**SOÁ 768**

KINH TAM TUEÄ

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, nay döïa vaøo sao luïc cuûa nhaø Löông.*

Phaät muoán coù ba haïng ngöôøi:

1. Tin.
2. Thöa hoûi.
3. Thöïc haønh.

Hoaëc coù ngöôøi chæ tin maø khoâng thích vieäc ñaõ laøm. Chæ tin nhöng khoâng muoán laøm ba vieäc:

1. Boá thí.
2. Giöõ giôùi.
3. Haønh thieàn.

Phaûi dieät voïng töôûng môùi ñaéc ñaïo. Ñieàu caàn yeáu ôû choã khoâng nghó ñeán mình, dieät voïng töôûng, saéc cuõng dieät, thöùc cuõng dieät. Taâm coù choã nhôù nghó, ñoù laø boán ñoái töôïng. Töôûng naøy laø seõ coù töôûng hay laø khoâng coù töôûng.

–Chaúng lìa töôûng hay seõ lìa töôûng.

–Chaúng xuaát töôûng hay seõ xuaát töôûng.

Laïi cho raèng seõ coù töôûng, nghóa laø töôûng ñeán ñaïo. Seõ khoâng töôûng, nghóa laø töôûng voâ saéc.

Chaúng lìa töôûng nghóa laø khoâng xa rôøi hoaït ñoäng cuûa töôûng. Seõ lìa töôûng nghóa laø seõ rôøi töôûng sinh töû.

Chaúng xuaát töôûng nghóa laø töôûng khoâng coù ñöôøng xuaát ly neân khoâng ra khoûi möôøi hai xöù. Laïi cho ñoù laø sinh töû cuûa con ngöôøi, neân khoâng ñöôïc giaûi thoaùt.

Thaân con ngöôøi ví nhö ñaát, yù thieän nhö luùa, yù aùc nhö coû raùc. Neáu khoâng doïn saïch coû raùc thì haït luùa khoâng coù ñöôïc. Ngöôøi khoâng tröø boû aùc yù, cuõng khoâng theå ñaéc ñaïo. Ngöôøi coù saân giaän ñoù laø ñaát coù coû gai. YÙ toát nhö ñieän loùe leân thì saùng, taét thì toái. Taø nieäm nhö khi maây che maët trôøi thì khoâng thaáy gì caû. Cuõng vaäy, yù aùc ñaõ khôûi leân thì khoâng theå thaáy ñaïo.

Hoïc neân khoå, khoâng hoïc thì khoâng coù khoå.

Hoïc coù khoå, ví nhö ngöôøi laøm ruoäng, tröôùc phaûi doïn saïch coû raùc, sau môùi thaâu hoaïch ñöôïc nhieàu luùa. Ñoù laø tröôùc khoå.

Khoâng hoïc, khoâng coù khoå, ví nhö ñaát khoâng tieáp tuïc caøy böøa, töï phaùt sinh coû gai vaø caùc vaät nhô. Ñoù laø khoâng hoïc khoâng coù khoå.

Haønh ñaïo, thöù nhaát laø coù theå ngaên khoå, thöù hai laø coù theå ngaên vui, ba laø khoâng theå ngaên khoå, boán laø khoâng theå ngaên vui. Muoán vui ñöôïc vui, cho ñoù laø haønh ñaïo. Muoán khoå

bò khoå, cho ñoù laø haønh ñaïo. Coù ngöôøi haønh ñaïo bò khoå lieàn sôï sinh töû. Haønh ñaïo nhö vaäy thì khoâng ñöôïc an vui.

Coù ngöôøi ñöôïc an vui cho ñoù laø haønh ñaïo, yù khoâng bò khoå, nhö vaäy khoâng cho laø khoå. Coù ngöôøi ñöôïc an vui cho ñoù laø haønh ñaïo. Bò khoå cuõng cho laø haønh ñaïo. Nhö vaäy coù theå ñöôïc vui, khoâng bò khoå.

Coù ngöôøi bò khoå, khoâng theå haønh ñaïo, ñöôïc vui cuõng khoâng theå haønh ñaïo, nhö vaäy seõ bò khoå, khoâng ñöôïc vui.

Taát caû coù boán caùch caàu:

1. Vì thaân neân caàu.
2. Vì nguyeän neân caàu.
3. Vì si neân caàu.
4. Vì haønh neân caàu.

Ngöôøi muoán giöõ thaân ñöôïc tröôøng thoï, ñoù laø vì thaân neân caàu.

Muoán ñöôïc giaøu sang phuù quyù, vôï con, chaâu baùu, ñoù laø vì nguyeän neân caàu.

Cuùng teá, traán yeám, muoán töø nôi vieäc laøm ñoù maø ñöôïc phöôùc. Ñoù laø vì si neân caàu.

Vieäc laøm thì phi phaùp maø muoán nhaø cöûa ñöôïc yeân oån, ñöôïc ñaéc ñaïo. Ñoù laø vì haønh neân caàu.

Con ngöôøi coù ba vieäc khoâng theå baûo ñaûm:

1. Söï vui veû.
2. Tieàn taøi cuûa baùu.
3. Maïng soáng.

Thaân cuõng ñaùng nhôù nghó, cuõng khoâng ñaùng nhôù nghó. Nhôù nghó söï baát tònh cuûa thaân, ñoù laø ñaùng nhôù nghó. YÙ rôi chìm vaøo naêm duïc, ñoù laø khoâng ñaùng nhôù nghó. Ñieàu thieän cuõng neân ñaùng nghó, cuõng khoâng ñaùng nghó, ñoù laø yù ñaéc ñaïo, laø ñieàu neân nghó. Ñieàu khoâng neân nghó, ñoù laø döïa vaøo söï ñaéc ñaïo seõ taêng daàn theo aùc. Cuõng coù ñieàu ñaùng nhôù, cuõng coù ñieàu khoâng ñaùng nhôù laø coù loãi töï saùm hoái laø ñaùng nghó. Phaùt sinh yù rôi vaøo vieäc aùc laø khoâng ñaùng nhôù nghó. Xaû boû chaùnh, nhôù taø, ñoù laø hoaëc. Khoâng phaân bieät thò phi ñoù laø si.

Seõ coù hai vieäc:

1. Goác.
2. Ngoïn.

Haønh ñoäng laø goác, höôûng phöôùc laø ngoïn. Tröø ñöôïc hai vieäc ñoù thì ñaéc ñaïo.

