**SOÁ 736**

PHAÄT THUYEÁT TÖÙ TÖÏ XAÂM KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Truùc Phaùp Hoä.*

Ñöùc Phaät daïy:

–Sôùm toái khoâng hoïc, giaø khoâng döùt boû daâm. Ñöôïc cuûa caûi khoâng boá thí, khoâng thoï nhaän giaùo phaùp cuûa Phaät. Boán ñieàu naøy do taâm taïo neân, trôû laïi laøm hö hoaïi chính mình. Töø xöa, giaøu sang bao keû töï cao, phoùng ñaõng, nhö nhöõng vua chuùa, cho ñeán haøng phaøm phu ngu doát, chæ bieát ngaøy thaùng qua mau, khoâng nhaän thöùc ñöôïc maïng soáng ñaõ heát, neân cöù tham, saân, si, töï daâm loaïn, kieâu caêng, laøm giaøu, coøn hieän ñang soáng thì khoâng thích kinh phaùp, gheùt nghe nhöõng vieäc töï haïi, taâm yù cöù giong ruoåi, buoâng lung, khoâng kieàm cheá. Baây giôø, ñoùi khaùt aäp ñeán, töï mình khoâng theå suy nghó veà nhöõng thöù nhô baån, hoâi thoái, baát tònh cuûa chín loã thaûi ra. Ñi, ñöùng, naèm, ngoài… traêm moái vieäc ñeàu do goác khoå naõo, vaäy maø khinh thöôøng phaùp lôùn, khoâng hieåu roõ, cöù luoân tham ñaém thaân naøy. Ñeán luùc giaø beänh, dung maïo thay ñoåi, coù ham muoán naêm duïc laïc cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Khi naèm treân giöôøng beänh, taâm roái loaïn khoâng an, töû thaàn boãng aäp ñeán thì thaân theå baïi hoaïi, ñaâu coøn ñöôïc laâu, cheát soáng luoân tieáp noái neân ñöôøng aùc cuõng khoâng döùt. Maïng soáng cuûa ta luoân ñi vôùi cheát soáng, khoå naõo, öu saàu. Luùc ñoù maø quaùn xeùt, thì ngöôøi naøo coøn ham saéc, vui chôi, ca muùa, xöôùng haùt, thôøi gian keùo daøi ñöôïc bao laâu? Neáu trong töøng hôi thôû maø trí tueä saùng suoát thì coù theå söûa ñoåi ñöôïc yù chí cuûa mình. Giöõ thaân hoaøn toaøn trong saïch, bieát roõ taát caû moïi vaät nôi theá gian naøy ñeàu hö hoaïi. Giaû söû ca nhaïc maø moïi ngöôøi khoâng öa thích, khoâng cho ñoù laø vui, thì ngöôøi ca haùt aáy raát xaáu hoå. Coøn nhö moïi ngöôøi meâ say öa thích thì ñeán khi beänh hoaïn môùi thaáy buoàn khoå. Luùc an oån traêm moãi vaïn söï thì khoâng chòu lo nghó, ñeå roài thaân chuoác laáy bao thöù nghieäp toäi, tai hoïa öùng theo, khoâng theå traùnh khoûi. Thaân nhö caùi bình ñöôïc veõ vôøi beân ngoaøi, nhöng beân trong chöùa ñaày caùc thöù caáu ueá, maùu muû hoâi thoái, gioáng nhö tuùi da chöùa ñaày caùc thöù baát tònh maùu muû hoâi thoái, gioáng nhö tuùi da chöùa ñaày ñoà caáu ueá. Khoâng bieát trong ngoaøi thaân roài ñaây seõ hö hoaïi, vaäy maø cöù luoân duøng nhan saéc, phaán son ñeå trang söùc, töï cho mình laø xinh ñeïp khoâng ai saùnh baèng, khoâng bieát xem xeùt nhöõng thöù nhô nhôùp tieát ra töø chín loã. Haïng ngöôøi naøy bò quaán trong löôùi aùi thì laøm sao coù theå quaùn xeùt thaân nhö huyeãn, nhö hoùa, bieán maát trong choác laùt? Chæ coù baäc Ñaïo só môùi thaáy roõ söï meâ laàm cuûa ngöôøi theá tuïc. Nhöõng ngöôøi theá tuïc chæ luoân nghó ñeá baûn thaân, ñeå yù nhöõng vieäc roái raém vaø tranh caõi nhöõng vieäc khoâng quan troïng. Hoïa töø mieäng maø ra, ñeå roài ngaøn tai öông vaïn toäi loãi laïi buoäc troùi laáy thaân, hoaëc laøm toån haïi nhau, giaän döõ thaønh oaùn thuø. Taát caû ñeàu do taâm gaây ra ñeå tranh giaønh lôïi laïc. Haïng ngu si khoâng bieát caùi nhaân cuûa ñaïo nghóa, söï meâ laàm cuûa theá tuïc giaû neân giaø cheát uøa ñeán khoâng chuùt töï taïi. Nhöõng baäc nhaân hieàn, trí thöùc môùi coù

