PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

# QUYEÅN 24

***Thieân thöù 16*** (Phaàn hai)

***Thöù naêm:*** PHAÀN CHOÏN LÖÏA ÑAÏI CHUÙNG

Xeùt nghó khi phaùp sö böôùc leân giaûng toøa, tröôùc tieân phaûi kính leã Tam baûo, thanh tònh baûn taâm, xem xeùt thôøi gian, choïn löïa ñaïi chuùng, hoäi ñuû yù höôùng Töø bi cöùu sinh lôïi vaät roãi môùi baét ñaàu thuyeát phaùp. Theá neân, kinh Baùo aân noùi raèng: “Neáu thính giaû ngoài, phaùp sö ñöùng, khoâng neân thuyeát phaùp. Neáu thính giaû tìm loãi cuûa phaùp sö , khoâng neân thuyeát phaùp. Neáu thính giaû tin theo ngöôøi, khoâng tin theo phaùp; tin theo chöõ, khoâng tin theo nghóa; tin theo choå khoâng hieåu nghóa kinh, khoâng tin theo choå hieåu nghóa kinh; tin theo kieán thöùc, khoâng tin theo trí tueä, gaëp nhöõng tröôøng hôïp naày, cuõng khoâng neân thuyeát phaùp. Taïi sao theá? Vì nhöõng loaïi thính giaû naøy khoâng bieát toân kính chaùnh phaùp cuûa chö Phaät vaø caùc Boà-taùt. Neáu giaûng sö bieát toân troïng chaùnh phaùp, thính giaû cuõng seõ sinh loøng cung kính, doác taâm laéng nghe, khoâng daùm khinh thöôøng ngaïo maïn, nhö theá goïi laø thuyeát phaùp thanh tònh”. Do ñoù, kinh A-haøm coù keä noùi raèng:

*Thính giaû say söa nhö khaùt uoáng, Chuyeân chuù ñaøo saâu vaøo ngöõ nghóa, Nghe phaùp hôùn hôû, taâm möøng tuûi, Thính giaû nhö theá, ñaùng thuyeát phaùp”.*

Laïi nöõa, luaät Ngöõ-phaàn noùi: “Tröø boû loøng tham, loøng khoâng coi thöôøng chính mình, khoâng coi thöôøng ñaïi chuùng, phaùt loøng Töø bi, loøng hoan hyû, loøng laøm lôïi ích, loøng khoâng lay ñoäng. Neáu xaùc laäp ñöôïc nhöõng loøng naøy, thaäm chí chæ giaûng thuyeát moät baøi keä boán caâu, khieán thính giaû hieåu ñuùng nghóa, seõ an laïc suoát ñeâm tröôøng vaø ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc”.

Laïi nöõa, kinh Nieát-baøn noùi: “Neáu coù ngöôøi thoï trì ñoïc tuïng, sao cheùp thuyeát phaùp khoâng ñuùng luùc ñuùng nôi, khoâng môøi maø thuyeát phaùp,

khinh mình khinh ngöôøi, töï ca tuïng mình khaép nôi, ngöôøi aáy seõ huûy dieät Phaät phaùp, thaäm chí coøn khieán voâ löôïng chuùng sanh ñoïa theo xuoáng ñòa nguïc. Ñoù laø ngöôøi coù tri thöùc xaáu xa”.

Laïi nöõa, luaän Thaäp-tuïng noùi: “Coù naêm haïng ngöôøi hoûi phaùp khoâng neân traû lôøi: 1. Hoûi thöû, 2. Khoâng nghi maø hoûi, 3. Khoâng thaät loøng aên naên khi phaïm giôùi maø hoûi, 4. Khoâng thoï trì chaùnh phaùp maø hoûi, 5. Coát ñem ñieàu khoù khaên bì hieåm ra hoûi. Neáu ngöôøi hoûi thaät söï thaønh taâm, khoâng coù aùc yù, chæ muoán phaùt sinh ñieàu thieän, tieâu tröø ñieàu aùc, phaùp sö neân tuøy cô duyeân, vaän duïng moïi phöông caùch giaûng giaûi. Neáu coù choå phaùp sö töï mình chöa hieåu töôøng taän, hoaëc coøn mô hoà, thì khoâng ñöôïc ñem ra thuyeát, sôï thính giaû loan truyeàn thaát thieät, giaûng sö vaø thính giaû seõ cuøng maéc toäi”.

Laïi nöõa, kinh Baùch-duï vaø luaän Tyø-ñaøm coù noùi ñeán boán caùch hoûi vaø traû lôøi: 1/ Traû lôøi xaùc ñònh. Thí duï coù ngöôøi hoûi raèng taát caû heã coù sinh ñeàu phaûi coù töû. Traû lôøi caâu hoûi naøy laø traû lôøi xaùc ñònh. 2/ Traû lôøi phaân bieät töøng tröôøng hôïp. Thí duï coù ngöôøi hoûi raèng heã ñaõ coù töû aét phaûi coù sinh. Traû lôøi caâu hoûi naøy thì caàn phaûi phaân bieät töøng tröôøng hôïp, nhö ñaõ tröø saïch maàm aùi, chaéc chaén seõ voâ sinh. Neáu coøn maàm aùi chaéc chaén seõ coøn sinh dieät. Traû lôøi nhö theá goïi laø traû lôøi phaân bieät töøng tröôøng hôïp. 3/ Traû lôøi baèng caùch hoûi laïi. Thí duï coù ngöôøi hoûi raèng ngöôøi laø hôn heát. Traû lôøi caâu hoûi naøy thì caàn hoûi laïi raèng ngöôøi laø hôn heát so vôùi chuùng sanh trong ba ñöôøng aùc, hay so vôùi chö Thieân. Neáu so vôùi chuùng sanh trong ba ñöôøng aùc, ngöôøi thaät laø hôn heát. Neáu so vôùi chö Thieân, ngöôøi thaät söï khoâng baèng. Traû lôøi nhö theá goïi laø traû lôøi baèng caùch hoûi laïi. 4/ Traû lôøi gaùc laïi. Nhö coù ngöôøi hoûi ñeán möôøi boán ñieàu khoù hoaëc hoûi ñeán theá giôùi vaø chuùng sanh höõu haïn hay voâ haïn, coù baét ñaàu vaø cuoái cuøng, hay khoâng coù baét ñaàu vaø cuoái cuøng. Traû lôøi caâu hoûi naøy laø gaùc ngang vaán ñeà. Baøn luaän veà hoûi, nhö baøn luaän veà ngoaïi ñaïo ngu si nhöng vaãn töï cho laø saùng suoát, thaät söï khoâng am töôøng veà boán boä luaän lôùn cuûa noäi ñieån, theá neân chæ laøm ñöôïc boä luaän phaân bieät maø thoâi”.

Laïi nöõa, Kinh Öu-baø-taéc-giôùi noùi: “Ñöùc Phaät baûo raèng ngöôøi an truï ñuùng theo chaùnh phaùp thì coù theå töï lôïi vaø lôïi tha. Neáu an truï khoâng ñuùng theo chaùnh phaùp thì khoâng theå goïi laø töï lôïi vaø lôïi tha. Ngöôøi an truï ñuùng theo chaùnh phaùp seõ coù taùm loaïi trí tueä: Moät phaùp trí. Hai nghóa trí. Ba thôøi trí. Boán Tri tuùc trí. Naêm Töï tha trí. Saùu Chuùng trí. Baûy Caên trí. Taùm Thöôïng haï trí. Ngöôøi coù ñaày ñuû taùm loaïi trí aáy, neáu thuyeát phaùp seõ coù ñuû möôøi saùu ñieàu: 1/ Ñuùng luùc. 2/ Thuyeát phaùp taän taâm. 3/ tHuyeát phaùp coù thöù töï. 4/ Thuyeát phaùp hoøa hôïp. 5/ Thuyeát phaùp ñuùng nghóa.

