**SOÁ 748**

PHAÄT THUYEÁT HOÄ TÒNH KINH

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, trích luïc nôi dòch phaåm ñôøi Ñoâng Taán.*

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät cuøng Toân giaû A-nan treân ñöôøng du haønh gaëp moät caùi ao lôùn, töø Ñoâng qua Taây daøi boán möôi daëm, töø Nam qua Baéc cuõng daøi boán möôi daëm, saâu boán möôi daëm, trong ao coù truøng, hình daïng gioáng nhö con noøng noïc ñen nhö möïc.

Ñöùc Phaät hoûi Toân giaû A-nan:

–OÂng bieát loaøi truøng trong ao naøy chaêng? Toân giaû A-nan thöa:

–Daï thöa, con khoâng bieát. Ñöùc Phaät noùi:

–Loaøi truøng nôi ao naøy voán laø nhöõng keû trong möôøi phöông theá giôùi, ngaøy xöa cho chuùng Taêng aên ñoà aên baát tònh, neân bò ñoïa soáng nôi ao ñaày nhöõng thöù nhô thoái oâ ueá naøy, luoân aên ñoà ueá taïp. Trong naêm traêm ñôøi thoï khoå nhö theá môùi heát, sau ñoù traûi qua naêm traêm ñôøi sinh vaøo loaøi choù ñoùi, cuõng luoân aên ñoà baát tònh, tieáp ñeán laø naêm traêm ñôøi laøm heo cuõng thöôøng xuyeân aên ñoà ueá taïp, roài cuõng traûi qua naêm traêm ñôøi ñoïa laøm loaøi boï hung aên ñoà dô nhôùp. Khi thoaùt khoûi nhöõng khoå naïn treân, ñöôïc laøm ngöôøi thì sinh vaøo nhaø baàn cuøng, aùo khoâng ñuû che thaân, aên khoâng ñuû böõa, thöôøng aên côm haåm naùt maø vaãn khoâng no.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu caùc oâng maø nhö vaäy thì thoï nhaän toäi caøng khoå, voâ löôïng voâ bieân! Haõy raên daïy caùc Tyø-kheo trong thôøi maït phaùp, sau naøy khoâng theå khoâng caån thaän! Taát caû chuùng Taêng, ñoái vôùi nhöõng nôi choán döøng truù coù caùc thöù thöùc aên baát tònh, thì khoâng ñöôïc tìm ñeán aên. Neáu muoán thöùc aên thanh tònh thì ñuùng nhö phaùp, ñaép y, oâm baùt, thaâu giöõ oai nghi, laàn löôït ñeán caùc nhaø baïch y khaát thöïc. Ñoù laø Tyø-kheo chaân chaùnh, tröø boû taø maïng, nuoâi maïng soáng ñuùng phaùp. Ñöùc Phaät khoâng heà noùi doái. Phöôùc baùo nhö boùng theo hình, nhö aâm thanh voïng laiï. Veà thôøi xöa, coù Tyø-kheo môùi chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn, do thaân coù nhöõng noái keát töø tieàn nghieäp neân bò beänh kieát lî, vaøo ban ñeâm vò aáy leân nhaø xí, thaáy moät Tyø-kheo ñang reân ræ caïnh ñaáy. Vò A-la-haùn hoûi Tyø-kheo kia:

–Tröôùc ñaây oâng voán laø ngöôøi toát, sao laïi bò ñoïa trong haøng quyû ñoùi phaûi reân ræ nhö

vaäy?

Tyø-kheo quyû ñoùi traû lôøi:

–Toâi bò ñoùi khaùt ñaõ laâu roài, traûi qua hôn naêm traêm naêm khoâng heà thaáy moät gioït

nöôùc, ñònh tôùi nhaø xí ñeå aên thöù baát tònh, nhöng coù quyû giöõ nhaø xí caàm gaäy saét ñeán ñaùnh toâi khoâng cho laïi gaàn. Toâi nhôù luùc xöa voán töøng laøm Tyø-kheo. Khi giöõ chöùc tri söï cho

Taêng chuùng, ñaõ traùo giaáu thöùc aên thanh tònh, ñem thöùc aên baát tònh cho chuùng Taêng aên, vì theá ngaøy nay phaûi chòu khoå baùo naøy! Ñöôïc gaëp Tyø-kheo, A-la-haùn laø baäc Thieän tri thöùc. Vò aáy ñaõ vì Tyø-kheo ngaï quyû naøy maø ñoát höông chuù nguyeän, nhôø ñoù neân thoaùt khoûi kieáp quyû ñoùi, sinh laïi laøm ngöôøi.