Tham hoä nghóa laø ñaõ ñöôïc roài laïi coøn tham. Nghó ñeán saéc laø tham thöôïng vì khoâng phaûi moät yù maø dieät ñöôïc. Hoä tham laø ñaéc ñaïo. Tham hoä laø ñoïa sinh töû. Ñaõ ñöôïc laïi coøn tham lam baûo hoä cho neân goïi laø tham hoä.

Moùn aên vui söôùng laø hoan hyû, aên baèng nieäm no ñuû töùc laø ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo. AÊn baèng thöùc aên no ñuû goïi laø phaùp laïc. Ñaõ theo thoï ñoù laø xuùc, yù nieäm mong caàu theo ñoù laø thöùc.

Taát caû vieäc theá tuïc ñeàu thuoäc veà thaân. Taát caû danh töï ñeàu thuoäc veà yù. Taát caû khoâng phaïm ñeàu thuoäc giôùi. Ngoaøi ba vieäc naøy ra khoâng coù gì laø ñaïo.

Coù moät phaùp phaù hoaïi ñaïo haïnh, ñoù laø khoâng tinh taán. Coù moät phaùp phaù hoaïi ngöôøi, ñoù laø xan tham. Ngoaøi ra, nhaân duyeân xaáu beân ngoaøi ñeán khoâng chaáp nhaän, ñoù laø nhaãn. Töï thaân laøm aùc, gaây haïi cho mình, khoâng hoaøi nieäm quaù khöù, khoâng mong caàu töông lai, phaûi chaám döùt ngay hieän taïi, vì ñoù khoâng phaûi laø sôû höõu cuûa mình, khoâng bò lo buoàn, taát caû bò troùi buoäc ñeàu do yù.

Coù yù thieän cuõng queân, yù aùc cuõng queân, laïi nhôø ba nhaân duyeân:

1. Khoâng nghó theo thoùi quen.
2. Khoâng luoân nghó ñeán.
3. Khoâng vöôùng vaøo yù ñieân ñaûo.

Phaûi luoân luoân nhôù ba ñieàu aáy. Töø höõu coù theå ñaéc voâ, höõu khoâng theå ñaéc höõu. Ñoù goïi laø yù cuûa ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo. YÙ sinh töû ñöa ñeán sinh töû voâ cuøng, theá neân ngöôøi giaùc ngoä nuoâi döôõng söï xaû ly, coù yù muoán ngoài haønh ñaïo möôøi ngaøy khoâng theå xong, do möôøi ngaøy ñôøi tröôùc phöôùc moûng. Ngöôøi coù nhieàu phöôùc muoán möôøi ngaøy ngoài haønh ñaïo lieàn ñöôïc. Thaân khoâng muoán laøm vieän côù laø meät moûi. YÙ khoâng muoán laøm ñaïo neân khoâng nieäm voâ thöôøng, khoå, khoâng.

Trí tueä coù boán töôùng:

1. Nghe lôøi noùi ñuùng khoâng quen.
2. Nghe xong, taâm laõnh thoï.
3. Ñaõ queân, ngay luùc ñoù suy nghó ñeå nhôù laïi.
4. Ñaõ suy nghó, nhôù, laïi hoûi thaêm theâm muoán bieát roõ yù cuûa ngöôøi ñoù. Ngöôïc laïi laø ngöôøi ít trí tueä.

Coù naêm traêm ngöôøi haønh ñaïo ñaéc ñònh yù, sôï bò maát, nhaân ñoù nhôø ngöôøi baûo gieát giuøm. Ngöôøi kia noùi:

–Gieát ngöôøi tu laøm cho toâi bò toäi naïêng. Ñaïo nhaân noùi:

–Nhö ngöôøi coù oan gia muoán gieát keû ñoù. Ñaây chaúng phaûi laø thaân maø laø oan gia cuûa ta. Ngöôi haõy vì ta maø gieát giuøm.

Phaät noùi:

–Neân gieát caùi yù cuûa ngöôi chôù chaúng neân gieát caùi thaân.

Coù ñaïo nhaân ñaéc ñònh yù, baáy giôø, löûa chaùy thieâu ruïi caû vuøng roäng aáy, nhöng y cuûa ñaïo nhaân khoâng chaùy. Moïi ngöôøi thaáy vaäy cho laø quyû, lieàn cheùm ñaïo nhaân, nhöng cheùm khoâng ñöôïc. Do duïng taâm moät choã neân y khoâng chaùy, do meàm maïi neân cheùm khoâng ñöôïc.

Coù ñaïo nhaân ñaéc ñònh yù, ñeä töû môøi duøng côm, baát giaùc giô caùnh tay, caùnh tay duoãi ra daøi hôn moät tröôïng. Ñeä töû raát sôï, nhaân ñoù coät guùt caùnh tay, yù muoán chaët gaõy nhöng khoâng ñöôïc. Vò thaày trong thieàn ñònh bieát caùnh tay ñau, hoûi, ñeä töû baïch ñaõ laøm nhö vaäy.

Thaày daïy:

–Ngöôi khoâng bieát neân laàm beû gaõy caùnh tay cuûa ta. Ngöôøi ñaéc ñònh yù meàm maïi nhö tô. Khi ôû trong thai meï cuõng meàm nhö vaäy.

Coù ba nhaân duyeân bieát ngöôøi khoâng hieåu bieát:

1. Ñöôïc hoûi, khoâng theå traû lôøi.
2. Khoâng theå ñaët caâu hoûi.
3. Khoâng theå noùi thaønh caâu.

Ruùt moät yù chính yeáu trong kinh Thí Duï: Ngöôøi vaøo bieån chæ laáy chaâu baùu roài ñi. Duï cho ngöôøi ôû theá gian neân laáy yù thieän maø ñi.

Khoâng coù choã ghi nhôù thì khoâng theå ñaéc ñaïo. Vì sao? Vì do khoâng nhôù nghó ñeán ñaïo. Do coù nghó ñeán ñaïo môùi coù theå ñaéc ñaïo. Ñoù laø saùu phaùp Ba-la-maät, nieäm hôi thôû ra vaøo, ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo laø nhaân duyeân cuûa ñaïo.

Coù naêm nhaân duyeân coù theå tin:

1. Tin Phaät.
2. Tin Phaùp.
3. Tin Giôùi.
4. Tin Kinh.
5. Tin Thieän tri thöùc.

Tin naêm vieäc ñoù laø ñaéc ñaïo. Lôøi noùi coù boán caùch:

1. Lôøi noùi thaúng.
2. Lôøi noùi phaân bieät.
3. Lôøi hoûi.
4. Lôøi noùi chaám döùt.

Lôøi noùi thaúng laø ngöôøi coù trí tueä, duyeân theo chaùnh ñaïo neân duyeân theo lôøi noùi thaúng.

