LUAÄT MA HA TAÊNG KYØ

# QUYEÅN 35

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

# NOÙI ROÕ PHAÀN HAI CUÛA PHAÙP OAI NGHI CAÙCH THÖÙC ÑI KINH HAØNH

Khi Phaät an truù taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø nôi thaønh Vöông xaù, luùc aáy coù moät Tyø-kheo mang guoác goã ñi kinh haønh tröôùc moät Tyø-kheo khaùc ñang ngoài thieàn, khieán Tyø-kheo naøy taâm khoâng ñöôïc ñònh. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn baûo goïi vò Tyø-kheo aáy ñeán. Khi thaày tôùi roài, Phaät lieàn hoûi:

* OÂng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân!
* Töø nay trôû ñi phaûi ñi kinh haønh nhö sau: Khoâng ñöôïc ñi kinh haønh tröôùc Tyø-kheo ñang ngoài thieàn, tröôùc chuùng Taêng, tröôùc ñoà chuùng, tröôùc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ vaø tröôùc Tyø-kheo Tröôûng laõo. Nhöng neáu coù beänh uoáng söõa, thuoác xoå thì ñöôïc ñi kinh haønh tröôùc hoï. Khi ñi khoâng ñöôïc quay löng maø neân quay maët, quay tay phaûi veà phía hoï. Neáu cuøng ñi kinh haønh vôùi Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ thì khoâng ñöôïc ñi tröôùc, khoâng ñöôïc ñi ngang haøng maø phaûi ñi sau. Khi trôû veà, khoâng ñöôïc ñi tröôùc maø phaûi ñi sau, höôùng maët vaø tay phaûi veà phía caùc ngaøi. Khoâng ñöôïc ñi kinh haønh tröôùc daâm nöõ, tröôùc keû ñaùnh baïc, tröôùc quaùn röôïu, tröôùc loø moå thòt, tröôùc tuø nhaân, tröôùc keû gieát ngöôøi. Khoâng ñöôïc ñi kinh haønh nhöõng nôi aâm u, maø neân ñi kinh haønh nhöõng nôi khoâng aâm u, khoâng troáng traûi quaù. Pheùp ñi kinh haønh phaûi nhö theá. Neáu khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# CAÙCH THÖÙC NGOÀI

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo ngoài theo theá ngoài cuûa laïc ñaø. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn baûo goïi nhoùm saùu Tyø-kheo ñeán. Khi hoï tôùi roài, Phaät lieàn hoûi:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân!
* Töø nay veà sau khoâng ñöôïc ngoài theo kieåu laïc ñaø maø neân ngoài kieát giaø. Neáu ngoài laâu moûi meät thì neân duoãi töøng chaân moät ra ñeå thö giaõn, chöù khoâng ñöôïc duoãi caû hai chaân cuøng moät luùc, hoaëc laø ñöùng daäy ñi kinh haønh. Khi ngoài trong phoøng thieàn khoâng ñöôïc truøm ñaàu, nhöng neáu vì giaø beänh thì ñöôïc truøm moät nöûa ñaàu vaø moät beân tai. Neáu ôû nôi vaéng veû, döôùi goác caây thì truøm ñaàu khoâng coù toäi. Khi ôû tröôùc Hoøa thöôïng, A- xaø-leâ, Thöôïng toïa, Tyø-kheo Tröôûng laõo ñang ngoài hoaëc ñöùng thì mình khoâng ñöôïc ngoài. Khoâng ñöôïc ngoài tröôùc daâm nöõ cho ñeán ngoài nôi aâm u maø neân ngoài nhöõng nôi khoâng aâm u, khoâng troáng traûi quaù. Tyø-kheo neân ngoài nhö vaäy. Neáu ai khoâng ngoài nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# CAÙCH THÖÙC NAÈM

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo naèm saáp, naèm ngöûa, naèm nghieâng beân traùi. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn baûo goïi nhoùm saùu Tyø-kheo. Khi hoï tôùi roài, Phaät lieàn hoûi:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân!
* Töø nay veà sau, phaûi naèm nhö theá naøy: Khoâng ñöôïc naèm nhö ngaï quyû, khoâng naèm nhö A-tu-la, khoâng ñöôïc naèm nhö keû tham duïc. Neáu naèm ngöûa töùc laø naèm nhö a-tu-la, naèm saáp laø naèm nhö ngaï quyû, naèm nghieâng beân traùi laø naèm nhö keû tham duïc. Tyø-kheo phaûi naèm nhö sö töû vua cuûa loaøi thuù, quay ñaàu veà höôùng mình. Khi duoãi chaân tay khoâng ñöôïc duoãi veà phía beân traùi maø neân duoãi veà phía beân phaûi, ñaàu höôùng veà phía giaù y. Khoâng ñöôïc höôùng chaân veà phía Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, Tyø-kheo Tröôûng laõo. Ñaàu ñeâm khoâng ñöôïc keâu leân: “Moûi meät quaù”, roài naèm, maø phaûi tö duy chaân chaùnh veà ñaïo nghieäp cuûa mình, ñeán luùc nöûa ñeâm môùi naèm. Khi naèm neân naèm nghieâng veà beân phaûi nhö sö töû chuùa, ñaët choàng hai chaân leân nhau, ngaäm mieäng laïi, ñaët löôõi treân noùc hoïng, goái ñaàu leân tay phaûi, tay traùi ñeå doïc theo thaân mình, khoâng boû

nieäm töôûng tö duy haønh ñaïo. Khoâng ñöôïc nguû cho tôùi luùc maët trôøi moïc maø ñeán cuoái ñeâm neân thöùc daäy ngoài tö duy veà ñaïo nghieäp cuûa mình. Neáu trong ñeâm nguû say khoâng trôû mình thì khoâng coù toäi. Neáu vì giaø yeáu hay beân phaûi coù muït nhoït neân khoâng naèm nghieâng veà beân phaûi ñöôïc thì khoâng coù toäi. Caùch thöùc naèm cuûa Tyø-kheo phaûi nhö theá. Neáu ai khoâng naèm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

Keä toùm taét:

*“Vaù y, reøm ngaên caùch, Phoøng xaù vaø khaïc nhoå, Soùng baùt, chaùo, ñi, ñöùng, Ngoài, naèm, phaàn thöù ba”.*

# CAÙCH CÖ XÖÛ GIÖÕA CÖÏU VAØ KHAÙCH TYØ KHEO

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo ñoùng coång Tinh xaù, ngoài noùi chuyeän phieám. Khaùch Tyø-kheo ñeán goõ cöûa, goïi maø hoï khoâng nghe. Khaùch Tyø-kheo beøn leo töôøng vaøo. Cöïu Tyø-kheo lieàn hoûi khaùch Tyø-kheo:

* Tröôûng laõo ñi vaøo töø loái naøo vaäy?
* Leo töôøng vaøo.
* Vì sao thaày laïi leo töôøng vaøo?
* Theá thì vì sao caùc vò ñoùng cöûa, toâi goïi maø khoâng traû lôøi?

Do vaäy, hai ñaøng caõi nhau, roài hoï cuøng nhau ñi ñeán baïch vôùi Theá Toân. Phaät lieàn daïy:

* Töø nay veà sau khoâng ñöôïc ñoùng coång ngoài noùi chuyeän phieám, cuõng khoâng ñöôïc leo töôøng maø vaøo. Khaùch vaø cöïu Tyø-kheo neân xöû söï nhö sau: Khaùch Tyø-kheo khi ra ñi phaûi ñem theo chìa khoùa cöûa, ñaõy loïc nöôùc, oáng ñöïng kim, trong ñoaøn löõ haønh coù moät ngöôøi ñem theo thì taát caû khoâng coù toäi. Traùi laïi, neáu khoâng coù ai ñem theo caû thì moïi ngöôøi ñeàu coù toäi. Treân ñöôøng ñi, neáu coù ngöôøi beänh thì phaûi thay hoï gaùnh giuùp y baùt, khoâng ñöôïc boû ñi tröôùc maø phaûi giuùp ñôõ nhau cuøng ñi. Neáu ngöôøi beänh khoâng theå ñi ñöôïc thì neân thueâ möôùn xe coä chôû ñi. Neáu ôû giöõa ñöôøng coù choã aåm thaáp thì ngöôøi treû neân ñi tröôùc. Neáu sôï quaân giaëc, coïp, soùi thì neân ñeå ngöôøi giaø ôû giöõa. Neáu muoán cho quaân giaëc sinh taâm töø thì neân ñeå ngöôøi giaø ñi tröôùc. Khi ñi ngang qua xoùm laøng, neáu thaáy coù chuøa thaùp thì neân ñi theo con ñöôøng moøn, khoâng ñöôïc ñi theo con ñöôøng taét ngang qua beân traùi, beân phaûi. Neáu muoán nghæ laïi thì tröôùc heát neân sai hai Tyø-kheo treû ñi vaøo thoân xoùm xin choã taïm truù, xin nöôùc giaûi

khaùt, daàu thoa chaân, böõa aên tröôùc, böõa aên sau. Khi ra ñi caùc Tyø-kheo aáy phaûi buoäc laïi ñai y, baïch veà vieäc mình ñi vaøo thoân xoùm phi thôøi. Khi ñaõ xin ñöôïc choã truù phaûi trôû veà baùo laïi: “Ñaõ xin ñöôïc choã truù”. Neáu coù ao nöôùc, gieáng nöôùc thì neân taém röûa, buoäc laïi ñai y, thöa hoûi laãn nhau roài môùi vaøo. Neáu muoán uoáng nöôùc ñöôøng pheøn thì neân uoáng ôû ngoaøi thoân xoùm, ñöøng ñeå ngöôøi ta troâng thaáy, hoï seõ nghi ngôø ngöôøi xuaát gia maø aên phi thôøi. Khoâng ñöôïc goàng gaùnh ñi vaøo maø neân chia y vaät ra cuøng caàm ñi vaøo. Neáu ñöôïc ngöôøi ta tuyeân boá: “Tuøy yù maø an truù”, thì ngöôøi ñi sau khoâng baïch, vaøo khoâng coù toäi. Khi vaøo khoâng ñöôïc ñi con ñöôøng khaùc. nhöng neáu con ñöôøng tröôùc bò trôû ngaïi thì ñi con ñöôøng khaùc khoâng coù toäi. Neáu trong xoùm laøng coù Tinh xaù thì neân ñeán ñoù truù. Neáu taïi A-luyeän- nhaõ coù ao nöôùc, gieáng nöôùc thì cuõng neân taém röûa roài môùi vaøo. Khoâng ñöôïc goàng gaùnh coàng keành maø neân chia y vaät giaøy deùp, thaùo ñoøn gaùnh cuøng nhau caàm ñi. Neáu thaáy coù chuøa thaùp thì neân ñi voøng beân phaûi, khoâng ñöôïc noùi naêng lôùn tieáng khi ñi vaøo. Neáu thaáy Tyø-kheo quen bieát töø tröôùc thì khoâng ñöôïc la leân: “OÂi chao, thaày vaãn coøn ôû ñaây chaêng? Thaày soáng nôi ñaây roài cheát nôi ñaây, maø khoâng rôøi khoûi thöùc aên cuûa daõ can naøy”.

Cöïu Tyø-kheo cuõng khoâng ñöôïc noùi: “OÂi chao, gioáng nhö tuø nhaân vöøa thoaùt khoûi goâng cuøm, ñaõ boán, naêm naêm roài chuùng ta khoâng gaëp nhau”.

Khaùch Tyø-kheo cuõng khoâng ñöôïc hoûi: “Thaày bao nhieâu tuoåi? Toâi phaûi ôû phoøng naøy”, cuõng khoâng ñöôïc hoûi: “Ngaøy mai ai laøm böõa aên tröôùc, böõa aên sau? Coù thöùc aên gì ngon khoâng?”.

Cöïu Tyø-kheo khoâng ñöôïc ñoùng coång ngoài noùi chuyeän. Neáu muoán toâ töôøng ôû sau nhaø hay laøm caùc vieäc khaùc thì neân sai ngöôøi laøm vöôøn, Sa-di hay Duy na giöõ cöûa. Neáu cöûa ñoùng thì khaùch Tyø-kheo khoâng ñöôïc leo töôøng vaøo maø neân caàm chìa khoùa môû cöûa vaøo. Neáu ñaõ goïi môû cöûa vaøo roài thì cöïu Tyø-kheo neân hoûi: “Thaày bao nhieâu tuoåi?”. Neân ñaùp: “Toâi chöøng aáy tuoåi”. Cöïu Tyø-kheo neân noùi: “Neáu chöøng aáy tuoåi thì ñöôïc giöôøng neäm nhö vaäy”.

