KINH ÑAÏI PHÖÔNG TIEÄN PHAÄT BAÙO AÂN

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 8: ÖU-BA-LY**

thaùn.

Baáy giôø, ñaïi chuùng vaây quanh Ñöùc Theá Toân, cuùng döôøng, cung kính, toân troïng taùn

Luùc ñoù Toân giaû A-nan nhaän thaáy trong taâm cuûa ñaïi chuùng ñeàu coù ñieåm ngôø vöïc,

lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, taïi sao Ñöùc Theá Toân laïi nhaän cho Öu-ba-ly, laø ngöôøi haï tieän, theo Phaät xuaát gia? Vieäc ñoù laø söï huûy nhuïc cho haøng ñeä töû Phaät, laïi khieán cho caùc doøng Vöông toân quyù toäc sinh loøng baát kính, do vaäy maø toån maát phuùc ñieàn vaø cuõng khieán cho con vua Baïch Tònh laø Tyø-kheo Nan-ñaø sinh loøng khinh maïn?

Phaät baûo Toân giaû A-nan vaø ñaïi chuùng:

–Caùc oâng nghe cho kyõ! Caùc oâng coù theå noùi Nhö Lai khoâng coù loøng bình ñaúng, khoâng coù taâm ñaïi bi, khoâng coù naêm trí, khoâng coù chaùnh ñònh, nhöng caùc oâng khoâng ñöôïc noùi raèng Öu-ba-ly laø ngöôøi haï tieän, tu taäp haïnh haï tieän, nguyeän haï tieän vaø tinh taán haï tieän. Caùc oâng coù theå noùi Nhö Lai coøn phieàn naõo, thay ñoåi khoâng thöôøng, nhöng caùc oâng khoâng ñöôïc noùi Öu-ba-ly laø ngöôøi haï tieän ñi xuaát gia.

Nhö Lai duøng trí nhaän bieát ñuùng khaép, maø noùi nhöõng lôøi chaân thaät, vaäy caùc oâng neân tin theo lôøi Phaät. Nhö Lai khi thaáy roõ ñöôïc söï sinh töû laø tai hoïa maø moät mình giaùc ngoä thaønh Phaät, thì Öu-ba-ly cuõng theo Phaät xuaát gia, chöùng ñöôïc ba minh, saùu thoâng vaø ñaày ñuû caùc moân giaûi thoaùt, caùc chuùng coõi trôøi, ngöôøi ñeàu sinh loøng ngöôõng moä. Öu-ba-ly laø ngöôøi giöõ luaät vaøo baäc nhaát, hoä trì chaùnh phaùp xöùng ñaùng laõnh nhaän söï cuùng döôøng, khieán cho chuùng sinh thaønh töïu ñöôïc ba thöù dieäu quaû, nghóa laø: quaû baùo ôû ñôøi naøy, ñôøi sau vaø nhieàu kieáp sau nöõa. Bôûi theá, caùc oâng neân bieát, Öu-ba-ly laø moät vò Boà-taùt ñaïi bi, coù nhöõng coâng haïnh kyø ñaëc vi dieäu. ÔÛ nhöõng kieáp quaù khöù vôùi voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc caùc coõi Phaät. Öu-ba-ly ñaõ töøng vun troàng caùc coäi coâng ñöùc, trong giaùo phaùp cuûa Phaät Thích-ca Maâu-ni, Öu-ba-ly cuõng laø ngöôøi trì luaät thöù nhaát.

