KINH ÐAÏI TAÙT-GIAØ NI-KIEÀN TÖÛ SÔÛ THUYEÁT

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 5: VÖÔNG LUAÄN (Phaàn 2)**

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! ÔÛ trong thôøi kyø naøo, caùc tieåu vöông thöïc haønh phaùp vöông luaän? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vaøo thôøi kyø maït phaùp, vua Chuyeån luaân thaùnh aån maát, khoâng xuaát hieän, chaùnh phaùp bò coi thöôøng, chæ thöïc haønh theo taø phaùp, khôûi leân söï ñaáu tranh. Taâm chuùng sinh xaáu xa, phaùt sinh ba söï sai laàm:

1. Taâm tham öa thích phi phaùp.
2. Taâm tham khôûi leân ñieân ñaûo.
3. Maïng löôùi taø phaùp che khuaát taâm.

Nhöõng tieåu vöông kia chính hoï khoâng coù trí tueä, ñaùnh maát söï saùng suoát. Vì theá, Thaùnh nhaân noùi: “Caùc tieåu vöông cai trò ñaát nöôùc baèng luaän phaùp laø thöïc haønh chaùnh phaùp vaø baûo hoä chuùng sinh trong theá gian.”

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø taâm tham öa thích phi phaùp? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoái vôùi möôøi baát thieän nghieäp ñaïo maø sinh taâm öa thích, ñoù goïi laø taâm tham öa thích phi phaùp.

Hoûi:

–Theá naøo laø taâm tham ñieân ñaûo? Ñaùp:

–Cuûa caûi do naêng löïc cuûa chính mình laøm ra, hoaëc nhôø thôøi tieát maø coù ñöôïc, nhôø chaùnh phaùp maø coù ñöôïc, nhôø nhö phaùp maø ñöôïc, nhöng taâm tham lam laïi voâ cuøng, coøn mong caàu cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc. Nhö vaäy, goïi laø taâm tham ñieân ñaûo.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø taâm bò maøng löôùi taø kieán troùi buoäc? Ñaùp:

– Ñaïi vöông! Ñoái vôùi nhöõng laäp luaän khoâng ñuùng cuûa ngoaïi ñaïo maø laïi khôûi leân töôûng laø luaän ñuùng; ñoái vôùi luaân khoâng lôïi ích laïi khôûi töôûng lôïi ích; ñoái vôùi phi phaùp maø khôûi töôûng laø chaùnh phaùp. Vaøo ñôøi maït phaùp, chaúng phaûi laø baäc trí ñaõ laøm ra luaän naøy maø laïi cho laø chaùnh luaän roài sinh loøng tin, tu taäp theo taø kieán cho laø ñöôïc phöôùc. Ñoù goïi laø maøng löôùi taø phaùp che khuaát taâm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nhöõng phaùp naøo goïi laø Vöông luaän? Nay caùc tieåu vöông theo phaùp luaän naøy ñeå cai trò ñaát nöôùc, daïy doã nhaân daân, ñoù coù theå baûo hoä chuùng sinh nhö phaùp chaêng?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Lìa boû caùc taâm tham duïc ñieân ñaûo, lìa boû caùc taâm giaän döõ ñieân ñaûo, lìa boû caùc taâm ngu si ñieân ñaûo, nöông theo ñoái trò, nöông theo thaät theå, nöông theo sai bieät, nöông theo lôïi ích. Nöông theo ñoái trò, nöông theo thaät theå laø thieän caên khoâng tham, khoâng saân vaø khoâng si. Vì sao coù theå phaùt khôûi phaùp bò ñoái trò vaø phaùp ñoái trò? Phaùp bò ñoái trò laø taâm buoâng thaû vaø taâm khoâng töø bi. Phaùp ñeå ñoái trò laø nhaø vua thöïc haønh phaùp haïnh, taâm vua khoâng buoâng thaû. Coù Töø bi roäng lôùn, bieát thaân laø voâ thöôøng, cuûa caûi laø voâ thöôøng, kheùo töï quaùn saùt thaân thaáy nhieàu loãi laàm; coù theå bieát nhö thaät, thaáy nhö thaät, töø boû thoï höôûng cuûa caûi, thöïc haønh phaùp haïnh cuûa vua; daãu ñöôïc töï do nhöng khoâng laøm phi phaùp. Nhö theá goïi laø taâm khoâng buoâng lung.

Ñaïi vöông neân bieát! Theo phaùp luaän cuûa vöông phaùp, khoâng neân ñöôïc vaät, ñöôïc thì khoâng neân laáy; choã ñaùng ñöôïc nhöng chaúng phaûi thôøi thì khoâng laáy. Neáu theo thôøi tieát, vaät ñaùng ñöôïc nhöng ñoái vôùi ngöôøi ngheøo khoå thì khoâng neân cöôõng eùp laáy. Cho ñeán nhö naïn nguy hieåm, naïn giaëc cöôùp, naïn phaûn nghòch, naïn taøn saùt laãn nhau, khi coù nhöõng naïn nhö theá neân khôûi loøng Töø, khoâng xa laùnh söï nguy haïi ñeå baûo hoä caùc chuùng sinh. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo khoå neân ban phaùt cho hoï côm aên, aùo maëc; ñoái vôùi ngöôøi laøm aùc thì duøng phaùp thieän daïy baûo hoï. Ñoù goïi laø loøng Töø.

Ñaïi vöông neân bieát! Nöông theo hai phaùp naøy goïi laø vua thöïc haønh phaùp haïnh, ñuùng laø baûo hoä chuùng sinh, taâm khoâng buoâng thaû, taâm Töø bi roäng lôùn.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh thì phaûi coù loøng Töø bi. Nhö theá laøm sao xöû trò nhöõng chuùng sinh aùc haïnh kia?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, neáu muoán töï phaït nhöõng chuùng sinh aùc haïnh kia, tröôùc heát phaûi khôûi taâm Töø, duøng trí tueä quaùn saùt, suy nghó veà naêm phaùp roài sau ñoù môùi trò phaït.

Naêm phaùp ñoù laø:

1. Döïa theo söï thaät, chaúng phaûi khoâng thaät.
2. Döïa theo thôøi, chaúng phaûi khoâng ñuùng thôøi.
3. Theo nghóa, chaúng phaûi voâ nghóa.
4. Phaûi noùi nhöõng lôøi töø toán, khoâng neân noùi nhöõng lôøi thoâ thaùc.
5. Nöông theo loøng Töø bi, chaúng phaûi taâm giaän döõ. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø y theo söï thaät, chaúng phaûi khoâng thaät? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Phaûi neân nhö phaùp maø tra hoûi, caên cöù vaøo lôøi hoï töï khai roài y theo ñuùng toäi trò phaït hoï, chöù khoâng theo ñieàu khoâng thaät. Ñoù goïi laø y theo söï thaät chaúng phaûi khoâng thaät.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø y theo thôøi, chaúng phaûi khoâng ñuùng thôøi? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Khi nhaø vua coù naêng löïc, ngöôøi kia traùi leänh vua thì neân trò toäi ngöôøi aáy. Neáu nhaø vua khoâng coù naêng löïc thì neân döøng laïi khoâng trò. Ñoù goïi laø y theo thôøi, chaúng phaûi khoâng ñuùng thôøi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø y theo nghóa, chaúng phaûi voâ nghóa?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Neân hoûi ngöôøi ñoái ñòch raèng hoï gaây neân toäi loãi vôùi taâm nhö theá naøo? Neáu phaùt xuaát töø taâm aùc thì neân nhö phaùp maø trò, coøn neáu chaúng taâm aùc thì khoâng neân trò toäi. Ñoù goïi laø döïa theo nghóa, chaúng phaûi voâ nghóa.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø lôøi noùi töø toán, khoâng noùi nhöõng lôøi thoâ aùc? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Khi bieát chuùng sinh naøy ñaõ phaïm vöông phaùp, nhöng chæ quôû traùch khoâng caàn trò phaït gì caû, neân nhö toäi aáy khai baùo ñuùng khoâng che daáu, kheùo noùi nhöõng lôøi hoøa thuaän, kheùo noùi lôøi nhaõ nhaën, quôû traùch nhö theá môùi ñuùng laø quôû traùch. Ñoù laø goïi laø lôøi noùi khoâng thoâ thaùc.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø taâm Töø chaúng phaûi taâm giaän döõ? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ngöôøi trí bieát toäi naøy khoâng chæ quôû traùch, nhöng phaùn xeùt toäi naøy ñaùng bò töû hình thì khoâng ñöôïc chaët tay, chaân, moùc maét, caét tai, muõi, löôõi, maø neân y theo taâm ñaïi Töø bi ra leänh baét nhoát hoï vaøo nhaø lao; hoaëc goâng, cuøm, troùi, ñaùnh; duøng nhöõng lôøi leõ ñeå traùch maéng; laáy heát cuûa caûi ñuoåi ñi nôi khaùc. Laøm nhö vaäy laø ñeå hoï hoái caûi, chaúng phaûi ñem loøng aùc töø boû chuùng sinh naøy. Ñoù goïi laø taâm Töø, chaúng phaûi taâm giaän döõ.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vì sao vua thöïc haønh phaùp haïnh troùi nhoát, ñaùnh ñaäp, laøm khoå nhöõng chuùng sinh khaùc nhö theá, maø laïi coøn noùi laø coù loøng ñaïi Töø bi? Hai ñieàu naøy ñeàu maâu thuaãn nhau.

Vaäy, theá naøo laø vua thöïc haønh phaùp haïnh? Baáy giôø, Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi:

–Ñaïi vöông! Theo nhö nghóa ôû treân, nay ta noùi vôùi oâng ví duï naøy: Ví nhö cha meï coù moät ngöôøi con laøm ñieàu aùc. Vì nghó ñeán con, muoán ñeå noù aên naên hoái caûi neân buoäc loøng phaûi trò phaït thaät. Ngoaïi tröø ra khoâng gieát, khoâng ñoaïn döùt caùc chi phaàn treân thaân theå, maø chæ trò phaït baèng caùch traùch maéng, ñaùnh ñaäp, tuøy theo toäi ñoù maø trò thaät naëng. Ñoù khoâng theå goïi laø voâ löông taâm, taâm aùc hay taâm laøm haïi maø chæ vì quaù thöông ñeán con neân phaûi laøm nhö theá ñeå khieán noù hoái caûi khoâng tieáp tuïc laøm aùc nöõa. Ngöôøi cha meï aáy khoâng theå goïi laø phi phaùp maø goïi laø nghó ñeán con, khoâng ñaùnh maát taâm Töø.

Ñaïi vöông neân bieát! Vua thöïc haønh phaùp haïnh phaûi trò phaït taát caû nhöõng chuùng sinh laøm vieäc aùc cuõng nhö vaäy. Vôùi loøng Töø saâu naëng, vì khieán ngöôøi aùc hoái caûi, tuyeät ñoái khoâng töû hình, khoâng huûy hoaïi thaân theå. Vì loøng Töø, loøng Bi neân giam caàm, ñaùnh, troùi, maéng nhieác, thu laáy cuûa caûi, ñuoåi ñi nôi khaùc. Ñoù laø muoán khieán cho hoï hoái caûi, boû ñieàu aùc, laøm ñieàu thieän, vaø cuõng khieán nhöõng chuùng sinh khaùc coù yù nghó aùc thì khoâng laøm phi phaùp. Ñaáy chaúng phaûi chæ bình thöôøng ñoái vôùi taâm aùc boû nhöõng chuùng sinh naøy, cuõng khoâng coá taâm laøm cho chuùng sinh ñau khoå vaø haønh haï hoï. Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh, vì loøng Töø bi buoâng ra nhöõng lôøi noùi khoâng toát ñeïp ñeå trò toäi chuùng sinh.

Vì theá, hai haønh ñoäng naøy tuy laø maâu thuaãn nhau nhöng khoâng traùi ngöôïc nhau. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Nhöõng chuùng sinh naøo laø aùc haïnh? Ñaùp:

– Ñaïi vöông! Chuùng sinh aùc haïnh noùi sô löôïc coù naêm haïng:

1. Chuùng sinh ñoù ñoái vôùi vua khoâng coù lôïi ích.
2. Nhöõng chuùng sinh ñoù cuøng nhau tuï hoïp laøm nhöõng vieäc khoâng lôïi ích.
3. Chuùng sinh aáy khôûi leân söï choáng ñoái.
4. Chuùng sinh taø haïnh.
5. Chuùng sinh taø maïng.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng chuùng sinh ñoái vôùi nhaø vua khoâng lôïi ích coù möôøi moät haïng:

1. Chuùng sinh ñoù choáng ñoái nhaø vua.
2. Chuùng sinh ñoù daïy ngöôøi khaùc laøm phaûn.
3. Chuùng sinh ñoù cho nhaø vua uoáng thuoác ñoäc.
4. Chuùng sinh ñoù cöôùp ñoaït cuûa caûi cuûa nhaø vua.
5. Chuùng sinh ñoù phaù hoaïi nhöõng coâng vieäc cuûa nhaø vua ñang laøm.
6. Chuùng sinh ñoù xaâm phaïm hoaøng haäu vaø cung nöõ cuûa nhaø vua.
7. Chuùng sinh ñoù traùi vôùi meänh leänh cuûa nhaø vua.
8. Chuùng sinh ñoù tieát loä bí maät cuûa nhaø vua.
9. Chuùng sinh ñoù doø xeùt ñaát nöôùc.
10. Chuùng sinh ñoù chöûi maéng nhaø vua.
11. Chuùng sinh ñoù noùi xaáu huûy nhuïc nhaø vua.

Nhö vaäy, naøy Ñaïi vöông! Ñoù laø nhöõng chuùng sinh ñoái vôùi nhaø vua khoâng coù lôïi ích.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng chuùng sinh cuøng nhau tuï hoïp laøm nhöõng vieäc khoâng coù lôïi ích, coù möôøi haïng:

1. Nhöõng chuùng sinh tuï hoïp gieát haïi laãn nhau.
2. Nhöõng chuùng sinh tuï hoïp cöôùp ñoaït cuûa nhau.
3. Nhöõng chuùng sinh tuï hoïp xaâm chieám vôï cuûa nhau.
4. Nhöõng chuùng sinh doái traù laøm chöùng cho ngöôøi khaùc.
5. Chuùng sinh ñoù khoâng thaät, löøa doái ngöôøi khaùc.
6. Nhöõng chuùng sinh ñoù phaù söï thaân thieát baïn beø cuûa ngöôøi khaùc.
7. Nhöõng chuùng sinh ñoù duøng lôøi aùc khaåu maït saùt ngöôøi khaùc.
8. Nhöõng chuùng sinh ñoù haønh aùc nghieäp, caân ño ñong ñeám luoân löôøng gaït, thu goùp cuûa ngöôøi khaùc.
9. Nhöõng chuùng sinh ñoù tuï hoïp ñeå huûy baùng nhau.
10. Nhöõng chuùng sinh ñoù tuï hoïp thieâu ñoát laãn nhau.