Theá roài, khaùch Tyø-kheo neân hoûi choã ñaïi tieåu tieän, khoâng neân ñeå ñeán khi böùc baùch roài môùi hoûi. Tieáp ñeán neân hoûi xem chuùng Taêng coù nhöõng haïn cheá gì. Cöïu Tyø-kheo neân trình baøy taát caû nhöõng haïn cheá cuûa chuùng Taêng nhö: “Nhaø Moã giaùp kia Taêng ñaõ laøm Yeát-ma phuù baùt chôù neân ñeán. Nhaø Moã giaùp coù choù döõ. Nhaø Moã giaùp khoâng coù nieàm tin”.

Khaùch Tyø-kheo saùng thöùc daäy khoâng neân ñi khaát thöïc lieàn maø neân hoûi xem truù xöù aáy coù böõa aên tröôùc, böõa aên sau hay khoâng, Cöïu Tyø-kheo

neân noùi: “Tröôûng laõo chôù ñi khaát thöïc, khaát thöïc vaát vaû, hoaëc khoâng vöøa yù, ôû ñaây coù böõa aên tröôùc, böõa aên sau”. Neáu thaáy baïn mình muoán ra ñi thì khoâng neân noùi: “Tröôûng laõo, nhöõng ngöôøi khaùch buoân ñaõ ñi roài, ñi theo vaãn coøn kòp”, maø neân noùi: “Tröôûng laõo haõy nghó laïi ít laâu roài seõ coù baïn”. Neáu baïn coù vieäc gaáp phaûi ra ñi thì neân cung caáp löông thöïc, chuùc baïn leân ñöôøng.

Khaùch Tyø-kheo, cöïu Tyø-kheo phaûi xöû söï nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# VAÁN ÑEÀ RÖÛA CHAÂN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo vöøa röûa chaân vöøa noùi chuyeän theá tuïc vaø duøng nöôùc ñuøa giôõn. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi röûa chaân neân laøm nhö Xaù-lôïi-phaát”.

Khi Phaät an truù taïi vöôøn Truùc Ca-lan-ñaø nôi thaønh Vöông xaù, luùc aáy Xaù-lôïi-phaát khoaùc y, caàm baùt vaøo thaønh tuaàn töï khaát thöïc, oai nghi teà chænh, ñi ñöùng nghieâm trang, nhìn ngoù ñoan chaùnh, co duoãi cuùi ngöûa maëc y caàm baùt, gìn giöõõ caùc caên taâm khoâng taùn loaïn, gioáng nhö töôùng traïng cuûa ngöôøi ñaõ ñöôïc dieäu phaùp nhieäm maàu. Coù moät ngöôøi Baø-la- moân thaáy theá thaàm nhuû: “OÂng Sa-moân Thích töû naøy ôû nôi nhaân gian hieän ra töôùng giöõ gìn oai nghi, nhöng khi ñeán nôi vaéng veû aét haún seõ khoâng giöõ pheùp taéc. Ta seõ theo doõi, neáu thaáy oâng ta phoùng tuùng, ta seõ duøng tay taùt vaøo ñaàu”. Nghó theá roài, y beøn ñi theo Toân giaû.

Khi aáy, Xaù-lôïi-phaát ôû trong thoân xoùm cuõng nhö nôi hoang vaéng ñeàu khoâng thay ñoåi oai nghi. Luùc veà laïi truù xöù, thaày lieàn caàm baùt caát moät choã, ñaäp giuõ y Taêng-giaø-leâ xeáp laïi caát vaøo choã cuõ, saép ñaët giöôøng gheá, caàm taám vaùn röûa chaân ñaët beân caïnh lu nöôùc, ñeán ngoài taïi ñoù. Ñoaïn, thaày laáy ñoâi deùp ñaäp giuõ, ñaët xuoáng ñaát. Tieáp ñeán, laáy khaên lau oáng chaân, caàm ñoâi deùp loùt caùi ñeá vaøo, roài duøng khaên lau qua. Tieáp theo, nhuùng nöôùc caùi khaên, caàm moät chieác deùp lau töø muõi, thaân roài ñeán goùt, ñoaïn lau chieác thöù hai cuõng theá. Theá roài, lau laïi chieác thöù nhaát ôû phaàn ñeá phía tröôùc, roài phaàn ñeá phía sau, tieáp theo lau chieác thöù hai cuõng tuaàn töï nhö vaäy. Keá ñeán, thaày giaët caùi khaên, vaét raùo nöôùc roài ñem phôi. Tieáp ñeán, thaày röûa tay, duøng tay phaûi xoái nöôùc, laáy tay traùi röûa oáng chaân traùi, roài röûa oáng chaân phaûi, keá ñeán röûa ñoâi baøn chaân. OÂng Baø-la-moân thaáy vaäy sinh taâm hoan hyû thaàm nhuû: “Toân giaû saïch seõ nhö vaäy, thöù nöôùc coøn thöøa kia duøng ñeå uoáng cuõng ñöôïc nöõa, pheùp thôø nöôùc saïch cuûa Baø-

la-moân chuùng ta khoâng theå saùnh kòp”. Luùc aáy, Xaù-lôïi-phaát nhaân thaáy Baø-la-moân phaùt taâm hoan hyû, lieàn thuyeát phaùp cho oâng nghe, khieán oâng ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc ñoù baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! OÂng Baø-la-moân naøy raát laø hieàn thieän, nhaân thaáy Xaù-lôïi-phaát röûa chaân coù oai nghi thanh tònh maø phaùt taâm hoan hyû ñeán nhö theá”.

Phaät lieàn daïy: “Khoâng nhöõng ngaøy nay oâng sinh taâm hoan hyû maø trong thôøi quaù khöù cuõng ñaõ töøng coù nhö theá, nhö trong kinh Boån Sinh ñaõ noùi roõ. Con oâng tröôûng giaû thuôû aáy thì nay laø Xaù-lôïi-phaát, coøn teân giaëc luùc aáy thì nay laø oâng Baø-la-moân. Baáy giôø, chö Thieân thaáy vaäy lieàn ñoïc keä:

*“Thanh khieát oai nghi ñeïp, Nhaân ñoù ñöôïc lôïi ích,*

*Nhö nöôùc trong aûnh hieän. Hoïc oai nghi toái thaéng, Keû mang taâm aùc ñeán, Thaáy roài sinh hoan hyû.*

*Neáu khoâng hoïc oai nghi, Keû aùc ñaõ saùt haïi”.*

Khi Tyø-kheo töø thoân xoùm trôû veà phaûi côûi y maëc vaøo thoân xoùm ñaäp giuõ, xeáp laïi roài caát vaøo choã cuõ, maëc y laøm vöôøn, saép giöôøng gheá, traûi taám vaùn röûa chaân, muùc nöôùc ñoå ñaày lu, tôùi ngoài taïi ñoù, duøng khaên lau buïi ñaát treân chaân. Keá ñeán, caàm ñoâi deùp ñaët caùi loùt ñeá vaøo, laáy khaên lau qua, roài nhuùng nöôùc caùi khaên lau töøng chieác moät töø muõi, thaân cho ñeán ñeá giaøy, ñoaïn lau chieác thöù hai cuõng theá. Tieáp ñeán, lau laïi chieác thöù nhaát ôû phaàn chaân ñeá phía tröôùc roài phaàn chaân ñeá phía sau, ñoaïn lau chieác thöù hai cuõng nhö vaäy. Keá ñeán, giaët khaên vaét raùo nöôùc roài ñem phôi chôù ñeå buïi dính vaø coân truøng gaëm nhaém, roài môùi röûa tay. Neáu lu nöôùc ôû phía beân phaûi thì neân röûa oáng chaân traùi tröôùc roài röûa oáng chaân phaûi sau. Khoâng ñöôïc duøng caùi tay böng nöôùc kyø coï döôùi chaân maø neân duøng moät tay xoái nöôùc, moät tay kyø coï. Neáu coù hai ngöôøi thì moät ngöôøi xoái nöôùc, moät ngöôøi röûa. Khoâng ñöôïc duøng nöôùc nhieàu hao phí maø neân truø tính duøng vöøa ñuû. Khoâng ñöôïc truøm ñaàu, truøm vai phaûi maø neân traät vai aùo khi ngoài. Khi röûa chaân, khoâng ñöôïc ngoài thieàn, ngoài nguû, khoâng ñöôïc quaùn baát tònh vaø tuïng kinh. Khi röûa xong neân dôøi ñi ñeå khoûi trôû ngaïi ngöôøi khaùc. Nhöng neáu mình laø ngöôøi sau cuøng thì coù theå tuïng kinh khoâng coù toäi. Neáu thaáy heát nöôùc thì khoâng ñöôïc laøm thinh ñeå yeân nhö vaäy maø phaûi baùo cho ngöôøi lo vieäc muùc nöôùc ñoå nöôùc ñaày vaøo. Neáu

khoâng theå laøm ñöôïc nhö vaäy thì ít nhaát töï mình cuõng ñoå vaøo chöøng moät ca nöôùc cho ñuû moät ngöôøi duøng. Pheùp taéc röûa chaân phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-Veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo röûa chaân, chaân coøn öôùt maø hoï mang deùp vaøo khieán cho maøu cuûa deùp thaám vaøo chaân, laøm cho giöôøng neäm cuûa chuùng Taêng bò dô baån. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn baûo goïi nhoùm saùu Tyø-kheo ñeán. Khi hoï tôùi roài, Phaät lieàn hoûi:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân.
* Töø nay trôû ñi, khi röûa chaân phaûi laøm nhö sau: Phaûi ñeå ñoâi deùp döïng ñöùng roài chôø cho chaân khoâ môùi mang vaøo. Neáu coù ñoâng ngöôøi chôø ñôïi thì duøng tay vuoát nöôùc, laáy khaên lau khoâ roài môùi mang deùp. Khoâng ñöôïc duøng chaân öôùt giaãm leân neàn nhaø cuûa Taêng khoâ raùo saïch seõ maø phaûi laøm cho chaân khoâ roài môùi ñi vaøo. Neáu choã röûa chaân chæ coù moät ngöôøi thì khoâng caàn lau chaân maø neân chôø cho chaân khoâ roài môùi mang deùp vaø phaûi giöõ gìn buïi ñaát. Neáu vì gaáp gaùp muoán ngoài thieàn, tuïng kinh, kinh haønh thì coù theå duøng khaên lau lau saïch buïi ñaát maø ñi. Pheùp taéc röûa chaân phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC DUØNG NÖÔÙC

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy caùc Tyø-kheo laáy nöôùc maø Taêng duøng ñeå laøm pheùp röûa chaân, tay, maët vaø baùt, sau khi duøng xong beøn laáy daây raøng laïi treân mieäng, nieâm phong, roài vaøo thoân xoùm khaát thöïc. Sau ñoù, khaùch Tyø-kheo ñeán, thaáy vaäy noåi giaän traùch moùc: “Vì sao laïi ñoùng cöûa nhaø chöùa nöôùc nieâm phong roài boû ñi?”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, vaøo thaùng xuaân neân boá trí nöôùc nhö sau: Neáu laø lu lôùn, lu nhoû thì neân laáy vaät gì saïch seõ phuû leân mieäng, roài duøng gaïch, ñaù hoaëc goã ñeø leân treân, beân trong ñeå caùi ca muùc nöôùc, trong nöôùc neân boû caùc thöù hoa nhö ba-ña-leâ, chieâm-ba, tu-ma-na, ñaïi loaïi caùc thöù hoa nhö theá ñeå nöôùc coù muøi thôm. Coù caùc loaïi nöôùc noåi tieáng nhö ôû aáp Ba- lieân-phaát coù nöôùc Thaâu-noâ, ôû thaønh Vöông xaù coù nöôùc OÂn tuyeàn, thaønh Ba-la-naïi coù nöôùc ao choã Phaät ñi kinh haønh, ôû nöôùc Chieâm-baø coù nöôùc soâng Haèng, ôû thaønh Xaù-veä coù nöôùc Thaïch-maät, ôû nöôùc Sa-kyø coù nöôùc Huyeàn-chuù, ôû nöôùc Taêng-gìa-thi coù nöôùc Thaïch-maät, ôû nöôùc Ma-thaâu- la coù nöôùc Dieâm-phuø-na, ñaïi loaïi caùc thöù nöôùc nhö theá khoâng ñöôïc duøng

