LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

THUYEÁT TOÄI YEÁU HAØNH PHAÙP

**SOÁ 1903**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1903

**THUYEÁT TOÄI YEÁU HAØNH PHAÙP**

# (Caùch noùi toäi)

*Tam taïng Phaùp sö Nghóa Tònh ñôøi Ñöôøng, soaïn.*

Moãi giöõa thaùng vaø cuoái thaùng nhôù nhöõng toäi ñaõ phaïm theo ñuùng phaùp maø noùi. Hoaëc coá yù noùi doái, hoaëc uoáng röôïu, hoaëc aên phi thôøi. Hoaëc thænh phöông baát tònh röûa tay maø aên. Moãi buoåi saùng hoaëc vaøo caùc luùc khaùc chaúng xem kyõ nöôùc maø uoáng. Vì chaúng phoùng sanh ñuùng phaùp maø caét ñöùt maïng soáng, phaù hö ñaát soáng, hoaëc xuùi giuïc ngöôøi khaùc phaù, khoâng noùi lôøi bieát tònh. Ñoái vôùi naêm sinh chuûng, chaúng duøng löûa… laøm saïch maø lieàn aên, duøng cheùn baùt chaúng röûa saïch maø aên. Cheùn ñoàng muoãng ñuõa, chaúng duøng than chaø saïch maø aên. Heã laø ñoà ñoàng phaûi duøng than chaø röûa môùi saïch, neáu röûa baèng thau ñaäu (xaø boâng) thì khoâng saïch ñöôïc.

Hoaëc duøng bình nöôùc aùc xuùc uoáng dö caùch ñeâm vaø dao aùc xuùc caùch ñeâm caét baùnh maø aên, uoáng nöôùc hoaëc caùc nöôùc traø, bô maät phi thôøi baát tònh. AÊn naêm chaùnh thöïc roài boû oai nghi, laïi nuoát nöôùc boït dö.

Töï caàm, nhaän laáy tieàn cuûa, vaøng baïc vaø khieán ngöôøi khaùc caàm laáy chaúng laøm bieát tònh ngöõ, heã chaïm löûa chaúng trì taâm. Ñoát höông, v.v… chaïm löûa chaúng trì taâm.

Phi thôøi vaøo xoùm laøng chaúng baïch Bí-soâ, cuøng ngöôøi chöa thoï giôùi cuï tuùc ôû cuøng nhaø hai ñeâm, cuøng ngöôøi chöa thoï giôùi cuï tuùc ñoïc tuïng vaø nieäm Phaät. Ñaây ñeàu laø toäi Ba-daät-ñeå-ca. Y cöù vaøo moät soá phaïm maø noùi, caùc thöù khaùc ñeàu y theo toäi naøy. Laïi moãi böõa saùng vaø sau böõa aên tröa maø khoâng xæa raêng, hoaëc höôùng veà thaùp maø xæa raêng. Duøng xong chaúng röûa maø boû. ÔÛ trong ñaát saïch cuûa taêng maø hyû muõi khaïc nhoå, hoaëc boû chí raän reäp chaúng ñuùng choã. Hoaëc aên uoáng ñuùng thôøi maø gaây tieáng ñoäng, hoaëc

aên ñuùng thôøi maø ngaäm côm noùi chuyeän, hoaëc aên phaân nöûa.

Cuøng ngöôøi chöa thoï giôùi cuï tuùc naèm ngoài chung giöôøng chieáu, hoaëc ñöùng tieåu tieän, hoaëc ñaïi tieåu tieän phun nöôùc, hoaëc hyû muõi khaïc nhoå, boû caây xæa raêng ñeàu buùng ngoùn tay, taèng haéng. Tay dô maø caàm ñoà ñöïng thöùc aên. Tay baát tònh maø suùc mieäng uoáng nöôùc. AÊn maät phi thôøi maø chaúng duøng nöôùc laøm saïch. Hoaëc nhìn ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ maø chaúng kheùo giöõ taâm, laïi sinh töôûng duïc, hoaëc töï ñuïng chaïm thaân maø khôûi taâm aùi nhieãm. Hoaëc chaúng heä töôûng töôùng saùng, maëc tình nguû nghæ Döôùi aùnh saùng ñeøn ñuoác maø naèm nguû. Tuy coù khai duyeân cho chaïm löûa… maø chaúng giöõ taâm. Hoaëc ôû choã Tam baûo, sö taêng, cha meï maø khôûi taâm khoâng toân troïng, sinh giaän hôøn khoâng nhaãn nhòn. Taét ñeøn löûa maø khoâng giöõ taâm. Ñaây ñeàu laø toäi aùc taùc. Laïi noùi toùm taét, neáu coù caùc thöù khaùc thì heã nhôù ñeán ñieàu naøo thì bò toäi ñieàu ñoù. Ñaây ñeàu phaûi ñoái tröôùc moät ngöôøi maø noùi xaùm hoái. Hoaëc coù traùch taâm, theá naøo laø traùch taâm? Heã ngöôøi xuaát gia khi ôû taâm khoâng caån thaän maø traùi luaät giaùo thì goïi laø töï traùch taâm. Vieäc naøy toâi chaúng neân laøm, töø nay veà sau toâi khoâng nhö theá nöõa, neáu luoân nhö theá maø töï khaéc traùch thì töï nhieân chaúng thieáu caùc giôùi, phaûi bieát yù Phaät daïy laø ôû ñaây.

