KINH ÑAÏI THÖØA ÑAÏI TAÄP ÑÒA TAÏNG THAÄP LUAÂN

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 4: HÖÕU Y HAØNH (Phaàn 3)**

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Coù caùc chuùng sinh baåm taùnh hung baïo, lôøi noùi hung aùc, thaät laø ngu si, ngaõ maïn, töï cho laø thoâng minh, khoâng tröø boû saùt sinh cho ñeán taø kieán. Ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc lôïi döôõng, cung kính, coù tieáng khen ôû ñôøi thì ganh gheùt, thöôøng töï tìm moïi caùch ñeå caàu lôïi döôõng, cung kính, tieáng khen ôû ñôøi khoâng bieát moûi meät, thöôøng khen ngôïi mình, khinh cheâ ngöôøi, khoâng phoøng ngöøa, giöõ gìn ba nghieäp thaân, ngöõ, yù, öa laøm taát caû ñieàu aùc, oâm loøng ñoäc aùc, khoâng coù loøng Töø bi, khoâng bieát hoå theïn, öa laøm naõo loaïn ngöôøi khaùc; ñoái vôùi caùc baäc phöôùc ñieàn öa so loøng hôn thua; ñoái vôùi caùc ngöôøi xuaát gia, quy y trong giaùo phaùp cuûa ta thì öa tìm veát xaáu cuûa hoï; vöøa ñöôïc chuùt ít hình töôùng, khoâng chòu xem xeùt hö thaät theá naøo maø lieàn khinh cheâ, quôû maéng, traùch phaït. Taâm aáy öông ngaïnh, meâ loaïn, böôùng bænh, taøn aùc, thöôøng öa laøm naõo loaïn caùc ngöôøi xuaát gia, khoâng xeùt loãi cuûa mình maø cöù nghó ñeán vieäc quôû traùch loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc. Khi ñöôïc nghe taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Ñaïi thöøa, tuy coù phaùt khôûi yù chí mong caàu, nhöng taâm öa laøm caùc vieäc aùc lôùn, chöa töøng tòch tónh, chæ bieát laøm meâ hoaëc ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa, hieän taïi töï mình laéng nghe, daïy ngöôøi khaùc laéng nghe; hieän taïi töï mình ñoïc tuïng, daïy ngöôøi khaùc ñoïc tuïng, töï ñeà cao mình laán hieáp keû khaùc; ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa thì cung kính khen ngôïi. Ñoái vôùi caùc haïnh, caûnh giôùi cuûa Ñaïi thöøa, töï mình chöa töøng tu hoïc, chöa coù theå hieåu bieát maø töï xöng ta laø Ñaïi thöøa, khuyeân duï ngöôøi khaùc theo mình tu hoïc, möu caàu danh lôïi ñeå töï sinh soáng. Ví nhö vò thaày giöõ luaät maø laïi phaù giôùi, laøm aùc, töï mình phaïm giôùi, öa laøm vieäc aùc, vì danh lôïi neân khuyeán duï ngöôøi khaùc sieâng naêng tu hoïc taïng luaät. Dua ninh, löøa doái chuùng sinh nhö vaäy, laøm thaân ngöôøi haï tieän coøn khoù ñöôïc, laøm lui maát ñöôøng thieän ñi ñeán Nieát-baøn Nhò thöøa, huoáng chi laø ñaéc Ñaïi thöøa, hoaøn toaøn khoâng coù vieäc naøy, maø seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc, khoù coù thôøi kyø ra khoûi. Nhöõng ngöôøi coù trí khoâng neân thaân caän gaàn guõi ngöôøi

nhö vaäy.

Ngöôøi ôû giöõa ñaïi chuùng maø khoâng bieát hoå theïn, töï xöng laø Ñaïi thöøa nhö sö töû roáng, vì danh lôïi neân duï ngöôøi ngu si cuoàng loaïn laøm thaân vôùi mình, ñeå cuøng nhau keát beø ñaûng. Ví nhö con löøa ñoäi loát sö töû, lieàn töï cho mình laø sö töû, coù ngöôøi troâng thaáy cho laø sö töû thaät, khi ñeán gaàn nghe tieáng keâu môùi bieát laø löøa, hoï cuøng la leân: “Ñaây chaúng phaûi laø sö töû, aên nhöõng ñoà dô baån, thaät laø con löøa dô xaáu”, roài quôû maéng ñuû thöù vaø boû ñi. Ta noùi haïng ngöôøi naøy thöôøng öa laøm möôøi nghieäp ñaïo aùc, ñoát chaùy taát caû haït gioáng trôøi ngöôøi, phaùp Thanh vaên, Ñoäc giaùc thöøa coøn thoaùi lui, huoáng chi laø Ñaïi thöøa laøm sao coù theå thaønh töïu baäc Phaùp khí.

