III. XAÛ THOÏ CAÙC GIÔÙI

YÙ nghóa cuûa thoï:

1. Ngaên ngöøa chaúng phaûi ñoaïn tröø nghieäp hoaëc.
2. Vì sinh phöôùc chöùng ngoä phaùp thaân. Kinh giôùi ghi: Giôùi laøm cho thaân thanh tònh, ñònh laøm tònh taâm, hueä laéng trong phieàn naõo. Neáu hueä khoâng toû thì khoâng tröø ñöôïc phieàn naõo. Neáu khoâng chaùnh ñònh thì aùnh saùng hueä khoâng phaùt, neáu khoâng giôùi caám thì chaùnh ñònh khoâng thaønh. Caùc baäc Thaùnh nhaân nghieäp hoaëc ñaõ heát maø vaãn trì giôùi caám vöõng chaéc nhö kim cang. Ba giaùo neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Coâng ñöùc ñuùng ra chaúng phaûi moät, nhöng vì giôùi caám khoâng thöôøng phaân ra nhieàu phaåm, töø tröôùc ñeán nay, neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi

Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Ra naêm khoa:

1. Tam quy.
2. Naêm giôùi.
3. Taùm giôùi.
4. Möôøi giôùi.
5. Giôùi cuï tuùc.

Ngöôøi thoï giôùi coù baûy baäc töùc laø baûy chuùng, seõ noùi ñaày ñuû ôû chöông

sau).

1. *Phaùp thoï Tam quy:* Phaät, Phaùp vaø Taêng laø choã quy y chaân chaùnh,

hay sinh phöôùc trí, hay ñöôïc che chôû. Heát loøng quy y thì ra khoûi boán coõi ma. Nhieàu luaät ghi: Vì Tam baûo laø choã trôû veà, muoán khieán cöùu hoä khoâng ñöôïc xaâm phaïm. Kinh Nieát-baøn ghi: Quy y thì bieát roõ vöôït khoûi aùch naïn, xa lìa ñöôøng taø neân neâu laøm ñaàu. Ñöùc Phaät nghóa laø phaùp thaân thanh tònh, hai trí hieån chöùng chöùng thaønh laäp naêm phaàn. Phaùp laø dieät ñeá. Taêng laø ñeä nhaát nghóa ñeá. Taêng ôû trong caûnh naøy thaønh taâm quyeát ñònh, cung kính, höôùng ñeán Taêng thoï khoâng nghi ngôø. Hai thaày trao heát loøng thoï nhaän roõ raøng môùi thaønh.

Con teân laø… suoát ñôøi quy y Phaät, quy y Phaùp vaø quy y Tyø-kheo Taêng (noùi ba laàn). Con teân laø… suoát ñôøi ñaõ quy y Phaät, quy y Phaùp vaø ñaõ quy y Tyø-kheo Taêng roài (noùi ba laàn).

1. *Phaùp thoï naêm giôùi:* Thaät hy höõu khoù coù theå ño löôøng coâng ñöùc. Kinh ghi: Ñöùc Phaät daïy A-nan: Neáu Ñöùc Nhö Lai ñaày khaép trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi nhö ñem luùa, mì, tre, lau hoaëc ngöôøi töù söï cuùng döôøng ñaày ñuû heát hai vaïn naêm, sau khi caùc Ñöùc Phaät kia-dieät ñoä, moãi vò ñeàu xaây thaùp roài laïi ñem caùc loaïi höông hoa cuùng döôøng. Phöôùc aáy tuy nhieàu nhöng khoâng baèng coâng ñöùc coù ngöôøi duøng taâm thuaàn tònh quy y Phaät, Phaùp vaø Taêng thì traêm phaàn khoâng baèng moät, ngaøn phaàn traêm ngaøn cho ñeán toaùn soá thí duï cuõng khoâng theå baèng ñöôïc. Laïi thöïc haønh möôøi giôùi thieän trong chöøng khoaûnh khaéc gaûy moùng tay thì phöôùc ñöùc thuø thaéng hôn ngöôøi tröôùc nhieàu. Moät ngaøy moät ñeâm thoï trì taùm giôùi, hoaëc suoát ñôøi thoï trì naêm giôùi, hoaëc giôùi Sa-di hoaëc giôùi Sa-di-ni, hoaëc giôùi Thöùc-xoa-ma-na, hoaëc giôùi Tyø-kheo vaø Tyø-kheo-ni thì phöôùc thuø thaéng hôn tröôùc khoâng theå ví duï. Nhöng tröôùc khi thoï giôùi caàn phaûi hoûi caën keõ. Cho neân kinh Thieän Sinh ghi: OÂng khoâng aên troäm vaät cuûa Taêng hieän tieàn chöù? Ñoái vôùi luïc thaân cuûa Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni choã haønh haïnh baát tònh, cha meï, chò em coù beänh thì boû ñi. Khoâng ñaùnh maát söï phaùt taâm Boà-ñeà cuûa chuùng sinh. Hoûi ñaày ñuû nhö vaäy roài, neáu traû lôøi khoâng thì

neân thuyeát phaùp khai môû ñaïo taâm cho hoï, ñeå hoï sinh loøng tin öa. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä laø thôøi haïn quy ñònh troïn ñôøi nghóa laø naêm giai ñoaïn moät phaàn, phaàn ít phaàn nhieàu vaø taát caû ñoaïn daâm. Trong luaän Caâu Xaù coù naêm loaïi haïn ñònh khoâng phaùt khôûi luaät nghi. Giaùo ñaõ ñöôïc öùng hôïp vôùi caên cô thì chæ haønh duïng. Kinh A Haøm ghi: Tröôùc khi thoï giôùi phaûi saùm hoái toäi roài sau ñoù môùi cho thoïï.

Con teân laø… quy y Phaät, quy y Phaùp vaø quy y Taêng, suoát ñôøi laøm Öu-baø-taéc. Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc laø Theá Toân cuûa con (noùi ba laàn). Con teân laø… quy y Phaät, quy y Phaùp vaø quy y Taêng, suoát ñôøi laøm Öu-baø-taéc. Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc laø Theá Toân cuûa con (Thöa Ba laàn roài ñaéc giôùi xong neân noùi töôùng cho hoï).

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc saùt sinh laø giôùi cuûa Öu-baø-taéc. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Coù theå thoï trì.

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc troäm caép laø giôùi cuûa Öu-baø-taéc. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Coù theå thoï trì.

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc taø daâm laø giôùi cuûa Öu-baø-taéc. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Coù theå thoï trì.

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc noùi doái laø giôùi cuûa Öu-baø-taéc. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Coù theå thoï trì.

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc uoáng röôïu laø giôùi cuûa Öu-baø-taéc. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Coù theå thoï trì.

Nhö kinh Öu Baø Taéc Nguõ Giôùi Töôùng ñaõ noùi vaø coù saùu troïng, hai möôi taùm khinh. Nhö kinh Thieän Sinh… ñaõ noùi roõ. Nhöng caàn phaûi phaùt nguyeän daãn haïnh khieán taêng tröôûng theå. Nhöng coù kinh laïi noùi: Chæ coù trì giôùi khoâng phaùt nguyeän thì ñöôïc phöôùc ít. (Daãn caùi xöa ñeå chöùng minh).

1. *Phaùp thoï taùm giôùi:* Kinh Thieän Sinh, Taêng Nhaát A Haøm ghi: Ñöùc Phaät baûo caùc Öu-baø-taéc, vaøo ngaøy moàng taùm hay ngaøy möôøi laêm neân ñeán Tröôûng laõo Tyø-kheo thoï taùm giôùi. Trong luaän thì noùi cho pheùp chung caû naêm chuùng thoï, neáu khi khoâng coù ngöôøi thì töï thoï cuõng ñöôïc. Trong luaän Thaønh Thaät: Naêm giôùi, taùm giôùi ñeàu chung caû thôøi gian daøi, ngaén hoaëc moät naêm, moät thaùng, nöûa ngaøy, nöûa ñeâm, thoï theâm hay giaûm bôùt ñeàu ñaéc giôùi phaùp.

Con teân laø… ñaõ quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng roài laøm Öu-baø- taéc tònh haïnh (moät ngaøy, moät ñeâm, tuøy theo thôøi gian daøi hay ngaén ñeå thöa), laøm Öu-baø-taéc tònh haïnh. (noùi ba laàn)

Con teân laø… ñaõ quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng roài laøm Öu-baø- taéc tònh haïnh (noùi ba laàn). Nhö chö Phaät suoát ñôøi ñöôïc khoâng saùt sinh. Ngöôøi moät ngaøy moät ñeâm khoâng saùt sinh, coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Coù theå ñöôïc. Nhö vaäy khoâng ñöôïc troäm caép, khoâng ñöôïc taø daâm, khoâng ñöôïc noùi doái, khoâng ñöôïc uoáng röôïu, lìa boû hoa höông, anh laïc vaø daàu thôm xoa thaân, töø boû giöôøng toøa cao toát, töø boû chôi aâm nhaïc hay coá yù ñeán xem nghe, khoâng aên phi thôøi (taát caû ñeàu hoûi, ñaùp nhö treân). Nhöng coù choã laáy taùm giôùi tröôùc laø giôùi, coøn lìa phi thôøi thöïc laø trai; hoaëc laáy baûy giôùi tröôùc goäp laïi vôùi giôùi thöù taùm thaønh baûy giôùi, coøn aên phi thôøi laø giôùi thöù taùm.

