phi xöù khoâng bieát neân goïi hoï laø taïi gia hay xuaát gia”.

Hoï khoâng thích choán nuùi röøng, A-lan-nhaõ, chæ thích tích chöùa cuûa caûi, thích gaëp ngöôøi theá tuïc, gaàn ngöôøi taïi gia gioáng nhö toâi tôù, bò caùc cö só khinh cheâ, vì vaäy khoâng theå

goïi ngöôøi naøy laø taïi gia hay xuaát gia.

Do soáng nôi phi xöù, giaû söû khoâng coù loãi laàm bò ngöôøi khaùc phæ baùng ñi nöõa thì cuõng bò thí chuû khinh cheâ veà vieäc hoï ôû nôi phi xöù, hoï thöôøng gaëp ngöôøi baïch y, ngöôøi taïi gia, tuy khoâng bò khinh thöôøng thì cuõng maéc tai hoïa khaùc. Sa-moân, Baø-la-moân naøo soáng nôi phi phaùp thì khoâng ñöôïc lôïi ích.

Vì vaäy, Sa-moân, Baø-la-moân khoâng neân soáng ôû nôi laøm haïi mình maø phaûi thöôøng thích truï xöù, thöôøng thích soáng moät mình, thích ôû beân goác caây, nôi goø maû, nôi yeân tónh ñeå tu thieàn hoaëc suoát ñôøi soáng moät mình trong hang nuùi, neân traùnh xa phi xöù, xaû boû taát caû nôi phi phaùp ñeå coù theå ñöôïc giaûi thoaùt. Ngöôøi ôû nôi phi xöù thì khoâng theå giaûi thoaùt.

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä:

*Tyø-kheo soáng phi xöù Bò xem nhö ñöùa ôû Coi khinh nhö coû raùc Maát söï töï lôïi ích.*

*Tyø-kheo soáng phi xöù Khoâng taïi gia, xuaát gia Taâm hoï khoâng öa thích Vieäc toïa thieàn tuïng kinh. Tyø-kheo soáng phi xöù Tích chöùa nhieàu cuûa caûi Taâm tham ñaém cuûa baùu Khoâng bieát giôø cheát ñeán.*

*Maïng dieät trong töøng nieäm Maø khoâng theå hay bieát Khoâng bieát vieäc mình laøm Laõnh quaû baùo ñôøi sau.*

*Tyø-kheo soáng phi xöù Thöôøng thích gaëp ngöôøi ñôøi Thöôøng soáng nôi phi xöù Cheát lieàn vaøo ñöôøng aùc.*

*Taâm khoâng chuùt tham ñaém Khoâng mong caàu thöù gì Thoaùt khoûi moïi tham lam Ñoù goïi laø Sa-moân.*

*Hoaëc ôû beân goác caây Thöôøng tu taäp thieàn ñònh Lieàn ñöôïc trí thanh tònh Xa lìa moïi loãi laàm.*

*Lìa boû moïi tham ñaém Khoâng bò caûnh meâ hoaëc Lieàn dieät ñöôïc phieàn naõo Nhö löûa ñoát cuûi khoâ.*

*Tyø-kheo tu moät mình Giöõ gìn heát naêm caên Bieát nhö thaät thaân töôùng Lieàn ñaït ñöôïc Nieát-baøn.*

*Thöôøng nieäm sieâng tinh taán Xa lìa moïi loãi laàm*

*Ngöôøi aáy ñeán Nieát-baøn Nhö ñeán nôi vui chôi. Thöôøng mong caàu Nieát-baøn Thöôøng sôï haõi sinh töû*

*Taâm trong saïch nhö vaäy Thì khoâng thích phi xöù.*

Tyø-kheo naøy soáng ôû nôi phi xöù thì maéc nhieàu loãi laàm. Vì vaäy, Tyø-kheo neân lìa boû phi phaùp. Neáu coù Tyø-kheo soáng ôû nôi phi xöù thì khoâng khaùc ngöôøi phaøm tuïc. Ngöôøi taïi gia naøo soáng nôi phi xöù coøn maéc voâ soá ñieàu aùc huoáng gì laø Sa-moân. Do gaàn ngöôøi taïi gia, hoï laøm traùi vôùi taát caû phaùp laønh. Vì vaäy, neân xa lìa taát caû phi xöù.

