**SOÁ 769**

PHAÄT THUYEÁT TÖÙ BOÁI KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Toáng, Tam taïng Truùc Phaùp Hoä, ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu vöôøn röøng Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø, coù boán chuùng ñeä töû vaø Phaïm thieân, Ñeá Thích, Roàng, Quyû thaàn, thaàn Chaát löôïng ñeàu ñeán khu vöôøn röøng naøy, cuùi ñaàu leã nôi chaân Phaät, roài lui ra an toïa nôi choã thöôøng ngoài.

Phaät baûo caùc ñeä töû:

–Hieän nay nhöõng kinh phaùp ta ñaõ neâu giaûng, chæ daïy ñeàu nhaèm ñeå töï thu giöõ yù nieäm cuûa mình. Ñôøi maït phaùp ñoäc haïi nhö theá naøy, boán loaïi ñeä töû xuaát gia, hoaëc taïi gia tu ñaïo ñeàu deã bò cuoán theo saéc duïc, laïi khoâng vaâng theo kinh phaùp cuûa Phaät, chæ theo söï toái taêm cuûa mình, khieán cho ñaïo cuûa Ta môø nhaït, khieán ngöôøi ñôøi phæ baùng, cheâ bai. Ta tin raèng haøng ñeä töû nhö vaäy seõ ñöa ñeán ngaïo maïn.

Toân giaû Thu Loä Töû söûa laïi y phuïc, chaép tay, nhaát taâm nghe Phaät giaûng noùi kinh Boán Haïng Ñeä Töû nhö vaày:

Phaät noùi:

–Neáu vaøo ñôøi maït phaùp, coù ngöôøi nam vì ñaïo xuaát gia, caïo boû raâu toùc, nhaát quyeát lìa boû aùi duïc, chí giöõ Ñaïi thöøa, thöôøng laáy vieäc Töø, Bi, Hyû, Hoä *(xaû)* laøm chính; boû töôûng haønh, roäng nhôù nghó ñeán taát caû chuùng sinh cho ñeán loaøi boø bay maùy cöïa, xem nhö thaân theå cuûa mình khoâng khaùc, khoâng voïng töôûng khôûi leân töùc giaän; thaâm nhaäp vaøo trí Baùt- nhaõ ba-la-maät, luoân duøng trí Baùt-nhaõ ba-la-maät laøm phöông tieän quyeàn bieán, khuyeân duï keû moâng muoäi nhaäp vaøo caûnh Nieát-baøn; duøng giôùi ñöùc tröø caáu ueá cuûa taâm, khoâng ñöôïc laøm ngheà theá gian. Ngöôøi hay thöïc haønh nhö vaäy môùi ñaùng xuaát gia, goïi laø ñaïo só.

Coøn nhöõng ngöôøi khoâng theå nöông töïa nôi giaùo phaùp cuûa Nhö Lai, töï cho laø xuaát gia vì loøng tin, khoâng chuyeân nieäm veà ñaïo. Hoaëc coù ngöôøi haï tieän, döïa vaøo ñaïo ñeå nuoâi maïng soáng, khoâng taïo lôïi ích gì cho ai, chæ noùi theo yù mình, laøm thaày laøm chuû ngöôøi khaùc maø xem thöôøng, ñuøa côït, khoâng töï kieåm xeùt laáy mình, khieán cho giaùo phaùp toân quyù khoâng ñöôïc phaùt trieån, ngöôøi ñôøi khoâng tin, chaúng phaûi laø ñeä töû xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa ta.

Phaät noùi:

–Neáu coù ngöôøi nöõ vì ñaïo xuaát gia, caïo boû toùc, töø aùi duïc, chuyeân caàn tinh taán, ôû nôi vaéng laëng, thì khoâng ñöôïc cuøng ôû moät choã vôùi ngöôøi xuaát gia nam. Neáu ñi ñeán thaày thoï giaùo thì phaûi ñi vôùi ngöôøi cuøng giôùi, khoâng ñöôïc ñeán thoï giaùo moät mình; thöôøng neân chieàu veà, saùng tôùi, khoâng ñöôïc khoâng coù lyù do ra khoûi choã ôû nghæ laïi, chæ ñöôïc giaùo thoï cho ngöôøi nöõ, khoâng ñöôïc giaùo thoï cho ngöôøi nam; maëc y phuïc khoâng ñöôïc theâu deät gaám luïa maøu saéc saëc sôõ, khoâng ñöôïc buoâng thaû noùi cöôøi ñuøa côït, khoâng ñöôïc tham cuûa