theå hieåu saâu veà cuûa caûi voâ thöôøng, nhanh nhö möa gioù aâïp ñeán, nhö aùnh chôùp, nhö moäng, nhö thöôøng, nhö huyeãn hoùa, nhö dôïn naéng. Khi voâ thöôøng ñeán, ai cuõng lo buoàn, gioáng nhö daây moùc xích, ñaàu ñuoâi quaán dính vôùi nhau, khoâng theå xa lìa nguïc saùu suy *(saùu traàn)*, naêm aám.

Laïi baát hieáu vôùi sö phuï, traùnh xa ñaïo tueä, tham thaân coát nhuïc, daâm duïc khoâng ngöøng. Tai, maét, muõi, mieäng, thaân vaø taâm chæ trong caùc tai hoïa, coøn nhieàu hôn caây coû moïc trong trôøi ñaát. Taâm gaén vôùi aân aùi ñaõ roäng laïi daøi, duï nhö soâng bieån. Töø khi sinh ra cho ñeán giaø, traûi qua bao nhieâu söï vieäc. Tuy coù dung maïo ñeïp ñeõ, nhöng quaùn xeùt thaät kyõ chæ laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, theá maø ta laïi meâ laàm veà noù. Do bò taø lôïi maø chìm ñaém nôi naêm thöù aâm thanh, giaáu kín beân trong khoâng theå thaâu giöõ taâm neân cöù giong ruoåi khaép nôi, taïo ra nhöõng nghieäp theá tuïc. Moãi moät nieäm trong thôøi khaéc, trong moãi böôùc ñi, khoâng moät chuùt an laønh. Phaûi quyeát chí ñieàu phuïc taâm, dieät tröø caùc nguy hoaïn, baèng khoâng, gioáng nhö treû con khoâng phaân bieät ñöôïc toát xaáu, phaân dô ueá taïp. Cho neân phaûi sieâng naêng, tinh taán, döùt boû ñieàu xaáu aùc, khoâng ích lôïi, thì môùi lìa boû caùc khoå naõo huû baïi nôi sinh, giaø, beänh, cheát. Töï mình caàn phaûi tö duy, töø coõi trôøi Tam thaäp tam, Voâ tö töôûng, ñeàu ôû trong caùi naïn luaân hoài nôi ba coõi. Ngöôøi phaùt taâm hoïc ñaïo neáu hieåu ñaïo khoâng vöõng chaéc, trôû laïi tham quyeán thaân theå, ñeå taâm yù taùn loaïn thì trôû laïi bò ñoïa trong saùu tình. Cho neân phaûi tö duy thaät kyõ, duø soáng hay cheát phaûi chaùnh nieäm ñeå khoâng coøn luaân hoài.

Ngöôøi ham öa saéc vò neân khoâng döùt ñöôïc caùc tình, ngöôïc laïi coøn sôï giôùi caám,

khoâng dieät tröø caùc thöù nghi ngôø, luoân chaïy theo nhöõng vieäc tröôùc maét, cho ñoù laø thöôøng coøn, neân cöù maõi luaân hoài trong naêm ñöôøng ñeå chòu quaû baùo. Neân caét boû saùu tình, dieät tröø naêm aám thì tu haønh môùi ñöôïc an oån. Neáu thaáy nhöõng gì khieán khôûi taâm öa thích thì neân caûnh tænh, khoâng tieáp nhaän saùu nhaäp thì khoâng lo sôï, ñaõ khoâng lo sôï töùc laø ñaõ nhaäp vaøo ñaïo traøng, ñeán ñöôïc cöûa trí tueä.

