KINH ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG-GIAØ

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 7: SÖÏ BIEÁN HOÙA**

Luùc baáy giôø Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi baïch:

–Baïch Theá Toân! Vì sao caùc vò A-la-haùn ñöôïc Nhö Lai thoï kyù cho Tueä giaùc voâ thöôïng? Vì sao baûo khoâng coù phaùp Baùt-nieát-baøn maø caùc chuùng sinh ñöôïc thaønh Phaät ñaïo? Vaø taïi sao Theá Toân baûo töø luùc môùi thaønh Phaät cho ñeán nhaäp Nieát-baøn, trong khoaûng thôøi gian aáy Nhö Lai chöa töøng tuyeân boá moät chöõ naøo? Taïi sao Nhö Lai thöôøng taïi ñònh maø giaùc khoâng quaùn? Vì sao baûo nhöõng vieäc Phaät laøm ñeàu laø thò hieän? Theá naøo laø söï tan raõ theo töøng saùt-na cuûa caùc thöùc? Vì sao thaàn Kim cang thöôøng theo hoä veä Nhö Lai? Vì sao khoâng theå bieát söï khôûi ñaàu maø noùi coù Baùt-nieát-baøn? Coù nhöõng ma vaø nghieäp ma, ngoaøi ra coøn coù nhöõng nghieäp baùo khaùc, chaúng haïn nhö vieäc Chieán Giaø, con gaùi cuûa moät Baø-la-moân hay Toân-ñaø-lôïi, con gaùi cuûa moät ngoaïi ñaïo khaát thöïc trôû veà vôùi moät caùi baùt khoâng?… Theá Toân ñaõ coù nhöõng nghieäp baùo nhö vaäy, laøm sao coù theå chöùng ñaéc Nhaát thieát chuûng trí? Vaø ñaõ chöùng ñaéc Nhaát thieát chuûng trí nhö vaäy, sao Theá Toân khoâng traùnh nhöõng tai hoïa ñoù?

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! OÂng haõy laéng nghe cho kyõ! Ta vì caûnh giôùi Voâ dö Nieát-baøn neân ñem yù nghóa thaâm maät ñeå khuyeân baûo chuùng sinh tu Boà-taùt haïnh. Coù nhöõng Boà-taùt ôû coõi naøy hay quoác ñoä khaùc mong caàu Nieát-baøn cuûa Thanh vaên, vì muoán laøm cho hoï boû taâm nieäm aáy ñeå tinh taán tu haïnh Ñaïi thöøa, neân ta daïy ñieàu naøy. Caùc Thanh vaên bieán hoùa, Phaät bieán hoùa, ñöôïc thoï kyù, chöù khoâng phaûi Phaät cuûa phaùp taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï thoï kyù cho Thanh vaên nhö vaäy ñöôïc noùi theo nghóa thaâm maät.

Naøy Ñaïi Tueä! Phaät cuøng haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc khoâng khaùc veà söï döùt boû phieàn naõo chöôùng, vì ñoàng moät vò giaûi thoaùt, nhöng khaùc vôùi söï döùt boû trí chöôùng. Vì trí chöôùng laø caàn phaûi thaáy veà phaùp voâ ngaõ thì môùi ñöôïc thanh tònh. Nhöng phieàn naõo chöôùng nghóa laø khi nhaän thöùc söï voâ ngaõ veà ngöôøi thì yù thöùc môùi ñoaïn dieät. Khi taäp khí trong taøng thöùc ñöôïc tieâu dieät thì phaùp chöôùng giaûi thoaùt môùi ñöôïc hoaøn toaøn trong saïch.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta theo phaùp thöôøng truï ñeå noùi nghóa thaâm maät, khoâng khaùc Phaät tröôùc vaø sau. Nhö Lai noùi phaùp ñaày ñuû phöông tieän veà nhöõng töø ngöõ.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhö Lai bieát moät caùch ñuùng ñaén, khoâng coù suy töôûng sai laàm. Nhö Lai khoâng ñôïi suy nghó sau ñoù môùi noùi phaùp. Töø laâu Nhö Lai ñaõ chaám döùt boán taäp khí, vöôït ra khoûi hai söï cheát, ñoaïn tröø hai chöôùng ngaïi.