Luùc aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa laïi noùi cho chö Thieân ôû trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu- suaát-ñaø nghe möôøi moät phaùp maø Ñöùc Phaät Ca-ca-thoân-ñaø ñaõ noùi. Phaùp laønh naøy raát ñaùng yeâu coù theå giuùp ta ñaït ñöôïc Nieát-baøn. Phaùp ñoù laø: An truï taâm. Tyø-kheo naøo an truï taâm thì giöõ ñöôïc phaùp laønh, ñöôïc ngöôøi khaùc khen ngôïi. Phaùp truï taâm giuùp ta xa lìa taát caû ñieàu aùc. Töø voâ thæ kieáp ñeán nay löôùi keát söû vaø loãi laàm cuûa taâm buûa vaây khaép nôi, troùi buoäc raát chaët, khoâng theå duøng chuùt ít thôøi gian, chuùt ít tinh taán vaø chuùt ít ñònh löïc maø ñoaïn tröø ñöôïc. Tyø-kheo naøo chæ truï taâm chuùt ít thì khoâng theå ñoaïn tröø caùi löôùi raát döõ nhö vaäy. Ñaát nôi taâm ñòa coøn hôn laø caùi löôùi, khoâng coù phaùp naøo khaùc coù theå tröø boû sinh töû baèng phaùp truï taâm. Chæ coù ngöôøi tu haønh môùi coù theå an truï taâm.

Neáu coù phaùp aùc phaùt sinh ta thaâu giöõ ñieàu phuïc noù, khoâng thích vaø sieâng naêng tröø boû nghieäp aùc, tröø boû phaùp baát thieän, neáu tham duïc phaùt sinh, ta tu quaùn baát tònh laø thích hôïp. Phaùp quaùn baát tònh coù theå tröø boû taâm tham duïc xaáu xa khoâng coøn öa thích tham ñaém nöõa. Neáu phaùt sinh saân haän thì ta thaâu giöõ taâm quaùn töø bi, neáu taâm ngu si phaùt sinh thì ta quaùn möôøi hai nhaân duyeân.

Khi aáy Khoång töôùc chuùa noùi keä:

*Ai khoâng thích truï taâm Tham aùi caùc thuù vui*

*Neáu bò aùi troùi buoäc Maát lôïi ích hai ñôøi.*

Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi cho chö Thieân ôû trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu-suaát-ñaø nghe voâ soá loãi laàm cuûa vieäc khoâng an truï taâm. Chö Thieân nghe khoâng bieát chaùn phaùp lôïi ích hai ñôøi vaø thöa:

–Thöa Khoång töôùc chuùa, chöa töøng coù ai dieãn giaûng cho chuùng con nghe phaùp saâu xa ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, coù theå ñaït ñeán Nieát-baøn, laøm chuùng con nhaøm chaùn ñöôøng sinh töû vaø ñöôïc raát an oån. Cuùi xin Boà-taùt tieáp tuïc dieãn giaûng cho chuùng con, chuùng con seõ chuù yù laéng nghe vaø ghi nhôù ñeå laøm lôïi mình vaø lôïi ngöôøi.