caûi vaät baùu. Ngöôøi giöõ giôùi haïnh thanh tònh nhö vaäy goïi laø ñaïo nhaân xuaát gia. Neáu yù töù buoâng thaû, ñuøa côït, chöa noùi ñaõ cöôøi, taâm nieäm khoâng ñònh, hay nghó ñieàu taø vaïy, aùc khaåu, maéng nhieác, tranh caõi, khoâng töï kieàm cheá; khoâng theå ôû choã vaéng laëng, kieâu maïn, töï ñaïi, tuy laø xuaát gia nhöng ñoù laø thaáp heøn, chaúng phaûi laø ñeä töû xuaát gia cuûa Nhö Lai.

Phaät noùi:

–Neáu coù ngöôøi nam taâm chí gaén boù nôi ñaïo maø khoâng theå xuaát gia ñöôïc, ôû trong aùi duïc, neân thoï naêm giôùi, moãi thaùng saùu ngaøy trai, raát möïc hieáu thaûo vôùi cha meï, chænh ñoán vieäc nhaø, nuoâi daïy con caùi, sôùm toái thaép höông ñeøn leã baùi Tam baûo, saùm hoái khaép möôøi phöông, cung kính boán haïng ñeä töû; khoâng ñöôïc ngaõ maïn, khinh ngöôøi, töï ñaïi, lìa boû tham lam boûn seûn, luoân luoân thaønh thaät; khoâng ñöôïc xem thöôøng ngöôøi ñôøi, khoâng ñöôïc ñöùng ngoài cuøng chieáu vôùi theâ phuï ngöôøi khaùc, hoaëc cuøng nhau ñi ñöùng chung nhaø nhöng khaùc giöôøng; tröø boû boán vieäc, laáy boán taâm bình ñaúng, roäng xem taát caû ngöôøi giaø nhö cha meï, ngöôøi nhoû nhö em, nhö con; luoân laáy thuoác phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät taåy tröø caùc beänh; khoâng ñöôïc voïng töôûng noåi leân saân haän, maéng nhieác, luoân duøng voâ soá phöông tieän khuyeân daét, giaûng giaûi cho ngöôøi ñôøi, khieán hoï ñeán vôùi phaùp Ñaïi thöøa, khoâng ñöôïc noùi nghóa kinh saâu xa cho ngöôøi môùi hoïc, neân vì ngöôøi tröø boû töôûng thöùc, khieán khoâng bò ngaên ngaïi; khoâng ñöôïc theâu deät, trang söùc y phuïc; khoâng ñöôïc cuøng vôùi phuï nöõ theá gian chuyeän troø, ñuøa giôõn, ñoái ñaùp qua laïi ñeå ñöa ñeán söï lieân heä. Ngöôøi nhö vaäy goïi laø ñaïo nhaân thanh tònh.

Neáu laøm vieäc baát tònh, tham lôïi, taøi, saéc hoaëc ñoái vôùi theá tuïc, theâu deät, trang söùc y

phuïc, cuøng nhau tranh ñua, chæ keát theâm nhöõng ñieàu ham muoán, nhìn ngaém, cheâ gheùt, noùi naêng boû khuoân pheùp, ñuøa giôõn, chöa noùi ñaõ cöôøi, möôïn mieäng keû ñoàng phaùp noùi nhöõng lôøi kheùo leùo veà mình; beân ngoaøi gioáng nhö ngöôøi trong saïch, tónh laëng nhöng beân trong thì tham lam meâ hoaëc. Taâm luoân nghó veà tieàn taøi, gaám luïa ñeå töï cung caáp cho ñôøi soáng baûn thaân, cho vôï con, xem thöôøng Phaät, kinh, khoâng chòu tu hoïc, trôû laïi hoïc taäp taø thuaät cuûa ngoaïi ñaïo, nhö caùc ngheà nôi theá gian, ñoaùn ñieàm giaûi moäng, phuø chuù, yeám traán ñeå trò caùc loaïi beänh, döïa vaøo ñaáy ñeå baét buoäc bao keû treân döôùi daâng naïp taøi saûn, gaám luïa. Taâm yù cuûa haïng ngöôøi ñoù muoán ñöôïc phaùp thuaät theo ngoaïi ñaïo maø khoâng chòu haønh trì phaùp cuûa Ta. Vaøo ñôøi vò lai giaùo phaùp suy keùm ñeàu do ñaùm ngöôøi naøy… Ñoù chaúng phaûi laø ñeä töû tu hoïc giaùo phaùp cuûa ta.

