**SOÁ 784**

KINH TÖÙ THAÄP NHÒ CHÖÔNG

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Sa-moân Ca-dieáp Ma-ñaèng vaø Phaùp-lan.*

1. Phaät noùi: Töø bieät cha meï, xuaát gia haønh ñaïo, neân goïi laø Sa-moân. Thöôøng giöõ hai traêm naêm möôi giôùi, laøm theo boán Ñeá, böôùc tôùi thanh tònh, thaønh A-la-haùn. A-la- haùn laø baäc coù theå phi haønh, bieán hoùa, sinh maïng an truï laøm chaán ñoäng theá giôùi. Keá ñoù laø A-na-haøm; A-na-haøm laø maïng chung thì sinh treân taàng trôøi möôøi chín, ôû ñoù thaønh A- la-haùn. Keá ñoù nöõa laø Tö-ñaø-haøm; Tö-ñaø-haøm laø moät laàn leân xuoáng thì thaønh A-la-haùn. Sau heát laø Tu-ñaø-hoaøn; Tu-ñaø-hoaøn laø baûy laàn leân xuoáng thì thaønh A-la-haùn. AÙi duïc (maø caùc baäc Thaùnh giaû naøy) caét ñöùt thì nhö tay chaân ñöùt roài khoâng duøng ñöôïc nöõa.
2. Phaät noùi: Caïo boû raâu toùc, laøm baäc Sa-moân, tieáp nhaän laáy ñaïo, thì haõy rôøi boû taøi saûn theá gian, khaát thöïc vöøa ñuû. Moãi ngaøy ñöùng boùng aên moät böõa, moãi ñeâm döôùi taøng caây nguû moät laàn, thaän troïng ñöøng theâm. Laøm cho ngöôøi u meâ toài teä chính laø aùi duïc.
3. Phaät noùi: Chuùng sinh do möôøi söï maø laønh, cuõng do möôøi söï maø aùc. Ñoù laø thaân coù ba, mieäng coù boán, yù coù ba. Thaân coù ba laø saùt sinh, troäm cöôùp, daâm duïc. Mieäng coù boán laø ly giaùn, maéng chöûi, doái traù, theâu deät. YÙ coù ba laø ganh gheùt, töùc giaän, u meâ. (Möôøi söï naøy laø aùc, boû möôøi söï naøy laø laønh). Khoâng tín ngöôõng ba ngoâi toân quyù, laáy taø laøm chaùnh (neân môùi laøm ngöôøi aùc). Taïi gia giöõ naêm giôùi, khoâng bieáng nhaùc, khoâng luøi böôùc, giöõ ñeán möôøi söï thì chaéc chaén ñaéc ñaïo.
4. Phaät noùi: Ngöôøi coù loãi maø khoâng töï hoái, ngöng lieàn, thì loãi doàn laïi nôi thaân mình nhö nöôùc ñoå veà bieån caû, thaønh ra caøng saâu caøng roäng. Coù loãi maø bieát laø traùi, ñoåi aùc laøm laønh, thì moãi ngaøy loãi heát daàn ñi, sau ñoù theá naøo cuõng ñaéc ñaïo.
5. Phaät noùi: Coù ngöôøi khoâng hieåu Nhö Lai, ñem ñieàu aùc ñeán cho Nhö Lai. Nhö Lai ñem loøng töø trong boán Taâm voâ löôïng maø naâng ñôõ, cöùu ñoä cho hoï. Hoï ñem ñieàu aùc ñeán laïi, Nhö Lai laïi ñaùp baèng ñieàu laønh. Bôûi vì khí löïc phöôùc ñöùc laø ôû choã aáy, coøn khí löïc toäi aùc thì töï haïi mình. Coù ngöôøi nghe phong caùch cuûa Nhö Lai laø giöõ ñaïi nhaân töø, aùc ñeán thì traû laønh, neân ñeán maéng Nhö Lai. Nhö Lai yeân laëng, khoâng traû