VIII. PHAÙP THOÏ THÍ CHIA Y:

(Maëc y phaán taûo baäc Thaùnh tröôùc khen ngôïi. Nhaân Kyø Vöïc thænh thoï gia thí y, nhöng y phaán taûo ñaõ khoâng coù thí chuû, theo duyeân coù möôøi nhaø thí y vôùi taâm thí sai khaùc. Vaên phaân coù chín loaïi).

1. Giôùi ñöôïc thí: (Nghóa laø taâm thí chuû caên cöù nôi giôùi maø thí, tuøy theo yù thí cho Taêng ôû trong giôùi).
2. Caàn ñöôïc thí: (Hai giôùi cuøng chia y, sau ñoù coù vaät thí, tuøy theo yeâu caàu maø nhaän).
3. Giôùi haïn ñöôïc thí: (Nghóa laø taâm thí chuû ñaõ khôûi soá ngöôøi nhaát ñònh. Vaên trong luaät noùi thí cho ngöôøi nhö vaäy).
4. Taêng ñöôïc thí: (Nghóa laø thí cuøng khaép möôøi phöông phaøm Thaùnh, phaùt taâm roäng lôùn thí phöôùc cuùng raát nhieàu. Laïi theo boån taâm Taêng boán phöông nhaän).
5. Taêng hieän tieàn ñöôïc thí: (Thí chuû ñoái dieän caên cöù nôi caûnh laøm haïn ñònh).
6. Taêng an cö ñöôïc thí: (Khoâng coù taâm nghó ñònh boá thí Taêng an cö naøy).
7. Hai boä Taêng ñöôïc thí: (Taâm cuûa thí chuû boá thí cho hai boä Taêng, duø soá löôïng bao nhieâu cuõng phaân chia heát cho caùc vò trong hai boä Taêng. Neáu chæ moät boä thì chæ moät boä ñöôïc nhaän. Trong vaên cuûa Töù Phaàn khoâng chia cho Sa-di, trong phaàn cuûa Tyø-kheo khoâng coù Sa-di-ni. Tyø-kheo neân phaân, nghóa döïa theo ñaây. Y vaät cuûa ngöôøi maát, Ñöùc Phaät baûo thuoäc hai boä Taêng, khoâng thuoäc veà moät boä naøo caû. Tuy khoâng coù thí chuû nhöng cuõng döïa vaøo ñaáy phaân chia cho ñuùng caùch.
8. Daïy ñöôïc thí: (Thí ba giaùo Taêng khoâng coù nhaân duyeân nhö

vaäy).

1. Ngöôøi ñöôïc thí: (Thí chuû töï noùi: Thí cho ngöôøi... vì chín tröôøng

hôïp thí tröôùc chæ thuoäc trong chuùng. Trong hoäi chuùng bao goàm rieâng Taêng ñuùng thôùi vaø phi thôøi. Taêng ñöôïc moät loaïi hoaëc thöôøng truù ñem nhaäp vaøo Taêng boán phöông. Neáu chaúng phaûi thöôøng truï, theo nhö trong toâng naøy thì ñöôïc tieáp phaân chia nhö vaäy. Khoâng caàn yeát-ma. Do ñoù, vaên ghi: Coù moät truï xöù, vaøo luùc khoâng an cö Taêng ñöôïc thí y thì nghó: Ñöùc Phaät daïy: Boán ngöôøi trôû leân goïi laø Taêng. Nay chæ moät mình khoâng

bieát phaûi laøm theá naøo? Ñöùc Phaät daïy: Neân thoï trì, neáu laø ngöôøi tònh thí. Neáu khoâng nhö vaäy thì Tyø-kheo khaùc ñeán thì neân phaân chia. Ñaây chæ moät ngöôøi noùi thoï trì, khoâng ghi taâm nieäm noùi, duø coù Taêng cuõng khoâng yeát-ma. Laïi ghi: Coù moät ngöôøi ôû trong Taêng ñöôïc y, coù theå phaân chia nhöng coù moät Tyø-kheo mang ñeán trong giôùi tröôøng nhaän rieâng moät mình. Ñöùc Phaät daïy: Khoâng neân nhö vaäy, phaïm Ñoät-kieát-la, Taêng hieän tieàn neân chia. Neáu theo caùc boä khaùc thì Taêng phaûi yeát-ma. Vì vaät ñaõ thí cho Taêng chia caàn phaûi nhö phaùp. Ba ngöôøi trôû xuoáng ñoái dieän cuøng chia. Tröôïng ñaõ baèng vaøng theo ñoù maø duøng khoâng giöõ. Taùm phaùp khaùc ñeàu chia tröïc tieáp, theo söï tuy khaùc nhöng vaãn khoâng yeát-ma).

