KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG THAÄP LUAÂN

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 7: CAÙC TÖÔÙNG LAØNH**

Baáy giôø, Boà-taùt Kim Cang Taïng ôû trong chuùng hoäi, töø choã ngoài ñöùng daäy, baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay duøng keä thöa Phaät:

*Huûy phaù giôùi maát haïnh Ñaàu-ñaø Taïo toäi nghòch chaúng phaûi ta dieät Thuyeát phaùp chö Phaät ñôøi quaù khöù*

*Ngöôøi phaù giôùi tònh khoâng vaøo chuùng. Taát caû vieäc laøm cuûa Sa-moân*

*Gioáng nhö ñuoác chaùy ñeàu tieâu heát Ba caáu laøm nhieãm rôøi giaûi thoaùt*

*Hoaøn toaøn khoâng ñöôïc nhaän cuùng döôøng. Vaät duïng sinh soáng Taêng boán phöông Ñeàu khoâng neân laáy duø phaàn nhoû*

*Phaïm toäi caên baûn cuûa giôùi troïng Bò chuùng xaû boû nhö thaây cheát.*

*Laøm sao kinh naøy noùi nhaãn nhuïc Vôùi Tyø-kheo aùc khôûi taâm Bi Cheá, ngaên taát caû caùc hình phaït*

*Laïi khieán cuùng döôøng Tyø-kheo aùc. Xöa ôû trong kinh khaùc coù noùi*

*Caùc oâng phaûi neân tin Ñaïi thöøa Raát chaân thaät, Boà-ñeà thuø thaéng Caùc oâng neân phaûi lìa hai thöøa. ÔÛ trong kinh naøy neâu ba thöøa*

*Vaø caùc Caên, Löïc, Giaùc, Ñaïo phaàn Thieàn ñònh giaûi thoaùt phaùp ba thöøa Nghe kyõ tin hieåu nhaân giaûi thoaùt. Ñaây coù boán quaû Thaùnh Sa-moân Ngoaøi kinh naøy khoâng coù Sa-moân Ba thöøa ñeàu cuøng taùm Chaùnh ñaïo Mong caàu giaûi thoaùt doác tinh taán. Neáu coù Baäc trí caùc trôøi, ngöôøi*

*Boà-taùt Ñaïi só ñeán nôi naøy*

*Ñaïi chuùng aáy ñeàu ñaõ chöùng ñaéc Nhö vaäy Ñaïi thöøa cuûa caùc ngöôøi.*

*Coù theå thuyeát giaûng nghóa chaùnh phaùp Ngöôøi nghe ñöôïc thì ñaït lôïi gì*

*Phaân bieät möôøi loaïi cuûa Thanh vaên Noùi nhö theá ai khoâng coù lôïi.*

*Neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc phaùp naøo Laøm sao coù theå taêng tröôûng ñöôïc Laïi coù ai nghe maø giaûm bôùt*

*Laïi coù ngöôøi nghe ñeán giaø, cheát. Caùc phaùp höõu vi ñeàu chaùn lìa Ngaøy ñeâm tu taäp theo thieàn ñònh Khi naøo seõ chöùng ñöôïc giaûi thoaùt Thoaùt khoûi boán doøng, goïi cöùu ñôøi.*

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Kim Cang Taïng:

–Naøy thieän nam! Laønh thay, laønh thay! Vì taïo lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Neáu laø haøng trôøi, ngöôøi thì khoâng theå hoûi Nhö Lai nhö vaäy. Naøy thieän nam! Haõy laéng nghe! Laéng nghe vaø kheùo suy nieäm. Ta seõ giaûng thuyeát cho oâng roõ.

–Kính vaâng Theá Toân! Con nay muoán ñöôïc nghe.

–Naøy thieän nam! Laïi coù möôøi loaïi khoù ñöôïc thaân ngöôøi. Nhöõng gì laø möôøi? Ñoù laø khoâng gieo troàng caên laønh ñôøi tröôùc, chöa tu phöôùc ñöùc, taâm coøn roái loaïn, ñi theo baïn aùc, khoâng sôï ñôøi sau, ñaém nhieãm tham duïc, saân giaän, ngu si, cuoàng loaïn, ñieân ñaûo, maát chaân taâm, cho

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

ñeán taø kieán. Ñoù laø möôøi phaùp khoù ñaït ñöôïc thaân ngöôøi.

Laïi coù möôøi phaùp khoâng nöông vaøo nhaân duyeân, phaïm toäi caên baûn, do phaù giôùi neân rôi vaøo ñöôøng aùc. Nhöõng gì laø möôøi? Khoâng nöông töïa theo oai nghi, coù döïa theo phaùp cuûa ta maø xuaát gia, trong taâm khoâng hoaïi, tu ñaïo hoaïi, tu ñaïo khoâng hoaïi, trong taâm hoaïi. Hoaëc coù trong taâm, tu ñaïo ñeàu hoaïi. Coù giôùi hoaïi, nhaän thöùc khoâng hoaïi, coù nhaän thöùc hoaïi, giôùi khoâng hoaïi. Coù giôùi, nhaän thöùc ñeàu hoaïi. Coù trong taâm, tu ñaïo, giöõ giôùi nhaän thöùc ñeàu khoâng hoaïi.

