**SOÁ 727**

KINH THAÄP BAÁT THIEÄN NGHIEÄP ÑAÏO

*Boà-taùt Maõ Minh söu taäp Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Nhaät Xöùng.*

Möôøi neûo nghieäp baát thieän naøy, theå taùnh laø toäi loãi. Neáu vui thích doác caàu Phaät ñaïo thì neân xa lìa loãi laàm cuûa chuùng, caàn bieát roõ nhö theá. Nhöõng gì laø do nghieäp baát thieän? Ñoù laø, veà nghieäp cuûa thaân coù ba, nghieäp cuûa mieäng coù boán vaø nghieäp cuûa yù coù ba. Theo yù nghóa aáy, nay seõ neâu giaûi. Ba thöù nôi nghieäp cuûa thaân laø saùt sinh, khoâng cho maø laáy, taø haïnh; boán thöù nôi nghieäp cuûa mieäng laø noùi doái, noùi lôøi theâu deät, noùi hai löôõi vaø noùi lôøi thoâ aùc; ba thöù nôi nghieäp cuûa yù laø tham lam, saân haän, taø kieán.

Theá naøo laø saùt sinh? Nghóa laø, ñoái vôùi chuùng sinh, tröôùc heát laø nhaän thaáy, tieáp theo laø xeùt kyõ veà danh taùnh, quyeát ñònh saùt haïi, thaân haønh ñoäng ñeå chaám döùt maïng soáng cuûa hoï. Neâu yeáu toá nhö vaäy laàn löôït goàm ñuû, hình thaønh toäi saùt sinh, xaùc ñònh roõ veà quaû kia.

Theá naøo laø khoâng cho maø laáy? Nghóa laø, ñoái vôùi vaät cuûa keû khaùc tröôùc tieân laø leùn doø xeùt, daáy khôûi söï suy nghó, löôøng suy ñeå quyeát ñònh laáy, thaân haønh ñoäng ñeå thöïc hieän troäm caép vaät kia, töùc cuõng goàm ñuû naêm yeáu toá ñeå thaønh hình toäi khoâng cho maø laáy.

Theá naøo laø taø haïnh veà duïc? Trong toäi naøy coù boán loaïi: Khoâng phaûi xöù, khoâng phaûi thôøi, khoâng phaûi phaàn vaø khoâng phaûi laø vaõng.

“Khoâng phaûi xöù”, töùc laø nhöõng nôi ôû cuûa cha meï, Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, caùc choán coù kinh, töôïng cuûa chö Phaät, Boà-taùt, hoaëc laø choã gaàn keà vôùi nhöõng nôi choán keå treân ñeàu laø choã khoâng neân haønh duïc.

“Khoâng phaûi thôøi” töùc laø vaøo ban ngaøy, thôøi gian ngöôøi nöõ coù kinh nguyeät, mang thai, môùi sinh con, hoaëc ngöôøi nöõ bò beänh, lo buoàn, khoâng muoán haønh duïc, hoaëc ñang tu phaùp Baùt quan trai, giöõ giôùi, taát caû ñeàu chaúng phaûi laø thôøi ñieåm thích hôïp vôùi haønh duïc.

“Khoâng phaûi phaàn” laø haønh duïc khoâng ñuùng choã nôi thaân, ñoàng nam, xöû nöõ töï tieän haønh daâm… ñeàu laø vieäc khoâng neân laøm.

“Khoâng phaûi laø vaõng” *(choã ñi ñeán khoâng thích hôïp)* töùc laø ñoái vôùi vôï cuûa keû khaùc, caùc Tyø-kheo-ni, hoï haøng, ruû reâ ñi ñeán nôi khaùc, töï baøy ra khung caûnh ñeå laøm vieäc phi phaïm haïnh, traùi vôùi ñaïo lyù. Ñoù laø boán loaïi cuûa taø haïnh veà duïc, neân bieát roõ nhö theá!

Theá naøo laø noùi doái? Nghóa laø, ñoái vôùi söï vaät ñaõ thaáy, hoaëc do ngöôøi khaùc boû rôi, xeùt kyõ, nhaän bieát roài quyeát ñònh laáy. Ngöôøi kia neáu coù tìm kieám, thì noùi lôøi khoâng thaät, goàm ñuû naêm yeáu toá aáy ñeå thaønh toäi noùi doái.

Theá naøo laø noùi lôøi theâu deät? Nghóa laø, ñoái vôùi ngöôøi khaùc, do taâm caáu ueá neân veà vôùi taêng theâm ñieàu sai traùi, ôû nôi ngöôøi kia maø noùi.

Theá naøo laø noùi hai löôõi? Töùc ñoái vôùi caùc söï vieäc kín ñaùo hieän coù cuûa ngöôøi khaùc,

duøng lôøi noùi phi lyù ñeå taïo söï ly giaùn.

Theá naøo laø noùi lôøi thoâ aùc? Töùc laø do söï keát hôïp cuûa tham duïc, duøng lôøi taïp nhieãm vôùi nhöõng aâm thanh dung döõ maø noùi.

Theá naøo laø tham lam? Nghóa laø, ñoái vôùi taøi saûn vaø söï thoï duïng cuûa keû khaùc, daáy khôûi taâm ham thích, mong muoán ñieàu phi lyù.

Theá naøo laø saân haän? Töùc ñoái vôùi chuùng sinh, khôûi taâm phaãn noä, taïo söï toån haïi khoå naõo cho hoï hoaëc laø ñaùnh ñaäp hoï.

Theá naøo laø taø kieán? Nghóa laø khoâng thöïc haønh boá thí… khoâng tin coù ñôøi sau, khoâng bieát cuùng döôøng, khoâng tin nôi Tam baûo, khoâng tin veà toäi phöôùc khoâng tin veà choã taïo nghieäp vaø thoï quaû baùo, nhö nôi kinh Chaùnh Phaùp Nieäm Xöù cuøng caùc kinh khaùc ñaõ neâu.

Möôøi neûo nghieäp baát thieän naøy laø nhaân daãn tôùi ñòa nguïc, neân ñoái vôùi möôøi ñöôøng nghieäp thieän phaûi neân tu hoïc thì ñoái vôùi coõi aùc vónh vieãn khoâng bò ñoïa laïc.

