SOÁ 34 – PHAÄT NOÙI KINH PHAÙP HAÛI 1

**SOÁ 34**

PHAÄT NOÙI KINH PHAÙP HAÛI

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Sa-moân Thích Phaùp Cöï.*

**N**ghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät du hoùa taïi nöôùc Chieâm-ba, ôû treân bôø ao Haùn- khö-lôïi cuøng ñoâng ñuû chuùng ñaïi Tyø-kheo. Baáy giôø vaøo ngaøy thöù möôøi laêm trong thaùng, laø luùc thuyeát giôùi. Ñöùc Phaät ngoài thaät laâu maø vaãn im laëng, khoâng thuyeát giôùi. Thò giaû A-nan lieàn söûa laïi y phuïc, quyø xuoáng, baïch Phaät:

–Ñaàu ñeâm ñaõ qua, nöûa ñeâm saép ñeán, ñaïi chuùng taäp hôïp ñaõ laâu, mong Ñöùc Theá Toân khoâng töø meät moûi, xin Ñöùc Theá Toân thuyeát giôùi.

Ñöùc Phaät vaãn ngoài im laëng.

Chuùng Taêng ngoài ñaõ laâu. Luùc aáy coù moät Tyø-kheo teân laø A-nhaõ- ñoâ-loâ, laïi söûa y phuïc, quyø thaúng baïch Phaät:

–Ñaàu ñeâm, nöûa ñeâm ñaõ qua, baây giôø gaø saép gaùy, chuùng Taêng nhoùm hoïp ñaõ laâu, mong Ñöùc Theá Toân khoâng töø meät moûi thuyeát giôùi cho chuùng Taêng.

Ñöùc Phaät vaãn im laëng. Laïi baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, sao mai ñaõ moïc, thôøi giôø saép qua. Ñöùc Phaät daïy:

­Naøy Tyø-kheo, haõy laéng nghe! Trong chuùng Taêng coù keû baát tònh cho neân Ta khoâng theå thuyeát giôùi ñöôïc.

Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân trong loøng suy nghó: “Ta neân ñònh taâm quaùn xem ai laø keû baát tònh”. Hieàn giaû Muïc-kieàn-lieân baïch Phaät:

–Con muoán duøng ñònh taâm quaùn xem ai laø ngöôøi baát tònh. Neáu laø

baát tònh, con seõ baûo keû aáy ra khoûi chuùng.

Ñöùc Phaät baûo:

–Hieàn giaû muoán duøng ñònh taâm quaùn xem ai laø keû baát tònh roài baûo keû aáy ra khoûi chuùng. Lôøi noùi aáy raát hay, vaäy haõy quan saùt ñi.

Hieàn giaû Muïc-lieân lieàn duøng ñònh taâm quan saùt thaáy ngöôøi ñeä töû phaïm troïng giôùi, roài töø ñònh taâm ñöùng daäy, ñeán tröôùc vò Tyø-kheo aáy noùi:

–OÂng laøm Sa-moân, phaûi toân thôø giôùi, giôùi laø caên baûn, giôùi gioáng nhö caùi ñaàu cuûa con ngöôøi, giôùi haïnh cuûa Sa-moân caàn phaûi thanh baïch gioáng nhö nöôùc, nhö ngoïc, ñoù laø toøa ngoài cuûa Nhö Lai, laø choã hoäi tuï cuûa Hieàn thaùnh, laø nôi y cöù cuûa phaùp vöôït theá, laø choã nhoùm hoïp cuûa caùc vò ñaïo ñöùc thanh tònh. Toøa ngoài naøy gioáng nhö röøng Chieân-ñaøn, oâng ñaõ duøng muøi hoâi thoái cuûa caây Y lan laøm roái loaïn söï chaân chaùnh.

Hieàn giaû Muïc-lieân duøng tay töï daãn ngöôøi aáy ñi ra ngoaøi vaø noùi:

–OÂng laø ngöôøi pheá thaûi, khoâng ñöôïc tham döï vaøo söï taäp hôïp thanh tònh ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Nhö Lai, khoâng ñöôïc duøng caùi nhaø caàu, oâ ueá döï vaøo söï taäp hôïp lôùn cuûa ñaïi taêng. Bieån caû khoâng thaâu nhaän xaùc cheát hoâi thoái. OÂng haõy töï suy nghó ñieàu aáy, ñöøng ñeå oâ ueá chuùng Hieàn thaùnh.

Ngöôøi oâ ueá ñaõ ñi ra, Hieàn giaû Muïc-lieân baïch Phaät:

–Ngöôøi ueá tröôïc ñaõ ñi xa, chuùng Taêng ñaõ ñöôïc thanh tònh. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân thuyeát giôùi.