6/ Thuyeát phaùp vui veû. 7/ Thuyeát phaùp theo yù nghó. 8/ Thuyeát phaùp khoâng coi thöôøng ñaïi chuùng. 9/ Thuyeát phaùp khoâng la raày ñaïi chuùng. 10/ Thuyeát nhö phaùp. 11/ Thuyeát phaùp töï lôïi vaø lôïi tha. 12/ Thuyeát phaùp khoâng bò phaân taâm. 13/ Thuyeát phaùp hôïp ñaïo lyù. 14/ Thuyeát phaùp chaân chaùnh. 15/ Thuyeát phaùp veà mình nhöng khoâng sinh loøng kieâu ngaïo. 16/ Thuyeát phaùp xong, khoâng caàu mong phöôùc baùo ôû ñôøi sau. Ngöôøi nhö theá coù theå nghe ngöôøi khaùc.

Khi nghe ngöôøi khaùc cuõng phaûi coù ñuû möôøi saùu ñieàu: 1/ Nghe ñuùng luùc. 2/ Nghe vui veû. 3/ Nghe taän taâm. 4/ Nghe cuùng kính. 5/ Nghe khoâng tìm loãi cuûa ngöôøi noùi . 6/ Nghe khoâng coát tranh luaän. 7/ Nghe khoâng coát hôn thua. 8/ Khi nghe, khoâng coi thöôøng ngöôøi noùi. 9/ Khi nghe khoâng coi thöôøng chaùnh phaùp. 10/ Khi nghe, khoâng coi thöôøng chính mình. 11/ Khi nghe, xa lìa ñöôïc haún nguõ caùi. 12/ Khi nghe, thoï trì ñoïc tuïng. 13/ Khi nghe, tröø boû ñöôïc nguõ duïc. 14/ Khi nghe, coù ñuû ñöùc tin. 15/ Khi nghe xong, ñieàu phuïc chuùng sanh. 16 Khi nghe, döùt boû caùc caên hoân aùm. Naøy caùc thieän nam töû! Ngöôøi naøo coù ñaày ñuû taùm loaïi trí tueä nhö theá, seõ bieát thuyeát phaùp vaø nghe thuyeát phaùp. Ngöôøi aáy coù theå töï lôïi vaø lôïi tha. Ngöôøi khoâng coù ñuû taùm loaïi trí tueä aáy khoâng ñöôïc goïi laø töï lôïi vaø lôïi tha.

Laïi nöõa, ngöôøi bieát thuyeát phaùp coù hai haïng: Moät laø thanh tònh, hai laø haïng khoâng thanh tònh. Haïng thuyeát phaùp khoâng thanh tònh laïi coù naêm ñieàu: 1 Vì lôïi loäc neân môùi thuyeát phaùp. 2/ Vì phöôùc baùo neân môùi thuyeát phaùp. 3/ Vì hôn ngöôøi neân môùi thuyeát phaùp. 4/ Vì möôøi loaïi phöôùc baùo neân môùi thuyeát phaùp. 5/ Coøn nghi ngôø maø vaãn thuyeát phaùp. Haïng thuyeát phaùp thanh tònh laïi coù naêm ñieàu: 1/ Tröôùc tieân thí thöïc roài môùi thuyeát phaùp. 2/ Vì muoán xieån döông Tam baûo neân môùi thuyeát phaùp. 3/ Vì muoán tieâu tröø phieàn naõo cuûa chính mình vaø chuùng sanh neân môùi thuyeát phaùp. 4/ Vì muoán phaân bieät chính taø neân môùi thuyeát phaùp. 5/ Vì muoán chuùng sanh ñaït ñöôïc Voâ thöôïng quaû neân môùi thuyeát phaùp.

Naøy, caùc thieän nam töû! Haïng thuyeát phaùp khoâng thanh tònh goïi laø dô ueá, goïi laø baùn phaùp, cuõng goïi laø oâ nhuïc, cuõng goïi laø noùi sai, cuõng goïi laø maát maùt yù chí”.

Laïi nöõa, trong kinh Phaùp-cuù-duï, ñöùc Phaät coù noùi keä raèng:

*Tuy ñoïc tuïng nghìn chöông Nghóa caâu khoâng hieåu ñuùng, Khoâng baèng hieåu caâu chính, Nghe xong ñöôïc thanh tònh. Tuy ñoïc tuïng nghìn lôøi,*

*Khoâng hieåu nghóa ích gì! Khoâng baèng naém moät nghóa, Tu theo, ñöôïc giaûi thoaùt.*

*Tuy ñoïc tuïng nhieàu kinh, Khoâng hieåu roõ ích gì!*

*Hieåu roõ nghóa moät caâu, Tu theo, ñöôïc ñaéc ñaïo”.*

Laïi nöõa, kinh Ñaïi-phaùp-cöï-Ñaø-la-ni noùi; “Nhö ngöôøi thoï trì chaùnh phaùp muoán tu luyeän thaàn chuù khoâng bò giaùn ñoaïn vaø caùc phaùp sö saép söûa thuyeát phaùp, söûa mình ngoài yeân, tuïng chuù sau ñaây: “Ñaùt dieät tha, ñaø ca na, a ca nam ca na, ca na ca na, na ca, ca ca na ca, a ca ca na ca, ca na ca na, ca na a ca na, ca ca na, baø tyø saùt, ñeá daï tha baø tyø saùt, daï tha giaø giaø na, ña tha baø tyø saùt ñeá, ña tha ma ca xaù, na ca xaù ca ca xaù”.

Baáy giôø, phaùp sö ñöôïc quyeán thuoäc ngoài vaây quanh, taïo thaønh phöông tieän gia hoä, khieán phaùp sö khoâng bò ñoäng taâm, neân thuyeát phaùp khoâng bò giaùn ñoaïn, dieät tröø ñöôïc aùc duïc, khieán boïn La-saùt nöõ khoâng phaù hoaïi thính chuùng. Nhôø theá, yù nguyeän cuûa phaùp sö khoâng bò caûn trôû”.

***Thöù saùu:*** PHAÀN TIEÄM ÑOÁN

Nhö kinh Baùch duï noùi: “Ngaøy xöa, coù laøng noï naèm caùch kinh thaønh 5 do tuaàn. Trong laøng coù loaïi nöôùc ngon ngoït, neân nhaø vua ra leänh baét daân laøng haøng ngaøy cung caáp nöôùc aáy. Daân laøng cung phuïng meät nhoïc quaù, muoán boû laøng ra ñi. Lyù tröôûng baûo moïi ngöôøi: “Ñöøng boû ñi, ta seõ xin nhaø vua ñoåi 5 do tuaàn thaønh 3 do tuaàn ñeå moïi ngöôøi ñi laïi gaàn hôn, khoâng meät nhoïc nöõa”. Lyù tröôûng ñem taâu leân, nhaø vua ñoåi thaønh 3 do tuaàn. Moïi ngöôøi nghe tin, heát söùc vui möøng. Coù ngöôøi noùi: “Ñoïan ñöôøng thaät söï vaãn laø 5 do-tuaàn, coù gì khaùc ñaâu!” Daãu nghe lôøi naøy, nhöng daân laøng tin nhaø vua, neân khoâng boû ñi nöõa. Ngöôøi treân thôøi gian cuõng theá, tu theo chaùnh phaùp phaûi vöôït qua naêm ñöôøng môùi ñeán Nieát-baøn, neân sinh loøng moûi meät, muoán boû dôû, trì treä trong voøng sinh töû, khoâng theå tieán leân. Phaùp vöông Nhö Lai kheùo thuyeát phaùp, phaân nhaát thöøa thaønh tam thöøa. Ngöôøi theo tieåu thöøa nghe ñöôïc, sinh ra vui möøng cho laø deã thöïc hieän, tu thieän döôõng ñöùc, mong sao vöôït khoûi sinh töû luaân hoài. Veà sau nghe coù ngöôøi noùi khoâng coù tam thöøa, chæ coù nhaát thöøa, ngöôøi theo tieåu thöøa vì coá chaáp vaøo lôøi ñöùc Phaät daïy, neân khoâng chòu boû thaønh kieán tam thöøa, gioáng nhö daân laøng noùi treân maø thoâi”.

