LUAÄT MA HA TAÊNG KYØ

**QUYEÅN 23**

***Phaàn 2:* NEÂU DAÃN VEÀ PHAÅM TAÏP TUÏNG VAØ PHAÙP OAI NGHI**

**NOÙI ROÕ PHAÅM TAÏP TUÏNG THÖÙ NHAÁT**

**I-THEÅ THÖÙC THOÏ CUÏ TUÙC**

Trong voøng naêm naêm sau khi Ñöùc Theá Toân thaønh ñaïo, caùc Tyø- kheo Taêng ñeàu thanh tònh, nhöng töø ñaáy trôû veà sau, daàn daàn trôû neân phi phaùp. Do ñoù, Theá Toân tuøy theo söï vieäc maø cheá ñònh giôùi baûn goàm boán loaïi cuï tuùc:

1. Töï Cuï tuùc.
2. Thieän lai Cuï tuùc.
3. Thaäp chuùng Cuï tuùc.
4. Nguõ chuùng Cuï tuùc.

# *Töï Cuï tuùc:*

Khi Theá Toân ngoài nôi coäi Boà-ñeà, taâm sôû cuoái cuøng hoaùt nhieân ñaïi ngoä, töï giaùc dieäu chöùng, nhö trong Dieân Kinh ñaõ noùi roõ. Ñoù goïi laø Töï Cuï tuùc.

# *Thieän lai Cuï tuùc:*

Khi Phaät ôû thaønh Vöông xaù trong vöôøn truùc Ca-lan-ñaø, Ngaøi noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Nhö Lai ñoä ñuû moïi haïng ngöôøi, naøo Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di. Caùc thaày cuõng neân baét chöôùc Nhö Lai maø hoùa ñoä roäng raõi moïi ngöôøi”. Khi caùc Tyø-kheo nghe Theá Toân daïy nhö vaäy beøn du haønh sang caùc nöôùc, heã thaáy coù thieän nam naøo caàu xin xuaát gia, thì caùc thaày cuõng baét chöôùc Ñöùc Nhö Lai, goïi: “Thieän lai Tyø- kheo”, ñeå ñoä ngöôøi xuaát gia. Nhöng veà oai nghi ñi ñöùng, nhìn beân traùi beân phaûi, khoaùc y caàm baùt, ñeàu khoâng ñuùng phaùp, neân bò ngöôøi ñôøi cheâ cöôøi: “Ñöùc Theá Toân ñoä Thieän lai Tyø-kheo, thì oai nghi ñi ñöùng, nhìn

beân traùi beân phaûi, khoaùc y caàm baùt, taát caû ñeàu ñuùng phaùp. Caùc Tyø-kheo ñoä ngöôøi cuõng goïi laø Thieän lai, nhöng oai nghi ñi ñöùng, nhìn beân traùi beân phaûi, khoaùc y caàm baùt, ñeàu khoâng ñuùng phaùp”.

Khi nghe noùi nhö theá, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn traûi toøa ngoài kieát giaø taïi nôi thanh vaéng, suy nghó nhö sau: “Cuõng ñeàu laø Thieän lai caû maø vì sao Ñöùc Theá Toân ñoä Thieän lai Tyø-kheo thì taát caû ñeàu ñuùng phaùp, coøn caùc Tyø-kheo ñoä Thieän lai Tyø-kheo thì ñeàu khoâng ñuùng phaùp? Vaäy laøm theá naøo ñeå cho caùc Tyø-kheo ñoä ngöôøi kheùo thoï giôùi Cuï tuùc, taát caû ñeàu ñuùng phaùp, cuøng moät giôùi, moät muïc ñích, moät truù xöù, moät caùch aåm thöïc, moät hoïc xöù, moät giaùo thuyeát?”. Suy nghó theá roài, vaøo buoåi xeá, Xaù-lôïi- phaát xuaát ñònh, ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, roài ngoài sang moät beân, baïch vôùi Phaät:

* Baïch Theá Toân! Vöøa roài ôû nôi thanh vaéng con suy nghó nhö sau: “Cuõng ñeàu goïi laø Thieän lai maø vì sao Ñöùc Theá Toân ñoä ngöôøi ñeàu ñuùng phaùp, coøn caùc Tyø-kheo ñoä ngöôøi thì ñeàu khoâng ñuùng phaùp? Vaäy laøm theá naøo ñeå caùc Tyø-kheo ñoä ngöôøi kheùo thoï giôùi Cuï tuùc, ñeàu ñuùng phaùp, cuøng moät giôùi, moät muïc ñích, moät truù xöù, moät caùch aên uoáng, moät hoïc xöù vaø moät giaùo thuyeát? Kính xin Theá Toân giaûi thích ñaày ñuû giuøm con.
* Nhö Lai ñoä nhoùm A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö naêm ngöôøi Thieän lai xuaát gia, kheùo thoï giôùi Cuï tuùc, cuøng moät giôùi, moät muïc ñích, moät truù xöù, moät caùch aên uoáng, moät hoïc xöù vaø moät giaùo thuyeát; keá ñeán ñoä ba möôi ngöôøi Maõn töø töû; keá ñeán ñoä Thieän Thaéng töû ôû thaønh Ba-la-naïi; keá ñeán ñoä nhoùm Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp naêm traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä Na-ñeà Ca-dieáp ba traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä Giaø-da Ca-dieáp hai traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä Öu-ba-tö-na hai traêm naêm möôi ngöôøi; keá ñeán ñoä oâng vaø Ñaïi Muïc-lieân moãi nhoùm hai traêm naêm möôi ngöôøi; keá ñeán ñoä Ma-ha Ca- dieáp, Xieån-ñaø, Ca-löu-ñaø-di, Öu-ba-ly; keá ñeán ñoä con doøng hoï Thích naêm traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä Baït-cöø Ma-ñeá naêm traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä boïn ngöôøi troäm cöôùp naêm traêm ngöôøi; keá ñeán ñoä con tröôûng giaû Thieän Lai. Ñoù laø nhöõng Tyø-kheo maø Nhö Lai ñaõ ñoä hoï xuaát gia, kheùo thoï giôùi Cuï tuùc, cuøng moät giôùi, cuøng moät muïc ñích, cuøng moät truù xöù, cuøng moät caùch aên uoáng, cuøng moät hoïc xöù vaø cuøng moät giaùo thuyeát. Naøy Xaù-lôïi- phaát! Nhöõng ngöôøi maø caùc Tyø-kheo hoùa ñoä cuõng goïi laø kheùo xuaát gia, kheùo thoï Cuï tuùc, cho ñeán cuøng moät giaùo thuyeát, ñoù goïi laø Thieän lai thoï Cuï tuùc.