Naøy Ñaïi Tueä! Baûy thöùc laø: YÙ vaø yù thöùc, nhaõn thöùc… do taäp khí laøm nguyeân nhaân, ñoù laø taùnh saùt-na. Chuùng khoâng coù thieän voâ laäu vaø khoâng coù phaùp löu chuyeån.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhö Lai taïng nghóa laø nguyeân nhaân cuûa sinh töû löu chuyeån, cuõng laø nguyeân nhaân cuûa Nieát-baøn, cuøng ñau khoå vaø hyû laïc. Ngöôøi ngu khoâng hieåu bieát neân chaáp chaët sai laàm nôi söï troáng khoâng.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhö Lai bieán hoùa ñöôïc thaàn löïc só Kim Cang thöôøng theo uûng hoä, khoâng phaûi ñuùng laø Phaät thaät, vì Nhö Lai chaân thaät vöôït ra ngoaøi moïi haïn löôïng, vöôït ra

ngoaøi söï hieåu bieát cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø haøng ngoaïi ñaïo. Nhö Lai luoân an truù trong phaùp laïc, vì Nhö Lai ñaõ thaønh töïu trí nhaãn, do ñoù khoâng bò raøng buoäc vaøo söï uûng hoä cuûa thaàn löïc só Kim Cang. Taát caû Phaät hoùa thaân khoâng sinh theo nghieäp. Chö vò khoâng phaûi laø Phaät, cuõng chaúng phaûi khoâng laø Phaät. Ví nhö ngöôøi thôï goám hoøa hôïp caùc thöù ñeå cheá taïo, Ñöùc Phaät hoùa thaân cuõng vaäy. Chö vò vì chuùng sinh thuyeát giaûng ñaày ñuû caùc phaùp, nhöng khoâng theå noùi caûnh sôû haønh cuûa Thaùnh trí töï chöùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng ngöôøi ngu thaáy saùu thöùc dieät neân sinh khôûi chaáp ñoaïn vaø hoï khoâng hieåu taøng thöùc neân sinh khôûi chaáp thöôøng.

Naøy Ñaïi Tueä! Giôùi haïn ñaàu tieân laø söï phaân bieät töï taâm cuûa hoï, cho neân khoâng bieát ñöôïc, vöôït ra ngoaøi söï phaân bieät naøy töùc laø ñöôïc giaûi thoaùt. Ñoaïn tröø ñöôïc boán taäp khí thì xaû boû ñöôïc taát caû nhöõng sai laàm.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ba thöøa laø voâ thöøa*

*Phaät khoâng coù Nieát-baøn Nhö Lai trao thoï kyù Giaûng lìa moïi loãi laàm. Thaønh töïu trí cöùu caùnh Vaø Voâ dö Nieát-baøn*

*Saùch taán ngöôøi khieáp nhöôïc Noùi yù thaâm maät naøy.*

*Trí chö Phaät ñaït ñöôïc Thuyeát giaûng con ñöôøng naøy Khoâng con ñöôøng naøo khaùc Neân Phaät khoâng Nieát-baøn.*

*Caùc kieán, duïc, saéc, höõu Ñoù laø boán taäp khí*

*YÙ thöùc töø ñaây sinh Taøng thöùc, yù cuõng vaäy.*

*Chaáp ñoaïn cho voâ thöôøng Bôûi yù thöùc, nhaõn thöùc*

*YÙ, taïng meâ khôûi thöôøng Trí taø nghó Nieát-baøn.*

# M

**Phaåm 8: KHOÂNG AÊN THÒT**

Luùc baáy giôø Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi baïch:

–Baïch Theá Toân! Xin haõy noùi cho con nghe veà coâng ñöùc hay loãi laàm cuûa söï aên hay khoâng aên thòt, ñeå con vaø caùc chuùng Boà-taùt bieát ñöôïc yù nghóa naøy maø trong hieän taïi vaø trong töông lai coù theå giaûng noùi veà quaû baùo tích taäp cuûa söï aên thòt cho caùc chuùng sinh, laøm cho hoï lìa boû vò thòt vaø mong caàu nôi phaùp vò. Hoï seõ khôûi taâm Töø roäng lôùn ñoái vôùi taát caû chuùng sinh vaø ñem loøng thöông yeâu hoï nhö ñöùa con duy nhaát. Hoï an truù ôû caùc Ñòa Boà-taùt vaø chöùng ñaéc Tueä giaùc voâ thöôïng, hoaëc taïm thôøi döøng ôû ñòa vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, cöùu caùnh seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh giaùc.