Laïi nöõa, kinh Hoa-nghieâm noùi: “Naøy, caùc Phaät töû! Gioáng nhö maët

Trôøi hieän ra soi saùng caùc nuùi chuùa lôùn, keá ñeán soi saùng caùc nuùi lôùn, caùc nuùi kim cöông quyù baùu, sau ñoù môùi soi saùng maët ñaát (AÙnh saùng maët Trôøi khoâng nghó raèng tröôùc heát, ta phaûi soi saùng khaép caùc nuùi chuùa lôùn, keá ñeán soi saùng khaép maët ñaát, vì maët ñaát coù choå cao thaáp, neân soi saùng coù choå tröôùc sau), Nhö Lai öùng cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc cuõng theá, nhôø thaønh töïu ñöôïc maët Trôøi trí tueä bao la voâ löôïng voâ bieân phaùp giôùi, neân thöôøng phoùng aùnh saùng trí tueä voâ löôïng voâ ngaïi soi saùng khaép caùc nuùi chuùa lôùn cuûa haøng Boà-taùt, keá ñeán soi saùng caùc Duyeân giaùc, keá ñeán soi saùng caùc Thanh vaên, keá ñeán soi saùng caùc chuùng sanh coù caên laønh ñöôïc tuøy cô thoï trì giaùo hoùa, sau ñoù môùi soi saùng moïi chuùng sanh. Thaäm chí soi saùng caùc chuùng sanh coøn laàm laïc, giuùp taïo neân nhaân duyeân lôïi ích veà sau (aùnh saùng cuûa maët Trôøi trí tueä Nhö Lai khoâng nghó raèng tröôùc heát ta phaûi soi saùng caùc Boà-taùt, keá ñeán soi saùng caùc chuùng sanh coøn laàm laïc maø phoùng aùnh saùng trí tueä lôùn lao soi saùng khaép taát caû). Naøy, caùc Phaät töû! Gioáng nhö maët Trôøi maët traêng hieän ra soi saùng khaép theá gian, thaäm chí khaép caùc nuùi saâu hang vaéng, maët Trôøi trí tueä cuûa Nhö Lai cuõng theá, soi saùng taát caû, chæ vì caùc chuùng sanh coù maàm thieän khoâng ñeàu, neân aùnh saùng cuûa trí tueä Nhö Lai coù nhieàu khaùc bieät”.

***Thöù baûy:*** PHAÀN PHAÙP THÍ

Nhö luaän Thaäp-truï-tyø-baø-sa noùi: “Theo caùc phaåm xöng phaùp sö coâng ñöùc vaø thuyeát phaùp nghóa giôùi tuøy thuaän tu hoïc cuûa kinh. Quyeát ñònh-vöông-ñaïi-thöøa, nhö Boà-taùt muoán ñem chaùnh phaùp boá thí cho chuùng sanh, caàn phaûi thöïc haønh boán ñieàu; 1/ Baùc hoïc thoäng thaùi, ghi nhôù moïi lôøi leõ, caâu ñoaïn. 2/ Bieát roõ raøng chaéc chaén moïi phaùp sinh dieät cuûa theá gian vaø xuaát theá gian. 3/ Coù tueä Thieàn ñònh, tuaân theo chaùnh phaùp trong kinh, khoâng ñaâm ra tranh caõi. 4/ Tu taäp theo kinh daïy, khoâng theâm khoâng bôùt.”

Laïi nöõa, kinh chaùnh phaùp-nieäm noùi: “Neáu coù chuùng sanh thöïc haønh thieän nghieäp, thuyeát phaùp moät caâu keä, giuùp ngöôøi taø kieán tin töôûng thuaàn thaønh vaøo ñöùc Phaät, khi meänh chung, chuùng sanh aáy seõ ñöôïc sinh leân coõi Trôøi ÖÙng Thanh, höông thuï ñuû loaïi phöôùc baùo. Khi heát thoï maïng Trôøi, môùi haï sinh xuoáng caùc coõi döôùi, luaân chuyeån theo nghieäp. Neáu coù chuùng sanh thuyeát phaùp vì muoán laáy tieàn cuûa, khoâng vì bò taâm laøm lôïi ích chuùng sanh, hoaëc uoáng röôïu, hoaëc cuøng nöõ giôùi aên uoáng vui chôi ñeå caàu taøi lôïi, thuyeát phaùp nhö theá, phöôùc baùo raát ít, seõ sinh leân coõi Trôøi, laøm loaøi chim trí tueä, bieát ñoïc tuïng keä ca. Nhö theá, goïi laø boá thí phaùp caáp thaáp. Theá naøo goïi laø boá thí phaùp caáp trung bình? Vì tieáng taêm, vì

hôn ngöôøi vì hôn caùc phaùp sö khaùc maø thuyeát phaùp, hoaëc vì ganh ñua maø thuyeát phaùp. Boá thí phaùp nhö theá, phöôùc baùo cuõng ít, ñöôïc sinh leân coõi Trôøi, höôûng thuï phöôùc baùo trung bình, hoaëc sinh laøm ngöôøi maø thoâi. Nhö theá goïi laø boá thí phaùp caáp trung bình. Theá naøo goïi laø boá thí phaùp caáp cao? Thuyeát phaùp baèng taâm thanh tònh, chæ muoán phaùt huy trí tueä cuûa chuùng sanh, khoâng caàu taøi lôïi vaø muoán caùc chuùng sanh taø kieán ñöôïc an truï vaøo chaùnh phaùp. Boá thí phaùp nhö theá, töï lôïi lôïi tha, ñaït quaû toái cao Voâ thöôïng, ñöôïc nhaäp Nieát-baøn, phöôùc baùo baát taän, goïi laø boá thí phaùp caáp cao”.

Laïi nöõa, trong kinh Ca-dieáp, ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Laáy chaâu baùu chaát ñaày Tam thieân ñaïi theá giôùi, Roài ñem ra boá thí, Coâng ñöùc vaãn raát ít.*

*Thuyeát phaùp moät caâu keä, Coâng ñöùc coøn nhieàu hôn. Nhaïc cuï ñaày tam giôùi, Ñem boá thí moät ngöôøi, Khoâng baèng noùi caâu keä, Coâng ñöùc lôùn lao hôn.*

*Coâng ñöùc naøy hôn haún, Vì giuùp lìa phieàn naõo. Neáu chaát ñaày chaâu baùu Khaép haø sa theá giôùi,*

*Roài cuùng döôøng chö Phaät, Khoâng baèng cuùng döôøng phaùp. Cuùng döôøng Phaät phöôùc nhieàu, Khoâng baèng boá thí phaùp.*

*Boá thí moät caâu keä*

*Phöôùc ñöùc nhieàu ñeán theá, Huoáng gì nhieàu caâu keä, Phöôùc ñöùc khoâng theå nghó!”*

Laïi nöõa, luaän Thaäp-truï-tyø-baø-sa noùi: “Ngöôøi taïi gia neân thöïc haønh taøi thí, ngöôøi xuaát gia neân thöïc haønh phaùp thí. Taïi sao? Vì ngöôøi taïi gia thöïc haønh phaùp thí khoâng baèng ngöôøi xuaát gia. Keû nghe phaùp nôi ngöôøi taïi gia seõ phaùt tín taâm moûng maûnh. Vaû laïi, ngöôøi taïi gia coù nhieàu cuûa caûi, ngöôøi xuaát gia thoâng thaïo kinh ñieån, ñoïc tuïng raønh reû, giaûng giaûi tinh töôøng, duõng maõnh tröôùc ñaïi chuùng. Ñieàu naøy, ngöôøi taïi gia khoâng

theå saùnh kòp ngöôøi xuaát gia. Hôn nöõa, khieán ngöôøi nghe phaùt taâm cung kính, ngöôøi taïi gia khoâng baèng ngöôøi xuaát gia. Laïi muoán thuyeát phaùp ñeå haøng phuïc nhaân taâm, ngöôøi taïi gia cuõng khoâng baèng ngöôøi xuaát gia, nhö keä coù noùi:

*Tröôùc tieân phaûi tu haønh chaùnh phaùp, Sau ñoù môùi giaùo hoùa moïi ngöôøi*

*Vaø môùi coù theå noùi lôøi naøy:*

*Haõy laøm theo nhöõng gì ta laøm. Baûn thaân coøn laøm ñieàu khoâng toát, Sao coù theå khieán ngöôøi khaùc toát? Baûn thaân coøn chöa ñöôïc tòch laëng, Sao coù theå khieán ngöôøi tòch laëng?*

Caàn noùi theâm raèng, neáu ngöôøi xuaát gia thöïc haønh taøi thí, seõ haïi ñeán caùc thieän nghieäp khaùc, vì xa lìa nôi thanh tònh ñeå ñeán caùc xoùm laøng gaàn guõi vôùi ngöôøi theá gian, noùi naêng qua laïi, daáy ñoäng tam ñoäc, hôøi hôït luïc ñoä, thaäm chí tham luyeán nguõ duïc, sinh ra phaù giôùi hoøan tuïc, neân goïi laø cheát. Coù khi phaûn giôùi, deã gaây neân toäi troïng, ñaùng goïi laø cheát, bò ñuû loaïi phieàn naõo haønh haï khoå sôû. Vì theá, ñoái vôùi ngöôøi xuaát gia, taùn döông pheùp phaùp thí; ñoái vôùi ngöôøi taïi gia, taùn döông pheùp taøi thí”.