# *Thaäp chuùng Cuï tuùc:*

Phaät noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát: “Töø nay Ta cheá ñònh phaùp thoï Cuï tuùc, coù möôøi vò giôùi sö hoøa hôïp, moät laàn baïch, ba laàn yeát-ma, khoâng coù ai

ngaên caûn, ñoù goïi laø kheùo thoï cuï tuùc. Ngöôøi muoán thoï giôùi Cuï tuùc ban ñaàu vaøo giöõa chuùng Taêng, traät vai aùo beân phaûi, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân chö Taêng, tröôùc heát caàu Hoøa thöôïng, quyø goái saùt döôùi chaân, noùi nhö sau: “Con ñeán caàu xin Ngaøi laøm Hoøa thöôïng, Ngaøi haõy vì con laøm Hoøa thöôïng, cho con thoï Cuï tuùc”. (Noùi ba laàn nhö vaäy). Roài Hoøa thöôïng neân khích leä ñeå giôùi töû sinh taâm hoan hyû. Ñoaïn, giôùi töû ñaùp: “Con xin cuùi ñaàu vaâng giöõ”. Tröôùc heát Hoøa thöôïng daïy giôùi töû tìm y baùt, daïy caàu Taêng chuùng, daïy caàu Giôùi sö, daïy caàu xin choã thanh vaéng. Roài Taêng hoïp, sai ngöôøi laøm Giaùo thoï. Thaày yeát-ma hoûi: “Ai coù theå ñem Moã giaùp naày ñeán choã thanh vaéng ñeå daïy baûo?”. Vò Giaùo thoï ñaùp: “Toâi coù theå”. Thaày yeát-ma laïi noùi:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp xin thoï Cuï tuùc. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng nay ñoàng yù ñeå Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp, coøn Moã giaùp kia coù theå daïy baûo giôùi töû ôû choã thanh vaéng.

Vì Taêng ñaõ ñoàng yù neân im laëng. Toâi ghi nhaän vieäc naày laø nhö

vaäy.

Theá roài, thaày Giaùo thoï neân ñem giôùi töû ñeán choã caùch chuùng Taêng

khoâng gaàn, khoâng xa, roài daïy sô löôïc, hoaëc ñaày ñuû. Daïy sô löôïc thì nhö sau: “Laùt nöõa ñaây Taêng seõ hoûi, neáu ñieàu gì coù thì ngöôi noùi laø coù, ñieàu gì khoâng thì ngöôi noùi laø khoâng”. Daïy ñaày ñuû thì nhö caùch vaán ñaùp giöõa Taêng sau ñaây. Thaày Giaùo thoï vaøo giöõa Taêng, baïch: “Toâi ñaõ hoûi Moã giaùp (giôùi töû) xong, y töï noùi mình thanh tònh, khoâng bò caùc giaø naïn”. Thaày yeát-ma neân noùi:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp xin thoï cuï tuùc, Moã giaùp ñaõ daïy baûo ôû choã thanh vaéng xong. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng baèng loøng ñeå Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp, thì cho pheùp Moã giaùp vaøo giöõa Taêng.

Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp, nay Taêng baèng loøng cho Moã giaùp vaøo giöõa Taêng.

Vì Taêng ñaõ baèng loøng neân im laëng, toâi ghi nhaän vieäc naày laø nhö

theá.

Ngöôøi muoán thoï giôùi Cuï tuùc phaûi vaøo giöõa chuùng Taêng, cuùi ñaàu

ñaûnh leã döôùi chaân cuûa chö Taêng, roài ñeán tröôùc giôùi sö quyø goái chaáp tay, giôùi sö trao cho y baùt, daïy noùi nhö sau: “Ñaây laø baùt cuûa con, tuøy theo nhu caàu maø thoï duïng, laø vaät duøng ñeå khaát thöïc, nay con xin thoï trì. (Noùi ba laàn nhö vaäy). Ñaây laø y Taêng-giaø-leâ, ñaây laø y Uaát-ña-la-taêng, ñaây laø y An-ñaø-hoäi, ñoù laø ba y cuûa con. Ba y naày con nguyeän thoï trì khoâng khi

naøo nguû rôøi khoûi chuùng”. (Noùi nhö vaäy ba laàn).

Thaày yeát-ma neân noùi nhö sau:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Moã giaùp ñaõ hoûi han daïy baûo ôû choã thanh vaéng xong. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng baèng loøng ñeå Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp. Moã giaùp muoán theo Taêng xin thoï Cuï tuùc.

Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp. Moã giaùp muoán theo Taêng xin thoï Cuï tuùc.

Vì Taêng baèng loøng neân im laëng, toâi ghi nhaän vieäc naày laø nhö

vaäy.

Theá roài, Giôùi sö daïy giôùi töû caàu thính nhö sau:

- Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Con laø Moã giaùp theo Hoøa thöôïng

Moã giaùp thoï Cuï tuùc. A-xaø-leâ Moã giaùp ñaõ hoûi han chæ baûo con ôû choã thanh vaéng xong.

Con laø Moã giaùp, Hoøa thöôïng cuûa con laø Moã giaùp, nay con theo Taêng xin thoï Cuï tuùc. Kính mong Taêng cho con thoï Cuï tuùc. Xin thöông xoùt con. (Noùi nhö vaäy ba laàn).

Thaày yeát-ma noùi vôùi chö Taêng:

- Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc. Moã giaùp A-xaø-leâ ñaõ hoûi han daïy doã y ôû choã thanh vaéng xong. Nay y theo Taêng xin thoï Cuï tuùc. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng nay baèng loøng ñeå Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp. Moã giaùp muoán hoûi giaø naïn ôû giöõa chuùng Taêng.

Xin Ñaïi ñöùc laéng nghe. Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp.

Moã giaùp muoán hoûi giaø naïn ôû giöõa chuùng Taêng.

Vì Taêng baèng loøng neân im laëng, vieäc naøy toâi ghi nhaän nhö vaäy. Ñoaïn, thaày yeát-ma noùi vôùi giôùi töû:

* Thieän nam haõy laéng nghe. Giôø ñaây laø luùc phaûi chí thaønh, laø luùc phaûi noùi thaät, ôû tröôùc chö Thieân, theá gian, Thieân ma, caùc baäc phaïm haïnh Sa-moân, Baø-la-moân, ngöôøi ñôøi, A-tu-la, neáu khoâng noùi thaät töùc laø löøa doái caùc vò aáy. Ñoàng thôøi cuõng laø löøa doái ñoái vôùi chuùng Thanh vaên cuûa Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri. Ñoù laø toäi raát naëng. Nay ta hoûi ngöôi ôû giöõa chuùng Taêng, ñieàu gì coù thì noùi coù, ñieàu gì khoâng thì noùi khoâng:
* Cha meï ñaõ cho pheùp ngöôi chöa?
* Ngöôi ñaõ caàu xin Hoøa thöôïng chöa?
* Ba y vaø baùt ñaõ ñuû chöa?
* Ngöôi coù phaûi laø trang nam töû khoâng?
* Ñaõ ñuû hai möôi tuoåi chöa?
* Ngöôi khoâng phaûi laø loaøi phi nhaân ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø keû baát naêng nam (laïi caùi) ñaáy chöù?
* Teân cuûa ngöôi laø gì?
* (Ñaùp: Teân laø Moã giaùp).
* Hoøa thöôïng cuûa ngöôi teân laø gì? (Ñaùp: Teân laø Moã giaùp).
* Ngöôi khoâng phaù hoaïi tònh haïnh cuûa Tyø-kheo-ni ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø keû troäm phaùp ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø keû ñang ñaøo thoaùt ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø keû töï yù xuaát gia ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng gieát haïi cha meï ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng gieát haïi A-la-haùn ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaù hoøa hôïp Taêng ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng coù aùc taâm laøm cho thaân Phaät ra maùu ñaáy chöù? (Maëc duø Phaät Nieát-baøn ñaõ laâu, nhöng ôû ñaây caên cöù theo vaên xöa maø hoûi).
* Tröôùc ñaây ngöôi ñaõ töøng thoï Cuï tuùc chöa? (Neáu ñaùp ñaõ töøng thoï, thì hoûi tieáp)
* Ngöôi khoâng phaïm boán giôùi Ba-la-di ñaáy chöù?