Nghe chö Thieân noùi xong, bieát hoï ñeàu hoan hyû thích nghe, Khoång töôùc chuùa vui möøng noùi vôùi hoï baèng aâm thanh raát hay:

–Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi khaùc nhôù nghó phaùp roài, lo sôï sieâng naêng tu taäp, sôï tieáng xaáu. Tyø-kheo naøo sôï tieáng xaáu lieàn lìa caùc toäi loãi, nhö laø khoâng ñeán choã nhöõng ngöôøi nöõ cöôøi giôõn, khoâng vaøo quaùn röôïu, khoâng gaàn guõi noùi chuyeän vôùi ngöôøi baùn röôïu, khoâng gaàn vaø noùi chuyeän vôùi ngöôøi nghieän röôïu, khoâng gaàn keû cöôùp, ngöôøi ñaõ laøm vieäc raát aùc, ngöôøi thích ñaáu tranh, ngöôøi ñoäc aùc, ngöôøi nhieàu laàn boû ñaïo, ngöôøi chôi côø, ngöôøi chôi nhaïc, treû con, ngöôøi bò nöõ saéc troùi buoäc, ngöôøi chao ñoäng, ngöôøi khoâng giöõ kín mieäng, ngöôøi tham lam, ngöôøi mua baùn löøa ñaûo, ngöôøi mua baùn xaûo traù ngoaøi ñöôøng ngoaøi chôï, bò ngöôøi ñôøi khinh gheùt, ngöôøi ngaên laáp soâng ao, khoâng gaàn vaø cuøng ñi vôùi huyønh moân vaø ngöôøi nöõ cho ñeán moät böôùc, khoâng gaàn ngöôøi daïy voi, ngöôøi haøng thòt, ngöôøi daïy ngöïa, ngöôøi theo ñoaïn kieán, ngöôøi khoâng coù giôùi luaät, Tyø-kheo khoâng neân gaàn guõi nhöõng ngöôøi aùc naøy vì gaàn nhöõng ngöôøi aáy thì maát phaùp Tyø-kheo, ngöôøi ñôøi seõ nghó raèng: Tyø-kheo naøy gaàn ngöôøi nhö vaäy chaéc laø ñoàng haønh vôùi hoï. Gaàn guõi vaø cuøng ñi vôùi nhöõng haïng ngöôøi vöøa neâu treân seõ laøm cho moïi ngöôøi nghó nhö vaäy. Do ñoù, Tyø- kheo neân sôï tieáng xaáu, khoâng neân cuøng ñi vôùi nhöõng ngöôøi coù nghieäp baát tònh cho ñeán moät böôùc.

Khi aáy, Boà-taùt khoång töôùc noùi keä Nhö Lai ñaõ daïy:

*Ai ôû gaàn ngöôøi aùc*

*Lieàn thaønh ngöôøi baát thieän Neân phaûi lìa boû aùc*

*Ñöøng gaây nghieäp baát thieän. Heã gaàn guõi ngöôøi naøo Thöôøng xuyeân thaân caän hoï Do gaàn guõi, cuøng ñi*

*Thieän hoaëc laø baát thieän. Heát thaûy ngöôøi caàu thieän Neân gaàn guõi ngöôøi laønh Nhö vaäy seõ ñöôïc vui Thieän khoâng coù nhaân khoå. Gaàn thieän theâm coâng ñöùc Gaàn aùc taêng khoå naõo Coâng ñöùc vaø töôùng aùc*

*Ta noùi goïn nhö vaäy. Thöôøng gaàn guõi baïn laønh Thì ñöôïc tieáng toát ñeïp*

*Ai gaàn keû baát thieän*

*Thì bò ngöôøi khinh cheâ. Thöôøng gaàn guõi baïn laønh Vaø xa lìa baïn aùc*

*Do gaàn guõi baïn laønh Xaû boû caùc nghieäp aùc.*

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa laïi baûo chö Thieân: Neáu Tyø-kheo naøo coù baûy coâng ñöùc thì khoâng coù tieáng xaáu. Baûy coâng ñöùc ñoù laø:

1. Xa lìa moïi ngöôøi.
2. Khoâng thích cuûa caûi cuùng döôøng.
3. Bieát ñuû.
4. Thích soáng nôi hang nuùi yeân tónh, thaâu giöõ caùc caên laønh.
5. Ít noùi.
6. Khoâng tôùi quaùn röôïu khi ñi vaøo thoân xoùm.
7. Khoâng mua baùn trao ñoåi.