Neáu theo baïn aùc, khoâng hoïc theo oai nghi, tuy gaëp ñöôïc tri thöùc thieän maø laïi ngu si nhö loaøi deâ traéng, nghe phaùp thieän roài khoâng theå thoï trì, cuõng khoâng giaûng giaûi cho ngöôøi khaùc, khoâng bieát thieän hay aùc, khoâng nöông theo oai nghi, ñaày ñuû voâ löôïng maø khoâng bieát ñuû. Do nhaân duyeân aáy, taâm thöôøng taùn loaïn, goïi laø khoâng nöông töïa nôi oai nghi, laø nôi choán cuûa taát caû beänh khoå naõo. Vì nhaân duyeân naøy neân tu taäp caùc chuù thuaät.

Neáu coù döïa theo möôøi ñieàu khoâng oai nghi naøy thì phaïm vaøo caùc troïng toäi caên baûn, taâm boàn choàn lo sôï, neân thöôøng hoå theïn, luoân khoâng taïo vieäc aùc. Nhö Lai vì muoán laøm lôïi ích cho nhöõng ngöôøi naøy. Ñoù goïi laø laøm nhieãm oâ ñaïo.

Vì sao? Neáu laøm nhöõng vieäc aùc nhö theá caàn phaûi saùm hoái, nguyeän xin boû heát, hoaøn toaøn khoâng che giaáu, neáu coù theå ñaït nhö vaäy khieán toäi ñöôïc tieâu tröø maø khoâng taïo theâm nöõa. Tuy taïo taát caû duïng cuï naèm ngoài, taïo cô nghieäp cho chuùng Taêng, nhöng khoâng ñöôïc söû duïng nhöõng vaät caàn duøng. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø ñaõ thaønh töïu phaùp khí. Nhö Lai vì hoï giaûng phaùp Ñaïi thöøa, Bích-chi- phaät, Thanh vaên, laø coù söï vieäc nhö vaäy. Hoaëc gaëp baäc Thieän tri thöùc trong hai ñôøi, ba ñôøi, taát caû nghieäp aùc ñeàu dieät saïch, ñaït quaû vò Thanh vaên, Bích-chi-phaät, cho ñeán hoäi nhaäp chaùnh phaùp saâu xa cuûa Ñaïi thöøa. Nhö vaäy, ngöôøi naøy goïi laø hoaïi giôùi, khoâng goïi laø hoaïi kieán. Neáu coù ngöôøi trong taâm hoaïi, haønh khoâng hoaïi, kieán khoâng hoaïi, Nhö Lai vì nhöõng ngöôøi naøy thuyeát giaûng veà boán Taâm voâ löôïng, cuõng coù theå laõnh thoï phaùp khí Thanh vaên vaø phaùp khí cuûa Bích-chi-phaät. Hoaëc coù ngöôøi haønh hoaïi theå hoaïi thì ôû trong hai thöøa aáy phaùp khí khoâng thaønh. Nhö vaäy, vì nhöõng chuùng sinh naøy

Nhö Lai giaûng thuyeát phaùp Boá thí.

Laïi coù ngöôøi kieán hoaïi, giôùi khoâng hoaïi. Nhö vaäy, vì chuùng sinh aáy maø giaûng thuyeát phaùp möôøi hai nhaân duyeân, ñöôïc xa lìa kieán hoaïi roài, ôû trong moät thaân ñöôïc hoäi nhaäp phaùp Thanh vaên. Hoaëc ñoåi thaân ñöôïc phaùp Bích-chi-phaät. Hoaëc coù ngöôøi giôùi hoaïi kieán khoâng hoaïi, ôû trong phaùp cuûa baäc Thaùnh nhaän laõnh phaùp khí. Hoaëc coù ngöôøi hoaïi ñuû caû giôùi, kieán, haønh vaø noäi taâm, nhöng gaëp tri thöùc thieän, do nhaân duyeân aáy neân Nhö Lai vì hoï thuyeát giaûng phaùp möôøi thieän. Hoaëc coù ngöôøi ngu si theo baïn aùc, khoâng bieát thieän, aùc, Nhö Lai vì nhöõng ngöôøi naøy maø daïy doã tuïng taäp. Hoaëc coù ngöôøi bò taø kieán meâ hoaëc muoán caàu giaûi thoaùt, Nhö Lai lieàn duøng thöøa Thanh vaên, vì ngöôøi aáy thuyeát giaûng phaùp boán Thaùnh ñeá. Hoaëc coù ngöôøi phaùt khôûi ñoaïn kieán, Nhö Lai vì hoï maø giaûng daïy phaùp möôøi hai nhaân duyeân. Hoaëc coù ngöôøi khôûi thöôøng kieán, Nhö Lai vì hoï giaûng daïy luaân hoài sinh töû trong ba coõi. Bieát phaùp nhö theá, cheát nôi naøy, sinh nôi kia, Nhö Lai vì hoï maø giaûng thuyeát phaùp Thanh vaên. Nhö Lai quaùn saùt troïn khoâng neâu giaûng hö doái. Hoaëc coù chuùng sinh thaønh thuïc vaø khoâng thaønh thuïc, taát caû ñeàu duøng phöông tieän ñeå thoâng ñaït khoâng chöôùng ngaïi, veà taát caû toäi troïng, caùc toäi nghòch…