Ngöôøi ngu si, kieâu maïn töï xöng laø Ñaïi thöøa, doái gaït ngöôøi khaùc ñeå chieâu taäp lôïi döôõng. Ví nhö ngöôøi khoâng coù chaân tay, bò trôû ngaïi, chaäm chaïp maø muoán vaøo traän lôùn ñaùnh nhau, duø coù coá gaéng cuõng khoâng theå naøo chieán thaéng. Ngöôøi giaû xöng Ñaïi thöøa cuõng nhö vaäy, coù tay loøng tin, coù chaân giöõ giôùi cuõng khoâng troïn veïn, töï mình coøn khoâng phoøng giöõ ñöôïc caùc nghieäp maø muoán ñaùnh nhau vôùi giaëc phieàn naõo thì duø coù coá gaéng cuõng khoâng theå naøo chieán thaéng ñöôïc.

Ta noùi nhöõng ngöôøi naøy khoâng giöõ gìn ñöôïc ba nghieäp, hay laøm vieäc aùc, voïng xöng Ñaïi thöøa; ñoái vôùi ba thöøa thaät chaúng phaûi laø phaùp khí maø muoán phaù hoaïi giaëc phieàn naõo kieân coá, maïnh meõ cuûa taát caû chuùng sinh, muoán hieån thò taùm chi Thaùnh ñaïo cho taát caû chuùng sinh, laøm cho hoï ñöôïc vaøo thaønh Nieát-baøn khoâng coøn sôï haõi thì hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc. Vì sao? Naøy thieän nam! Vì baäc Ñaïi thöøa thoï trì luaät nghi thanh tònh baäc nhaát, tu haønh haïnh thieän vi dieäu baäc nhaát, ñaày ñuû söï hoå theïn kieân coá baäc nhaát, thaáy roõ neân raát sôï quaû khoå ñôøi sau, xa lìa taát caû phaùp aùc, thöôøng öa tu haønh taát caû phaùp thieän, taâm Töø bi ban khaép taát caû höõu tình, thöôøng laøm lôïi ích an laïc, cöùu giuùp khaép taát caû chuùng sinh vöôït qua caùc ñau khoå aùch naïn sinh töû, khoâng troâng mong cho baûn thaân mình ñöôïc an laïc, maø chæ caàu mong cho taát caû chuùng sinh ñöôïc an laïc. Nhö vaäy môùi goïi laø ngöôøi an truï vaøo Ñaïi thöøa.

Naøy thieän nam! Nhöõng töôùng naøo goïi laø Thanh vaên thöøa? Ñoù laø caùc chuùng sinh thöôøng sieâng naêng tinh taán an truù chaùnh nieäm, öa ñònh ñaúng daãn, xa lìa caùc dua nònh, tin hieåu nghieäp quaû baùo, khoâng tham ñaém naêm moùn duïc laïc ôû ñôøi, khoâng bò taùm phaùp theá tuïc laøm nhieãm, tu taäp vieäc thieän maïnh meõ nhö cöùu löûa ñang chaùy treân ñaàu mình, thöôøng quaùn xeùt kyõ caùc uaån, xöù, giôùi, thöôøng öa an truù trong doøng gioáng Thaùnh.

Ngöôøi ñaày ñuû nhöõng töôùng naøy goïi laø baäc Thanh vaên thöøa. Nhöõng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chuùng sinh nhö vaäy coøn chöa thaønh töïu phaùp khí Ñoäc giaùc thöøa thì laøm sao coù theå thaønh töïu phaùp khí Ñaïi thöøa.

Naøy thieän nam! Coù nhöõng töôùng naøo goïi laø Ñoäc giaùc thöøa? Ñoù laø caùc chuùng sinh coù ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc cuûa Thanh vaên thöøa ñaõ noùi ôû treân, ñoái vôùi naêm thuû uaån kia phaûi thöôøng an truù trong caùc phaùp quaùn voâ thöôøng, phaûi thöôøng an truù trong caùc phaùp quaùn sinh dieät, ôû trong taát caû phaùp duyeân sinh neân quaùn saùt kyõ ñeàu laø phaùp dieät. Ngöôøi ñaày ñuû nhöõng töôùng naøy goïi laø Ñoäc giaùc thöøa. Chuùng sinh nhö vaäy chaúng phaûi laø phaùp khí Ñaïi thöøa.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi baøi

tuïng:

*Neáu baäc Saùt-ñeá-lôïi chaân thieän Cho ñeán Maäu-ñaït-la chaân thieän Tu taäp tin theo möôøi y luaân*

*Mau thaønh phaùp khí Thanh vaên thöøa. Ba nghieäp thanh tònh caàu Ñoäc giaùc Ñaày ñuû hoå theïn sôï caùc uaån*

*Bieát loãi, öa ôû nôi thanh vaéng Gìn giöõ caùc caên, taâm tòch tónh*

*Tu tónh löï, quaùn phaùp duyeân khôûi Kheùo quaùn saùt caùc uaån, giôùi, xöù Ñuû möôøi luaân höõu y haønh naøy Phaùp khí Thaéng thöøa ñoä bieån höõu. Tu caû Nhò thöøa vaø Tam thöøa*