Kính baïch Theá Toân! Phaùi Loâ-ca-da-ñaø vaø caùc haøng ngoaïi ñaïo ñeàu sinh khôûi caùc kieán giaûi veà höõu vaø phi höõu, chaáp tröôùc vaøo ñoaïn vaø thöôøng. Hoï cuõng caám aên thòt vaø chính hoï cuõng khoâng aên thòt. Huoáng chi Nhö Lai laø Baäc ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc, ñöùc Töø bi roäng lôùn bao truøm khaép taát caû vaø laø nôi nöông töïa cuûa cuoäc ñôøi, taïi sao khoâng caám vieäc aên thòt cho chính mình vaø caû moïi ngöôøi?

Laønh thay! Ñöùc Theá Toân! Ñaáng Ñaïi Töø Ñaïi Bi troïn veïn, thöông xoùt theá gian vôùi taâm bình ñaúng, xem taát caû chuùng sinh nhö ñöùa con duy nhaát cuûa mình. Xin Theá Toân haõy giaûi thích cho chuùng con veà coâng ñöùc hay toäi aùc cuûa vieäc aên thòt hay khoâng aên thòt, ñeå con cuøng chö Boà-taùt nghe xong phuïng haønh vaø truyeàn baù cho moïi ngöôøi.

Boà-taùt Ñaïi Tueä laäp laïi baèng keä tuïng:

*Boà-taùt Ma-ha-taùt*

*Chí caàu Voâ thöôïng giaùc Röôïu thòt ñeán haønh heï Laø aên hay khoâng aên?*

*Keû ngu ham aên thòt Hoâi haùm khoâng theå noùi Keû aáy nhö thuù döõ*

*Laøm sao coù theå aên? Neáu aên coù toäi gì?*

*Khoâng aên coù ñöùc chi? Cuùi xin ñaáng toái thaéng Thuyeát giaûng heát cho con.*

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Ñaïi Tueä:

–Naøy Ñaïi Tueä! OÂng haõy laéng nghe vaø suy nghó! Ta seõ phaân tích vaø giaûi thích roõ

raøng.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì coù voâ soá nguyeân do maø ñoái vôùi taát caû caùc loaïi thòt, Boà-taùt neân

sinh loøng töø maãn, khoâng neân aên baát cöù loaïi thòt naøo. Nay ta giaûng noùi cho oâng moät soá nguyeân do naøy:

Naøy Ñaïi Tueä! Töø voâ löôïng kieáp ñeán nay, taát caû chuùng sinh bò troâi laên maõi trong voøng sinh töû khoâng ngöøng, khoâng moät chuùng sinh naøo ñaõ töøng laø cha meï, anh em, hoaëc con trai, con gaùi, hoaëc baø con doøng hoï, cho ñeán baïn beø thaân thieát, hay toâi tôù cuûa thaày. Khi thay ñoåi maïng soáng, coù theå hoï seõ laøm thaân chim muoâng, caàm thuù… Laøm sao Boà-taùt ñoái vôùi nhöõng chuùng sinh nhö vaäy maø coù theå aên thòt ñöôïc!

Naøy Ñaïi Tueä! Boà-taùt Ma-ha-taùt quaùn thaáy caùc chuùng sinh cuõng nhö chính thaân

mình vaø laøm sao coù theå aên thòt ñöôïc, neáu caùc oâng nghó raèng thòt aáy ñeàu töø thaân maïng sinh ra?