ñeå röûa chaân, tay, maët vaø baùt. Neáu ngöôøi beänh caàn nöôùc thì neân cho moät baùt ñaày. Neáu khi aên muoán roùt nöôùc thì tröôùc heát neân duøng nöôùc saïch röûa tay, röûa cheùn roài môùi roùt. Ngöôøi nhaän nöôùc neân giöõ tay traùi cho saïch khi laáy nöôùc, neáu tay baån phaûi röûa, hoaëc duøng laù loùt döôùi cheùn, hoaëc duøng laù chuøi saïch baån roài môùi laáy. Khi uoáng, khoâng ñöôïc chaïm moâi vaøo cheùn nöôùc, khoâng ñöôïc ñeå cho meùp cheùn chaïm vaøo traùn maø phaûi ñeå ñöùng moâi khi uoáng, hôn nöõa, khoâng ñöôïc uoáng heát maø neân chöøa moät ít nöôùc suùc mieäng roài nhoå ñi. Ngöôøi roùt nöôùc phaûi kheùo giöõ cheùn nöôùc cho saïch. Neáu thaáy cheùn nöôùc ñaõ bò chaïm moâi, ñuïng traùn vaøo thì neân ñeå moät choã roài laáy coû laøm daáu ñeå ngöôøi khaùc bieát laø cheùn nöôùc khoâng saïch. Neáu coù theå duøng nöôùc röûa saïch thì neân laøm. Neáu roùt nöôùc uoáng phi thôøi thì ngöôøi roùt nöôùc tröôùc heát phaûi röûa tay, röûa cheùn saïch roài môùi roùt. Ñoàng thôøi ngöôøi nhaän nöôùc cuõng phaûi röûa tay saïch ñeå nhaän. Neáu tay khoâng saïch thì neân duøng laù hoaëc cheùo y saïch loùt döôùi cheùn ñeå nhaän nhö treân ñaõ noùi, cho ñeán suùc mieäng roài nhoå ra. Neáu uoáng nöôùc trong phoøng taém thì neân duøng laù loùt döôùi cheùn keâ moâi döïng ñöùng maø uoáng, ngoaøi ra nhö treân ñaõ noùi. Neáu uoáng nöôùc trong phoøng thieàn maø döôùi neàn nhaø coù loùt thaûm thì neân duøng caùi maâm böng nöôùc. Neáu hai ngöôøi ngoài caùch nhau thì moät ngöôøi böng cheùn, moät ngöôøi roùt nöôùc, ngoaøi ra nhö treân ñaõ noùi. Caùc loaïi nöôùc coù tieáng maø nhö treân ñaõ keå khoâng ñöôïc duøng ñeå röûa chaân, tay, maët vaø baùt, cuõng khoâng ñöôïc uoáng thöøa roài ñem ñoå. Neáu khi laøm caùc vieäc veà y baùt caàn ñeán nöôùc thì coù theå möôïn duøng taïm roài traû laïi. Neáu nöôùc cho duøng thaû ga thì tuøy yù duøng khoâng coù toäi. Khi duøng nöôùc phaûi theo caùch thöùc ñoù. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC TAÉM

Khi Phaät an truù taïi vöôøn xoaøi cuûa ñoàng töû Kyø-vöùc nôi thaønh Vöông xaù, luùc aáy ñoàng töû Kyø-vöùc ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu, ñaûnh leã döôùi chaân, ñöùng haàu moät beân baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Xin Theá Toân cho pheùp caùc Tyø-kheo taém nöôùc noùng, vì taém nöôùc noùng coù theå tröø ñöôïc beänh nhieãm laïnh vaø soáng an laïc”.

Phaät daïy: “Vaâng, Ta cho pheùp caùc Tyø-kheo taém nöôùc noùng”.

Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, sau khi Ngaøi cho pheùp caùc Tyø-kheo taém nöôùc noùng, roài ñeán giôø taém, nghe tieáng baûng ñaùnh, nhoùm saùu Tyø-kheo lieàn ñi vaøo tröôùc trong phoøng taém, laäp töùc chaát cuûi ñoát löûa, ñoùng cöûa laïi, ñöùng ñôïi cho moà hoâi ra. Caùc Tyø-kheo ôû beân ngoaøi goïi môû cöûa thì hoï khoâng chòu môû maø noùi: “Caùc Tröôûng laõo haõy ñôïi ñoát

löûa ñaõ”. Theá roài, hoï duøng heát saïch cuûi ñoát vaø nöôùc roài môùi môû cöûa, goïi: “Caùc Tröôûng laõo coù theå vaøo ñöôïc roài”.

Khi caùc Tyø-kheo vaøo xong, hoï beøn ñoùng cöûa beân ngoaøi laïi. Caùc Tyø-kheo bò noùng böùc, goïi môû cöûa, thì hoï ñaùp: “Naøy caùc Tröôûng laõo, haõy ñöùng cho ra moà hoâi thì coù theå tröø ñöôïc beänh gheû choùc”. Theá roài, hoï ôû ngoaøi duøng heát lu nöôùc, beøn uùp lu xuoáng ñaát, ñoaïn môû cöûa, noùi: “Caùc Tröôûng laõo coù theå ra ñöôïc roài”.

Khi caùc Tyø-kheo ra roài bò noùng böùc tìm nöôùc, thì hoï baûo: “Naøy caùc Tröôûng laõo, haõy duøng ít ít nöôùc nhö Theá Toân ñaõ daïy”, cho ñeán: “Nöôùc cuõng phaûi duøng moät caùch tieát kieäm”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc ñoù ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Caùch laøm nhaø taém vaø caùch taém phaûi aùp duïng nhö sau: Nhaø taém neân laøm vuoâng hoaëc troøn, ñaët cöûa vaø chöøa loã thoâng gioù. Loã thoâng gioù neân laøm beân trong roäng, beân ngoaøi heïp, laøm moät hay hai caùi, ñeå khai thoâng ñöôøng khoùi. Trong phoøng, neân duøng gaïch, ñaù loùt ôû döôùi roài ñaët oâng taùo leân treân. OÂng taùo phaûi keâ ôû döôùi roäng, ôû treân heïp, caùch ñaát chöøng nöûa khuyûu tay, thoâng ñöôøng khoùi, beân caïnh ñeå moät caùi gaép löûa. Neáu ñaët oâng taùo ôû beân phaûi thì troå caùnh cöûa ôû beân traùi. Neáu ñaët oâng taùo ôû beân traùi, thì troå caùnh cöûa ôû beân phaûi, ñoàng thôøi neân laøm moät caùi choát cöûa ngaén ñeå deã ñoùng môû. ÔÛ tröôùc neân laøm caùi nhaø ñeå aùo, ñaët moùc aùo ñeå moùc aùo. Khi muoán taém, tröôùc heát neân baûo ngöôøi laøm vöôøn queùt doïn buïi baëm, maøn nheän trong phoøng, duøng nöôùc röôùi treân maët ñaát, queùt cho saïch, ñem cuûi than, noài naáu nöôùc, ñeå tröôùc vaøo trong ñoù roài môùi ñaùnh baûng. Cuõng khoâng ñöôïc ñoát löûa sôùm quaù khieán chaùy heát roài môùi ñaùnh baûng. Khi nghe tieáng baûng ñaùnh, neân phaân bieät xem ñoù laø hieäu leänh taém taát caû Taêng chuùng hay chæ daønh cho ñoà chuùng, hoaëc daønh cho phoøng rieâng, tuøy theo tröôøng hôïp maø ñi. Neáu taát caû ñeàu taém thì neân laàn löôït maø ñi; vaø khi ñeán nôi, moãi ngöôøi neân duøng ñai löng buoäc aùo laøm daáu, roài moùc vaøo giaù aùo. Khi ñi vaøo khoâng ñöôïc ñaùnh ñaøng xa hai tay maø ñi, maø neân duøng moät tay che phía tröôùc maø vaøo. Moät ngöôøi vaøo thì moät ngöôøi ñi ra. Khi ngöôøi sau vaøo thì ngöôøi tröôùc phaûi nhöôøng choã. Khoâng ñöôïc baêng ngang qua caùc vaät duïng hay qua maët caùc Tyø-kheo Tröôûng laõo, maø phaûi vaøo töø töø. Neáu Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ ñang ôû trong thì khoâng ñöôïc ñöùng ñôïi ôû ngoaøi, hoûi: “Chöøng naøo ra?”, maø neân côûi y vaøo kyø coï cho caùc ngaøi. Neáu muoán kyø coï cho ngöôøi khaùc thì neân baïch vôùi Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ; nhöng neáu tröôùc ñoù ñaõ baïch roài, thì khoâng coù toäi. Neáu tröôøng hôïp beáp löûa chaùy maïnh thì neân ñeå ngöôøi treû ôû gaàn beáp löûa. Neáu löûa yeáu thì neân ñeå ngöôøi giaø ôû gaàn. Phaûi duøng nöôùc töø töø, khoâng ñöôïc laøm vaêng

baån ngöôøi ôû gaàn ñoù. Neáu ñöôïc ñeä töû kyø coï, thì khoâng ñöa caû hai tay leân moät luùc, maø tröôùc heát neân kyø coï moät tay coøn moät tay che ñaøng tröôùc. Xong roài môùi kyø coï tay thöù hai. Khi ñoå nöôùc vaøo lu taém xong roài, neân ñoùng cöûa laïi maø ngoài cho thaân ra moà hoâi. Khi roùt daàu thì neân duøng cheùn ñong hoaëc laø duøng tay ño löôøng möùc ñoä; duøng boät taém cuõng nhö vaäy. Neáu ñaøn-vieät noùi: “Cho duøng thaû cöûa”, thì cuõng phaûi truø tính maø duøng nöôùc. Neáu trong lu ñaõ chia möùc ñoä duøng cho töøng ngöôøi, thì neân duøng ngang möùc ñoä ñaõ quy ñònh, khoâng ñöôïc duøng thaâm phaàn ngöôøi khaùc. Neáu ñöôïc quy ñònh moãi ngöôøi phaûi töï xaùch nöôùc maø duøng, thì ai coù nöôùc ñöôïc vaøo, ai khoâng coù nöôùc, khoâng ñöôïc vaøo. Neáu coù ñeä töû noùi: “Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ cöù vaøo, ñeå con xaùch nöôùc cho”, thì cuõng phaûi truø tính maø duøng. Neáu Öu-baø-taéc hay ngöôøi laøm vöôøn noùi: “Thaày cöù vaøo, ñeå con muùc nöôùc cho”, tuy vaäy, cuõng phaûi duøng moät caùch tieát kieäm. Neáu choã taém ôû gaàn hoà nöôùc thì ñöôïc duøng thaû cöûa, khoâng coù toäi. Khoâng ñöôïc taém loõa theå ôû choã troáng, nhöng neáu nöôùc ngaäp ñeán ruùn, ñeán naùch thì ñöôïc taém, khoâng coù toäi; hoaëc ngoài taém maø nöôùc ngang ruùn thì cuõng ñöôïc taém. Khi ra khoûi phoøng taém, thì maëc aùo môùi, söûa soaïn chænh teà, roài caàm ñoà cuõ maø trôû veà. Khi taém xong, neáu muoán ñi lieàn thì phaûi baûo ngöôøi laøm vöôøn deïp caát thuøng taém. Neáu Tyø-kheo ñeán sau noùi: “Tröôûng laõo cöù ñi ñi, ñeå con deïp caát cho”, thì haõy ñi. Ngöôøi taém sau cuøng phaûi thu doïn vaø duøng vaät gì daäp taét löûa.