Ñöùc Theá Toân vaãn cöù im laëng. Hieàn giaû Muïc-lieân thaáy laï, quan saùt boán beân, thaáy ôû toøa treân, Tyø-kheo vöøa roài vaãn coøn ngoài ôû toøa, Hieàn giaû Muïc-lieân ra leänh:

–OÂng laø ngöôøi pheá thaûi, taïi sao khoâng töï ñi ra? Toäi oâ ueá cuûa oâng naëng, ngoài ôû toøa naøy laøm gì?

Hieàn giaû Muïc-lieân khieån traùch naëng neà, vò aáy môùi rôøi khoûi toøa ra ñi. Hieàn giaû Muïc-lieân laïi thöa:

–Baïch Theá Toân, ngöôøi oâ ueá ñaõ ra roài, ñaïi chuùng ñaõ thanh tònh khoâng coøn oâ ueá nöõa. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân thuyeát giôùi, khieán cho chuùng Taêng ñöôïc tu tònh nghieäp.

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû Muïc-lieân:

–Töø nay veà sau Ta khoâng thuyeát giôùi nöõa. Caùc vò coù theå töï cuøng nhau thuyeát giôùi. Neáu Ta thuyeát giôùi, ngöôøi phaïm giôùi ôû trong chuùng im laëng, khoâng töï phaùt loà toäi loãi maø vaãn döï vaøo toøa cuûa Nhö Lai, ñoù laø

SOÁ 34 – PHAÄT NOÙI KINH PHAÙP HAÛI 3

söï im laëng voïng ngöõ. Neáu im laëng voïng ngöõ thì ñaàu keû aáy bò vôõ laøm baûy maûnh. Ñöùc Nhö Lai thuyeát giôùi cho ñaïi chuùng ñaâu phaûi laø chuyeän deã. Töø nay veà sau caùc vò haõy töï thuyeát giôùi.

Hieàn giaû Muïc-lieân baïch Phaät:

–Tröôùc kia ñeä töû nghe ñaïo, tröôùc nhôø Ñöùc Nhö Lai giaùo hoùa cho, chôù khoâng phaûi do ñeä töû töï ngoä maø thaønh ñaïo. Thaùnh Ñöùc cuûa Nhö Lai saâu naëng nhö trôøi ñaát. Lôøi noùi chaân thaät maø troïng yeáu, ñeä töû tuïng taäp neân chöùng ñöôïc ñaïo quaû. Ñöùc Nhö Lai gioáng nhö trôøi möa, traêm loaøi luùa thoùc, caây coû ñöôïc töôi toát, khoâng loaøi naøo khoâng nhôø Ngaøi maø ñöôïc töôi toát. Ñeä töû ñöùc moûng, ñaïo nhoû, ngöôøi khoâng tin phuïc. Theá Toân thöông xoùt keû phaøm tuïc ñui ñieác, khieán cho taát caû ñöôïc an oån, ñöôïc loøng tin, ñöôïc söï chaân chaùnh, vì ñeå teá ñoä cho yù chí cuûa hoï.

Hieàn giaû Muïc-lieân aân caàn tha thieát thænh caàu ñeán ba, boán, naêm laàn. Ñöùc Theá Toân baûo Hieàn giaû Muïc-lieân:

– Hieàn giaû ñaõ vì taát caû ñaïi chuùng maø thænh caàu Ñöùc Nhö Lai, aân caàn ñeán boán, naêm laàn, nay Ta seõ vì caùc vò maø thuyeát giôùi. Taêng phaùp cuûa Ta gioáng nhö bieån lôùn, coù taùm ñöùc. Caùc vò haõy laéng nghe:

Nöôùc trong bieån lôùn khoâng ñaày khoâng vôi. Phaùp cuûa Ta cuõng vaäy, khoâng ñaày khoâng vôi. Ñoù laø ñöùc thöù nhaát.

Nöôùc thuûy trieàu trong bieån lôùn heã ñuùng giôø thì daâng, khoâng coù thaát thöôøng; boán boä chuùng thoï giôùi cuûa Ta khoâng phaïm giôùi caám, laøm sai traùi vôùi phaùp thöôøng. Ñoù laø ñöùc thöù hai.

Nöôùc cuûa bieån lôùn chæ coù moät vò, khoâng coù nhieàu vò, hoaøn toaøn laø vò maën. Phaùp cuûa Ta cuõng nhö vaäy, chæ coù vò thieàn ñònh, chí caàu ñaït ñònh tòch tónh, ñaït ñeán thaàn thoâng. Vò cuûa Töù ñeá, chí caàu boán ñaïo neân giaûi thoaùt khoûi söï troùi buoäc. Vò cuûa Ñaïi thöøa, chí caàu ñaïi nguyeän nhaèm hoùa ñoä moïi ngöôøi. Ñoù laø ñöùc thöù ba.