Tyø-kheo naøo coù coâng ñöùc naøy thì töông öng vôùi chaùnh haïnh vaø khoâng coù tieáng xaáu, ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng. Vì vaäy vieäc sôï tieáng xaáu laø hôn heát. Tyø-kheo naøo khoâng sôï tieáng xaáu thì seõ maéc toäi loãi nhieàu hôn baïch y, hoï laøm vieäc vaø noùi naêng tuøy yù khoâng bieát hoå theïn khi phaïm giôùi. Ngöôøi phaù giôùi naøy khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Ngöôøi sôï tieáng xaáu thích nôi vaéng veû khoâng thích ôû gaàn xoùm laøng, thaønh aáp. Do bieát ñuû hoï khoâng laøm maát tín taâm cuûa ngöôøi khaùc vaø xa laùnh taát caû nhöõng nôi oàn aøo. Hoï thöôøng sôï haõi nhöõng loãi laàm nhoû. Ñoù laø Tyø-kheo sôï tieáng xaáu vaø ñaït ñöôïc ñieàu laønh ôû theá gian.

Phaùp thöù möôøi ba coù theå taïo nhieàu lôïi ích laø khoâng say ñaém. Phaùp naøy thaät ñaùng öa. Neáu coù Tyø-kheo trong saïch khoâng ñaém vöôùng, thích ôû nôi vaéng veû, giöõ maïng trong saïch, khoâng coøn buoàn raàu vaø raát an oån, thaâu giöõ taâm moät choã, neáu gaëp khoå naõo nguy hieåm taâm khoâng khieáp sôï, bò ngöôøi nhuïc maï hoï khoâng phaùt sinh saân haän, gaëp vieäc vui hoï khoâng vui, khoâng sôï vieäc ñaùng sôï, khoâng gaàn guõi hoï haøng vì sôï maát lôïi ích, laøm vieäc gì cuõng hoaøn taát, khoâng öa thích caùc nghieäp aùc tröôùc ñaây ñaõ gaây ra, khoâng thích xem vieäc vui chôi ca muùa, ñi töø xoùm naøy ñeán xoùm khaùc, töø thaønh naøy ñeán thaønh khaùc, töø aáp naøy ñeán aáp khaùc, töø nhaø naøy ñeán nhaø khaùc vôùi taâm khoâng tham ñaém, thöùc nguû ñeàu yeân oån. Do khoâng tham ñaém neân hoï coù chaùnh haïnh trong saïch gioáng nhö ngöôøi giaø caû ñöùc ñoä, ma khoâng haïi ñöôïc, hoï khoâng tham ñaém saéc, thanh, höông, vò, xuùc, cuõng khoâng thích lôïi loäc cuùng döôøng, sau khi nhaän hoï lieàn xaû boû. Hoï sieâng naêng tröø boû nhöõng suy nghó baát thieän khoâng cho sinh trôû laïi. Neáu coù ñieàu aùc phaùt sinh hoï lieàn dieät tröø laøm cho taâm khoâng bò naõo loaïn. Ngay caû suy nghó baát thieän Tyø-kheo naøy coøn sieâng naêng dieät tröø huoáng gì laø caùc loãi thoâ aùc maø hoï khoâng tröø boû sao.

Coù ba loaïi phaùp neân tu haønh. Ba phaùp ñoù laø: Phaùp baát thieän ñaõ sinh laøm ngaên trôû

taâm Töø bi, ñeå tröø boû noù caàn phaûi sieâng naêng tinh taán. Ñoái vôùi caùc phaùp baát thieän chöa sinh ñeå noù khoâng sinh caàn phaûi sieâng naêng tinh taán, khi phaùp laønh ñaõ sinh caàn phaûi sieâng naêng tinh taán ñeå laøm phaùp laønh taêng theâm.

Neáu Tyø-kheo naøo khoâng tham ñaém, chaùnh yù thanh tònh, muoán tröø saïch tham aùi, nhaøm chaùn aùi duïc, caàu söï an laïc thì ñöøng say ñaém. Tyø-kheo naøo khoâng say ñaém thì ñöôïc thuù vui baäc nhaát.