Lôøi noùi phaân bieät laø vì ngöôøi laõnh thoï khoâng hieåu roõ neân phaûi laäp laïi lôøi noùi ñeå phaân bieät goác, ngoïn.

Lôøi hoûi laø töï yù ngöôøi cho laø ñuùng, tuøy theo lôøi hoûi cuûa hoï maø hoûi laïi thì hoï lieàn töï

bieát.

Lôøi noùi ngöøng laïi laø nhöõng ñieàu Phaät khoâng thuyeát giaûng mình cuõng khoâng noùi. Coù boán caùch thöa hoûi:

1. Hoûi taát caû.
2. Hoûi rieâng bieät.
3. Hoûi laïi caâu hoûi.
4. Hoûi ñeå chaám döùt.

Taát caû theá gian laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, haønh ñaïo ñöôïc an oån roài noùi, laø neân noùi.

Ñoù laø hoûi taát caû.

Neáu ngöôøi ñeán hoûi veà vieäc cuûa maét thì chôù neân ñem vieäc cuûa tai maø traû lôøi hoï. Ñoù laø phaân bieät hoûi.

Neáu ngöôøi ñem vaät traéng ñeán noùi ñaây laø vaät ñen, nhaân ñaáy ñem vaät ñeán hoûi ngöôøi ñoù: “OÂng thaáy vaät naøy nhö theá naøo?” Ñoù laø hoûi laïi ngöôøi hoûi.

Neáu ngöôøi ñeán hoûi ñaïo thuoäc loaïi gì? Nhaân ñoù baûo vôùi hoï: “Reùt thuoäc loaïi gì?” Neáu ngöôøi hoûi yù thuoäc loaïi gì? Nhaân ñoù baûo vôùi hoï: “Gioù thuoäc loaïi gì?”

Neáu coù ngöôøi hoûi voâ vi thuoäc loaïi gì? Nhaân ñoù baûo vôùi hoï: “Hö khoâng thuoäc loaïi

gì?”

Ñoù laø lôøi hoûi ñeå chaám döùt. Coù boán ñieân ñaûo, ñoù laø:

1. Ñoái vôùi voâ thöôøng laïi cho laø thöôøng.
2. Khoå, con ngöôøi laïi cho laø vui.
3. Vaïn vaät ñeàu khoâng, cho laø thaät coù.
4. Chaúng phaûi thaân, tham cho laø coù thaân.

Con ngöôøi rôi vaøo ñieân ñaûo nhö vaäy. Chaúng phaûi thöôøng cho laø thöôøng. Laáy khoå

laøm vui. Laáy khoâng laøm thaät. Chaúng phaûi thaân laøm thaân. Ngöôøi coù yù nhö vaäy lieàn ñaéc ñaïo. YÙ cuûa con ngöôøi rôi vaøo boán ñieân ñaûo neân cho ñoù laø thaân cuûa ta. Suy xeùt kyõ, trong thaân chaúng coù gì laø sôû höõu. Ñaõ khoâng sôû höõu lieàn rôi vaøo khoâng. Rôi vaøo khoâng thì khoâng coù thaân. Khoâng coù thaân thì rôi vaøo voâ vi.

Con ngöôøi coù boán ñieàu si, thöôøng chaáp vöôùng vaøo boán ñieân ñaûo:

* 1. Vaïn vaät voâ thöôøng, töï cho laø thöôøng.
  2. Thieân haï ñeàu khoå, con ngöôøi döïa vaøo ñoù cho laø vui.
  3. Thieân haï ñeàu khoâng, con ngöôøi cho laø coù.
  4. Thaân naøy chaúng phaûi laø thaân, khoâng theå baûo ñaûm, con ngöôøi cho laø thaân.
  5. Khi traêng non môùi moïc neân leã laïy.
  6. Ngaøy möôøi laêm traêng troøn ñaày, trong saùng, trôû laïi ngoài xoåm maø nhìn.
  7. Con gaùi luùc coøn nhoû phaûi nhôø ngöôøi chaêm soùc, baûo veä.
  8. Con gaùi luùc lôùn thì moïi ngöôøi khoâng theå ñöôïc gaëp. Coù boán ñieàu cao quyù, cuõng coù boán ñieàu haï tieän:

1. Ñaïo laø cao quyù, ngöôøi laø haï tieän.
2. Chaâu baùu laø quyù, ngöôøi laø haï tieän.
3. Quan vò laø quyù, ngöôøi laø haï tieän.
4. Thoâng minh laø quyù, ngöôøi si meâ laø haï tieän. Toân giaû A-nan thöa:

–Kính baïch Theá Toân! Ngöôøi gaëp Thieän tri thöùc laø gaëp ñöôïc moät nöûa ñaïo giaùc ngoä phaûi khoâng?

Phaät baûo:

–Ngöôøi ñöôïc gaëp Thieän tri thöùc laø ñöôïc gaëp toaøn phaàn ñaïo giaùc ngoä. Vì Thieän tri thöùc raát khoù ñöôïc gaëp.

Theá naøo laø ñaïo ñöùc?

Tin laø ñaïo, ngaên chaän thaân, khaåu, yù laø ñöùc. Ngöôøi phaûi coù ba loaïi tri thöùc:

1. Nhaø giaøu coù.
2. Vieäc laøm cao quyù.
3. Cao thöôïng.

Boá thí laø nhaø giaøu. Trì giôùi laø vieäc laøm cao quyù. Giöõ yù nghó nhôù ñeán ñaïo laø cao thöôïng.

Coù caùch nuoâi soáng beân trong vaø nuoâi soáng beân ngoaøi:

* Xin taøi vaät, chaâu baùu, ñoù laø nuoâi soáng beân ngoaøi.
* Giöõ yù nghó nhôù ñeán ñaïo, ñoù laø nuoâi soáng beân trong.

Ngöôøi khoâng theå töï haøng phuïc yù cuûa mình, trôû laïi muoán haøng phuïc yù cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi coù theå töï haøng phuïc yù cuûa mình thì coù theå haøng phuïc ñöôïc taát caû yù cuûa ngöôøi khaùc.

Coù noäi löïc, coù ngoaïi löïc. Coù noäi saéc, coù ngoaïi saéc. Coù noäi thöùc, coù ngoaïi thöùc.