Bieån lôùn ñaõ saâu maø coøn roäng, khoâng coù haïn löôïng, Phaùp cuûa chuùng Taêng cuõng vaäy, heát söùc thaâm dieäu. Taùm phöông laø lôùn nhöng khoâng lôùn baèng Phaùp cuûa Taêng. Phaùp cuûa Taêng raát laø to lôùn. Ñoù laø ñöùc thöù tö.

ÔÛ trong bieån lôùn coù vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, san hoâ, xa cöø, maõ naõo, ma-ni heát söùc quyù giaù, raát doài daøo. Trong Taêng phaùp cuûa Ta coù ba möôi baûy phaåm ñaïo cao quyù vi dieäu, thaàn tuùc, soáng laâu, bay khaép möôøi phöông, khoâng choã naøo laø khoâng thích öùng, chæ trong nhaùy maét

maø ñaõ ñeán khaép coõi Phaät, tôùi caûnh giôùi thuø thaéng, coù theå laáy ñaïo cuûa mình hoùa ñoä daãn daét quaàn sanh, laøm thanh tònh coõi Phaät. Ñoù laø ñöùc thöù naêm.

Trong bieån lôùn oùc truù xöù cuûa caùc Roàng thaàn nhö: Long vöông Sa- kieät, Long vöông A-naäu-ñaït, Nan-ñaàu-hoøa-la, Ma-na-tö-y-la-maït. Caùc Roàng thaàn nhö vaäy coù dieäu ñöùc khoù löôøng, coù theå taïo ra cung trôøi, caùc loaïi phaåm vaät, khoâng ai laø khoâng ngöôõng moä. Taêng phaùp cuûa Ta cuõng laïi nhö theá, coù boán höôùng taùm quaû, möôøi hai baäc Hieàn, Boà-taùt ñaïi só ra söùc giaùo hoùa voâ cuøng thònh myõ. Ñoù laø ñöùc thöù saùu.

Bieån lôùn goàm thaâu caû traêm soâng, vaïn doøng nöôùc, keå caû nöôùc cuûa soâng Haèng, khoâng ñaâu laø khoâng ñoå veà, suoát ngaøy suoát ñeâm khoâng theå goïi laø ñaày vôi hay taêng giaûm. Trong Taêng phaùp cuûa Ta cuõng nhö vaäy. Doøng Phaïm thích nhaäp vaøo Phaùp cuûa Taêng chuùng, boán hoï voïng toäc, hoaëc Thích, hoaëc Phaïm, doøng doõi vua chuùa, xaû boû haøo quyù cuûa theá gian, ñi ñeán nhaäp vaøo chaùnh ñaïo chuyeån hoùa; coâng sö, doøng hoï nhoû cuõng nhaäp vaøo chaùnh ñaïo chuyeån hoùa. Chuûng toäc tuy khaùc, ñeán hoïc taäp nôi ñaïi ñaïo, ñoàng coù moät vò, ñaâu chaúng phaûi laø Thích töû. Ñoù laø ñöùc thöù baûy.

Bieån lôùn thanh tònh, khoâng dung naïp töû thi, khoâng coù caùc thöù ueá tröôïc, chæ thoï nhaän caùc loaøi trong bieån maø thoâi. Taêng phaùp cuûa Ta thanh tònh, cuõng nhö bieån lôùn khoâng chaáp nhaän keû khoâng coù phaïm haïnh thanh tònh, vi phaïm giôùi caám, oâ ueá, nhaát thieát khoâng thoï nhaän loaïi ngöôøi aáy, phaûi lìa boû, phaûi xa laùnh, gioáng nhö bieån caû khoâng thoï nhaän töû thi vaäy. Ñoù laø ñöùc thöù taùm.

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû Muïc-lieân:

–Ñaïi chuùng cuûa Nhö Lai chæ laáy söï thanh tònh, laøm tieâu chuaån ñeå thöïc hieän giôùi caám, neáu khoâng giöõ ñöôïc söï thuaàn nhaát thì khoâng phaûi laø doøng hoï Thích nöõa. Do ñoù Ta khoâng thuyeát giôùi. Caùc vò haõy kheùo cuøng nhau döïa vaøo giôùi luaät raên baûo nhau, ñöøng ñeå chaùnh phaùp bò huûy dieät.

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy, caùc Tyø-kheo hoan hyû phuïng haønh.



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

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