Ñaïi vöông! Ñoù laø nhöõng chuùng sinh quaây quaàn, tuï hoïp laøm nhöõng vieäc khoâng coù lôïi ích.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng chuùng sinh phaûn nghòch, nghóa laø caùc tieåu vöông ôû bieân ñòa, thaønh aáp, hoaëc chuû tuï laïc… khoâng tuaân meänh leänh caên baûn cuûa Ñaïi vöông ñaõ ñöa ra. Ñoù goïi laø nhöõng chuùng sinh phaûn nghòch.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng chuùng sinh taø haïnh laø nhöõng chuùng sinh khoâng coù giôùi. Sao goïi laø khoâng coù giôùi? Chuùng sinh ñoù coù ñaày ñuû luaät nghi aùc, nhö laøm ñoà teå, thôï saên, nuoâi heo, deâ, gaø, choù, ngoãng, vòt, meøo, hoà, chim, cuù, dieàu; duøng caâu baét caù, ba ba; giaêng löôùi, ñaøo haàm, ñoát löûa, teân ñoäc ñeå ñaùnh baét caàm thuù, gieát haïi ngöôøi khaùc. Töï mình buoâng lung laøm nhöõng vieäc ñoäc aùc. Ñoù laø nhöõng chuùng sinh coù haïnh sai traùi.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng chuùng sinh taø maïng laø nhöõng chuùng sinh ñoù tuy ñaõ xuaát gia, caïo boû raâu toùc, töø boû caùc thöù cuûa caûi, tu haïnh khoâng tham ñaém, maëc nhöõng thöù y

phuïc khaùc ñôøi, nhöng laïi khoâng coù giôùi, khôûi leân taø kieán, laøm nhöõng vieäc laï luøng, tìm moïi phöông tieän ñeå caàu lôïi döôõng, ñôøi soáng khoâng ñuùng vôùi chaùnh phaùp; taát caû nhöõng yù nghó vaø haønh ñoäng cuûa hoï ñeàu khoâng coù trong chaùnh phaùp. Ñoù laø nhöõng chuùng sinh coù ñôøi soáng sai traùi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vì sao vua thöïc haønh phaùp haïnh laïi töï phaït naêm haïng chuùng sinh

kia?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh trò phaït toäi nhaân kia, nhöng khoâng töû hình,

khoâng thi haønh nhöõng hình phaït huûy hoaïi thaân theå nhö moùc maét, caét tai, muõi, löôõi, tay chaân. Coù ba hình thöùc trò phaït:

1. Trò toäi baèng caùch quôû traùch.
2. Trò toäi baèng caùch tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi ñoù.
3. Trò toäi baèng caùch duøng daây troùi nhoát vaøo lao, hoaëc goâng cuøm, ñaùnh ñaäp, traùch maéng roài ñuoåi ñi.

Tuøy theo nhöõng vieäc laøm aùc cuûa chuùng sinh kia thuoäc toäi naëng, vöøa hay nheï maø töï phaït hoï trong ba phöông phaùp naøy. Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh trò phaït naêm loaïi chuùng sinh laøm aùc kia.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh laïi trò phaït nhöõng chuùng sinh ñoái vôùi nhaø vua khoâng coù lôïi ích nhö theá naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng toäi nhaân nhö theá, trò toäi baèng caùch khoâng töû hình, khoâng huûy hoaïi thaân theå maø ñöôïc duøng daây troùi, nhoát vaøo nhaø lao, goâng cuøm, ñaùnh ñaäp, tòch thu taøi saûn, ñuoåi ñi nôi khaùc. Ñaïi vöông! Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh trò toäi nhöõng chuùng sinh ñoái vôùi nhaø vua khoâng coù lôïi ích.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh trò phaït nhöõng chuùng sinh cuøng nhau tuï hoïp laøm vieäc khoâng lôïi ích nhö theá naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ngoaøi vieäc khoâng töû hình, khoâng huûy hoaïi thaân theå ra, hoï ñöôïc duøng daây troùi, nhoát vaøo nhaø lao, goâng cuøm, ñaùnh ñaäp. Khoâng neân ñoaït heát taát caû taøi saûn cuûa hoï, maø trong saùu phaàn chæ tòch thu moät phaàn roài ñuoåi ñi nôi khaùc. Ñaïi vöông! Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh trò toäi nhöõng chuùng sinh cuøng nhau tuï hoïp laøm vieäc khoâng lôïi ích kia.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh trò phaït nhöõng chuùng sinh noåi leân choáng ñoái nhaø vua kia nhö theá naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, tröôùc heát duøng lôøi noùi toát ñeïp nhö phaùp höôùng daãn chæ daïy hoï. Neáu hoï nghe theo leänh vua lieàn boû taâm choáng ñoái, xin vua trò toäi mình thì vua neân ban boá ñaïi aân, tha thöù troïng toäi cho hoï; döïa vaøo nôi quoác thoå maø nhaø vua quaûn lyù, khoâng giaûm, khoâng ñoaït, khoâng ñuoåi ñi. Vì sao? Vì ñeå hoï bieát vua coù ba vieäc:

1. Coù taùnh.
2. Coù aân.
3. Coù theá löïc maïnh.

Ñeå nhöõng ngöôøi chöa haøng phuïc khieán hoï haøng phuïc, ngöôøi ñaõ haøng phuïc khieán hoï khoâng laøm nöõa, ngöôøi coù yù ñoà choáng laïi khieán hoï khoâng daùm phaùt khôûi.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng ngöôøi coù toäi kia ñöôïc mieãn toäi, hoï trôû laïi kính phuïc nhaø vua, nhaân daân an oån. Nhaø vua nhö phaùp kia ñöôïc phöôùc voâ löôïng, tieáng toát löu truyeàn khaép nôi. Neáu nhö ngöôøi coù toäi aáy khi nghe leänh cuûa nhaø vua maø khoâng chòu nhaän toäi thì neân taêng theâm hình phaït naëng, nhöng khoâng ñöôïc töû hình, khoâng ñöôïc huûy hoaïi thaân theå, chæ tòch thu heát taøi saûn, quoác ñoä nhaân daân vaø ñuoåi ñeán nôi khaùc. Vì sao? Vì khieán nhöõng chuùng sinh khaùc khoâng coøn noåi leân phaûn nghòch. Ñaïi vöông! Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh, trò phaït nhöõng chuùng sinh phaûn nghòch.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, trò toäi nhöõng chuùng sinh taø haïnh nhö theá

naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ngöôøi aùc nhö vaäy, khoâng töû hình, khoâng huûy hoaïi caùc chi tieát treân

