3-THOÏ THÖÏC TÖØ HOÏC GIA479

1. DUYEÂN KHÔÛI
	1. *Ñeä töû kieán ñeá:*

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät taïi thaønh La-duyeät. Khi aáy, coù gia ñình cö só, vôï choàng ñeàu coù loøng tin, laøm ngöôøi ñeä töû Ñöùc Phaät. Thöôøng phaùp cuûa ngöôøi ñeä töû chö Phaät ñaõ kieán ñeá,480 ñoái vôùi caùc Tyø-kheo khoâng coù caùi gì tieác nuoái, keå caû thòt trong thaân mình. Moãi khi caùc Tyø-kheo ñeán nhaø thì luoân duøng thöùc aên vaø caùc vaät duïng cuùng döôøng. Cuùng döôøng nhö vaäy cho ñeán noãi ngheøo khoå, côm aùo ñeàu thieáu thoán. Nhöõng ngöôøi haøng xoùm ñeàu noùi nhö vaày: Gia ñình kia tröôùc ñaây raát giaøu coù, cuûa caûi dö daät. Töø khi cuùng döôøng Sa-moân Thích töû ñeán nay, cuûa caûi khoâ caïn, baàn cuøng ñeán theá. Nhö vaäy vieäc cung kính cuùng döôøng chæ ñem laïi söï ngheøo khoå!

Caùc Tyø-kheo nghe bieát, trong ñoù coù vò thieåu duïc tri tuùc, soáng haïnh ñaàu ñaø, öa hoïc giôùi, bieát hoå theïn, hieàm traùch caùc Tyø-kheo: Sao caùc thaày

474. Taêng kyø: Ñeà-xaù-ni 4.

475. Kieán ñeá 見諦: Ñaõ thaáy boán Thaùnh ñeá, chöùng ñaéc Tu-ñaø-hoaøn. Nguõ phaàn: Tröôûng giaû Cuø- sö-la 瞿師羅 tin öa Phaät phaùp, thaáy phaùp, ñaéc quaû. Taêng kyø: Ñaïi thaàn Tyø-xaø boá thí thaùi quaù, gia saûn khaùnh taän. Taêng taùc yeát-ma hoïc gia. Thaäp tuïng: Töôïng sö Thuû-la, thaáy Boán ñeá, ñaéc Sô ñaïo. Caên baûn: Tröôûng giaû Sö Töû, ñaéc Sô quaû.

ñeán maõi nôi cö só ñeå nhaän thöùc aên vaø ñoà cuùng döôøng, khoâng bieát ñuû, ñeán noãi khieán cho cuûa caûi gia ñình hoï phaûi caïn kieät nhö theá?

Caùc Tyø-kheo ñeán choã Ñöùc Theá Toân, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài ngoài qua moät beân, ñem nhaân duyeân naøy baïch ñaày ñuû leân Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Theá Toân lieàn vì nhaân duyeân naøy taäp hôïp Taêng Tyø-kheo, quôû traùch caùc Tyø-kheo:

- Vieäc caùc oâng laøm laø sai quaáy, chaúng phaûi oai nghi, chaúng phaûi phaùp Sa-moân, chaúng phaûi tònh haïnh, chaúng phaûi haïnh tuøy thuaän, laøm ñieàu khoâng neân laøm. Sao caùc oâng laïi ñeán maõi nôi nhaø cö só ñeå nhaän thöùc aên cuùng döôøng, ñeán noãi khieán gia ñình hoï ngheøo tuùng nhö vaäy?