lôøi, thöông hoï laøm theá laø vì si cuoàng. Maéng roài, Nhö Lai hoûi, oâng ñem leã vaät bieáu ngöôøi, ngöôøi khoâng nhaän thì leã vaät aáy ñem veà ñaâu? Ñem veà cho toâi. Vaäy oâng maéng Nhö Lai, Nhö Lai khoâng nhaän thì oâng cuõng töï nhaän laïi, gaây hoïa cho mình. Vang öùng theo tieáng, boùng tuøy theo hình, khoâng theå traùnh khoûi. Haõy thaän troïng, ñöøng laøm aùc.
6. Phaät noùi: Ngöôøi aùc haïi ngöôøi hieàn thì nhö ngöûa maët leân trôøi maø nhoå nöôùc daõi, nöôùc daõi khoâng baån trôøi maø laïi baån mình; nhö ngöôïc gioù tung buïi, buïi khoâng laøm baån ngöôøi maø laïi laøm baån baûn thaân. Ngöôøi hieàn khoâng theå haïi ñöôïc maø baûn thaân taát bò tai haïi vì loãi laàm cuûa mình.
7. Phaät noùi: Haønh ñaïo thì phaûi chaêm lo baùc aùi. Maø baùc aùi boá ñöùc thì khoâng gì hôn boá thí. Beàn chí maø thôø ñaïo nhö vaäy thì phöôùc raát lôùn.
8. Phaät noùi: Thaáy ngöôøi boá thí, haõy giuùp moät caùch vui veû, thì cuõng ñöôïc phöôùc baùo. Hoûi, phöôùc aáy coù giaûm bôùt ñi khoâng? Phaät noùi, nhö löûa nôi moät caây ñuoác, haøng ngaøn haøng traêm ngöôøi ñem ñuoác ñeán laáy löûa aáy maø naáu aên, soi saùng, löûa aáy vaãn nhö cuõ. Phöôùc kia cuõng nhö vaäy.
9. Phaät noùi: Ñaõi côm moät traêm ngöôøi thöôøng khoâng baèng moät ngöôøi toát. Ñaõi côm moät ngaøn ngöôøi toát khoâng baèng moät ngöôøi giöõ naêm giôùi. Ñaõi côm moät vaïn ngöôøi giöõ naêm giôùi khoâng baèng moät vò Tu-ñaø-hoaøn. Hieán côm traêm vaïn Tu-ñaø-hoaøn khoâng baèng moät vò Tö-ñaø-haøm. Hieán côm ngaøn vaïn Tö-ñaø-haøm khoâng baèng moät vò A-na-haøm. Hieán côm moät öùc A-na-haøm khoâng baèng moät vò A-la-haùn. Hieán côm möôøi öùc A-la-haùn khoâng baèng moät vò Phaät Bích-chi. Hieán côm traêm öùc Phaät Bích-chi khoâng baèng ñem giaùo huaán cuûa Tam baûo maø hoùa ñoä song thaân moät ñôøi. Hoùa ñoä song thaân ngaøn öùc ñôøi khoâng baèng hieán côm moät ngöôøi hoïc taäp theo Phaät, nguyeän ñöôïc nhö Phaät ñeå cöùu vôùt chuùng sinh. Hieán côm ngöôøi nhö vaäy thì phöôùc ñöùc saâu daøy nhaát. Coøn phuïng thôø trôøi ñaát quyû thaàn thì khoâng baèng hieáu thaûo cha meï: cha meï laø thaàn linh baäc nhaát.
10. Phaät noùi: Ngöôøi coù naêm söï khoù: ngheøo naøn maø boá thí laø khoù, giaøu sang maø hoïc ñaïo laø khoù, lieàu mình maø bieát chaéc cheát laø khoù, ñöôïc nhìn thaáy kinh Phaät laø khoù, sinh ra gaëp ñôøi Phaät laø khoù.
11. Coù vò Sa-moân hoûi Phaät: Nhôø gì maø ñaéc ñaïo? Laøm sao bieát ñôøi tröôùc?