thaân, khoâng ñöôïc ñuoåi ñi, khoâng ñöôïc tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi ñoù, maø chæ traùch maéng ñeå trò toäi, vaø noùi nhö theá naøy: “Neáu coøn laøm vieäc nhö theá, seõ bò toäi naëng”. Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh trò toäi nhöõng chuùng sinh taø haïnh.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh trò phaït nhöõng chuùng sinh coù ñôøi soáng sai traùi nhö theá naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Phaûi neân tuøy thuaän chuùng Taêng nhö phaùp, neáu vò Tyø-kheo kia phaù giôùi taø kieán, khoâng theo chaùnh phaùp, nhö thaät ñeå tu haønh. Tyø-kheo soáng khoâng ñuùng chaùnh phaùp nhö theá, Taêng neân hoøa hôïp goïi hoï ñeán tröôùc Taêng baét hoï phaûi noùi leân loãi cuûa mình. Neáu ngöôøi kia töï bieát vieäc cuûa mình laøm laø coù toäi, tuøy theo phaïm naëng hay nheï neân nhö phaùp maø trò. Hoaëc Tyø-kheo kia choáng laïi leänh cuûa Taêng, khoâng nghe theo lôøi daïy baûo cuûa Thaày baïn, cuûa Thieän tri thöùc maø coøn quaáy phaù chuùng Taêng, khoâng ñeå cho ai tu haønh ñöôïc. Neáu quoác chuû kia laø ngöôøi phaùp vöông thì Taêng neân ñeán thöa ñeå nhaø vua daïy baûo hoï phaûi tuaân theo leänh cuûa Taêng.

Baáy giôø, vua môùi thöïc haønh phaùp haïnh. Tröôùc heát, phaûi goïi Tyø-kheo phaù giôùi kia ñeán, duøng lôøi kheùo leùo khuyeán khích, daãn duï ñeå hoï tuaân theo leänh cuûa Taêng. Neáu Tyø- kheo aáy khoâng tuaân theo, neân taäp hôïp hai chuùng laïi ñeå hoï coù maët tröôùc Taêng traû lôøi söï thaät. Neáu coù toäi thì neân theo phaùp cuûa Taêng trò toäi Tyø-kheo kia, nhöng khoâng ñöôïc töû hình, khoâng ñöôïc huûy hoaïi thaân theå, khoâng giam caàm, khoâng xieàng xích, khoâng ñaùnh ñaäp, khoâng ñöôïc côûi boû ca-sa, khoâng tòch thu taøi saûn maø chæ quôû traùch roài ñuoåi ñi.

Ñaïi vöông neân bieát! Neáu coù hai nhoùm beø ñaûng tranh nhau kieän tuïng, döïa vaøo söï phaù giôùi, theo taø kieán, döïa vaøo taø haïnh ñieân ñaûo, döïa vaøo nhöõng vieäc laøm sai traùi, khôûi leân nhöõng coá chaáp sai laàm, vaø nhöõng lôøi noùi ngoân ngöõ kyø quaùi; vua thöïc haønh phaùp haïnh töï bieát phaùp, töï bieát nghóa neân nhö phaùp ñeå chaám döùt söï tranh caõi ñoù. Neáu quoác vöông laø keû ngu muoäi, khoâng coù trí, khoâng töï bieát phaùp, khoâng bieát nghó, khoâng bieát chaùnh phaùp, khoâng bieát taø phaùp, khoâng bieát ñuùng phaùp luaät, khoâng bieát phi phaùp luaät, khoâng bieát ñuùng phaùp ngöõ, khoâng bieát phi phaùp ngöõ. Thì nhaø vua neân hoûi caùc vò Sa-moân coù ñaïo ñöùc bieát phaùp, bieát nghóa, coù trí tueä, thöôøng tu theo chaùnh phaùp, laøm lôïi ích chuùng sinh, kheùo

bieát chaám döùt söï tranh caõi, coù theå noùi nhö phaùp; neân hoûi caùc vò aáy, vì ñoái vôùi chaùnh phaùp caùc ngaøi bieát phaïm hay khoâng phaïm. Bieát nhö vaäy, roài sau ñoù theo ñuùng nhö phaùp chaám döùt söï tranh caõi ñoù. Ñaïi vöông! Ñoù laø vua thöïc haønh phaùp haïnh trò toäi nhöõng chuùng sinh coù ñôøi soáng sai traùi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Neáu quoác vöông kia laø moät hoân quaân, khoâng coù trí, trong nöôùc coù raát nhieàu Sa-moân, Baø-la-moân maø nhöõng vieäc laøm cuûa hoï ñeàu khaùc nhau, ñuùng sai laãn loän. Moãi ngöôøi töï noùi raèng: “Ta laø Sa-moân tu haønh chaùnh ñaïo, coù theå laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Ta laø ruoäng phöôùc, ñaùng ñöôïc daønh cuùng döôøng.” Nhöõng ñieàu ñuùng sai laãn loän nhö vaäy, laøm sao bieát ñöôïc vò naøo laø Sa-moân chaân chaùnh, vò naøo laø chaúng phaûi Sa- moân? Ñaâu laø chaùnh ñaïo, ñaâu laø taø ñaïo? Ai laø ngöôøi noùi ñuùng phaùp, ai noùi phi phaùp?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông neân bieát! Coù moät vò Ñaïi Sa-moân con doøng hoï Thích, vì ñaïo xuaát gia, chöùng ñaéc thaàn thoâng, coù ñaïi danh xöng laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri. Caùc ñeä töû Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni; ôû trong phaùp cuûa vò Cuø-ñaøm kia ñeàu laø nhöõng Sa-moân chaân chaùnh, thöôøng haønh chaùnh ñaïo, laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Hoï laø ruoäng phöôùc bieát roõ chaùnh phaùp, noùi ñuùng nhö phaùp.

Ñaïi vöông neân bieát! Ngoaøi phaùp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm ra, taát caû caùc Baø-la-moân khaùc ñeàu laø taø ñaïo, chaúng phaûi Sa-moân chaân chaùnh, hoï ñeàu noùi lôøi phi phaùp. Ñaïi vöông khoâng neân nghe theo lôøi noùi aáy. Vì sao? Vì hoï khoâng phaûi chaùnh phaùp thì laøm sao noùi nhö phaùp?

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Neáu quoác vöông kia laø moät keû hoân quaân, khoâng coù trí, khoâng bieát phaùp vua, khoâng thöïc haønh theo chaùnh phaùp, töï do laøm aùc. Vaäy thì quoác vöông aáy coù toäi ai trò phaït oâng ta?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua kia töï thaân laøm aùc thì chính oâng ta trò toäi mình. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo goïi laø töï thaân gaây toäi, roài töï thaân trò toäi? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vò vua kia neân theo hai phaùp ñeå töï trò toäi mình:

1. Nöông vaøo noäi löïc.
2. Nöông vaøo ngoaïi löïc.

Nöông vaøo noäi löïc, vò vua phaûi neân suy nghó raèng: “Nay haønh ñoäng cuûa ta laø buoâng lung hay chaúng phaûi buoâng lung; coù loøng Töø hay khoâng coù loøng Töø; laø vieäc neân laøm hay khoâng neân laøm; laø thieän nghieäp hay aùc nghieäp.” Neáu ngöôøi bieát vieäc ñoù khoâng neân laøm, laø aùc nghieäp lieàn chaám döùt khoâng laøm, sinh taâm hoå theïn, töï hoái haän aên naên, sôï mang phaûi tieáng xaáu, sôï ñoïa vaøo caùc ñaïo, neân nöông hai phaùp ñeå baûo veä, giöõ gìn thaân mình:

1. Khoâng lung.
2. Khoâng coù taâm Töø.

Nhö vaäy, goïi laø nöông vaøo trí löïc töï trò toäi mình.