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng khoâng theå khoâng caån thaän. Taát caû ñeàu khoâng ñöôïc xuùc chaïm vaøo thöùc aên thanh tònh cuûa chuùng Taêng. Lôøi noùi cuûa Ñöùc Phaät khoâng heà hö doái. Phöôùc baùo nhö boùng theo hình, nhö aâm thanh voïng laïi. Traûi qua nôi möôøi taùm ñòa nguïc toäi phöôùc ñaõ hieän roõ. Ngaï quyû naøy voán töø trong loaøi ngöôøi sinh ra, vì duøng tay khoâng thanh tònh xuùc chaïm vaøo ñoà ñöïng thanh tònh cuûa chuùng Taêng, duøng tay dô chaïm vaøo thöùc aên saïch cuûa caùc Sa-moân, ñem thöùc aên baát tònh ñoå loän vaøo thöùc aên thanh tònh cuûa caùc Sa-moân. Vì ñem ñoà aên dô cho chuùng Taêng aên, neân veà sau traûi qua naêm traêm ñôøi bò ñoïa laøm ngaï quyû, luoân phaûi aên caùc thöù oâ ueá neân muoán ñeán nhaø xí ñeå aên phaân dô, bò quyû giöõ nhaø xí caàm gaäy saét ñaùnh khoâng cho laïi gaàn. Quyû naøy thì aên caùc thöù maùu muû, ñôøm daõi, moà hoâi, caùc loaïi hoâi thoái cuûa nhöõng ngöôøi sinh saûn. Laïi phaûi traûi ñuû naêm traêm ñôøi bò ñoïa laøm choù, heo, boï hung cuõng thöôøng aên phaân hoâi baát tònh, chòu khoå baùo döõ doäi nhö theá haøng traêm, ngaøn kieáp khoâng bieát khi naøo môùi ra khoûi, khoù maø giaûi thoaùt, söï thoáng khoå khoâng theå noùi heát. Do duøng tay baån chaïm vaøo nam caên, hoaëc nöõ caên, roài chaïm vaøo ñoà ñöïng saïch cuûa Sa-moân, laïi xuùc chaïm vaøo thöùc aên saïch cuûa Sa-moân, ñem thöùc aên baát tònh aáy boû trong thöùc aên saïch cuûa caùc Sa-moân, hoaëc ñem ñoà aên baát tònh cho chuùng Taêng aên, vì vaäy maø phaûi nhaän chòu caùc khoå baùo nhö theá.

Maét thòt cuûa taát caû moïi ngöôøi thì khoâng theå bieát ñöôïc toïâi phöôùc. Töø nay trôû veà sau,

muoán ñöôïc phöôùc ñöùc, giuùp ñôõ chuùng Taêng laøm thöùc aên, phaûi duøng tay saïch môùi ñöôïc caàm naém caùc vaät ñöïng saïch cuûa chuùng Taêng. Tay saïch vo gaïo thì gaïo môùi saïch. Ai ñem ñoà aên thanh tònh cho chuùng Taêng duøng thì ngöôøi aáy ñöôïc phöôùc nhieàu voâ löôïng. Töø nay veà sau phaûi y theo ñaáy maø laøm.

Moïi ngöôøi neân nghe bieát ñeå phoå bieán cho khaép thaûy. Taát caû haøng ñaøn-vieät toå chöùc phaùp hoäi, trai giôùi cuùng döôøng ñeàu phaûi thích hôïp. Giöõ trai giôùi thì môùi ñöôïc aên coøn khoâng thì khoâng ñöôïc aên. Giöõ trai giôùi moät ngaøy thì côm aên aáy ñöôïc phöôùc baùo veà löông thöïc trong hôn saùu möôi vaïn ñôøi. Khoâng giöõ trai giôùi maø aên thì saùu möôi ñôøi bò ñoïa laøm ngaï quyû. Vì sao? Vì cuûa tín thí raát khoù tieâu! Cho neân, thaø nuoát hoøn saét noùng chöù khoâng aên côm aáy. Nuoát hoøn saét noùng chæ khoå trong choác laùt, coøn aên ñoà aên tín thí aáy thì chòu ñaïi khoå muoân ñôøi, nhö trong naêm traêm vaïn ñôøi chòu khoå nôi loaøi quyû ñoùi.

Neáu coù choã naøo toå chöùc trai giôùi, taát caû laøm ñuùng nhö phaùp thì khoâng ñöôïc leùn laáy thöùc aên dö ñem veà cho vôï con aên. Neáu aên thöùc aên naøy hoaëc keïp giaáu döôùi naùch thì veà sau, traûi qua naêm traêm ñôøi, luoân keïp baùnh xe saét noùng vaøo döôùi naùch beân phaûi, roài laïi keïp döôùi naùch beân traùi. Taát caû thöùc aên duøng ñeå trai taêng khoâng theå khoâng caån thaän. Moãi moät haït gaïo ñeàu bieán thaønh moät hoøn saét noùng. Taát caû caùc baäc Hieàn giaû thieát baøy trai hoäi ñeå taïo phöôùc, thöùc aên maø neám tröôùc ñeàu trôû thaønh thöùc aên dö. Neáu laøm trai hoäi nhö vaäy chi baèng ñöøng laøm. Vì sao? Vì chö Thieân khoâng hoan hyû, quyû thaàn khoâng vui. Ngöôøi naøo neám tröôùc thöùc aên cuõng traûi qua naêm traêm ñôøi ñoïa laøm quyû ñoùi. Töø nay veà sau, muoán ñöôïc phöôùc thì neân ñuùng nhö phaùp maø laøm trai hoäi, nhö vaäy môùi ñöôïc phöôùc ñöùc, chö Thieân hoan hyû, traêm thaàn vui veû, trôøi, thaàn uûng hoä. Kinh khoâng noùi ñieàu hö voïng, phöôùc baùo gioáng nhö hình vôùi boùng, nhö aâm thanh voïng laïi.