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc loaøi La-saùt… khi nghe ta noùi veà vieäc naøy, coøn chaám döùt söï aên thòt, huoáng chi nhöõng ngöôøi yeâu thích phaùp!

Naøy Ñaïi Tueä! Boà-taùt ôû nôi naøo coù chuùng sinh ñöôïc sinh ra thì haõy quaùn caùc chuùng sinh aáy ñeàu laø baø con thaân thuoäc, cho ñeán thöông töôûng hoï nhö nghó ñeán ñöùa con duy nhaát. Vì theá, khoâng neân aên baát cöù moät loaïi thòt naøo.

Naøy Ñaïi Tueä! Taát caû nhöõng loaïi thòt ñöôïc ngöôøi ta ñem baøy baùn beân leà ñöôøng hay phoá chôï, hoï ñem caû thòt choù, thòt ngöïa, thòt traâu, thòt ngöôøi… vì caàu lôïi maø ngöôøi ta baùn caû nhöõng thöù thòt khoâng thöôøng aên. Ñaày nhöõng söï taïp nhaïp, nhô baån nhö vaäy, laøm sao coù theå aên ñöôïc!

Naøy Ñaïi Tueä! Taát caû caùc loaïi thòt ñeàu ñöôïc taïo thaønh töø tinh dòch, maùu… ñaày oâ ueá, ngöôøi caàu ñaïo thanh tònh laøm sao coù theå aên ñöôïc!

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc chuùng sinh raát sôï haõi khi thaáy ngöôøi aên thòt, theá neân ngöôøi tu taâm Töø laøm sao coù theå aên thòt ñöôïc?

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö coù nhöõng ngöôøi thôï saên, keû baùn thòt, ngö phuû, löôùi chim… vaø nhöõng ngöôøi aùc, nhöõng con choù troâng thaáy haõi sôï suûa vang, loaøi thuù troâng thaáy boû chaïy. Taát caû nhöõng loaøi vaät bay treân trôøi hay ôû döôùi nöôùc, neáu gaëp nhöõng ngöôøi naøy cuõng ñeàu nghó raèng: “Ngöôøi naøy saéc khí gioáng nhö La-saùt, hoâm nay ñeán ñaây chaéc seõ haïi ta.” Vì muoán giöõ thaân cho neân chuùng noù cuøng boû chaïy. Ngöôøi aên thòt cuõng nhö vaäy. Theá neân Boà-taùt vì tu haïnh Töø bi khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Heã ngöôøi naøo aên thòt, thaân theå seõ hoâi thoái, tieáng xaáu vang xa vaø baäc Thaùnh hay ngöôøi hieàn ñeàu khoâng gaàn guõi. Vì theá, Boà-taùt khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Maùu vaø thòt laø nôi caùc baäc tieân xa laùnh vaø caùc baäc Thaùnh khoâng aên.

Vì vaäy, Boà-taùt khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Boà-taùt ñem taâm Töø baûo veä chuùng sinh, laøm cho hoï khoâng sinh taâm huûy baùng ñoái vôùi phaùp Phaät-ñaø. Vì loøng thöông xoùt neân Boà-taùt khoâng aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu ñeä töû cuûa ta aên thòt, seõ laøm cho ngöôøi ñôøi pheâ phaùn, cheâ cöôøi raèng: “Sa-moân laø ngöôøi tu haïnh thanh tònh, taïi sao laïi boû loaïi thöùc aên cuûa baäc Thieân tieân, maø laïi aên thòt gioáng nhö loaøi aùc thuù! Taïi sao hoï aên thòt ñaày buïng, roài laïi ñi khaép nôi treân theá giôùi gaây söï kinh haõi khieáp sôï cho chuùng sinh, laøm huûy hoaïi haïnh thanh tònh vaø ñaùnh maát ñôøi soáng cuûa moät Sa-moân. Theá môùi bieát raèng: Khoâng coù haïnh cheá ngöï nhöõng ngöôøi naøy trong giaùo phaùp nhaø Phaät.” Vì khoâng muoán nhöõng ngöôøi naøy sinh taâm phæ baùng giaùo phaùp Phaät nhö vaäy, neân Boà-taùt vôùi loøng töø thöông xoùt che chôû chuùng sinh, khoâng bao giôø aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Khi thòt cuûa con ngöôøi hay thòt cuûa caùc loaøi sinh vaät khaùc ñöôïc nöôùng leân thì muøi hoâi thoái aáy khoâng khaùc nhau. Vì sao coù söï phaân bieät laø aên hay khoâng aên ñoái vôùi caùc loaïi thòt aáy.