*2. Yeát-ma hoïc gia:*

Duøng voâ soá phöông tieän quôû traùch caùc Tyø-kheo roài, Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Töø nay veà sau cho pheùp Taêng taùc phaùp hoïc gia cho gia ñình kia, baèng phaùp baïch nhò yeát-ma. Taùc phaùp nhö vaày: Trong chuùng neân sai moät vò coù khaû naêng taùc phaùp yeát-ma, nhö treân maø taùc baïch nhö vaày:
* Ñaïi ñöùc taêng xin laéng nghe. Trong thaønh La-duyeät naøy coù moät gia ñình cö só, caû vôï laãn choàng ñeàu ñaéc tònh tín, laøm ñeä töû cuûa Phaät. Gia taøi hoï bò caïn kieät. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng chaáp thuaän, nay Taêng taùc phaùp yeát-ma hoïc gia, caùc Tyø-kheo khoâng ñöôïc ñeán gia ñình kia nhaän thöùc aên maø aên. Ñaây laø lôøi taùc baïch.
* Ñaïi ñöùc Taêng xin laéng nghe. Trong thaønh La-duyeät naøy coù moät gia ñình cö só, caû vôï laãn choàng ñeàu ñaéc tònh tín, laøm ñeä töû cuûa Phaät. Gia taøi hoï bò khoâ kieät. Nay Taêng trao cho phaùp yeát-ma hoïc gia, caùc Tyø-kheo khoâng ñöôïc ñeán nhaø ñoù ñeå nhaän thöùc aên maø aên. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù Taêng trao cho cö só kia phaùp yeát-ma hoïc gia thì im laëng. Vò naøo khoâng chaáp thuaän xin noùi.
* Taêng ñaõ chaáp thuaän trao cho cö só kia phaùp yeát-ma hoïc gia roài, Taêng chaáp thuaän neân im laëng. Vieäc naøy ñöôïc ghi nhaän nhö vaäy.
* Töø nay veà sau, Ta vì caùc Tyø-kheo kieát giôùi, goàm möôøi cuù nghóa,cho ñeán caâu chaùnh phaùp toàn taïi laâu daøi.

Muoán noùi giôùi neân noùi nhö vaày.

Tyø-kheo naøo, ñaõ bieát laø nhaø hoïc gia, Taêng ñaõ cho phaùp yeát-ma hoïc gia roài, maø ñeán nhaø aáy nhaän thöùc aên ñeå aên, phaûi ñoái tröôùc caùc Tyø- kheo khaùc phaùt loà: “Thöa Ñaïi ñöùc, toâi phaïm phaùp ñaùng khieån traùch, nay ñoái tröôùc Ñaïi ñöùc xin phaùt loà saùm hoái.” Ñaây laø phaùp hoái quaù.

Theá Toân vì caùc Tyø-kheo kieát giôùi nhö vaäy. Trong ñoù coù Tyø-kheo tröôùc coù nhaän söï thænh cuûa gia ñình, coù söï nghi khoâng daùm ñeán. Ñöùc

Phaät daïy:

* Coù thænh tröôùc thì cho pheùp ñeán.

Baáy giôø, coù Tyø-kheo beänh khoâng daùm nhaän thöùc aên cuûa hoïc gia, Ñöùc Phaät daïy:

* Töø nay veà sau cho pheùp caùc Tyø-kheo beänh ñöôïc nhaän thöùc aên nôi hoïc gia ñeå aên.

Khi aáy caùc Tyø-kheo thaáy ngöôøi cho thöùc aên ñeå thöùc aên xuoáng ñaát maø cho, nghi khoâng daùm nhaän. Hoaëc khieán ngöôøi mang cho; cuõng khoâng daùm nhaän. Ñöùc Phaät daïy:

* Cho pheùp nhaän.

Töø nay veà sau neân noùi giôùi nhö vaày:

***Tyø-kheo naøo, neáu tröôùc ñoù ñaõ taùc yeát-ma hoïc gia, ñoái vôùi hoïc gia ñoù, khoâng coù söï thænh tröôùc, khoâng beänh, töï tay nhaän thöùc aên vaø aên. Tyø-kheo aáy caàn ñoái tröôùc Tyø-kheo khaùc phaùt loà: “Toâi phaïm phaùp ñaùng khieån traùch, laøm ñieàu khoâng ñaùng laøm. Nay toâi ñoái tröôùc Ñaïi ñöùc, xin phaùt loà saùm hoái”. Ñaây laø phaùp hoái quaù.***

1. GIÔÙI TÖÔÙNG

Tyø-kheo: Nghóa nhö treân.

Hoïc gia48l: laø Taêng trao cho phaùp baïch nhò yeát-ma. Nhaø cö só: Nhö treân ñaõ noùi.

Beänh: Cuõng ñaõ noùi ôû treân.

Tyø-kheo naøo, hoïc gia nhö vaäy, tröôùc ñoù Taêng ñaõ trao cho phaùp yeát-ma cho hoï roài maø Tyø-kheo khoâng ñöôïc thænh tröôùc laïi khoâng beänh. Ñoái vôùi trong nhaø hoïc gia nhö vaäy maø nhaän thöùc aên ñeå aên, thì moãi mieáng aên phaïm Ba-la-ñeà-xaù-ni.