Baáy giôø, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä:

*Thöôøng tu taäp thieàn ñònh Taâm khoâng nôi tham ñaém Do taâm thöôøng thanh tònh Taâm yù khoâng taùn loaïn.*

*Ai nhôù nghó chaân chaùnh Vieäc aùc khoâng theå nhieãm Do lìa boû caùc loãi*

*Neân ñaït ñöôïc an oån.*

*Luoân nhôù nghó chaân chaùnh Suy nghó khoâng roái loaïn Do lìa suy nghó aùc*

*Ñoù laø kheùo an truï. Ai coù yù tòch tónh*

*Thöôøng öa thích Nieát-baøn Caùc caên cuûa ngöôøi ñoù Lìa xa nhöõng vieäc aùc.*

*Neáu coù ngöôøi tu haønh Ñöôïc thuù vui thieàn ñònh Ñeàu do gom taâm nieäm Tu haønh maø ñaït ñöôïc. Ai thích ôû moät mình Thuù vui sinh trong taâm So vôùi caùc thuù vui*

*Thuù vui naøy hôn heát. Ai gom taâm buoäc nieäm Thì taâm seõ thanh tònh Thoaùt caùc löôùi loãi laàm*

*Taâm yù thöôøng tòch dieät. Thöôøng nhaát taâm buoäc nieäm Thaâu giöõ caû naêm caên*

*Ngöôøi naøy nöôùc trí tueä Dieät löûa ñoäc tham aùi. Ngöôøi thoaùt daây tham aùi*

*Thöôøng ñöôïc vui trong saïch Hieän tieàn ñöôïc Nieát-baøn Khoâng dieät cuõng khoâng hö. Suy nghó laøm loaïn taâm*

*Chòu sinh töû nôi nôi Töông öng vôùi nhaát nieäm Giöõ gìn söùc Tam-muoäi. Con ñöôøng thuø thaéng naøy Ñeán ñöôïc thaønh Nieát-baøn Nhôø vaøo nieäm nhaát taâm Coù theå phaù quaân ma.*

*Trí saùng rôõ chaéc chaén*

*Troùi taâm ngöïa phoùng daät Ñeán bôø baäc nhaát aáy*

*Nôi trong saïch khoâng dô. Ngöôøi maïnh meõ baäc nhaát Tu haønh ñeán bôø kia*

*Nhôø nhaát taâm buoäc nieäm Ñeán ñöôïc nôi baát hoaïi.*

Boà-taùt Khoång töôùc chuùa ñaõ thuyeát cho chö Thieân nghe voâ soá phaùp lôïi ích an laïc, nay Boà-taùt laïi tieáp tuïc thuyeát phaùp cho chö Thieân ôû trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu-suaát-ñaø ñeå hoï ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Boà-taùt baûo chö Thieân:

–Phaùp chaân thaät nhaát trong caùc phaùp laø phaùp thöù möôøi boán: Tyø-kheo soáng moät mình. Tyø-kheo naøy thích taïo nghieäp laønh, ñi ôû trong röøng, ñi ôû nôi vaéng veû. Tyø-kheo soáng moät mình naøy laø ngöôøi ñieàu phuïc, tòch tónh, khoâng sôï seät gì, taâm khoâng tham ñaém caùc thuù vui ôû hang nuùi, ôû bôø coû. Taâm hoï ngay thaúng. Tyø-kheo soáng moät mình coù baûy phaùp lôïi ích laø:

1. Bieát ñuû, taâm thöôøng an vui.
2. Taâm thöôøng trong saïch.
3. Ñöôïc ngöôøi ñôøi kính troïng, chö Thieân hoä trì.
4. Lìa buïi nhô.
5. Taêng theâm phaùp laønh.
6. Nhaát taâm chaùnh nieäm, thaân, khaåu, yù trong saïch, giaûi thoaùt trong hieän taïi.
7. Lìa caùc phaùp caáu ueá, thaønh töïu phaùp saïch. Nhôø soáng moät mình ta coù theå phaù tröø voâ soá oan gia phieàn naõo töø voâ thæ ñeán nay. Tyø-kheo soáng moät mình nhaát taâm chaùnh haïnh, sôï haõi phieàn naõo, sôï haõi caùc vieäc aùc nhoû, thöôøng sieâng naêng tinh taán, oai nghi tòch tónh.

