77-GIÔÙI NGHE LEÙN SÖÏ TRANH CAÕI

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, caùc Tyø-kheo xung ñoät nhau, cuøng soáng chung moät choã maø baát hoøa. Luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo ñöùng ôû choã khuaát leùn nghe nhöõng ngöôøi naøy noùi, roài ñem noùi vôùi nhöõng ngöôøi kia, nghe nhöõng ngöôøi kia noùi roài ñem noùi vôùi nhöõng ngöôøi naøy, khieán cho hai beân xích mích nhau, neân cuøng soáng chung moät truù xöù maø baát hoøa. Hoï caõi nhau naøo laø ñuùng phaùp, phi phaùp, ñuùng luaät, phi luaät, cho ñeán vieäc aáy neân laøm yeát-ma, vieäc aáy khoâng neân laøm yeát-ma. Caùc Tyø-kheo lieàn ñem söï vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät beøn baûo goïi nhoùm saùu Tyø-kheo ñeán. Khi hoï ñeán roài, Phaät lieàn hoûi veà söï vieäc treân:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân.
* Ñoù laø vieäc aùc, phi phaùp, phi luaät, traùi lôøi Ta daïy, khoâng theå duøng vieäc ñoù ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc.

Ñoaïn, 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 khi caùc Tyø-kheo tranh tuïng nhau maø moät Tyø-kheo ñöùng im laëng laéng nghe, vôùi suy nghó: “Hoï coù noùi ñieàu gì thì ta phaûi ghi nhôù” (chæ vì muïc ñích ñoù chöù khoâng coù gì khaùc), thì phaïm toäi Ba-daï-ñeà.***

***Giaûi Thích:***

Tranh tuïng: Nhö noùi: Vieäc ñoù ñuùng phaùp, phi phaùp, ñuùng luaät, phi luaät, cho ñeán vieäc ñoù neân laøm yeát-ma, vieäc ñoù khoâng neân laøm yeát-ma.

Ñöùng nghe: Hoaëc ñöùng caùch böùc töôøng, caùch haøng raøo, ñöùng ngoaøi cöûa, caùch böùc maøn, caùch taûng ñaù, caùch ñaùm coû v.v... laéng nghe vôùi suy nghó: “Hoï coù noùi ñieàu gì thì ta phaûi ghi nhôù” (chæ vì muïc ñích maùch leûo chöù khoâng coù gì khaùc), thì phaïm toäi Ba-daï-ñeà.

Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

Khi hai Tyø-kheo ñang noùi chuyeän rieâng ôû trong phoøng maø moät Tyø- kheo khaùc muoán ñi vaøo thì phaûi khaûy ngoùn tay, daäm chaân coù tieáng ñoäng, neáu ngöôøi trong phoøng boãng döng im laëng, thì neân trôû lui. Neáu ngöôøi trong phoøng vaãn noùi khoâng ngöøng thì ñi vaøo khoâng coù toäi.

Khi moät Tyø-kheo ñang ngoài trong phoøng maø coù hai Tyø-kheo vöøa

2

noùi chuyeän rieâng vöøa töø ngoaøi ñi vaøo thì vò Tyø-kheo ngoài trong phoøng khoâng ñöôïc im laëng maø phaûi khaûy ngoùn tay, daäm chaân cho coù tieáng ñoäng. Neáu hai ngöôøi kia im laëng thì töï mình phaûi ñi ra khoûi phoøng.

Neáu Tyø-kheo tranh chaáp vôùi nhöõng Tyø-kheo khaùc gaây neân thuø haän, beøn noùi: “Ngöôøi naøy ñaõ maéng chöûi ta, ta phaûi gieát keû aùc naøy”, roài boû ñi, thì vò Tyø-kheo nghe ñöôïc ñieàu naøy, phaûi ñeán noùi vôùi ngöôøi kia: “Tröôûng laõo neân caån thaän ñeà phoøng. Toâi nghe coù nhöõng ñieàu baát lôïi cho tröôûng laõo”.

Neáu coù nhöõng Tyø-kheo khaùch ñeán roài truù taïi giaûng ñöôøng, phoøng söôûi, phoøng ngoài thieàn, theá roài thaày quaûn chuùng, thaày tri söï seõ ñeán thaêm hoï, nghe hoï baøn baïc vôùi nhau nhö sau: “Tröôûng laõo, chuùng ta haõy laáy troäm ñoà trong kho noï, vaät trong thaùp kia, thöùc aên trong nhaø beáp cuûa Taêng, y baùt cuûa Tyø-kheo ñoù”, thì phaûi im laëng trôû veà laïi giöõa chuùng Taêng thoâng baùo cho moïi ngöôøi bieát: “Naøy caùc Ñaïi ñöùc, ñoà trong kho noï, vaät nôi thaùp kia, thöùc aên trong nhaø beáp ñoù, y baùt cuûa Tyø-kheo aáy caàn phaûi phoøng bò, vì toâi nghe coù keû muoán laáy caép”.

Neáu Tyø-kheo coù nhieàu ñeä töû thì buoåi toái neân ñi thaêm doø caùc phoøng xem hoï coù sinh hoaït ñuùng phaùp khoâng. Neáu nghe hoï baøn luaän veà caùc caâu chuyeän nhö chuyeän theá tuïc, chuyeän cuûa vua chuùa, chuyeän troäm cöôùp v.v.., thì khoâng neân vaøo phoøng ngay luùc aáy quôû traùch hoï maø phaûi ñôïi khi hoï ñeán phoøng mình roài môùi daïy baûo nhö sau: “Caùc oâng vì loøng tin xuaát gia, aên ñoà do thí chuû cuùng döôøng, phaûi ngoài thieàn, tuïng kinh, vì sao laïi baøn luaän nhöõng chuyeän theá tuïc phi phaùp nhö vaäy? Ñoù chaúng phaûi laø nhöõng vieäc tuøy thuaän toát laønh cuûa ngöôøi xuaát gia”.

Neáu nghe hoï baøn luaän kinh ñieån, ñoái ñaùp nghóa lyù, thì khoâng neân vaøo phoøng khen ngôïi ngay luùc aáy maø phaûi ñôïi hoï ñeán phoøng mình roài môùi khen ngôïi: “Caùc oâng coù theå luaän baøn kinh ñieån, giaûng giaûi phaùp Phaät, nhö Ñöùc Theá Toân daïy: Khi Tyø-kheo hoäi hoïp thì neân laøm hai vieäc, moät laø im laëng nhö Hieàn Thaùnh, hai laø giaûng luaän phaùp Phaät”.

Khi caùc Tyø-kheo ñi vaøo xoùm laøng vöøa ñi vöøa noùi chuyeän, thì vò Tyø-kheo ñi sau ñeán nôi, khoâng ñöôïc im laëng maø phaûi ñaèng haéng, daäm chaân cho coù tieáng, neáu nhöõng ngöôøi ñi tröôùc cöù tieáp tuïc noùi, thì mình ñi tôùi khoâng coù toäi.

Khi vò Tyø-kheo ñang ñi tröôùc maø coù caùc Tyø-kheo ñi sau, vöøa ñi vöøa noùi chuyeän ñeán nôi, thì Tyø-kheo ñi tröôùc khoâng ñöôïc im laëng, maø phaûi ñaèng haéng, daäm chaân cho coù tieáng ñoäng (ñeå nhöõng ngöôøi ñi sau bieát). Khi Tyø-kheo ñi nhieãu thaùp, hoaëc sau böõa aên ñi vaøo trong röøng ngoài thieàn thì cuõng laøm nhö vaäy. Theá neân noùi (nhö treân).