Khi taém phaûi aùp duïng nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP DUØNG VAÄT DUÏNG

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, baáy giôø Ñöùc Theá Toân cöù naêm hoâm ñi thò saùt phoøng oác caùc Tyø-kheo moät laàn; troâng thaáy caùc vaät duïng boû böøa baõi ñoù ñaây döôùi nhaø beáp, tuy bieát nhöng Phaät vaãn hoûi caùc Tyø- kheo: “Ñaây laø vaät duïng cuûa ai maø boû ngoån ngang theá naøy?”. Cuoái cuøng, Phaät daïy: “Töø nay veà sau khoâng ñöôïc boû caùc vaät duïng lung tung nhö theá. Thaày tri söï hay thaày tröïc nguyeät khi thaáy caùc vaät duïng boû böøa baõi thì phaûi baûo ngöôøi laøm vöôøn hoaëc Sa-di thu doïn. Neáu thaày tri söï hay thaày tröïc nguyeät khoâng ñeå yù ñeán thì ai thaáy nhö vaäy phaûi baûo tònh nhaân thu doïn. Neáu laø noài nieâu, soong chaûo baèng ñoàng, thieác thì neân baûo tònh nhaân ñem röûa saïch, duøng buøn treùt leân treân, roài uùp treân neàn nhaø beáp. Neáu noài, nieâu, soong baèng ñaát thì cuõng laøm nhö vaäy. Khi uùp chuùng xuoáng ñaát roài, neân duøng gaïch, ngoùi ñaèng leân treân. Neáu thuøng, gaùo baèng goã thì cuõng

phaûi röûa saïch roài ñem caát. Neáu laø chieáu ñan thì phaûi ñem phôi naéng roài treo leân caát. Neáu laø nong, nia, giaàn, saøng baèng tre cuõng phaûi ñem treo leân caát ñöøng ñeå moái moït gaëm nhaám. Caùi raù ñöïng côm, caùi thìa xôùi côm cuõng phaûi röûa saïch roài treo caát. Caùi raây vaø ñaõy loïc nöôùc cuõng phaûi treo caát ñöøng ñeå coân truøng caén phaù. Chaøy giaõ thuoác vaø coái khoâng ñöôïc duøng xong roài vaát döôùi ñaát maø phaûi ñem röûa saïch roài caát laïi choã cuõ. Khoâng ñöôïc troâng thaáy nhaø beáp, nhaø kho bò doät naùt maø khoâng söûa chöõa. Neáu noù ñöôïc lôïp baèng coû thì duøng coû gioïi laïi, cho ñeán neáu noù ñöôïc toâ baèng ñaát thì duøng ñaát toâ laïi. Neáu noù bò nöùt neû, vôõ beå thì phaûi söûa chöõa laïi. Ñoàng thôøi phaûi thöôøng queùt doïn saïch seõ. Neáu ñem cuûi vaøo trong nhaø beáp ñeå ñoát thì phaûi chaát cho goïn gaøng taïi moät choã. Thuøng naáu thuoác nhuoäm vaø thau duøng nhuoäm ñoà khoâng ñöôïc duøng roài vaát böøa baõi maø phaûi röûa saïch, ñem caát vaøo choã cuõ. Caùi thuøng giaët y baèng goã khi duøng xong cuõng phaûi ñem röûa saïch roài caát laïi choã cuõ. Daây phôi y cuõng khoâng ñöôïc duøng roài boû böøa baõi treân ñaát maø phaûi quaán laïi ñem caát vaøo choã cuõ. Rìu, buùa, cöa, ñuïc, mai, xeûng, thang goã, nhöõng thöù naøy ñeàu laø vaät duïng cuûa Taêng boán phöông, khi duøng roài phaûi thu doïn ñem caát vaøo choã cuõ, ñeå cho ngöôøi sau khi caàn laáy duøng deã daøng khoâng phaûi tìm kieám vaát vaû. Neáu ai caàn duøng thì neân ñöa cho hoï. Neáu hai ngöôøi cuøng ñoøi moät luùc thì neân ñöa cho Thöôïng toïa tröôùc. Neáu Thöôïng toïa duøng laâu, coøn ngöôøi treû duøng ít, thì neân ñöa cho ngöôøi treû tröôùc. Neáu hai ngöôøi ñeàu duøng ít thì neân ñöa cho Thöôïng toïa tröôùc.

Pheùp duøng vaät duïng phaûi nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP SÖÛ DUÏNG Y

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy coù nhieàu Tyø-kheo ôû chung moät phoøng. Baáy giôø, coù moät Tyø-kheo laáy y cuûa mình treân giaù, loâi y cuûa ngöôøi khaùc rôi xuoáng ñaát. Caùc Tyø-kheo khaùc ban ñeâm daäy ñi ñaïi, tieåu, giaãm leân y aáy. Ngöôøi chuû y khi tìm y khoâng thaáy, chung cuïc laïi tìm ñöôïc y döôùi ñaát. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, vaán ñeà y phaûi xöû söï nhö sau: Neáu nhieàu ngöôøi cuøng ôû chung moät phoøng thì y cuûa ai ngöôøi aáy phaûi töï xeáp laáy, roài laáy laù ñeå laøm daáu beân trong. Neáu moùc y treân giaù thì phaûi laáy daây löng buoäc laïi; khoâng ñöôïc ñem y cuûa Hoøa thöôïng, y cuûa A-xaø-leâ goùi y cuûa mình, maø phaûi duøng y cuûa mình goùi y cuûa Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ. Neáu muøa Xuaân nhieàu buïi baëm thì phaûi duøng y cuûa mình tuû leân treân y cuûa Hoøa thöôïng,

A-xaø-leâ. Neáu vaøo muøa Haï ñaát aåm öôùt, thì neân laáy y cuûa mình loùt döôùi y cuûa Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ. Khoâng ñöôïc ñeå cho trong phoøng coù buïi baëm maø phaûi thöôøng thöôøng röôùi nöôùc roài lau saøn nhaø. Khoâng ñöôïc duøng y loùt trong tay ñeå caàm oáng nhoå, boâ ñöïng ñaïi tieåu tieän, giaøy deùp, cuõng khoâng ñöôïc duøng y ñeå ñöïng raùc röôùi hoaëc gieû lau. Neáu y bò dô baån thì neân ñem giaët, nhuoäm laïi. Phaûi xem y nhö da thòt cuûa mình.

Pheùp söû duïng y phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

Keä toùm taét:

*“Khaùch vaø cöïu Tyø-kheo, Röûa chaân cuøng lau chaân. Nöôùc saïch vaø nöôùc uoáng, Phoøng söôûi cuøng taém röûa. Nhaø beáp vaø y phuïc,*

*Keát thuùc phaàn thöù tö”.*

# CAÙCH XÖÛ SÖÏ GIÖÕA TYØ KHEO ÔÛ A LUYEÄN NHAÕ VAØ ÔÛ THOÂN XOÙM

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, baáy giôø Tyø-kheo ôû thoân xoùm vaø Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ cuøng thoï trai chung moät choã. Luùc aáy, caùc Tyø- kheo ôû A-luyeän-nhaõ thöôøng ñuùng giôø ñeán trai ñöôøng, thì caùc Tyø-kheo ôû thoân xoùm boãng nhieân ñaùnh baûng sôùm roài aên tröôùc. Caùc Tyø-kheo ôû A- luyeän-nhaõ khi ñuùng giôø ñi ñeán, lieàn hoûi caùc Tyø-kheo ôû thoân xoùm:

* Ñaõ ñaùnh baûng chöa?
* Ñaõ aên xong roài.

Luùc aáy, caùc Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ beøn trôû veà. Ngaøy hoâm sau, hoï lieàn ñeán sôùm, laáy heát ñoà aên roài mang ñi. Caùc Tyø-kheo ôû thoân xoùm ñeán ñoøi ñoà aên, thì tònh nhaân noùi: “Caùc Tyø-kheo A-luyeän-nhaõ ñaõ ñem ñi heát roài”.

Caùc Tyø-kheo ôû thoân xoùm beøn hoûi caùc Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ: “Caùc Tröôûng laõo vì sao laïi ñeán sôùm roài mang thöùc aên ñi heát?”.

Caùc Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ noùi: “Theá thì vì sao caùc vò laïi daäy sôùm ñaùnh baûng roài aên heát maø khoâng ñôïi chuùng toâi”.

Hay ñaøng tranh caõi nhau, roài cuøng daãn ñeán choã Phaät, trình baøy ñaày ñuû söï vieäc keå treân vôùi Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, Tyø- kheo ôû A-luyeän-nhaõ vaø Tyø-kheo ôû thoân xoùm phaûi xöû söï nhö sau: “Neáu Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ vaø Tyø-kheo ôû thoân xoùm cuøng thoï trai moät choã

thì Tyø-kheo ôû thoân xoùm khoâng ñöôïc daäy sôùm ñaùnh baûng baùo tin böõa aên tröôùc, böõa aên sau vaø böõa aên ñöôïc môøi maø phaûi ñôïi Tyø-kheo ôû A-luyeän- nhaõ. Vaø Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ cuõng khoâng ñöôïc noùi: “Ta töø töø ñeán, hoï seõ phaûi ñôïi ta” maø phaûi ñeán tröôùc, hoaëc laø nhôø ngöôøi nhaän phaàn, hoaëc daën ñeå daønh choã. Ñoàng thôøi Tyø-kheo ôû thoân xoùm neân hoûi xem Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ ñaõ ñeán chöa. Neáu coù ngöôøi laáy phaàn giuùp hay chöøa choã thì haõy chæ cho hoï bieát. Neáu Öu-baø-taéc môøi Taêng thì Tyø-kheo ôû thoân xoùm neân noùi vôùi Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ: “Tröôûng laõo ngaøy mai haõy ñeán sôùm, coù Moã giaùp môøi böõa aên tröôùc, böõa aên sau, ñöøng khaát thöïc choã khaùc”. Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ nghe vaäy, ngaøy mai neân ñeán sôùm. Khi tôùi roài, neáu ñoà aên chöa chín thì khoâng neân ngoài ñôïi maø neân leã thaùp, tuïng kinh, vaán ñaïo. Tyø-kheo ôû thoân xoùm neân ñoå nöôùc vaøo trong noài tröôùc, chuïm löûa, ñôïi Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ ñeán roài môùi boû gaïo vaøo. Neáu tröôøng hôïp Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ vì bò naïn quyû, naïn nöôùc löûa, hoaëc naïn giaëc khoâng ñeán ñöôïc maø phaûi boû gaïo, hoaëc khi thöùc aên ñaõ chín ñaøn-vieät muoán ñaùnh baûng, thì neân khuyeân: “Naøy laõo tröôïng, maët trôøi vaãn coøn sôùm, neân ñôïi Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ ñeán ñaõ”. Neáu maët trôøi gaàn ñöùng boùng thì neân ñaùnh baûng. Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ neân duøng boùng caây hay töôøng vaùch laøm daáu möùc thôøi gian ñeå bieát maët trôøi sôùm hay muoän maø ñi ñeán. Giaû söû caùc Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ chöa ñeán kòp, thì phaûi ñeå daønh choã ngoài. Neáu böõa aên ñöôïc naáu taïi A-luyeän-nhaõ cuõng phaûi laøm nhö vaäy.

Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ khoâng ñöôïc khinh Tyø-kheo ôû thoân xoùm roài noùi: “Caùc vò chaéc laø coù ñaàu löôõi saéc beùn, ít muøi vò neân môùi ôû nôi ñoù”, maø neân taùn thaùn: “Caùc vò ôû nôi thoân xoùm thuyeát phaùp giaùo hoùa, vì phaùp maø che chôû, baûo veä cho chuùng toâi”.

Caùc Tyø-kheo ôû thoân xoùm cuõng khoâng ñöôïc khinh thöôøng Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ roài noùi: “Caùc vò ôû A-luyeän-nhaõ coù yù hy voïng danh lôïi, höôu nai caàm thuù cuõng ôû A-luyeän-nhaõ. Caùc vò ôû A-luyeän-nhaõ töø sôùm ñeán chieàu chæ lo ñeám naêm, ñeám thaùng maø thoâi”, maø neân taùn thaùn: “Caùc vò xa rôøi thoân xoùm ôû A-luyeän-nhaõ nhaøn tónh tö duy veà ñaïo nghieäp cao quyù. Ñoù quaû thöïc laø nôi raát khoù soáng maø caùc vò coù theå ôû ñoù ñeå laéng ñoïng taâm tö”.