Ngaên ñöôïc yù xaáu, ñoù laø noäi löïc. Coù haønh ñoäng naëng, nheï; ñöa ñeán saân haän, ñoù laø ngoaïi löïc.

Thoï, töôûng, haønh, thöùc laø noäi saéc. Ñaát, nöôùc, löûa, gioù, khoâng khí laø ngoaïi saéc. YÙ nghó laø noäi thöùc, maét thaáy laø ngoaïi thöùc.

Coù boán vieäc raát khoù ñöôïc:

1. Ñöôïc cuøng ôû chung vôùi ngöôøi ñaéc ñaïo raát khoù, nghóa laø möôøi hai Hieàn giaû.
2. Nghe giaûng kinh thaâm nhaäp vaøo taâm raát khoù, nghóa laø ôû choã taùm naïn.
3. Thaáy ñuùng nhö söï thaät raát khoù, nghóa laø rôi vaøo boán ñieân ñaûo.
4. Tu haønh ñuùng nhö phaùp raát khoù, nghóa laø khoâng theå trì giôùi. Coù naêm vieäc raát khoù caàu ñaïo.
5. Tuoåi giaø.
6. Beänh taät.
7. Quan quyeàn.
8. Ñaïo taëc.
9. Ñoùi khaùt.

Ñoù laø naêm vieäc raát khoù caàu ñaïo. Coù naêm vieäc khoù:

1. Gaëp Phaät ra ñôøi laø khoù.
2. Ñöôïc nghe kinh laø khoù.
3. Ñöôïc gaëp minh sö laø khoù.
4. Ñöôïc gaëp ngöôøi thieän laø khoù.
5. Ñöôïc laøm ngöôøi laø khoù. Coù naêm vieäc khoù:
6. Ngheøo khoå, boá thí laø khoù.
7. Giaøu sang quyeàn quyù, nhaãn nhuïc laø khoù.
8. Gaëp vieäc phaûi ñoái ñaàu maø khoâng khinh thöôøng laø khoù.
9. Cuøng vôùi ngöôøi nöõ xinh ñeïp ngoài chung moät choã, yù khoâng ñoäng laø khoù.
10. Naém giöõ maïng ngöôøi khoâng gaây toån haïi raát khoù. Coù baûy vieäc khoù:
11. Hoïc kinh hay thöa hoûi laø khoù.
12. Nghe kinh, hieåu yù kinh laø khoù.
13. Cuøng noùi chuyeän vôùi ngöôøi coù nhieàu trí tueä, hieåu ñöôïc yù cuûa hoï laø khoù.
14. Töï raên mình, daïy ngöôøi laø khoù.
15. Töï mình an oån, laøm cho ngöôøi cuõng ñöôïc an oån, laø khoù.
16. YÙ mình ñaõ ñònh, cuõng laøm cho ngöôøi khaùc ñöôïc ñònh laø khoù.
17. Luoân luoân khoâng lìa phaùp cho ñeán khi ñaéc Phaät ñaïo laø khoù. Coù möôøi taùm vieäc raát khoù ñoái vôùi ngöôøi ôû theá gian:
18. Gaëp Phaät ôû ñôøi laø khoù.
19. Giaû söû thaønh töïu vieäc gaëp Phaät, ñöôïc laøm thaân ngöôøi laø khoù.
20. Giaû söû thaønh töïu thaân ngöôøi, ñöôïc sinh ôû kinh ñoâ laø khoù.
21. Giaû söû sinh ôû kinh ñoâ, ñöôïc sinh nôi nhaø giaøu sang, quyeàn quyù laø khoù.
22. Giaû söû sinh trong nhaø quyeàn quyù, ñöôïc toaøn veïn thaân töôùng vaø tinh thaàn ñaày ñuû laø khoù.
23. Giaû söû thaân töôùng ñaày ñuû, coù taøi saûn laø khoù.
24. Giaû söû ñöôïc taøi saûn, gaëp ñöôïc Thieän tri thöùc laø khoù.
25. Giaû söû ñöôïc Thieän tri thöùc, coù trí tueä laø khoù.
26. Giaû söû coù trí tueä, coù taâm caån thaän laø khoù.
27. Giaû söû coù taâm caån thaän, thöôøng laøm vieäc boá thí laø khoù.
28. Giaû söû thöôøng boá thí, muoán ñöôïc gaëp ngöôøi hieàn thieän coù ñöùc, laø khoù.
29. Giaû söû gaëp ngöôøi hieàn thieän, coù ñöùc, ñi ñeán choã cuûa ngöôøi ñoù laø khoù.
30. Giaû söû ñi ñeán choã ñöôïc gaëp ngöôøi vöøa yù mình laø khoù.
31. Giaû söû ñöôïc gaëp ngöôøi vöøa yù, thöa hoûi laø khoù.
32. Giaû söû chòu thöa hoûi, noùi ñuùng laø khoù.
33. Giaû söû noùi ñuùng, ñöôïc trí tueä thoâng suoát laø khoù.
34. Giaû söû ñöôïc trí tueä thoâng suoát, laõnh thoï kinh ñieån vi dieäu laø khoù.
35. Giaû söû hieåu roõ kinh ñieån vi dieäu, hoûi ngöôïc laïi laø khoù. Ñoù laø möôøi taùm vieäc raát khoù ñoái vôùi ngöôøi theá gian.

Coù taùm haïng ngöôøi Phaät khoù ñoä:

1. Ngöôøi caâm.
2. Ngöôøi ñieác.
3. Ngöôøi trong ñòa nguïc.
4. Ngöôøi trong ngaï quyû.
5. Ngöôøi trong suùc sinh.
6. Ngöôøi ôû bieân ñòa khoâng bieát yù nghóa phaùp.
7. Ngöôøi ôû coõi trôøi thöù hai möôi taùm: Tröôøng sinh.
8. Thoï haïnh khoâng tinh taán.

Ñoù laø taùm haïng ngöôøi maø Phaät cuõng khoù ñoä.

Coù naêm traêm ngöôøi cho mình laø ngöôøi toaøn thieän. Phaät daïy:

–Neáu oâng toaøn thieän thì neân theo ta.

