LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 51**

PHAÄT NOÙI KINH PHAÏM CHÍ KEÁ THUÛY TÒNH

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

**N**ghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Baø-giaø-baø luùc môùi thaønh ñaïo, moät mình ôû beân goác caây, treân bôø soâng Uaát-tyø-la (*giaùp giôùi vôùi nöôùc Ma-kieät*).

Baáy giôø coù Baø-la-moân Keá Thuûy Tònh, sau giôø ngoï, ung dung ñi ñeán choã Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Theá Toân töø xa troâng thaáy Baø-la-moân Keá Thuûy Tònh ñi tôùi, nhaân thaáy nhö vaäy Ngaøi lieàn baûo caùc Tyø-kheo:

­Neáu ngöôøi naøo coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm yù thì seõ bò ñoïa vaøo coõi aùc, sanh trong ñòa nguïc Neâ-leâ.

Hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm yù aáy laø gì? Ñoù laø: Taø kieán troùi buoäc taâm, duïc phi phaùp, taø phaùp löøa doái theá gian, tham lam, saân haän, bieáng treã, ham nguû nghæ, ñuøa giôõn, khoâng bieát hoå theïn, nghi ngôø, töùc giaän, böïc töùc, keo kieät, ganh tî, khoâng hyû xaû, quanh co dua nònh, huyeãn hoaëc, khoâng bieát xaáu hoå, ganh gheùt, taêng thöôïng taät ñoá vaø phoùng daät troùi buoäc taâm. Neáu coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm yù naøy seõ bò ñoïa vaøo coõi aùc, sanh trong ñòa nguïc Neâ-leâ.

Ví nhö ngöôøi chuû ñöa caùi aùo cuûa treû con bò dô baån cho thôï nhuoäm hay ñeä töû cuûa thôï nhuoäm. Ngöôøi thôï nhuoäm ngaâm caùi aùo vaøo nöôùc tro hay nöôùc chuøm keát, hay trong boät giaët, chaø xaùt thaät kyõ khieán cho caùi aùo heát söùc saïch seõ. Tuy ngöôøi thôï nhuoäm hay hoïc troø cuûa oâng ta ñaõ duøng nöôùc tro, chuøm keát hay boät giaët ngaâm caùi aùo vaøo roài chaø xaùt thaät kyõ, khieán caùi aùo heát söùc saïch seõ. Nhöng vì caùi aùo treû con aáy voán coù nhieàu veát caùu baån ñen sì neân vaãn coøn coù maøu dô baån. Cuõng nhö vaäy,

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

neáu ngöôøi coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm yù lieàn bò ñoïa vaøo coõi aùc, sanh trong ñòa nguïc Neâ-leâ.

Hai möôi moát thöù aáy laø gì? Ñoù laø taø kieán troùi buoäc taâm, cho ñeán phoùng daät troùi buoäc taâm. Neáu coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm aáy thì lieàn bò ñoïa vaøo coõi aùc, sanh trong ñòa nguïc Neâ-leâ. Neáu khoâng coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm thì lieàn ñöôïc sanh ñeán choán an laønh, treân coõi trôøi. Hai möôi moát thöù aáy laø nhöõng gì? Ñoù laø khoâng coù taø kieán troùi buoäc taâm, cho ñeán khoâng coù phoùng daät troùi buoäc taâm. Neáu khoâng coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm lieàn ñöôïc sanh ñeán choán an laønh, treân coõi trôøi.

Ví nhö caùi aùo ñöôïc deät baèng vaûi ôû thaønh Ba-la-naïi, ngöôøi chuû ñöa cho thôï nhuoäm hay ñeä töû cuûa oâng ta giaët giuõ. Thôï nhuoäm duøng tro hay boät chuøm keát, hay duøng boät giaët ñeå ngaâm caùi aùo roài chaø xaùt, taåy giaët khieán cho caùi aùo ñöôïc thaät saïch. Tuy caùi aùo vaûi Ba-la-naïi aáy ñöôïc thôï nhuoäm hay ñeä töû cuûa oâng ta duøng nöôùc tro hay boät chuøm keát ngaâm vaøo roài chaø xaùt, taåy giaët thaät kyõ cho saïch, nhöng caùi aùo vaûi Ba-la-naïi aáy voán ñaõ saïch, nay laïi caøng traéng saïch theâm. Cuõng nhö vaäy, neáu khoâng coù hai möôi moát thöù troùi buoäc taâm lieàn ñöôïc sanh ñeán choán an laønh, treân coõi trôøi.