Tyø-kheo ôû A-luyeän-nhaõ vaø Tyø-kheo ôû thoân xoùm ñeàu phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP XÖÛ SÖÏ GIÖÕA KHAÙCH VAØ CÖÏU TYØ KHEO

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy caùc cöïu Tyø-kheo ñang caõi loän vôùi nhau thì coù khaùch Tyø-kheo ñi ñeán, oâm chaân ñaûnh leã. Maáy hoâm sau, thaày trôû laïi, ñaûnh leã laàn nöõa, thì cöïu Tyø-kheo hoûi:

* Thaày ñeán maáy ngaøy roài?
* Ñoä boán, naêm ngaøy.
* Thaày tôùi ñaõ chöøng aáy ngaøy maø sao khoâng ñeán gaëp toâi?
* Toâi ñaõ tham kieán vaø ñaûnh leã roài, nhöng vì Tröôûng laõo maéc caõi loän neân khoâng troâng thaáy toâi.
* Vì sao thaày thaáy toâi ñang caõi loän maø laïi ñaûnh leã?
* Vaäy thì taïi sao thaày lo caõi loän maø khoâng thaáy toâi ñaûnh leã?

Theá roài hai ngöôøi caõi nhau roài cuøng daãn ñeán choã Phaät. Cuoái cuøng Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi neân ñaûnh leã vaø thöa hoûi nhö sau: Khi ngöôøi aáy ñang tranh caõi, ñang noùi chuyeän thì khoâng ñöôïc ñaûnh leã, maø chæ neân cuùi ñaàu toû söï cung kính. Neáu ngöôøi aáy heát caõi thì neân ñaûnh leã. Khi vò aáy ñang laøm nhaø, toâ töôøng thì khoâng neân ñaûnh leã. Cuõng vaäy, khi vò aáy ñang laøm caùc vieäc nhö: Ñun baùt, giaët y, naáu nöôùc nhuoäm ñeå nhuoäm y, vaù y, taém röûa, thoa daàu vaøo mình, röûa chaân tay, röûa maët, röûa baùt, leã thaùp, ñang ngaäm côm, nhoû thuoác vaøo maét, ñoïc kinh, tuïng kinh, cheùp kinh, ñi kinh haønh, ñang xuoáng gaùc, leân gaùc, ñang ñaïi tieän, luùc khoâng maëc y, luùc chæ maëc coù quaàn ñuøi, ñeàu khoâng neân ñaûnh leã. Hoaëc luùc ñang ôû trong boùng toái thì khoâng neân ñaûnh leã. Luùc daïy kinh khoâng neân ñaûnh leã. Luùc maëc quaàn cuït, luùc ñang maëc y, luùc ñang ñi gaáp, ñeàu khoâng neân ñaûnh leã. Khi ñaûnh leã khoâng ñöôïc truøm ñaàu, choaøng kín vai phaûi, mang giaøy deùp. Khoâng ñöôïc ñaûnh leã nôi ñaàu goái, oáng chaân, goùt chaân, maø phaûi oâm laáy baøn chaân maø ñaûnh leã. Neáu treân chaân vò aáy coù muït nhoït thì phaûi baûo veä chôù coù chaïm ñeán. Ngöôøi thoï leã khoâng ñöôïc laøm thinh nhö deâ caâm, maø phaûi hoûi han. Khi hoûi, khoâng neân hoûi nhö theá naøy: “ÔÛ nôi naøo coù nhieàu thöùc aên uoáng ngon?” Maø neân hoûi: “Thaày coù ít beänh, ít phieàn naõo, ñöôïc an laïc khoâng? Ñi ñöôøng khoâng vaát vaû ñaáy chöù?”.

Coøn khaùch Tyø-kheo thì neân hoûi: “Ai laø vò Thöôïng toïa cuûa chuùng Taêng? Ai laø ñeä nhò, ñeä tam Thöôïng toïa?”. Roài neân ñaûnh leã döôùi chaân.

Cöïu Tyø-kheo neân hoûi: “Tröôûng laõo bao nhieâu tuoåi?”. Neáu khaùch Tyø-kheo coøn nhoû thì neân ñöa gheá baûo ngoài. Neáu coù khaû naêng thì neân cung caáp böõa aên tröôùc, böõa aên sau, daàu thoa chaân, nöôùc uoáng phi thôøi.

Khaùch Tyø-kheo vaø cöïu Tyø-kheo phaûi xöû söï nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC NOÙI NAÊNG

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo goïi nhau theo caùch cuûa ngöôøi theá tuïc nhö: cha, meï, anh, em. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn hoûi nhoùm saùu Tyø- kheo:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät khoâng?
* Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân!
* Töø nay trôû ñi, khi noùi chuyeän neân goïi nhö sau: Khi noùi chuyeän vôùi cha, khoâng ñöôïc goïi laø oâng, cha, oâng laõo, maø neân goïi laø Baø-loä-eâ-ña. Khi noùi chuyeän vôùi meï, khoâng ñöôïc goïi laø meï, baø, maø neân goïi laø Baø-loä- eâ-ñeá. Khi noùi chuyeän vôùi anh khoâng ñöôïc goïi laø anh maø neân goïi laø Baø- loä-eâ-ña. Khi noùi chuyeän vôùi chò khoâng ñöôïc goïi laø chò maø neân goïi laø Baø- loä-eâ-ñeá. Khi noùi chuyeän vôùi Hoøa thöôïng, khoâng ñöôïc goïi laø Baït-ñaøn-ñeá, maø neân goïi laø Öu-ba-thöôïng. Khi noùi chuyeän vôùi A-xaø-leâ (thaày) khoâng ñöôïc goïi laø Baït-ñaøn-ñeá, maø neân goïi laø A-xaø-leâ. Neáu coù nhieàu A-xaø-leâ thì neân goïi laø A-xaø-leâ Moã giaùp. Khi noùi chuyeän vôùi Haï toïa thì ñöôïc goïi teân, goïi laø Cöï-ñeá, goïi laø tueá. Khi noùi chuyeän vôùi Thöôïng toïa thì neân goïi laø Baït-ñaøn-ñeá, hoaëc laø Tueä maïng, hoaëc laø A-xaø-leâ. Khi coù ngöôøi goïi thì khoâng ñöôïc hoûi troång troång: “Noùi gì ñoù? Vieäc gì ñoù?”. Neáu Hoøa thöôïng goïi thì neân ñaùp: “Daï”. Neáu A-xaø-leâ goïi thì neân ñaùp: “Daï”. Neáu Thöôïng toïa goïi cuõng neân ñaùp: “Daï”. Neáu ngöôøi treû goïi thì neân hoûi: “Vì sao maø goïi?”. Neáu meï hay ñaøn oâng goïi thì neân hoûi: “Vì sao maø goïi?”. Khi coù ngöôøi hoûi: “Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ cuûa oâng teân gì?”, thì khoâng ñöôïc noùi thaúng teân cuûa Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, maø neân noùi nghóa, noùi raèng vì nhaân duyeân nhö vaäy maø coù teân laø Moã giaùp.

Khi noùi naêng phaûi vaän duïng nhö theá, neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC VAØO TRONG CHUÙNG SAÙT LÔÏI

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, chuùng Saùt-lôïi taäp hoïp ñeå baøn luaän, thì Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø beøn ñeán ngoài tröôùc taïi hoäi tröôøng. Do ñoù, boïn hoï cheâ traùch: “Hoâm nay chuùng ta taäp hoïp ñeå baøn luaän maø oâng Sa-moân naøy laøm phöông haïi ñeán vieäc nghò luaän cuûa chuùng ta”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc ñoù ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi ñi vaøo trong chuùng Saùt-lôïi phaûi xöû söï nhö sau: Neáu coù lyù do thì môùi ñeán, vaø tröôùc khi ñeán neân noùi roõ lyù do maø mình caàn ñeán vôùi ngöôøi lôùn nhaát trong chuùng aáy. Neáu hoï noùi raèng

coù theå ñeán ñöôïc, thì mình môùi ñeán. Khi ñeán, khoâng ñöôïc caàm duø, loïng, giaøy, deùp. Khi vaøo roài neân côûi caùc thöù aáy ñeå moät choã. Khoâng ñöôïc hoûi: “Nam töû coù vui khoâng?”. Neáu hoï chæ choã ngoài thì neân ngoài. Khoâng ñöôïc cheâ bai veà ñaáu phaùp quaân traän. Neáu thaáy hoï baén gioûi, khoâng ñöôïc khen ngôïi, maø neân noùi: “Doøng doõi Saùt-lôïi laø voïng toäc. Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri thöôøng sinh vaøo hai gia ñình naøy: Nhaø Saùt-lôïi vaø Baø-la-moân. Coù hai loaïi baùnh xe: Baùnh xe phaùp vaø baùnh xe quyeàn löïc. Caùc ngöôøi xuaát gia nhôø söï baûo veä cuûa baùnh xe quyeàn löïc maø ñöôïc yeân oån”. Neáu coù vieäc gì caàn baøn luaän, thì noùi xong lieàn ra veà.

Pheùp taéc ñi vaøo trong chuùng Saùt-lôïi phaûi nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC VAØO TRONG CHUÙNG BAØ LA MOÂN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy chuùng Baø-la-moân ñang taäp hoïp thì Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø ñeán ngoài tröôùc taïi nôi ñoù. Caùc Baø-la-moân beøn traùch cöù: “Chuùng ta coù vieäc phaûi baøn luaän maø vò Sa-moân naøy ñeán phaù hoûng coâng vieäc cuûa chuùng ta”. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi vaøo trong chuùng Baø-la-moân phaûi xöû söï nhö sau: Neáu coù duyeân söï muoán ñi ñeán ñoù, thì tröôùc heát neân trình baøy lyù do mình muoán ñeán vôùi ngöôøi laõnh ñaïo trong boïn hoï. Neáu hoï ñoàng yù thì mình môùi ñi ñeán. Luùc saép ñeán nôi, neân xeáp duø loïng, côûi giaøy deùp, khoâng ñöôïc thaáy hoï roài môùi côûi. Cuõng khoâng ñöôïc möôïn oâ duø, giaøy deùp mang ñi ñeán. Khoâng ñöôïc hoûi: “Nam töû coù vui khoâng?”. Khoâng ñöôïc khen cheâ ñeàn thôø trôøi cuûa hoï. Khoâng ñöôïc cheâ bai vôùi hình töôùng cuï theå: “Chuûng toäc Baø-la-moân do ngaõ maïn neân phaûi sinh vaøo trong saùu loaøi: hoaëc gaø, heo, choù, daõ can, laïc ñaø, ñòa nguïc”, maø neân noùi: “Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri thöôøng sinh vaøo trong hai gia toäc: hoaëc gia toäc Saùt-lôïi, hoaëc gia toäc Baø- la-moân”. Neáu coù ñieàu chi baøn luaän thì khi noùi xong neân ra veà.

Pheùp taéc vaøo trong chuùng cuûa Baø-la-moân neân laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC VAØO TRONG CHUÙNG CÖ SÓ

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, cho ñeán Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi coù nhaân duyeân thì môùi neân ñi ñeán chuùng cö só. Vaø khi hoï chæ choã cho mình ngoài roài, khoâng ñöôïc noùi: “Ngöôi röûa tay chaân saïch seõ, ngoài ôû quaùn xaù, duøng caân nheï, ñaáu non löøa gaït ngöôøi ta, coøn quaù hôn boïn troäm

cöôùp”, maø neân noùi: “Coù hai loaïi baùnh xe: Baùnh xe phaùp vaø baùnh xe thöùc aên. Coù baùnh xe thöùc aên môùi vaän chuyeån ñöôïc baùnh xe phaùp, nhö Theá Toân ñaõ noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Baø-la-moân, cö só cung caáp y thöïc, ngoïa cuï, thuoác trò beänh, laøm lôïi ích raát nhieàu, ñoù laø vieäc khoù laøm”. Ta nhôø caùc ngöôi maø ñöôïc tu phaïm haïnh trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai, vöôït qua doøng sinh töû. Taát caû ñeàu nhôø coâng ôn vaø loøng tin cuûa caùc ngöôi”. Neáu coù ñieàu chi baøn luaän thì noùi xong roài ra veà.