1. *Phaùp thoï möôøi giôùi:* Töø ñaây trôû ra ba phaåm sau laø giôùi cuûa ngöôøi xuaát gia, nhöng vieäc lôïi ích cuûa xuaát gia khoù coù theå noùi ñöôïc. Kinh Xuaát Gia Coâng Ñöùc ghi: Coâng ñöùc cuûa ngöôøi xuaát gia cao nhö nuùi Tu-di, saâu nhö bieån lôùn, roäng nhö hö khoâng, aùnh saùng voâ löôïng, voâ bieân gaáp ngaøn laàn maét ngöôøi. Luaät Taêng Kyø ghi: Moät ngaøy xuaát gia tu phaïm haïnh dieät ñöôïc söï khoå ñau nôi ñöôøng aùc trong hai möôi kieáp. Kinh Ñaïi bi daïy: Neáu duøng boán taác caø-sa ñeo vaøo thaân thì coù naêm loaïi coâng ñöùc, ôû trong kieáp xuaát hieàn seõ chöùng ñöôïc thaùnh quaû ba Hieàn. Neáu phaïm toäi laøm chöôùng ngaïi xuaát gia thì raát naëng, trong giaùo phaùp raát roõ khoâng caàn gì phaûi neâu ra ñaây.

Tröôùc noùi taùc phaùp nuoâi chuùng: Theo trong phaùp thoï giôùi. Neáu ngöôøi trao giôùi Cuï tuùc, ñoä Sa-di laøm ngöôøi, y chæ ñeàu phaûi ñuû nhöõng phaåm chaát coâng ñöùc, nghóa laø thaønh töïu giôùi, thaønh töïu oai nghi, sôï haõi moät toäi nhoû, ña vaên, coù khaû naêng thoï trì nhöõng lôøi Ñöùc Phaät daïy, kheùo tuïng hai boä luaät, phaân bieät nghóa lyù, bieát daïy toát ñeä töû taêng giôùi, taêng taâm vaø taêng tueä. Coù tröø söï nghi hoaëc cho ñeä töû. Coù khaû naêng sai ngöôøi tröø, bieát trò beänh cho ñeä töû, hay sai ngöôøi trò. Coù khaû naêng daïy ñeä töû boû taø kieán aùc hay coù theå sai ngöôøi khaùc daïy xaû boû. Coù khaû naêng ñöa ñeä töû töø quoác ñoä khaùc veà hay sai ngöôøi khaùc ñöa veà. Hoaëc ñuû möôøi tuoåi haï, traùi phaïm Ñoät-kieát-la. Trong Ni giôùi ghi: Tyø-kheo-ni tuy ñuû möôøi hai tuoåi haï maø coù beänh khoâng hieåu bieát, khoâng theå hoïc giôùi. Ñöùc Phaät daïy: Cho pheùp Tyø-kheo-ni baïch Nhò yeát-ma roài sau ñoù môùi nuoâi chuùng. Tyø-kheo cuõng chuaån theo nghóa Ni neân laøm nhö vaäy. Laïi trong luaät Töù Phaàn: Khi caùc Tyø-kheo töï tieän ñoä ngöôøi maø khoâng bieát daïy doã neân phaïm caùc loãi laàm. Ñöùc Phaät daïy: Cho pheùp Taêng cho pheùp ngöôøi thoï

giôùi Cuï tuùc nhöng phaûi baïch Nhò yeát-ma roài môùi nuoâi. Y chæ, Sa-di cuõng nhö vaäy. Vaên ghi: Neân ñeán trong Taêng côûi giaøy deùp, ñeå loä vai beân phaûi, quyø xuoáng chaáp tay thöa nhö sau:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Toâi Tyø-kheo teân laø… ñaõ ñuû möôøi tuoåi haï muoán nuoâi chuùng ñieäu. Nay toâi ñeán trong Taêng xin yeát-ma nuoâi chuùng. Cuùi xin Taêng cho toâi laøm yeát-ma nuoâi chuùng (xin Ba laàn nhö vaäy). Ñöùc Phaät daïy: Caùc Tyø-kheo neân truø löôïng, tìm hieåu kyõ, Tyø-kheo naøy coù khaû naêng nuoâi chuùng ñöôïc khoâng? Neáu khoâng ñöôïc thì khoâng neân cho yeát- ma, neáu coù khaû naêng thì neân cho yeát-ma.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø… ñaõ ñuû möôøi tuoåi haï, muoán nuoâi ngöôøi… laøm chuùng, ñeán trong Taêng xin yeát-ma nuoâi chuùng. Nay Taêng cho pheùp laøm yeát-ma nuoâi chuùng. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø… ñaõ ñuû möôøi tuoåi haï, muoán nuoâi ngöôøi… laøm chuùng, ñeán trong Taêng xin yeát-ma nuoâi chuùng. Nay Taêng cho pheùp laøm yeát-ma nuoâi chuùng. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng, vò naøo khoâng ñoàng yù thì xin noùi ra.

Taêng ñaõ cho pheùp Tyø-kheo teân laø… laøm yeát-ma nuoâi chuùng roài.

Taêng ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

Phaùp ñoä Sa-di: Trong Luaät ghi: Cho pheùp ñoä thieáu nhi baûy tuoåi, tuoåi coù theå ñuoåi quaï ñöôïc. Luaät Taêng Kyø ghi: Neáu ngöôøi quaù möôøi baûy tuoåi maø vaãn chöa ñi ñöôïc thì khoâng ñöôïc ñoä, neáu coù khaû naêng tu taäp caùc nghieäp cuõng neân cho xuaát gia vaø noùi nhöõng vieäc khoå vôùi hoï: aên moät böõa, ôû moät choã, nguû ít thöùc nhieàu. Neáu ngöôøi naøo coù khaû naêng thì neân ñoä. Luaät naøy neáu muoán ñoä ngöôøi phaûi ñi ñeán töøng phoøng Taêng ñaûnh leã, töï xöng teân ñeå Taêng bieát heát. Theo luaät Töù Phaàn laøm hình phaùp hoûi hai laàn, ñôn baïch yeát-ma ñoä, nghi thöùc ôû trong Sao khoâng caàn thuaät laïi.

*Phaùp chính thöùc thoï möôøi giôùi:*

Con teân laø… quy y Phaät, quy Phaùp vaø quy y Tyø-kheo Taêng. Nay con xuaát gia laøm Sa-di vôùi Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, Hoøa thöôïng hieäu laø… (noùi ba laàn).

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc saùt sinh laø giôùi cuûa Sa-di, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Suoát ñôøi khoâng ñöôïc troäm caép, khoâng ñöôïc taø daâm, khoâng ñöôïc noùi doái, khoâng ñöôïc uoáng röôïu, khoâng ñöôïc ca muùa vui chôi aâm nhaïc, khoâng ñöôïc coá yù ñeán xem nghe, khoâng ñöôïc ñeo hoa xöùc nöôùc hoa treân thaân, khoâng ñöôïc ngoài giöôøng cao roäng lôùn, khoâng ñöôïc nhaän giöõ vaøng

baïc vaø tieàn, (ñeàu hoûi ñaùp nhö treân. Theo kinh thænh Taêng phöôùc ñieàn. Sa-di neân bieát naêm ñöùc möôøi soá).