Laïi nöõa, kinh Kim-quang-minh noùi: “Thuyeát phaùp coù naêm söï kieän: 1 Phaùp thí, ta vaø ngöôøi ñeàu coù lôïi, taøi thí khoâng saùnh baèng. 2/ Phaùp thí coù theå khieán chuùng sanh sieâu vieät tam giôùi, taøi thí khoâng ra khoûi duïc giôùi. 3/ Phaùp thí ñem laïi lôïi ích cho phaùp thaân, taøi thí chæ nuoâi döôõng saéc thaân. 4/ Phaùp thí laøm lôùn maïnh voâ cuøng, taøi thí coù luùc caïn kieät. 5/ Phaùp thí coù theå ñoaïn tröø voâ minh, taøi thí chæ ñieàu phuïc tham taâm. Theá neân, taøi thí khoâng theå saùnh kòp phaùp thí. Tuy nhieân, phaùp thí cuõng coù haïn cheá, nhö hieåu bieát maø khoâng noùi ra, sôï ngöôøi khaùc hôn mình, neân cöù giaáu gieám. Kieáp sau seõ vónh vieãn khoâng ñöôïc nghe thuyeát phaùp”.

Laïi nöõa, luaän Trí-ñoä noùi: “Neáu buûn xæn khoâng chòu boá thí phaùp, seõ bò sinh vaøo caùc choå bieân ñòa xa xoâi, khoâng coù Phaät phaùp. Vì thoùi buûn xæn aáy laøm caûn trôû trì tueä saùng suoát cuûa caùc chuùng sanh khaùc. Thoùi xaáu naøy khoâng baèng thoùi baùn phaùp. Thoùi baùn phaùp coøn hôn thoùi buûn xæn aáy”.

Laïi nöõa, luaän Thaønh-thaät noùi: “Neáu coù ngöôøi thuyeát phaùp cho ngöôøi khaùc, seõ goïi laø lôïi tha. Daãu ngöôøi naøy khoâng tu haønh theo chaùnh phaùp, nhöng vì coù coâng thuyeát phaùp cho ngöôøi khaùc, neân baûn thaân cuõng ñöôïc höôûng lôïi. Phaùp thí coù ba baäc: 1/ Phaùp thí baäc thaáp: chæ thuyeát phaùp veà boá thí, khoâng thuyeát phaùp veà trí tueä. 2/ Phaùp thí baäc trung bình: Chæ thuyeát phaùp veà giöõ giôùi. 3/ Phaùp thí baäc cao: thuyeát phaùp veà trí tueä, daïy

ngöôøi quaùn lyù ñöôïc hoaëc ñoaïn tröø hai chöôùng ngaïi cuûa hoaëc vaø trí, xa lìa sinh töû, veà sau seõ thaønh ñaïo, chöùng quaû Nieát-baøn. Thaäm chí chæ thuyeát phaùp veà tieåu thöøa, chæ giaùo hoùa moät ngöôøi, khieán quaùn töôûng leõ sinh khoâng, roài theo ñoù tu haønh. Daãu chöa ñaéc ñaïo, nhöng coâng ñöùc thuyeát phaùp vaãn hôn haún giaùo hoùa taát caû moïi chuùng sanh trong coõi Dieâm-phuø- ñeà thöïc haønh thaäp thieän, bôûi ngöôøi aáy bieát tin töôûng tu haønh, taïo neân nhaân duyeân giaûi thoaùt, chöùng quaû Nieát-baøn”.

Laïi nöõa, kinh Chö-phaùp-duõng-vöông noùi: “Giaû söû taát caû chuùng sanh döôùi nöôùc, treân boä vaø trong khoâng cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu ñöôïc laøm ngöôøi, giaû söû coù ngöôøi giaùo hoùa moïi chuùng sanh naøy ñeàu giöõ gìn nguõ giôùi vaø thöïc haønh thaäp thieän, coâng ñöùc cuûa ngöôøi naøy seõ khoâng baèng ñöôïc coâng ñöùc cuûa ngöôøi chæ giaùo hoùa moät chuùng sanh bieát tin töôûng vaø tu haønh theo chaùnh phaùp”.

Laïi nöõa, luaän Thaäp-truï-tyø-baø-sa noùi: “Coù boán caùch laøm thoái thaát trí tueä maø haøng Boà-taùt caàn xa laùnh: 1/ Khoâng cung kính phaùp vaø khoâng thuyeát phaùp. 2/ Giaáu gieám buûn xæn caùc phaùp bí yeáu. 3/ caûn trôû vaø phaù hoaïi thaønh taâm nghe phaùp cuûa ngöôøi meán phaùp. 4/ Kieâu ngaïo töï cao, coi thöôøng ngöôøi khaùc. Coù boán caùch ñaït ñöôïc trí tueä, caàn thöôøng xuyeân tu taäp: 1/ Cung kính phaùp vaø ngöôøi thuyeát phaùp. 2/ Thuyeát giaûng laïi cho ngöôøi khaùc nghe thaät ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc tuïng vôùi taâm thanh tònh khoâng vuï lôïi. 3/ Bieát tìm toøi theo hoïc caùc baäc thieän tri thöùc ñeå ñaït trí tueä saùng suoát nhö laø nhieäm vuï cöùu chöõa caáp baùch. 4/ Ghi nhôù khoâng queân nhöõng ñieàu ñaõ nghe, coát ñeå thöïc haønh chöù khoâng phaûi ñeå noùi suoâng khoâng”.

***Thöù taùm:*** PHAÀN BAÙO AÂN

Nhö kinh Thieän-cung-kính noùi: “Ñöùc Phaät baûo A-nan, neáu coù chuùng sanh nghe noùi moät caâu keä xong, ñem sao cheùp leân tre luïa, trong ñoù coù bao nhieâu chöõ thì trong baáy nhieâu kieáp, coõng ñoäi Hoøa thöôïng A- xaø-leâ leân vai vaø ñem moïi thöù aâm nhaïc cuùng döôøng, cuõng khoâng theå baùo ñeàn noåi coâng ôn Hoøa thöôïng A-Xaø-leâ aáy. Trong töông lai, ñoái vôùi Hoøa thöôïng boån sö, neáu sinh loøng baát kính, neâu ra loåi laàm, cheâ bai doát naùt, seõ chòu nhieàu khoå sôû vaø chaéc chaén seõ bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc. Bôûi theá, A- nan! Ta daïy caùc oâng luoân luoân giöõ loøng cung kính toân troïng Hoøa thöôïng boån sö, seõ ñaït ñöôïc dieäu lyù cao sieâu. Ñaây chính laø pheùp kính yeâu Tam baûo voâ cuøng saâu saéc”.