Hoaëc coù chuùng sinh taïo taùc khoâng ích lôïi, cho ñeán phaù huûy Phaùp nhaõn thanh tònh. Nhö vaäy, Nhö Lai vì muoán laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, tuøy thuaän taát caû thöøa Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät vaø thöøa Boà-taùt. Neáu phæ baùng chaùnh phaùp, ngaên chaän che giaáu, khoâng hieån baøy, cho ñeán moät baøi keä, nhöõng ngöôøi nhö vaäy goïi laø huûy baùng chaùnh phaùp, phaù hoaïi taùm Chaùnh ñaïo cuõng goïi laø huûy hoaïi Phaùp nhaõn cuûa taát caû chuùng sinh. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy töùc maát lôïi lôùn, cuõng laøm cho chuùng sinh khoâng coù lôïi ích. Döïa vaøo Taêng ngu si neân phæ baùng chaùnh phaùp.

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Coù boán loaïi Taêng. Nhöõng gì laø boán? Ñoù laø Taêng Ñeä nhaát nghóa, Taêng thanh tònh, Taêng nhö loaøi deâ caâm vaø Taêng khoâng bieát hoå theïn. Theá naøo laø Taêng Ñeä nhaát nghóa? Chö Phaät Theá Toân, Ñaïi Boà-taùt, Bích-chi-phaät, ôû trong taát caû phaùp ñeàu ñöôïc töï taïi, Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn, baûy haïng ngöôøi naøy goïi laø Taêng Ñeä nhaát nghóa. Coøn coù taïi gia khoâng coù phaùp

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

phuïc, khoâng theå thoï giôùi Cuï tuùc, Ba-la-ñeà-moäc-xoa, khoâng ñöôïc döï boá taùt, töï töù maø ñöôïc quaû Thaùnh, ñöôïc quaû Thaùnh roài cuõng goïi laø Taêng Ñeä nhaát nghóa.

Theá naøo goïi laø Taêng thanh tònh? Caùc vò coù theå thoï giôùi Cuï tuùc, giöõ gìn Ba-la-ñeà-moäc-xoa, ñuùng nhö luaät tu haønh, oai nghi khoâng phaïm goïi laø Taêng thanh tònh.

Theá naøo goïi laø Taêng nhö loaøi deâ caâm? Khoâng bieát toäi caên baûn, khoâng bieát phaïm - khoâng phaïm, khoâng bieát toäi naëng nheï, khoâng bieát toäi vi teá ñeå saùm hoái, ngu si khoâng thaáy bieát coù toäi ñeå sôï haõi, cuõng khoâng nöông theo tri thöùc thieän, tröôïng phu, khoâng gaàn guõi tri thöùc thieän, tröôïng phu neân khoâng theå thöa hoûi veà nghóa lyù saâu xa trong kinh. Theá naøo laø thieän, aùc? Theá naøo laø phaïm toäi naëng, nheï? Tu haønh nhöõng vieäc gì laø thieän, nhöõng vieäc gì laø aùc? Nhöõng ngöôøi nhö vaäy ñeàu goïi laø Taêng nhö loaøi deâ caâm.

Theá naøo goïi laø Taêng khoâng bieát hoå theïn? Neáu coù ngöôøi vì söï soáng cuûa mình maø ñeán ôû trong phaùp Phaät, thoï giôùi Ba-la-ñeà-moäc- xoa, roài Phaïm, phaù hoøa hôïp Taêng, khoâng bieát hoå theïn, khoâng sôï ñôøi sau, beân trong chaát chöùa caáu ueá, aâm thanh luoân ñaày ñuû, caùc ngoân töø saéc saûo vöõng vaøng, nhöng thöôøng oâm loøng ganh tî, ngu si, kieâu maïn, xaû boû ba nghieäp, chæ vì lôïi döôõng, buoâng lung saùu caên, tham ñaém vaøo naêm duïc saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phæ baùng chaùnh phaùp. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy nöông theo phaùp cuûa Nhö Lai maø taâm khoâng bieát hoå theïn, neân goïi laø Taêng khoâng bieát hoå theïn.

Theá naøo laø Taêng Ñeä nhaát nghóa? Tuy coù ñöôïc Thaùnh ñaïo, aån maø khoâng hieän. Nhaân nôi taùm Chaùnh ñaïo, coù theå vöôït khoûi phieàn naõo vaø doøng chaûy sinh töû trong ba coõi. Ñoù goïi laø ñaïo chaân thaät. Vì sao? Vì chö Phaät Theá Toân, Duyeân giaùc, A-la-haùn, ñoaïn tröø moïi troùi buoäc nôi taát caû coõi, neân goïi laø ñaïo chaân chaùnh.

Laïi, caùc Ñaïi Boà-taùt töï tænh ngoä veà loãi laàm cuûa mình, mong caàu taát caû phaùp, ñöôïc trí voâ ngaïi maø khoâng thuû chöùng, vì chuùng sinh neân chæ roõ vieäc dieät tröø caùc keát söû. Neáu laïi coù ngöôøi khoâng theå thaønh töïu giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa, goïi laø nöông theo Taêng Ñeä nhaát nghóa vaø Taêng thanh tònh.