Khi nghe Phaät taùn thaùn maät haïnh cuûa Toân giaû Öu-ba-ly, Tyø-kheo Nan-ñaø môùi khôûi taâm cung kính, lieàn ñöùng daäy ñeán leã Toân giaû Ñaïi Kieàu-traàn-nhö vaø laàn löôït caùc vò ñeä töû khaùc. Nhöng khi ñeán tröôùc Toân giaû Öu-ba-ly thì Nan-ñaø chæ cuùi ñaàu, roài ngaång leân vaø chaép tay ñöùng nhìn. Luùc ñoù, Ñöùc Nhö Lai vì Nan-ñaø noùi keä:

*Nan-ñaø, phaûi neân bieát*

*Chôù khinh ngöôøi ngheøo cuøng Ñöøng caäy mình giaøu sang Xuaát gia khoâng phaân bieät.*

Nan-ñaø nghe Phaät chæ daïy nhöõng ñieàu lôïi laïc, sinh loøng vui möøng, lieàn söûa laïi y phuïc, roài cuùi ñaàu leã chaân Toân giaû Öu-ba-ly. Luùc aáy trôøi ñaát ñeàu rung ñoäng. Nan-ñaø thaáy

mình khoan khoaùi, nheï nhaøng töùc thì chöùng ñöôïc ñaïo quaû A-la-haùn maø vaøo ñòa vò cuûa baäc Voâ hoïc.

Baáy giôø Phaät baûo Toân giaû Öu-ba-ly:

–OÂng haõy thuyeát phaùp, noùi roõ söï sai khaùc veà Tam baûo, phaùp Töù ñeá, veà taïi gia, xuaát gia, veà thaát chuùng… nghóa laø oâng haõy noùi veà Tam quy, Nguõ giôùi cho ñeán taát caû caùc giôùi, veà giôùi laøm lôïi ích chuùng sinh, giôùi dieät tröø phieàn naõo, giôùi ñieàu trò thaân taâm, giôùi thieàn ñònh vaø giôùi voâ laäu…, ñeå laøm cho ngoâi Tam baûo ñöôïc höng thònh.

Baáy giôø Toân giaû Öu-ba-ly baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, nhôø söùc uy thaàn cuûa Nhö Lai tieáp daãn, hoä nieäm, con xin hoûi Theá Toân moät vaøi ñieàu khoâng hieåu.

Noùi xong, ngaøi töï suy nghó: “Theá naøo laø Tam baûo: Phaät, Phaùp vaø Taêng? Tam baûo neáu khoâng coù baûn chaát thì laøm theá naøo phaân bieät maø noùi ñöôïc? Phaùp, Taêng cuõng khaùc nhau, vaäy neáu quy y Tam baûo thì phuïng haønh theá naøo? Coøn Tam quy neáu chæ laø moät thì khoâng theå noùi coù ba, neáu noùi Tam quy thì taïi sao laïi coù baûy chuùng khaùc nhau?”

Töï suy nghó theá roài, Toân giaû Öu-ba-ly môùi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, nöông nhôø veà ñaâu maø goïi laø quy y Phaät? Khi aáy Ñaáng Ñaïi Giaùc Theá Toân baûo Toân giaû Öu-ba-ly:

–Phaät laø ngöôøi ñaõ giaùc ngoä, thaáu suoát caû hai phaàn “taùnh” vaø “töôùng” cuûa taát caû caùc phaùp. Laïi nöõa, taát caû chuùng sinh ñang meâ muoäi trong ba coõi, Phaät ñaõ ñaït ñöôïc ñaïo nhaõn, töï mình ñaõ thöùc tænh, laïi thöùc tænh cho nhöõng chuùng sinh coøn meâ muoäi kia, bôûi theá môùi goïi laø giaùc. Phaät ñaõ thaáu suoát taát caû moïi phaùp vaø coù theå thuyeát minh veà taát caû caùc phaùp.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi Phaät:

–Theá naøo goïi laø Phaät thuyeát giaûng veà taát caû caùc phaùp? Phaät tuøy thôøi cô, thích öùng vôùi chuùng hoäi maø thuyeát, hay chæ thuyeát cho töøng nhoùm ngöôøi thoâi?

