SOÁ 391 – KINH BAÙT NEÂ HOAØN HAÄU

SOÁ 391

KINH BAÙT NEÂ HOAØN HAÄU QUAÙN LAÏP

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam Taïng Phaùp sö Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø Ñaø – Caáp Coâ Ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä, cuøng vôùi chuùng Ñaïi Tyø-kheo Taêng, chö Thieân, nhaân loaïi, hoäi hoïp thuyeát giaûng kinh.

Luùc aáy, Toân giaû A-nan ñeán tröôùc choã Phaät quyø goái chaáp tay,

baïch:

–Baïch Theá Toân! Con coù vieäc muoán thöa hoûi, cuùi xin Theá Toân

giaûng cho. Sau khi Phaät Nieát-baøn, boán chuùng ñeä töû Tyø-kheo, Tyø-kheo- ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di vaøo ngaøy taùm thaùng tö vaø raèm thaùng baûy neân laøm leã Taém Phaät nhö theá naøo?

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Ngöôøi thöïc hieän vieäc Taém Phaät laø muoán ñöôïc phöôùc baùo giaûi thoaùt neân töï trích laáy tieàn cuûa, xeùn bôùt taøi vaät öa thích cuûa mình ñeå mong caàu phöôùc baùo xuaát theá, neân cuùng vaøo chuøa ñeøn thaép, ñoát höông, cheùp kinh, taïo töôïng, hoaëc cuùng döôøng chuùng Taêng, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoå, neân toå chöùc boá thí. Khoâng ñöôïc höùa maø sau ñoù khoâng thöïc hieän. Neáu khoâng thöïc hieän thì hieän ñôøi neáu traùi vôùi lôøi Phaät daïy, vôùi haønh ñoäng cuûa taâm, mieäng aáy seõ maéc toäi voïng ngöõ. Vì sao? Vì saémsöûa leã vaät cuùng Phaät, duøng naêm loaïi nöôùc thôm töï tay taém Phaät, ôû tröôùc chö

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 1105

Taêng phaùt nguyeän boá thí, chuù nguyeän caàu phöôùc. Ngay khi aáy, caùc chuùng trôøi, roàng, quyû thaàn ñeàu chöùng giaùm. Ngöôøi naøy boû ra cuûa caûi taïm bôï, laáy bôùt phaàn cuûa vôï con ñeå mong caàu phöôùc lôïi, nhöng ngöôïc laïi neáu khoâng thöïc hieän seõ maéc naêm toäi ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc.

Naêm toäi ñoù laø:

1. Cuûa caûi ngaøy caøng hao toån.
2. Thöôøng bò nhaàm laãn, sai soùt.
3. Laøm aên, kinh doanh thaát baïi (theo höôùng khoâng coù lôïi).
4. Ñoïa vaøo ñòa nguïc Thaùi sôn, bò tra khaûo thoáng khoå khoù noùi heát.
5. Ñôøi sau thoï sinh hoaëc laøm noâ tyø, traâu, ngöïa, la, löøa, laïc ñaø, hoaëc laøm heo, deâ.

Laïi coøn bò ñoïa vaøo ba ñöôøngaùc:

1. Ñoïa laøm ngaïquyû.
2. Ñoïa laøm suùc sinh.
3. Ñoïa vaøo möôøi taùm taàng ñòa nguïc, toäi khoâng keå xieát.

Ngaøy raèm thaùng baûy, höôùng veà baûy ñôøi cha meï, naêm loaïi thaân thuoäc ñang chòu khoå döõ nôi caùc ñöôøng aùc, nhôø laøm leã Phaät, caàu phöôùc mong cho hoï thoaùt khoûi khoå ñau neân goïi laø Taém Phaät.

Phaät laø ñaáng Voâ thöôïng, laø vua trong ba coõi, khoâng thoï thöùc aên cuûa ngöôøi theá gian, nhöõng vaät aáy ñeàu phaân chia cho chuùng Taêng khoâng neân laáy duøng rieâng, seõ maéc toäi raát naëng. Neáu khoâng coù chuùng Taêng ñeå phaân chia thì neân boá thí cho ngöôøi ngheøo khoå, ñôn ñoäc, giaø yeáu, ñoù laø gieo troàng thieäncaên.

Caùc ñeä töû nghe kinh naøy roài ñeàu hoan hyû leã Phaät vaø lui ra.