*Phaùp chia vaät Tyø-kheo cheát.*

(Thoaùt tuïc trôû thaønh roàng trong bay vaøo ñaïo. Beân trong chöùa Thaùnh giôùi, beân ngoaøi trang hoaøng oai nghi Thaùnh. Vì ñoåi phöôùc ñieàn nhaän tònh vaät cuùng döôøng. Do nöông vaøo Taêng ñöôïc lôïi döôõng, thaân maát thì nhaäp vaøo Taêng, chæ giaùo phaân khai cheá vaät khaùc naëng nheï thuoäc hai boä Taêng phaân chia coù pheùp taéc roõ raøng. Muoán neâu töôùng aáy caàn phaûi laøm möôøi tröôøng hôïp.

* 1. Cuøng soáng chung cuøng taøi lôïi.

(Chuû yeáu keát cuøng taøi lôïi ñeàu laø vaät chuû, ngoaøi thaân mình ñeàu hoøa hôïp chia cho Taêng. Neáu coù thì khoâng sôï cöù theo soá lieäu maø keát. Cuøng soáng cuøng ôû chung thì chung rieâng ñeàu coù ngöôøi khaùc ôû ñoù neân truø löôïng phaân chia. Caàn phaûi xem xeùt roõ raøng thöïc hieän theo giaùo phaùp. Neáu vì töï lôïi seõ coù hai söï toån thaát).

* 1. Maéc nôï ñeàn traû (Neáu vaät maéc nôï ngöôøi khaùc ñuùng lyù neân traû tröôùc. Neáu vaät maéc nôï traû roài thì giöõ laáy moät phaàn. Duø vaät khinh hay vaät troïng ñeàu caên cöù vaøo goác cuûa noù.
  2. Trao thaønh khoâng?

(Ngöôøi cheát luùc laâm chung laáy vaät cho ngöôøi, noùi phoù chuùc tay nhaän ñeàu coù thaønh khoâng? Coù theå bieát caùc boä coù neâu tröôøng hôïp aáy. Luaät naøy noùi roõ chæ hai loaïi cho roài mang ñi, töùc laø ngöôøi kia nhö ôû taïi boån xöù thì caàn Taêng taùc phaùp. Cho neân, luaät ghi: Neáu khi coøn soáng khoâng laáy cho ngöôøi thì neân chia cho Taêng hieän tieàn. Neáu ñem cho ngöôøi maø ngöôøi ñoù chöa giöõ thì Taêng neân baïch nhò yeát-ma taùc phaùp cho).

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... ñaõ qua ñôøi ôû ñaây, cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc phi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. Nay cho vò teân laø... 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 qua ñôøi ôû ñaây, cuûa

caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc phi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. Nay cho vò teân laø... Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng, vò naøo khoâng ñoàng yù thì xin noùi ra. Taêng ñaõ cho vò teân laø... y roài. Taêng ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy (Taùc phaùp nhö vaäy roài trao vaät cho ngöôøi aáy).

* 1. Xöù thôøi chia vaät (Thôøi coù nghóa laø an taùng xong, xöù laø trong ñaïi giôùi. Taêng Kyø ghi: Neáu Tyø-kheo cheát, ñeä töû laø ngöôøi khoâng ñaùng tin caäy neân mang chia khoùa giao cho vò tri söï cuûa Taêng. Sau ñoù cuùng döôøng xaù lôïi. Maãu luaän ghi: Tröôùc heát ñem ngöôøi cheát taùng theo luaät, sau ñoù ñem vaät cuûa ngöôøi cheát ñeán tröôùc Taêng, taäp hôïp Taêng chia. Luaät naøy ghi: Chæ moät Tyø-kheo mang vaøo trong giôùi ñaøn. Ñöùc Phaät daïy, phaïm Ñoät-kieát-la. Neân chia cho Taêng hieän tieàn.
  2. Caét roïc naëng nheï (Neáu muoán caét naëng nheï, tröôùc khieán xaû vaät. Töù Phaàn ghi: Ñem vaät cuûa ngöôøi cheát ñeán trong chuùng, neân taùc phaùp nhö vaäy. Nghóa chuaån theo, neân theå hieän oai nghi, quyø xuoáng chaáp tay, taùc baïch nhö sau):