Ngöôøi tu hoïc taâm coøn do döï, khoâng chuyeân nhaát, nöûa tieán nöûa lui cho neân bò meâ laàm, cöù luaân hoài maõi maõi. Giaû duï maø noùi, tröôùc ñaây töøng laø thuø oaùn nhau, veà sau hoøa thuaän, ñöa ñeán thaân maät. Tröôùc ñaây laø ngöôøi duõng caûm maø veà sau thaønh keû nhuùt nhaùt, sôï haõi, duø moät loøng höôùng ñeán ñaïo nhöng nöûa chöøng traùi phaïm thì trôû laïi rôi vaøo saùu nhaäp. Khi trôû laïi trong naêm ñöôøng thì chòu khoå naõo cuûa sinh töû, aên khoå uoáng ñoäc, nhai nuoát laãn nhau, khoâng bieát thaân thích, khoâng nhaän ra toâng moân, töï mình chaúng bieát roõ, chæ coù Phaät thaùnh cao vôøi môùi nhaän thaáy söï ñau ñôùn cuûa ñaùm ngöôøi bò laïc ñöôøng maø ruû loøng Töø, Bi, Hyû, Xaû, thöông xoùt moïi loaøi. Voâ soá höõu tình khoâng chòu hoøa thuaän, cöù oâm chaët theo kieán chaáp rieâng cuûa mình, khoâng chòu chuyeån ñoåi.

Giaû söû coù ngöôøi moät loøng muoán ñöôïc giaûi thoaùt, thì phaûi tö duy cho kyõ, nhaát taâm haønh ñaïo. Chôù cho thaân toäc, doøng hoï, nhaø cöûa cuûa ta, chôù tham luyeán aân aùi. Phaûi bieát taát caû nhöõng thöù aáy ñeàu laø voâ thöôøng, nhôø vay möôïn maø coù thaân naøy, hoøa hôïp vôùi nhau nhöng roài cuõng phaûi bieät ly, ñau buoàn. Taát caû chæ nhôø vaøo nhaân duyeân nhöng roài vaïn vaät ñeàu hö hoaïi, khoâng coù caùi gì laø cuûa ta. Neáu hieåu roõ taát caû laø hö hoaïi thì môùi coù theå hoùa ñoä muoân loaøi trong möôøi phöông thieân haï. Nhöõng ngöôøi bieát roõ nghieäp ñaïo neân ban cho, khoâng moät nghi ngôø, nhöng coù loøng saân giaän, xaû boû tham aùi vaø ñoaïn taän caùc nhaân duyeân. Ñaïo nhaân quaùn saùt ñöôïc ñieàu ñoù hay khoâng? Beân trong phaûi töï quaùn saùt thaân mình gioáng nhö moäng huyeãn, gioáng nhö binh lính, duø coù ñoâng caû traêm vaïn nhöng cuõng ñeàu nhôø caäy vaø danh töôùng ñeå dieät tröø quaân ñòch. Ñaïo nhaân ñieàu phuïc taâm phaûi cheá ngöï taâm yù, tu haønh theo chaùnh phaùp, phuïng haønh Thaùnh ñaïo, thöïc hieän giôùi caám,

