**SOÁ 219**

PHAÄT NOÙI KINH THAÀY THUOÁC

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Tam taïng Phaùp sö Thi Hoä,*

*ngöôøi xöù Taây Thieân truùc.*

Nhö vaày toâi nghe:

Khi ñoù, Ñöùc Theá Toân ôû nöôùc Xaù-veä, cuøng vôùi chuùng Bí-soâ. Ñöùc Theá Toân baûo caùc Bí-soâ:

–Caùc thaày neân bieát, löông y trong ñôøi bieát beänh bieát thuoác coù boán ñieàu kieän. Ai ñaày ñuû boán ñieàu, ñöôïc goïi laø y vöông. Nhöõng gì laø boán?

1. Bieát beänh gì caàn duøng thuoác gì.
2. Bieát nguyeân nhaân beänh vaø theo ñoù duøng thuoác.
3. Beänh ñaõ sinh, trò cho heát.
4. Trò taän goác beänh, khoâng cho phaùt sinh trôû laïi.

Ñoù laø boán ñieàu kieän. Theá naøo laø bieát beänh gì caàn duøng thuoác gì? Tröôùc heát bieát roõ beänh traïng vaø neân duøng thuoác gì ñeå trò lieäu laøm cho an oån.

Theá naøo laø bieát nguyeân nhaân cuûa beänh vaø tuøy theo ñoù duøng thuoác? Bieát beänh aáy do gioù sinh ra, hay do hoaøng ñaûn, hay do ñôøm sinh, hay do maéc nghieäm sinh, hay do gaân coát sinh, hay do khoâng tieâu hoùa. Bieát roõ caùc nguyeân nhaân gaây beänh, tuøy theo ñoù duøng thuoác trò, laøm cho an oån.

Theá naøo laø beänh ñaõ sinh, trò cho heát? Bieát beänh aáy ôû maét hay ôû muõi tuøy tröôøng hôïp trò cho heát, hoaëc duøng khoùi xoâng, hay nhoû nöôùc vaøo muõi maø heát beänh, hoaëc töø loã muõi daãn khí ra, hoaëc möõa ra, hoaëc laøm cho ra moà hoâi, cho ñeán caùc phaàn trong thaân theå, tuøy theo ñoù trò. Bieát nhöõng nôi laøm cho heát beänh, gioûi duøng thuoác trò, laøm cho an oån.

Theá naøo laø trò taän goác beänh, khoâng cho phaùt sinh nöõa? bieát roõ goác beänh, vôùi beänh traïng nhö vaäy caàn trò lieäu nhö vaäy, gaéng söùc laøm nhöõng vieäc ñaùp öùng kòp thôøi ñeå trò heát beänh vaø sau naøy vónh vieãn khoâng taùi phaùt, laøm cho ñöôïc an oån.

Nhö vaäy laø boán ñieàu kieän bieát beänh, bieát thuoác.

Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Giaùc cuõng nhö vaäy, xuaát hieän trong theá gian, tuyeân boá boán loaïi phaùp döôïc voâ thöôïng. Nhöõng gì laø boán? Laø Khoå thaùnh ñeá, Taäp thaùnh ñeá, Dieät thaùnh ñeá, Ñaïo thaùnh ñeá. Boán ñeá naøy, Ñöùc Phaät bieát nhö thaät neân thuyeát giaûng cho chuùng sinh, laøm cho ñoaïn tröø phaùp sinh. Do phaùp sinh goác khoå ñaõ ñoaïn neân giaø, beänh, cheát, öu bi khoå naõo, caùc khoå ñeàu bò tieâu dieät haún. Ñöùc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc vì lôïi ích naøy neân tuyeân boá phaùp döôïc voâ thöôïng, laøm cho chuùng sinh ñöôïc thoaùt ly khoå naõo. Naøy caùc Bí-soâ, nhö vua Chuyeån luaân coù ñaày ñuû boán loaïi binh,

neân ñöôïc töï taïi nhö yù, Ñöùc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Giaùc cuõng nhö vaäy.

Phaät noùi kinh naøy xong, caùc Bí-soâ hoan hyû phuïng haønh.