Moïi ngöôøi daï. Phaät lieàn ñi vaøo trong löûa, naêm traêm ngöôøi ñöùng laïi, khoâng ai daùm theo vaø thöa:

–Thaät khoù laøm ngöôøi toaøn thieän. Coù ngöôøi hoûi Phaät:

–Phaät daïy ngöôøi laøm laønh ñeå ñöôïc lôïi ích gì? Phaät daïy:

–Moïi ngöôøi khoå neân ta giaùo hoùa hoï heát khoå. Hoï laïi hoûi:

–Ngöôøi coù taâm neân buoâng lung. Phaät daïy:

–Ngöôøi khaép thieân haï coù toäi vì taâm buoâng lung. Ta döøng taâm buoâng lung ñeán moät traêm kieáp môùi ñaït ñöôïc Phaät ñaïo. Ñaïo coù baûy vieäc:

1. Taâm öa boá thí, khoâng muoán gì khaùc.
2. Chæ muoán nghe phaùp.
3. Chæ tin phaùp.
4. Chæ giöõ giôùi.
5. Chæ muoán tu haønh.
6. Chæ muoán hoïc trí tueä.
7. Chæ muoán giaûi thoaùt.

Hieän taïi Ñöùc Phaät ñöôïc giaûi thoaùt vì do nhieàu ñôøi chæ hoïc trí tueä, vì do nhieàu ñôøi chæ tinh taán, vì do nhieàu ñôøi chæ trì giôùi, vì do nhieàu ñôøi chæ chaùnh tín, vì do nhieàu ñôøi chæ muoán ña vaên, vì do nhieàu ñôøi chæ muoán boá thí. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi boá thí laïi coøn ña vaên. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi ña vaên laïi coøn chaùnh tín. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi chaùnh tín laïi coøn trì giôùi. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi trì giôùi laïi coøn tu haønh. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi tu haønh laïi coøn trí tueä. Khoâng nhöõng nhieàu ñôøi trí tueä laïi coøn giaûi thoaùt. Baûy vieäc naøy ñeàu neân ñi ñoâi vôùi nhau.

Coù naêm vieäc suy thoaùi:

1. Thôøi tröôùc ngöôøi tröôøng thoï, thôøi nay ñoaûn thoï.
2. Thôøi tröôùc ngöôøi ñeïp nhö hoa ñaøo, thôøi nay xaáu xí.
3. Thôøi tröôùc nhieàu ngöôøi ñaéc ñaïo, thôøi nay ngöôøi khoù ñaéc ñaïo.
4. Thôøi tröôùc ngöôøi thoâng hieåu roäng raõi veà kinh ñieån, thôøi nay khoâng theå hieåu

ñöôïc.

1. Thôøi tröôùc ngöôøi an oån, thôøi nay nhieàu beänh taät. Ñoù laø naêm vieäc suy thoaùi ôû ñôøi.

Coù ñaïo nhaân tröôøng thoï, raát giaøu coù, taøi saûn voâ soá, öa laøm vieäc boá thí. Coù ngöôøi

noùi oâng laøm vieäc boá thí nhieàu, nhieàu laém. Ñaïo nhaân noùi:

–Toâi töøng nghe Phaät daïy: ngöôøi ôû theá gian qua laïi trong sinh töû, soá ngaøy ñoù quaù nhieàu khoâng theå tính. Söï boá thí cuûa toâi hieän nay so ra moät ngaøy khoâng ñöôïc moät ñoàng thì coù gì laø nhieàu.

Phaät noùi:

–Ngöôøi ñöôïc taát caû chaâu baùu trong thieân haï khoâng baèng ngöôøi nghe ñöôïc moät lôøi Phaät daïy. Vì sao? Vì leä thuoäc nhieàu taøi saûn thì khoâng theå lìa theá gian.

Chim yeát trong nuùi, ñuoâi noù coù loâng daøi, loâng bò vöôùng maéc neân noù sôï ñöùt khoâng daùm ñi. Noù raát yeâu thích caùi ñuoâi, sôï thôï saên baét ñöôïc nhoå ñi. Thaân bò tan raõ khoâng sôï maø chæ lo sôï bò maát loâng ñuoâi. Con ngöôøi bò troùi chaët vaøo yù nieäm aân aùi, taøi saûn, neân khoâng ñöôïc thoaùt khoå. Vì tham daâm, con ngöôøi nuoâi soáng thaân mình, ví nhö con ong laøm maät sieâng naêng chòu khoå, huùt laáy caùc maät hoa, chöùa nhoùm nhieàu ngaøy môùi thaønh, con ngöôøi phaù laáy ñem ñi, noù khoâng ñöôïc aên, chæ bò söï khoå nhoïc. Con ngöôøi chaïy Ñoâng, chaïy Taây caàu nhöõng vieäc nhö vaäy, laøm nhöõng vieäc nhö vaäy, gom goùp taøi saûn quyù giaù, khoå nhoïc khoâng theå noùi heát, nhöng sau khi qua ñôøi, cuûa caûi ñoù thuoäc veà ngöôøi khaùc, baûn thaân mình laïi maéc toäi naëng, chòu khoå khoâng theå löôøng.

Ngöôøi theá gian ví nhö ñi thuyeàn ñaát qua soâng, thuyeàn vöøa noåi treân maët nöôùc thì ñaõ bò raõ ra. Thaân ngöôøi nhö chieác thuyeàn ñaát khoâng theå laâu beàn, phaûi mau haønh ñaïo.

Coù boán caùch thöû vaøng:

* 1. Ñoát.
  2. Chaø xaùt.
  3. Goït duõa.
  4. Toâi luyeän.

Thí duï nhö con ngöôøi cuõng coù boán caùch thöû:

1. Duøng saéc ñeïp.
2. Cuøng laøm vieäc.
3. Duøng vaät chaát.
4. Khoáng cheá, ngaên khoâng cho laøm.

Muoán bieát ñöôïc töôùng cuûa ngöôøi coù boán nhaân duyeân:

1. Cuøng ôû chung.
2. Phaûi cuøng ôû chung laâu ngaøy.
3. Cuøng noùi chuyeän vôùi nhau.
4. Cuøng laøm vieäc.

Do ñaáy coù theå bieát ñöôïc ngöôøi ñoù.

Coù boán nhaân duyeân bieát ñoù laø ngöôøi haønh ñaïo.

1. Nghe ñeán vieäc aùc laøm loaïn taâm trí thì khoâng ghi nhaän.
2. Khoâng noùi loãi xaáu cuûa ngöôøi.
3. Töï mình khoâng baøn luaän thò phi.
4. Töï giöõ mình.

Nhö vaäy bieát laø ngöôøi haønh ñaïo töï baûo hoä mình.

Ngöôøi ñôøi nay ñuû boán nhaân duyeân môùi ñöôïc höôûng phöôùc.