Theá neân taát caû nhöõng ai thích ñôøi soáng thanh tònh ñeàu khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù nhöõng ngöôøi thieän nam, thieän nöõ tónh taâm tu haønh ôû nôi nghóa ñòa, döôùi goác caây thanh vaéng, hoaëc an truù taâm Töø, hoaëc trì chuù thuaät, hoaëc mong caàu giaûi thoaùt, hoaëc höôùng ñeán Ñaïi thöøa, nhöng do vì aên thòt phaûi gaëp nhieàu chöôùng ngaïi, khoâng ñöôïc thaønh töïu nhö yù nguyeän. Theá neân, Boà-taùt muoán lôïi mình vaø lôïi ngöôøi thì khoâng ñöôïc aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Ngöôøi aên thòt khi troâng thaáy hình saéc cuûa caùc sinh vaät ñaõ sinh taâm

ham muoán muøi vò cuûa chuùng, Boà-taùt Töø bi luoân nghó ñeán taát caû chuùng sinh nhö chính baûn thaân mình, laøm sao coù theå troâng thaáy chuùng maø sinh ra yù töôûng aên thòt ñöôïc? Theá neân Boà-taùt khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng ngöôøi aên thòt seõ bò chö Thieân xa laùnh, hôi mieäng thöôøng hoâi haùm, khi nguû thaáy toaøn aùc moäng baát an, ñeán luùc thöùc loøng ñaày aâu lo. Ngöôøi naøy ñaõ bò aùc quyû Daï-xoa ñoaït maát tinh khí, taâm kinh hoaøng, aên uoáng khoâng bieát ñieàu ñoä, taät beänh taêng theâm, deã sinh ung nhoït. Luoân bò loaøi truøng ruùc ræa, neân ñoái vôùi thöùc aên, ngöôøi naøy khoâng bao giôø bieát nhaøm chaùn töø boû.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta thöôøng daïy raèng: Khi aên thòt phaûi coù yù töôûng nhö aên thòt ñöùa con cuûa mình, aên thöùc aên khaùc cuõng nghó nhö vaäy. Sao ta coù theå cho pheùp ñeä töû cuûa ta aên thòt ñöôïc?

Naøy Ñaïi Tueä! Thòt khoâng mang laïi söï toát ñeïp, bôûi vì thòt khoâng trong saïch, chuùng sinh ra nhieàu taät xaáu, laøm tan hoaïi caùc coâng ñöùc, laø choã chö tieân Thaùnh nhaân hoaøn toaøn xa laùnh. Sao ta coù theå cho pheùp ñeä töû cuûa ta aên thòt ñöôïc? Ngöôøi naøo baûo ñöôïc pheùp aên thòt thì ngöôøi ñoù huûy baùng ta.

Naøy Ñaïi Tueä! Thöùc aên toát vaø trong saïch neân bieát chính laø gaïo, luùa mì, luùa maïch, ñaäu, söõa, daàu, ñöôøng… Nhöõng loaïi thöùc aên naøy ñaõ ñöôïc chö Phaät thôøi quaù khöù cho duøng vaø ta ñaõ neâu baøy cho caùc thieän nam, thieän nöõ trong chuûng toäc cuûa ta töø laâu ñaõ vun troàng thieän caên, tín taâm thanh tònh. Hoï khoâng sinh taâm tham ñaém nôi thaân maïng, taøi saûn, thöông yeâu moïi loaøi nhö chính thaân mình. Nhöõng ngöôøi naøy haõy neân aên uoáng nhö vaäy, vì hoï khoâng phaûi tích taäp nhöõng taùnh xaáu aùc cuûa loaøi hoå lang vaø taâm hoï khoâng bò chìm saâu trong ngaõ aùi.