(Neáu ñaùp ñaõ phaïm, thì neân baûo ñi ra, khoâng ñöôïc thoï Cuï tuùc. Neáu ñaùp khoâng phaïm thì laàn löôït hoûi tieáp möôøi ba giôùi Taêng taøn, hoûi töøng giôùi moät xem coù phaïm hay khoâng. Neáu ñaùp phaïm, thì hoûi khi thoï Cuï tuùc xong, y theo phaùp saùm hoái caùc toäi aáy ñöôïc khoâng? Neáu ñaùp ñöôïc, thì hoûi tieáp )

* Tröôùc ñaây ñaõ töøng xaû giôùi chöa? (Ñaùp: ñaõ xaû).
* Ngöôi khoâng phaûi laø ñaày tôù ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø con nuoâi ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng maéc nôï ngöôøi khaùc ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø coâng chöùc ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng aâm möu laøm chính trò ñaáy chöù?
* Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi coù caû hai caên ñaáy chöù?
* Ngöôi coù phaûi laø baäc tröôïng phu khoâng?
* Ngöôi khoâng coù caùc chöùng beänh: Gheû lôû, boûng da, muït nhoït, ung thö, beänh tró, ñaùi thaùo, vaøng da, soát reùt, suyeãn, beänh gaày coøm, ñieân cuoàng, beänh nhieät, phong thuõng, thuõng nöôùc, buïng phuø thuõng, noùi chung caùc chöùng beänh nhö theá vaø nhöõng beänh khaùc nöõa treân thaân ngöôi khoâng coù ñaáy chöù?

(Ñaùp: khoâng coù).

Hoûi xong, thaày yeát-ma laïi noùi:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc. Moã giaùp ñaõ hoûi han daïy baûo ôû choã thanh vaéng xong. Moã giaùp ñaõ theo Taêng xin thoï Cuï tuùc. Cha meï ñaõ cho pheùp, ñaõ caàu thænh Hoøa thöôïng, ba y vaø baùt ñaõ ñaày ñuû. Trang nam töû naày ñaõ ñuû hai möôi tuoåi, töï noùi mình thanh tònh, khoâng coù caùc giaø naïn. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, nay Taêng cho Moã giaùp thoï Cuï tuùc. Hoøa thöôïng laø Moã giaùp. (moät laàn baïch, ba laàn yeát-ma, cho ñeán) Taêng baèng loøng neân im laëng, vieäc naày toâi ghi nhaän nhö vaäy.

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, coù Tyø-kheo chöa coù tuoåi haï, maëc y saïch môùi nhuoäm ñeïp ñeõ, ñeán choã Theá Toân, ñaûnh leã thaêm hoûi. Theá roài, sau ñoù vaøo moät dòp khaùc, Tyø-kheo naày maëc y raùch röôùi dô baån, ñeán choã Theá Toân, ñaûnh leã thaêm hoûi. Phaät bieát nhöng vaãn hoûi:

* Tyø-kheo, tröôùc ñaây oâng maëc y saïch seõ môùi nhuoäm ñeïp ñeõ, ñeán choã Ta, nay vì sao maëc y raùch röôùi nhö theá?
* Baïch Theá Toân! Ñaây laø chieác y ngaøy tröôùc, nhöng vì ñaõ laâu naêm neân bò hö raùch.
* OÂng khoâng theå vaù laïi ñöôïc sao?
* Baïch Theá Toân! Con coù theå vaù, nhöng khoâng laáy gì ñeå vaù.
* OÂng khoâng theå ñi nhaët nhöõng y phuïc cuõ raùch taïi nhöõng con ñöôøng heûm ñem veà giaët, nhuoäm saïch roài vaù sao?
* Baïch Theá Toân! Y phaán taûo baån thæu, con raát nhôøm gôùm khoâng theå duøng ñöôïc.
* Naøy Tyø-kheo, thoâi thoâi ñi, ñöøng noùi nhö theá. Y phaán taûo ít phieàn toaùi, deã tìm, neân giaët cho saïch, khoâng coù caùc loãi, hoïp vôùi phaùp phuïc cuûa Sa-moân, döïa vaøo ñoù maø soáng ñôøi xuaát gia.

Theá roài, Theá Toân ñi ñeán choã coù ñoâng Tyø-kheo, traûi toïa cuï ngoài, thuaät laïi ñaày ñuû söï vieäc keå treân. Ñoaïn, Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri muoán laøm lôïi ích cho chuùng Thanh vaên, cheá ra phaùp y cöù ñaàu tieân naày. Neáu Thieän nam naøo coù loøng tin chaân chaùnh, nhaãn chòu ñöôïc thì cho thoï Cuï tuùc, coøn ai khoâng nhaãn chòu ñöôïc thì khoâng neân cho thoï”.

Khi Phaät an truù taïi Tinh xaù cuûa doøng hoï Thích beân caây Ni-caâu- luaät, taïi Ca-duy-la-veä, vì naêm söï lôïi ích neân Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri cöù naêm hoâm ñi tuaàn tra phoøng caùc Tyø-kheo moät laàn. Naêm söï lôïi ích ñoù laø:

1. Xem caùc ñeä töû Thanh vaên coù öa thích caùc vieäc höõu vi hay khoâng.
2. Xem hoï coù thích noùi nhöõng ñieàu voâ ích hay khoâng.
3. Xem hoï coù say meâ nguû nghæ hay khoâng.
4. Vì ñeå thaêm vieáng nhöõng Tyø-kheo bò beänh.
5. Ñeå cho nhöõng thieän nam coù loøng tin thaáy oai nghi teà chænh cuûa Nhö Lai maø sinh taâm hoan hyû.

Vì naêm vieäc ñoù maø Ngaøi ñi ñeán phoøng caùc Tyø-kheo, boãng thaáy moät Tyø-kheo bò beänh teâ lieät vaøng voït gaày oám, Phaät bieát nhöng vaãn hoûi:

* Tyø-kheo, khí löïc cuûa oâng coù ñieàu hoøa khoâng?
* Baïch Theá Toân! Con bò beänh ñoùi khaùt, khí löïc khoâng ñaày ñuû.
* OÂng khoâng theå ñi khaát thöïc sao?
* Baïch Theá Toân! ÔÛ nöôùc Caâu-taùt-la naày chæ coù theå xin ñoà aên thöøa cuûa ngöôøi ta, chöù khoâng theå xin ñoà aên coøn nguyeân veïn, maø thöùc aên thöøa thì dô baån, con khoâng theå aên ñöôïc, cho neân môùi bò gaày oám.
* Naøy Tyø-kheo, thoâi thoâi ñi, chôù noùi nhö theá. Xin ñoà aên thöøa ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, hôïp phaùp, khoâng coù loãi laàm, nhôø ñoù maø ñôøi soáng xuaát gia ñöôïc deã daøng.