Neáu vua khoâng coù trí, khoâng coù khaû naêng tö duy nhö theá, neân ñi khaép moïi nôi trong nöôùc tìm caàu caùc Sa-moân coù trí tueä lôùn, kheùo bieát vöông luaän, thöôøng thöïc haønh chaùnh phaùp, coù theå noùi ñuùng söï thaät. Vò vua kia neân ñích thaân ñeán choã nhöõng vò Sa-moân aáy. Neáu nhaø vua khoâng ñích thaân ñeán ñöôïc thì neân sai ñaïi thaàn, vöông töû, ngöôøi toân quyù,

hoaëc ngöôøi ñöôïc toân troïng ñi ñeán choã Sa-moân aáy thöa raèng: “Nhaø vua raát quyù troïng vaø mong muoán ñöôïc gaëp, caùc vò coù theå ñeán choã nhaø vua”. Neáu nhöõng Sa-moân aáy ñeán thì vua neân ra nghinh ñoùn, ñaûnh leã, thaêm hoûi, vaø phaûi heát loøng cung kính toân troïng hoûi Sa- moân: “Nhöõng gì laø vieäc laøm thieän? Nhöõng gì laø haønh ñoäng aùc? Thöïc haønh nhöõng phaùp naøo coù theå ñöôïc lôïi ích? Thöïc haønh nhöõng phaùp naøo khoâng coù lôïi ích? Taâm ta aùm muoäi, khoâng coù trí tueä, xin vì ta giaûng noùi.”

Khi aáy, vò Sa-moân neân thuyeát giaûng roõ raøng cho nhaø vua veà nhöõng phaùp caùc vua trong quaù khöù ñaõ laøm vaø caùc phaùp vöông luaän; duøng lôøi noùi töø toán noùi vôùi nhaø vua raèng: “Phaùp naøy neân phuïng haønh, coù lôïi ích lôùn, ñoù laø möôøi phaùp thieän nhö khoâng saùt sinh… Nhöõng phaùp theá naøy khoâng neân thöïc haønh, khoâng coù ích lôïi, goïi laø möôøi phaùp aùc, nhö: saùt sinh,… Nhöõng phaùp theá naøy laø vua thöïc haønh phaùp haïnh ñaõ laøm. Nay vua chöa bieát thì neân boû möôøi phaùp aùc thöïc haønh möôøi phaùp thieän.” Khi vua ñaõ nghe nhö vaäy roài phaûi thoï trì, nhö phaùp hoái caûi. Neáu ñöôïc nhö vaäy, goïi laø nöông vaøo naêng löïc beân ngoaøi töï trò toäi mình.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh phaûi baûo hoä theá gian nhö theá naøo? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh khoâng thieâu ñoát, khoâng phaù hoaïi, khoâng uùng nöôùc, ñoù laø haïnh giöõ gìn khí theá gian. Vì sao? Vì taát caû nhöõng vieäc laøm ñoù ñeàu laø nghieäp baát thieän. Vì theá, vua thöïc haønh phaùp haïnh khoâng neân thieâu ñoát, phaù hoaïi, uùng nöôùc thaønh aáp, tuï laïc, nuùi röøng, soâng ñaàm, vöôøn töôïc, cung ñieän trang nghieâm, laàu caùc. Taát caû ñöôøng saù, caàu coáng, hang oå, nhaø cöûa töï nhieân; taát caû caùc thöù luùa, ñaäu, meø, ngoâ, hoa quaû, coû caây, röøng ruù ñeàu khoâng neân thieâu ñoát, phaù hoaïi, uùng nöôùc, chaët phaù. Vì sao? Vì caùc vaät aáy laø vaät chung cuûa caùc chuùng sinh ôû ñoù, chuùng khoâng coù toäi loãi gì, khoâng neân laøm maát ñi vaät thoï duïng cuûa chuùng, khieán chuùng phaûi ñau khoå.

Laïi nöõa, ngoaøi taát caû nhöõng röøng caây, caùc trôøi thieän tònh vaø taát caû quyû thaàn ñeàu soáng chung ôû trong ñoù vaø cuøng coù nhaø cöûa, cung ñieän, laàu ñaøi trang nghieâm cuûa caùc vò trôøi ñoù. Vöôøn, ao, nhaø cöûa, cung ñieän, laàu caùc trang nghieâm neân xem taát caû döôùi nöôùc hay treân caïn ñeàu coù caùc coân truøng sinh soáng. Ñoù laø caùc loaøi chim seû, chuoät, gaø, choù, chim gaùy guø, boà caâu, oanh vuõ, voi, ngöïa, traâu, deâ, meøo, hoå, raén, moït, ngoãng, vòt, caùc, ba ba…, cho ñeán taát caû caùc loaøi coân truøng nhoû beù. Vua thöïc haønh phaùp haïnh vaø caùc chuùng sinh cuøng nöông vaøo nôi theá gian naøy ñeå sinh soáng, khoâng neân phaù hoaïi. Nhö vaäy, goïi laø vua thöïc haønh phaùp haïnh baûo hoä theá gian, laøm cho chuùng sinh ñöôïc an laïc.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh coù voâ löôïng chö Thieân haàu haï, ñi theo che chôû cho vua, bôûi vì naêng löïc cuûa trôøi töï trò, coù quyeàn che chôû cho ngöôøi. Nhöng vì sao noùi ngöôøi laïi che chôû cho trôøi?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh coù theå cho trôøi aên thöùc aên trong saïch ñeå ñôøi soáng chaân chaùnh. Nghóa laø, vua noùi cho hoï veà thieàn ñònh, giaûi thoaùt vaø möôøi ñieàu thieän trong phaùp moân cam loà chaùnh giaùo cuûa Nhö Lai, khieán hoï ra khoûi söï ñau khoå trong ñöôøng aùc. Ñoù goïi laø che chôû, tröø caùc söï saùt sinh baát thieän, xaáu xa… Vì sao? Vì ôû trong nghieäp aùc ñeå ñôøi soáng cuûa mình coù moät phaàn cuûa chuùng sinh. Cho neân, vua thöïc haønh phaùp haïnh, töùc laø thaân coù theå tích taäp voâ löôïng coâng ñöùc, coù lôïi ích trong hieän taïi vaø vò lai, cuõng coù theå tích taäp caùc quaû thieän.