giöõ thaân taâm ñöôïc thanh tònh, ban boá caùc aân ñöùc, tröø boû loøng kieâu maïn, saân giaän, traùnh xa kieän tuïng, tranh caõi, phaûi chuyeân tinh haønh ñaïo, khoâng bò chöôùng ngaïi, phaûi quyeát ñi ñuùng quy cuõ. Gioáng nhö danh töôùng thoáng laõnh quaân binh, tröôùc tieân töï söûa taâm mình cho chaùnh tröïc. Neáu vieäc laøm vaø taâm yù ñeàu chaùnh tröïc thì khoâng bò thua. Ñaõ khoâng bò thua thì baïn beø khoâng lìa boû vaø trôû neân huøng maïnh khoâng ai baèng, luùc ñoù môùi bieát söï toân quyù cuûa ñaïo. Gioáng nhö vieäc laøm cuûa ngöôøi theá gian khaùc nhau: Ngöôøi thì thôø Thieân thaàn, ñaát, nöôùc, löûa, gioù, maët trôøi, maët traêng, soâng, nuùi, quyû thaàn, nhöng hoaøn toaøn khoâng coù lôïi ích, cho neân cöù quay troøn trong ñöôøng sinh töû, khoâng laøm sao thoaùt khoûi maøn löôùi cuûa lao nguïc. Hoï chæ mong muoán ñöôïc soáng laâu, vui chôi buoâng lung duø soáng ñeán traêm tuoåi, ngaøn tuoåi thì coù gì ñaùng noùi. Hoäi hoïp roài taát coù chia ly. Thaø haønh ñaïo moät ngaøy coù giaù trò coøn hôn laø soáng traêm naêm maø khoâng nghó ñeán voâ thöôøng, ngöôïc laïi coøn naëng tróu tham aùi. Noùi coù cha meï, anh em, thaân toäc, noäi ngoaïi, nhöng ñeán khi beänh taät aäp tôùi, naèm lieät treân giöôøng, duø thaân quyeán coù hieåu bieát hay muoán gaùnh laáy caùi ñau khoå aáy cuõng khoâng theå ñöôïc, chæ coù ngöôøi beänh môùi thaáy roõ noãi khoå ñoù thoâi. Thaân thích naêm doøng noùi laø lôïi ích nhöng thöôøng raøng buoäc khieán cho bao ngöôøi phaûi chòu khoå cöïc. Hoï möu soáng tuøy thôøi caáp cho ñuû ñeå roài chìm ñaém trong tham lam, töï troùi, töï haïi, lo nghó veà doøng hoï gaây trôû ngaïi vaø pheá boû vieäc laøm thieän, laøm loaïn ñaïo taâm. Ñeán khi giaø, beänh, cheát thì thieän aùc, khoå vui rieâng mình gaùnh laáy, khoâng ai thay theá ñöôïc. Nhöõng ai chöa hieåu ñaïo ñeàu coù taâm nieäm naøy neân khoâng boá thí, ngöôøi giöõ ñaïo taïo ñöùc hay boá thí neân ñôøi naøy, ñôøi sau luoân ñöôïc an oån, laøm haønh trang trong sinh töû, ñôøi ñôøi ñöôïc giaøu sang, xe coä, voi ngöïa, nhaø cöûa, vaøng baïc… nhieàu khoâng theå noùi heát. Cha meï, anh em, vôï con, beø baïn ñeàu nhôø ñoù maø ñöôïc an vui. Ai boá thí maø ngöôøi beân caïnh hoan hyû, giuùp ñôõ thì ngöôøi giuùp ñôõ aáy ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng, huoáng chi laø ngöôøi chuû töï tay mình ñem cho. Ñôøi sau sinh ra choã naøo cuõng ñöôïc phöôùc baùo nhö boùng theo hình, nhö tieáng vang voïng laïi.

Khoâng coù aám caùi *(ngaên che)* thì goïi laø Neâ-hoaøn, Neâ-hoaøn aáy laø nôi khoâng coù naêm