Laïi nöõa, kinh Phaïm-voõng noùi: “Neáu Phaät töû gaëp caùc phaùp sö ñaïi thöøa coù cuøng kieán giaûi vaø ñaïo haïnh töø xa ñeán caùc töï vieän hay xoùm laøng,

phaûi laäp töùc cung nghinh leã baùi. Moãi ngaøy ba baän cuùng döôøng moïi thöùc aên uoáng ngon ngoït toán ñeán vaøi löôïng, giöôøng chieáu toïa cuï, moïi thöù nhu caàu ñeàu cung caáp ñaày ñuû. Moãi ngaøy thænh caàu phaùp sö thuyeát phaùp ba buoåi, leã baùi phaùp sö ba löôït, khoâng sinh loøng saân haän böïc töùc. Phaûi thaønh khaån phaùt taâm queân mình caàu ñaïo, neáu khoâng seõ phaïm toäi khinh caáu”.

Laïi nöõa, kinh Öu-baø-taéc-giôùi noùi: “Neáu nam cö só ñaõ thoï trì saùu giôùi troïng, trong khoaûng boán möôi daëm coù choå thuyeát phaùp maø khoâng ñeán nghe, seõ phaïm toäi thaát yù”.

Laïi nöõa, kinh Ñaïi-phöông-ñaúng-ñaø-la-ni noùi: “Ñöùc Phaät baûo A- nan, neáu cha meï vôï con khoâng cho ñeán ñaïo tröôøng, ngöôøi aáy neân ñeán tröôùc caùc ngöôøi thaân, ñoát ñuû loaïi höông thôm, quyø xuoáng chaép tay noùi raèng: “Nay toäi muoán ñeán ñaïo tröôøng, xin thöông xoùt cho pheùp”. Roài ñem moïi ñieàu giaûi thích, thuyeát minh nhieàu laàn. Neáu khoâng ñöôïc chaáp thuaän, ngöôøi aáy chæ neân ôû nhaø tònh toïa trì tuïng kinh ñieån maø thoâi”.

Laïi nöõa, kinh chaùnh phaùp-nieäm noùi: “Neáu coù ngöôøi cuùng döôøng phaùp sö thuyeát phaùp, neân nhôù raèng ngöôøi naøy ñang cuùng döôøng chö Phaät hieän taïi. Nhö theá, tuøy theo phaåm vaät cuùng döôøng, ngöôøi naøy seõ thaønh töïu nguyeän voïng, thaäm chí ñaït ñöôïc quaû A-naäu-Boà-ñeà. Taïi sao? Vì nhôø nghe phaùp neân taâm ñöôïc ñieàu phuïc. Taâm ñöôïc ñieàu phuïc neân coù theå ñoaïn tröø ñöôïc moïi haéc aùm cuûa sinh töû voâ minh. Neáu khoâng nghe phaùp, chaúng coøn caùch naøo coù theå ñieàu phuïc baûn taâm”.

Laïi nöõa, kinh Thaéng-Tö-Duy noùi: “Khoâng phaùt khôûi toäi nghieäp, khoâng phaùt khôûi phuùc nghieäp, khoâng phaùt khôûi baát ñoäng nghieäp. Nhö theá goïi laø cuùng döôøng Phaät”.

Laïi nöõa, kinh Hoa-thuû noùi: “Neáu ñem caùc thöù hoa höông, y phuïc, thöùc aên, thuoác uoáng cuùng döôøng chö Phaät, khoâng goïi laø cuùng döôøng chaân chính. Nhö Lai thuyeát phaùp ôû ñaïo tröôøng, neáu laõnh hoäi ñöôïc chaùnh phaùp vi dieäu vaø tu taäp ñuùng ñaén, nhö theá môùi goïi laø cuùng döôøng chaân chính. Theá neân noùi keä raèng:

*Neáu ñem caùc loaïi hoa höông xöùc, Y phuïc thöùc aên vaø thuoác uoáng, Cuùng döôøng khaép taát caû chö Phaät*

*Khoâng goïi laø cuùng döôøng chaân chính. Nhö Lai thuyeát phaùp ôû ñaïo tröôøng, Laõnh hoäi ñöôïc chaùnh phaùp vi dieäu*

*Vaø bieát y theo ñoù tu hoïc,*

*Môùi goïi laø cuùng döôøng chaân chính”.*

Laïi nöõa, luaän Thaäp-truï-Tyø-baø-sa noùi: “Ñöùc Phaät baûo A-nan, chö

Thieân laøm möa höông hoa cuõng khoâng goïi laø cuùng döôøng vaø cung kính Nhö Lai. Neáu caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, öu-baø-taéc, öu-baø-di chuù taâm khoâng voïng nieäm, thaân caän tu taäp chaùnh phaùp, nhö theá môùi goïi laø cuùng döôøng chö Phaät raát chaân chính”.

Laïi nöõa, kinh Baûo-vaân noùi: “Ñöøng ñem cuûa caûi cuùng döôøng ñöùc Phaät. Vì sao? Vì phaùp thaân cuûa Nhö Lai khoâng caàn ñeán cuûa caûi, chæ neân laáy phaùp cuùng döôøng ñöùc Phaät. Ñeå thaønh töïu vieân maõn Phaät ñaïo, laáy phaùp cuùng döôøng laø toát ñeïp hôn caû”.

Laïi nöõa, kinh Thieän-Cung-Kính noùi: “Ñöùc Phaät baûo, neáu Tyø-kheo coù tuoåi haï, nhöng khoâng thoâng hieåu kinh keä, Tyø-kheo aáy cuõng neân theo thaày hoïc hoûi. Taïi sao? Vì töï mình coøn chöa hieåu bieát, laøm sao coù theå laøm thaày ngöôøi khaùc? Giaû söû Tyø-kheo giaø caû coù haèng traêm tuoåi haï, nhöng khoâng am hieåu chuyeän Taêng-giaø, khoâng thoâng thaïo giôùi luaät, cuõng neân noùi ñeán chuyeän theo thaày hoïc hoûi. Neáu Tyø-kheo theo thaày hoïc hoûi, neân coù loøng toân troïng cung kính thaày.

Khi theo thaày hoïc ñaïo, khoâng ñöôïc cöôøi côït, khoâng ñöôïc loá laêng, khoâng ñöôïc treùo chaân, khoâng ñöôïc ngoù chaân, khoâng ñöôïc daäm chaân, khoâng ñöôïc ñaù chaân. Thaày chöa hoûi ñeán, khoâng ñöôïc traû lôøi. Thaày coù sai baûo, khoâng ñöôïc traùi yù. Khoâng ñöôïc nhìn vaøo maët thaày, phaûi ñöùng caùch thaày ba caùnh tay. Thaày baûo ngoài môùi ngoài, khoâng ñöôïc traùi leänh. ÔÛ beân caïnh thaày, phaûi toû loøng hieàn dòu. Neáu coù ñieàu nghi, phaûi ñem ra hoûi. Ñöôïc thaày chaáp thuaän, môùi laø hôïp lyù. Moãi ngaøy ba baän phaûi tham kieán thaày, trình baøy tieán chæ. Neáu ba löôït khoâng tham kieán, thaày seõ söûa trò theo giôùi luaät. Neáu tham kieán khoâng gaëp thaày, phaûi laáy cuïc ñaát, caønh caây hay ngoïn coû ñeå laïi laøm chöùng. Neáu gaëp thaày ñang ôû trong phoøng phaûi thaønh taâm ñi quanh phoøng ba löôït, höôùng veà thaày ñaûnh leã roài môùi ñöôïc pheùp trôû lui. Neáu khoâng gaëp thaày, moïi vieäc gaùc laïi, khoâng ñöôïc laøm gì, tröø ñaïi tieåu tieän. Laïi nöõa, khi ôû beân thaáy, khoâng ñöôïc noùi lôùn. Thaày coù traùnh cöù, khoâng ñöôïc traû lôøi. Giöôøng gheá cuûa thaày, phaûi sieâng lau chuøi, khoâng ñeå buïi baëm, kieán raän baùm ñeo, khi thaày naèm ngoài ñeán khi thaày daäy, phaûi sieâng tuïng nieäm. Maët Trôøi vöøa heù, lieàn ñeán beân thaày, aân caàn hoûi han laøm coâng chuyeän gì. Laïi nöõa, luùc ôû beân thaày, khoâng ñöôïc khaïc nhoå, gioáng nhö leân ñieän, ñeå kính troïng thaày. Khoâng laáy caø-sa truøm vai truøm ñaàu. Khi Trôøi noùng nöïc, moãi ngaøy ba baän, haàu quaït cho thaày. Ba baän xaùch nöôùc ñeå thaày taém röûa. Laïi cuõng ba baän, daâng nöôùc uoáng maùt. Thaày laøm vieäc gì, taän taâm taän löïc phuï giuùp cho thaày”. Ñöùc Phaät baûo A-nan: “Mai sau treân ñôøi, neáu caùc Tyø-kheo khi ôû beân thaày, khoâng bieát kính troïng, keå vôùi ñaïi chuùng sô suaát cuûa thaày, caùc Tyø-kheo

