**SOÁ 687**

KINH HIEÁU TÖÛ

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, phuï vaøo dòch phaåm ñôøi Taây Taán.*

Phaät hoûi caùc vò Sa-moân:

–Cha meï sinh con, meï thì möôøi thaùng mang thai, thaân nhö ñang bò beänh naëng. Ñeán ngaøy sinh con, meï thì nguy khoå, cha thì lo sôï, tình caûnh aáy thaät khoù noùi heát.

Sau khi con ra ñôøi, meï phaûi nhöôøng choã khoâ raùo maø naèm choã aåm öôùt. Tinh huyeát nôi loøng thöông con cuûa ngöôøi meï ñaõ hoùa thaønh söõa traéng. Roài naøo xoa lau, taém röûa, quaàn aùo, thöùc aên, ñoà uoáng, baûo ban chæ daïy. Roài naøo leã löôït nôi thaày, baïn, coáng naïp cho vua quan. Dung maïo cuûa con töôi taén thì cha meï cuõng vui thích, coøn neáu con buoàn raàu thì taâm tö cuûa cha meï nhö theå khoâ heùo. Ra khoûi cöûa thì nhôù thì thöông, vaøo trong nhaø thì gìn thì giöõ, taâm luùc naøo cuõng lo laéng, chæ sôï con mình laøm ñieàu baát thieän. AÂn cuûa cha meï nhö vaäy laøm theá naøo ñeå baùo ñaùp?

Caùc vò Sa-moân thöa:

–Taát phaûi suoát ñôøi leã kính vôùi taâm Töø ñeå cung phuïng, döôõng nuoâi nhaèm baùo ñaùp aân saâu cuûa cha meï.

Ñöùc Theá Toân laïi hoûi:

–Ngöôøi con phuïng döôõng cha meï: Traêm vò ngoït ngon luoân daâng nôi mieäng khoâng khi naøo thieáu. Nhaïc hay, lôøi ñeïp vôùi ñuû loaïi cung baäc luoân laøm vui beân tai. AÙo toát, quaàn sang luùc naøo cuõng saïch môùi ñeå cha meï maëc. Laïi, hai vai coõng cha meï ñi khaép moïi choán, troïn ñôøi nhö vaäy ñeå baùo ñaùp aân sinh thaønh. Taát caû nhöõng vieäc laøm nhö theá ñaùng goïi laø hieáu chaêng?

Caùc vò Sa-moân thöa:

–Baïch Theá Toân! Caùi lôùn lao cuûa ñaïo hieáu haún khoâng coøn gì hôn ñöôïc. Ñöùc Theá Toân noùi:

–Ñaáy chöa phaûi laø hieáu troïn veïn! Neáu cha meï öông böôùng, toái taêm, khoâng bieát kính thôø Tam baûo, laïi hung döõ, öa gieát haïi, troäm caép caøn baäy khoâng ñuùng lyù, naëng theo daâm duïc, lôøi noùi hö doái traùi ñaïo, röôïu cheø say söa... thì ngöôøi con phaûi doác söùc khuyeân can, giuùp cho cha meï tænh ngoä. Neáu coøn muø môø, chöa chòu tænh ngoä, töùc phaûi vì nghóa maø khuyeán hoùa: Neâu daãn caùc choán lao nguïc cuûa vua chuùa, keû tuø phaûi chòu bao thöù hình phaït, ñeàu laø haïng phaïm phaùp voâ ñaïo. Maïng chung thì thaàn thöùc bò ñoïa vaøo ñòa nguïc: Nöôùc soâi, löûa döõ, muoân thöù ñoäc haïi, rieâng mình phaûi chòu, khoâng ai cöùu ñöôïc. Giaû nhö cha meï vaãn chöa chuyeån ñoåi, thì ngöôøi con phaûi gaøo khoùc keâu la, tuyeät ñöôøng aên uoáng. Cha meï tuy khoâng saùng suoát, nhöng do thöông con, sôï con phaûi cheát, neân coù theå gaéng nhaãn chòu, cheá ngöï taâm yù quay veà neûo chaùnh. Neáu cha meï ñaõ chuyeån yù, tin kính Phaät, phaùp thì khuyeân phuïng trì naêm giôùi: Coù loøng nhaân, thöông ngöôøi, vaät neân khoâng saùt sinh.

Trong saïch, khieâm cung, neân khoâng troäm caép. Trinh, khieát neân khoâng daâm daät. Giöõ laáy ñieàu tín nghóa neân khoâng noùi lôøi doái traù. Hieáu, thuaän neân khoâng röôïu cheø say söa. Nhö theá thì trong toâng moân, cha laønh, con hieáu, choàng chaùnh vôï trinh, haøng hoï thuaän hoøa, keû döôùi luoân tuaân phuïc, aân ích lan xa, muoân loaøi cuøng nhôø. Chö Phaät trong möôøi phöông, taùm boä chuùng, vua haønh chaùnh ñaïo, quan trung thaønh, muoân daân vaïn hoï, khoâng ai laø khoâng khen ngôïi yeâu kính... Cha meï nhö vaäy laø ôû ñôøi luoân ñöôïc an laïc, maïng chung thì sinh leân coõi trôøi, cuøng gaëp chö Phaät, nghe phaùp, tu taäp ñeå giaûi thoaùt, döùt haún moïi khoå.

Ñöùc Phaät baûo caùc vò Sa-moân:

–Nhöõng ñieàu maét thaáy ôû theá gian chöa phaûi laø hieáu. Chæ coù thöïc haønh nhö theá môùi laø hieáu. Töùc coù theå khieán cho cha meï boû aùc, theo thieän, quy kính Tam baûo, giöõ naêm giôùi. Neáu khoâng duøng Tam baûo ñeå khuyeán hoùa cha meï, thì ngöôøi con tuy coù hieáu döôõng ñuû ñöôøng cuõng vaãn xem laø baát hieáu...

Do ñaáy, caùc Sa-moân luoân soáng nôi caûnh giôùi tónh laëng, taâm chí thanh khieát, laáy ñaïo phaùp laøm leõ soáng, vaâng phuïng giöõ giôùi luaät. Laøm vua thì phaûi lo giöõ gìn ñaát nöôùc, che chôû muoân daân, laøm quan thì trung thaønh, luoân laáy nhaân töø ñeå döôõng nuoâi daân. Töùc cha thì neâu phaùp saùng, con thì hieáu, laønh, choàng tín, vôï trinh. Haøng Öu-baø-taéc, Öu-baø-di haønh trì nhö vaäy thì ñôøi ñôøi gaëp Phaät, thaáy phaùp, ñaït ñaïo.

Phaät neâu giaûng nhö theá, caùc ñeä töû ñeàu hoan hyû, phuïng haønh.

