**8- KINH PHAÏM CHÍ DUÕNG TÖØ**

Moät thôøi Ñöùc Phaät truï ôû khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, nöôùc Xaù-veä, an cö ba thaùng vöøa xong.

Baáy giôø ôû nöôùc Ñoïa Sa, caùc tröôûng giaû giao traùch nhieäm cho chaøng Phaïm chí teân Duõng Töø ñeán tranh bieän naïn vaán Ñöùc Phaät, neáu thaéng seõ thöôûng naêm traêm ñoàng tieàn. Chaøng Phaïm chí naøy cuõng trong suoát ba thaùng ñoïc hôn naêm traêm caâu hoûi khoù, trong moãi caâu hoûi coøn coù söï bieán hoùa neân töï cho laø khoâng ai coù theå thaéng mình noåi.

Sau ba thaùng an cö, Ñöùc Phaät cuøng caùc vò Tyø-kheo muoán ñeán nöôùc Ñoïa sa. Ngaøi du haønh thuyeát giaûng ôû caùc ñòa phöông, töø töø ñi doïc theo bôø suoái Di-haàu ñeán ñieän Cao quaùn cuûa nöôùc Ñoïa sa.

Caùc vò Tröôûng giaû ñöôïc nghe tin Ñöùc Phaät vaø chuùng Tyø-kheo ñi ñeán nöôùc mình, laäp töùc cuøng taäp hôïp hôn naêm traêm ngöôøi, noùi vôùi chaøng Phaïm chí:

–Phaät ñaõ ñeán nöôùc chuùng ta, haõy mau ñeán vaán naïn cho tôùi cuøng.

Chaøng Phaïm chí lieàn ñi vôùi caùc vò tröôûng giaû ñeán choã Ñöùc Phaät, cuøng nhau chaøo hoûi, roài ngoài xuoáng moät beân. Trong soá caùc tröôûng giaû, coù ngöôøi ñaûnh leã Ñöùc Phaät, coù ngöôøi höôùng veà Ñöùc Phaät chaép tay, coù ngöôøi im laëng. Taát caû ñeàu ngoài xuoáng.

Chaøng Phaïm chí nhìn uy thaàn Phaïm töôùng cao toät, toái thöôïng cuûa Ñöùc Phaät, caûm thaáy khoâng theå bieän luaän vôùi Ngaøi trong loøng lo sôï, khoâng theå noùi naêng gì ñöôïc. Ñöùc Phaät bieát roõ chaøng Phaïm chí vaø caùc vò tröôûng giaû ñaõ cuøng nhau baøn baïc nhö theá neân noùi kinh Nghóa Tuùc naøy:

*Töï noùi Tònh phaùp toái thöôïng Ai coù phaùp saùng baèng Ta Chaáp kieán thöùc thaáy khoaùi laïc Bôûi vì maõi hoïc theo taø.*

*Luoân giöõa chuùng muoán vöôït thaéng Keû ngu buoâng lôøi troùi nhau*

*Tranh bieän, yù queân nghóa laïc Laïi vaán naïn lôøi trí tueä.*

*Trong chuùng hoûi caàn hôïp nghóa Muoán hoûi, nghóa phaûi troïn caâu. Giöõa chuùng, lyù cuøng sinh haän Ñieàu khoù hieåu, chuùng khen hay Thaân töï haønh sinh nghi nieäm Töï nghó sai, sau sinh hoái.*

*Muoán tröø nghi, queân yù töôûng Muoán hoûi taø, sai chaùnh phaùp. Khi cuøng lyù sinh buoàn lo*

*Ngoài khoâng vui, naèm than thôû. Do hoïc taø, sinh yù loaïn*

*Bieän khoâng thaéng, sinh haän taâm Ñaõ bieát vaäy, caàn giöõ mieäng Khaåu tranh bieän naïn môùi sinh YÙ muoán tranh môùi coù chuyeän.*

*Lôøi noùi laønh laø aùnh saùng*

*Lôøi vui ñeïp, loøng hyû hoan Vì muoán vui, thaân töï haïi Keû töï cao vöôùng haïnh taø*

*Neáu khoâng hoïc, sao taêng tieán? Baäc coù hoïc khoâng caõi suoâng Khoâng bieän suoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Nöông caäy nhieàu cuøng ñau khoå Muoán keát boïn gaây khoù Ta*

*Ñeán maïnh meõ, ñi khoûi theïn Ai laø ngöôøi ngöôi bieän tranh! Taâm coøn meâ, mong naïn vaán Ngöôi taø vaïy, maõi töï nghi*

*Ngöôi troàng hoa, khoâng coù quaû. Lôøi noùi ra phaûi caàu nghóa Chuyeån taø nguïy, caàu quang minh*

*Ñoàng nghóa phaùp, cuøng thöông toån Vôùi phaùp thieän daãu luaän tranh Khoâng öu saàu quaû thieän aùc.*

*Caàn ñeán ñaây vì nghe phaùp Boû yù tranh, suy chaân lyù*

*Cuøng Ñaïi töôùng, quaân luaän nghò Nhö ñoám löûa saùng cuøng khaép.*

Phaät noùi kinh Nghóa Tuùc xong, caùc vò Tyø-kheo ñeàu hoan hyû.

M