Tyø-kheo-ni, Ñoät-kieát-la. Thöùc-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ñoät- kieát-la. Ñoù goïi laø phaïm.

Söï khoâng phaïm: Neáu ñaõ ñöôïc thænh tröôùc; hoaëc coù beänh; hoaëc ñeå xuoáng ñaát maø cho; hoaëc nhaän töø nôi ngöôøi khaùc; hoaëc hoïc gia sau khi daâng cuùng taøi saûn vaãn coøn nhieàu. Thaûy ñeàu thì khoâng phaïm.

*3. Giaûi Yeát-ma hoïc gia*

Hoïc gia kia, taøi saûn coù laïi doài daøo, ñeán trong Taêng xin giaûi yeát-ma Hoïc gia. Caùc Tyø-kheo baïch Phaät. Ñöùc Phaät daïy:

* Neáu taøi saûn cuûa hoïc gia coù laïi doài daøo, hoï ñeán giöõa Taêng, xin giaûi phaùp yeát-ma hoïc gia thì Taêng neân taùc phaùp baïch nhò yeát-ma, giaûi

48l. Hoïc gia 學家. Thaäp tuïng: Chæ gia ñình ñaõ ñaéc Sô quaû. Pali: Sekkhasammatāni kulni, nhöõng gia ñình ñaõ ñöôïc xaùc nhaän laø höõu hoïc; giaûi thích: Ñoù laø gia ñình taêng tröôûng vôùi tín, nhöng toån giaûm vôùi taøi saûn.

cho hoï. Trong chuùng neân sai moät ngöôøi coù khaû naêng taùc phaùp yeát- ma, nhö treân maø taùc baïch nhö vaày:

* Ñaïi ñöùc Taêng xin laéng nghe. Trong thaønh La-duyeät naøy coù moät gia ñình cö só, caû vôï laãn choàng ñeàu ñaéc tònh tín, laøm ñeä töû Phaät, öa thích cuùng döôøng neân cuûa caûi bò khaùnh kieät. Tröôùc ñaây Taêng ñaõ cho phaùp yeát- ma hoïc gia. Nay cuûa caûi coù laïi doài daøo, hoï ñeán tröôùc Taêng caàu xin giaûi yeát-ma hoïc gia. Neáu thôøi gian thích hôïp ñoái vôùi Taêng, Taêng chaáp thuaän, nay Taêng giaûi phaùp yeát-ma hoïc gia. Ñaây laø lôøi taùc baïch.
* Ñaïi ñöùc Taêng xin laéng nghe. Trong thaønh La-duyeät naøy coù moät gia ñình cö só, caû vôï laãn choàng ñeàu ñaéc tònh tín, laøm ñeä töû Phaät, öa thích cuùng döôøng neân cuûa caûi bò khaùnh kieät. Tröôùc ñaây Taêng ñaõ cho phaùp yeát- ma hoïc gia. Nay cuûa caûi coù laïi doài daøo, hoï ñeán tröôùc Taêng caàu xin giaûi yeát-ma hoïc gia. Caùc tröôûng laõo naøo ñoàng yù Taêng vì cö só kia giaûi phaùp yeát-ma hoïc gia thì im laëng. Vò naøo khoâng ñoàng yù xin noùi.
* Taêng ñaõ chaáp thuaän vì cö só kia giaûi phaùp yeát-ma hoïc gia roài. Taêng chaáp thuaän neân im laëng. Vieäc naøy ñöôïc ghi nhaän nhö vaäy.

Khi aáy caùc Tyø-kheo ñeàu nghi khoâng daùm nhaän thöùc aên töø cö só ñaõ ñöôïc giaûi yeát-ma hoïc gia, baïch Phaät. Ñöùc Phaät daïy:

* Töø nay veà sau cho pheùp caùc Tyø-kheo ñöôïc nhaän thöùc aên nôi nhaø ñoù. Nhaän nhö vaäy khoâng phaïm.

Ngöôøi khoâng phaïm: Phaïm laàn ñaàu tieân khi chöa cheá giôùi, si cuoàng, loaïn taâm, thoáng naõo, böùc baùch.