Ñaïi vöông! Vua thöïc haønh phaùp haïnh khoâng neân thieâu ñoát, phaù hoaïi, huûy dieät thaùp mieáu cuûa Nhö Lai, cho ñeán phoøng oác, nhaø cöûa, caùc vaät sinh soáng cuûa nhöõng vò Sa-moân tònh haïnh. Vöôøn töôïc, laàu caùc, quaùn xaù, caây röøng, hoa quaû khoâng neân chieám ñoaït, khoâng neân phaù. Ngoaøi ra laø coøn vì muoán coù lôïi ích cho Phaät, Phaùp, Taêng.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh coù quan phuï taù nhaø vua laø vò quan teå töôùng ñöùng ñaàu trong trieàu ñình. Nhöng oâng ta laïi khoâng lo vieäc nöôùc maø chæ möu lôïi cho mình; hoaëc vì tö thuø maø haïi ñeán vieäc coâng, hoaëc nhaän hoái loä beû cong phaùp luaät; ñeå nhaân daân tuï hoïp beø ñaûng taêng theâm söï khinh thöôøng, laøm loaïn; duøng söùc maïnh uy hieáp keû yeáu ñuoái; laáy quyeàn quyù khinh thöôøng söï thaáp heøn; laáy söï giaøu sang khinh cheá ngöôøi ngheøo khoå; laáy vieäc quanh co, dua nònh ñeå doái gaït ñieàu ngay thaúng. Keû giaøu coù thì hueânh hoang veânh vaùo, coøn ngöôøi ngheøo khoå phaûi chòu thieät thoøi; keû doái traù dua nònh laïi leân naém chính quyeàn, coøn baäc trung hieàn phaûi lui veà ôû aån; hoaëc khi coøn ôû choán quan tröôøng sôï luïy ñeán mình neân phaûi im laëng, hoaëc tìm caàu tieàn cuûa hoái loä ñeå ñöôïc yeân thaân. Traêm hoï baàn cuøng khoán khoå, khoâng bieát ñaâu ñeå cöùu vaõn. Vì chaùn chöôøng söï ñau khoå neân hoï nghó ñeán vieäc laøm loaïn, khoâng nghe theo leänh vua. AÁy laø do caùc quan laïi haønh xöû khoâng trung tieát, doái gaït ngöôøi treân, nhieãu loaïn keû döôùi, hoâ haøo ñeå nhaän boång loäc cuûa vua. Nhöõng ngöôøi aùc nhö theá, neân gheùp hoï vaøo soá nhöõng chuùng sinh naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng ngöôøi aùc nhö theá neân gheùp hoï vaøo trong soá nhöõng chuùng sinh cöôùp ñoaït baäc nhaát ñeå trò toäi. Vì sao? Vì hoï nhaäm chöùc quan lôùn, höôûng boång loäc raát nhieàu cuûa nhaø vua, laïi boû vieäc coâng lo vieäc tö, khoâng giöõ ñuùng pheùp taéc, cho neân tai hoïa laøm loaïn cuõng chính laø phaùt sinh töø ñaáy. Ñaây laø keû giaëc raát lôùn cuûa quoác gia. Vua laø baäc Phaùp vöông khoâng xöû toäi hoï baèng caùch töû hình, cho neân gheùp hoï vaøo trong soá chuùng sinh cöôùp ñoaït ôû baäc cao nhaát ñeå trò toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, neáu trong nöôùc coù chuùng sinh baát hieáu, khoâng nghó ñeán aân döôõng duïc cuûa cha meï, boû cha meï ñeå ôû vôùi vôï con. Nhöõng thöù y phuïc, thöùc aên, thuoác men duøng khi beänh taät chæ nghó ñeán cung caáp cho vôï con, khoâng cho cha meï. Cha meï giaø yeáu khoâng coøn söùc löïc ra vaøo thì chöa töøng lo laéng, gaàn guõi giuùp ñôõ, haàu haï, theá maø ñoái vôùi vôï con hoï ngaøy ñeâm khoâng lìa; ñöôïc moät chuùt ngon ngoït khoâng daùm aên moät mình ñeå daønh cho vôï con; hoaëc troäm cuûa cha meï cung caáp cho vôï con aên chôi thoûa thích. Cha meï noùi ñieàu toát khoâng chòu nghe theo, vôï con noùi ñieàu aùc thì tin duøng khoâng boû. Hoaëc vì vôï con maø chöûi maéng cha meï. Hoaëc cuøng vôùi nhöõng ngöôøi trong thaân toäc nhö coâ, chò, em gaùi sang heøn, treân döôùi cuøng vôùi hoï laøm vieäc daâm duïc, khoâng bieát hoå theïn. Nhöõng ngöôøi nhö theá neân gheùp hoï vaøo trong soá nhöõng chuùng sinh naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng ngöôøi aùc nhö theá, neân gheùp hoï vaøo trong soá nhöõng chuùng sinh cöôùp ñoaït baäc nhaát ñeå trò toäi hoï. Vì sao? Vì aân cha meï saâu naëng nhö theá, heát loøng hieáu döôõng coøn khoâng ñeàn ñaùp heát, huoáng gì töø boû choáng laïi meänh leänh. Ñoù goïi laø giaëc cöôùp raát lôùn trong theá gian.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, trong nöôùc coù ngöôøi buoâng lung, khoâng coù loøng Töø. Ñoái vôùi vôï con, toâi tôù, baø con, hoï thöôøng laøm nhöõng ñieàu baát nhaãn, sai khieán phi phaùp, sai khieán phi thôøi. Ngöôøi naøo khoâng laøm, cöôõng böùc khieán hoï phaûi laøm, ñeán caû

ñaùnh ñaäp, chöûi maéng khoâng coù ñieàu gì khoâng laøm. Coøn aùo côm khoâng ñuû aên maëc, nguû nghæ khoâng coù choã, goïi chöa kòp ñeán thì thuø gheùt, laùnh maët; xuaát ngoân toaøn laø nhöõng lôøi maéng chöûi gioáng nhö oan gia. Nhöõng ngöôøi nhö theá, neân giuùp hoï trong thaønh phaàn chuùng sinh naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Neân gheùp hoï vaøo haïng chuùng sinh taø haïnh baäc trung ñeå trò toäi. Vì sao? Vì nhaø cöûa, cuûa caûi, noâ tyø cuøng laøm ra neân hoï coù nöûa phaàn ôû trong ñoù, neân phaàn thöïc aáy hoï töï yù aên maëc. Nhöng laïi phaàn cuûa noâ tyø thì tieác giöõ khoâng cho, giaû söû coù cho ñi nöõa thì khoâng ñuùng thôøi tieát, ñöôïc nhieàu thì cho ít, thöôøng laøm cho thieáu thoán. Ñoù laø taø haïnh lôùn nhaát trong theá gian.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, trong nöôùc coù ngöôøi ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng laøm vieäc khoâng lôïi ích, nhö laø: thieâu ñoát, phaù hoaïi chuøa thaùp, töôïng Phaät vaø caùc kinh saùch; duøng lôøi noùi huûy nhuïc, noùi xaáu, noùi raèng: “Laøm vieäc naøy khoâng coù lôïi loäc gì. Nhöõng ngöôøi cuùng döôøng trong hieän taïi bò hao toån, trong töông lai cuõng khoâng coù lôïi ích”. Hoaëc gheùt chuøa thaùp, vaø caùc hình töôïng neân laøm chöôùng ngaïi choã ñoù baèng caùch phaù hoaïi, tröø dieät hay ñöa ñi ñaët ôû choã khaùc. Hoaëc ñaäp phaù phoøng oác, nhaø cöûa cuûa nhöõng ngöôøi Sa-moân tònh haïnh. Hoaëc laáy cuûa Phaät, Phaùp, Taêng nhö vöôøn ruoäng, röøng, nhaø, voi, ngöïa, xe, boø, löøa, laïc ñaø, noâ tyø, toâi tôù, y phuïc, ñoà aên thöùc uoáng, vaøng baïc, löu ly, xaø cöø, maõ naõo vaø taát caû traân baûo. Hoaëc baét Sa-moân sai khieán laøm vieäc, moi moùc nhöõng loãi laàm, côûi aùo ca-sa. Hoaëc khinh khi xem thöôøng, ñuøa bôõn caùc Sa-moân, muoán laøm troø cöôøi neân khoâng ñeå hoï chuaån bò luùc ñoù hoûi cung. Hoaëc doái gaït, môøi thænh ñeán nhöng khoâng cho aên uoáng; daãu coù cho aên uoáng thì khoâng ñuùng luùc, cho thöùc aên phi phaùp. Hoaëc coù khi xem thöôøng huûy nhuïc, chöûi maéng vaø duøng nhöõng lôøi thoâ tuïc ñeå phæ baùng. Hoaëc duøng gaäy, hoøn ñaát, gaïch ñaù, ñeán caû töï tay ñaùnh caùc Sa-moân. Hoaëc caàm dao, maùc, cung teân, giaùo, kích ñeå chaët, baén laøm thöông toån. Hoaëc xoâ xuoáng nöôùc. Hoaëc ñaåy vaøo löûa, hoaëc ñaåy töø treân nuùi xuoáng hoá, haàm nguy hieåm. Hoaëc thaû voi, ngöïa, coïp, beo, sö töû, choù döõ, thuù ñoäc laøm haïi thöông tích thaân theå hoï.

