LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

PHAÙP NGHI QUYÛ HOÄ MAÏNG PHOÙNG SANH

**SOÁ 1901**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1901**

**PHAÙP NGHI QUYÛ HOÄ MAÏNG PHOÙNG SANH**

*Tam taïng Phaùp sö Nghóa Tònh ñôøi Ñöôøng soaïn*

Heã loaøi naøo coù maïng soáng thì ñeàu ham soáng, treân chung caû caùc baäc hieàn trí, heã vaät coù cheát thì ñeàu sôï cheát, keå caû caùc coân truøng. Do ñoù ñaáng Thieän Theä tuøy vieäc maø tu töø, chaúng laøm toån thöông haøm thöùc. Löôïng thaân mình maø y cöù vaät, giao gaïây chaúng laøm. Chæ duøng ñaïi bi tuyeân döông phaùp hoùa, ñoái vôùi hoä sinh thì raát aân caàn. Laø ñeä töû Phaät, lyù phaûi laøm theo. Thaáy truøng thì loïc nöôùc laø yeáu nghi cuûa ngöôøi xuaát gia. Thaáy nguy lieàn giuùp aáy laø chaån caáp cuûa bi. Ñaõ bieát coù truøng thì luaät vaên khieán laøm ñoà phoùng sinh. Chæ vì ngöôøi Taây Truùc haønh laâu, nhieàu ngöôøi cuøng hieåu. Coøn ôû Ñoâng haï môùi ñeán chöa bieát neân phaûi tuøy nghi. Neáu chaúng noùi roõ laøm sao hieåu ñöôïc. Ñoà laøm baèng saét ñoàng, gaïch goã. Gaïch ngoùi thì coù theå laøm baèng ñoàng, chæ söùc chöùa khoaûng hai, ba ñaáu töùc laø caùi hoï nhoû ñaõ ñeán töø laâu, laïi coät daây maø mang ôû tay. Döôùi ñaùy coù khoan ñoàng ñeå ñeo ôû ñaàu ngoùn caùi. Khi ñi khaát thöïc thì ñeo ôû tay traùi laáy y phuû laïi, tay phaûi oâm baùt.

Khaát thöïc xong thì ñeán baát cöù moät nhaø naøo ñoù ñeå baùt côm, töï ñem moät sôïi daây saïch to nhö chieác ñuõa tuøy gieáng saâu caïn maø coät (bình) laáy nöôùc, duøng luïa nhoû loïc qua, theâm bôùt cho vöøa ñuû, laáy coät ñaàu daây vaøo bình, laïi coät moät moùc saét nhoû cho bình ñöùng vöõng. Vieäc naøy phaûi döï laøm tröôùc chôù khieán gaëp vieäc maø luùng tuùng. Laïi duøng mieáng luïa nhoû che ñaàu bình, roài töø töø ñöa xuoáng gieáng, ñeán nöôùc thì keùo daây khieán bình uùp laïi, hai, ba caùi roài môùi keùo leân khoûi gieáng. Ñaây laø nghi khaát thöïc. Hoaëc duøng cheùn ñoàng, cheùn sôn xoû loã maø ñeo, duøng taïm cuõng ñöôïc. Neáu ôû

trong chuøa thì thöôøng duøng (bình) saét, cuõng ñeå nhö tröôùc, ít coù choã rieâng. Döôùi ñaùy ñeå voøng saét coù theå xoû ñöôïc ba ngoùn tay ñeå moùc trong bình, naâng coät moùc saét cuõng gioáng nhö tröôùc, ñeå truøng trong bình xuoáng nöôùc, duø gieáng saâu cuõng laøm ñöôïc. Neáu chöùa daây rieâng sôï nhieàu vieäc raéc roái. Neáu gieáng saâu hoaëc coù theå laøm chaäu chöùa rieâng, hoaëc coù theå ñem boû döôùi soâng, ao.

Khi nöôùc chaûy heát laïi phaûi röûa bình môùi ñuùng phaùp. Veà caùch loïc nhö choã khaùc noùi, ñaâu cho laät ngöôïc löôùi loïc treân mieäng gieáng, voán vì khoâng coù bình phoùng sinh. Muoán hoä giôùi sao ñeå truøng cheát. Chæ vì Thaùnh giaùo cuûa Nhö Lai laáy töø bi laøm goác, giôùi luaät cheá ra coù taùnh vaø giaù, giaù thì theo söï hôïp kinh, taùnh thì lyù phaûi töø troïng. Trong taùnh toäi thì saùt sinh ñöùng ñaàu. Cho neân ngöôøi trí phaûi rieâng giöõ coøn. Neáu cho ñaây laø khinh thì cöù gì môùi troïng. Neáu y giaùo maø laøm thì hieän taïi ñöôïc quaû baùo soáng laâu, ñôøi sau seõ sinh veà tònh ñoä. ÔÛ ñaát thaàn chaâu coù hôn boán traêm thaønh, ngöôøi xuaát gia coù caû vaïn. Ñoái vôùi vieäc löôïc nöôùc thì ít ngöôøi coù taâm, thoùi quen xem thöôøng, xem nheâ lôøi Phaät daïy, chaúng theå moãi moãi ñeán truyeàn mieäng. Raát mong moïi ngöôøi neân taäp quen theo lôøi daïy. Neáu coù hoïc thoâng ba taïng, ngoài chöùng boán thieàn traán töôûng Voâ sinh, laéng taâm lyù khoâng, neáu chaúng hoä maïng y giaùo vaâng laøm thì chaúng khoûi bò Phaät cheâ traùch.

Toäi ñöùng ñaàu möôøi ñieàu aùc, coù ai chòu thay cho. Laïi nhö thaáy ngöôøi gieát moå daét deâ vaøo chuøa, chaúng quaù maáy lôøi, thaû laøm soáng laâu, chuùng cuøng tuï laïi xem buùng ngoùn tay khen toát. Ñaâu bieát trong nhaø duøng nöôùc ngaøy gieát ngaøn muoân maïng soáng. Ñaõ bieát lyù giaùo chaúng khinh thì phaûi nghó kyõ xeùt kyõ, töï lôïi, lôïi vaät, kheùo hoä, kheùo nghó. Laïi coù khieán ngöôøi caøy ruoäng troâng caây tìm caàu lôïi nhoû, chaúng thaáy haïi lôùn, ñaát nöôùc ñeàu toån haïi, saùt sinh voâ soá. Toäi loãi naøy phaûi laøm sao, ngay nhö boù tay tuyeàn moân, maëc tình phaân xöû. Cho neân kinh cheùp: Ngöôøi saùt sinh phaûi ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì yeåu maïng nhieàu beänh. Than oâi khoå naøy ai chòu, coù ai thoaùt ra maø laøm thieän thì laønh thay raát toát coù theå baûo raèng ôû ñôøi maït Thích-ca cuøng keát nhaân töø nieäm, khi Di- laëc thaønh Phaät thì ñeàu chöùng quaû Voâ sinh, roäng nhö trong bieät truyeän, ôû ñaây chaúng noùi nhieàu.