1. *Phaùp thoï ñaïi giôùi:* Giôùi laø chieác thuyeàn vöôït qua bieån sinh töû, ñònh hueä laøm neàn taûng, ba thaân boán trí ñeàu nöông vaøo ñoù. Caàn phaûi duyeân phaùp töông öng xöùng giaùo cuï tuùc, chæ moät chuùt traùi phaïm phaåm giôùi thì khoâng sinh. Nhöng duyeân buoäc raát nhieàu ñaâu coù theå neâu ra beà boän. Nay chæ neâu ñaïi khaùi naêm ñieàu nhö phaùp:
	1. Ngöôøi coù khaû naêng thoï nhö phaùp. Tröôøng hôïp naøy coù naêm loaïi:
* Ñuùng laø ngöôøi.
* Caùc caên ñaày ñuû.
* Thaân khí thanh tònh.
* Ñuû töôùng xuaát gia.
* Ñaït ñöôïc ít phaùp.
	1. Ñoái caûnh nhö phaùp. Tröôøng hôïp naøy coù baûy loaïi:
* Laø keát giôùi thaønh töïu.
* Coù theå taùc phaùp Taêng.
* Ñaày ñuû Taêng soá.
* Keát hôïp ôû trong noäi giôùi.
* Yeát-ma nhö phaùp.
* Tö duyeân ñaày ñuû.
* Trong thôøi phaùp Phaät.
	1. Phaùt taâm xin thoï giôùi.
	2. Taâm caûnh töông öùng.
	3. Vieäc thaønh töïu roát raùo: Nghóa laø töø khi thænh sö cho ñeán khi thoï giôùi xong, tröôùc sau khoâng thieáu thaønh töïu ñuû söï, trong luùc chính thöùc trao giôùi caàn phaûi ñuû chín phaùp:
* Phaùp thænh Hoøa thöôïng: Luaät ghi: Caùc Tyø-kheo khoâng coù Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ neân oai nghi khoâng hôïp, khoâng buoäc nieäm hieän tieàn, khoâng kheùo hoä caùc caên khi vaøo thoân xoùm khaát thöïc, lôùn tieáng phaùt ngoân böøa baõi bò cheâ cöôøi. Laïi coù Tyø-kheo beänh khoâng coù ngöôøi chaêm soùc do ñoù bò cheát. Veà möôøi ñieàu lôïi ích, töø nay trôû ñi Ñöùc Phaät cho pheùp Tyø- kheo coù Hoøa thöôïng. Hoøa thöôïng töï nhieân sinh taâm yeâu thöông ñeä töû nhö con, ñeä töû sinh taâm kính troïng Hoøa thöôïng nhö cha. Khuyeân baûo daïy doã kính nhöôøng vui veû vôùi nhau laøm cho phaùp Phaät taêng tröôûng, truï theá laâu. Vò Hoøa thöôïng ñöôïc thænh caàn phaûi coù ñuû phaåm chaát laø thaønh töïu oai nghi, sôï toäi loãi, ña vaên, tuïng hai boä luaät, kheùo daïy ñeä töû taêng giôùi, taâm, tueä, coù khaû naêng döùt söï nghi ngôø cho ñeä töû, trò beâïnh khieán boû taø kieán, bieát quoác ñoä, hoaëc ñuû möôøi hai tuoåi haï. Luaät coù nhieàu caùch

khoâng theå noùi heát ñöôïc. Ñoä Sa-di hoaëc cho y chæ cuõng nhö vaäy. Phaùp bieät haønh kia nhö trong luaät ñaõ noùi roõ. Caùch thænh phaùp neân ñeå loä vai beân phaûi, côûi giaøy deùp, quyø xuoáng chaáp tay thöa thænh nhö sau:

Con teân laø… nay caàu thaày laøm Hoøa thöôïng. Thaày vì con laøm Hoøa thöôïng. Con raát vui khi ñöôïc thaày laøm Hoøa thöôïng ñeå con ñöôïc thoï giôùi Cuï tuùc (Noùi ba laàn). Hoøa thöôïng neân ñaùp: Coù theå ñöôïc. Hoaëc noùi: Seõ laøm giaùo thoï cho oâng. Hoaëc noùi: Chôù buoâng lung. (Hai vò A-xaø-leâ cuõng thænh nhö vaäy).

* Daãn ngöôøi thoï giôùi: Ñöùc Phaät daïy: Neân daãn ngöôøi thoï giôùi ñeán beân ngoaøi giôùi ñaøn choã maét thaáy tai khoâng nghe.
* Phaùp sai giaùo sö: Hoøa thöôïng neân noùi vôùi thaày yeát-ma: Nay tröôûng laõo laøm yeát-ma. Laïi noùi vôùi thaày giaùo thoï: Nay tröôûng laõo laøm thaày giaùo thoï. Sai nhö vaäy xong, thaày yeát-ma noùi:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò hieäu laø… thoï giôùi Cuï tuùc, vò hieäu laø… laøm thaày giaùo thoï. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

* Giaùo thoï kieåm: Thöù nhaát hoûi Hoøa thöôïng. Thöù hai hoûi ngöôøi thoï giôùi. Tröôùc khi hoûi Hoøa thöôïng neân ñöùng daäy ñeán tröôùc Hoøa thöôïng hoûi: Ñaõ ñoä ngöôøi naøy chöa? Neáu noùi chöa thì neân noùi: Tröôùc ñoä ngöôøi naøy chöa? Neáu noùi ñaõ ñoä thì neân noùi: Laøm Hoøa thöôïng chöa? Neáu noùi chöa thì neân noùi: Vì ngöôøi naøy laøm Hoøa thöôïng. Neáu noùi roài thì neân hoûi: Ñeä töû coù y baùt ñaày ñuû chöa? Neáu noùi chöa coù ñuû thì neân chuaån bò y baùt ñaày ñuû cho ñeä töû. Neáu noùi ñuû roài thì neân hoûi: Laø töï coù hay möôïn cuûa ngöôøi khaùc? Neáu noùi möôïn cuûa ngöôøi khaùc thì neân baûo traû laïi. Neáu töï coù thì ñeán daïy ngöôøi thoï giôùi:

Ngöôi chôù sôï haõi, laùt nöõa ta daãn ngöôi ñeán choã thuø thaéng. Chieác naøo laø Taêng-giaø-leâ, chieác naøo laø Öu-ñaø-la-taêng, chieác naøo laø An-ñaø- hoäi? Neáu noùi khoâng hieåu thì neân daïy giôùi cho hoï. Neân cho ba y baùt. Neáu tröôùc khoâng cuøng bieát thì khoâng neân luùc maây söông u aùm chæ daïy. Khi maëc neân kín thaân- khoâng beänh naëng chöù? Laïi hoûi:

Ngöôi haõy laéng nghe! Nay chính laø luùc caàn noùi lôøi chaân thaät. Nay ta hoûi ngöôi: Neáu thaät thì ngöôi traû lôøi thaät, khoâng thaät thì noùi khoâng thaät. Luaät Taêng Kyø ghi: Neáu ngöôi traû lôøi khoâng thaät laø löøa doái trôøi, ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân, chö Thieân, theá nhaân, cuõng löøa Nhö Lai vaø chuùng Taêng, töï phaïm toäi lôùn.

Ngöôi khoâng gieát cha chöù? Ngöôi khoâng gieát meï chöù? Ngöôi khoâng gieát A-la-haùn chöù? Ngöôi khoâng phaûi vôùi taâm aùc laøm thaân Phaät chaûy maùu chöù? Ngöôi khoâng phaù hoøa hôïp Taêng chöù? Ngöôi khoâng xaâm

phaïm Tyø-kheo-ni chöù? Ngöôi khoâng phaûi phi nhaân chöù? Ngöôi khoâng phaûi suùc sinh chöù? Ngöôi khoâng phaûi huyønh moân chöù? Ngöôi khoâng phaûi nhò hình chöù? Ngöôi khoâng töï caïo ñaàu töï xöng Tyø-kheo chöù? Ngöôi khoâng boû noäi ngoaïi ñaïo chöù? Ngöôi khoâng laøm Taêng xuaát gia trì giôùi khoâng ñaày ñuû chöù?

Neáu traû lôøi khoâng thì neân noùi: Ngöôi coù nhöõng caên beänh nhö caùc, huûi, ung thö, can tieâu, ñieân cuoàng, laäu nhieät, phuø thuûng khoâng? Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi maéc nôï chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa quan chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø ñaày tôù chöù? Ngöôi ñuû hai möôi tuoåi chöa? Y baùt coù ñaày ñuû khoâng? Hoøa thöôïng ñaõ nhaän lôøi thænh chöa? Ngöôi teân gì? Hoøa thöôïng cuûa ngöôi hieäu gì? Cha meï cuûa ngöôi coù cho pheùp khoâng? Ngöôi muoán thoï giôùi Cuï tuùc khoâng? (Hoûi vaø ñaùp nhö vaäy). Laïi noùi: Khi vaøo trong chuùng cuõng hoûi ngöôi nhö vaäy, ngöôi cuõng neân traû lôøi thaät.

* Phaùp goïi vaøo chuùng: Giaùo thoï sö neân trôû vaøo trong giôùi ñaøn ñöùng noùi vôùi thaày Yeát-ma: Toâi ñaõ chæ daïy ngöôøi naøy nhö phaùp roài. Thaày yeát- ma neân taùc baïch:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø… thoï giôùi Cuï tuùc. Vò… ñaõ chæ daïy nhö phaùp roài, neân sai daãn vaøo. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

* Daïy xin giôùi: Giaùo thoï sö neân daãn ñeán trong Taêng, theo thöù töï ñaûnh leã Taêng, roài höôùng ñeán thaày yeát-ma ñeå loä vai beân phaûi, quyø xuoáng chaáp tay, giaùo thoï sö daïy xin giôùi:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Con teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø… thoï giôùi Cuï tuùc. Nay con ñeán Taêng xin thoï giôùi Cuï tuùc, cuùi xin Taêng thöông xoùt teá ñoä con (Noùi ba laàn, roài giaùo thoï sö trôû veà choã cuõ).