Naøy Ñaïi Tueä! Thuôû xöa coù moät oâng vua teân Sö Töû Sinh. OÂng ta ñaém say caùc muøi vò thòt, aên taát caû caùc loaïi thòt vaø söï tham aên thòt aáy daãn ñeán aên caû thòt ngöôøi. Töø ñoù, quan daân heát chòu noåi haønh ñoäng aáy, neân hoï xa laùnh oâng. Cuoái cuøng, oâng maát caû vöông vò, quoác gia, phaûi gaùnh chòu voâ vaøn khoå naõo.

Naøy Ñaïi Tueä! Thích Ñeà-hoaøn Nhaân laøm vua ôû treân trôøi, vaøo thôøi quaù khöù, do taäp khí aên thòt phaûi bieán thaønh chim öng ñuoåi baét chim boà caâu. Luùc baáy giôø, ta laøm vua teân Thi-tyø, vì thöông xoùt chim boà caâu kia neân ta ñaõ töï caét thòt cuûa mình cho chim öng ñeå thay maïng soáng cho chim caâu.

Naøy Ñaïi Tueä! Ngay caû Ñeá Thích maø vaãn coøn dö baùo laøm khoå naõo cho chuùng sinh, huoáng chi laø nhöõng keû luoân aên thòt vaø khoâng bieát hoå theïn laø gì. Neân bieát raèng: Ngöôøi aên thòt laø töï gaây khoå naõo cho chính mình vaø cho caû ngöôøi khaùc. Vì theá, Boà-taùt khoâng neân aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Thuôû xöa, coù moät oâng vua côõi ngöïa ñi saên. Ngöïa chaïy quaù nhanh vaø

ñi laïc vaøo trong nuùi saâu hieåm trôû. Nhaø vua khoâng theå quay laïi con ñöôøng cuõ, caét ñöùt lieân laïc vôùi cö daân. OÂng ta cuøng ñi vôùi moät con sö töû caùi vaø ñaõ phaïm nhöõng haønh vi xaáu ñeå roài sau ñoù sinh ra maáy con sö töû con. Ñöùa con lôùn nhaát cuûa oâng vua vaø sö töû teân laø Bang tuùc. Sau ñoù ñöôïc laøm vua thoáng laõnh baûy öùc hoä. OÂng vua naøy chæ ham aên thòt vaø trôû thaønh thoùi quen laø khoâng phaûi thòt thì khoâng aên. Ban ñaàu oâng coøn aên thòt thuù vaät, daàn daàn oâng aên caû thòt ngöôøi, ñeå roài sinh ra nhöõng ñöùa con trai, con gaùi toaøn laø La-saùt. Sau khi chuyeån ñoåi thaân ngöôøi, nhöõng ñöùa con naøy laïi sinh trong caùc loaøi sö töû, hoå, baùo, soùi, choàn, cuù… Coù mong muoán laøm thaân ngöôøi, chaéc chaén khoâng bao giôø ñöôïc, huoáng chi thoaùt khoûi ñöôøng sinh töû, ñaït ñeán Nieát-baøn an laïc.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù bieát bao nhieâu laø loãi laàm sinh ra töø söï aên thòt vaø nhöõng ai bieát

ñoaïn tuyeät khoâng aên thòt, seõ ñaït ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc. Ngöôøi ngu si khoâng bieát ñeán söï lôïi ích vaø taùc haïi nhö vaäy. Theá neân, hoâm nay ta chæ daïy cho caùc vò: phaøm nhöõng gì laø thòt thì khoâng neân aên.