Nhöõng ngöôøi aùc nhö theá thì neân gheùp hoï vaøo loaïi chuùng sinh naøo?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhöõng ngöôøi aùc nhö theá phaûi gheùp hoï vaøo trong soá nhöõng chuùng sinh aùc nghòch baäc cao ñeå trò toäi. Vì sao? Vì hoï gaây neân toäi caên baûn raát naëng.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö, nhöõng gì goïi laø toäi caên baûn? Ñaùp:

– Ñaïi vöông! Toäi caên baûn coù naêm loaïi:

1. Phaù hoaïi chuøa thaùp, thieâu ñoát kinh töôïng; hoaëc laáy vaät cuûa Phaät, Phaùp vaø Taêng; hoaëc daïy ngöôøi laøm, hoaëc thaáy ngöôøi laøm thì hoå trôï vui möøng. Ñoù laø toäi naëng caên baûn thöù nhaát.
2. Hoaëc phæ baùng phaùp Thanh vaên, Bích-chi-phaät vaø phaùp Ñaïi thöøa; huûy nhuïc, noùi xaáu, gaây söï khoù khaên, ngaên caûn, che giaáu. Ñoù laø toäi naëng caên baûn thöù hai.
3. Hoaëc coù Sa-moân vôùi loøng tin xuaát gia, caïo boû raâu toùc, maëc aùo ca-sa, hoaëc coù ngöôøi trì giôùi, hoaëc coù ngöôøi khoâng trì giôùi ñeàu bò hoï troùi nhoát vaøo lao nguïc, goâng cuøm ñaùnh ñaäp, baét sai khieán laøm vieäc, moi moùc nhöõng loãi laàm, chöûi maéng ñuû ñieàu roài ñuoåi ñi gaáp; hoaëc côûi ca-sa böùc hieáp khieán cho hoï hoaøn tuïc, hoaëc gieát cheát. Ñoù laø toäi naëng caên

baûn thöù ba.

1. Gaây neân moät toäi trong naêm toäi Nguõ nghòch, ñoù laø toäi naëng caên baûn thöù tö.
2. Phæ baùng, phuû nhaän taát caû nghieäp thieän aùc, thöôøng laøm möôøi ñieàu baát thieän, khoâng sôï ñôøi sau; ñích thaân laøm, daïy ngöôøi laøm khieán hoï giöõ maõi khoâng boû. Ñoù laø toäi naëng caên baûn thöù naêm.

Ñaïi vöông! Neáu ngöôøi phaïm nhöõng toäi naëng caên baûn nhö theá nhöng laïi khoâng töï mình saùm hoái, nhaát ñònh seõ thieâu ñoát taát caû thieän caên, thaúng ñeán ñòa nguïc lôùn, chòu khoå voâ cuøng.

Ñaïi vöông! Vì trong nöôùc cuûa nhaø vua thöïc haønh nghieäp baát thieän raát naëng naøy, cho neân caùc vò La-haùn phaïm haïnh, caùc vò Tieân, Thaùnh nhaân ñeàu boû nöôùc ra ñi. Chö Thieân thöông xoùt, khoùc loùc. Taát caû quyû thaàn thieän, caùc vò thaàn coù söùc maïnh lôùn khoâng baûo hoä nöôùc aáy. Caùc ñaïi thaàn gieát haïi laãn nhau, caùc quan ñöùng ñaàu trieàu ñình tranh nhau, nghòch taëc khaép nôi cuøng nhau noåi daäy, vua trôøi khoâng xuoáng, vua roàng aån maát, naéng möa baát thöôøng, möa gioù traùi muøa. Caùc roàng ñeàu boû ñi heát neân suoái, khe, ao, soâng ñeàu khoâ caïn, coû caây chaùy ruïi, nguõ coác maát muøa, nhaân daân ñoùi khaùt, giaëc cöôùp hoaønh haønh, aên thòt laãn nhau, xöông traéng phôi ñaày ñoàng; beänh huûi, beänh dòch, töû vong voâ soá. Khi ñoù, nhöõng ngöôøi daân khoâng bieát töï suy nghó laø mình ñaõ laøm neân toäi maø coøn oaùn giaän caùc trôøi, traùch maéng quyû thaàn. Vì theá, vua thöïc haønh phaùp haïnh, vì cöùu nhöõng noãi khoå naøy neân thöïc haønh phaùp trò toäi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, neáu ngöôøi vôùi taâm khoâng nhieãm oâ, taâm khoâng aùc ñoäc, vì sao vôùi taâm Töø laïi khoâng ñöôïc töû hình hoaëc huûy hoaïi thaân theå.

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vì vua thöïc haønh phaùp haïnh taâm khoâng nhieãm oâ, taâm khoâng aùc ñoäc, khoâng theå khôûi leân nhöõng yù nghó nhö: gieát haïi chuùng sinh hoaëc huûy hoaïi thaân theå. Vì sao? Vì vua thöïc haønh phaùp haïnh, thaáy chuùng sinh kia ñeán noãi khi cheát cuõng nöông theo keát quaû haønh ñoäng cuûa chính mình, sinh taâm saân haän, cheát roài laïi sinh vaøo ñöôøng aùc, taâm aùc cöù ñi theo maõi, khoâng bao giôø chaám döùt. Cho neân, vua thöïc haønh phaùp haïnh khoâng töû hình, khoâng huûy hoaïi thaân theå. Vì sao? Vì vieäc naøy thaät nguy hieåm. Neáu gieát hoaëc huûy hoaïi thaân theå, moät khi ñaõ laøm roài thì sau khoâng theå cöùu vaõn ñöôïc. Coøn troùi nhoát vaøo nhaø lao, hoaëc goâng cuøm, ñaùnh ñaäp, la maéng…, thì khoâng phaûi töø boû vónh vieãn. Vì theá, Ñöùc Phaät daïy: “Vua thöïc haønh phaùp haïnh laø baûo hoä chuùng sinh. Neáu gieát hoï, hoaëc huûy hoaïi thaân theå hoï thì khoâng goïi baûo hoä chuùng sinh ñaày ñuû ñöôïc.”

Ñaïi vöông! Gieát hoaëc huûy hoaïi thaân theå thaät laø vieäc sôï haõi lôùn nhaát ôû theá gian.