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... ñaõ qua ñôøi ôû ñaây, nhöõng cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc phi y neân chia cho Taêng hieän tieàn (noùi ba laàn). Toâi Tyø-kheo teân laø... nay xaû cho Taêng (Xaû nhö vaäy roài neân chính thöùc chia. Luaät ghi: Coù moät hoaëc nhieàu Tyø-kheo tri thöùc qua ñôøi. Vaät cuûa hoï raát nhieàu. Ñöùc Phaät daïy: Khi coøn soáng ñaõ cho ngöôøi neân baïch nhò yeát-ma. Neáu khoâng cho ngöôøi thì coù theå chia hay khoâng theå chia. Coù theå chia laø y Baø-na, y Toâ-ma, y Kieáp-boái, ba y chaáp lao, hoaëc haï y, xaù laëc ñôn phu hoaëc y meàn ñaép thaân, toïa cuï, oáng ñöïng kim, ñaõy loïc nöôùc, baùt lôùn nhoû vaø chìa khoùa. Nhöõng vaät nhö vaäy ñeàu phaân chia cho Taêng hieän tieàn. Neáu gaám luïa, y loâng daøy, y taém mua, y ñi veä sinh, bích phong, toïa cuï giöôøng, giöôøng ngoài, tröø baùt saønh lôùn nhoû ñöïng nöôùc, coøn taát caû nhöõng ñoà saønh khaùc; tröø baùt saét lôùn nhoû, chìa khoùa, dao caét moùng tay vaø kim, coøn taát caû ñoà saét khaùc; tröø kieàn chuøy baèng ñoàng, Sa-la ñoàng thaønh nhaõn döôïc vaät, coøn taát caû ñoàng khaùc, hoaëc duø trích tröôïng, nhöõng vaät nhö vaäy thì khoâng theå chia neân thuoäc veà Taêng).

* 1. Löôïng ñöùc thöôûng vaät:

(Luaät ghi: Coù moät Tyø-kheo löôøi bieáng khoâng chòu giuùp laøm vieäc chuùng, khoâng cung phuïng sö tröôûng. Khi beänh khoâng coù ngöôøi chaêm soùc naèm lieät treân giöôøng ñaày phaân ueá. Ñöùc Theá Toân ñích thaân taém röûa vaø doïn deïp cho vò aáy, ñoàng thôøi Ngaøi thuyeát phaùp cho vò aáy lìa caáu chöùng ñaïo. Nhöng sau ñoù Ngaøi baûo caùc Tyø-kheo: Caùc thaày khoâng coù cha meï, khoâng töï chaêm soùc laãn nhau thì ai chaêm soùc caùc ngöôøi? Nhaân ñoù Ngaøi cheá giôùi thaày vaø ñeä töû chaêm soùc cho nhau. Khoâng coù thaày ñeä töû khuyeân

baûo thöù töï sai. Nhöng ngöôøi beänh khoù chaêm soùc, nuoâi beänh ñöùc coù ñuû hay khoâng ñuû? Khoù nuoâi coù naêm tröôøng hôïp:

1. Khoâng theå löôïng ñuùng thöùc aên.
2. Khoâng uoáng thuoác ñuùng.
3. Khoâng noùi beänh traïng.
4. Khoâng cho ngöôøi khaùc daïy.
5. Khoâng quaùn voâ thöôøng.

Deã nuoâi thì ngöôïc laïi. Coù naêm tröôøng hôïp khoâng theå nuoâi beänh:

1. Khoâng bieát cho uoáng thuoác.
2. Khoâng bieát nhaän thöùc aên tuøy theo beänh.
3. Khoâng theå vì ngöôøi beänh thuyeát phaùp.
4. Gheâ tôûm ngöôøi beänh, ñoå ñoà dô, khaïc nhoå.
5. Vì lôïi ích chöù khoâng coù taâm töø.

Ngöôøi coù khaû naêng nuoâi beänh laø noùi ngöôïc laïi. Caùc boä khaùc cuõng noùi ñaïi khaùi nhö vaäy. ÔÛ trong chuùng tìm hieåu xem xeùt ngöôøi coù ñuû ñöùc sau ñoù môùi thöôûng. Neáu vì ngöôøi beänh ñang ñi xa kieám thuoác thang, thaân tuy ôû ngoaøi nhöng nöông theo ñoù ñeå thöôûng.

* 1. Chính thöùc noùi roõ phaùp thöôûng:

(Thöôûng ôû caùc boä luaät khaùc laø ba y vaø saùu vaät hoaëc thuoác taøn. Luaät naøy chæ ñem y baùt).