1. Coù ñuùng choã.
2. Coù ñuùng luùc.
3. Coù ngheà nghieäp.
4. Coù thaày.

Ngöôøi coù choã döøng laïi ñöôïc yeân oån nhö yù mình. Ñoù laø ñuùng choã. Nhö ngöôøi ba möôi tuoåi môùi ñöôïc giaøu coù, khi möôøi laêm tuoåi tìm khoâng theå ñöôïc, phaûi ñôïi ñeán ba möôi tuoåi môùi ñöôïc. Ñoù laø ñuùng luùc. Neáu ngöôøi buoân baùn haït chaâu cuõng nhö caùc vaät khaùc, töø ñoù ñöôïc lôïi töùc. Ñoù laø coù ngheà nghieäp. Gaëp ñöôïc ngöôøi hieåu bieát, giaûng giaûi kinh ñieån, ñöôïc hieåu roõ. Ñoù laø coù thaày.

Coù ba anh em töï cho mình taøi gioûi khoâng ai baèng, thay nhau thöùc ñeå canh suoát ñeâm. Hai ngöôøi anh nguû tröôùc, ngöôøi em uùt ngoài canh moät mình. Coù moät con truøng teân Baát caùt ñeán caén baép veá cuûa ngöôøi em. Ngöôøi em lieàn ñöa tay chaän con truøng, con truøng tröông lôùn, chaën ñaäp chöøng naøo lôùn chöøng naáy. Ngöôøi em giaän döõ baét con truøng vaø ñaïp leân, ñeán noãi quaù söùc meät nhoïc, con truøng tröông lôùn khoâng döøng, ngöôøi em uùt môùi thoâi. Qua khoûi canh moät, lieàn goïi ngöôøi anh giöõa daäy, truøng laïi caén ngöôøi anh giöõa. Laïi gioáng nhö ngöôøi em uùt, caøng chieán ñaáu vôùi truøng, truøng laïi tröông lôùn cho ñeán nhö caùi nhaø. Chieán ñaáu nhö vaäy quaù meät nhoïc môùi döøng. Qua khoûi canh hai, laïi keâu ngöôøi anh caû daäy, truøng laïi ñeán caén. Ngöôøi anh caû lieàn ñöa tay chæ, con truøng ñöùng daäy, ngöôøi anh nhanh yù laáy caùi voø ñaát chuïp con truøng laïi, chæ thôøi gian raát ngaén, con truøng lieàn chui ra khoûi voø bay ñi maát. Ñeán saùng ngaøy, hai ngöôøi em quaù söùc meät nhoïc khoâng daäy noåi. Ngöôøi anh bieát hai ngöôøi em cuøng chieán ñaáu vôùi con truøng, lieàn hoûi:

–Vì sao khoâng daäy?

Hai ngöôøi em hoå theïn khoâng daùm noùi. Ngöôøi anh baûo:

–Sau naøy giaû nhö coù gaëp truøng Baát caùt ñeán, hai chuù chæ neân laáy caùi voø chuïp noù laïi laø xong, khoâng neân choáng cöï. Ví duï nhö ngöôøi si bò ñoái chaát, lieàn noåi saân, do ñoù maéc toäi. Nhö hai ngöôøi em cuøng chieán ñaáu vôùi truøng, töï baûn thaân mình heát söùc meät nhoïc. Ngöôøi thoâng minh thaáy ngöôøi ñoái chaát ñeán, lieàn traùnh laø ñöôïc phöôùc. Ví nhö ngöôøi anh caû duøng caùi voø chuïp truøng Baát caùt.

Xöa coù ñaïo nhaân thuyeát kinh cho vua nghe. Vua hoûi:

–Khi Phaät coøn taïi theá coù nhieàu ngöôøi ñaéc ñaïo. Nay cuõng ñoàng giaûng kinh cuûa Phaät maø khoâng coù ngöôøi ñaéc ñaïo. Phaät ñaõ mang ñaïo phaùp ñi maát roài ö?

Ñaïo nhaân ñaùp:

–Ví nhö trong thieân haï khoâng coù röôïu naøo ngon baèng röôïu nho, uoáng moät thaêng lieàn coù theå say. Nhöng ñem moät thaêng nöôùc hoøa vaøo moät thaêng röôïu ñeå uoáng thì khoâng bò say. Khi Phaät coøn taïi theá, thuyeát giaûng kinh, bieát yù töù, thaùi ñoä cuûa con ngöôøi gioáng nhö ngöôøi uoáng moät thaêng röôïu nguyeân chaát lieàn bò say. Ngaøy nay, chuùng toâi khoâng bieát ñöôïc nhö vaäy, Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh bieát roõ taâm yù vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi, ñuùng beänh cho thuoác, neân ngöôøi mau ñaéc ñaïo.

Coù quoác vöông cuùng böõa aên cho caùc Tyø-kheo. Chö Thieân ñeán, chæ quoác vöông, baûo: “Ngöôøi naøy ñaéc A-la-haùn, ngöôøi naøy ñaéc Boà-taùt, ngöôøi naøy ñaéc Ñaïo tích, ngöôøi naøy khoâng trì giôùi …”. Vua bieát roõ taát caû vaø ñeàu giöõ taâm bình ñaúng ñoái vôùi caùc vò aáy. Chö Thieân raát hoan hyû.

Coù quoác vöông cuøng vôùi ngöôøi tranh chaáp giaù cao ñeå ñöôïc taém Phaät, vua luoân neâu giaù thaät cao khoâng döøng, ngöôøi kia noùi: “Nay toâi xin ñem taát caû taøi vaät hieän coù, vôï con vaø thaân maïng laøm toâi tôù ñeå ñöôïc taém Phaät”. Vua lieàn thua.

Vua A-duïc xaây taùm vaïn ngoâi thaùp. Khi laâm chung, coù naêm traêm vò Boà-taùt, A-la- haùn cuøng hoä trì vaø thuyeát kinh cho vua, khoâng ñeå caùc phu nhaân ñöôïc ôû gaàn nhìn thaáy nhau, vì muoán laøm cho vua leân thaúng coõi trôøi.