Neáu coù phaøm phu chaân thieän cho ñeán chaùnh kieán chaân thieän vaø

caùc phaøm phu, duøng thaàn thoâng bieán hoùa thò hieän ñaïo chaân chaùnh. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy ñeàu goïi laø coù theå thò hieän ñaïo phaùp, thöù hai laø Tu-ñaø-hoaøn, thöù ba laø Tö-ñaø-haøm, thöù tö laø A-na-haøm, thöù naêm laø Ñaïi Boà-taùt an truù vaøo Ñòa thöù nhaát cho ñeán truù vaøo Ñòa thöù möôøi, laø baäc Nhaát sinh boå xöù. Nhöõng baäc nhö vaäy goïi laø chæ roõ veà ñaïo. Neáu laïi coù ngöôøi thaønh töïu giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa, goïi laø nöông theo ñaïo maø sinh hoaït. Ñaïi Boà-taùt vì thaâu phuïc taát caû chuùng sinh cho thuaàn thuïc neân tu taäp saùu phaùp Ba-la-maät. Nhöõng vò nhö vaäy goïi laø thò hieän ñaïo, cuõng goïi laø döïa nôi ñaïo maø sinh hoaït, cuõng goïi laø dieät tröø caùc keát söû nôi ñaïo. Ñoù laø ruoäng phöôùc cuûa theá gian. Ngoaøi tröø nhöõng haïng naøy, coøn laïi ñeàu goïi laø laøm caáu ueá ñaïo, cuõng goïi laø ruoäng phöôùc xaáu aùc, döïa vaøo Taêng khoâng bieát hoå theïn. Taêng nhö vaäy, ôû trong phaùp Phaät cuõng goïi laø thaây cheát, laø thöù neân xaû boû, nôi bieån lôùn cuûa Taêng, cuõng goïi laø khoâng thaønh töïu phaùp khí, ngöôøi aáy chaúng phaûi laø ñeä töû cuûa Nhö Lai vaø Nhö Lai cuõng chaúng phaûi laø thaày hoï.

Laïi coù ngöôøi khoâng thaønh töïu phaùp khí, xöng Phaät laø Theá Toân cuûa mình. Sau khi Nhö Lai dieät ñoä coù loøng tin höôùng veà phaùp, giôùi, Thaùnh taêng, töï mình khoâng khôûi nhaän thöùc sai laàm, cuõng khoâng neâu loãi cuûa ngöôøi khaùc, maø vì ngöôøi giaûng thuyeát roäng raõi phaùp cuûa ta, khoâng sinh cheâ bai, phaùt theä nguyeän chaân chaùnh ñaõ laøm aùc roài luoân luoân saùm hoái thì coù theå dieät tröø voâ löôïng toäi. Ngöôøi coù loøng tin nhö vaäy ñoái vôùi chín möôi laêm hoïc phaùi ngoaïi ñaïo ñeàu coù theå höôùng daãn hoï ñeán Nieát-baøn. Chaúng phaûi vua Chuyeån luaân thaùnh vöông coù ñöôïc coâng ñöùc coù theå saùnh baèng.

Vì yù nghóa aáy neân Nhö Lai quaùn xeùt taát caû nghieäp caên baûn cuûa chuùng sinh, noùi lôøi nhö vaày: Do nhaân duyeân ñoù, ôû trong phaùp cuûa ta xuaát gia, caïo boû raâu toùc, maëc ca-sa, khoâng neân khôûi taâm aùc. Taát caû taâm ñaïi Bi cuûa chö Phaät ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai ñeàu hoä trì ngöôøi xuaát gia maëc ca-sa nhö vaäy. Vì theá, ñoái vôùi taát caû ngöôøi xuaát gia maø khôûi taâm aùc thì gioáng nhö vieäc ñaõ laøm aùc ñoái vôùi chö Phaät ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai. Neáu laïi coù ngöôøi phaù giôùi, khoâng thaønh töïu phaùp khí, nhöõng ngöôøi nhö vaäy seõ khôûi aùc kieán, cuõng cheâ bai loãi ngöôøi khaùc.

