**SOÁ 582**

KINH TOÂN-ÐA-DA-TRÍ

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Ngoâ, Cö só Chi Khieâm,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä, vì ñaïi chuùng Tyø-kheo neân Phaät giaûng noùi kinh. Khi aáy, coù Phaïm chí teân laø Toân-ña-da-trí troâng thaáy Phaät, lieàn ñöùng choáng gaäy, theø löôõi, suy nghó: “Ta ngaøy taém ba laàn, aên traùi, uoáng nöôùc, khoâng thoï nhaän cuûa ngöôøi giuùp, haïnh cuûa ta hôn haïnh Sa-moân. Ñaùm ngöôøi aên ngon, aùo ñeïp, neäm aám, giaû doái ngöôøi hieàn chaúng phaûi chaân thaät, khoâng nhö ñaïo ta.”

Phaät bieát nhöõng suy nghó trong loøng cuûa Phaïm chí, lieàn baûo caùc Sa-moân: Luaän baøn veà ngöôøi ôû ñôøi, thöôøng coù hai möôi moát ñieàu xaáu, khieán khoâng ñöôïc aên ngon, maëc ñeïp.

1. Ñeå taâm vaøo vieäc daâm daät.
2. Ñeå taâm vaøo vieäc töùc giaän.
3. Ñeå taâm vaøo vieäc ngu si.
4. Ñeå taâm vaøo vieäc nguû nghæ.
5. Ñeå taâm vaøo vieäc chaáp chaët hoaøi nghi, baûo laø khoâng coù oai

nghi.

1. Ñeå taâm vaøo vieäc töï cao, töï ñaïi.
2. Ñeå taâm vaøo vieäc ngaïo maïn, coi thöôøng.
3. Ñeå taâm vaøo vieäc ganh gheùt.
4. Ñeå taâm vaøo vieäc tham lam keo kieät.

laønh.

1. Ñeå taâm vaøo vieäc hung döõ, khoâng coù loøng thöông xoùt.
2. Ñeå taâm vaøo vieäc hö doái, trong ngoaøi choáng traùi nhau.
3. Taâm khoâng xaáu hoå, neân khoâng bieát theïn.
4. Ñeå taâm vaøo haïnh baån thæu, khoâng töï bieát xaáu hoå
5. Ñeå taâm vaøo vieäc xaáu aùc, maø chính mình khoâng thaáy
6. Ñeå taâm buoâng thaû quaù trôùn, lôøi noùi khoâng coøn vui veû hieàn
7. Ñeå taâm vaøo choã giao tieáp, gieøm pha ñieàu aùc cho hai beân.
8. Ñeå taâm vaøo choã tranh chaáp, khoâng vui veû ngaên caûn hai beân
9. Ñeå taâm vaøo choã khoâng coù leã nghóa, töï mình khoâng bieát

khieâm nhöôøng.

1. Ñeå taâm vaøo vieäc sai quaáy, khoâng nghe lôøi caûn ngaên cuûa ngöôøi ñöùc haïnh taøi naêng.
2. Ñeå taâm vaøo vieäc baát hieáu, laøm maát taâm thieän, öa thích ngang traùi.
3. Ñeå taâm toát vaøo taø ñaïo, yeâu chuoäng nhöõng ñieàu laøm meâ hoaëc loøng ngöôøi, gia taøi caïn kieät, khieán ngöôøi thaân thuoäc khoán cuøng, chaúng hieåu leõ voâ thöôøng, khoâng veà vôùi ba ngoâi toân kính. AÊn ngon maëc ñeïp töûu duïc xa hoa.

Do hai möôi moát vieäc aùc naøy laøm taâm caáu baån loaïn ñoäng. Cuõng nhö söï trong saïch chæ vì saéc maø bò caáu baån dính vaøo, vaïn laàn khoâng moät söï lôïi ích. OÂm loøng aùc ñoäc khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ñoù laø naïn khoå khoâng löôøng. Sa-moân khi troâng thaáy giôùi saùng cuûa Phaät, neân boû cuõ ñoåi môùi, döùt tình, lìa ham muoán, trong ngoaøi trong saïch, nhö taám luïa traéng nhuoäm thaønh maøu saéc, phaûi vì chuùng sinh maø thaáy bieát nhö vaäy. Sa-moân bieát roõ, haïnh cao, trí ñuû, ñeå laøm choã cho chuùng sinh treân döôùi cuùng döôøng, cung phuïng nhöõng thöù aên, maëc, nhaø cöûa, ñeàn ñaøi, thoï nhaän caùc cuûa aáy khoâng coù gì quaù ñaùng, vì ngöôøi boá thí ñöôïc phöôùc lôùn voâ cuøng vaø neáu sieâng naêng thöïc haønh thieàn ñònh thì seõ ñöôïc caùc quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na- haøm vaø A-la-haùn.