* Phaùp giôùi sö hoûi baïch: Thaày yeát-ma neân taùc baïch:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi Cuï tuùc. Nay ñeán Taêng xin thoï giôùi Cuï tuùc. Nay toâi hoûi caùc naïn söï vaø cho laøm yeát-ma thoï giôùi Cuï tuùc. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

* Phaùp thaày yeát-ma hoûi: Neân hoûi: Nay chính luùc neân noùi lôøi chaân thaät cho ñeán muoán thoï giôùi Cuï tuùc khoâng? Moãi moãi phaùp gioáng nhö thaày giaùo thoï ñaõ hoûi.
* Phaùp chính thöùc trao giôùi: (Trong luaät Taùt Baø Ña ghi: Phaøm ngöôøi muoán thoï giôùi, tröôùc heát thuyeát phaùp môû ñöôøng cho hoï thaønh taâm mong caàu, khieán cho hoï ôû treân taát caû caùc tình caûnh khôûi taâm töø bi, theà cöùu ñoä taát caû chuùng sinh, ñeå hoï lìa khoûi naêm ñöôøng chöùng quaû ba thöøa, chôù caàu töï ñoä, thoï trì giôùi caám. Khi khôûi taâm taêng thöôïng naøy laïi ñöôïc

giôùi taêng thöôïng. Hôn nöõa giôùi laø chaùnh nhaân cuûa caùc thieän caên Boà-ñeà. Chæ khoâng chöôùng naïn trong nhaân ñaïo thì ñöôïc thoï giôùi naøy. Nay ngöôi ñöôïc laøm ngöôøi laïi khoâng coù chöôùng naïn coù theå thoï giôùi Cuï tuùc, thaät laø hy höõu. Ngöôøi neân nhaát taâm chuyeân chuù ñöùng tröôùc chuùng Taêng maø caàu giôùi phaùp naøy, nhö beänh nghó ñeán thaày thuoác, nhö ñoùi muoán aên, yeát-ma thaàn nghieäm, chuùng Taêng coù uy löïc lôùn trong khoaûnh khaéc coù theå ñem taát caû coâng ñöùc khaép phaùp giôùi ñaët vaøo trong thaân oâng. Ngöôi neân hoan hyû nhaát taâm laéng loøng thoï nhaän. Khi daïy nhö vaäy roài neân taùc baïch nhö sau:)

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi Cuï tuùc. Ngöôøi naøy töï noùi thanh tònh, khoâng coù chöôùng naïn, ba y vaø baùt ñaày ñuû, ñaõ nhaän Hoøa thöôïng, cha meï cho pheùp, ñaõ ñeán trong Taêng xin thoï giôùi Cuï tuùc. Nay Taêng cho ngöôøi teân laø... Hoøa thöôïng hieäu laø... Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

(Luaät Taêng Kyø ghi: Taùc baïch xong, hoûi Taêng coù thaønh töïu khoâng? Cho ñeán yeát-ma laàn thöù nhaát, thöù hai vaø thöù ba cuõng hoûi nhö vaäy. Ñaõ hoûi thì caàn phaûi traû lôøi thaønh hay khoâng thaønh. Luaät Thaäp tuïng ghi: Khi yeát-ma thì neân nhaát taâm laéng nghe, chôù suy nghó, nhaän bieát vieäc khaùc, kính troïng chaùnh tö duy, taâm haèng ghi nhôù phaân bieät, neáu traùi phaïm Ñoät-caùt-la).

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi Cuï tuùc. Ngöôøi naøy töï noùi thanh tònh, khoâng coù caùc naïn söï, ba y vaø baùt ñaày ñuû, ñaõ nhaän Hoøa thöôïng, cha meï cho pheùp, ñaõ ñeán trong Taêng xin thoï giôùi Cuï tuùc. Nay Taêng cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi Cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu laø... Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì xin noùi ra (Noùi ba laàn).

Taêng ñaõ cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi Cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu laø... roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

Tieáp theo noùi töôùng Ñoïa (Khi caùc Tyø-kheo ñaõ thoï giôùi Cuï tuùc xong trôû veà laïi choã cuõ. Ngöôøi môùi thoï giôùi phaïm troïng toäi. Ñöùc Phaät daïy: Khi ngöôøi môùi thoï giôùi xong, neân noùi cho hoï möôøi hai phaùp: Boán phaùp ñoïa, Boán phaùp duï vaø Boán phaùp y).

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe. Ñöùc Theá Toân ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi boán phaùp ñoïa naøy. Neáu Tyø-kheo naøo phaïm moãi moät phaùp thì chaúng phaûi laø con doøng hoï Thích. Ngöôøi troïn ñôøi khoâng ñöôïc phaïm cho ñeán vôùi taâm nhieãm duïc nhìn ngöôøi nöõ.

Neáu Tyø-kheo haønh phaùp daâm duïc cho ñeán cuøng vôùi suùc sinh thì

chaúng phaûi Sa-moân vaø chaúng phaûi con doøng hoï Thích. Ngöôi troïn ñôøi khoâng neân phaïm. Ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Ngöôi nhaát quyeát khoâng ñöôïc laáy cuûa vaät khi ngöôøi khaùc khoâng cho duø chæ laáy laù caây coäng coû. Neáu Tyø-kheo naøo aên caép naêm tieàn hoaëc vaät coù giaù trò naêm tieàn thì chaúng phaûi Sa-moân vaø chaúng phaûi con doøng hoï Thích. Ngöôi troïn ñôøi khoâng neân phaïm. Ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Ngöôøi nhaát quyeát khoâng ñöôïc saùt sinh duø chæ con kieán nhoû. Neáu Tyø-kheo naøo hoaëc ngöôøi hoaëc ñoàng loaïi vôùi ngöôøi maø töï tay gieát hay daïy ngöôøi gieát, hoaëc caàm dao trao cho ngöôøi hoaëc daïy caùch cheát hoaëc khen söï cheát, quaùt thaùo hung döõ vaø duøng lôøi aùc noùi cheát hôn soáng thì chaúng phaûi Sa-moân vaø chaúng phaûi con doøng hoï Thích. Ngöôi troïn ñôøi khoâng neân phaïm. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Ngöôøi nhaát quyeát khoâng ñöôïc noùi doái duø chæ ñuøa giôõn. Neáu Tyø- kheo naøo quaû thaät khoâng ñaït phaùp hôn ngöôøi maø töï noùi ñaït phaùp hôn ngöôøi, caùc thieàn ñònh giaûi thoaùt Tam-muoäi, chaùnh thoï vaø caùc ñaïo quaû thì chaúng phaûi Sa-moân vaø chaúng phaûi con doøng hoï Thích. Ngöôi troïn ñôøi khoâng neân phaïm. Ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Chö Phaät Theá Toân vì thò hieän vieäc thieän maø noùi thí duï: Gioáng nhö ngöôøi cheát ñi thì maõi maõi khoâng coù laïi ñöôïc thaân naøy, nhö loã kim bò hö thì vónh vieãn khoâng duøng ñöôïc nöõa, nhö ruoät caây Ña-la bò chaët thì khoâng soáng vaø taêng tröôûng ñöôïc, nhö ñaù bò beå khoâng theå gheùp laïi ñöôïc. Neáu Tyø-kheo naøo phaïm moãi moät phaùp ñoïa naøy maø vaãn ñaéc phaùp Tyø-kheo thì khoâng coù chuyeän aáy.

*Thoï phaùp Töù Y:*

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Ñöùc Theá Toân ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi phaùp töù y (boán nöông döïa).

Tyø-kheo troïn ñôøi neân nöông vaøo y phaán taûo ñeå soáng xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc. Neáu sau naøy ñöôïc y kieáp-boái, y khaâm-baø-la, y caâu-xaù-na vaø y tha-da ñeàu laø ñöôïc y dö.

Tyø-kheo naøo troïn ñôøi nöông vaøo khaát thöïc ñeå soáng xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc. Neáu sau naøy ñöôïc Taêng thænh aên böõa aên tröôùc böõa aên sau ñeàu laø ñöôïc thöùc aên dö.

Tyø-kheo suoát ñôøi nöông vaøo nôi goác caây ñeå soáng xuaát gia thoï giôùi

cuï tuùc. Ngöôøi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc. Neáu sau naøy ñöôïc phoøng lôùn nhoû, phoøng troïng ñeàu goïi laø ñöôïc phoøng dö.

Tyø-kheo suoát ñôøi nöông vaøo thuoác taøn khí ñeå soáng xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi coù thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc. Neáu sau naøy ñöôïc toâ, daàu, maät vaø ñöôøng pheøn ñeàu laø ñöôïc cuûa dö.