Phaät ñaùp:

–Phaät theo caên taùnh cuûa chuùng sinh vaø tuøy thôøi cô maø thuyeát caùc phaùp. Sau naøy caùc ñeä töû keát taäp Phaùp taïng seõ chia ra töøng boä loaïi moät. Khi Phaät thaønh ñaïo, vì caùc ñeä töû maø noùi ra giôùi luaät, coù giôùi khinh giôùi troïng, höõu taøng vaø voâ taøng, keát taäp thaønh Luaät taïng. Khi Nhö Lai noùi veà nhaân quaû, toäi phuùc, caùc thöù raøng buoäc, phieàn naõo vaø caùc nghieäp nôi thaân, khaåu, yù thì keát thaønh Luaän taïng. Nhö Lai vì haøng trôøi, ngöôøi, tuøy thôøi thuyeát phaùp ñeå khuyeân hoï tu taäp, noùi ra boä Taêng nhaát A-haøm. Sau laïi vì nhöõng chuùng sinh thoâng minh, noùi caùc phaùp cao saâu, goïi laø Trung A-haøm, ñeå cho nhöõng ngöôøi coù lôïi caên theo ñoù maø tu taäp. Sau nöõa, noùi caùc pheùp toïa thieàn cho nhöõng ngöôøi tu thieàn ñònh hoïc taäp, neân môùi thaønh boä Taïp A-haøm. Sau heát, vì phaù tröø taø kieán cuûa ngoaïi ñaïo maø noùi ra boä Tröôøng A-haøm. Taát caû boán boä loaïi ñoù, sau keát taäp thaønh Kinh taïng.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu Phaät ñaõ noùi taát caû caùc phaùp, thì taïi sao moät hoâm Phaät ngoài beân goác caây, boác moät naém laù hoûi caùc ñeä töû laø laù trong tay Phaät nhieàu hôn hay laø laù treân caây nhieàu hôn? Caùc ñeä töû ñeàu traû lôøi laù treân caây nhieàu hôn. Luùc ñoù Phaät baûo caùc ñeä töû raèng, taát caû caùc phaùp Phaät ñaõ thaáu suoát cuõng nhieàu nhö laù treân caây. Coøn caùc phaùp Phaät ñaõ noùi chæ laø laù trong baøn tay maø thoâi. Vaäy laøm sao coù theå noùi laø Phaät ñaõ thuyeát taát caû phaùp?

Phaät traû lôøi:

–Taát caû caùc phaùp ñeàu coù “bieät töôùng” vaø “toång töôùng”. Nhö Lai noùi ñaõ thuyeát taát caû caùc phaùp laø noùi veà phaàn “bieät töôùng” chöù khoâng phaûi “toång töôùng”. Khoâng phaûi Nhö Lai khoâng noùi ñöôïc phaàn “toång töôùng”, nhöng neáu Nhö Lai noùi phaàn “toång töôùng” thì

chuùng sinh khoâng theå laõnh hoäi heát ñöôïc. Caùc oâng neân bieát Nhö Lai ñaõ thaáu suoát taát caû caùc phaùp, nhöng môùi chæ noùi veà phaàn “bieät töôùng” cuûa caùc phaùp chöù chöa noùi ñeán phaàn “toång töôùng”.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu Phaät bieát maø coù theå noùi ñöôïc, thì caùc vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, caên cöù vaøo choã hieåu bieát cuõng coù theå noùi ñöôïc. Vaäy taïi sao caùc vò ñoù khoâng theå xöng laø Phaät?

Phaät ñaùp:

–Khoâng theå ñöôïc. Laø vì Phaät bieát vaø noùi ñaày ñuû caû hai phaàn “taùnh”, “töôùng” cuûa caùc phaùp; coøn caùc vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, tuy cuõng bieát vaø noùi ñöôïc, nhöng khoâng theå noùi heát “taùnh”, “töôùng” cuûa caùc phaùp. Laïi nöõa, Phaät hieåu thaáu vaø coù theå ñaët teân cho caùc phaùp, nhöng Thanh vaên, Duyeân giaùc thì khoâng theå laøm ñöôïc. Laïi nöõa, Phaät chöùng ñöôïc voâ bieân phaùp vaø coù theå noùi maõi khoâng cuøng, nhöng haøng Nhò thöøa thì khoâng theå laøm ñöôïc. Laïi nöõa, coù phaùp “coäng” vaø “baát coäng” töùc ñieàu maø haøng Nhò thöøa ñaït ñöôïc thì Phaät cuõng coù, nhöng ñieàu maø Phaät coù thì Nhò thöøa chöa ñaït ñöôïc. Ñieàu maø Thanh vaên ñaõ chöùng ñöôïc thì Tam thöøa ñeàu bieát; ñieàu maø Duyeân giaùc ñaõ chöùng ñöôïc thì Thanh vaên vaø Boà-taùt cuõng ñeàu bieát. Nhöng ñieàu maø Phaät ñaõ chöùng thì haøng Nhò thöøa khoâng theå bieát ñöôïc, chæ Phaät töï bieát maø thoâi. Laïi nöõa, traùp lôùn thì naép phaûi lôùn, phaùp lôùn thì phaùp töôùng cuõng voâ cuøng. Trí cuûa Phaät laø trí khoâng coù bôø beán, cho neân Phaät môùi coù theå thaáu suoát vaø thuyeát minh ñöôïc taát caû caùc phaùp, coøn trí cuûa haøng Nhò thöøa laø trí coù haïn, neân Nhò thöøa khoâng theå thaáu suoát ñöôïc “taùnh”, “töôùng” cuûa taát caû phaùp. Laïi nöõa, Phaät ñaõ chöùng ñöôïc caùi trí bieát nhö thöïc, nghóa laø ñoái vôùi “taùnh”, “töôùng”, cuûa phaùp, Phaät ñeàu hieåu roõ nhö thöïc, coøn haøng Nhò thöøa hieåu caùc phaùp chöa ñöôïc hoaøn toaøn, chöa thaáu suoát ñeán caên nguyeân cuûa “taùnh” vaø “töôùng”, bôûi theá khoâng theå noùi laø ñaõ chöùng ñöôïc trí bieát nhö thöïc. Caên cöù vaøo nhöõng nghóa noùi treân, neân bieát haøng Nhò thöøa khoâng theå xöng laø Phaät. Hôn nöõa, chöõ Phaät khoâng theå duøng tieáng maø truyeàn ñöôïc, cuõng khoâng theå laáy nghóa maø hieåu ñöôïc. Coøn theá naøo goïi laø Theá Toân? Laø ngöôøi coù theå bieát heát caùc phaùp ñoái trò. Laïi nöõa, ôû theá gian ngoân ngöõ baát ñoàng, neân ngöôøi ñôøi khoâng theå hieåu ñöôïc nhau, nhöng Phaät thì hieåu bieát taát caû, neân goïi Phaät laø Theá Toân. Laïi nöõa, nhö Saéc Tyø-kheo noùi, Nhò thöøa phaøm phu töï noùi ñaõ chöùng ñöôïc caùc phaùp, hoaëc öa nôi tónh mòch, hoaëc thích thieàn ñònh, hay caùc phaùp khaùc, nhöng giöõ bí maät. Phaät thì khoâng theá, Phaät chöùng ñöôïc caùc phaùp, ñeàu ruû loøng Töø bi maø noùi cho ngöôøi khaùc nghe. Laïi nöõa, vì Phaät ñaõ dieät tröø ñöôïc tham, saân vaø si, neân goïi laø Theá Toân.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Nhò thöøa cuõng ñaõ phaù tröø ñöôïc tham, saân, si, taïi sao laïi khoâng theå xöng laø Theá

Toân?

Phaät traû lôøi:

–Khoâng theå ñöôïc, vì haøng Nhò thöøa ñoái vôùi taâm Ñaïi thöøa coøn coù khi thoaùi chuyeån,

Phaät thì khoâng bao giôø thoaùi chuyeån. Thoaùi chuyeån coù ba: moät laø, ñaõ chöùng quaû maø coøn thoaùi chuyeån; hai laø chöa chöùng quaû maø ñaõ thoaùi chuyeån; ba laø ñaõ ñeán choã öùng duïng maø coøn thoaùi chuyeån.