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa noùi keä cho chö Thieân nghe:

*AÙc kieân coá quaáy nhieãu Söùc lôùn khoù ñieàu phuïc Duõng caûm ñieàu phuïc taâm Ñöôïc thuù vui baäc nhaát.*

*Ba loaïi loãi laàm naøy Huûy hoaïi caùc theá gian Nöôùc trí tröø dieät ñöôïc Coù thuù vui baäc nhaát.*

*Ngöôøi naøo khoâng thích phaùp Thì khaùc chi phi nhaân Khoâng soáng vôùi chaùnh ñaïo Khoâng ñeán thaønh Nieát-baøn. Ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi roài*

*Nôi coâng ñöùc nöông töïa Vì sao khoâng leân beø Vöôït caùc doøng bieån Höõu.*

*Maïng soáng cuûa chuùng sinh Nhö moäng, baùnh xe löûa*

*Nhö thaønh Caøn-thaùt-baø Qua mau khoâng taïm döøng. Thaân raõ trong töøng nieäm Thöôøng sôï naïn giaø cheát*

*Choùng dieät, khoâng chaéc chaén Döïa ñaâu sinh kieâu maïn.*

*Thaân laø thaønh chöùa beänh Laø nôi raát buoàn raàu*

*Laø ñaát thieän hoaëc aùc Vì vaäy goïi laø thaân.*

*Ai töï trang ñieåm thaân Baèng thí, giôùi vaø trí Ñoù laø ngöôøi toái thaéng*

*Thaønh töïu quaû baùo laønh. Ai coù baûy ñieàu chaùnh Ngöôøi ñoù ngang haøng Phaät Thí, giôùi, trí, tinh taán*

*Bi, nhaãn, kheùo ñieàu phuïc. Ngöôøi naøo trong voâ soá Thôøi kieáp khoâng ñeám ñöôïc Tu saùu Ba-la-maät*

*Ngöôøi aáy chính laø Phaät. Ai xaû boû tham duïc*

*Baäc nhaát trong ba coõi Do xaû boû tham duïc Thöôøng ñöôïc raát an laïc. Ai tham ñaém duïc laïc Caùc khoå thöôøng hieän tieàn Tham duïc laø nhaân khoå*

*Vì vaäy neân lìa boû.*

Boà-taùt Khoång töôùc chuùa ñaõ noùi cho chö Thieân trôøi Ñaâu-suaát-ñaø vaø trôøi Daï-ma nghe phaùp naøy. Khi aáy, Boà-taùt laïi noùi cho chö Thieân nghe phaùp lôïi ích thöù möôøi laêm. Neáu Sa-moân, Baø-la-moân vaø ngöôøi naøo taâm khoâng taùn loaïn thì seõ ñöôïc lôïi ích, neáu taâm taùn loaïn thì thaâu giöõ taâm yù laøm cho taâm an truï. Ngöôøi aáy thích gaàn guõi ngöôøi ñoàng phaïm haïnh, thöôøng sieâng naêng lìa boû ñöôøng aùc ñeå mong caàu an oån.