aáy khoâng phaûi laø Tu-ñaø-hoaøn, cuõng khoâng phaûi laø phaøm phu xaáu aùc, maø chính laø boïn aùm ñoän ngu si ñaùng ñem xöû trò. Daãu thaày coù loåi, khoâng ñöôïc noùi ra, huoáng khoâng phaïm loåi, sao daùm bòa chuyeän? Neáu caùc Tyø- kheo ôû beân thaày, khoâng bieát cung kính, ta baûo cho bieát, coù ñòa nguïc nhoû teân laø ñaùnh ñaäp, seõ bò ñoïa xuoáng ñoù. Khi ñaõ ñoïa xong, moät thaân boán ñaàu ñeàu phaùt löûa ñoû, gioáng nhö boù ñuoác, toùe ra löûa maïnh, khoâng theå daäp taét. Ñeán khi taét xong, trong ñòa nguïc aáy, coù loaïi coân truøng teân laø goø boù aên heát cuoáng löôõi. Sau khi cheát ñi, sinh vaøo suùc sinh, bôûi vì tröôùc ñaây, cuoáng löôõi gaây toäi nhuïc maï ñeán thaày, neân phaûi aên laáy dô ueá. Heát kieáp suùc sinh, laïi sinh laøm ngöôøi ôû choå heûo laùnh, ñuû thöù xaáu xa. Tuy mang thaân ngöôøi, da chaúng gioáng ngöôøi, cô theå khoâng ñuû, thöôøng bò keû haï tieän maéng nhieác nhuïc maï. Khoâng gaëp ñöôïc ñöùc Phaät, khoâng coù trí tueä. Sau khi cheát ñi, laïi bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc, chòu ñöïng voâ löôïng voâ bieân noãi ñôùn ñau khoå sôû”.

***Thöù chín:*** PHAÀN LÔÏI ÍCH

Nhö kinh Chaùnh Phaùp-Nieäm noùi: “Thuyeát phaùp coù möôøi loaïi coâng ñöùc raát lôïi ích: 1/ Thôøi gian vaø ñòa ñieåm ñaày ñuû. 2/ Phaân tích deã hieåu. 3/ Hôïp vôùi chaùnh phaùp. 4/ Khoâng vuï lôïi. 5/ Coát ñeå ñieàu phuïc taâm. 6/ Tuøy duyeân thuyeát phaùp. 7/ Thuyeát phaùp veà Boá thí seõ ñöôïc phöôùc baùo. 8/ Thuyeát phaùp veà sinh töû coù nhieàu chöôùng ngaïi. 9/ Thuyeát phaùp veà chö Thieân cuõng bò Thoái thaát, sinh dieät. 10/ Thuyeát phaùp chöùng minh coù nghieäp quaû. Ngöôøi thuyeát phaùp coù ñuû möôøi coâng ñöùc naøy seõ khieán ngöôøi nghe ñaït nhieàu lôïi ích an laïc, thaäm chí ñaït ñöôïc cöùu caùnh Nieát-baøn. Moät khi coâng ñöùc nghe phaùp ñöôïc thaønh töïu saâu xa, nieàm tin trong saùng thaønh ñaït heát vaøo Tam baûo, duø môùi caát chaân böôùc ñeán phaùp ñaøn ñeå nghe thuyeát phaùp, ñaõ thaáy sinh ra voâ löôïng phöôùc ñöùc”.

Laïi nöõa, kinh Ñaïi-Boà-taùt-taïng noùi: “Ñoái vôùi caùc Boà-taùt, phaùt taâm heát söùc yeâu thích nhö ñoái vôùi caùc baäc ñaïi sö. Ñoái vôùi phaùp baûo, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi baûn thaân. Ñoái vôùi Chö Phaät, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi boån maïng. Ñoái vôùi toân sö, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi cha meï. Ñoái vôùi chuùng sanh, phaùt taâm yeâu thích nhö ruoät. Ñoái vôùi ñaïo sö, phaùt taâm yeâu thích toân kính nhö ñoái vôùi ñoâi maét. Ñoái vôùi phaïm haïnh chaân chính, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi tai maét, ñaàu thaân. Ñoái vôùi Ba-la-maät, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi chaân tay. Ñoái vôùi phaùp sö thuyeát phaùp, phaùt taâm yeâu thích nhö ñoái vôùi caùc baûo vaät voâ giaù. Ñoái vôùi taâm nguyeän caàu mong chaùnh ñaïo, phaùt taâm yeâu kính nhö ñoái vôùi thuoác hay. Ñoái vôùi ngöôøi chæ ra loåi laàm vaø nhaéc nhôû, phaùt taâm yeâu kính nhö

ñoái vôùi thaày gioûi”.

Laïi nöõa, kinh Taêng-giaø-tra noùi: “Baáy giôø, taát caû caùc vò Boà-taùt Duõng Maõnh baïch ñöùc Phaät raèng: “Thöa ñöùc Theá-toân, neáu coù chuùng sanh nghe ñöôïc chaùnh phaùp naøy, seõ höôûng thoï maïng bao nhieâu kieáp?” Ñöùc Phaät baûo; “Seõ höôûng thoï maïng ñuû taùm möôi kieáp”. Caùc vò Boà-taùt duõng maõnh baïch ñöùc Phaät: “Laáy gì ñeå öôùc löôïng kieáp? Ñöùc Phaät baûo: “Thí duï coù moät thaønh lôùn vuoâng vöùc hai möôi do-tuaàn, cao ba do tuaàn, chöùa ñaày haït meø, coù ngöôøi soáng thoï hôn moät traêm tuoåi môùi laáy ñi moät haït meø. Ñeán khi hoät meø trong thaønh heát, nhöng kieáp vaãn coøn. Laïi nhö coù ngoïn nuùi lôùn, chu vi hai möôi laêm do-tuaàn, cao möôøi hai do-tuaàn, coù ngöôøi soáng thoï hôn moät traêm tuoåi môùi laáy taám luïa moûng phaát ngang qua moät laàn. Ñeán khi nuùi moøn heát nhöng kieáp vaãn coøn. Nhö theá goïi laø thôøi löôïng cuûa kieáp”. Baáy giôø, taát caû caùc Boà-taùt duõng maõnh baïch ñöùc Phaät raèng: “Thöa ñöùc Theá-toân, chæ moät laàn phaùt taâm nghe chaùnh phaùp, coøn ñöôïc phöôùc ñöùc lôùn lao, höôûng thoï taùm möôi kieáp nhö theá, huoáng gì tu haønh saâu roäng theo chaùnh phaùp?”

Laïi nöõa, kinh Nieát-baøn noùi: “Lìa boû töù phaùp maø vaãn chöùng ñöôïc Nieát-baøn laø ñieàu khoâng theå coù. Töù phaùp laø gì? 1/ Thaân caän thieän höõu. 2/ Chuyeân taâm nghe phaùp. 3/ Luoân luoân tö duy. 4/ Tu taäp ñuùng theo chaùnh phaùp.