Khi vaøo trong chuùng cö só neân laøm nhö theá, neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP VAØO TRONG CHUÙNG NGOAÏI ÑAÏO

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, cho ñeán Phaät noùi: “Khi vaøo trong chuùng ngoaïi ñaïo neân xöû söï nhö sau: Khi hoï chæ choã ngoài roài thì neân ngoài. Khoâng ñöôïc khen cheâ kieán giaûi cuûa hoï. Cuõng khoâng ñöôïc cheâ bai baèng hình aûnh cuï theå: “Caùc ngöôi taø kieán, khoâng coù nieàm tin, khoâng bieát hoå theïn”, maø neân khen ngôïi baèng nhöõng söï thaät: “Caùc ngöôi coù theå xuaát gia, côûi môû troùi buoäc, vöùt boû phuïc söùc theá tuïc, ôû nôi thanh vaéng, suy nghó saâu xa, thaät laø moät vieäc laøm raát khoù khaên”. Ñöôïc ca ngôïi taát caû caùc söï thaät nhö vaäy, nhöng khoâng ñöôïc noùi nhöõng loãi laàm cuûa hoï. Neáu muoán baøn luaän ñieàu gì thì noùi xong roài lieàn ra ñi.

Pheùp taéc ñi vaøo trong chuùng ngoaïi ñaïo phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC NHAÄP CHUÙNG

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, cho ñeán Phaät noùi: “Töø nay trôû ñi, pheùp nhaäp chuùng phaûi laøm nhö sau: Neáu muoán luaän baøn vieäc gì ôû giöõa Taêng thì luùc coøn ôû ngoaøi neân quyeát ñoaùn cho döùt khoaùt, khoâng ñöôïc vaøo trong Taêng roài môùi quyeát ñoaùn. Neáu söï vieäc khoù khaên thì neân thöa vôùi Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ. Neáu vieäc aáy khoâng caàn Taêng quyeát ñoaùn thì neân khuyeân hoï chaám döùt. Neáu vieäc aáy caàn phaûi thoâng qua Taêng, vaø ngöôøi neâu vaán ñeà ñaùng tin caäy thì neân giaûi quyeát cho hoøa hôïp, ñuùng phaùp, ñuùng luaät. Khi ñaõ ñöôïc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ cho pheùp thì neân ñeán tröôùc vò Thöôïng toïa cuûa Taêng hoûi: “Con coù vieäc muoán noùi, Thöôïng toïa coù cho pheùp khoâng?”. Theá roài, Thöôïng toïa neân xem xeùt lôøi noùi cuûa ngöôøi aáy.

Khi vaøo trong chuùng khoâng ñöôïc mang giaøy deùp, truøm ñaàu, che kín vai phaûi, maø neân côûi giaøy deùp, traät vai aùo maø vaøo.

Pheùp ñi vaøo trong chuùng phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

Keä toùm taét:

*“A-luyeän-nhaõ, thoân xoùm, Leã döôùi chaân hoûi nhau. Goïi nhau, doøng Saùt-lôïi, Baø-la-moân, cö só.*

*Ngoaïi ñaïo chuùng Hieàn Thaùnh, Keát thuùc phaàn thöù naêm”.*

# PHEÙP TAÉC MAËC NOÄI Y

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo côûi noäi y maëc trong chuøa roài ôû traàn ñi tìm noäi y maëc ñi vaøo thoân xoùm. Sau khi töø trong thoân xoùm trôû ra, hoï laïi côûi noäi y maëc vaøo thoân xoùm, ôû traàn ñi tìm noäi y maëc ôû taïi chuøa. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Pheùp maëc y phaûi laøm nhö sau: Khi muoán vaøo thoân xoùm, khoâng ñöôïc côûi noäi y maëc ôû trong chuøa roài ôû traàn ñi tìm noäi y maëc vaøo thoân xoùm; cuõng nhö khoâng ñöôïc côûi noäi y maëc ñi vaøo thoân xoùm roài ôû traàn ñi tìm noäi y maëc ôû trong chuøa; maø khi muoán vaøo thoân xoùm, tröôùc heát neân laáy noäi y maëc ñi vaøo thoân xoùm ñeå gaàn moät beân. Cuõng khoâng ñöôïc maëc y vaøo thoân xoùm roài ôû beân döôùi môùi côûi noäi y ôû chuøa ra, maø neân moät beân maëc vaøo, moät beân côûi ra. Khi ra khoûi thoân xoùm, côûi noäi y ñi vaøo thoân xoùm, maëc noäi y ôû chuøa cuõng laøm nhö vaäy. Pheùp maëc noäi y phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi”.

# PHEÙP MAËC Y

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo muoán vaøo thoân xoùm beøn côûi y maëc trong chuøa roài maëc moät noäi y ñi tìm y maëc ñi vaøo thoân xoùm. Khi ra khoûi thoân xoùm, hoï laïi côûi y ñi vaøo thoân xoùm, roài maëc moät noäi y ñi tìm y maëc ôû trong chuøa. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Cuoái cuøng, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, pheùp maëc y phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc côûi y maëc trong chuøa roài maëc moät noäi y ñi tìm y maëc vaøo thoân xoùm, maø tröôùc heát neân laáy y maëc ñi vaøo thoân xoùm ñeå gaàn moät beân, côûi y maëc trong chuøa xeáp laïi ngay ngaén, caát vaøo choã cuõ, roài môùi maëc y ñi vaøo thoân xoùm. Khi töø thoân xoùm ñi ra cuõng phaûi laáy y maëc ôû trong chuøa ñeå gaàn moät beân, ñaäp giuõ y ñi vaøo thoân xoùm, caát

vaøo choã cuõ, roài maëc y ôû trong chuøa.

Pheùp maëc y phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP MAËC Y ÑI VAØO THOÂN XOÙM

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy Öu-ba-nan-ñaø ñi vaøo thoân xoùm, keùo leâ y maø ñi, khieán buøn ñaát laøm baån y, choã moùc y bò raùch, choã chaép laïi bò luûng, ñöôøng ñoät ñi qua nôi ñöôøng heûm chaät heïp, khieán ñeä töû than phieàn: “Chuùng ta giaët nhuoäm may vaù khoå sôû maø thaày khoâng bieát thöông tieác gìn giöõ”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi vaøo thoân xoùm phaûi maëc y nhö sau: Khoâng ñöôïc keùo leâ y ñi trong thoân xoùm ñeå cho luûng raùch. Neáu vaøo muøa Xuaân, khi coøn ôû caùch xa thoân xoùm, neân xeáp y laïi ñeå treân vai maø ñi. Luùc ñeán gaàn thoân xoùm, neáu gaëp hoà nöôùc, ñaàm nöôùc, neân röûa chaân tay, maëc y, buoäc laïi roài môùi ñi vaøo. Neáu khoâng coù nöôùc thì neân duøng laù caây hoaëc coû chuøi ñaát buïi treân chaân, maëc y roài môùi ñi vaøo. Neáu vaøo muøa Ñoâng thì neân maëc y maø ñi. Neáu gaëp voi, ngöïa, xe coä chaïy nhanh, thì neân ñi ôû phía treân gioù, keûo buïi baëm baùm vaøo laøm baån y. Neáu bò vöôùng gai laøm raùch thì khoâng ñöôïc keùo leâ y raùch maø ñi. Neáu ñöôøng xoùm chaät heïp thì khoâng ñöôïc ñöôøng ñoät ñi qua. Neáu gaëp cöûa nhoû heïp thì neân nghieâng mình maø ñi qua. Neáu cöûa thaáp thì khom löng xuoáng ñi qua”.

Khi maëc y ñi vaøo thoân xoùm phaûi laøm nhö vaäy, neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP MAËC Y NGOÀI TRONG NHAØ CÖ SÓ

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø khoâng traûi toïa cuï maø ngoài, laïi duøng y goùi traùi caây hö, baùnh coù chaát daàu môõ laøm baån y, neân ñeä töû than phieàn: “Ta khoù nhoïc giaët nhuoäm söûa chöõa maø thaày khoâng bieát thöông tieác, giöõ gìn”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc ñoù ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, maëc y ñi vaøo nhaø cö só phaûi laøm nhö sau: Neáu giöôøng coù buïi ñaát dô baån maø khoâng coù vaät traûi leân thì khoâng ñöôïc ngoài. Neáu thaáy coù ngöôøi quen bieát cuõ thì neân baûo hoï traûi ñoà leân. Neáu hoï noùi: “Vò Sa-moân naøy kieâu caêng, coi thöôøng ngöôøi khaùc khoù maø phuïc vuï”, thì töï mình neân lau choã ngoài, traûi toïa cuï, röûa tay roài môùi ngoài. Khoâng ñöôïc

duøng y goùi taát caû caùc loaïi baùnh traùi, hoa öôùt, hoaëc lau mieäng.

Khi ngoài trong nhaø cö só phaûi giöõ gìn y nhö vaäy, neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC CUÛA TIEÀN VAØ HAÄU SA MOÂN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy Öu-ba-nan-ñaø noùi vôùi ñeä töû ñoàng haønh cuûa Nan-ñaø nhö sau: “Ta muoán ñi vôùi ngöôi vaøo thoân xoùm khaát thöïc. Neáu ôû nôi ñoù ta coù laøm ñieàu gì traùi oai nghi thì ngöôi ñöøng ñem noùi vôùi ngöôøi khaùc. Vì ta laø thuùc phuï cuûa ngöôi”.

Ngöôøi ñeä töû noùi: “Giaû söû cha cuûa toâi hay oâng noäi toâi coù laøm ñieàu gì traùi oai nghi thì toâi cuõng phaûi noùi”, nhö treân ñaõ noùi roõ, cho ñeán thaày ñaùp: “Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân”.

Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, tieàn Sa-moân vaø haäu Sa-moân phaûi cö xöû nhö sau: Neáu tieàn Sa-moân ñöôïc thöùc aên thì neân aên chung vôùi haäu Sa-moân. Neáu khoâng coù thì neân baûo haäu Sa-moân trôû veà laáy thöùc aên. Haäu Sa-moân khoâng ñöôïc ñi caùch quaù xa vôùi ngöôøi ñi tröôùc, khieán cho khoâng troâng thaáy nhau; cuõng khoâng ñöôïc ñi quaù gaàn chaïm goùt nhau, maø neân caùch nhau chöøng hôn moät caùnh tay”. Neáu thaáy ôû tröôùc voi, ngöïa, boø döõ thì neân noùi: “Thöa Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, ôû tröôùc coù aùc thuù neân traùnh qua moät choã”. Neáu vò Sa-moân ñi tröôùc giaø yeáu thì neân ñi tröôùc ñeå che chôû. Neáu ôû tröôùc coù ngöôøi muoán ñaûnh leã thì neân thöa: “Coù Moã giaùp ñaûnh leã”. Neáu coù ngöôøi môøi thoï trai, thì haäu Sa-moân phaûi ghi nhôù ñeå luùc veà laïi truù xöù thöa laïi: “Vöøa roài nhaø Moã giaùp coù môøi thoï trai”. Neáu tieàn Sa-moân khoâng coù theå chuù nguyeän ñöôïc thì neân baûo ngöôøi naøo coù theå chuù nguyeän ñöôïc chuù nguyeän. Ngöôøi ñöôïc sai chuù nguyeän khoâng ñöôïc noùi: “Thaày ngoài tröôùc, laáy nöôùc tröôùc, aên tröôùc maø laïi baûo toâi chuù nguyeän”.

Pheùp taéc cö xöû cuûa tieàn Sa-moân vaø haäu Sa-moân phaûi nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP NHÔØ NGÖÔØI LAÁY THÖÙC AÊN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy coù moät Tyø-kheo nhôø ngöôøi khaùc laáy thöùc aên giuùp, thaày ñöa baùt xong roài boû ñi. Vò Tyø-kheo ñi laáy thöùc aên, mang thöùc aên ñeán, ñi tìm maø khoâng bieát ôû ñaâu, beøn ñeå caùi baùt trong nhaø thieàn roài boû ñi. Ñeán hoâm sau, vò Tyø-kheo nhôø laáy thöùc aên hoûi vò kia:

* Haõy traû caùi baùt laïi cho toâi.
* Toâi ñaõ ñeå caùi baùt ôû treân thieàn ñöôøng roài.
* Vì sao thaày ñem caùi baùt cuûa toâi boû nôi thieàn ñöôøng troáng khoâng?
* Vaäy thì taïi sao thaày nhôø toâi ñi laáy thöùc aên roài laïi boû ñi?

Hai ngöôøi caõi nhau, roài cuøng daãn ñeán choã Phaät trình baøy laïi ñaày ñuû söï vieäc treân vôùi Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi nhôø ngöôøi laáy thöùc aên vaø laáy thöùc aên giuùp ngöôøi khaùc phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc nhôø ngöôøi laáy thöùc aên roài boû ñi, vaø khoâng ñöôïc laáy thöùc aên giuùp cho ngöôøi, roài ñem caùi baùt ñeå trong nhaø thieàn troáng khoâng roài boû ñi. Ngöôøi laáy thöùc aên giuùp tröôùc heát neân noùi: “Tröôûng laõo, nay toâi laáy thöùc aên thaày ñöøng coù ñi ñaâu maø haõy chuaån bò ñôïi toâi”.