Phaät noùi: Ñaïo sieâu vieät taát caû saéc thaùi. Ñoøi bieát ñaïo laø voâ ích. Chính yeáu laø phaûi coá giöõ vöõng chí nguyeän maø tu haønh. Roài nhö lau kính, dô heát thì saùng loä, thaáy ñöôïc hình aûnh: huûy dieät aùi duïc, giöõ söï thanh tònh, thì thaáy ñaïo, thì bieát ñôøi tröôùc.

1. Phaät noùi: Laønh laø gì? Laø chæ haønh ñaïo. Lôùn laø gì? Laø chí nguyeän phuø hôïp vôùi ñaïo. Maïnh nhieàu laø gì? Laø nhaãn nhuïc; nhaãn nhuïc thì khoâng thuø oaùn, taát ñöôïc ngöôøi troïng. Saùng nhaát laø gì? Laø dô baån cuûa taâm trí ñöôïc tröø heát, haønh vi cuûa toä aùc ñöôïc dieät saïch, ngay töø beân trong maø saùng khoâng tì veát, thì voâ thæ ñeán giôø. Vuõ truï coù gì? Daàu chöa manh nha, cuõng bieát, thaáy vaø nghe caû: ñöôïc tueä giaùc bieát toaøn boä môùi laø saùng nhaát.
2. Phaät noùi: Coù aùi duïc thì khoâng thaáy ñaïo. Nhö nöôùc ñaõ ñuïc maø coøn boû vaøo naêm maøu, ra söùc quaáy leân, thì ai ñeán treân nöôùc aáy cuõng khoâng thaáy hình aûnh. AÙi duïc giao xen, laøm baån taâm trí neân khoâng thaáy ñaïo: nöôùc loùng, dô heát, trong laéng khoâng baån thì töï thaáy hình aûnh. Laïi nöõa, döôùi chaûo laø löûa döõ, trong chaûo nöôùc soâi leân vaø ñaäy treân laø vaûi, thì ai ñeán soi vaøo cuõng khoâng thaáy hình boùng: taâm trí voán coù ba ñoäc soâi suïc beân trong, naêm caùi che ñaäy ôû ngoaøi, thì khoâng bao giôø thaáy ñaïo. Phaûi heát caû dô baån cuûa taâm trí thì bieát xuaát xöù cuûa nghieäp thöùc, bieát soáng cheát veà ñaâu, bieát theá giôùi cuûa chö Phaät ôû ñaâu.
3. Phaät noùi: Hoïc ñaïo thì nhö caàm ñuoác vaøo trong nhaø toái, toái heát maø saùng coøn: hoïc ñaïo maø thaáy thaùnh ñeá thì ngu si dieät heát, ñöôïc söï thaáy toaøn theå.
4. Phaät noùi: Nhö Lai nhôù gì? Nhôù ñaïo. Nhö Lai laøm gì? Laøm ñaïo. Nhö Lai noùi gì? Noùi ñaïo. Nhö Lai nhôù ñeán Thaùnh ñeá thì khoâng boû qua phuùt choác naøo caû.
5. Phaät noùi: Nhìn trôøi ñaát haõy nhôù voâ thöôøng, nhìn nuùi soâng haõy nhôù voâ thöôøng, nhìn vaïn höõu hình thaùi phong phuù haõy nhôù voâ thöôøng. Giöõ taâm trí nhö vaäy thì ñaéc ñaïo mau choùng.
6. Phaät noùi: Vieäc laøm moãi ngaøy laø thöôøng nhôù ñaïo, haønh ñaïo, thì thaønh ñaït ñöùc tin, phöôùc ñöôïc voâ löôïng.
7. Phaät noùi: Moät caùch chín chaén vaø thuaàn thuïc, haõy töï nghó nhôù, trong cô theå, boán

ñaïi ñeàu coù teân rieâng, khoâng coù caùi ngaõ kyù sinh ôû ñoù. Kyù sinh ôû ñoù ñi nöõa thì cuõng khoâng vónh cöûu, söï vieäc chæ nhö aûo thuaät maø thoâi.