Theo yù nghóa naøy, coù nhaân duyeân nghe phaùp chính laø gaàn guõi vôùi nhaäp Nieát-baøn. Taïi sao? Bôûi vì ñöôïc khai môû phaùp nhaõn. Theá gian coù ba haïng ngöôøi: 1, Laø haïng khoâng coù maét, 2, laø haïng coù moät maét vaø 3, laø haïng coù hai maét. Noùi khoâng coù maét laø haïng ngöôøi khoâng ñöôïc nghe phaùp. Coù moät maét laø haïng ngöôøi taïm thôøi nghe phaùp nhöng taâm khoâng truï. Coù hai maét laø haïng ngöôøi chuyeân taâm nghe phaùp vaø theo ñoù tu haønh. Cuõng nhôø ñöôïc nghe phaùp neân môùi bieát treân theá gian coù ba haïng ngöôøi nhö theá”.

Laïi nöõa, kinh Phaùp-cuù-duï noùi: “Ngaøy xöa ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho chö Thieân vaø daân chuùng taïi Tinh xaù cuûa Tröôûng giaû Caáp-Coâ-Ñoäc ôû nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø Quoác vöông Ba-tö-naëc coù coâng chuùa goùa buïa teân Kim Cöông ñöôïc Quoác vöông vaø hoaøng haäu thöông yeâu, caát rieâng cho cung thaát vaø ban cho naêm traêm nöõ nhaïc ñeå giuùp vui. Coâng chuùa coù tyø- nöõ giaø teân Ñoä Thaéng thöôøng ra chôï mua saém son phaán höông hoa. Ñoä Thaéng thaáy voâ soá nam nöõ mang höông hoa chen chuùc ra ngoaøi thaønh, ñeán Tinh xaù cuûa ñöùc Phaät, lieàn hoûi boïn hoï ñi ñaâu. Moïi ngöôøi traû lôøi: “Hieän coù ñöùc Phaät xuaát theá, ngaøi laø baäc chí toân trong tam giôùi, thuyeát phaùp cöùu ñoä chuùng sanh ñeàu nhaäp Nieát-baøn”. Nghe noùi, Ñoä Thaéng vui

möøng hôùn hôû nghó raèng: “Nay ta ñaõ giaø, coøn ñöôïc gaëp ñöùc Phaät. Thaät do phöôùc ñöùc töø kieáp tröôùc”. Beøn laáy bôùt tieàn mua hoa töôi ñi theo moïi ngöôøi ñeán Tinh xaù, ñaûnh leã ñöùc Phaät roài ñöùng luøi moät beân, raûi hoa ñoát höông cuùng döôøng vaø chuù taâm nghe thuyeát phaùp. Sau ñoù ra chôï mua höông thôm. Nhôø coâng ñöùc nghe phaùp vaø nhaân laønh töø kieáp tröôùc, höông thôm noàng hôn vaø troïng löôïng Taêng theâm nhieàu hôn. Chæ hieàm veà treå, neân moïi ngöôøi trong cung xuùm laïi gaïn hoûi. Ñoä Thaéng vì suøng kính ñöùc Phaät, lieàn ñem söï thaät noùi ra: “Thôøi gian hieän coù baäc chí toân trong tam giôùi gioùng troáng phaùp Voâ thöôïng chaán ñoäng khaép ñaïi thieân theá giôùi. Voâ soá chuùng sanh ñeán nghe thuyeát phaùp. Ta cuõng coù ñeán, neân môùi veà treã.” Kim Cöông vaø ñaùm thò nöõ nghe noùi ñöùc Phaät thuyeát phaùp vi dieäu hieám coù, söûng soát thôû than: “Rieâng boïn ta maéc toäi gì laïi khoâng ñöôïc nghe?” Beøn baûo Ñoä Thaéng thöû noùi laïi. Ñoä Thaéng thöa: “Hieän taïi thaân ta heøn haï, mieäng ta dô ueá, khoâng daùm noùi ra. Muoán nghe chaùnh phaùp ñuùng caùch, tröôùc tieân haõy ñaët toøa cao, ta môùi vaâng lôøi noùi phaùp”. Naêm traêm thò nöõ heát söùc vui möøng, côûi aùo chaát thaønh phaùp toøa. Ñoä Thaéng taém goäi saïch seõ, nöông nhôø uy löïc cuûa ñöùc Phaät, böôùc ra thuyeát phaùp. Ñaùm Kim Cöông giaûi thoaùt moïi nghieäp chöôùng, cuøng chöùng quaû Tu- ñaø-hoaøn. Chaúng may hoûa tai noåi leân, taát caû ñeàu bò cheát thieâu, sinh leân coõi Trôøi. Quoác vöông ñöa ngöôøi ñeán cöùu chöõa khoâng kòp, ñaønh thu thaäp di theå choân caát. Xong xuoâi, Quoác vöông ñeán beân ñöùc Phaät ñaûnh leã vaø chaép tay thöa raèng: “Kim Cöông cuøng taát caû thò nöõ bò hoûa tai thieâu cheát, ñaõ ñöôïc choân caát. Chaúng hay vì toäi gì phaûi bò naïn aáy, xin ñöùc Theá-toân noùi roõ söï tình”. Ñöùc Phaät baûo: “Naøy, Quoác vöông! Vaøo thôøi quaù khöù taïi thaønh ba-la-naïi coù vôï cuûa vò Tröôûng giaû daét naêm traêm theå nöõ ñeán ñeàn thôø lôùn ngoaøi thaønh ñeå cuùng teá. Leä cuûa baø ta raát nghieâm: Ngöôøi khaùc phaùi khoâng ñöôïc ñeán gaàn beân, khoâng keå thaân sô, neáu vi phaïm, seõ bò neùm vaøo löûa. Baáy giôø coù vò Bích-chi Phaät teân Ca-la tu haønh trong nuùi. Saùng xuoáng khaát thöïc, chieàu laïi trôû veà. Hoâm aáy, Ca-la ñeán khaát thöïc taïi ñeàn thôø. Vôï cuûa Tröôûng giaû troâng thaáy, böøng böøng noåi giaän, cuøng thoï nöõ xuùm laïi baét neùm vaøo löûa ñoû. Ca-la toaøn thaân chaùy ruïi, beøn hieån hieän thaàn thoâng, bay vuùt leân giöõa hö khoâng. Boïn ngöôøi nöõ kinh hoaøng, khoùc loùc aên naên, cuøng quyø moïp xuoáng thöa raèng: “Boïn nöõ nhaân chuùng toâi ngu toái, khoâng bieát ñöôïc ngaøi, lôõ laàm hoån xöôïc, xuùc phaïm ñeán oai thaàn. Xin ngaøi roäng löôïng ban ôn phöôùc hoùa giaûi moïi tai öông”. Vöøa döùt lôøi, Ca- la laäp töùc bay xuoáng vaø nhaäp Nieát-baøn. Boïn ngöôøi nöõ aáy beøn xaây thaùp phuïng thôø xaù-lôïi”. Ñöùc Phaät laïi noùi keä cho Quoác vöông raèng:

*Ngu si laøm aùc,*

*Chaúng hieåu taïi sao. Hoïa giaùng, töï ñoát. Toäi loåi ñaõ toû,*

*Ngu si khoâng thaáy, Khoâng noùi töï chuoác. Khi xuoáng ñòa nguïc, Môùi bieát do aùc.*

Ñöùc Phaät baûo Quoác vöông: “Vôï cuûa tröôûng ñöông thôøi chính laø coâng chuùa Kim Cöông cuûa nhaø vua ñaáy. Naêm traêm thò nöõ ñöông thôøi chính laø Ñoä Thaéng vaø naêm traêm nöõ nhaïc. Toäi phuùc beân ngöôøi, laâu maáy vaãn toû; thieän aùc theo ngöôøi, nhö boùng theo hình”. Khi ñöùc Phaät thuyeát phaùp ñeán ñaây, taát caû ñaïi chuùng lôùn nhoû ñeán nghe ñeàu ñöôïc toû ngoä”.

