**SOÁ 733**

PHAÄT THUYEÁT KIEÂN YÙ KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Phaùp sö An Theá Cao, ngöôøi nöôùc An Töùc.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät truù taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc. Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Hoâm nay ta vaøo thieàn ñònh, thöông xoùt chuùng sinh khoâng bieát roõ veà ñaïo Phaät Chaùnh chaân thaâm saâu, neân ñaõ duøng lôøi leõ thoâ thieån hö nguïy khinh baïc, muoán ñem taâm ganh gheùt ñeå huûy baùng taän nguoàn goác cuûa ñaïo, giaû doái taïo ra caùc naïn cuøng cöïc ñeå chaát vaán ñeä töû cuûa ta. OÂng neân duøng taâm ngay thaúng ñeå nhaän bieát ngöôøi taïo toäi naøy, hoaëc laø thaáy aùc taø ma yeâu thuaät, hoaëc laø ngöôøi gian aùc khoâng hieåu theá gian, hoaëc caùc vò Boà-taùt, Tyø-kheo Taêng, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di hieåu roõ kinh ñieån cao sieâu thuaàn khieát roài chæ baøy giaûng giaûi cho keû meâ muoäi toái taêm, thuyeát giaûng cho hoï veà söï tích taäp cuûa toäi phöôùc trong sinh töû. Giaû söû coù ngöôøi hieåu bieát veà ñaïo chaùnh chaân giaûi thoaùt, thì ñaây laø ngöôøi toäi ñöôïc dieät phöôùc ñöôïc sinh. Neáu ngöôøi hieåu bieát thì neân chæ cho hoï höôùng tu haønh. Coøn ngöôøi loaïn taâm yù khoâng môû baøy, tuy coù gaéng göôïng laéng nghe nhöng taâm nhieàu meâ loaïn, hoaëc huûy hoaïi chaùnh phaùp, khinh huûy Sa-moân vaø Öu-baø-taéc, mieäng noùi lôøi aùc, lôøi noùi hö doái, neân bieát ngöôøi naøy seõ maéc laáy toäi baùo. Sa-moân Hieàn giaû neân laáy nhaãn nhuïc laøm ñaàu, seõ nhö nöôùc saïch trong, khoâng chuùt caáu baån, ngöôøi cheát, choù cheát, raén cheát, phaân daõi thaûy ñeàu duøng nöôùc ñeå röûa nhöng khoâng huûy hoaïi ñeán söï trong saïch cuûa nöôùc. Cuõng neân giöõ gìn taâm; gioáng nhö caùi choåi queùt ñaát, khoâng choã naøo maø khoâng saïch, ngöôøi cheát, choù cheát, raén cheát, phaân daõi cuõng ñeàu ñöôïc queùt saïch, nhöng khoâng laøm hö choåi. Cuõng laïi gioáng nhö söùc cuûa gioù, söùc noùng cuûa löûa ngöôøi cheát, choù cheát, raén cheát, phaân daõi cuõng coù theå bò thoåi ñi, cuõng coù theå thieâu ñoát nhöng khoâng huûy hoaïi söùc cuûa gioù, cuõng khoâng huûy hoaïi söùc noùng cuûa löûa. Neáu coù ngöôøi muoán ñeán gieát haïi mình, mình cuõng khoâng saân giaän, coù ngöôøi muoán ñeán vu khoáng mình, mình cuõng khoâng saân giaän; muoán ñeán phaù hoaïi mình khieán cho mình khoâng thöïc haønh phaùp Phaät, mình cuõng khoâng saân giaän, chæ duøng loøng Töø bi taâm yù chaân chaùnh thì toäi dieät phöôùc sinh, moïi thöù taø vaïy khoâng vaøo ñöôøng chaân chaùnh. Moïi ñieàu xaáu aùc ñeàu bò tieâu huûy.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Ngöôøi coù taâm toát yù thieän, nghe ñöôïc giaùo phaùp saùng suoát cuûa Phaät, moät loøng laéng nghe hoaëc coù theå chæ trong moät ngaøy, hoaëc khoâng ñöôïc moät ngaøy, hoaëc nöûa ngaøy hay khoâng quaù nöûa ngaøy, hoaëc moät luùc hoaëc khoâng quaù nöûa luùc, hoaëc chæ trong moät khoaûng saùt-na thoâi, thì phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi aáy khoâng theå suy löôøng ñöôïc, khoâng theå cheâ traùch vaøo ñaâu ñöôïc. Vì vaäy, caùc oâng neân thuyeát giaûng roäng raõi kinh naøy cho caùc haøng Tyø-kheo

Taêng, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, baïch y vaø daân chuùng; cuõng neân thuyeát giaûng cho hoï veà vieäc boá thí caùc thöù thöïc phaåm trong ñôøi soáng. Neáu coù ngaøy trai giôùi, neân ñaët baøy thöùc aên, thænh môøi ñuû boán chuùng, caùc baäc Cao taêng Hieàn giaû, Sa-moân haønh ñaïo, thieát laäp toøa cao luaän giaûng kinh Phaät, xoâng höông ñoát ñeøn aùnh saùng toûa khaép ñeán taän coõi trôøi, laøm cho caùc vò trôøi vui möøng, ñeàu xuoáng coõi hö khoâng gheù tai ñeå laéng nghe phaùp, khoâng ai maø khoâng vui veû, caùc vò thaàn thieän cuõng xuoáng baûo veä chung quanh cöûa ngoõ, tröø tai hoïa, dieät yeâu ma, phaùt sinh lôïi laïc, coù lôïi laïc töùc ñöôïc an vui, hoaøn toaøn khoâng coù caùc vieäc oaùn thuø xaáu aùc. Ví nhö troàng luùa, tuøy theo gioáng maø sinh ra luùa, gioáng toát ñöôïc quaû phöôùc, gioáng xaáu bò tai öông, chöa bao giôø khoâng gieo gioáng maø ñöôïc quaû thaät. Taâm chaân chaùnh cuõng laïi nhö vaäy, thì phöôùc ñöùc luoân trôû veà vôùi töï thaân. Haõy caån thaän khoâng neân phaùn ñoaùn, bò taø taâm laøm vöôùng maéc, oâm loøng hoaøi nghi, caùc thaàn thieän seõ rôøi xa, laøm cho rôi vaøo toäi loãi, vieäc laøm khoâng thaønh ñaït, khoâng bieát raèng phaù huûy giôùi caám, ñoái nghòch vôùi phaùp Phaät, vieäc laøm khoâng coù lôïi ích theo vôùi taâm khoâng chaân chaùnh. Neáu ngöôøi nam, ngöôøi nöõ naøo nghe ñöôïc kinh naøy, phuïng trì, ñoïc tuïng kinh naøy thì khoâng ai maø khoâng ñöôïc phöôùc ñöùc.

Khi Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh naøy xong Toân giaû A-nan hoan hyû, ñöùng daäy ñaûnh

leã Ñöùc Theá Toân.