Coù vua nöôùc nhoû thöôøng ñem binh ñi chinh phaït. Vua nöôùc lôùn suy nghó: “Maát thaân maïng, bò toäi aùc ñeàu töø tham aùi maø ra. Cho neân ta quyeát khoâng nhö vaäy”, beøn ñem nöôùc cho vua ñoù. Vua nöôùc lôùn boû nöôùc ñi laøm thöôøng daân, baïch y, ôû moät nöôùc khaùc. Sau moät thôøi gian laâu trôû veà nöôùc cuõ, coù ngöôøi taâu, vua lieàn sai taû höõu ñi ñeán baét ñem gieát. Ngay khi saép cheát, vua nöôùc lôùn goïi ngöôøi con ñeán daën doø: “Con caån thaän, chôù coù queân, chôù neân nghó ñeán oan gia, caàn phaûi coù taâm Töø”.

Coù quoác vöông trò nöôùc khoâng coâng baèng, xaâm phaïm daân chuùng, nhaän cuûa phi phaùp, trôøi möa gioù traùi muøa. Coù moät nöõ nhaân noùi: “Trôøi möa khoâng ñuùng thôøi tieát, vì vua trò nöôùc khoâng coâng baèng, cho neân môùi nhö vaäy”. Vua nghe, lieàn goïi nöõ nhaân ñeán baûo: “Haõy caàu cho trôøi möa”. Vua ñem ba caùi bình ñeå giöõa ñaát, nöõ nhaân nguyeän laøm cho möa rôi thaúng vaøo trong giöõa bình, ñuùng nhö nguyeän. Vua hoûi: “Do nhaân duyeân gì maø ñöôïc nhö vaäy?” Nöõ nhaân taâu: “Do loøng chí thaønh cuûa toâi.”

Phaät noùi:

–Coù ñaát môùi coù vaïn vaät. Ngöôøi coù chí thaønh môùi coù ñaïo.

Coù quoác vöông xuaát haønh thaáy moät ngöôøi con gaùi xinh ñeïp voâ cuøng. YÙ cuûa vua muoán gieát oâng choàng ñeå chieám coâ gaùi naøy. Caän thaàn taâu: “Vua khoâng neân gieát ngöôøi choàng maø neân ban taëng”. Quoác vöông beøn ban thöôûng cho ngöôøi choàng, ñem nhaãn vaøng cho oâng ta vaø baûo: “Neáu ngöôi laøm maát chieác nhaãn naøy, ta seõ gieát ngöôi.” Vaø vua goïi rieâng vôï cuûa oâng ta ñeán baûo: “Hay leùn laáy chieác nhaãn!”

Sau ñoù, vua goïi oâng choàng ñeán hoûi nhaãn ñaâu? OÂng choàng tìm, khoâng bieát ôû choã naøo. Vua lieàn ra leänh ñem gieát oâng choàng, baûo ñaõi cho oâng moät böõa aên ngon tröôùc khi ñem gieát. OÂng choàng sôï haõi khoâng daùm aên. Coù ngöôøi noùi oâng saép cheát, vì sao khoâng aên. Ngöôøi choàng thích aên caù, nhaân ñoù ñöôïc chieác nhaãn ôû trong buïng con caù. Ñoù laø do loøng chí thaønh maø ñöôïc.

Coù moät ñaïo nhaân ngheøo, ñem möôøi vaïn tieàn ñeå sinh soáng. Tröôùc heát, oâng laáy ba vaïn boá thí, soá coøn laïi ñem mua baùn, giöõa ñöôøng bò giaëc cöôùp laáy saïch. Vua ñem caùc vaät chaâu baùu boá thí cho taát caû. Coù ñaõy lôùn, ñaõy nhoû ñuû loaïi, moïi ngöôøi ñeàu laáy ñaõy lôùn mang ñi. Ñaïo nhaân töï nghó: “Ta ít tieàn, khoâng neân laáy ñaõy lôùn, neân laáy tuùi nhoû maø ñi”. Naøo ngôø trong tuùi nhoû ñoù laïi ñöïng toaøn ngoïc traéng. Ñaïo nhaân baùn ñöôïc saùu ngaøn vaïn. Do loøng chí thaønh khoâng tham neân ñöôïc chaâu baùu nhö vaäy.

Xöa coù moät quoác vöông baûo ñem nhöõng ngöôøi muø trong nöôùc ñi ñeán chuoàng voi ñeå xem voi. Trong soá boïn hoï coù ngöôøi sôø chaân voi, ngöôøi sôø muõi voi, ngöôøi sôø tai voi, ngöôøi sôø ñuoâi voi. Sau ñoù vua cho goïi hoï ñeán hoûi: “Con voi gioáng caùi gì?” Ngöôøi sôø chaân thì baûo voi lôùn nhö caùi coät. Ngöôøi sôø muõi thì noùi voi lôùn nhö daây thöøng. Ngöôøi sôø tai thì noùi voi gioáng nhö caùi nia. Ngöôøi sôø ñuoâi thì noùi voi gioáng nhö caây gaäy… vaø hoï cuøng nhau tranh caõi. Ngöôøi muø töï tin theo yù cuûa mình. Ví nhö ngöôøi hieåu ñöôïc chuùt ít trong kinh daïy nhöng khoâng hieåu roõ toaøn boä phaùp ñoù, maø töï cho raèng mình hieåu taát caû, cuõng nhö vaäy.

Coù quoác vöông toå chöùc ñaïi nhaïc hoäi vui chôi ngoaøi thaønh, nhaân daân caû nöôùc ñeàu ñi ñeán xem. Trong thaønh, moät gia ñình coù ngöôøi cha bò taät neân khoâng theå ñi ñöôïc. Con caùi vaø thaân quyeán cuøng nhau dìu daét ñöa ñi. Ra khoûi thaønh, ngöôøi cha baûo döøng laïi nôi goác caây chöù khoâng theå ñi ñöôïc nöõa, neân baûo vôùi moïi ngöôøi trong gia ñình:

–Caùc con haõy ñeán ñoù xem xong roài trôû laïi ñaây ñöa ta trôû veà.

Baáy giôø, trôøi Ñeá Thích hoùa, laøm moät ñaïo nhaân, ñi ngang qua choã ngöôøi ñoù, lieàn baûo ngöôøi beänh:

–Ngöôi haõy ñi theo ta, ta seõ laøm cho ngöôi laønh beänh.

Ngöôøi cha nghe, raát vui möøng, lieàn ñöùng daäy ñi theo. Ñeá Thích ñem oâng leân ñeán cung trôøi. Thaáy vaøng baïc vaø ñoà vaät toát ñeïp raát nhieàu, oâng muoán xin. Coù ngöôøi noùi:

–Khoâng ñöôïc ñaâu, neân xin caùi bình. Ngöôøi beänh ñeán tröôùc Ñeá Thích thöa:

–Toâi muoán trôû veà nhaø, xin nhaân giaû cho toâi caùi bình. Ñeá Thích ñöa cho ngöôøi beänh caùi bình vaø noùi:

–Trong ñoù coù vaät tuøy theo yù muoán cuûa ngöôi.