Phaät noùi:

–Neáu coù ngöôøi nöõ khoâng theå xuaát gia, ôû trong aùi duïc maø taâm öa thích ñaïo, neân thoï trì naêm giôùi, moãi thaùng saùu ngaøy trai, hieáu thuaän vôùi cha meï, anh em, chuù baùc; khoâng ñöôïc ñaùnh maéng treû con, noâ tyø; khoâng ñöôïc xem thöôøng, ñi ñeán nguû ñeâm nhaø ngöôøi khaùc; khoâng ñöôïc cuøng vôùi ngöôøi nam theá gian noùi chuyeän, cöôøi côït, khoâng ñöôïc voïng töôûng noåi leân saân giaän, maéng nhieác, aùc khaåu, khoâng ñöôïc laøm chöùng noùi vieäc xaáu ngöôøi khaùc, khoâng ñöôïc laøm chuyeän toäi loãi, nhö haõm haïi ngöôøi, treû con, theâ thieáp, noâ tyø. Neân chuyeân caàn, tinh taán, nhôù nghó veà ñaïo laø treân heát; khoâng ñöôïc cuøng vôùi phaøm nhaân ôû ñôøi noùi veà dung maïo toát xaáu, khoâng ñöôïc cuøng vôùi ngöôøi nam doø yù vôùi nhau, khoâng ñöôïc daïy ngöôøi nam khaùc, cuõng khoâng ñöôïc noùi baøn töôùng toát xaáu, thieän aùc, tai bieán nôi theá gian, khoâng ñöôïc kieâu maïn, töï ñaïi. Ngaøy ñeâm ba thôøi ñoát höông leã baùi Tam baûo, saùm hoái khaép möôøi phöông, thöïc haønh theo lôøi kinh, luoân luoân noùi lôøi töï khuyeân, khoâng ñöôïc mong caàu söï cuùng döôøng, tham lôïi taøi saûn, gaám luïa; khoâng ñöôïc ganh gheùt choàng con, neân xem mình laø thaân nöõ thaáp keùm, nguyeän chuyeån seõ laøm thaân nam thoï phöôùc, coù theå ñöôïc sinh nôi cung trôøi, xem xeùt an nhieân. Ñoù goïi laø ngöôøi tín nöõ thanh tònh tu hoïc ñaïo

phaùp cuûa ta.

Neáu khoâng hieáu thuaän vôùi cha meï, laïi ganh gheùt choàng con, ñaùnh maéng noâ tyø, taïo aùc, do ñoù oaùn haän, giaän döõ, yù ñoäc höôùng ñeán ngöôøi, ngöôøi laøm nhö vaäy, chaúng phaûi laø ñeä töû nöõ tu hoïc ñaïo phaùp cuûa ta.

Phaät baûo caùc ñeä töû:

–Caùc oâng neân giöõ gìn caån thaän thaân, khaåu, yù cuûa mình luoân trong saïch, thöôøng duøng boán phaùp bình ñaúng cöùu ñoä chuùng sinh, ñem trí tueä quyù baùu phaân phaùt cho moïi loaøi; laøm nhö Phaät ñaõ neâu daïy, chaéc chaén ñöôïc giaûi thoaùt.

Ñeä töû vaø nhöõng ngöôøi ñeán döï hoäi naøy, nghe Phaät giaûng noùi kinh xong, ñeàu vui veû phuïng haønh, laøm leã roài lui ra.