aám, maët trôøi, maët traêng, sao, gioù, möa, saùng, toái, baát hö, baát thöïc, khoâng coù naêm thaùng, khoâng giaø, beänh, cheát, khoâng coù aûnh höôûng cuûa tieáng vang, khoâng trôû laïi thaân naêm aám naøy nöõa. Do hôïp vôùi ñaïo neân soáng laâu, an oån, maõi maõi tröôøng toàn, höôûng dieäu laïc khoâng löôøng. Ñieàu naøy ngöôøi ñôøi khoâng theå töôøng taän ñöôïc, chæ ngöôøi coù trí tueä môùi hieåu roõ maø thoâi. Noùi moät caùch khaùc laø coù theå thaønh Phaät. Ñaïo cuûa baäc Chaân nhaân thì keû ngu toái khoâng chòu thöïc haønh, chæ nghó ñeán thaân theå ñeå roài phaûi chòu nghieäp giaø, beänh, cheát, ñau ñôùn, vôùi bao nhieâu laø thoáng khoå. Gioáng nhö ta gieo troàng nguõ coác roài laïi aên chuùng. Thieän, aùc cuõng nhö vaäy, ñeàu do mình taïo ra nhaän laáy. Voán ñaõ gieo troàng khoå naõo ñaõ khoâng bieát sôï, nhöng laïi khoâng sôï giaø, beänh, cheát? Thaân boán ñaïi khoâng theå traùnh khoûi naïn aáy. Nöôùc, löûa, giaëc cöôùp, oan gia, chuû nôï, quan quyeàn, taát caû vieäc aáy ñeàu phaûi sôï. Khoâng bieát khoå aáy voán do ñaâu sinh, ngöôïc laïi coøn tham duïc. Con ngöôøi soáng treân ñôøi luoân taïo ra saàu öu, ñaâu phaûi do trôøi ñem ñeán, chaúng phaûi ñaïo khieán nhö theá, taát caû ñeàu do ñôøi tröôùc mình taïo ra caùc nghieäp neân baây giôø töï mình gaùnh laáy. Ngöôøi hoïc ñaïo muoán caàu giaûi thoaùt raát deã, khoâng khoù, cuõng khoâng khoå cöïc, chæ coù ñieàu laø taâm yù phaûi tinh taán, chuyeân taâm caàu ñaïo, tin töôûng vaøo lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät, ñieàu phuïc taâm moät caùch maïnh meõ ñeå ñöôïc trí tueä saùng suoát nhö quaû baùo toát ñeïp. Gioáng nhö sö töû ra oai thì caùc loaøi thuù khaùc ñeàu phaûi haøng phuïc. Ví nhö ngöôøi ñôøi khoâng hieåu bieát khoå laø khoå, nhö con heo ôû trong chuoàng ñaày phaân nhô hoâi thoái, nhöng noù ñaâu bieát hoâi thoái. Laïi nhö con thieâu thaân ñaâm ñaàu vaøo löûa, haïng ngu si xaèng baäy cöù chaïy theo choã ham thích cuûa taâm. Neáu thaáy

taø daâm laø lao thaân vaøo nguïc aùi, tham ñaém sinh töû maø khoâng bieát khoå naõo trong sinh töû, töï cho laø thoûa maõn vui thích baäc nhaát. Duø coù thoâng suoát thieân vaên, ñòa lyù nhöng khoâng roõ heát söï thaät veà söï bieåu hieän cuûa maët trôøi, maët traêng, trôøi, ñaát, maø laïi caàu soá thuaät tröôøng sinh baát töû, chæ ham nhöõng vieäc roái raém, tranh nhau xöng laø toân quyù. Tham ñaém vinh hieån, danh tieáng, kieâu sa, phoùng daät, muoán bao keû haøng phuïc mình, ra oai vôùi trôøi ñaát nhaèm khieán moïi ngöôøi sôï haõi maø kính thôø, töï cho laø ñaày ñuû nhaát ñöông thôøi.

Ñöùc Phaät thaáy muoân ngaøn söï ngu toái cuûa chuùng sinh neân duøng chaùnh phaùp ñeå hoùa ñoä. Nhöõng ñieàu maø Tieân, Thaùnh tröø boû thì ngöôøi ñôøi thöông tieác, caàu lôïi, muoán ñöôïc caøng nhieàu, muoán ñöôïc hoan laïc giaøu coù, naêm duïc traøn ñaày, maõi meâ theo ñöôøng tuïc khoâng theå naøo ra khoûi. Gioáng nhö bò tuø trong lao nguïc, bò goâng cuøm trong nguõ moäc thì laøm sao töï mình coù theå thoaùt ñöôïc? Khoå thay! Haïng ngöôøi aáy cöù luaân hoài trong sinh töû, gioáng nhö baùnh xe laên, voâ cuøng voâ cöïc khoâng döøng nghæ. Ai muoán tröø boû caùc duïc thì gioáng nhö môû cöûa nguïc, nhö chim thoaùt khoûi löôùi.

Ngöôøi hoïc ñaïo cöù quyeán luyeán thaân thuoäc, vôï con, cho neân töï mình luoân meâ muoäi, khoâng ñaït ñeán Neâ-hoaøn. Caùc vò ñeán trong phaùp hoäi nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp nhö vaäy ñeàu nhaát taâm rôøi tuïc, xa lìa söï ñaém chaáp, lieàn duõng maõnh tinh taán, laøm leã lui ra.