Laïi nöõa, kinh A-duïc-vöông noùi: “Ngaøy xöa, vua A-thöù-giaø nhôø phaùp sö thuyeát phaùp, sai laáy bình phong che ñaùm cung taàn roài baét ngoài nghe. Phaùp sö giaûng luaän veà boá thí, giôùi luaät vaø sinh leân coõi Trôøi. Moät cung taàn phaù leä, veùn maøn tieán leân tröôùc hoûi raèng: “Thöa phaùp sö, khi ñöùc Nhö Lai ngoài döôùi caây Boà-ñeà giaùc ngoä caùc phaùp, chính laø giaùc ngoä boá thí, giôùi luaät hay caùc phaùp naøo khaùc?” Phaùp sö ñaùp: “Ñöùc Phaät giaùc ngoä raèng moïi thöù phieàn naõo ñeàu gaây neân khoå, gioáng nhö naáu theùp trong loø. Khoå aáy do taäp sinh ra, gioáng nhö caây ñoäc. Tu taäp theo Baùt chaùnh ñaïo ñeå dieät khoå”. Cung taàn aáy nghe xong lôøi naøy lieàn chöùng ñöôïc quaû Tu- ñaø-hoaøn. Sau ñoù, laáy dao coät vaøo coå, ñi ñeán beân Quoác vöông taâu raèng: “Hoâm nay toâi phaïm toäi lôùn, kính xin Quoác vöông tröøng trò”. Quoác vöông hoûi: “Nhaø ngöôi phaïm toäi gì? Cung taàn taâu: “Toâi ñaõ phaïm vaøo leänh caám cuûa Quoác vöông, daùm ñeán tröôùc phaùp sö, nhö traâu khaùt nöôùc, khoâng sôï toäi cheát, vì quaù khaùt khao laéng nghe Phaät phaùp.” Quoác vöông hoûi theâm: “Nhaø ngöôi nghe phaùp, coù toû ngoä gì chaêng?” Taâu raèng: “Nhaän thöùc roõ töù dieäu ñeá, hieåu roõ nguõ uaån vaø töù ñaïi. Taát caû ñeàu voâ ngaõ. Nhôø theá, chöùng ñöôïc phaùp nhaõn”. Vöøa nghe xong, nhaø vua nhaûy leân reo vui möøng, roài cuùi ñaàu ñaûnh leã cung taàn vaø ra leänh: “Töø nay veà sau, khoâng ñöôïc che bình phong ngaên caùch. Neáu coù cung taàn naøo haâm moä chaùnh phaùp, ta cho pheùp ñöôïc ñeán tröôùc phaùp sö laéng nghe thuyeát phaùp.” Quoác vöông coøn taùn thaùn theâm: “Laï luøng thay! Khoâng ngôø trong cung ta laïi xuaát hieän moät nhaân vaät quyù baùu ñeán theá! Môùi bieát nghe phaùp coù ích lôïi to lôùn voâ cuøng!”

Laïi nöõa, kinh Taïp-baûo-taïng noùi: “Baáy giôø, nöôùc Baùt-giaø-la ñem naêm traêm con nhaïn traéng taëng Quoác vöông Ba-tö-naëc. Quoác vöông sai ñöa ñeán Tinh xaù-Kyø-hoaøn. Khi chö Taêng thoï trai, moïi ngöôøi ñeàu aên.

Baày nhaïn thaáy Taêng chuùng, lieàn ñeán ñöùng phía tröôùc. Ñöùc Phaät duøng pheùp nhaát aâm thuyeát phaùp, chuùng sanh ñeàu hieåu. Baày nhaïn cuõng hieåu tieáng ngöôøi, laáy laøm vui möøng nghe phaùp. Xong xuoâi, cuøng nhau bay veà hoà nöôùc. Sau ñoù, loâng vuõ hoùa daøi, baày chim bay ñeán caùc choå xa hôn, bò boïn thôï saên giaêng löôùi gieát heát. Moät con caát tieáng keâu leân, caû baày cuøng keâu theo aâm thanh nghe phaùp tröôùc ñaây. Nhôø thieän taâm aáy, ñöôïc sinh leân coõi Trôøi Ñao-lôïi. Leä sinh leân coõi Trôøi, caàn suy nghó ba ñieàu: moät suy nghó töø nôi naøo ñeán. Hai suy nghó veà sinh vaøo ñaâu. Ba suy nghó tröôùc ñaây taïo nghieäp gì ñöôïc sinh leân coõi Trôøi. Baày nhaïn suy nghó töø tieàn kieáp xa xöa, khoâng taïo ñöôïc nghieäp thieän gì ngoaøi chuyeän nghe phaùp. Suy nghó ñöôïc nhö theá, naêm traêm vò Trôøi lieàn bay xuoáng beân ñöùc Phaät nghe thuyeát phaùp vaø cuøng chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn. Quoác vöông Ba-tö- naëc tröôùc ñaây moãi laàn ñeán tham kieán ñöùc Phaät, thöôøng thaáy baày nhaïn ñaäu la lieät phía tröôùc, nhöng hoâm nay khoâng thaáy, lieàn hoûi: “Baày nhaïn böõa nay ñi ñaâu?” Ñöùc Phaät ñaùp: “Baày nhaïn aáy vì bay ñi xa, bò thôï saên gieát cheát, ñöôïc sinh leân coõi Trôøi laøm naêm traêm vò Thieân töû aùo muõ trang nghieâm, hoâm nay nghe ta thuyeát phaùp ñaõ chöùng ñöôïc quaû tu ñaø-hoaøn”. Quoác vöông hoûi: “Vì nhaân duyeân naøo, baày nhaïn aáy bò ñoïa xuoáng laøm suùc sinh, khi meänh chung ñöôïc sinh laøm Trôøi vaø nay laïi ñaéc ñaïo?” Ñöùc Phaät ñaùp: “Vaøo thôøi ñöùc Phaät Ca-dieáp xa xöa coù naêm traêm ngöôøi nöõ thoï giôùi nhöng laïi phaïm giôùi, neân bò ñoïa xuoáng laøm suùc sinh. Nhôø coù thoï giôùi, ñöôïc gaëp ñöùc Phaät, ñöôïc nghe thuyeát phaùp, ñöôïc sinh laøm Trôøi vaø nay ñöôïc chöùng ñaïo quaû.

Laïi nöõa, Kinh Taïp-thí-duï noùi: “Ngaøy xöa, coù vò Sa-moân ñeâm ngaøy tuïng nieäm, Con choù naèm döôùi Thieàn saøng laéng nghe kinh keä, khoâng thieát uoáng aên suoát nhieàu naêm. Khi cheát. Choù ñöôïc sinh laøm ngöôøi nöõ trong nöôùc Xaù-veä. Lôùn khoân, ngöôøi nöõ aáy gaëp vò Sa-moân ñi khaát thöc lieàn chaïy ñi laáy thöùc aên cuùng döôøng, vò Sa-moân raát vui möøng. Veà sau, xuaát gia laøm Tyø-kheo-ni, chöùng ñöôïc ñaïo quaû”.

Tuïng raèng:

*Vua daïy ngoaøi ñôøi, Ñaïo söûa trong taâm.*

*Giaùc hoaøng chaùnh phaùp Voâ löôïng cao thaâm.*

*Kính tuaân dieäu lyù, Phaùt trieån nhaân ñöùc. Ñôøi ñôøi truyeàn thuï, Thôm tho vaïn theá.*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 1 63

*Töù ñeá caûm ngoä; Tam ñaït röïc rôõ. Phaät quoác roäng môû, Giaùo hoùa tuøy cô.*

*Höõu khoâng saün coù, Cöûu huyeàn thaáu toû. Daïy caùi khoâng daïy, Ñaïo chaúng xa ñoù.”*

# NHAÂN DUYEÂN CAÛM ÖÙNG:

Daãn chöùng sô löôïc chín chuyeän linh öùng:

1- Sa-moân Truùc ñaïo Sinh ñôøi Toáng. 2- Cö só Phí Suøng Tieân ñôøi Toáng. 3- Sa- moân Laëc-na ngöôøi Thieân Truùc ñôøi Nguïy. 4- Sa-moân Thích Taêng Phaïm ñôøi Teà. 5- Sa- moân Thích Ñaøm Dieân ñôøi Tuøy. 6- Sa- moân Thích Tueä Vieãn ñôøi Tuøy. 7- Sa-moân Thích Phaùp Ngaïn ñôøi Tuøy. 8- Sa-moân Thích Ñaïo toâng ñôøi Ñöôøng. 9- Sa-moân Thích Ñaïo Tueä ñôøi Ñöôøng.

■