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... qua ñôøi, ba y baùt neân chia cho Taêng hieän tieàn, nay ñem cho ngöôøi nuoâi beänh teân laø... 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... qua ñôøi, ba y baùt neân chia cho Taêng hieän tieàn, nay ñem cho ngöôøi nuoâi beänh teân laø... Tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ cho Tyø-kheo teân laø... y baùt roài. Taêng ñaõ doàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy (Ba y, baùt hoaëc ngoïa cuï tuøy ngöôøi coù ñöùc thì thöôûng. Tyø-kheo-ni qua ñôøi neân cho hai ngöôøi hoaëc ñem vaät cuûa ni qua ñôøi cho ba ngöôøi laø nhöõng ngöôøi naøy ôû trong chuùng. Ngoaøi chuùng thì duø ngöôøi nuoâi beänh cuõng khoâng ñöôïc cho).

* 1. Chính thöùc chia vaät nheï:

(Luaät ghi: Chia vaät khoâng coù phaùp yeát-ma, chuaån theo Taêng ñöôïc vaät tröôùc maø chia tröïc tieáp, vì ñaây kia ñeàu thuoäc vaät cuûa Taêng. Taêng chia roài vaät naøy laïi khoâng thuoäc vaät cuûa rieâng. Bieát duøng caùch naøo ñaây? Ñaùp: Vì ñaây cho ngöôøi khaùc. Vaên theâm baïch nhò. Vì vaät cuûa Taêng naøy khoâng thuoäc cuûa ngöôøi khaùc, neáu khoâng duøng thì phaùp naøy ñaâu thuoäc veà ngöôøi kia. Cho neân thöôûng ngöôøi nuoâi beänh vaø trao cho ngöôøi, vaät

thieáu khoâng chia Taêng neân chia cho moät ngöôøi ñeàu coù yeát-ma. Laïi theo caùc boä luaät khaùc cuõng ñeàu coù yeát-ma. Vì vaät cuûa Taêng ñaây ñeàu thuoäc veà boán phöông. Neáu khoâng duøng phaùp ñeå ñònh thì Taêng hieän tieàn laøm sao coù theå goàm thaâu ñöôïc. Nhöng chuaån theo Taêng thì haønh söï thuû xaû ñeàu khoâng gioáng nhau. Moät hoaëc hai boä phaän coù theå ñuû thuaät töø, vaên roõ ñònh lyù hai phaùp laøm tröôûng (dö).

1. Sai ngöôøi.
2. Chia trao.

Tuy chaúng phaûi laáy keát cuïc cuûa boä naøy laøm chuaån nhöng duøng cuõng khoâng sai, cho neân neâu ñaày ñuû. Neáu coù naêm ngöôøi neân taùc phaùp baïch nhò löôõng truøng:

1. Sai ngöôøi.
2. Phaân trao.

Neáu chæ boán ngöôøi khoâng hoøa hôïp sai ngöôøi thì neân theo luaän Tyø Ni Maãu, tröïc tieáp taùc moät phaùp chia trao cho).

*Phaùp sai ngöôøi chia y:*

(Vaät ñaõ thuoäc veà Taêng, chia vaät khoâng yeát-ma thì khoâng coù söï roõ raøng. Trong vaên ngöôøi chia ngoïa cuï, sai ngöôøi thoï thænh ngöôøi giöõ vaät... ñeàu coù phaùp sai. Töù Phaàn sai ngöôøi cuõng gioáng nhö vaäy. ÔÛ ñaây nghóa chuaån ghi):

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... coù theå vì Taêng laøm ngöôøi chia y. Taêng nay sai vò teân laø...laøm ngöôøi chia y. 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... coù theå vì Taêng laøm ngöôøi chia y. Taêng nay sai vò teân laø... laøm ngöôøi chia y. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ sai vò teân laø... laøm ngöôøi chia y roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

*Phaùp ñem vaät giao chia.*

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... ñaõ qua ñôøi ôû truï xöù naøy, cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc phi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. Nay Taêng ñem cho Tyø-kheo teân laø... vò kia seõ trao laïi cho Taêng ñaõ cho vò teân laø... 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 qua ñôøi ôû truï xöù naøy, cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc phi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. Nay Taêng ñem cho Tyø-kheo teân laø... vò kia seõ trao laïi cho Taêng ñaõ cho vò teân laø... Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù

thì noùi ra.