1. Phaät noùi: Vì aùi duïc maø caàu danh tieáng thì cuõng nhö ñoát höông, hôi thôm nghe ñöôïc thì höông ñaõ chaùy heát roài. Ngöôøi thieáu trí tueä môùi ham danh tieáng taàm thöôøng, khoâng coá giöõ vöõng söï chaân thaät cuûa ñaïo haïnh. Danh tieáng tai hoïa cho baûn thaân, söï hoái haän theo lieàn sau noù.
2. Phaät noùi: Con ngöôøi ñoái vôùi tieàn taøi vaø saéc ñeïp thì y nhö treû con ham moät chuùt maät ngoït nôi löôõi dao, lieám vaøo, khoâng ñuû myõ vò moät böõa aên maø coù caùi hoïa ñöùt löôõi.
3. Phaät noùi: Con ngöôøi raøng buoäc vaøo vôï con, vaät baùu vaø nhaø cöûa thì coøn hôn goâng cuøm xích khoùa cuûa lao nguïc. Lao nguïc coøn coù ngaøy ñöôïc phoùng thích, vôï con aùi duïc thì nhaûy vaøo mieäng coïp cuõng cam taâm, ñaâu coù caùi ngaøy phoùng thích.
4. Phaät noùi: AÙi duïc khoâng gì hôn saéc ñeïp. Saéc ñeïp taïo ra aùi duïc thì khoâng gì lôùn baèng. Nhôø chæ coù moät caùi nhö vaäy, giaû söû coù caùi thöù hai thì thieân haï khoâng coøn ai haønh ñaïo ñöôïc nöõa.
5. Phaät noùi: Con ngöôøi ñoái vôùi aùi duïc thì cuõng nhö caàm ñuoác löûa maø ñi ngöôïc gioù, ngu maø khoâng boû ñuoác xuoáng thì taát bò chaùy tay. Caùi ñoäc haïi cuûa daâm, noä, si ôû ngay trong thaân taâm, khoâng ñem ñaïo maø tröø caùi hoïa aáy cho sôùm thì taát phaûi coù tai öông, in nhö ngöôøi ngu töï ñoát tay vì ham caàm ñuoác löûa.
6. Thieân thaàn hieán ngoïc nöõ cho Phaät ñeå thöû nghieäm yù Phaät, quan saùt ñaïo Phaät. Phaät noùi, caùi ñaõy da chöùa ñaày nhô baån kia, ñeán ñaây laøm gì? Coù theå vöøa yù theá tuïc, nhöng khoâng kích ñoäng ñöôïc baäc Luïc thoâng. Haõy ñi ñi, Nhö Lai khoâng caàn duøng. Thieân thaàn raát kính troïng, nhaân ñoù hoûi Phaät veà yù ñaïo. Phaät giaûng giaûi cho, lieàn thaønh ñaït ñaïo quaû Tu-ñaø-hoaøn.
7. Phaät noùi: Haønh ñaïo thì nhö caùi caây ôû trong doøng nöôùc, haõy theo doøng nöôùc maø troâi ñi, khoâng maéc nôi bôø beân kia, khoâng vöôùng nôi bôø beân naøy, khoâng bò ngöôøi vôùt laáy, khoâng bò quyû thaàn ngaên chaän, khoâng bò nöôùc xoaùy laøm ñöùng laïi, khoâng bò thoái raõ, thì Nhö Lai baûo ñaûm caây aáy vaøo ñöôïc bieån caû. Haønh ñaïo cuõng vaäy, khoâng vò aùi duïc meâ hoaëc, khoâng bò taø nguïy quaáy phaù, tinh tieán maø khoâng do döï, thì Nhö Lai baûo ñaûm ngöôøi aáy ñaéc ñaïo.
8. Phaät baûo caùc Sa-moân, thaän troïng, ñöøng tin yù cuûa caùc ngöôøi, yù cuûa caùc ngöôøi khoâng bao giôø tin ñöôïc. Thaän troïng, ñöøng tieáp xuùc saéc ñeïp, tieáp xuùc thì tai hoïa coù lieàn. Ñöôïc tueä giaùc La-haùn roài môùi neân tin yù cuûa caùc ngöôøi.
9. Phaät baûo caùc Sa-moân, thaän troïng, ñöøng nhìn phuï nöõ. Phaûi nhìn thì thaän troïng, ñöøng noùi chuyeän. Phaûi noùi chyeän thì saéc leänh cho taâm trí ñi theo neûo chaùnh, raèng ta laø Sa-moân, ôû trong cuoäc ñôøi ueá taïp naøy ta phaûi nhö ñoùa sen khoâng dính buøn laày. Giaø thì coi nhö meï, lôùn thì coi nhö chò, treû thì coi nhö em, nhoû thì coi nhö con. Caån troïng maø giöõ uy nghi, yù thöùc caøng phaûi ñuùng Thaùnh ñeá. Phaûi xeùt töø ñaàu ñeán chaân, thaáy trong ñoù khoâng coù gì laø thaân theå, maø chæ chöùa toaøn ñoà dô baån gôùm ghieác: phaûi xeùt nhö vaäy maø (sinh taâm ñoä thoaùt), giaûi toûa yù thöùc.
10. Phaät noùi: Haønh ñaïo thì phaûi töø boû tình duïc. Haõy nhö coû gaëp löûa, löûa ñeán thì phaûi traùnh: ngöôøi haønh ñaïo gaëp aùi duïc thì phaûi traùnh cho xa.
11. Coù ngöôøi böïc vì tình duïc khoâng ngöøng, duøng dao buùa maø ñoaïn aâm. Phaät noùi, ñoaïn aâm ñaâu baèng ñoaïn taâm. Taâm nhö phaùp quan, phaùp quan khoâng coù thì cuõng khoâng coù coâng sai. Taâm taø khoâng ngöøng thì ñoaïn aâm ích gì, chæ ñem laïi caùi cheát maø thoâi. Theá nhaân nhaän thöùc ñaûo ngöôïc laø nhö ngöôøi khôø treân ñaây.
12. Coù moät daâm nöõ heïn vôùi nam nhaân. Ñeán heïn nam nhaân khoâng ñeán. Daâm nöõ töï hoái, raèng:

*Duïc tình, ta bieát ngöôi, Goác cuûa ngöôi laø yù,*

*YÙ sinh vì tö töôûng. Ngaøy nay ta khoâng coøn,*

*Tö töôûng nöõa ñeán ngöôi, Thì ngöôi heát sinh ra.*

Phaät ñang ñi, nghe vaäy, baûo caùc Sa-moân, nhôù laáy, ñaáy laø baøi chænh cuù (keä) cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp, ñöôïc löu haønh trong daân gian.

1. Phaät noùi: Con ngöôøi do aùi duïc maø lo buoàn, do lo buoàn maø sôï haõi. Khoâng aùi duïc thì khoâng lo buoàn, khoâng lo buoàn thì khoâng sôï haõi.
2. Phaät noùi: Haønh ñaïo laø nhö moät ngöôøi chieán ñaáu vôùi muoân ngöôøi. Maëc aùo giaùp, caàm vuõ khí, tieán ra chieán tröôøng. Nhöng roài coù keû khieáp ñaûm, töï lui maø chaïy; coù keû nöûa ñöôøng boû veà; coù keû quyeát chieán maø cheát; coù keû ñaïi thaéng maø veà, thieân chuyeån leân cao. AÁy vaäy, nhöõng ai kieân trì taâm chí, tinh nhueä böôùc tôùi, khoâng meâ hoaëc vì lôøi tieáng taàm thöôøng, cuoàng daïi, thì chieán thaéng aùi duïc, ñaùnh baïi xaáu aùc, chaéc chaén ñaéc ñaïo.
3. Coù vò Sa-moân ban ñeâm tuïng kinh tieáng nghe raát buoàn, coù veû hoái tieác, löôõng löï, muoán trôû veà theá tuïc. Phaät goïi maø hoûi, khi oâng coøn ôû nhaø oâng ñaõ laøm gì? Thöa, thöôøng ñaùnh ñaøn. Daây ñaøn chuøng thì theá naøo? Thöa, khoâng keâu. Daây ñaøn caêng thì theá naøo? Thöa, maát tieáng. Caêng chuøng vöøa phaûi thì theá naøo? Thöa, aâm ñieäu phaùt ra ñuû caû. Phaät noùi: Hoïc ñaïo cuõng phaûi nhö vaäy, giöõ cho taâm trí chöøng möïc thì ñaïo phaûi ñöôïc.
4. Phaät noùi: Haønh ñaïo cuõng nhö luyeän saét, tuaàn töï maø luyeän, caøng luyeän caøng loaïi heát quaëng ñi, thì laøm ñoà raát toát. Hoïc ñaïo maø töø töø, tröø khöû moät caùch saâu xa dô baån trong taâm thì tinh taán ñaéc ñaïo. Thaùi quaù thì cô theå meät moûi, cô theå meät moûi thì taâm yù böïc boäi, taâm yù böïc boäi thì tu haønh luøi böôùc, tu haønh luøi böôùc thì toäi loãi xuaát hieän.
5. Phaät noùi: Haønh ñaïo cuõng thaáy khoå, khoâng haønh ñaïo cuõng thaáy khoå. Nhöng con ngöôøi töø sinh ñeán giaø, töø giaø ñeán beänh, töø beänh ñeán cheát, khoå bieát bao nhieâu. Taâm yù böïc boäi, tích luõy toäi loãi, thì sinh töû khoâng ngöøng, caùi khoå naøy môùi khoù noùi cho heát.