Ngöôøi ñi laáy thöùc aên neân ñeå yù giôø giaác. Neáu thì giôø gaáp, thì neân ñem ñöa tröôùc thöùc aên laáy giuùp. Neáu thì giôø coøn sôùm, thì neân ngoài theo thöù töï ñeå nhaän laáy phaàn aên. Khi laáy, khoâng ñöôïc troän chung laïi maø moãi thöù phaûi ñeå rieâng ra, aên phaàn mình xong roài mang ñeán. Neáu thì giôø gaáp ruùt thì khoâng ñöôïc aên taïi trai ñöôøng maø phaûi mang caû hai phaàn aên trôû veà. Khi trôû veà, phaûi xem chöøng maët trôøi, thaáy tôùi giôø neân mang ñeán cho ngöôøi kia. Neáu nhö khoâng kòp giôø, thì neân aên taïi trai ñöôøng, ñöøng ñeå caû hai ngöôøi ñeàu bò maát aên.

Ngöôøi nhôø ngöôøi khaùc laáy thöùc aên khoâng ñöôïc nghó: “Ta ñaõ nhôø ñöôïc ngöôøi”, roài boû ñi, maø tröôùc heát phaûi tìm taêm xæa raêng, xaùch nöôùc, traûi giöôøng gheá, röûa tay, roài ngoài chôø. Thænh thoaûng neân xem maët trôøi, neáu thì giôø ñaõ ñeán, thì phaûi xaùch bình nöôùc ñeán laáy phaàn. Neáu gaëp ngöôøi kia ôû doïc ñöôøng thì cuøng nhau aên. Neáu nhö thì giôø vaãn coøn sôùm thì neân ñôïi ñeán giôø roài aên. Neáu thöùc aên coøn thöøa thì neân cho ngöôøi ñi laáy thöùc aên maø khoâng neân cho ngöôøi khaùc. Neáu ngöôøi aáy khoâng caàn thì coù theå cho ngöôøi khaùc.

Nguyeân taéc ñi laáy thöùc aên phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC ÑI KHAÁT THÖÏC

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veâ, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo vaøo thaønh khaát thöïc; hoï laàm luõi cuùi ñaàu ñi qua maët ngöôøi khaùc ñeå vaøo nhaø baïch y, bò ngöôøi ñôøi cheâ cöôøi: “Sa-moân Thích töû maø gioáng nhö deâ con, vöôït qua maët, ñuïng vaøo ngöôøi khaùc”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, pheùp taéc khaát thöïc phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc laøm nhö deâ con, cöù gaàm ñaàu ñi thaúng tôùi tröôùc. Cuõng khoâng ñöôïc ñöùng

ôû quaù xa khieán thí chuû khoâng troâng thaáy, maø neân ñöùng ôû choã vöøa taàm thaáy cuûa hoï. Khoâng ñöôïc noùi: “Cuùng döôøng thöùc aên cho toâi, baø seõ ñöôïc phöôùc ñöùc lôùn”, maø chæ neân ñöùng im laëng. Khoâng ñöôïc ngoù beân traùi, beân phaûi, khieán ngöôøi ta nghi ngôø mình laø keû gian phi, maø neân thu giöõ saùu caên, quaùn töôûng leõ voâ thöôøng. Cuõng khoâng ñöôïc ñöùng ñôïi quaù laâu. Neáu phuï nöõ nhaø aáy ñang giaõ gaïo, chöa troâng thaáy mình, thì coù theå ñöùng chôø moät laùt. Neáu hoï thaáy roài maø vaãn tieáp tuïc giaõ gaïo, thì neân ñi. Neáu thaáy phuï nöõ ñang may vaù, hoï nhìn thaáy mình maø vaãn tieáp tuïc may vaù, thì bieát laø yù hoï khoâng muoán cuùng döôøng, neân ñi. Neáu ngöôøi phuï nöõ thaáy mình roài, hoï vaøo trong nhaø roài trôû ra tay khoâng thì neân ñi. Neáu nhaø aáy giaøu coù, hoï ñeå baûo vaät raûi raùc ñoù ñaây, thì khoâng neân ñi lieàn, maø phaûi chæ cho hoï thaáy roài môùi ra ñi.

Pheùp taéc ñi khaát thöïc phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP TAÉC MAØ VÒ SA MOÂN ÑI KHAÁT THÖÏC SAU PHAÛI LAØM

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy Öu-ba-nan-ñaø cuøng vôùi ñeä töû ñoàng haønh vaøo thoân khaát thöïc, khi thaày mang thöùc aên töø trong thoân ñi ra, tìm ñeä töû thì khoâng thaáy; thaày böïc boäi, noùi: “Ta ñem thöùc aên ñeán, maø haén laïi boû ta maø ñi!”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi khaát thöïc, vò Sa-moân ñi sau phaûi laøm nhö sau: Khi vò Sa-moân tröôùc khaát thöïc, khoâng ñöôïc ñöùng caùch quaù xa, cuõng khoâng ñöôïc ñöùng quaù gaàn ñeå nhìn, khieán chuû nhaân nghó: “Vò naøy khoâng bieát ñi khaát thöïc maø chæ mong ñöôïc thöùc aên thöøa cuûa ngöôøi khaùc”, maø neân ñöùng ôû moät khoaûng caùch vöøa phaûi. Neáu ñöôïc môøi aên thì neân aên. Neáu khoâng ñöôïc môøi thì neân ñi khaát thöïc. Sau ñoù, ñem thöùc aên ñeán beân gieáng hay beân ao nöôùc maø aên, aên xong, röûa baùt roài ñi, thì khoâng coù toäi. Khi aên phaûi ñôïi nhau nhö vaäy, neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

Keä toùm taét:

*“Noäi y, y tuï laïc,*

*Vaøo thoân xoùm, maëc y. Nhaø cö só, giöõ y,*

*Sa-moân tröôùc vaø sau. Nhôø ngöôøi laáy thöùc aên, Laáy giuùp cho ngöôøi khaùc.*

*Khaát thöïc neân ñôïi nhau, Keát thuùc phaàn thöù saùu”.*

# PHEÙP ÑOÁT VAØ TAÉT ÑEØN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, caùc Tyø-kheo ñi vaøo phoøng thieàn trong boùng toái, bò teù ngaõ xuoáng ñaát. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, Ta cho pheùp thaép ñeøn”.

Khi aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo duøng mieäng thoåi; hoaëc duøng tay quaït, hoaëc duøng y quaït cho taét ngoïn ñeøn ñang chaùy, roài haï phong laøm nhieãu loaïn caùc Tyø-kheo ñang ngoài thieàn. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi ñoát ñeøn phaûi laøm nhö sau: Theo thöù töï töø ngöôøi thaáp nhaát trôû leân phaûi chuaån bò goã laáy löûa hoaëc phaân boø nhoùm löûa ñeå döôùi nhaø beáp. Khoâng ñöôïc ñoát ñeøn moät caùch ñoät ngoät maø phaûi ñeå löûa taïi moät choã roài ñoát daàn daàn. Khi ñoát ñeøn, tröôùc heát neân ñoát nhöõng caây ñeøn tröôùc xaù-lôïi vaø caùc hình töôïng, leã baùi xong roài taét ñi. Keá ñeán, ñoát ñeøn trong nhaø veä sinh. Neáu ñeán giôø ngoài thieàn, thì neân ñoát ñeøn trong phoøng thieàn, ñoàng thôøi neân loan baùo: Xin caùc ñaïi ñöùc tuøy hyû chuù nguyeän ñeøn. Keá ñeán, ñoát ñeøn nôi choã ñi kinh haønh. Keá ñeán, ñoát ñeøn nôi ñaàu ñöôøng leân gaùc. Neáu coù nhieàu daàu thì neân ñoát ñeøn nôi nhaø veä sinh suoát ñeâm. Neáu daàu ít, thì ngöôøi ñi caàu xong neân taét ñeøn. Khi taét ñeøn nôi nhaø veä sinh xong, tieáp ñeán, taét ñeøn nôi choã ñi kinh haønh; tieáp ñeán, taét ñeøn ôû ñaàu thang leân gaùc; tieáp ñeán, taét ñeøn trong phoøng ngoài thieàn. Khi taét ñeøn trong phoøng ngoài thieàn khoâng ñöôïc taét ñoät ngoät maø phaûi noùi: “Toâi saép taét ñeøn, caùc ñaïi ñöùc haõy traûi meàn ra”, roài duøng tay che ñeøn, noùi: “Ñeøn saép taét, ñeøn saép taét”. Khi taét, khoâng ñöôïc duøng mieäng thoåi, duøng tay quaït hay duøng y quaït, maø phaûi caét ñaàu tim ñang chaùy. Ñeán cuoái ñeâm, khi thöùc daäy, tröôùc heát neân ñoát ñeøn trong nhaø veä sinh; tieáp ñeán, ñoát ñeøn nôi ñi kinh haønh; tieáp ñeán, ñoát ñeøn nôi ñaàu caàu thang leân gaùc; tieáp ñeán, ñoát ñeøn trong phoøng thieàn. Khi ñoát ñeøn trong phoøng thieàn, khoâng neân ñoät ngoät vaøo ñoát lieàn, (513a) maø phaûi noùi: “Thöa caùc ñaïi ñöùc, ñeøn saép ñem vaøo, ñeøn saép ñem vaøo”, roài sau ñoù ñoïc keä. Ñeán luùc môø saùng, muoán taét ñeøn, thì tröôùc heát neân taét ñeøn ôû ñaàu caàu thang leân gaùc; keá ñeán, taét ñeøn ôû loái ñi; keá ñeán, taét ñeøn trong nhaø veä sinh; keá ñeán, taét ñeøn trong phoøng thieàn”.

Pheùp ñoát vaø taét ñeøn phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy

thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP VAÙC THIEÀN TRÖÔÏNG ÑI TUAÀN HAØNH

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, caùc Tyø-kheo ngoài thieàn maø nguû gaø nguû gaät trong phoøng thieàn. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi (trong khi ngoài thieàn) neân vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh”.

Khi nhoùm saùu Tyø-kheo vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh, (thaáy ngöôøi nguû guïc) lieàn ñaâm thieàn tröôïng vaøo xöông söôøn beân hoâng cuûa Tyø-kheo aáy, khieán vò aáy kinh hoaûng keâu leân: “Cheát toâi roài Tröôûng laõo!”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh phaûi laøm nhö sau: Tröôùc heát neân duøng tre, nöùa laøm thieàn tröôïng, daøi chöøng taùm khuyûu tay, roài boïc kín hai ñaàu. Haï toïa neân laøm vieäc naøy. Khi ñi tuaàn haønh, khoâng ñöôïc truøm kín ñaàu, kín vai, mang giaøy deùp, maø phaûi ñeå hôû vai aùo beân phaûi. Neáu thaáy coù ngöôøi nguû gaät, khoâng ñöôïc ñoät ngoät goïi hoï daäy, khoâng ñöôïc ñaâm vaøo hoâng, maø phaûi ñeán ñöùng beân caïnh, döïng ñöùng thieàn tröôïng ôû tröôùc maët, roài lay chuyeån chöøng ba laàn. Neáu hoï khoâng tænh giaác, maø mình ñang ñöùng ôû beân traùi, thì neân döïng thieàn tröôïng ôû beân ñaàu goái phaûi cuûa hoï. Neáu mình ñang ñöùng beân phaûi thì neân döïng thieàn tröôïng ôû beân ñaàu goái traùi cuûa hoï. Khi hay bieát, hoï phaûi ñöùng daäy vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh. Khi ñi, cuõng khoâng ñöôïc truøm ñaàu, truøm kín vai phaûi maø neân ñeå hôû vai maø ñi. Neáu nhieàu ngöôøi nguû, thì khoâng ñöôïc ñaùnh thöùc taát caû cuøng moät luùc gioáng nhö boø ñöùng daäy maø neân ñaùnh thöùc moät luùc chöøng hai ngöôøi, ba ngöôøi. Ngöôøi treû neân vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh; neáu thaáy Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ nguû cuõng phaûi ñaùnh thöùc daäy. Vì toân troïng nguyeân taéc, neân khi thöùc daäy Hoøa thöôïng cuõng phaûi caàm laáy thieàn tröôïng, nhöng ñeä töû khoâng ñöôïc trao thieàn tröôïng cho Hoøa thöôïng maø phaûi tieáp tuïc ñi tuaàn haønh. Ngöôøi ñi tuaàn haønh khoâng ñöôïc tuøy tieän thieân vò hay giaän döõ tìm loãi laàm keû khaùc maø phaûi thu giöõ luïc tình, nhaát taâm tö duy. Neáu thaáy coù ngöôøi nguû thì neân trao thieàn tröôïng cho hoï. Ngöôøi nhaän thieàn tröôïng khoâng ñöôïc oaùn haän maø phaûi suy nghó: “Vò aáy nay tröø khöû taêm toái che môø, giuùp cho ta, laøm lôïi ích cho ta khoâng ít”. Nghó theá roài, neân ñöùng daäy ñi tuaàn haønh, neáu thaáy ai nguû thì laïi trao thieàn tröôïng cho hoï”.