Theá roài, Theá Toân ñi ñeán choã coù nhieàu Tyø-kheo, traûi toïa cuï, ngoài trình baøy laïi ñaày ñuû vieäc keå treân vôùi caùc Tyø-kheo. Ñoaïn, Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Töø hoâm nay, Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri vì muoán lôïi ích cho chuùng Thanh vaên, chính thöùc cheá ñònh phaùp y cöù thöù hai naày. Neáu thieän nam naøo coù loøng tin chaân chính gaéng nhaãn chòu ñöôïc thì cho thoï Cuï tuùc, coøn ai khoâng theå gaéng nhaãn chòu ñöôïc thì khoâng neân cho thoï”.

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri cöù naêm hoâm ñi tuaàn tra phoøng caùc Tyø-kheo moät laàn, thaáy moät Tyø-kheo ngoài döôùi goác caây, noùi nhö sau: “Sa-moân xuaát gia tu phaïm haïnh, ngoài nôi goác caây khoå cöïc, ban ngaøy thì bò gioù luøa naéng ñoát, ban ñeâm thì bò muoãi moøng chaâm chích, ta khoâng theå chòu noåi”.

Phaät lieàn noùi vôùi thaày: “Im, im ñi, ñöøng noùi nhö theá. Ngoài döôùi goác caây ít phieàn toaùi, deã chòu, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi laàm, phuø hôïp vôùi pheùp taéc Sa-moân, ñôøi soáng xuaát gia laáy ñoù laøm choã nöông töïa”.

Theá roài, Ñöùc Theá Toân ñi ñeán choã ñoâng ñuùc caùc Tyø-kheo, traûi toïa cuï ngoài, töôøng thuaät söï vieäc treân vôùi caùc Tyø-kheo. Ñoaïn, Phaät noùi: “Töø hoâm nay, Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri vì muoán lôïi ích cho chuùng

Thanh vaên, chính thöùc cheá ñònh phaùp y cöù thöù ba naày. Neáu thieän nam naøo coù loøng tin chaân chính, bieát nhaãn chòu thì cho thoï Cuï tuùc, coøn ai khoâng nhaãn chòu ñöôïc thì khoâng neân cho thoï”.

Khi Phaät an truù taïi Tinh xaù cuûa doøng hoï Thích, döôùi caây Ni-caâu- luaät, taïi Ca-duy-la-veä, Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri cöù naêm hoâm ñi thò saùt phoøng caùc Tyø-kheo moät laàn, thaáy moät Tyø-kheo ñang bò beänh teâ lieät, vaøng voït gaày oám, tuy bieát nhöng Phaät vaãn hoûi:

* Naøy Tyø-kheo, khí löïc oâng coù ñieàu hoøa khoâng?
* Baïch Theá Toân! Con bò beänh raát khoå sôû, khí löïc khoâng ñieàu hoøa.
* OÂng khoâng theå uoáng thuoác phuø hôïp vôùi beänh, aên thöùc aên phuø hôïp vôùi beänh sao?
* Baïch Theá Toân! Con khoâng coù tieàn mua thuoác, cuõng khoâng ai cuùng döôøng, neân bò beänh khoán khoå.
* OÂng khoâng theå uoáng traàn khí döôïc sao?
* Baïch Theá Toân! Loaïi traàn khí döôïc naày do baån, con khoâng uoáng

ñöôïc.

* Naøy Tyø-kheo, thoâi thoâi ñi, ñöøng noùi nhö theá. Loaïi traàn khí döôïc ít

phieàn toaùi, deã tìm, saïch seõ, khoâng coù caùc loãi laàm, phuø hôïp vôùi neáp soáng cuûa Sa-moân, y cöù vaøo ñoù maø soáng ñôøi soáng xuaát gia.

Theá roài, Phaät ñi ñeán choã ñoâng ñuùc caùc Tyø-kheo, traûi toïa cuï ngoài, töôøng thuaät laïi söï vieäc keå treân vôùi caùc Tyø-kheo. Ñoaïn, Phaät daïy:

* Töø hoâm nay, Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri muoán laøm lôïi ích cho chuùng Thanh vaên, chính thöùc cheá ñònh ñieàu y cöù thöù tö. Neáu thieän nam naøo coù loøng tin chaân chính, bieát nhaãn chòu thì cho thoï Cuï tuùc, coøn ai khoâng nhaãn chòu ñöôïc thì khoâng neân cho thoï.

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, coù trang thanh nieân Baø-la-moân ôû thoân Ñoâ Di ñeán caàu xin caùc Tyø-kheo xuaát gia, thoï Cuï tuùc, roài môùi thoï boán thöù y cöù. (Baáy giôø, giôùi sö hoûi):

* Y phaán taûo naày ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi laàm, phuø hôïp vôùi neáp soáng Sa-moân, y cöù vaøo ñoù maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, vaäy ngöôi coù theå chaáp nhaän duøng noù suoát ñôøi ñöôïc khoâng?
* Khoâng theå nhaãn chòu ñöôïc.
* Vaäy, vì lyù do gì maø ngöôi xuaát gia?
* Vì con thaáy Sa-moân Thích töû khoaùc y ñeïp ñeõ maûnh mai, con thích maëc loaïi y aáy, do theá maø xuaát gia.
* Coù khi naøo maø taát caû caùc Tyø-kheo xuaát gia ñeàu ñöôïc maëc y ñeïp heát nhö theá naày ñaâu.

Roài caùc Tyø-kheo trao cho phaùp y cöù thöù hai, noùi:

* Xin thöùc aên thöøa ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi laàm, phuø hôïp vôùi neáp soáng Sa-moân, y cöù vaøo ñoù maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, vaäy ngöôi coù theå nhaãn chòu tuaân thuû suoát ñôøi ñöôïc khoâng?
* Con khoâng theå nhaãn chòu.
* Vaäy, vì côù gì maø ngöôi xuaát gia?
* Con thaáy Sa-moân Thích töû aên toaøn gaïo traéng luùa thôm, baùnh ngoït ngon laønh, con tham nhöõng thöùc ngon aáy cho neân xuaát gia.
* Ñaâu coù chuyeän taát caû Tyø-kheo xuaát gia ñeàu ñöôïc aên nhöõng thöù ngon laønh naày.

Roài caùc Tyø-kheo trao cho phaùp y cöù thöù ba, noùi:

* Ngoài döôùi goác caây ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi laàm, phuø hôïp vôùi neáp soáng cuûa Sa-moân, nöông vaøo ñoù maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, ngöôi coù theå nhaãn chòu tuaân thuû neáp soáng naày suoát ñôøi ñöôïc khoâng?
* Con khoâng theå nhaãn chòu.
* Vaäy, vì lyù do gì maø ngöôi xuaát gia?
* Vì con thaáy Sa-moân Thích töû ngoài taïi nhöõng caên phoøng lôùn, nhöõng laàu gaùc loäng laãy, con tham soáng nôi nhöõng phoøng xaù naày cho neân xuaát gia.
* Coù nôi naøo maø taát caû Tyø-kheo xuaát gia ñeàu ñöôïc caùc phoøng xaù toát ñeïp heát nhö vaäy ñaâu.