Laïi, ngöôøi xuaát gia thoï möôøi giôùi vaø ñaïi giôùi roài, moãi vieäc ñeàu phaûi baïch thaân giaùo sö hoaëc quyû phaïm sö, chæ tröø naêm vieäc chaúng caàn phaûi baïch. Naêm vieäc aáy laø khi ñaïi tieåu tieän, khi uoáng nöôùc saïch, khi xæa raêng, ñoàng ôû trong moät giôùi trong boán möôi chín taàm, leã Phaät nhieãu thaùp. Caùc thöù khaùc ñeàu phaûi baïch. Neáu chaúng baïch thaày thì moãi vieäc bò toäi aùc taùc.

Ñeán ngaøy Baûo-saùi-ñaø (Boá-taùt), phaûi ñoái ngöôøi chaúng ñoàng phaïm, thanh tònh bí-soâ tuøy lôùn nhoû maø toû veû kính troïng, quì moïp chaáp tay nhôù laïi caùc teân toäi, noùi raèng: Xin cuï nhôù maõi cho toâi laø bí-soâ teân, v.v… coù coá yù noùi doái… (tuøy phaïm maø noùi) phaïm nhieàu toäi caên baûn ba daät ñeå ca vaø raát nhieàu toäi phöông tieän aùc taùc, hoaëc chaúng xæa raêng… (tuøy toäi maø noùi) ñaõ phaïm nhieàu toäi caên baûn aùc taùc vaø nhieàu toäi phöông tieän aùc taùc. Caùc toäi naøy ñeàu coù toäi chaúng kính Thaùnh giaùo ba-daät-ñeå-ca vaø toäi phöông tieän aùc taùc naøy, ñeàu chaúng höôùng veà ngöôøi phaùt loà saùm hoái, coù toäi che giaáu. Phaïm caùc toäi naøy, nay toâi ñoái tröôùc cuï thoï töø thanh tònh ñeán, maø ñeàu phaùt loä chaúng daùm che giaáu. Do phaùt loà roài neân ñöôïc an vui (noùi ba laàn). Vì aáy noùi raèng thaày coù thaáy toäi chaêng?

Ñaùp: Con thaáy.

Laïi hoûi: ÔÛ töông lai oâng kheùo giöõ caùc giôùi chaêng?

Ñaùp: Giöõ ñöôïc. Roài ñoái bí-soâ maø noùi Aùo-beå-ca (ñaûy laø tieáng Phaïm,

SOÁ 1903 - THUYEÁT TOÄI YEÁU HAØNH PHAÙP 449

Haùn dòch laø Phöông tieän, töùc vieäc naøy laø phöông tieän giaûi thoaùt). Khi ngöôøi aáy noùi toäi thì ñaùp ta-ñeä (Haùn dòch laø laønh thay!). neáu ngöôøi phaïm toäi Taêng-giaø-phaït-thi-sa thì chæ ñoái ngöôøi phaùt loä, sau laøm phaùp khaùc. Neáu phaïm toát-thoå-la vaø phaïm toäi xaû ñoïa thì y theo phaùp maø tröø.

Phaùp moãi khi aên phaûi phaùt nguyeän, theo luaät daïy: Neáu khi bí-soâ aên roài hoaëc phaûi tuïng truø y-noa-giaø-tha, töùc laø thí tuïng, tuøy ôû choã vaéng, hoaëc ngoài hoaëc ñöùng, hoaëc ñi kinh haønh, tröôùc tuïng tieåu kinh moät tôø hay nöûa tôø, keá tuïng giaø-tha raèng: “AÊn uoáng ñaõ xong, xin nguyeän chuùng sinh, ñöùc haïnh ñaày ñuû, thaønh möôøi naêng löïc. Ngöôøi thöïc haønh boá thí naøy, seõ ñöôïc nghóa lôïi, neáu öa thích boá thí, sau seõ ñöôïc an vui.