6. Phaät noùi: Thoaùt ñöôøng aùc maø ñöôïc laøm ngöôøi laø khoù, ñöôïc laøm ngöôøi maø laøm ñaøn oâng laø khoù, laøm ñaøn oâng maø ñuû giaùc quan laø khoù, ñuû giaùc quan maø sinh xöù trung taâm laø khoù, sinh xöù trung taâm maø ñöôïc thôø Phaät phaùp laø khoù, ñöôïc thôø Phaät phaùp maø gaëp quaân vöông ñaïo ñöùc laø khoù, gaëp quaân vöông ñaïo ñöùc maø soáng trong gia ñình Boà-taùt laø khoù, soáng trong gia ñình Boà-taùt maø tín ngöôõng Tam baûo, gaëp nhaèm ñôøi Phaät laø khoù.
7. Phaät hoûi moät vò Sa-moân: Sinh maïng con ngöôøi toàn taïi trong bao laâu. Thöa: Trong vaøi ngaøy. Phaät noùi: OÂng chöa haønh ñaïo. Phaät hoûi moät vò Sa-moân khaùc: Sinh maïng con ngöôøi toàn taïi trong bao laâu. Thöa: Trong moät böõa aên. Phaät noùi: OÂng cuõng chöa haønh ñaïo. Phaät hoûi moät vò Sa-moân khaùc nöõa: Sinh maïng con ngöôøi toàn taïi trong bao laâu. Thöa: Trong hôi thôû ra hay vaøo. Phaät noùi: Hay thay, oâng ñaùng ñöôïc goïi laø ngöôøi haønh ñaïo.
8. Phaät noùi: Ñeä töû cuûa Nhö Lai soáng caùch Nhö Lai maáy ngaøn daëm maø loøng nhôù giôùi luaät cuûa Nhö Lai thì ñaéc ñaïo chaéc chaén; coøn soáng beân caïnh Nhö Lai maø loøng mang taø yù, thì khoâng bao giôø ñaéc ñaïo. Söï thaät laø ôû nôi söï haønh ñaïo, gaàn maø khoâng haønh ñaïo thì ñaâu coù ñöôïc muoân moät trong söï lôïi ích.
9. Phaät noùi: Nhö aên maät thì ôû giöõa hay hai beân ñeàu ngoït, ngöôøi haønh ñaïo haõy yù thöùc kinh phaùp cuûa Nhö Lai cuõng vaäy, moïi yù nghóa ñeàu thích thuù, laøm theo laø ñaéc ñaïo.
10. Phaät noùi: Ngöôøi haønh ñaïo coù naêng löïc nhoå troác goác reã aùi duïc. Haùi laáy chuoãi ngoïc ñang treo thì haùi töøng haït cuõng coù luùc laáy heát vaø xaáu aùc maø heát thì laø ñaéc ñaïo.
11. Phaät noùi: Sa-moân haønh ñaïo laø nhö con boø mang naëng, ñi trong buøn saâu, meät nhoïc ñeán maáy cuõng khoâng daùm ngoaùi nhìn hai beân, maø phaûi ñi cho mau, rôøi khoûi buøn saâu, môùi ñöôïc nghæ ngôi. Sa-moân coi aùi duïc coøn hôn buøn saâu, neân thaúng taép moät maïch maø haønh ñaïo, môùi coù theå thoaùt khoûi moïi söï khoå luïy.
12. Phaät noùi: Nhö Lai coi caùi ngoâi vöông haàu nhö khaùch troï, coi caùi quyù vaøng ngoïc nhö soûi ñaù, coi caùi ñeïp tô luïa nhö gieû raùch.