Ví nhö Saùt-lôïi chaân thieän, phuï töôùng chaân thieän, ñaïi thaàn chaân

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

thieän, Sa-moân chaân thieän, Baø-la-moân chaân thieän, Cö só chaân thieän, Tyø-xaù, Thuû-ñaø chaân thieän, hoaêc nam, hoaëc nöõ khoâng coù cha meï ôû theá gian, nhö A-la-haùn khoâng coù ñaïo chaân chaùnh, khoâng höôùng veà chaùnh kieán, khoâng tu thieän, aùc, quaû baùo, khoâng chöùng ñaït quaû thì taát caû phaùp ñeàu khoâng coù nhaân duyeân. Hoaëc coù thuyeát noùi: Saéc giôùi laø phaùp thöôøng coøn, laø khoâng bieán hoaïi, hoaëc chaáp cho coõi Voâ saéc laø phaùp thöôøng coøn, khoâng bieán hoaïi. Hoaëc giaûng thuyeát veà khoå haïnh ngoaïi ñaïo, naèm döïa treân gai nhoïn, duøng naêm ngoïn löûa thui, nöôùng thaân theå, cho ñoù laø baäc nhaát. Hoaëc chæ thuyeát thuaàn veà thöøa Thanh vaên cho laø ñeä nhaát, khoâng thuyeát veà thöøa Bích-chi-phaät, cho ñeán phæ baùng phaùp Ñaïi thöøa, che giaáu taát caû, khoâng theå hieån baøy, khai thò phaân bieät. Hoaëc chæ coù moät möïc tin Ñaïi thöøa, cheâ bai thöøa Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät. Hoaëc coù thuyeát cho: Boá thí laø ñeä nhaát, Trì giôùi cho ñeán Trí tueä chaúng phaûi laø ñeä nhaát. Hoaëc coù ngöôøi noùi: Giôùi laø ñeä nhaát, Boá thí cho ñeán Trí tueä chaúng phaûi laø ñeä nhaát. Hoaëc coù thuyeát noùi: Nhaãn nhuïc laø ñeä nhaát. Boá thí, Trì giôùi cho ñeán Trí tueä chaúng phaûi laø ñeä nhaát. Hoaëc coù ngöôøi cho Thieàn ñònh laø ñeä nhaát, Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán vaø Trí tueä chaúng phaûi laø ñeä nhaát. Hoaëc coù ngöôøi cho Trí tueä laø ñeä nhaát, coøn Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh chaúng phaûi laø ñeä nhaát. Hoaëc coù ngöôøi cho khoå haïnh cuûa ngoaïi ñaïo laø ñeä nhaát.

Nhö vaäy, naøy thieän nam! Caùc Tyø-kheo phaù giôùi thöïc haønh vieäc aùc ñoái vôùi ngöôøi thaønh töïu phaùp khí, rieâng sinh voâ soá thöù huûy baùng. Ngöôøi höôùng ñeán aùc kieán noùi nhö vaày: Coù ngöôøi thaáy bieát ñieân ñaûo, phaù hoaïi Saùt-lôïi chaân thieän, tín, giôùi, vaên, xaû, trí tueä ñeàu phaù boû taát caû. Phuï töôùng chaân thieän, Sa-moân chaân thieän, Cö só chaân thieän, Tyø-xaù Thuû-ñaø chaân thieän, nam nöõ chaân thieän nôi tín giôùi, vaên, xaû, trí tueä, caùc thöù nhö vaäy ñeàu bò phaù hoaïi, goïi laø Saùt-lôïi Chieân-ñaø-la, cho ñeán Cö só Chieân-ñaø-la, Tyø-kheo phaù giôùi töï ñoaïn maát caên laønh cuõng khieán cho Saùt-lôïi chaân thieän maát ñi caên laønh cho ñeán bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Naøy thieän nam! Ví nhö thaây cheát bò thoái röõa, neáu ñeán gaàn thì raát hoâi thoái. Coøn töï ñeán choã ñoù, mình hoâi thoái cuõng khieán ngöôøi khaùc hoâi thoái. Nhö vaäy, Saùt-lôïi chaân thieän neáu thaân gaàn tri thöùc aùc, Tyø-

kheo phaù giôùi, ñeán gaàn hoï töùc sinh muøi hoâi thoái laø aùc kieán. Muøi hoâi nhö theá khieán cho Saùt-lôïi döùt boû caên laønh, höôùng veà ñòa nguïc A-tyø. Nhö vaäy, phuï töôùng chaân thieän cho ñeán phuï nöõ chaân thieän thaân gaàn Tyø-kheo phaù giôùi laøm aùc ñeàu laø Chieân-ñaø-la, ñoaïn tröø caên laønh, höôùng veà ñòa nguïc.

Naøy thieän nam! OÂng quaùn xeùt thì seõ thaáy thaân caän Tyø-kheo phaù giôùi laøm aùc naøy laø boû maát taát caû vieäc laønh. Cho neân muoán chöùng ñöôïc Nieát-baøn, ñeàu neân gaàn guõi cuùng döôøng ñeå dieät caùc keát söû, tu hoïc ñaïo ba thöøa ñaày ñuû, chæ roõ ñaïo, neân thaân gaàn cuùng döôøng ñaày ñuû trong taâm vaø tu ñaïo, hieåu bieát ñaày ñuû, neân laõnh thoï ñaïo Thanh vaên, Bích-chi-phaät, khoâng huûy baùng baäc Hieàn thaùnh, ñoái vôùi Ñaïi thöøa cuõng khoâng huûy baùng. Tuøy theo choã mong caàu cuûa mình maø tinh taán ôû trong ba thöøa. Tuøy theo söï phaùt nguyeän cuûa mình maø tu hoïc Nhaát thöøa, khoâng neân phæ baùng kinh ñieån Ñaïi thöøa, cho ñeán moät caâu, moät baøi keä. Neáu coù ngöôøi phæ baùng thì khoâng neân soáng chung vaø gaàn guõi. Neáu coù gaàn guõi soáng chung töùc laø cuøng höôùng veà ñòa nguïc A-tyø.