Ñöùc Phaät khoâng cho pheùp vò vua thöïc haønh phaùp haïnh laøm nhöõng vieäc nhö theá!

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, nhöõng ngöôøi trong nöôùc phaûi noäp vaät thueá khoùa cho nhaø vua thì ñoù laø vaät cuûa vua hay cuûa ngöôøi khaùc?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù chaúng phaûi vaät cuûa vua cuõng chaúng phaûi vaät cuûa ngöôøi khaùc. Vì sao? Vì vaät ñoù do chính coâng söùc cuûa hoï laøm ra, cho neân chaúng phaûi vaät cuûa rieâng nhaø vua. Chaúng phaûi vaät cuûa ngöôøi khaùc laø vì vua baûo hoä nhöõng ngöôøi naøy, cho neân chaúng phaûi vaät thuoäc veà hoï. Nhöõng chuùng sinh kia laäp phaùp nhö theá vì theá neân nhaø vua cuõng ñöôïc phaàn, chaúng phaûi vaät cuûa ngöôøi khaùc.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vua thöïc haønh phaùp haïnh, neáu coù ngöôøi daân ñoùng noäp vaät cho nhaø vua maø khoâng noäp thì ngöôøi ñoù laø keû aên caép vaät cuûa nhaø vua hay khoâng aên caép vaät cuûa nhaø vua?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Chaúng phaûi aên caép vaät cuûa nhaø vua, nhöng ngöôøi aáy tham tieác cuûa, coi thöôøng nhaø vua khoâng noäp thueá thì bò voâ soá toäi. Vì sao? Vì ñoùng noäp thueá cho nhaø vua maø laïi khoâng noäp.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Taát caû moïi ngöôøi ôû trong nöôùc ñeàu noäp thueá cho nhaø vua nhöng khoâng caàn noäp. Nhö vaäy, nhaø vua lieàn thi haønh bieän phaùp duøng roi gaäy ñaùnh ñaäp, chöûi maéng, hoaëc laáy vaät cuûa hoï. Haønh ñoäng nhö vaäy goïi laø cöôùp ñoaït hay khoâng cöôùp ñoaït?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù chaúng phaûi cöôùp ñoaït. Vì sao? Vì vua coù khaû naêng baûo hoä nhöõng hoaïn naïn, do ñoù ñôøi soáng cuûa hoï ñöôïc yeân oån, thì phaûi noäp thueá cho nhaø vua. Ñoù chaúng phaûi cöôùp ñoaït.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Neáu ngöôøi ngheøo khoå phaûi noäp vaät cho nhaø vua, nhöng vì khoâng coù vaät ñeå noäp neân bò cöôõng eùp ñaùnh ñaäp, buoäc hoï phaûi noäp thueá, ñoù laø cöôùp ñoaït hay chaúng phaûi cöôùp ñoaït?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Coù ngöôøi bò coi laø cöôùp ñoaït, nhöng coù ngöôøi khoâng phaûi cöôùp ñoaït. Coù ngöôøi khoâng phaûi laø cöôùp ñoaït, khi ngöôøi aáy löôøi bieáng, giaûi ñaõi, khoâng chuyeân caàn laøm aên, soáng phi phaùp, taø daâm, côø baïc. Vôùi nhöõng söï aên chôi nhö theá neân cöôùp ñoaït cuûa caûi ngöôøi khaùc, ñeán noãi laøm cho hoï ngheøo khoå. Nhöõng ngöôøi nhö theá, vua thöïc haønh phaùp haïnh phaûi duøng roi tröøng phaït hoï, tòch thu heát taøi saûn, ñeå hoï ñi vay möôïn vaät noäp cho nhaø vua. Ñoù goïi laø vua chaúng phaûi cöôùp ñoaït. Vì sao? Vì nhaø vua nghó raèng, ñeå cho ngöôøi kia khoâng daùm laøm vieäc phi phaùp, laøm toån thaát cuûa caûi. Nhö vaäy, caû vua laãn daân ñeàu ñöôïc lôïi ích, laø ñôøi soáng ñöôïc thaønh töïu vaø laïi khoâng coù toäi loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Vôùi nhöõng haïng ngöôøi naøo, vua laø keû cöôùp ñoaït? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Taát nhieân nhaø vua ñöôïc quyeàn thu goùp. Nhöng neáu bieát roõ gia nghieäp cuûa ngöôøi kia bò giaëc cöôùp ñoaït, ngöôøi thaân doái gaït laáy, chuû phi phaùp cöôùp ñoaït; hoaëc bò löûa thieâu ñoát, bò gioù döõ, möa hung, baûo caùt, möa ñaù laøm hö hoaïi gia nghieäp; hoaëc hoï ôû nôi khoâng ñöôïc an oån, nhaân daân boû ñi maát heát gia nghieäp; hoaëc bò saâu boï, chim seû, chuoät, chim oanh vuõ aên heát nguõ coác; hoaëc gaëp thôøi buoåi haïn haùn, hoa maøu khoâng chín, nöôùc ngaäp thu hoaïch khoâng ñöôïc. Coù nhöõng nguyeân nhaân nhö theá, khoâng xaây döïng ñöôïc cô nghieäp, cuûa caûi heát saïch. Vôùi nhöõng ngöôøi naøy thì neân mieãn, khoâng neân baét hoï noäp taøi saûn. Neáu nhö nhaø vua laáy taøi saûn cuûa hoï thì goïi laø cöôùp ñoaït. Vì sao? Vì khoâng coù loøng thöông yeâu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo khoå naøy, neân khoâng goïi laø baûo hoä chuùng sinh ñaày ñuû ñöôïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Ta neâu ra moät ví duï ñeå minh hoïa vieäc naøy, ngöôøi trí thì ôû ngay nôi ví duï naøy seõ hieåu ñöôïc. Nhö coù ngöôøi muoán ñem ñoà aên thöùc uoáng cuùng döôøng nhöõng ngöôøi Sa-moân tònh haïnh. Khi ñaõ chuaån bò ñaày ñuû nhöõng ñoà aên thöùc uoáng ngon boå, nhöng boãng nhieân nhaø aáy bò chaùy, gioù thoåi ngaõ, nöôùc cuoán troâi; hoaëc bò giaëc cöôùp laáy heát ñoà

aên, thöùc uoáng; hoaëc bò ñoà baát tònh laøm dô, khoâng theå aên ñöôïc. Ñeán giôø thoï trai, caùc vò Sa-moân ñeán nhaø thí chuû, nhöng thaáy gia ñình hoï bò toån thaát, neân trôû laïi giuùp ñôõ, chia xeû khoå ñau vaø khaát thöïc veà cho hoï. Loøng daï naøo laïi daùm laáy ñoà aên cuûa thí chuû nöõa? Nhöng ngöôøi thí chuû kia khoâng cuùng döôøng thöùc aên cuõng khoâng coù toäi.

Ñaïi vöông! Cuõng vaäy, vua thöïc haønh phaùp haïnh tuy nhieân ñöôïc quyeàn thu goùp, nhöõng ngöôøi aáy khoâng noäp cuõng khoâng phaïm vöông phaùp, khoâng neân tòch thu, ñaùnh ñaäp. Vua thöïc haønh phaùp haïnh ôû trong theá gian cai trò nhaân daân laø luoân luoân mong muoán hoï ñöôïc haïnh phuùc.