Sa-moân tuy chöa ñaéc ñaïo nhöng hieåu bieát roõ raøng nghóa kinh

cuûa Phaät, giöõ taâm ngay thaúng, chaân chaùnh, hieáu thuaän vôùi nhöõng gì kinh daïy. Ñem tình thöông ban boá khaép moïi loaøi, thaám nhuaàn taát caû quaàn sinh, xem keû oaùn thuø nhö con, mình bieát tha thöù laø ñeå taïo söï an

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

oån cho keû khaùc. Thaáy ngöôøi nöõ ñeán tieáp ñaõi nhö em. Neáu thaáy khoå cöïc, neân nhôù nghó veà ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, xin nguyeän cho quaàn sinh thaân ñöôïc an oån, yù luoân vui veû, ñöôïc gaëp Tam baûo, döùt boû nhô baån, tieâu dieät toái taêm, taâm saùng thaáy bieát ñöôïc roõ raøng, trôû veà vôùi caùi goác voán laø khoâng, maõi maõi an laïc khoâng cuøng. Thöïc haønh nhö vaäy, aên ngon, maëc ñeïp, tröôùc sau khoâng toäi. Baûn taùnh cuûa quaàn sinh laø: Tham, daâm, saân haän, ngu si, ganh gheùt. Trong caùi toái taêm coøn bò toái taêm. Trong caùi xaáu aùc coøn bò xaáu aùc. Sa-moân phaûi môû loøng thoï nhaän söï saùng suoát laøm cho u toái oâ nhieãm ñeàu vaéng laëng. Tuy ôû trong ñôøi nhô baån nhöng gioáng nhö hoa sen soáng nôi buøn maø buøn khoâng laøm maát ñi söï tinh khieát cuûa hoa. Ngöôøi thoï nhaän söï ban cho khoâng coù toäi thì chôù coù oâm ba ñoäc, möôøi aùc vaøo loøng. Khoâng töø boû söï buoâng lung, dua nònh, khinh khi, caàu lôïi, khoâng tuaân theo giôùi Phaät, thaø nuoát saét noùng uoáng nöôùc ñoàng soâi cheát trong choác laùt coøn hôn thoï nhaän söï giuùp ñôõ oâ ueá nhö vaäy. Khi cheát, seõ vaøo Thaùi sôn uoáng nöôùc ñoàng, aên than, naêm naøy qua naêm noï khoù maø tính noåi.

Luùc naøy, Phaïm chí ñeán tröôùc Phaät baïch:

–Tröôùc kia coù moät khe nöôùc, teân laø Haûo Thuû, toâi muoán ñeán ñoù taém. Vì ai vaøo ñoù taém thì nhöõng yù nghó oâ nhieãm seõ ñöôïc nöôùc chaûy taåy saïch. Ta nghe lôøi daïy cuûa cha laø moät ngaøy phaûi taém ba laàn.

Phaät baûo Phaïm chí:

–Ñaát naøy coù nhieàu khe suoái, ngöôøi vaøo trong ñoù taém, coù theå vöôït qua söï khoå sao? Ngöôøi taém ngaøn laàn, coù theå döùt boû thaân nhô, taâm baån sao? Ta vaø caùc Sa-moân cuûa ta ñaõ döùt söï caàu mong, nhôù nghó ñeàu khoâng, khoâng ham muoán ba coõi, taâm caáu nhieãm ñaõ dieät vaø laëng, ñöôïc ñaïo trong saùng. OÂng töø vò thaày naøo thoï laõnh phaùp taém nöôùc maø döùt tröø taâm nhô baån?

Ñaùp:

–Cha toâi baûo nhö vaäy. Phaät noùi:

–Cha oâng ñaéc ñaïo chaêng? Ñaùp:

–Khoâng phaûi. Phaät noùi:

–Ñaïo ta töø taâm phaùt ra, taâm phaûi ngay thaúng chaùnh chaân, chí

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

trong saïch thì môùi ñöôïc ñaïo.

Phaïm chí quyø daøi xuoáng, trình baøy vôùi Phaät:

–Con choáng gaäy, theø löôõi nhìn Phaät, thaät laø ngu daïi ngoâng cuoàng. Nay nghe Phaät giaûng noùi kinh, taâm môùi hieåu roõ, gioáng nhö ñang ôû choã toái taâm boãng coù aùnh saùng cuûa ñeøn roïi tôùi, ñuùng laø con baây giôø môùi coù maét, xin Phaät thöông xoùt thoï nhaän con laøm Sa-moân.

Phaät baûo:

–OÂng coù thaáy quaû baùo khoâng? Ñaùp:

–Daï, khoâng thaáy. Phaät baûo:

–Laïi ñaây Sa-moân.

Töùc thôøi Phaïm chí lieàn thaønh Sa-moân, ngoài beân goác caây suy nghó veà hai möôi moát vieäc, veà caùc duïc nieäm ñaõ qua, boãng nhieân khoâng coøn töôûng nhôù, lieàn ñaéc quaû A-la-haùn. OÂng ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân! Nay con nhö ngöôøi muø ñöôïc thaáy, nhö ngöôøi beänh ñöôïc maïnh.

Phaät baûo:

–Rieâng ñaïo ta toát, ñaïo oâng coù toát khoâng? Ñaùp:

–Caùc ñaïo ñeàu taø, chæ coù ñaïo Phaät laø chaân chaùnh. Phaät baûo caùc Sa-moân:

–Ai suy nghó veà hai möôi moát vieäc thì ñaïo coù theå ñaït ñöôïc.

Caùc Sa-moân nghe Phaät giaûng noùi kinh xong, vui veû laøm leã lui

ra.



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