Naøy Ñaïi Tueä! Sôû dó coù söï saùt sinh vì coù nhieàu ngöôøi aên thòt. Neáu khoâng coù ngöôøi aên thòt thì cuõng chaúng coù söï gieát haïi. Vì vaäy, ngöôøi aên thòt vaø ngöôøi saùt sinh ñoàng toäi nhö nhau. Thaät laï thay! Ngöôøi theá gian vì tham ñaém muøi vò thòt, neân ngay caû thòt ngöôøi coøn khoâng töø choái, huoáng chi thòt cuûa loaøi chim muoâng, caàm thuù, coù gì maø khoâng aên! Do vì ñaém say vò thòt maø con ngöôøi baøy ra ñuû moïi phöông tieän nhö giaêng löôùi, ñaët baãy ôû khaép moïi nôi, khoâng keå laø döôùi nöôùc, ñaát lieàn hay treân khoâng trung, taát caû con vaät ñeàu bò gieát haïi. Coù theå coù ngöôøi töï thaân hoï khoâng aên, nhöng vì tham tieàn maø hoï laøm vieäc saùt sinh naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Trong ñôøi laïi coù nhöõng keû khoâng coù loøng thöông xoùt, chuyeân laøm nhöõng haønh ñoäng hung baïo gioáng nhö La-saùt. Neáu hoï thaáy nhöõng chuùng sinh coù thaân maäp khoûe, lieàn nghó ngay ñeán vieäc con vaät naøy thòt coù theå aên ñöôïc.

Naøy Ñaïi Tueä! Moùn thòt chaúng phaûi laø thöïc phaåm hieån nhieân trong ñôøi soáng, neáu töï mình khoâng gieát, cuõng chaúng baûo ngöôøi khaùc gieát, taâm khoâng nghi gieát thì môùi coù theå aên ñöôïc. Vôùi yù nghóa naøy, ta cho pheùp Thanh vaên aên nhöõng loaïi thòt naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Thôøi töông lai seõ coù nhöõng ngöôøi ngu si ñi xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa ta, noùi sai laàm giôùi luaät, laøm roái loaïn chaùnh phaùp, phæ baùng lôøi daïy cuûa ta. Hoï baûo raèng: Ta cho pheùp aên thòt vaø chính ta cuõng ñaõ töøng aên thòt.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu ta cho pheùp haøng Thanh vaên aên thòt thì laøm sao ta coù theå an truù vôùi taâm Töø? Ngöôøi thöïc haønh haïnh Ñaàu-ñaø tu taäp quaùn haïnh, höôùng ñeán Ñaïi thöøa, ta thöôøng khuyeân caùc thieän nam, thieän nöõ haõy döùt haún vieäc aên taát caû caùc loaïi thòt, ñoái vôùi caùc chuùng sinh nghó raèng ñoù nhö ñöùa con duy nhaát cuûa mình.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta giaûi thích khaép nôi veà möôøi ñieàu ngaên caám vaø ba ñieàu cho pheùp, ñoù laø nhöõng phöông tieän caám ñoaùn taïm thôøi cho ngöôøi môùi tu hoïc. Nhöng nay, trong kinh naøy thì töï gieát hay baûo ngöôøi khaùc gieát, heã laø thòt thì tuyeät ñoái caám haún.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta chöa töøng höùa cho pheùp ñeä töû cuûa ta aên thòt, duø laø hieän taïi hay töông lai, ta cuõng khoâng cho nhö vaäy.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï aên thòt hoaøn toaøn laø ñoà baát tònh ñoái vôùi ngöôøi xuaát gia.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù ngöôøi si meâ, vu khoáng Nhö Lai laø ñaõ aên thòt vaø cho pheùp moïi ngöôøi aên thòt. Neân bieát, nhöõng keû nhö vaäy phaûi bò troùi buoäc theo aùc nghieäp, chaéc chaén seõ bò sa ñoïa, vónh vieãn khoâng ñöôïc ôû choã haïnh phuùc an vui.

Naøy Ñaïi Tueä! Haøng ñeä töû Thanh vaên cuûa ta ñoái vôùi thöùc aên ngöôøi thöôøng duøng coøn khoâng aên, huoáng chi aên nhöõng thöùc aên coù maùu thòt nhô nhôùp.

Naøy Ñaïi Tueä! Haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt coøn chæ aên phaùp vò, huoáng chi laø Ñöùc Nhö Lai?