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe. Ta Baïch-töù-yeát-ma ñöôïc nhö phaùp thoï giôùi cuï tuùc roài. Caùc trôøi, roàng vaø quyû thaàn ñeàu nguyeän nhö theá naøy: Khi naøo ta ñöôïc laøm thaân ngöôøi seõ ôû trong chaùnh phaùp luaät xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Nay ngöôi ñaõ ñöôïc gioáng nhö ngöôøi ñöôïc laøm Vua, oâng thoï phaùp Tyø-kheo cuõng nhö vaäy, neân cung kính thoï giôùi. Coøn nhöõng giôùi khaùc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ seõ chæ daïy roõ cho ngöôi. Ngöôi seõ sôùm ñaéc giôùi cuï tuùc, hoïc ba giôùi ñeå daäp taét ba ngoïn löûa, lìa khoûi ba coõi. Khoâng coøn caùc caáu ueá thaønh töïu A-la-haùn. (Khi ngöôøi thoï giôùi khoâng bieát tuoåi vaø thôøi gian thoï giôùi. Ñöùc Phaät daïy: Neân ïchæ daïy cho hoï bieát, ngöôøi thoï giôùi vaøo ngaøy... thaùng... naêm... Ngöôi suoát ñôøi neân nhôù vieäc naøy. Caùc luaät vaø luaän ñeàu ghi: Hoøa thöôïng A-xaø-leâ ghi nhôù cho thôøi gian xuaân haï vaø ñoâng, ngaøy... thaùng... cho ñeán löôïng caûnh. Luaät naøy ghi laïi: Baáy giôø, Tyø-kheo khoâng coù baäc treân döôùi, khoâng cung kính laãn nhau, bò ngöôøi ñôøi cheâ bai. Ñöùc Phaät daïy: Loaøi suùc sinh coøn coù treân döôùi, huoáng gì trong chaùnh phaùp cuûa Ta laïi khoâng cung kính laãn nhau. Caùc oâng töø nay trôû ñi, ngöôøi thoï giôùi tröôùc neân nhaän choã ngoài thöù nhaát, ñöôïc cuùng döôøng boá thí cung kính leã baùi thöù nhaát, cöù phuïng haønh nhö vaäy. Luaät Töù Phaàn ghi: Seõ khieán ngöôøi thoï giôùi cuï tuùc ñi tröôùc).

*Phaùp thænh y chæ sö:*

(Caùc Tyø-kheo Hoøa thöôïng maát, vì khoâng coù Hoøa thöôïng A-xaø-leâ neân maëc y treân döôùi khoâng nhö phaùp. Ñöùc Phaät daïy: Vì möôøi ñieàu lôïi ích, töø nay cho pheùp caùc Tyø-kheo coù A-xaø-leâ töï nhieân sinh taâm xem ñeä töû nhö con, ñeä töû töï nhieân xem A-xaø-leâ nhö cha. Trong vieäc Hoøa thöôïng ñaõ noùi cho ñeán vaên A-xaø-leâ ghi: Ñeå loä vai beân phaûi, côûi giaøy deùp, quyø xuoáng chaáp tay thænh nhö sau:)

Ñaïi ñöùc nhaát taâm nieäm! Con teân laø... nay caàu thaày laøm y chæ. Nay xin thaày vì con laøm y chæ, con nöông thaày ñeå soáng vaø daïy giôùi cho con, con seõ nhaän lôøi y chæ cuûa thaày (Trong luaät khoâng daïy noùi ba laàn, chæ noùi moät laàn laø ñuû. Vò A-xaø-leâ neân traû lôøi): Ngöôi chôù buoâng lung. Naêm loaïi phaùp baát coäng ngöõ (Baáy giôøi, Luïc quaàn Tyø-kheo khoâng kính giôùi, ñoái vôùi thaày khoâng bieát hoå theïn, khoâng kính khoâng yeâu vaø khoâng cuùng döôøng. Ñöùc Phaät daïy: Neân laøm naêm phaùp baát coäng ngöõ).

1. Khoâng noùi chuyeän vôùi ta.
2. Vaät cuûa ngöôøi khoâng thöa vôùi ta.
3. Khoâng ñöôïc vaøo phoøng ta.
4. Khoâng ñöôïc caàm y baùt vaø giuùp laøm vieäc chuùng cuûa ta.
5. Khoâng neân ñeán gaëp ta.

Ñeä töû saùm hoái loãi (Ñöùc Phaät daïy: Ñeä töû saùm hoái loãi: traïch vai aùo beân phaûi, goái phaûi quyø xuoáng ñaát, duøng hai tay naâng chaân thaày, haï thaáp mình thöa nhö sau):

Con coøn nhoû ngu si, sau khoâng daùm laøm nöõa (neáu thaày nhaän söï saùm hoái thì toäi cuûa ñeä töû döùt tröø).

Phaùp ni chuùng trao giôùi (Luaän Thieän Kieán ghi: Ni laø nöõ, ma laø meï, vì troïng ni neân goïi nhö vaäy. Luaän Trí Ñoä ghi: Ni ñöôïc voâ löôïng luaät nghi, neân ñöôïc ñöùng sau Tyø-kheo. Ñöùc Phaät vì nghi thöùc khoâng tieän neân ñeå ñöùng sau Sa-di).

*Phaùp trao giôùi Sa-di ni:*

(Phaùp yeát-ma nuoâi vaø caïo toùc xuaát gia, taát caû ñeàu noùi gioáng nhö trong Tyø-kheo, chæ coù Hoøa thöôïng caàn phaûi ñuû möôøi hai tuoåi haï vaø theâm chöõ “Ni” laø khaùc. Ni ñoä Sa-di-ni, Thöùc-xoa-ma-na, Ñaïi Tyø-kheo-ni ñeàu rieâng caàn phaûi yeát-ma nuoâi chuùng vì ni moãi naêm ñoä ñeä töû phaïm toäi. Hoaëc phaùp xaû nuoâi chuùng. Phaùp xin chuùng chuaån theo ñoù thì bieát, khoâng neâu laïi).

*Phaùp trao giôùi Thöùc-xoa-ma-na:*

(Luaät ghi: Baáy giôø, caùc Tyø-kheo-ni khoâng trao tröôùc giôùi cho ñeä töû, hai naêm laïi cho thoï ñaïi giôùi neân ngu si khoâng hieåu bieát, khoâng theå hoïc giôùi. Ñöùc Phaät daïy: Cho yeát-ma hai naêm coù theå bieát coù khoâng. Nhöng saùu phaùp taâm tònh, hai naêm taâm tònh. Theo luaät Töù Phaàn, möôøi taùm ñoàng nöõ, möôøi tuoåi ñaõ laáy choàng. Nhöõng ngöôøi naøy cho hai naêm hoïc giôùi ñuû möôøi hai tuoåi thoï giôùi cuï tuùc. Theo trong luaät naøy, hoaëc coù theå nhö vaäy, hoaëc möôøi taùm ñoàng nöõ chöa lao khoå chí tieát chöa thaønh, cho pheùp hai naêm ñuû möôøi hai tuoåi ñeán luùc laáy choàng, vì traûi qua lao khoå giöõ haïnh ñeå tröôûng thaønh lieàn cho thoï giôùi cuï tuùc, khoâng caàn hoïc giôùi chæ caàn taùc phaùp Baïch-töù-yeát-ma, truø löôïng hoï coù khaû naêng hay khoâng. Trong giôùi ni ghi: Tuy ñuû möôøi hai tuoåi ñaõ laáy choàng maø coù caùc loaïi beänh ñieác caâm. Caùc Tyø-kheo-ni cho thoï giôùi cuï tuùc, ngu si khoâng hieåu bieát, khoâng coù khaû naêng hoïc giôùi. Ñöùc Phaät daïy: Nay cho pheùp caùc Tyø-kheo-ni Baïch-töù-yeát-ma cho ngöôøi nöõ möôøi hai tuoåi, tuoåi ñaõ laáy choàng thoï giôùi Cuï tuùc. Ngöôøi kia muoán thoï giôùi Cuï tuùc neân ñeán trong Tyø-kheo-ni Taêng thöa. A-di Taêng laéng nghe. Con teân laø... ñaõ laáy choàng ñuû möôøi hai tuoåi, caàu xin Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc. Nay ñeán

Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc. Cuùi xin Taêng thöông xoùt cho con thoï giôùi cuï tuùc. Xin nhö vaäy Ba laàn. Caùc Tyø-kheo-ni neân truø löôïng coù theå cho thoï hay khoâng cho thoï).

Moät Tyø-kheo-ni yeát-ma nhö tröôùc (Nghóa laø nhö phaùp cho nuoâi chuùng ôû tröôùc, hoaëc coù theå laøm yeát-ma theo caâu töø nhö trình baøy ôû tröôùc, khoâng noùi nhöõng lôøi yeát-ma khaùc).