Nhö vaäy, naøy thieän nam! ÔÛ trong ba thöøa, tuøy theo sôû thích maø höôùng ñeán Nhaát thöøa, muoán xa lìa ñöôïc taát caû khoå, caùc haøng Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät ñeàu neân tin söï thuyeát phaùp cuûa Nhö Lai, nöông theo Ñaïi thöøa ñeå giaûng thuyeát caùc phaùp, khoâng neân phæ baùng, che giaáu moät caâu moät keä, phaûi neân laéng nghe phaùt lôøi nguyeän chaân chaùnh. Neáu coù keû huûy baùng chaùnh phaùp thì khoâng neân soáng chung, cuõng khoâng neân nöông theo ngöôøi aáy maø thöa hoûi, laõnh thoï giaùo phaùp. Neáu nghe phaùp ôû ngöôøi aáy thì vì nhaân duyeân ñoù neân rôi vaøo ñòa nguïc A-tyø, chòu nhieàu khoå naõo. Vì sao? Naøy thieän nam! Vì ta voán laø Boà-taùt, khi thöïc haønh caàu ñaïo Voâ thöôïng, nöông theo thöøa Thanh vaên vì caàu moät baøi keä, cho ñeán xaû boû caû tay chaân, ñaàu, maét, tuûy naõo nôi thaân nhö vaäy ñeå caàu thöøa Bích-chi-phaät vaø caàu Phaät thöøa. Ta voán laø Boà-taùt, khi caàu ñaïo voâ thöôïng cuõng laïi nhö vaäy, vì moät baøi keä maø boû tay chaân, ñaàu maét, tuûy naõo, maùu, thòt, da, xöông nôi thaân maïng, cho ñeán hoaøn toaøn thaønh töïu ñaïo Voâ thöôïng. Phaùp ba thöøa naøy ñeàu laø söï thuyeát giaûng cuûa haèng sa chö Phaät nôi ba ñôøi, naêng löïc thaàn thoâng luoân hoä trì vì thöông xoùt chuùng sinh vaø laøm

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

höng thònh Tam baûo khoâng ñeå ñoaïn tuyeät.

Laïi, ôû ñôøi vò lai neáu coù Saùt-lôïi Chieân-ñaø-la, cho ñeán phuï nöõ Chieân-ñaø-la, vì ngu si neân cho mình laø trí, nhieàu haønh aùc thoâ xaáu, khoâng sôï ñôøi sau, laøm caùc vieäc saùt sinh cho ñeán taø kieán ganh tî, keo kieät theo tri thöùc aùc.

Laïi, ôû nôi ba thöøa maø khoâng thaønh töïu phaùp khí. ÔÛ thöøa Thanh vaên maø ít nghe, ôû thöøa Bích-chi-phaät cho ñeán Ñaïi thöøa, taát caû söï hoä trì cuûa Ñöùc Phaät laïi sinh huûy baùng, ngaên che khoâng laøm cho hieån baøy. Neáu ôû phaùp Ñaïi thöøa maø nghe ít, ñoái vôùi haøng thöøa Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät, ñöôïc naêng löïc thaàn thoâng cuûa chö Phaät hoä trì maø sinh huûy baùng cheâ bai, khoâng tin phaùp Ñaïi thöøa cuûa ta, cuõng coù theå phaân bieät neâu giaûng veà Ñaïi thöøa. Neáu noùi ta laõnh thoï phaùp Ñaïi thöøa khoâng laõnh thoï Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät, vì mình ít naêng löïc, trí tueä ngu si, cuõng chính laø dieäu löïc ñaïi Bi cuûa chö Phaät ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai, vì muoán laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Coù hai loaïi hoä trì: Thöù nhaát, vì muoán laøm höng thònh Tam baûo, khoâng ñeå ñoaïn tuyeät neân xuaát gia tu ñaïo, caïo boû raâu toùc, maëc aùo ca-sa. Thöù hai, neân thuyeát giaûng phaùp boán Ñeá, höôùng veà ba thöøa. Hai loaïi nhö vaäy maø Nhö Lai hoä trì, chaúng phaûi laø Thanh vaên, Bích-chi-phaät coù theå hoä trì, cho ñeán traêm ngaøn Ñeá Thích, Phaïm thieân cuõng khoâng theå hoä trì, traêm ngaøn trieäu Chuyeån luaân thaùnh vöông cuõng khoâng theå hoä trì ñöôïc.

Laïi coù Saùt-lôïi Chieân-ñaø-la, neáu thaáy coù ngöôøi ôû trong phaùp cuûa ta maø xuaát gia, ñeä töû Thanh vaên nhö vaäy bò hình phaït giam caàm trong lao nguïc ñaùnh baèng roi, gaäy cho ñeán gieát cheát. Ñaây laø choã saâu xa cuûa taát caû phaùp ñöôïc söï hoä trì cuûa chö Phaät vaø Boà-taùt, ñeàu laøm huûy hoaïi, roái loaïn ñaïo chaân chaùnh nôi ba thöøa, phæ baùng, che giaáu. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy khoâng bieát ñöôïc phaùp Ñaïi thöøa. Saùt-lôïi Chieân-ñaø-la naøy coøn khoâng theå nhaän laõnh laø phaùp khí cuûa Thanh vaên huoáng nöõa laø Ñaïi thöøa.