Taêng ñaõ ñoàng yù trao cho Tyø-kheo teân laø... Tyø-kheo teân laø... seõ traû laïi cho Taêng roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

*Phaùp boán ngöôøi tröïc tieáp chia:*

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo teân laø... ñaõ qua ñôøi ôû truï xöù naøy, cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc chaúng phaûi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. 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 qua ñôøi ôû truï xöù naøy, cuûa caûi khi coøn soáng hoaëc y hoaëc chaúng phaûi y neân chia cho Taêng hieän tieàn. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ ñoàng yù chia vaät naøy roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy (Neáu muoán thöôûng cho ngöôøi beänh, neân duøng phaùp ba ngöôøi laáy y baùt vaät cho, neân noùi):

Chö Ñaïi ñöùc Taêng! Tyø-kheo teân laø... qua ñôøi ñem y baùt vaø vaät cho ngöôøi nuoâi beänh teân laø... (noùi ba laàn). Hai ngöôøi hoøa hôïp, thöôûng cuõng nhö vaäy.

*Phaùp chuùng nhieàu ngöôøi noùi ba laàn chia y:*

Nhò Ñaïi ñöùc. Tyø-kheo teân laø... qua ñôøi hoaëc y hoaëc chaúng phaûi y neân thuoäc veà chuùng toâi (noùi ba laàn. Hai ngöôøi khaùc cuõng noùi nhö vaäy).

Phaùp moät ngöôøi taâm nieäm chia y.

Tyø-kheo teân laø... qua ñôøi ôû truù xöù naøy, hoaëc y hoaëc chaúng phaûi y ñeàu neân thuoäc veà chuùng toâi (noùi ba laàn).

*Phaùp cuøng cho moät ngöôøi:*

(Luaät ghi: Neáu y thieáu khoâng muoán chia, neân baïch nhò cho moät ngöôøi khoâng coù y).

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Taêng nay ñöôïc y hoaëc chaúng phaûi y. Nay ñeàu cho Tyø-kheo teân laø... Neáu thôøi gian thích hôïp vôùi Taêng, Taêng ñoàng yù. Ñaây laø lôøi taùc baïch.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Taêng nay ñöôïc y hoaëc chaúng phaûi y. Nay ñeàu cho Tyø-kheo teân laø... Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù thì noùi ra.

Taêng ñaõ ñoàng yù cho Tyø-kheo teân laø... y roài. Taêng ñaõ ñoàng yù vì im laëng. Nay toâi xin ghi nhaän nhö vaäy.

j. Cuøng thuoäc veà hai chuùng:

(Vaên ghi: Neáu coù Tyø-kheo truï xöù, khoâng phaûi luùc an cö, Tyø-kheo

782

qua ñôøi khoâng coù Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni neân chia. Neáu truï xöù Tyø-kheo- ni khoâng phaûi luùc an cö, Tyø-kheo qua ñôøi, khoâng coù Tyø-kheo-ni, Tyø- kheo neân chia. Luùc an cö cuõng nhö vaäy. Taêng ñöôïc thí vaät cuõng nhö vaäy. Trong luaät Töù Phaàn cho ñeán khoâng coù moät Sa-di thì Tyø-kheo neân chia, nhö tröôùc ñaõ noùi. Luaät kia laïi ghi: Neáu khoâng coù truï xöù Taêng, Ni qua ñôøi, neáu coù ngöôøi xuaát gia trong naêm chuùng ñeán tröôùc thì cho. Neáu khoâng coù ngöôøi ñeán thì ñem cho Giaø lam ôû gaàn).

k. Caùc boä taïp minh:

(Caùc boä nhaän chia. Ñaïi luaän coù möôøi loaïi:

1. Laáy y phaán taûo. Nhö luaät naøy ngöôøi bò cheát roài.
2. Thaáy tröôùc laáy. Nhö luaät Thaäp Tuïng ngöôøi hoïc hoái giöõ giôùi cuøng soáng chung.
3. Ñoàng thaáy laáy. Nhö luaät Töù Phaàn hai boä cuøng cheát.
4. Coâng naêng laáy. Luaät Töù Phaàn hai ngöôøi cöû cheát cuøng vaøo yeát- ma cöû Taêng.
5. Hai boä laáy. Nhö luaät Töù Phaàn khoâng truï xöù cheát.
6. Höôùng ñeán tröôùc maët laáy. Nhö luaän, cheát trong hai giôùi.
7. Nhaäp Hoøa thöôïng. Nhö Taêng Kyø, Sa-di cheát.
8. Vaøo nhaø baïch y. Nhö trong ña luaän ngöôøi bò dieät taãn cheát.
9. Tuøy choã ñöôïc laáy. Nhö Thaäp Tuïng giôùi cho ngöôøi.
10. Yeát-ma laáy. Nhö luaät khaùc, cheát ôû trong chuùng, luaät naøy cuõng nhö vaäy).