61-GIÔÙI GAÂY PHIEÀN TOAÙI TYØ-KHEO KHAÙC

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä noùi roïâng nhö treân. Baáy giôø, nhoùm saùu Tyø-kheo muoán cho nhoùm möôøi saùu Tyø-kheo treû sinh nghi ngôø hoái haän lieàn noùi nhö sau: “Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi ñuû hai möôi tuoåi môùi cho thoï giôùi Cuï tuùc, caùc ngöôi chöa ñuû hai möôi tuoåi maø thoï Cuï tuùc nhö theá khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Hoï nghe noùi theá lieàn khoùc roáng leân. Phaät nghe tieáng khoùc, bieát maø vaãn hoûi (caùc Tyø-kheo):

* Ñoù laø tieáng khoùc cuûa treû con naøo theá?
* Baïch Theá Toân! Nhoùm saùu Tyø-kheo vì muoán cho nhoùm möôøi saùu Tyø-kheo treû sinh nghi ngôø hoái haän neân noùi nhö sau: “Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi ñuû hai möôi tuoåi môùi cho thoï Cuï tuùc, caùc ngöôi chöa ñuû hai möôi tuoåi maø thoï Cuï tuùc, theá laø chaúng phaûi thoï Cuï tuùc”. Vì hoï nghe noùi theá neân môùi khoùc loùc.
* Ñi goïi nhoùm saùu Tyø-kheo ñeán.

Khi hoï ñeán roài, Phaät lieàn hoûi ñaày ñuû söï vieäc keå treân:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù chaêng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân.
* Vì sao nhö theá?
* Chuùng con ñuøa cho vui vaäy maø.
* Naøy nhöõng keû ngu si! Ñoù laø vieäc aùc, laøm naõo loaïn ngöôøi phaïm haïnh maø baûo laø ñuøa cho vui. Caùc oâng chôù khinh thöôøng boïn hoï. Neáu hoï nhaäp ñònh thì hoï coù theå duøng söùc thaàn tuùc xaùch caùc oâng neùm vaøo moät theá giôùi khaùc cho xem. Ñoù laø vieäc phi phaùp, phi luaät, traùi lôøi Ta daïy, khoâng theå duøng vieäc aáy ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc. Töø nay veà sau, Ta khoâng cho pheùp laøm cho Tyø-kheo khaùc nghi ngôø, hoái haän.

Theá roài, Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo ñang soáng taïi thaønh Xaù-veä phaûi taäp hoïp laïi taát caû, vì möôøi lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø- kheo, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi:

***Neáu Tyø-kheo coá yù laøm cho Tyø-kheo khaùc nghi ngôø, hoái haän, khoâng vui trong giaây laùt, thì phaïm Ba-daï-ñeà.***

***Giaûi Thích:***

Tyø-kheo: Nhö treân ñaõ noùi.

Coá yù: Tröôùc heát taïo ra phöông tieän. Nghi ngôø hoái haän: Goàm coù baûy vieäc:

1. Sinh.
2. Yeát-ma.
3. Hình töôùng.
4. Beänh.
5. Toäi.
6. Maï lî.
7. Kieát söû.

Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

1. Sinh: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi tuoåi ñuû hai möôi môùi cho thoï giôùi Cuï tuùc, oâng chöa ñuû hai möôi maø thoï Cuï tuùc,

nhö theá laø khoâng thaønh thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö theá laø nhaèm laøm cho ngöôøi kia sinh nghi, thì duø ngöôøi aáy coù nghi hay khoâng nghi, ñeàu phaïm Ba-daï- ñeà. Ñoù goïi laø sinh.