Roài caùc Tyø-kheo trao cho phaùp y cöù thöù tö, noùi:

* Loaïi traàn khí döôïc ít phieàn toaùi, deã coù, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi laàm, thích hôïp vôùi neáp soáng cuûa Sa-moân, laáy ñoù laøm choã y cöù ñeå xuaát gia, thoï Cuï tuùc, trong vaán ñeà naày ngöôi coù theå nhaãn chòu tuaân thuû suoát ñôøi ñöôïc khoâng?
* Con khoâng theå nhaãn chòu ñöôïc.
* Vaäy, vì lyù do gì maø ngöôi xuaát gia?
* Vì con thaáy Sa-moân Thích töû uoáng söõa daàu maät ñöôøng pheøn vaø caùc thöù thuoác khaùc, con tham uoáng nhöõng thöù naày cho neân xuaát gia.
* Ñaâu coù chuyeän taát caû Tyø-kheo xuaát gia ñeàu ñöôïc nhöõng moùn thuoác ngon laønh nhö vaäy.

Theá roài, caùc Tyø-kheo beøn ñem söï vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn khieån traùch: “Vì sao caùc oâng cho thoï Cuï tuùc tröôùc, roài trao cho boán söï y cöù sau? Töø nay veà sau khoâng ñöôïc cho thoï Cuï tuùc tröôùc, roài trao cho boán söï y cöù sau, maø phaûi trao cho boán söï y cöù tröôùc, xem hoï coù gaéng nhaãn ñöôïc hay khoâng, roài môùi cho thoï Cuï tuùc. Neáu hoï noùi khoâng gaéng nhaãn ñöôïc thì khoâng neân cho thoï Cuï tuùc. Neáu cho thoï Cuï tuùc tröôùc, trao

cho boán phaùp y cöù sau, cuõng ñöôïc goïi laø thoï Cuï tuùc, nhöng taát caû Taêng ñeàu phaïm toäi Vieät-tyø-ni. Khi trao cho boán phaùp y cöù, tröôùc heát phaûi laøm yeát-ma caàu thính nhö sau:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Moã giaùp ñaõ hoûi han daïy baûo giôùi töû ôû choã thanh vaéng xong, giôø ñeán giöõa Taêng xin thoï Cuï tuùc. Cha meï ñaõ cho pheùp, ñaõ caàu xin Hoøa thöôïng, ba y vaø baùt ñaày ñuû, trang nam töû naày ñaõ ñuû hai möôi tuoåi, töï noùi mình thanh tònh, khoâng coù caùc giaø naïn. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng baèng loøng cho Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng. Moã giaùp muoán trình baøy boán phaùp y cöù ôû giöõa Taêng.

Chö Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp laøm Hoøa thöôïng cho Moã giaùp, muoán noùi veà boán phaùp y cöù ôû giöõa Taêng.

Vì Taêng ñaõ baèng loøng neân im laëng, vieäc naày toâi ghi nhaän nhö

vaäy.

Ñoaïn, Hoøa thöôïng truyeàn boán phaùp y cöù:

- Thieän nam haõy laéng nghe. Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán

Tri vì muoán lôïi ích cho chuùng Thanh vaên, ñaõ chính thöùc cheá ñònh boán phaùp y cöù naày. Neáu Thieän nam coù loøng tin chaân chính gaéng nhaãn ñöôïc thì môùi cho thoï Cuï tuùc, coøn khoâng gaéng nhaãn ñöôïc thì khoâng cho thoï. Y phaán taûo naày ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi, phuø hôïp vôùi neáp soáng cuûa Sa-moân, laáy ñoù laøm choã nöông töïa maø xuaát gia thoï Cuï tuùc, ñöôïc laøm Tyø-kheo; vaäy ngöôi coù theå gaéng nhaãn thoï trì y phaán taûo naày suoát ñôøi ñöôïc khoâng?”.

Ñaùp: Ñöôïc.

Vaäy, neáu ñöôïc caùc loaïi y nhö Khaâm-baø-la, y ñieäp, y Soâ ma, y Caâu- xaù-da, y Xaù-na, y Ma, y Khaâu maâu ñeà (Thì ngöôi haõy thoï trì).

* Xin thöùc aên dö thöøa ít phieàn toaùi, deã ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi, phuø hôïp vôùi neáp soáng Sa-moân, nöông vaøo ñaây maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, ñöôïc laøm Tyø-kheo, vaäy ngöôi coù theå gaéng nhaãn khaát thöïc soáng suoát ñôøi ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Vaäy, neáu vaøo caùc ngaøy moàng taùm, möôøi boán, möôøi laêm trong thaùng, nhöõng dòp thuyeát giôùi, dòp boác thaêm, dòp Thí chuû môøi, ñöôïc caùc böõa aên (thì ngöôi haõy thoï duïng).

* Ngoài döôùi goác caây ít phieàn toaùi, deã thanh tònh, khoâng coù caùc loãi, phuø hôïp vôùi neáp soáng Sa-moân, nöông vaøo ñaây maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, ñöôïc laøm Tyø-kheo, vaäy ngöôi coù theå gaéng nhaãn tuaân haønh suoát ñôøi ngoài döôùi goác caây ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Tuy nhieân, khi ñöôïc nhöõng ngoâi nhaø lôùn, nhöõng ngoâi nhaø coù laàu gaùc, ngoâi nhaø coù cöûa lôùn, ngoâi nhaø trong hang (Thì ngöôi coù theå söû duïng).

* Loaïi traàn khí döôïc ít phieàn toaùi, deãõ ñöôïc, thanh tònh, khoâng coù caùc loãi, phuø hôïp vôùi neáp soáng Sa-moân, nöông vaøo ñaây maø xuaát gia, thoï Cuï tuùc, ñöôïc laøm Tyø-kheo, ngöôi coù theå gaéng nhaãn uoáng traàn khí döôïc suoát ñôøi ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Ñöôïc.

Vaäy, neáu ñöôïc söõa töôi, söõa chua, daàu, maät, ñöôøng pheøn vaø môõ (Thì ngöôi haõy thoï duïng).

Toùm laïi, ngöôi phaûi tuøy thuaän hoïc taäp tuaân thuû boán Thaùnh chuûng naày (Boán phaùp y cöù).