*Vaên naøy (Chính laø thoï giôùi cuï tuùc).*

Phaùp xin hai naêm hoïc giôùi (Ñöùc Phaät daïy: Ngöôøi muoán thoï giôùi ñeán trong Tyø-kheo-ni taêng xin Ba laàn, oai nghi ñaày ñuû, ñeå loä vai beân phaûi, côûi boû giaøy deùp, ñaûnh leã Taêng, roài quyø xuoáng chaáp tay thöa nhö sau):

A-di Taêng laéng nghe! Con teân laø... Hoøa thöôïng hieäu laø... Nay ñeán Taêng xin hai naêm hoïc giôùi. Cuùi xin A-di Taêng thöông xoùt cho con hai naêm hoïc giôùi (Thöa Ba laàn nhö vaäy roài, Sa-di-ni neân ñeán choã maét thaáy tai khoâng nghe).

*Phaùp cho hai naêm hoïc giôùi:*

A-di Taêng laéng nghe! Sa-di naøy teân laø... Hoøa thöôïng hieäu laø... Nay ñeán Taêng xin hai naêm hoïc giôùi. Nay Taêng cho Sa-di naøy teân laø… Hoøa thöôïng hieäu laø… hai naêm hoïc giôùi. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

A-di Taêng laéng nghe! Sa-di-ni naøy teân laø… Hoøa thöôïng hieäu laø… Nay ñeán Taêng xin hai naêm hoïc giôùi. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ cho Sa-di naøy teân laø… Hoøa thöôïng hieäu laø… Nay ñeán Taêng xin hai naêm hoïc giôùi. taêng ñaõ ñoàng yù thì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

*Tieáp theo noùi phaùp cuûa giôùi töôùng.*

(Ñöùc Phaät daïy neân cho noùi teân saùu phaùp).

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc noùi saùu phaùp khoâng ñöôïc phaïm.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc phaïm daâm duïc cho ñeán vôùi taâm oâ nhieãm nhìn ngöôøi nam khaùc. Neáu Thöùc-xoa-ma-na haønh phaùp daâm duïc cho ñeán loaøi suùc sinh thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc troäm caép cho ñeán laù caây, coäng coû. Neáu Thöùc-xoa-ma-na hoaëc ôû trong laøng xoùm hay ôû nôi ñoàng troáng vaät cuûa ngöôøi khaùc giöõ maø aên troäm naêm tieàn thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na,

chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc saùt sinh cho ñeán con kieán nhoû. Neáu Thöùc- xoa-ma-na töï tay gieát ngöôøi, caàm dao trao cho ngöôøi daïy gieát, daïy caùch gieát vaø khen ngôïi söï cheát ngöôøi gieát thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc noùi doái cho ñeán ñuøa giôõn. Neáu Thöùc-xoa- ma-na töï mình khoâng ñaéc phaùp hôn ngöôøi maø töï noùi coù caùc thieàn giaûi thoaùt, Tam-muoäi chaùnh thoï hoaëc chöùng ñaéc ñaïo quaû thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Khoâng ñöôïc uoáng röôïu. Neáu Thöùc-xoa-ma-na uoáng röôïu thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Khoâng ñöôïc aên phi thôøi. Neáu Thöùc-xoa-ma-na aên phi thôøi thì chaúng phaûi Thöùc-xoa-ma-na, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

(Boán giôùi tröôùc laø caên baûn, hai giôùi sau laø tuøy hyû laøm, cho neân rieâng ñeå ngöôøi kia hai naêm hoïc giôùi. Neáu phaïm boán giôùi tröôùc thì seõ ñuoåi ñi. Neáu phaïm hai giôùi sau, theo luaät Töù Phaàn thì neân cho thoï giôùi laïi. Nhöng trong giôùi naøy gioáng vôùi boán giôùi tröôùc töùc laø töù troïng phöông tieän, nghóa laø cuøng vôùi ngöôøi nam xuùc chaïm nhau, aên troäm döôùi naêm tieàn, gieát suùc sinh, noùi lôøi doái gaït nhoû, neáu phaïm boán giôùi naøy cuõng cho thoï giôùi laïi. Taát caû phaùp ni giôùi caàn phaûi hoïc, tröø töï tay laáy thöùc aên vaø trao thöùc aên cho ngöôøi khaùc, tuøy thuaän thöïc haønh möôøi taùm vieäc. Neáu ngaøy thaùng khoâng ñuû hai naêm thì khoâng cho thoï giôùi cuï tuùc. Trong luaät Töù Phaàn noùi moät naêm laø möôøi hai thaùng).

*Phaùp Tyø-kheo-ni thoï giôùi:*

(Theo toâng naøy, ni coù saùu phaùp thoï giôùi:

1. Taùm kính.
2. Möôøi moät chuùng.
3. Hai möôi chuùng.
4. Thoï töø xa.
5. Möôøi hai tuoåi laáy choàng.
6. Nghóa laäp bieân ñòa möôøi ngöôøi. Luùc ñaàu Ba-xaø chæ moät ngöôøi. Chuaån theo naêm traêm Thích nöõ. Coøn boán tröôøng hôïp khaùc thoï chung vôùi taát caû).
7. Tröôùc heát noùi roõ boån phaùp (Caàn phaûi ñaày ñuû taùm duyeân)

Phaùp thænh Hoøa thöôïng (YÙ caàn thænh trong giôùi Tyø-kheo ñaõ giaûi thích, neân ñeå loä vai beân phaûi, côûi giaøy deùp, quyø xuoáng chaáp tay thænh nhö sau):

Con teân laø... nay caàu thaày laøm Hoøa thöôïng. Thaày vì con laøm Hoøa thöôïng. Con raát vui khi ñöôïc thaày laøm Hoøa thöôïng. Thaày laøm Hoøa thöôïng con nöông ôû neân ñöôïc thoï giôùi cuï tuùc (Noùi ba laàn): Coù theå (hay noùi): Ta seõ daïy giôùi cho ngöôi (hoaëc noùi): Ngöôi chôù buoâng lung.

1. Daãn ngöôøi thoï giôùi ñeán (Trong Luaät ghi: Ñeä töû caùc Tyø-kheo hoïc hai naêm, giôùi khoâng thaønh töïu laïi thoï giôùi cuï tuùc. Ñöùc Phaät daïy: Khoâng neân nhö vaäy, phaïm Ñoät-kieát-la. Töø nay cho pheùp phaûi hôïp yù cuûa Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, roài taäp hoïp chuùng möôøi ngöôøi, daãn ngöôøi thoï giôùi ñeán choã thoï giôùi ñöùng choã maét thaáy tai khoâng nghe).
2. Phaùp sai giaùo thoï sö (Hoøa thöôïng neân noùi vôùi thaày yeát-ma): Tröôûng laõo nay nhaän yeát-ma (Sau khi ñöôïc sai nhö vaäy, thaày yeát-

ma noùi):

A-di Taêng laéng nghe! Ngöôi teân laø... caàu Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc, vò hieäu laø... laøm giaùo thoï sö. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

1. Phaùp giaùo thoï sö kieåm hoûi: (Moät hoûi Hoøa thöôïng, hai hoûi ngöôøi thoï giôùi, neân ñeán tröôùc Hoøa thöôïng hoûi):

Ñaõ ñoä ngöôøi naøy chöa (Ñaùp: Chöa. Neân noùi: Tröôùc ñoä ngöôøi naøy chöa. Neáu noùi ñaõ ñoä neân noùi):

Vì ngöôøi naøy laøm Hoøa thöôïng chöa? (Neáu noùi chöa thì noùi vì ngöôøi naøy laøm Hoøa thöôïng. Neáu noùi ñaõ laøm thì neân hoûi):

Ngöôøi thoï giôùi naøy hai naêm hoïc giôùi ngaøy thaùng ñaõ ñuû chöa? Y baùt coù ñaày ñuû khoâng? (Ñaùp: Khoâng ñaày ñuû noùi khieán cho ñaày ñuû thì laïi hoûi):

Töï coù hay möôïn cuûa ngöôøi khaùc? (Neáu traû lôøi möôïn thì neân noùi vôùi ngöôøi chuû boû, roài sau ñoù ñeán choã ngöôøi thoï giôùi noùi):

Ngöôi khoâng neân sôï haõi, laùt nöõa ta seõ daãn ngöôi ñeán choã cao thaéng (Ñaùp: Xin vaâng. Neáu tröôùc chöa bieát roõ veà hoï thì khoâng neân voäi vaõ daïy baûo. Khi maëc y thì neân leùn xem hoï coù bò beänh naëng khoâng?)

Ñaây coù phaûi laø Taêng-giaø-leâ, Uaát-ñaø-la-taêng, An-ñaø-hoäi, Phuù-kieán- y vaø y taém khoâng? (Neáu ngöôøi kia khoâng bieát neân noùi cho bieát. Tieáp theo neân cho ngöôøi thoï giôùi baùt. Laïi neân noùi):

Ngöôi teân laø... haõy laéng nghe. Nay chính laø luùc caàn noùi lôøi chaân thaät. Nay ta hoûi ngöôi: Neáu coù thì neân traû lôøi coù. Khoâng traû lôøi khoâng.