Tyø-kheo naøo taâm khoâng taùn loaïn thì ñieàu phuïc ñöôïc saùu caên, khoâng tham ñaém caûnh giôùi, sôï haõi sinh töû, lìa boû taát caû phaùp baát thieän. Do lìa boû taát caû phaùp baát thieän neân hoï thöôøng ñöôïc an laïc. Neáu coù Tyø-kheo taâm khoâng taùn loaïn ñoái vôùi saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp thì ñoù laø Tyø-kheo taâm yù chaùnh nieäm. Do taâm chaùnh nieäm neân phaùp laønh taêng tröôûng, ngöôøi chaùnh nieäm khoâng thích sinh töû, thöôøng sieâng naêng tinh taán, thích tu ñònh, nhôø chaùnh nieäm lieàn coù theå ñaéc ñaïo. Ñaõ ñaéc ñaïo roài, hoï sieâng tu caùc haïnh. Do sieâng tu ñaïo, caùc haïnh thieän phaùt sinh. Do nhôù nghó chaân chaùnh, hoï ñaït ñöôïc ñaïo quaû. Do thöôøng chaùnh nieäm tu ñaïo, hoï tröø boû caùc keát söû. Nhöõng kieát maø hoï ñoaïn tröø laø: Tham aùi, saân haän, voâ minh, ngaõ maïn, caáu ueá, keo kieät. Nhöõng söû maø hoï dieät tröø laø duïc nhieãm, saân haän, höõu nhieãm, voâ minh, ngaïo maïn, kieán, nghi. Do söùc maïnh cuûa caùc keát

söû naøy neân ta bò löu chuyeån trong caùc ñöôøng, bò troùi buoäc ôû ba coõi. Neáu taâm khoâng taùn loaïn, nhaát taâm tu nieäm thì coù theå dieät tröø caùc phieàn naõo ñoù.

Neáu Sa-moân, Baø-la-moân hoaëc ngöôøi khaùc muoán ñöôïc an oån thì neân bieát taâm laø goác reã cuûa taát caû caùc phaùp thieän, aùc, vì vaäy ta neân sieâng naêng tu taäp ñaïo phaùp, sôï haõi tai hoïa cuûa Höõu, thaâu giöõ taâm chaùnh nieäm, dieät tröø phieàn naõo. Khoâng coù phaùp naøo khaùc coù dieät tröø röøng giaø phieàn naõo töø voâ thæ ñeán nay baèng taâm chaùnh nieäm.

Khi aáy, Boà-taùt Khoång töôùc noùi keä:

*Nhaát taâm nieäm hieän tieàn Sôï haõi caùc vieäc aùc*

*Sinh ra phaùp voâ laäu Gioáng nhö ñaùm ruoäng luùa. Nhaát taâm nieäm hieän tieàn Sieâng naêng tu taäp ñaïo*

*Tröø boû phaùp baát thieän Nhö maët trôøi tröø toái. Ai nhaát taâm hieän tieàn*

*Thöôøng chaùnh nieäm tòch dieät Thì khoâng sôï laàm loãi*

*Nhö chim caùnh vaøng chuùa. Taâm taùn loaïn nhö vaäy*

*Nhö gioù coù söùc maïnh Ngöôøi trí hay ñieàu phuïc Gioáng nhö ngöôøi daïy voi. Giôùi Tam-muoäi trí tueä Gioáng nhö löûa raát maïnh Laïi hoøa hôïp vôùi gioù Thieâu chaùy caùc röøng aùc. Vì vaäy neân tu trí*

*Ñeå tröø boû ngu si*

*Lìa khoûi hoïa giaø cheát Ñaït ñeán nôi voâ thöôïng. Neáu ai sieâng thaâu taâm Tinh taán maø tu haønh Do hoï thaâu taâm neân Tröø boû moïi phaùp aùc.*

*Taâm thöôøng duyeân caûnh giôùi Maïnh meõ môùi giöõ ñöôïc*

*Caùc duïc khoâng theå phaù Nhö thuoác ñoäc trong tay. Sieâng tinh taán nhö vaäy Ñieàu phuïc ñöôïc taâm hoï Ba doøng soâng aùi lôùn Vöôït qua chôù döøng laâu.*

Ñeå ñem laïi lôïi ích cho chö Thieân ôû trôøi Daï-ma vaø trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, Boà-taùt Khoång töôùc chuùa ñaõ giaûng caùc haïnh laønh. Sau khi nghe phaùp naøy, chö Thieân ñeàu sôï haõi sinh töû,

lìa boû taát caû thuù vui caûnh giôùi.