Trong caùc nhaø cöûa, chuøa vieän hay xaây chuøa boá thí chuùng taêng, vaø thieân thaàn giöõ chuøa vua vaø traêm quan, sö taêng cha meï nhaân duyeân quyeán thuoäc vaø taát caû chuùng sinh neáu tröôùc ñaõ qua ñôøi thì nguyeän sinh Taây phöông gaëp Phaät A-di-ñaø, hoaëc sinh leân taàng trôøi Ñoå-söû-la (Ñaâu- suaát) thaáy Toân giaû Töø Thò thoaùt khoûi traàn lao, ngoä Voâ sinh nhaãn. Ngöôøi hieän coøn thì nguyeän khoâng beänh hoaïn, soáng laâu, phöôùc trí trang nghieâm. Nguyeän thaân con khoâng coù caùc chöôùng naõo, thöôøng giöõ tònh giôùi chaúng phaïm thi la. Ñoái vôùi toäi nhoû taâm raát sôï seät. Caùc phaïm toäi ñeàu phaùt loä, heát ñôøi vò lai chaúng maát tín taâm gaëp thieän tri thöùc. Nguyeän sinh giöõ nöôùc, xa lìa taùm naïn, thöôøng coøn chaùnh kieán, ñeán caàu giaûi thoaùt, thöôøng cuøng chuùng sinh laøm baïn chaúng caàn thænh môøi, töùc ñem nguyeän naøy thí khaép taát caû, ñoàng xuaát höõu löu, chöùng quaû voâ thöôïng. Neáu moãi ngaøy chaúng laøm nhö theá vaø tuïng nieäm, phaùt nguyeän laø bieáng löôøi chaúng tieâu cuûa tín thí.

# PHAÙP TAÅY TÒNH

Nhaø ñaïi tieåu tieän phaûi ñaët ôû choã rieâng, ñeàu ñoùng cöûa vaø xuyeân suoát. Heã vaøo choã tieåu vaø nhaø xí thì phaûi giöõ bình mieäng chôù ngaäm nöôùc ñeå röûa saïch. Phaûi taèng haéng ho vaøi ba tieáng roài môùi tieán leân. Ñaõ vaøo roài thì keùo cöûa laïi, caàm hai hoøn ñaát hoaëc tro, phaân nöûa ñeå röûa haäu moân, phaân nöûa ñeå röûa tay traùi, oáng maùng boâng phaát traàn ñeàu khoâng ñuùng. Ñaõ ra khoûi nhaø xí thì bình ñeå treân ba caây cheùo maø cheá nöôùc xuoáng thaân, hoaëc ñeå treân ñuøi khieán cho nöôùc nghieâng ra chaûy. Neáu khoâng coù bình thì chaäu ñöïng ñaày nöôùc taïm theá cuõng ñöôïc. Duøng möôøi laêm cuïc ñaát ñeå döôùi ñaát beân phaûi hoaëc treân taám gaïch. Baûy cuïc chæ ñeå röûa tay traùi, baûy cuïc ñeå röûa caû hai tay, coøn moät cuïc thì ñeå röûa bình. Treân taám gaïch thì phaûi röûa saïch, roài môùi ñeå xuùc bình. Laáy nöôùc bình saïch suùc mieäng ba laàn môùi hoïp nghi thanh tònh. Môùi ñöôïc nhaän ngöôøi leã vaø leã ngöôøi, thaønh kính Tam

baûo, ngoài treân giöôøng chieáu ñoïc tuïng caùc kinh. Neáu chaúng y luaät maø laøm nhö theá thì heã laøm gì ñeàu vôøi laáy toäi aùc taùc. Hoaëc khi ñi ñöôøng hay ngoài treân thuyeàn löôïng vieäc maø theâm bôùt. Mong caùc vò tu haønh bieát Thaùnh giaùo chôù coi thöôøng tro ñaát, cuoái cuøng phaûi ñoïa vaøo neâ-leâ. Neáu vaâng laøm thì ñöôïc phöôùc, khinh phaùp thì toäi sinh. Ñaây laø caùc vieäc thöôøng, xin trình baøy roõ raøng.