Ngöôi khoâng gieát cha chöù? Ngöôi khoâng gieát meï chöù? Ngöôi khoâng gieát A-la-haùn chöù? Ngöôi khoâng coù taâm aùc laøm thaân Phaät chaûy maùu chöù? Ngöôi khoâng coù phaù hoøa hôïp Taêng chöù? Ngöôi khoâng phaïm Tyø-kheo tònh haïnh chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø phi nhaân chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø suùc sinh chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø huyønh moân chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø nhò hình chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø keû töï caïo ñaàu xöng mình laø Tyø-kheo-ni chöù? Ngöôi khoâng boû noäi ngoaïi ñaïo chöù? Ngöôi chöa töøng xuaát gia trì giôùi khoâng ñaày ñuû chöù? (Neáu theo caâu hoûi traû lôøi laø khoâng thì neân hoûi tieáp).

Ngöôøi nöõ coù caùc caên beänh nhö sau: beänh huûi, beänh huûi traéng, beänh ung thö, beänh caên tieâu, beänh ñieân cuoàng, beänh laäu, beänh môõ chaûy ra. Ngöôi coù nhöõng caên beänh nan y nhö vaäy khoâng? Ngöôi khoâng maéc nôï ngöôøi ta chöù? Ngöôi chaúng phaûi laø vôï cuûa ngöôøi khaùc chöù? Choàng ngöôi coù cho pheùp khoâng? Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa quan chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø ñaày tôù chöù? Ngöôi laø ngöôøi phaûi khoâng? Nöõ caên ñaày ñuû khoâng? Ngöôi khoâng phaûi laø huyønh moân chöù? Ngöôi khoâng phaûi laø thaïch nöõ chöù? Ngöôi khoâng phaûi hai ñöôøng hôïp moät chöù? Beänh nguyeät thöôøng xuaát ra khoâng? Ngöôi hai naêm hoïc giôùi ngaøy thaùng coù ñaày ñuû khoâng? Ngöôi ñaõ caàu Hoøa thöôïng chöa? Cha meï coù cho pheùp khoâng? Ngöôi muoán thoï giôùi cuï tuùc khoâng? (Tuøy theo töøng caâu hoûi traû lôøi ñuùng nhö phaùp. Laïi neân daïy):

Nhö ta ñaõ daïy ngöôi, laùt nöõa vaøo trong Taêng cuõng hoûi nhö vaäy.

Ngöôi cuõng neân traû lôøi ñuùng nhö vaäy.

1. Phaùp goïi vaøo trong chuùng. (Thaày giaùo giôùi kia neân trôû vaøo trong chuùng ñöùng thöa): Toâi ñaõ hoûi xong (Thaày yeát-ma neân baïch):

A-di Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø... caàu Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc, vò hieäu laø... hoûi ñaõ xong. Nay cho pheùp daãn ñeán. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch. (Thaày giaùo thoï neân daãn ñeán daïy ñaûnh leã Taêng).

1. Phaùp daïy xin giôùi. (Ñaûnh leã döôùi chaân Taêng roài, daãn ñeán choã thaày yeát-ma quyø xuoáng chaáp tay baïch thaày yeát-ma theo Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc. Daïy):

Con teân laø... caàu Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc. Nay ñeán Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø... cuùi xin Taêng thöông xoùt teá ñoä con (xin Ba laàn roài, thaày giaùo giôùi sau ñoù trôû laïi ngoài).

1. Giôùi sö baïch Hoøa thöôïng (Thaày yeát-ma neân baïch nhö sau):

A-di Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø... caàu Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc, ñeán trong Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu

laøø... Nay toâi ôû trong Taêng neâu caùc vaán naïn vaø laøm yeát-ma thoï giôùi cuï tuùc. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

1. Phaùp thaày yeát-ma hoûi. (Neân noùi: Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Nay chính laø luùc caàn noùi chaân thaät cho ñeán muoán thoï giôùi cuï tuùc khoâng? (Taát caû nhö thaày giaùo thoï hoûi ôû treân, ngöôøi kia cuõng traû lôøi ñaày ñuû nhö vaäy).
2. Chính thöùc trao boån phaùp. (Thaày yeát-ma tuøy theo caên cô chæ daïy ñeå hoï phaùt taâm voâ thöôïng, khieán ñaày ñuû boån phaùp, roài taùc baïch nhö sau):

A-di Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi kia ñeán trong Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc, töï noùi thanh tònh, khoâng coù caùc naïn söï, ñaõ ñuû hai naêm hoïc giôùi, naêm y baùt ñaày ñuû, ñaõ caàu Hoøa thöôïng, cha meï ñaõ cho pheùp, raát muoán thoï giôùi cuï tuùc. Cuùi xin Taêng nay cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc

baïch.

A-di Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi kia ñeán trong Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc, töï noùi thanh tònh, khoâng coù caùc naïn söï, ñaõ ñuû hai naêm hoïc giôùi, naêm y baùt ñaày ñuû, ñaõ caàu Hoøa thöôïng, cha meï ñaõ cho pheùp, raát muoán thoï giôùi cuï tuùc. Cuùi xin Taêng nay cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø... Caùc A-di naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì xin noùi ra. (Noùi ba laàn)

Taêng ñaõ cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø...

Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

* Phaùp boån phaùp ni ñeán trong ñaïi Taêng thoï giôùi:

(Luaät ghi: Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ neân taäp hoïp möôøi Tyø-kheo-ni, Taêng daãn ngöôøi thoï giôùi ñeán trong Tyø-kheo Taêng. Ñuùng leõ neáu ni Taêng töï kieát ñaïi giôùi laø phaïm toäi bieät chuùng).

Phaùp thænh thaày yeát-ma (Trong luaät khoâng coù chaùnh vaên, theo Tyø- kheo thoï giôùi ôû tröôùc cuõng khieán thænh theâm, neân daïy):

Con teân laø... nay thænh Ñaïi ñöùc laøm yeát-ma A-xaø-leâ, cuùi xin Ñaïi ñöùc vì con laøm yeát-ma A-xaø-leâ, con nöông Ñaïi ñöùc neân ñöôïc thoï ñaïi giôùi, töø maãn coá! (Thænh ba laàn, vò kia neân traû lôøi): Coù theå.

*Phaùp xin thoï ñaïi giôùi:*

(Luaät ghi: Neân ñoái tröôùc thaày Tyø-kheo yeát-ma hai goái quyø xuoáng ñaát xin thoï giôùi cuï tuùc. Thaày yeát-ma ni neân daïy noùi):

Con teân laø... caàu Hoøa thöôïng hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc ñaõ ôû trong chuùng thoï giôùi cuï tuùc roài, thanh tònh khoâng coù naïn söï, ñaõ ñuû hai naêm hoïc giôùi, y baùt ñaày ñuû, ñaõ caàu Hoøa thöôïng, cha meï ñaõ cho pheùp, khoâng phaïm toäi thoâ aùc, raát muoán thoï giôùi cuï tuùc. Nay ñeán Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu laø... Cuùi xin Taêng töø bi thöông xoùt teá ñoä con (Noùi ba laàn)

*Phaùp thaày yeát-ma hoûi:*

(Luaät ghi: Phaùp hoûi laïi xin trong, ñaõ hoûi thanh tònh. Nhöng trong caùc boä cuøng haønh phaùp hoûi, neân kieåm vaán. Thaày yeát-ma muoán noùi caën keõ neân taùc baïch nhö sau):

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôi naøy teân laø... caàu vò hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi kia ñeán trong Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc. Nay toâi seõ hoûi caùc naïn söï vaø laøm taùc phaùp yeát-ma thoï giôùi cuï tuùc. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Phaùp chính thöùc hoûi chöôùng naïn: (Tröôùc heát neân an uûi, nhö treân ñaõ noùi. Laïi hoûi: Nay chính laø luùc caàn noùi lôøi chaân thaät cho ñeán muoán thoï giôùi cuï tuùc khoâng? Moãi moãi ñeàu gioáng nhö treân phaùp thaày ñaõ hoûi).

*Phaùp chính thöùc thoï giôùi theå:*

(Thuyeát phaùp khai ñaïo giôùi ñeå khieán cho hoï chuyeân taâm thoï nhaän giôùi phaùp, nhö tröôùc ñaõ noùi).