Theá roài, thaày yeát-ma noùi:

* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Moã giaùp ñaõ chaát vaán daïy baûo (Giôùi töû) ôû choã thanh vaéng xong. Giôø ñaây Moã giaùp theo Taêng xin thoï Cuï tuùc. Cha meï ñaõ cho pheùp, ñaõ caàu xin Hoøa thöôïng, ba y vaø baùt ñaày ñuû. Trang nam töû naày ñaõ ñuû hai möôi tuoåi, töï noùi mình thanh tònh, khoâng coù caùc giaø naïn, gaéng nhaãn boán phaùp y cöù. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng nay cho Moã giaùp thoï Cuï tuùc. Hoøa thöôïng laø Moã giaùp. Ñaây laø lôøi taùc baïch.
* Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe. Moã giaùp theo Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Moã giaùp ñaõ chaát vaán daïy baûo ôû choã thanh vaéng xong. Giôø ñaây, Moã giaùp theo Taêng xin thoï Cuï tuùc. Cha meï ñaõ cho pheùp, ñaõ caàu xin Hoøa thöôïng, ba y vaø baùt ñaày ñuû. Trang nam töû naày ñaõ ñuû hai möôi tuoåi, töï noùi mình thanh tònh, khoâng coù caùc giaø naïn, ñaõ gaéng nhaãn boán phaùp y cöù. Nay Taêng cho Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Hoøa thöôïng laø Moã giaùp. Caùc ñaïi ñöùc naøo baèng loøng vieäc Taêng cho Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Hoøa thöôïng laø Moã giaùp thì im laëng. Ai khoâng baèng loøng haõy noùi. Ñaây laø yeát-ma laàn thöù nhaát. Vaäy coù thaønh töïu khoâng? (Laàn thöù hai, thöù ba cuõng noùi nhö theá).

Taêng ñaõ baèng loøng cho Moã giaùp thoï Cuï tuùc, Hoøa thöôïng laø Moã giaùp. Vì Taêng ñaõ baèng loøng neân im laëng, vieäc naày toâi ghi nhaän nhö vaäy.

(Ñoaïn, quay sang noùi vôùi giôùi töû):

* Naøy Thieän nam, ngöôi ñaõ thoï Cuï tuùc, moät söï thoï Cuï tuùc toát ñeïp, moät laàn baïch, ba laàn yeát-ma, khoâng coù caùc giaø naïn, chuùng Taêng hoøa hôïp khoâng phaûi laø khoâng hoøa hôïp, töø möôøi chuùng (Möôøi giôùi sö) hay möôøi chuùng trôû leân. Nay ngöôi phaûi kính troïng Phaät, kính troïng phaùp, kính

troïng Tyø-kheo Taêng, kính troïng Hoøa thöôïng, kính troïng A-xaø-leâ. Ngöôi ñaõ may maén gaëp ñöôïc, ñöøng ñeå maát ñi. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, Phaät xuaát theá khoù gaëp, nghe phaùp cuõng khoù, chuùng Taêng hoøa hôïp, yù nguyeän thaønh töïu, khoù coù dòp ñaûnh leã ñaáng Thích Sö Töû (Phaät) vaø chuùng Thanh vaên, ngöôi ñaõ ñöôïc giôùi Cuï tuùc, nhö hoa voâ öu rôøi khoûi buøn vaø nöôùc vaäy, phaûi nöông vaøo giôùi phaùp maø tu taäp phaùp Nieát-baøn vi dieäu. Ñoù laø baøi töïa cuûa giôùi, boán phaùp Ba-la-di, möôøi ba phaùp Taêng-giaø-baø-thi-sa, hai phaùp Baát ñònh, ba möôi phaùp Ni-taùt-kyø-ba-daï-ñeà, chín möôi hai phaùp Ba-daï-ñeà, boán phaùp Ba-la-ñeà-ñeà-xaù-ni, caùc phaùp chuùng hoïc, baûy phaùp Dieät traùnh, phaùp tuøy thuaän. Nay ta daïy baûo ngöôi ñaïi khaùi nhö theá, sau naày Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ seõ noùi cho ngöôi roäng raõi hôn.

Ñoù goïi laø Thaäp chuùng thoï giôùi.

# *4. Nguõ chuùng Cuï tuùc:*

Khi Phaät an truù taïi röøng Thi Ñaø nôi thaønh Vöông xaù, luùc aáy trong thaønh coù moät cö só teân laø Uaát Kieàn, voán doøng toân thaát, haøo quyù, taøi saûn voâ löôïng. OÂng nghe Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän trong ñôøi, ñang truù taïi röøng Thi Ñaø, loøng raát hoan hyû phaán khôûi, muoán môøi Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng trai phaïn, lieàn cho trang hoaøng noäi thaát, queùt töôùc saïch seõ. Baáy giôø, trong thaønh Xaù-veä coù moät cö só teân laø A-na-baân-chi, voán laø baïn chí thieát cuûa Uaát Kieàn, ñeán chôi nhaø Uaát Kieàn, thaáy oâng ñang baän roän trang hoaøng queùt töôùc, lieàn hoûi: “Naøy Cö só, vì sao maø chuaån bò khaån tröông, ñònh gaû choàng, cöôùi vôï, môøi Baø-la-moân, nhaø vua hay ñaïi thaàn chaêng?”.

Cö só ñaùp: “Toâi khoâng gaû con, cöôùi vôï, môøi Baø-la-moân, nhaø vua hay ñaïi thaàn gì caû. OÂng khoâng nghe con cuûa vua Baïch Tònh xuaát gia, thaønh Phaät, hieäu laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri xuaát hieän treân ñôøi naày sao? Hieän nay Ngaøi ñang ôû taïi röøng Thi Ñaø. Nay toâi queùt doïn trang hoaøng chính laø muoán môøi Phaät vaø chuùng Taêng, cho neân môùi khaån tröông nhö vaäy”.

Baân Chi nghe theá loøng raát vui möøng, lieàn hoûi: “Toâi muoán thaêm vieáng ñaûnh leã Ngaøi coù ñöôïc khoâng?”.

Cö só ñaùp: “Coù theå thaêm ñöôïc. Ñöùc Phaät coù tình thöông bao la, khoâng ai yeát kieán maø khoâng coù lôïi ích. OÂng haõy bieát luùc naøo neân laøm gì”. OÂng ta nghe roài, loøng toân kính boäc phaùt maïnh meõ, mong mau ñeán saùng. Ñöùc Phaät hieåu roõ taâm oâng, lieàn phoùng quang ngay trong ñeâm toái, aùnh saùng chieáu khaép trong thaønh. Baân Chi thaáy aùnh saùng, töôûng laø trôøi ñaõ höøng ñoâng, lieàn ra ñi, thì cöûa töï nhieân môû. OÂng ñi laàn ñeán cöûa thaønh, cöûa thaønh cuõng môû ra, khi ra khoûi thaønh, boãng thaáy moät ngoâi mieáu thôø

trôøi naèm ôû ven ñöôøng. OÂng muoán tôùi ñoù leã baùi tröôùc roài môùi ñeán vieáng Phaät sau, thì khi vöøa höôùng ñeán ngoâi mieáu, boãng döng trôøi ñaát toái saàm. OÂng caûm thaáy hoaûng sôï, tôùi lui ñeàu môø mòt, khoâng bieát ñi loái naøo. Luùc aáy, treân khoâng coù vò trôøi noùi vôùi Baân Chi: “Giôø ñaây chính laø ñuùng luùc, haõy ñi tôùi, ñöøng sôï”, roài ñoïc keä:

*“Duøng baûy baùu trang hoaøng, Traêm coå xe boø, ngöïa,*

*Ñem taát caû boá thí,*

*Keå coâng ñöùc cuûa chuùng, So moät böôùc oâng ñi, Thua moät phaàn möôøi saùu*

*Duøng baûy baùu trang hoaøng, Traêm voi chuùa Tuyeát sôn, Roài ñem chuùng boá thí, Phöôùc baùo coâng ñöùc aáy,*

*So moät böôùc oâng ñi, Thua moät phaàn möôøi saùu. Thaân baûy baùu anh laïc, Cuûa traêm Thieân nöõ ñeïp, Duøng chuùng ñeå boá thí, Keå veà phöôùc baùo aáy,*

*So moät böôùc oâng ñi,*

*Thua moät phaàn möôøi saùu”.*

Baáy giôø, A-na-baân-chi nghe baøi keä aáy roài, loøng sinh kính tín boäi phaàn, lieàn ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, roài ñöùng qua moät beân. Phaät lieàn thuyeát phaùp, daïy baûo nhöõng ñieàu lôïi ích, khieán oâng hoan hyû. OÂng beøn baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Con muoán trôû veà thaønh Xaù-veä thieát laäp Tinh xaù, ñeå môøi Phaät vaø chuùng Taêng an truù. Kính xin Theá Toân thöông xoùt nhaän lôøi thænh caàu cuûa con. Ñoàng thôøi xin Theá Toân sai moät Tyø-kheo troâng coi vieäc xaây caát”. Nhö trong kinh Tyû La ñaõ noùi roõ, cho ñeán Phaät noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân: “Caùc oâng haõy ñeán ñoù xem xeùt ñòa hình ñòa theá, tuøy truù xöù cuûa Taêng maø troâng coi saép xeáp, boá trí phoøng oác”.

Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân vaâng lôøi Phaät daïy lieàn ñi ñeán ñoù. Khi aáy, cö só Baân Chi beøn duøng möôøi taùm öùc tieàn vaøng mua moät khoaûnh ñaát, möôøi taùm öùc tieàn vaøng laøm taêng phoøng, möôøi taùm öùc tieàn vaøng cuùng döôøng chuùng Taêng, coäng taát caû laø naêm möôi tö öùc tieàn vaøng. Vò cö só naày laïi muoán cuùng döôøng theâm nöõa, beøn sai Phuù-laâu-na vaøo bieån tìm

chaâu baùu. Do oai thaàn cuûa Phaät neân boán Ñaïi Thieân Vöông, Ñeá Thích vaø Phaïm Thieân Vöông hoä veä ngöôøi naày, khieán oâng ñi veà baûy laàn, ñöôïc chaâu baùu voâ soá maø khoâng gaëp tai naïn gì heát.

Theá roài, Phuù-laâu-na thöa vôùi Baân Chi: “Kính mong cö só cho pheùp toâi xuaát gia”. Cö só lieàn chuaån thuaän, ñoaïn, daãn ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, roài ñöùng qua moät beân, baïch vôùi Phaät: “Ngöôøi naày muoán xuaát gia, kính mong Theá Toân thöông xoùt tieáp ñoä”. Phaät lieàn tieáp ñoä.

Sau khi xuaát gia, oâng thöa vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Kính xin Theá Toân daïy baûo toùm löôïc cho con, con muoán ñeán nöôùc Thaâu-na, nöông theo lôøi daïy aáy maø tu haønh”.

Phaät lieàn tuøy thuaän daïy baûo, nhö trong Dieân Kinh ñaõ noùi roõ. Phuù- laâu-na thoï giaùo roài, lieàn ñi ñeán nöôùc Thaâu Na. Trong nöôùc naày coù moät Tröôûng giaû teân laø Thaùt Baø, kieán taïo phoøng Chieân ñaøn. ÔÛ ñaây xin noùi roõ veà nhaân duyeân cuûa ÖÙc Nhó, cuoái cuøng, oâng caàu xin xuaát gia, vaø ñöôïc Phuù-laâu-na ñoä cho xuaát gia, laøm Sa-di cho ñeán baûy naêm, vì ôû ñaây chuùng Taêng khoù tìm, neân khoâng ñöôïc thoï Cuï tuùc. Sau baûy naêm, Thaùt Baø môùi laøm xong phoøng Chieân ñaøn, roài trang trí ñeïp ñeõ, môøi chuùng Taêng nhieàu nôi veà thieát trai cuùng döôøng, ñoaïn, ñem caên phoøng aáy cuùng döôøng cho Phuù-laâu-na.

Baáy giôø, nhaân dòp chuùng Taêng taäp hoïp, Phuù-laâu-na beøn môøi möôøi vò Taêng tinh thoâng giôùi luaät, cho ÖÙc Nhó thoï Cuï tuùc. thoï Cuï tuùc xong, ÖÙc Nhó lieàn baïch vôùi Hoøa thöôïng: “Con muoán ñeán Xaù-veä thaêm vieáng ñaûnh leã Ñöùc Theá Toân, kính xin Hoøa thöôïng chuaån thuaän”.

Phuù-laâu-na ñaùp: “Tuøy yù. Nhöng oâng haõy nhaân danh ta thaêm hoûi Ñöùc Theá Toân vaø xin Ngaøi chaáp thuaän naêm nguyeän voïng”.

ÖÙc Nhó thoï giaùo roài lieàn ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, ñöùng haàu moät beân. Phaät lieàn noùi vôùi A-nan: “OÂng haõy traûi giöôøng neäm cho Tyø-kheo khaùch”.

Khi Phaät baûo A-nan traûi giöôøng neäm thì phaûi bieát laø vò aáy seõ nguû cuøng phoøng vôùi Theá Toân. Coøn khi Phaät baûo Toân giaû Ñaø-phieâu-ma-la-töû thì phaûi bieát laø vò aáy theo thöù töï maø nhaän phoøng. Ñöùc Nhö Lai ñaàu hoâm thuyeát phaùp cho chuùng Thanh vaên, nöûa ñeâm Ngaøi trôû veà phoøng, haøo quang thöôøng saùng toû. Phaät lieàn hoûi Tyø-kheo khaùch:

* OÂng coù tuïng kinh khoâng?
* Coù tuïng, baïch Theá Toân.
* Tuïng kinh gì?
* Tuïng kinh Baùt Baït Kyø.
* OÂng haõy tuïng xem.