*Caàu cho mình thoaùt khoå phieàn naõo Khoâng ñoä höõu tình, khoâng boû taäp Ngöôøi naøy chaúng phaûi khí Ñaïi thöøa. Ngu si, bieáng nhaùc, caên thaáp keùm Ñoái phaùp Nhò thöøa khoâng sieâng tu Nhaát ñònh khoâng ñuû luaân Ñaïi thöøa Neân chaúng phaûi phaùp khí Ñaïi thöøa. Ngu si caàu giaûi thoaùt rieâng mình Chí thaáp keùm haønh khoâng Töø bi*

*Öa chaáp ñoaïn kieán, höôùng ñöôøng aùc. Xaû boû chaùnh phaùp, noùi phi phaùp Khoâng trì luaät, phæ baùng Nhò thöøa Thoï giôùi Cuï tuùc, xöng Ñaïi thöøa*

*Meâ hoaëc chuùng sinh phaù phaùp ta. Do nhaân naøy, khoù ñöôïc thaân ngöôøi Naõo loaïn phaùp ta vaø Hieàn thaùnh Traùch phaït ngöôøi maëc ca-sa ñoû Quôû maéng, ngaên ñoaït caùc y baùt.*

*Lui maát ñöôøng trôøi ngöôøi laâu daøi Theá neân muoán ñöôïc laïi thaân ngöôøi Khoâng do beänh löôõi maø maát maïng Thöôøng öa ñích thaân gaëp chö Phaät. Neân truyeàn khaép chaùnh phaùp ba thöøa Muoán ñöôïc toái thöôïng trong ba thöøa Neân quaùn saùt kyõ phaùp ba thöøa*

*Vui veû chæ daïy khaép moïi ngöôøi.*

*Quyeát ñònh thaønh Phaät khoâng coøn nghi Phaù giôùi, tham, ganh gheùt, kieâu maïn Khen mình, cheâ ngöôøi, xöng Ñaïi thöøa Xa ngöôøi aùc ñoù, nöông keû trí.*

*Quyeát ñònh thaønh Phaät ñoä ba coõi Phaùp khí ba thöøa tuøy caên cô*

*Töø bi maø thuyeát phaùp ba thöøa*

*Tuøy nguyeän vieân maõn, khoâng ganh, tham. Seõ ñöôïc thaønh Phaät, khoâng nghi ngôø Bieát uaån, xöù, giôùi ñeàu vaéng laëng*

*Nhö hö khoâng, khoâng choã nöông truù Thuyeát phaùp giaùo hoùa caùc höõu tình. Seõ ñöôïc trí dieäu giaùc voâ bieân*

*Phaù giôùi, taâm öa nghó ñieàu aùc Nghe coâng ñöùc Ñaïi thöøa thuø thaéng Xöng laø Ñaïi thöøa vì danh lôïi.*

*Nhö löøa ñoäi loát da sö töû Nay ta baûo taát caû ñaïi chuùng*

*Neáu muoán mau ñöôïc ñaïo thuø thaéng Neân tu taäp toát möôøi nghieäp thieän. Hoä trì phaùp ta, chôù phaù hoaïi*

*Khi xöa ta thuyeát caùc Kheá kinh*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Caàu Ñaïi giaùc neân haønh Ñaïi thöøa Xa lìa Thanh vaên, Ñoäc giaùc thöøa. Vì thanh tònh neân noùi phaùp naøy Töøng cuùng voâ löôïng caâu-chi Phaät Döùt aùc, sieâng tu, taâm thanh tònh Ta vì khuyeân chuùng sinh tinh taán. Neân noùi Nhaát thöøa, khoâng coù hai Nay chuùng ñaày ñuû khí ba thöøa Chæ coù theå truù Thanh vaên thöøa Taâm raát lo sôï nhieàu söï nghieäp.*

*Chaúng phaûi khí Boà-ñeà thöôïng dieäu Keû si öa Ñoäc giaùc thanh vaéng Chaúng phaûi khí Boà-ñeà thöôïng dieäu Coù theå an truù trí thöôïng dieäu.*

*Tuøy theo sôû thích thuyeát ba thöøa Ñuû coâng ñöùc tònh, öa giaûi thoaùt Nghe noùi Ñaïi thöøa ñoïa ñöôøng aùc Nhö beänh coù ñaøm, baøy uoáng söõa.*

*Beänh khoâng laønh, taêng theâm ñoäc haïi Vaäy chaúng phaûi khí Thanh vaên thöøa Nghe thuyeát Ñaïi thöøa, taâm meâ loaïn Lieàn sinh ñoaïn kieán, ñoïa coõi aùc Thuyeát phaùp caàn xeùt kyõ caên cô.*

M