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc, ñaõ ôû trong moät chuùng thoï giôùi cuï tuùc roài, thanh tònh khoâng coù caùc naïn söï, ñaõ ñuû hai naêm hoïc giôùi, nhöõng gì tröôùc neân laøm ñaõ laøm xong, y baùt ñaày ñuû, ñaõ caàu Hoøa thöôïng, cha meï ñaõ cho pheùp, khoâng phaïm toäi thoâ aùc, muoán thoï giôùi cuï tuùc. Nay ñeán Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu laø... Cuùi xin Taêng nay cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc vôùi Hoøa thöôïng hieäu laø... Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Ngöôøi teân laø… caàu vò hieäu laø... thoï giôùi cuï tuùc, ñaõ ôû trong moät chuùng thoï giôùi cuï tuùc roài, thanh tònh khoâng coù caùc naïn söï, ñaõ ñuû hai naêm hoïc giôùi, nhöõng gì tröôùc neân laøm ñaõ laøm xong, y baùt ñaày ñuû, ñaõ caàu Hoøa thöôïng, cha meï ñaõ cho pheùp, khoâng phaïm toäi thoâ aùc, muoán thoï giôùi cuï tuùc. Nay ñeán Taêng xin thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø... Cuùi xin Taêng nay cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø... Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ cho ngöôøi teân laø... thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng hieäu laø... roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

*Phaùp noùi töôùng ñoïa:*

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi phaùp Ñoïa. Neáu Tyø-kheo naøo phaïm moãi moät phaùp naøy thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc phaïm daâm duïc cho ñeán vôùi taâm oâ nhieãm nhìn ngöôøi nam khaùc. Neáu Tyø-kheo-ni naøo haønh phaùp daâm duïc cho ñeán loaøi suùc sinh thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå giöõ ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc troäm caép cho ñeán laù caây, coäng coû. Neáu Tyø-kheo-ni naøo ôû trong laøng xoùm hay treân ñoàng troáng aên troäm vaät thuoäc cuûa ngöôøi khaùc baûo hoä naêm tieàn hoaëc hôn naêm tieàn thì chaúng phaûi Tyø- kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc gieát haïi cho ñeán con kieán nhoû. Neáu Tyø- kheo-ni naøo töï tay gieát ngöôøi, caàm dao trao cho ngöôøi daïy gieát, daïy caùch cheát vaø khen ngôïi söï cheát ngöôøi gieát thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc noùi doái cho ñeán ñuøa giôõn. Neáu Tyø-kheo- ni töï mình khoâng ñaéc phaùp hôn ngöôøi hoaëc noùi coù caùc thieàn giaûi thoaùt, Tam-muoäi chaùnh thoï, hoaëc ñaïo, hoaëc quaû thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc gaàn guõi vôùi ngöôøi nam. Neáu Tyø-kheo-ni naøo duïc phaùt khôûi maïnh taâm bieán loaïn xuùc chaïm treân thaân cuûa ngöôøi nam töø maùi toùc xuoáng ñaàu goái, töø ñaàu goái trôû leân, hoaëc ngöôøi nam xuùc chaïm nhö vaäy cuõng khoâng ñöôïc nhaän, hoaëc ñeø xuoáng, hoaëc naém, hoaëc ñôõ leân, hoaëc ñaët xuoáng, hoaëc keùo thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc gaàn guõi vôùi ngöôøi nam. Neáu Tyø-kheo-ni naøo duïc phaùt khôûi maïnh taâm bieán loaïn nhaän söï naém tay, naém y, hoaëc heïn cuøng ñi, hoaëc cuøng ñi vôùi nhau khoâng coù ai, hoaëc cuøng ñöùng rieâng vôùi nhau, hoaëc cuøng noùi chuyeän rieâng, cuøng ngoài chung, hoaëc hai thaân saùt nhau, ñaày ñuû taùm vieäc thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng ñöôïc tuøy thuaän phi phaùp theo lôøi Tyø-kheo-ni. Neáu Tyø-kheo-ni naøo bieát Tyø-kheo taêng hoøa hôïp nhö phaùp cöû toäi Tyø- kheo maø tuøy thuaän Tyø-kheo naøy. Caùc Tyø-kheo-ni neân noùi: Naøy chò em! Tyø-kheo naøy bò Taêng hoøa hôïp nhö phaùp cöû toäi, coâ chôù coù tuøy thuaän theo. Khi can giaùn nhö vaäy maø kieân trì khoâng boû, neân hai Ba laàn can giaùn. Hai Ba laàn can giaùn boû vieäc naøy thì toát, neáu khoâng boû thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Nhaát quyeát khoâng neân che giaáu toäi thoâ aùc cuûa ngöôøi khaùc. Neáu Tyø-kheo-ni bieát Tyø-kheo-ni khaùc phaïm toäi Ba-la-di. Sau moät thôøi gian, ngöôøi kia boû ñaïo, hoaëc cheát, hoaëc ñi xa, hoaëc bò cöû toäi, hay caên bieán ñi noùi vôùi Tyø-kheo khaùc nhö vaäy: Tröôùc ñaây toâi bieát Tyø-kheo naøy phaïm toäi Ba-la-di maø khoâng baïch Taêng, khoâng noùi vôùi ngöôøi khaùc thì chaúng phaûi Tyø-kheo-ni, chaúng phaûi Thích chuûng nöõ. Trong giôùi naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc phaïm, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Chö Phaät Theá Toân kheùo noùi chæ daïy vieäc hieän tieàn, gioáng nhö caùi kim bò hö loã thì khoâng theå söû duïng ñöôïc, gioáng nhö ngöôøi cheát roài khoâng sinh laïi ñöôïc thaân naøy nöõa, gioáng nhö ruoät caây Ña-la bò chaët khoâng theå sinh tröôûng ñöôïc, gioáng nhö vieân ñaù bò vôõ khoâng theå gaén laïi ñöôïc. Neáu Tyø-kheo-ni naøo ôû trong taùm phaùp naøy phaïm moãi moät phaùp maø trôû laïi thaønh Tyø-kheo-ni thì khoâng theå coù chuyeän aáy

*Tieáp theo noùi taùm kính phaùp.*

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi taùm phaùp khoâng theå traùi. Ngöôi suoát ñôøi khoâng neân vi phaïm:

Tyø-kheo-ni moãi nöûa thaùng neân ñeán chuùng Tyø-kheo xin ngöôøi giaùo giôùi. Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc ôû choã khoâng coù Tyø-kheo an cö ba thaùng haï. Khi Tyø-kheo-ni töï töù neân ñeán choã Tyø-kheo Taêng thænh ba vieäc thaáy nghe vaø nghi toäi. Thöùc-xoa-ma-na hai naêm hoïc giôùi xong neân thoï giôùi cuï tuùc trong hai boä ñaïi Taêng. Tyø-kheo khoâng ñöôïc maéng nhieác Tyø- kheo. Khoâng ñöôïc ôû trong nhaø baïch y noùi Tyø-kheo phaù giôùi, phaù oai nghi, phaù kieán. Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc cöû toäi Tyø-kheo, traùi laïi Tyø-kheo ñöôïc pheùp quôû traùch Tyø-kheo-ni. Tyø-kheo-ni phaïm toäi thoâ aùc trong moãi nöûa thaùng haønh Ma-na-ñoûa ôû trong hai boä Taêng. Sau khi moãi nöûa thaùng haønh Ma-na-ñoûa xong neân ôû trong hai möôi vò Taêng maø xuaát toäi. Tyø- kheo-ni tuy thoï giôùi tröôùc moät traêm tuoåi cuõng phaûi ñaûnh leã, ñöùng daäy nghinh ñoùn Tyø-kheo môùi thoï giôùi.

*Tieáp theo noùi phaùp boán y.*

766

Ngöôøi teân laø... haõy laéng nghe! Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi boán phaùp y naøy, suoát ñôøi thoï phaùp töù y laø ngöôøi xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Nöông vaøo y phaán taûo xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Neáu ñöôïc y dö, y kieáp boái, y khaâm-ñaø-la, caâu-xaù-da, y cuø-ñoà-giaø vaø y gai neân nhaän. Nöông phaùp khaát thöïc, xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Neáu ñöôïc thöùc aên dö, thöùc aên cuûa Taêng böõa aên tröôùc, böõa aên sau hoaëc thöùc aên thænh neân thoï. Nöông vaøo ngoïa cuï thoâ xaáu xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc.

Neáu ñöôïc nhaø dö nhö am thaát, thaønh thaát, nhaø lôùn, nhaø nhoû, nhaø vuoâng troøn neân nhaän. Nöông vaøo thuoác haï tieän xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, ngöôi coù theå thoï trì ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc. Neáu ñöôïc thuoác dö nhö toâ, daàu, maät vaø ñöôøng neân nhaän.

Ngöôi teân laø... haõy laéng nghe! Ngöôi ñaõ Baïch-töù-yeát-ma, thoï giôùi cuï tuùc roài. Caùc trôøi, roàng, thaàn, Caøn-thaùt-baø thöôøng nguyeän: Khi naøo chuùng ta ñöôïc laøm thaân ngöôøi seõ xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc. Ngöôøi naøy ñaõ ñöôïc nhö ngöôøi ñöôïc vöông vò. Nay ngöôøi thoï phaùp Tyø-kheo-ni cuõng nhö vaäy. Ngöôøi neân vui veû nhaãn nhuïc, vui veû cuøng noùi chuyeän, cuøng nhaän giaùo giôùi, neân hoïc ba giôùi ñeå dieät tröø ba ñoäc, vöôït qua ba coõi, chöùng ñaéc quaû A-la-haùn. Coùn nhöõng gì chöa bieát Hoøa thöôïng A-xa-leâ seõ daïy cho ngöôi.