Thaày beøn tuïng nho nhoû. Khi tuïng xong, hoûi ñeán caâu cuù nghóa lyù thì thaày ñeàu ñaùp ñaâu ñoù raønh maïch. Phaät lieàn ngôïi khen: “Toát laém Tyø- kheo! Caâu cuù chöõ nghóa maø oâng vöøa tuïng ñeàu gioáng y nhöõng gì tröôùc kia Ta ñaõ noùi”. Theá roài, Theá Toân beøn noùi keä:

*“Thaùnh nhaân chaúng thích aùc, Ngöôøi aùc chaúng öa Thaùnh.*

*Neáu thaáy loãi theá gian,*

*Phaùt taâm höôùng Nieát-baøn”.*

Ñoaïn, Phaät tieáp: “Laønh thay, trong haøng ñeä töû cuûa Ta ngöôøi thoâng hieåu nhanh choùng baäc nhaát chính laø ÖÙc Nhó”. ÖÙc Nhó lieàn ñöùng daäy, cuùi ñaàu ñaûnh leã chaân Phaät, roài trình baøy vieäc Hoøa thöôïng mình xin Phaät naêm nguyeän voïng. Ñöùc Nhö Lai nghe xong, saùng sôùm hoâm sau thöùc daäy, ñi ñeán choã coù ñoâng Tyø-kheo, traûi toïa cuï ngoài, noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Phuù-laâu-na ôû nöôùc Thaâu Na sai ÖÙc Nhó ñeán xin Ta naêm nguyeän voïng. Töø nay veà sau, Ta cho pheùp taïi nöôùc Thaâu Na bieân ñòa ñöôïc thöïc hieän naêm nguyeän voïng sau ñaây:

1. ÔÛ Thaâu-na bieân ñòa daân chuùng thích saïch seõ, Ta cho pheùp ñöôïc taém röûa haèng ngaøy. Coøn ôû ñaây nöûa thaùng môùi taém moät laàn.
2. Taïi Thaâu-na bieân ñòa coù nhieàu ngoùi gaïch ñaù cuoäi vaø gai goác, Ta cho pheùp mang deùp da hai lôùp, coøn ôû ñaây chæ ñöôïc mang deùp moät lôùp.
3. ÔÛ Thaâu-na bieân ñòa ít coù phu cuï maø coù nhieàu thöù da, Ta cho pheùp duøng da laøm phu cuï, coøn ôû ñaây thì khoâng cho.
4. ÔÛ Thaâu-na bieân ñòa coù ít vaûi voùc maø nhieàu y phuïc cuûa ngöôøi cheát, Ta cho pheùp maëc y phuïc cuûa ngöôøi cheát vaø ôû ñaây cuõng cho pheùp maëc.
5. ÔÛ Thaâu-na bieân ñòa coù ít Tyø-kheo, Ta cho pheùp naêm ngöôøi ñöôïc truyeàn giôùi Cuï tuùc, coøn ôû ñaây phaûi ñuû möôøi ngöôøi môùi ñöôïc truyeàn giôùi Cuï tuùc. Ñoù laø caùch thoï Cuï tuùc toát laønh nhaát, tröôùc möôøi ngöôøi moät laàn baïch, ba laàn yeát-ma thoï Cuï tuùc. Coøn ôû Thaâu-na bieân ñòa tröôùc naêm ngöôøi, moät laàn baïch, ba laàn yeát-ma thoï Cuï tuùc. Ñoù goïi laø boán caùch thoï Cuï tuùc.

Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, Toân giaû Öu-ba-ly coù hai Sa-di, moät ngöôøi teân laø Ñaø Baø Giaø, coøn ngöôøi kia teân laø Baø-la-giaø. Hai Sa-di naày ñöôïc nuoâi töø nhoû daàn daàn lôùn leân, ñuû hai möôi tuoåi, Toân giaû muoán cho thoï Cuï tuùc, lieàn suy nghó: “Neáu cho moät ngöôøi thoï tröôùc thì ngöôøi sau aét haún seõ oaùn haän, khoâng hieåu cuøng moät Hoøa thöôïng, cuøng moät Taêng chuùng, cuøng moät giôùi sö, hai

ngöôøi thoï giôùi cuøng moät luùc coù ñöôïc khoâng?”

Suy nghó theá roài, Öu-ba-ly lieàn ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, roài ngoài sang moät beân, ñem ñaày ñuû söï vieäc keå treân baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Cuøng moät Hoøa thöôïng, moät giôùi sö, moät chuùng, hai ngöôøi cuøng thoï giôùi moät laàn coù ñöôïc khoâng?”

Phaät daïy: “Ñöôïc. Cuõng theá, hai ngöôøi, ba ngöôøi cuøng thoï moät laàn cuõng ñöôïc, nhöng khoâng ñöôïc thoï moät laàn nhieàu ngöôøi (Boán ngöôøi trôû leân); ñoù goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu moät giôùi töû maø hai Hoøa thöôïng, ba Hoøa thöôïng, nhieàu Hoøa thöôïng thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Khoâng coù thaày yeát-ma thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Hai ngöôøi, ba ngöôøi cuøng vôùi moät thaày yeát-ma, coøn Hoøa thöôïng taùch rieâng vôùi moät chuùng ñeå thoï, thì khoâng goïi laø thoï Cuï tuùc. Hai ngöôøi laøm yeát-ma hai ngöôøi, ba ngöôøi laøm yeát-ma ba ngöôøi, coøn rieâng Hoøa thöôïng cho thoï cuøng moät chuùng, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Laïi nöõa, neáu Hoøa thöôïng ôû trong soá möôøi ngöôøi (Thaäp sö) thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu ñem ngöôøi muoán thoï Cuï tuùc tính cho ñuû soá möôøi ngöôøi, ñem Tyø-kheo-ni tính cho ñuû soá möôøi ngöôøi, ñem ngöôøi gôûi duïc tính cho ñuû soá möôøi ngöôøi, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu khoâng xöng teân Hoøa thöôïng, khoâng xöng teân giôùi töû, khoâng xöng teân chuùng Taêng, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Neáu Hoøa thöôïng noùi yeát-ma, giôùi töû noùi yeát-ma, Tyø-kheo-ni noùi yeát-ma, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Neáu Hoøa thöôïng ôû treân khoâng trung, giôùi töû ôû treân khoâng trung, Taêng ôû treân khoâng trung, taát caû ôû treân khoâng, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu moät nöûa ôû döôùi ñaát, moät nöûa ôû treân khoâng, cuõng khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Neáu bò che chaén ngaên caùch thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu moät nöûa ôû choã che khuaát, trung gian coù vaät ngaên caùch thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu moät nöûa bò che khuaát, moät nöûa ôû choã khoaûng troáng maø ñöa tay ra khoâng chaïm vaøo nhau, thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Neáu taát caû ñeàu ngoài ôû choã troáng maø ñöa tay ra khoâng chaïm vaøo nhau, hoaëc taát caû ñeàu ngoài ôû choã khuaát, khoâng nghe thaáy nhau, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Laïi nöõa, neáu nguû, hoaëc si aùm, ñieân cuoàng, taâm loaïn, bò beänh khoå böùc baùch, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Laïi nöõa, neáu giôùi töû khoâng noùi, hoaëc chæ suy nghó, hoaëc keâu lôùn, ñeàu khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.

Laïi nöõa, neáu sai ngöôøi mang thö tín ñeán, hoaëc ñöa tay ra daáu, ñeàu

390

khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc. Ñöông söï khoâng hieän dieän, khoâng hoûi giôùi töû, giôùi töû khoâng muoán thoï giôùi, laøm yeát-ma phi phaùp, Taêng khoâng hoøa hoïp, taùc baïch khoâng thaønh töïu, yeát-ma khoâng thaønh töïu, hoaëc moät trong nhöõng vieäc ñoù khoâng thaønh töïu thì khoâng theå goïi laø thoï Cuï tuùc.