Laïi coù phuï nöõ Chieân-ñaø-la, löøa doái ngöôøi ñôøi: Töï noùi ta thöïc haønh Ñaïi thöøa, vì ngu si, keo kieät, tham lam, ganh gheùt, huûy hoaïi phaùp cuûa Nhö Lai, töï cho ta nhanh choùng chöùng Nieát-baøn. ÔÛ nôi choã Phaät, Nhö Lai, Theá Toân, sinh caùc toäi loãi nhö theá, cho taát caû Ñaïi Boà-

taùt, taát caû ñeä töû Thanh vaên thaân caän cuûa Ñöùc Phaät cuõng ñeàu phaïm toäi, khieán maïng soáng ngaén nguûi, khoå naõo, caùc caên thieáu vaø taät nguyeàn, caùc chi khoâng ñaày ñuû, thöôøng nhieàu beänh taät.

Saùt-lôïi Chieân-ñaø-la, cho ñeán phuï nöõ Chieân-ñaø-la taïo caùc nghieäp aùc, ñeàu sinh hieåu bieát ñieân ñaûo neân dieät tröø caùc caên laønh. Tuy boá thí nhieàu, nhöng ôû trong haøng suùc sinh laõnh chòu voâ soá thaân theo quaû baùo. ÔÛ ñôøi vò lai, sau khi cheát, hoaøn toaøn khoâng sinh vaøo coõi Saéc ñeå caên laønh thaønh töïu trí tueä voâ ngaïi, cuõng khoâng theå chöùng ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí, nhieàu beänh taät, löôõi khoâng theå noùi, höôùng veà ñòa nguïc. Cho neân Nhö Lai vì muoán taïo lôïi ích cho Saùt-lôïi chaân thieän ñöôïc an laïc, cuõng khieán cho phuï nöõ chaân thieän ñöôïc lôïi ích nhö treân. Vì nhaân duyeân naøy, khoâng cho keû naõo loaïn ôû trong phaùp cuûa ta maø xuaát gia.

Laïi nöõa, nôi phaùp cuûa ta ñaõ giaûng thuyeát, sinh taâm phæ baùng. Vì nhöõng vieäc aáy neân bò nhieàu toäi baùo nhö tröôùc ñaõ noùi. Taïi sao? Vì maëc ca-sa laø töôùng giaûi thoaùt cuûa chö Phaät. Cho neân, heát thaûy chö Phaät hoä trì côø phaùp chaân chaùnh lôùn cuûa vò giaûi thoaùt nôi haøng Thanh vaên, cuõng laø côø cuûa vò giaûi thoaùt nôi ñeä nhaát Ñaïi thöøa vaø Bích-chi- phaät. Vì theá mong caàu giaûi thoaùt, tröôùc heát neân ñoïc tuïng, laéng nghe phaùp cuûa Thanh vaên thöøa, xa lìa taát caû baïn aùc, gaàn guõi baïn laønh, cung kính cuùng döôøng, sau ñaáy ñoïc tuïng kinh Phöông Ñaúng Ñaïi thöøa, saùu phaùp Ba-la-maät, taát caû caùc vieäc laøm aùc ñeàu toû baøy ñuùng nhö phaùp saùm hoái, phaùt ñaïi nguyeän roäng lôùn, sau khi maïng chung ôû ñôøi sau coù theå thaønh töïu phaùp khí nôi Thanh vaên, ñieàu naøy nhö vaäy, cuõng laø chuûng töû cuûa Bích-chi-phaät, cho ñeán laø chuûng töû voâ thöôïng cuûa Ñaïi thöøa Baát thoaùi chuyeån. Vì sao? Naøy thieän nam! Laïi coù möôøi loaïi nöông theo luaân, hoaëc thaønh töïu luaân roài, Saùt-lôïi chaân thieän cho ñeán phuï nöõ chaân thieän coù theå thaønh töïu phaùp khí cuûa Bích-chi-phaät, Ñaïi thöøa Baát thoaùi chuyeån. Nhöõng gì laø möôøi? Nhö vaäy Saùt-lôïi chaân thieän cho ñeán phuï nöõ chaân thieän tin coù nghieäp baùo, ñaày ñuû hoå theïn, xa lìa taø kieán vaø baïn aùc, trì giôùi, khoâng saùt sinh, khoâng uoáng röôïu, taâm Töø ñoái vôùi chuùng sinh, xa lìa saân giaän naõo haïi, ñaày ñuû taâm Bi, cöùu giuùp moïi thöù khoán khoå, chuùng sinh thaáp keùm, khoå naõo ñöôïc taâm vui veû, xa lìa lôøi noùi hai löôõi, lôøi noùi doái, lôøi noùi hoa myõ, ñöôïc taâm

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

khoâng tranh caõi, döùt tröø taâm tham lam keo kieät, ganh tî, hoaøn toaøn khoâng nöông vaøo caùc taø kieán ngoaïi ñaïo khaùc, dieät tröø löôùi nghi, ñöôïc caùc töôùng laønh, phaùt taâm sieâng naêng, ñöùng vöõng trong taát caû phaùp, mau chöùng ñaïo vaéng laëng, phaùp hoan hyû.