Ngöôøi beäng mang bình trôû veà nhaø, ñem ra xem vaø laàn löôït ñöôïc vaøng baïc, chaâu baùu nhö yù, lieàn nhoùm hoïp baø con, doøng hoï, noäi ngoaïi, cuøng nhau vui chôi aên uoáng no say. Sau ñoù, nhaân oâm caùi bình nhaûy nhoùt, noùi:

–Ta nhôø ôn cuûa ngöôi laøm cho ta ñöôïc giaøu coù.

OÂng ta nhaûy nhoùt khoâng döøng neân rôùt caùi bình xuoáng ñaát beå tan vaø caàu khoâng ñöôïc

nöõa.

Theá gian coù raát nhieàu ngöôøi thoâng tueä, nhöng chöa coù ngöôøi naøo nhö Boà-taùt Di-laëc.

Boà-taùt Di-laëc coøn phaûi hoïc haønh khoâng nhaøm chaùn, huoáng laø nhöõng ngöôøi khaùc!

Phaät ñaéc ñaïo xong, ngoài nieäm hôi thôû ra vaøo. Phaät noùi:

–Ta töø voâ soá ñôøi kieáp ñeán nay, hoïc khoâng nhaøm moûi, môùi ñöôïc thaønh Phaät. Ngöôøi ñôøi sau phaûi hoïc theá naøo môùi ñöôïc thaønh Phaät ñaïo?

Ñaõ giöõ giôùi khoâng coøn trôû laïi laøm aùc. Ngöôøi coù yù baát tín cho neân trôû laïi phaïm giôùi lieàn bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, Dieâm vöông hoûi, lieàn noùi:

–Toâi khoâng laøm aùc. Dieâm vöông baûo:

–Ngöôi khoâng laøm aùc sao laïi trôû vaøo ñaây?

Coù Toân giaû bò keû giaëc laøm nhuïc. Coù ngöôøi noùi:

–Vì sao khoâng haïi noù ñi? Toân giaû noùi:

–Toâi khoâng coù ñuû ngöôøi hoä veä. Ngöôøi kia noùi:

–Toâi xin cung caáp ngöôøi hoä veä cho. Toân giaû noùi:

–Khoâng neân laøm nhö vaäy. Binh lính cuûa toâi töï ñaày ñuû. Hôn hai möôi naêm toâi gieát giaëc giaø, beänh, cheát.

Ngöôøi kia laïi thöa:

–Toân giaû khoâng gieát noù thì töï haïi mình. Toân giaû noùi:

–Binh maõ cuûa toâi ñaõ ñuû. Vì sao laïi ñi laøm ngöôøi si ñeå phaûi vaøo ñòa nguïc, goïi ñoù laø ñaày ñuû binh maõ?

Coù ngöôøi hoûi:

–Theá naøo laø coù theå bieát heát vaïn söï, vaïn vaät? Ñaùp:

–Bieát heát vaïn söï, vaïn vaät, ñoù laø voâ yù, voâ nieäm, thì vaïn söï töï hoaøn taát. YÙ nhôù nghó traêm ñieàu thì vaïn söï, vaïn vaät ñeàu hoûng.

Ban ñeâm coù moät ñaïo nhaân ñi phía tröôùc, ngöôøi chöa ñaéc ñaïo ñi theo phía sau. Ngöôøi ñi sau coù ñieàu nghi ngôø, ngöôøi ñi tröôùc giô tay leân treân ñaàu, naêm ngoùn tay phaùt ra aùnh saùng, laïi duøng laøm chìa khoùa môû cöûa, ngöôøi ñi sau beøn toû ngoä, bieát chính ñoù laø ñaïo nhaân.

Kinh thuyeát giaûng: Coù saùu ñieàu suy. Coù ngöôøi noùi coù baûy ñieàu suy. Phoøng nhaø suy khoâng phaûi laø moät suy hay sao?

Phaät baûo vôùi ngöôøi kia:

–Ta bieát hôn ngöôi moät ñieàu suy nöõa: ngu si laø ñaïi suy. Vì sao? Vì ngöôøi ta noùi vieäc cuûa thaân, ngöôi trôû laïi noùi vieäc phoøng nhaø, ñoù laø si.

Coù ngöôøi rôùt xuoáng bieån. Coù ngöôøi khaùc baûo:

–Uoáng heát nöôùc bieån thì coù theå leân ñöôïc. Ngöôøi kia noùi:

–Toâi ñaõ uoáng, sau ñoù nöôùc laïi traøn ra.

Theá gian cuõng nhö vaäy, tröôùc sau noái tieáp maõi khoâng döøng. Coù boán nhaân duyeân laøm cho ngöôøi ta öa gaëp nhau:

1. Ngöôøi ñoù xinh ñeïp.
2. Ñôøi tröôùc thaân meán nhau.
3. Coù tieáng khen.
4. Muoán nghe kinh ñieån saâu xa.

Nhöng laøm sao bieát ñöôïc khi hoï coá che giaáu? Ngöôøi coá che giaáu thì khoâng thaáy ñöôïc thoùi xaáu cuûa hoï.

Theá gian coù moät ngaøn khoâng traêm leû taùm ñaïo. Phaät bieát heát taát caû. Ñôøi tröôùc Phaät ñaõ hoïc heát nhöng khoâng ñaéc ñaïo, cho neân môùi hieåu taát caû.

Hoûi:

–Khi ngöôøi noùi, aâm thanh sinh ra tröôùc, hay yù sinh ra tröôùc? Ñaùp:

–YÙ sinh ra tröôùc. Vì sao? Vì yù bieát aâm thanh, chöù aâm thanh khoâng theå bieát yù.

Coù ngöôøi mang ngoïc qua bieån, ngoïc rôùt xuoáng bieån, ngöôøi ñoù lieàn laáy caùi ñaáu goã muùc nöôùc bieån ñoå leân bôø. Thaàn bieån thaáy vaäy, noùi:

–Ngöôi phaûi taùt ñeán khi naøo môùi heát nöôùc bieån? Ngöôøi maát ngoïc noùi:

–Vöùt boû sinh töû nhöng khoâng vöùt boû ngoïc.

Thaàn bieån bieát yù chí cuûa ngöôøi ñoù raát lôùn, ñem ngoïc traû laïi cho ngöôøi aáy.