Naøy Ñaïi Tueä! Phaùp thaân cuûa Nhö Lai chaúng phaûi laø thaân aên taïp.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta ñoaïn taän taát caû phieàn naõo, ta ñaõ goät saïch taát caû taäp khí xaáu xa. Ta ñaõ hoaøn toaøn giaûi thoaùt trong taâm vaø trí tueä, xem taát caû chuùng sinh nhö ñöùa con duy nhaát cuûa mình baèng taâm ñaïi Bi bình ñaúng, vaäy thì taïi sao ta laïi cho pheùp haøng Thanh vaên ñeä töû cuõng nhö chính ta aên thòt ñöôïc? Keû naøo noùi ra ñieàu naøy thaät hoaøn toaøn khoâng coù cô sôû.

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laäp laïi baèng keä tuïng:

*Ñeàu töøng laø thaân thuoäc*

*Taïo thaønh bôûi ueá nhô Laøm muoân loaøi sôï haõi Vì theá khoâng aên thòt. Caùc loaïi thòt vaø haønh Heï, toûi, caùc thöù röôïu Laø nhöõng vaät baát tònh Ngöôøi tu haønh traùnh xa.*

*Cuõng traùnh caùc daàu thoa Khoâng nguû giöôøng khoan loã Vì loaøi truøng nhoû nhít*

*ÔÛ nôi ñoù hoaûng sôï.*

*AÊn uoáng sinh buoâng lung Buoâng lung sinh voïng töôûng Töø voïng töôûng sinh tham Theá neân khoâng aên thòt.*

*Töø voïng töôûng sinh tham Do tham sinh meâ muoäi Taâm meâ taêng aùi duïc Khoâng giaûi thoaùt sinh töû. Vì lôïi gieát chuùng sinh*

*Vì thòt ñeå thu tieàn*

*Caû hai ñeàu nghieäp aùc*

*Cheát ñoïa nguïc Khieáu hoaùn. Khoâng nghó lôøi ta daïy*

*Coù ba loaïi goïi sinh Khoâng thòt naøo ôû ñôøi Ta quôû traùch ngöôøi aên. AÊn thòt nhau maø soáng Cheát ñoïa trong aùc thuù Hoâi haùm vaø ñieân cuoàng Vì theá khoâng aên thòt.*

*Thôï saên, Chieân-ñaø-la Ñoà teå, La-saùt-baø*

*Keû sinh trong loaøi naøy Quaû baùo töø aên thòt.*

*Ñaõ aên khoâng hoå theïn*

*Ñôøi ñôøi thöôøng ñieân cuoàng Chö Phaät vaø Boà-taùt*

*Cuøng Thanh vaên quôû traùch. Kinh Töôïng Hieáp Ñaïi Vaân Nieát-baøn, Öông-quaät-ma Vaø kinh Laêng-giaø naøy*

*Ta ñeàu daïy döùt thòt*

*Tröôùc heát thaáy, nghe, nghi. Ñeàu ñoaïn taát caû thòt*

*Vì ngöôøi taäp khí aùc Keû ngu laàm phaân bieät*

*Tham chöôùng ngaïi giaûi thoaùt. AÊn thòt cuõng nhö vaäy*

*Neáu keû naøo aên thòt*

*Khoâng theå vaøo doøng Thaùnh Töông lai coù nhöõng ngöôøi. Thieáu trí, baûo aên thòt*

*Thích hôïp khoâng coù toäi Phaät cho pheùp ta aên*

*AÊn thòt gioáng nhö thuoác. Nghó nhö thòt treû con Theá neân ngöôøi tu haønh Khaát thöïc vaø bieát ñuû*

*AÊn thòt nghòch giaûi thoaùt. Ngöôïc chieàu bieåu töôïng Thaùnh Laøm chuùng sinh kinh haõi*

*Vì theá khoâng aên thòt Ai an truù taâm Töø.*

*Ta daïy: Haõy chaùn xa AÊn thòt sinh cuøng choã Vôùi sö töû, hoå lang*

*Ñoái caùc loaïi röôïu thòt. Taát caû ñeàu khoâng aên*

*AÉt sinh trong Hieàn thaùnh Giaøu sang nhieàu trí tueä.*

# M