Naøy thieän nam! Ñaây laø nöông theo möôøi luaân. Saùt-lôïi chaân thieän cho ñeán phuï nöõ chaân thieän thaønh töïu möôøi luaân, mau chöùng ñöôïc phaùp khí nôi Thanh vaên, chuûng töû cuûa Bích-chi-phaät vaø Ñaïi thöøa Baát thoaùi chuyeån, goïi laø nöông theo möôøi luaân, nhöõng luaân nhö vaäy ñeàu gioáng Thanh vaên vaø Bích-chi-phaät. Baáy giôø, muoán nhaéc laïi nghóa treân Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thöù nhaát ôû trong chuùng Caïo ñaàu maëc ca-sa*

*Vì sao Tyø-kheo aùc*

*Phaù giôùi ñöôïc cuùng döôøng? Huûy phaïm haïnh Ñaàu-ñaø Noùi doái giöõ taø kieán*

*Chaúng phaûi khí, phaù ñaïo Khoâng neân duøng hình phaït. Neáu nghe phaùp ngöôøi kia Tin Nieát-baøn vaéng laëng Hoaëc baäc ñöôïc giaûi thoaùt Laøm thuoác quyù ngöôøi kia. ÔÛ trong caùc kinh khaùc*

*Chæ noùi ñaïo Nhaát thöøa Baûo khoâng coù hai thöøa Giaûi thoaùt Nhaát thöøa thoâi. Lôïi ích caùc chuùng sinh Heát nghieäp baùo phieàn naõo Thöôøng coù taâm thöông xoùt Saùt-lôïi öa chaùnh phaùp.*

*Baø-la-moân, Tyø-xaù Vaø Thuû-ñaø, toäi caáu*

*Muoán haïi caùc Tyø-kheo*

*Taát höôùng theo ñöôøng aùc. Caùc chö Phaät nhö vaäy Giöõ gìn aùo nhieãm saéc Ñaïo giaûi thoaùt chö Phaät Goïi laø ñeä nhaát ñaïo.*

*Maëc y phuïc giaûi thoaùt Nhanh choùng boû aùc kieán Höôùng ñeán ñaïo Nieát-baøn Nhö thuoác men trò beänh. Tuy phaù nôi giôùi caám Cuõng dieät khoå ngöôøi khaùc Ta khoâng nghe cuøng hoï Trong chuùng cuøng Boà-taùt. Vì ngöôøi khaùc thuyeát phaùp Ngöôøi kia ñöôïc ñuû phöôùc Xöng ta laø Theá Toân*

*Quy y ba ngoâi baùu. Tröø boû caùc nghieäp aùc*

*Cuõng thaéng nôi ngoaïi ñaïo Ví nhö vua La-saùt*

*Ngöôøi buoân vaøo sôï haõi. Nhoå moät sôïi loâng ngöïa Chaéc qua bieån khoå lôùn Phaù giôùi, xaû taø aùc*

*Lìa phieàn naõo La-saùt. Neân hoä trì giaûi thoaùt Ñöôïc chö Phaät giöõ gìn Ngöôøi khoâng haïi phaù giôùi Quyeát boû caùc toäi aùc.*

*Ngöôøi coù phöôùc nhö vaäy Muoán caàu ñaïo giaûi thoaùt Hoä trì khí, phi khí*

*Giaûi thoaùt cuõng khoâng khoù.*

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

*Ngöôøi khoâng coù uy löïc Meâ môø nôi Thanh vaên*

*Khoâng bieát ñeán Duyeân giaùc Maø thuyeát giaûng Ñaïi thöøa. Khoâng roõ nôi Duyeân giaùc Maø taùn thaùn Ñaïi thöøa Ngöôøi aáy phaù loøng tin*

*Ñoïc tuïng kinh Ñaïi thöøa. Khoâng hoä trì thöøa khaùc Choã phaïm thaân, mieäng, yù. Chæ noùi veà ñoaïn kieán*

*Phaù hoaïi nôi chaùnh phaùp. Veà sau ñöôïc laøm ngöôøi Laïi ñoïa nguïc A-tyø*

*Quaùn chuùng sinh nhö vaäy Chôù coù laø phi khí.*

*Hoaëc huûy phaïm giôùi caám Khoâng thöông, laïi dua nònh Phaûi neân bieát laø nhaân Mieäng aùc maø ñoaïn kieán.*

*Chaúng Thanh vaên, Duyeân giaùc Cuõng chaúng phaûi Ñaïi thöøa Huûy baùng ba ñôøi Phaät*

*Quyeát chaéc höôùng A-tyø. Dua nònh maø trì giôùi Taâm loaïn keo kieät phaùp*

*Nhaøm aùc, tranh tham, ganh Goïi laø haøng Thanh vaên.*

*Coù trí öa boá thí*

*Phaùt khôûi töôùng sinh dieät Giöõ taâm thöôøng ôû rieâng Goïi laø haøng Duyeân giaùc. Trì giôùi khoâng tieác thaân*

*Gioáng nhö sö töû maïnh Chí caàu ñaïo tòch dieät Goïi laø ñaïo Ñaïi thöøa. Giöõ gìn phaùp chaân chaùnh*

*Kheùo giaûng thuyeát chæ baø. Ñöôïc phaùp nhaãn saâu xa Goïi laø ñaïo Ñaïi thöøa.*

*Phaùp khí chaúng phaùp khí Taâm thöôøng haønh bình ñaúng Khoâng nhieãm phaùp theá gian Goïi laø ñaïo Ñaïi thöøa.*

*Neân goïi laø ba thöøa*

*Ngöôøi trí nhö phaùp thuyeát Giöõ gìn Thanh vaên ta*

*Nhanh choùng thaønh Chaùnh giaùc.*



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