Pheùp vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP MANG VOØNG ÑI TUAÀN HAØNH

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, vò Tyø-kheo vaùc thieàn tröôïng ñi tuaàn haønh, vì trôøi laïnh neân tay run laäp caäp. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi neân ñöa voøng”.

Khi nhoùm saùu Tyø-kheo ñi ñöa voøng beøn neùm vaøo ngöïc, vaøo maët ngöôøi khaùc, khieán vò Tyø-kheo aáy kinh haõi keâu leân: “Cheát toâi roài”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi laøm voøng vaø neùm voøng phaûi laøm nhö sau: Khi laøm voøng neân duøng chæ sôïi, loâng hoaëc luïa maø laøm, khoâng ñöôïc laøm cöùng quaù, khoâng ñöôïc laøm meàm quaù. Pheùp ñi ñöa, tröôùc heát neân ñöa cho ngöôøi ôû chính giöõa. Neáu thaáy coù ngöôøi nguû thì khoâng ñöôïc ñi thaúng ñeán neùm vaøo ñaàu, vaøo maët, maø neân neùm tröôùc maët ngöôøi aáy. Vì toân troïng pheùp taéc neân ngöôøi aáy phaûi ñöùng daäy laáy voøng, roài ngoài xuoáng laïi. Neáu thaáy Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ nguû thì khoâng ñöôïc ñeå yeân nhö vaäy, maø cuõng phaûi trao cho voøng. Vì toân kính pheùp taéc neân Hoøa thöôïng cuõng phaûi ñöùng daäy. Theá roài, ñeä töû neân thay theá Hoøa thöôïng ñi neùm voøng, coøn Hoøa thöôïng thì ngoài xuoáng laïi. Khi ñi ñöa voøng khoâng ñöôïc oaùn haän, tìm loãi laàm ngöôøi khaùc, ñoàng thôøi ngöôøi nhaän ñöôïc voøng neân suy nghó: “Nay vò aáy tröø taêm toái che môø cho ta, laøm lôïi ích cho ta khoâng ít”.

Pheùp ñi neùm voøng phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP CÔÛI GIAØY TRONG PHOØNG THIEÀN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo côûi giaøy tröôùc phoøng thieàn, caàm hai caùi ñeá voã vaøo nhau, roài xaùch vaøo gioáng nhö xaùch caù khoâ, laøm naõo loaïn Tyø-kheo ñang ngoài thieàn. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc ñoù ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi côûi giaøy trong phoøng thieàn phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc duøng hai chieác giaøy voã vaøo nhau ôû tröôùc phoøng thieàn. Neáu neàn phoøng coù traûi thaûm thì neân côûi giaøy caàm ñi vaøo, vaø khoâng ñöôïc caàm nhö caàm caù khoâ maø neân gaäp hai caùi ñeá vaøo nhau maø caàm, ñoàng thôøi duøng y phuû leân treân maø caàm ñi vaøo. Khi vaøo tôùi phoøng, phaûi ñeå beân phaûi vaø ôû döôùi toïa cuï. Neáu neàn phoøng khoâng traûi thaûm, thì neân mang ñi vaøo nheï nhaøng, roài côûi ra maø ngoài.

Pheùp mang giaøy trong phoøng thieàn phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi”.

# PHEÙP DUØNG TOÏA CUÏ TRONG PHOØNG THIEÀN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo ñöùng trong phoøng thieàn ñaäp giuõ toïa cuï keâu vang, laøm naùo loaïn caùc Tyø-kheo. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: Töø nay trôû ñi, khi xöû duïng toïa cuï trong phoøng thieàn phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc ñaäp giuõ toïa cuï trong phoøng thieàn maø neân gaáp ñoâi laïi ñeå treân vai maø ñi. Khi ñeán nôi, môû ra, gaáp laïi maø ngoài. Khi trôû veà cuõng phaûi gaáp ñoâi laïi, ñeå treân vai maø veà. Neáu muoán caát laïi choã cuõ cuõng phaûi gaáp ñoâi laïi maø caát. Luùc trôû veà roài, neân töø töø maø ngoài.

Pheùp söû duïng toïa cuï trong phoøng thieàn phaûi laøm nhö theá. Neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP XÖÛ SÖÏ KHI HO

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo ho lôùn keâu vang trong phoøng thieàn, laøm naùo loaïn caùc Tyø-kheo. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi ôû trong phoøng thieàn muoán ho phaûi xöû trí nhö sau: Khi muoán ho khoâng ñöôïc phoùng tuùng ho lôùn tieáng, maø phaûi che mieäng laïi ho töø töø. Neáu ho maïnh quaù khoâng theå kieàm cheá ñöôïc thì neân ñi ra ngoaøi; khi ra ngoaøi ho xong roài trôû vaøo. Neáu vaãn coøn, khoâng döøng ñöôïc, thì neân noùi cho thaày tri söï bieát roài ra ñi. Pheùp ho phaûi xöû trí nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi”.

# PHEÙP XÖÛ TRÍ KHI NHAÛY MUÕI

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy nhoùm saùu Tyø-kheo duøng reã coû, chæ sôïi ngoaùi vaøo muõi, hoaëc duøng boät mòn boû vaøo muõi, khieán nhaûy muõi lieân tuïc laøm naùo loaïn Tyø-kheo ñang ngoài thieàn. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn daïy: “Töø nay trôû ñi, khi nhaûy muõi phaûi laøm nhö sau: Khi ôû trong phoøng thieàn maø nhaûy muõi thì khoâng ñöôïc phoùng tuùng ñeå boäc ra tieáng lôùn. Khi muoán nhaûy muõi thì neân kieàm cheá, duøng tay bòt muõi laïi. Neáu khoâng theå nhòn ñöôïc thì neân duøng tay che muõi laïi maø khòt, ñöøng ñeå nöôùc muõi laøm nhô baån ngöôøi ngoài beân caïnh. Neáu muoán nhaûy muõi thì khoâng ñöôïc noùi. Neáu thaáy Thöôïng toïa nhaûy muõi thì neân noùi: “Xin kính leã”. Neáu thaáy Haï toïa nhaûy muõi thì neân giöõ im laëng.

Pheùp nhaûy muõi phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP XÖÛ TRÍ KHI NGAÙP VAØ THÖ GIAÕN THAÂN THEÅ

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo haû mieäng ra ngaùp, giang tay, uoán mình thö giaõn gaân coát gaây ra tieáng ñoäng, laøm naõo loaïn caùc Tyø-kheo. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: Töø nay trôû ñi, khi thö giaõn, ngaùp phaûi laøm nhö sau: Neáu ñang ngoài trong phoøng thieàn maø muoán ngaùp thì khoâng ñöôïc phoùng tuùng ngaùp lôùn vaø vöôn mình gaây tieáng ñoäng maø phaûi töï kieàm cheá. Neáu khoâng theå kieàm cheá ñöôïc thì phaûi duøng tay che mieäng laïi töø töø maø ngaùp, khoâng ñöôïc gaây roái loaïn nhöõng ngöôøi ngoài beân caïnh. Khi thö giaõn thaân theå thì tröôùc heát neân ñöa leân moät tay, luùc tay aáy haï xuoáng roài môùi ñöa leân tay khaùc.

Pheùp ngaùp vaø thö giaõn thaân theå phaûi laøm nhö vaäy. Neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

# PHEÙP GAÕI NGÖÙA

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo ñang ngoài trong phoøng thieàn gaõi soàn soät gaây neân tieáng ñoäng laøm naùo loaïn caùc Tyø-kheo. Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi muoán gaõi phaûi laøm nhö sau: Khoâng ñöôïc gaõi soàn soät keâu lôùn tieáng; khoâng ñöôïc duøng moùng tay hay thanh goã ñeå gaõi. Neáu bò ngöùa quaù thì neân duøng baøn tay chaø, hoaëc duøng ñaàu ngoùn tay caøo.

Pheùp gaõi ngöùa phaûi laøm nhö theá, neáu ai khoâng laøm nhö theá thì vöôït phaùp oai nghi”.

# PHEÙP XÖÛ SÖÏ KHI HAÏ PHONG

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo aên buùn, ñaäu, uoáng nhieàu söõa, roài chia nhau ngoài boán goùc phoøng thieàn, tieáp tuïc nhau phoùng khí (haï phong) phaùt ra tieáng lôùn, tieáng nhoû, ñoaïn, hoûi: “Tröôûng laõo, tieáng keâu naøy haøi hoøa hay quaù phaûi khoâng?”. Theá roài, hoï duøng tay naém khí haï phong ñöa tröôùc muõi ngöôøi khaùc, hoûi: “Tröôûng laõo, coù thôm khoâng?”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Theá roài, Phaät daïy: “Töø nay trôû ñi, khi haï phong phaûi xöû trí nhö sau: Khoâng ñöôïc aên nhöõng chaát coù nhieàu hôi ñeå sinh haï phong maø ñuøa côït. Khi ñang ngoài trong phoøng thieàn maø baét haï phong thì phaûi kieàm cheá. Neáu khoâng theå

kieàm cheá ñöôïc thì phaûi höôùng veà choã ngoài ôû döôùi. Neáu choã ngoài ôû döôùi coù Thöôïng toïa thì phaûi höôùng trôû laïi veà choã ngoài ôû treân. Khi haï phong, khoâng ñöôïc ñeå keâu lôùn tieáng laøm nhieãu loaïn ngöôøi beân caïnh. Neáu ñang ngoài aên maø muoán haï phong thì cuõng phaûi höôùng veà choã ngoài döôùi, ñöøng ñeå nhieãu loaïn ngöôøi beân caïnh. Neáu ñang ôû tröôùc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, Tyø-kheo Tröôûng laõo thì phaûi ñi ra ngoaøi haï phong, ñöøng ñeå muøi hoâi bay ñeán caùc ngaøi. Neáu ñang ñi vôùi thöông khaùch treân ñöôøng thì khoâng ñöôïc tuøy tieän haï phong ôû tröôùc hoï. Neáu hôi toáng ra khoâng theå kieàm cheá ñöôïc thì phaûi ra ngoaøi leà ñöôøng veà phía döôùi gioù maø haï phong.

Khi muoán haï phong phaûi laøm nhö theá, neáu ai khoâng laøm nhö vaäy thì vöôït phaùp oai nghi.

Keä toùm taét:

*“Ñoát ñeøn, haønh thieàn tröôïng, Neùm voøng, caàm giaøy deùp.*

*Toïa cuï vaø ho hen,*

*Nhaûy muõi, thö giaõn, ngaùp. Gaõi ngöùa vaø haï phong, Keát thuùc phaàn thöù baûy”.*

Theá naøo goïi laø oai nghi, theá naøo goïi laø khoâng phaûi oai nghi? Tuøy thuaän laøm theo hai boä Luaät thì goïi laø oai nghi, khoâng tuøy thuaän laøm theo hai boä Luaät thì goïi laø khoâng phaûi oai nghi. Oai nghi, Chuùng hoïc, khoâng coù aùc taâm, voâ yù xuùc chaïm ngöôøi nöõ, taát caû caùc phaùp naøy thuoäc veà Vieät tyø-ni taâm hoái.

Ñeán ñaây heát phaàn Oai Nghi.

■