1. Yeát-ma: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi moät laàn baïch ba laàn yeát-ma, khoâng coù ngöôøi ngaên caûn yeát-ma (thì yeát-ma môùi thaønh töïu); theá maø oâng baïch khoâng thaønh töïu, yeát-ma khoâng thaønh töïu, chuùng Taêng khoâng thaønh töïu, taát caû ñeàu khoâng thaønh töïu; nhö vaäy laø chaúng phaûi thoï Cuï tuùc, khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö vaäy laø nhaèm laøm cho ngöôøi kia sinh nghi ngôø hoái haän, thì duø ngöôøi aáy coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng, ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø Yeát-ma.
2. Hình töôùng: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi thaân theå hoaøn toaøn, môùi cho thoï Cuï tuùc; theá nhöng oâng löng cong, ñi leäch ñeäch, maét quaùng gaø, chaân queïo, ñaàu ngoeïo, raêng kheånh, thaân theå khoâng ñaày ñuû maø thoï Cuï tuùc, nhö vaäy khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö vaäy laø nhaèm laøm cho ngöôøi aáy nghi ngôø hoái haän, thì duø ngöôøi aáy coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø hình töôùng.
3. Beänh: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi khoâng beänh môùi cho thoï Cuï tuùc; theá nhöng oâng bò beänh gheû lôû, hoaøng ñaõng, ung thö, beänh tró, bò caùc beänh nhö theá maø thoï Cuï tuùc, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö theá laø nhaèm laøm cho ngöôøi aáy nghi ngôø hoái haän, thì duø hoï coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng, ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø beänh.
4. Toäi: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi thanh tònh môùi cho thoï Cuï tuùc, theá nhöng oâng phaïm toäi Ba-la-di, Taêng- giaø-baø-thi-sa, Ba-daï-ñeà, Ba-la-ñeà-ñeà-xaù-ni, Vieät-tyø-ni maø thoï Cuï tuùc thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö theá laø nhaèm laøm cho ngöôøi aáy nghi ngôø hoái haän, thuø duø hoï coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø toäi.
5. Maï lî: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi hoan hyû môùi cho thoï Cuï tuùc, theá nhöng, oâng khoâng hoan hyû, giaän döõ hay chöûi maéng maø thoï Cuï tuùc, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Khi noùi nhö vaäy laø nhaèm laøm cho ngöôøi aáy nghi ngôø hoái haän, thì duø hoï coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng, ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø maï lî.
6. Kieát söû: Noùi nhö sau: “Tröôûng laõo, Ñöùc Theá Toân cheá giôùi ngöôøi thoâng minh trí tueä môùi cho thoï Cuï tuùc, theá nhöng oâng ngu si voâ trí, gioáng nhö cuïc ñaát, nhö söøng deâ, chim ñoã quyeân, chim hoàng hoäc, maø thoï Cuï

tuùc, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc”. Noùi nhö theá laø nhaèm laøm cho ngöôøi

aáy nghi ngôø hoái haän, thì duø hoï coù nghi ngôø hoái haän hay khoâng, ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Ñoù goïi laø kieát söû.

Neáu coù ngöôøi ñeán muoán xin thoï Cuï tuùc maø ñuû hai möôi tuoåi, thì neân cho thoï Cuï tuùc. Neáu chöa ñuû, thì neân noùi: “OÂng haõy ñôïi ñuû hai möôi tuoåi ñaõ”. Neáu oâng ta thoï Cuï tuùc moät choã khaùc thì khoâng neân noùi khieán oâng nghi ngôø hoái haän, neáu noùi thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni.

Neáu Tyø-kheo (thaáy ngöôøi khaùc) luùc thoï Cuï tuùc maø laøm yeát-ma khoâng thaønh töïu, thì neân ñöa tay leân noùi: “Tröôûng laõo, pheùp yeát-ma cuûa thaày khoâng thaønh töïu”. Neáu khi aáy khoâng noùi, thì sau ñoù khoâng ñöôïc noùi ñeå cho hoï sinh nghi ngôø hoái haän. Neáu noùi: “Khi oâng thoï Cuï tuùc, taùc baïch khoâng thaønh töïu, yeát-ma khoâng thaønh töïu, Taêng khoâng thaønh töïu”, thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni.

Neáu coù ngöôøi maét quaùng gaø, löng coøng, chaân ñi khaäp khieãng, thaân theå khoâng hoaøn toaøn maø ñeán xin thoï Cuï tuùc, thì neân baûo: “Haõy ñôïi ñaõ”. Neáu hoï thoï Cuï tuùc töø choã khaùc roài ñeán, thì khoâng ñöôïc noùi khieán hoï sinh nghi ngôø hoái haän. Neáu noùi thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni.

Neáu ngöôøi beänh ñeán xin thoï Cuï tuùc thì neân noùi: “Haõy ñôïi ñaõ”. Neáu hoï ñaõ thoï Cuï tuùc töø nôi khaùc roài ñeán thì khoâng ñöôïc noùi khieán cho hoï nghi ngôø hoái haän. Neáu noùi thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni.

Neáu laøm cho Tyø-kheo nghi ngôø hoái haän, thì phaïm Ba-daï-ñeà. (Neáu laøm cho) Tyø-kheo ni (nghi ngôø hoái haän) thì phaïm Thaâu-lan-

giaù.

(Neáu laøm cho) Thöùc-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di ni (nghi ngôø hoái haän),

thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni.

(Neáu laøm cho) ngöôøi theá tuïc (nghi ngôø hoái haän), thì phaïm toäi Vieät- tyø-ni taâm nieäm saùm hoái.

Theá neân noùi (nhö treân).