Hai möôi moát thöù aáy laø gì? Ñoù laø taø kieán troùi buoäc taâm, cho ñeán phoùng daät troùi buoäc taâm. (Neáu khoâng coù chuùng) lieàn ñöôïc sanh ñeán choán an laønh, treân coõi trôøi.

Khi ñaõ thaáy taø kieán troùi buoäc taâm thì phaûi tröø boû, cho ñeán khi ñaõ thaáy phoùng daät troùi buoäc taâm thì phaûi tröø boû. Taâm cuûa vò aáy cuøng ñi ñoâi vôùi Töø, bieán maõn moät phöông, an truù nôi chaùnh thoï. Cuõng nhö vaäy, cho ñeán hai phöông, ba phöông, boán phöông, boán höôùng vaø treân döôùi, taát caû caùc phöông, taâm cuøng ñi ñoâi vôùi töø, khoâng haïi, khoâng giaän, roäng raõi bao la, voâ löôïng, khoâng coøn phaân bieät, bieán ñaày khaép caùc phöông roài an truù nôi chaùnh thoï. Cuõng nhö vaäy, taâm ñi ñoâi vôùi bi, hyû, xaû, bieán khaép taát caû caùc phöông roài an truù nôi chaùnh thoï.

Ñoù laø haøng Baø-la-moân trong ngoaøi cuøng taåy röûa saïch seõ, chöù khoâng phaûi chæ saïch ôû beân ngoaøi thoâi.

Baáy giôø Phaïm chí noùi vôùi Theá Toân:

­Thöa Cuø-ñaøm, haõy ñeán soâng ñeå taém röûa. Thöa Cuø-ñaøm, nöôùc soâng röûa saïch, bôûi vì noù töông öng vôùi giôùi haïnh, töông öng vôùi phöôùc

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

ñöùc, töông öng vôùi söï ñoä thoaùt cuûa taát caû theá gian. Thöa Cuø-ñaøm, taát caû ngöôøi theá gian duøng nöôùc taém röûa seõ tröø ñöôïc taát caû ñieàu aùc, ôû trong nöôùc saïch taåy röûa, duø ngöôøi phaøm phu vaãn thöôøng ñöôïc an laïc.

­Nhöng nöôùc khoâng theå tröø ñöôïc haønh ñoäng ñen toái. Duøng nöôùc saïch aáy, nhöng ôû nôi nöôùc naøo thaáy gì? Ngöôøi laøm caùc ñieàu aùc, nöôùc aáy laøm sao coù theå röûa saïch ñöôïc? Ngöôøi coù söï thanh tònh vöõng chaéc, phaûi giöõ giôùi haïnh, haønh haïnh tinh taán, tu taäp haïnh thanh tònh luoân töông öng vôùi giôùi. Neáu khoâng saùt sanh, troäm caép, noùi doái thì seõ ñöôïc ñoä. Phaïm chí haõy an truï nôi ñaáy, laøm taát caû ñieàu thieän thì ñöôïc an oån.

Baø-la-moân caùc oâng caàn gì phaûi trôû veà nhaø, caàn gì ra khoûi nhaø tìm nöôùc taém? Baø-la-moân caùc oâng neân caàu phaùp thieän thanh tònh, sao laïi caàn thöù nöôùc xaáu aùc aáy, chæ neân dieät tröø söï oâ ueá cuûa caùc thöù phieàn naõo.

­Thöa Cuø-ñaøm, con ñaõ ghi nhôù ñieàu aáy: “Neân caàu phaùp thieän thanh tònh, khoâng caàn thöù nöôùc xaáu aùc aáy, chæ neân dieät tröø traàn caáu oâ ueá”. Thöa Cuø-ñaøm, con ñaõ hieåu! Thöa Cuø-ñaøm, con ñaõ hieåu. Nay con xin quy y Ñöùc Theá Toân, Phaùp vaø Tyø-kheo Taêng. Baïch Theá Toân, con xin laøm Öu-baø-taéc töø ngaøy hoâm nay cho ñeán luùc maïng chung. Con xin quy y Phaät, xa lìa saùt sanh.

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe Ñöùc Theá Toân noùi xong ñeàu hoan hyû phuïng haønh.



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