Ñaõ chöùng quaû maø thoaùi chuyeån laø noùi ngoâi Thanh vaên ñaõ chöùng ñöôïc quaû thöù ba maø coøn coù khi thoaùi chuyeån. Chæ coù quaû thöù tö laø A-la-haùn thì môùi khoâng coøn thoaùi chuyeån. Coøn nhö Trung thöøa, neáu ñaõ tu taäp ñuû traêm kieáp, ñaõ thaáu suoát ñöôïc möôøi hai nhaân duyeân, thaønh Bích-chi-phaät, cuõng khoâng coøn thoaùi chuyeån nöõa. Nhöng neáu laø Haï thöøa, chöùng quaû thöù ba maø thaønh Bích-chi-phaät, thì vaãn coøn thoaùi chuyeån. Coøn nhö Phaät

ñaõ chöùng quaû roài, thì khoâng bao giôø thoaùi chuyeån.

Chöa chöùng quaû maø thoaùi chuyeån laø noùi nhöõng ngöôøi cuûa ba thöøa, chöa chöùng ñöôïc quaû maø ñaõ thoaùi chuyeån; neáu tu ba nghieäp cuûa Tyø-kheo maø löôøi bieáng, hoaëc tu taäp caùc phaùp khoâng chaêm chæ, thì goïi laø chöa chöùng quaû ñaõ thoaùi chuyeån.

Ñaõ tôùi choã öùng duïng maø coøn thoaùi chuyeån laø noùi nhöõng ngöôøi ñaõ chöùng ñöôïc caùc phaùp, maø khoâng öùng duïng hieän tieàn, nhö möôøi löïc cuûa Phaät vaø möôøi trí cuûa Tieåu thöøa, maø chæ öùng duïng moät; hay phaûi tuïng möôøi vaïn lôøi kinh, maø khoâng tuïng, ñeàu goïi laø ñaõ ñeán choã öùng duïng maø thoaùi chuyeån.

Thanh vaên chöa chöùng quaû maø thoaùi chuyeån; Duyeân giaùc vaø Ñoäc giaùc cuõng coù khi chöa chöùng quaû maø thoaùi chuyeån, nhöng Phaät thì khoâng bao giôø theá. Ñoái vôùi taát caû haïnh tu taäp, khoâng bao giôø Phaät bieáng nhaùc. Nhò thöøa ñaõ ñeán choã öùng duïng maø coøn thoaùi chuyeån, chöù Phaät thì nhaát ñònh khoâng theá. Nhö trong möôøi löïc maø chæ duøng moät, boû chín, neân goïi laø thoaùi chuyeån. Hoaëc nhö tuïng hai möôi vaïn lôøi kinh, maø ngöôøi phaøm söùc yeáu, phaûi tuïng moät, hai ngaøy môùi xong, nhöng Phaät coù theå tuïng xong ngay. Thaäp löïc cuõng vaäy, duøng laø duøng lieàn, khoâng bò ngaên laïi. Cho neân Phaät khoâng coù söï khoâng duøng maø boû. Laïi noùi, Phaät khoâng coù söï khoâng duøng maø boû nhö khi maëc aùo Neâ-hoaøn taêng, khoâng phaûi thôøi khoâng maëc. Nhö khi ôû trong phaùp cuûa theá gian, khi laøm baát cöù vieäc gì ñeàu vì lôïi ích cuûa chuùng sinh maø laøm. Vieäc gì coù lôïi thì laøm, khoâng coù lôïi thì boû, chöù khoâng phaûi khoâng laøm ñöôïc, bôûi theá Phaät khoâng coù söï khoâng duøng maø thoaùi chuyeån. Tuy Phaät hieåu suoát caùc phaùp maø noùi khoâng nhaát ñònh laø vì yù Phaät saâu xa, khoâng theå nghó baøn ñöôïc.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Taïi sao Thanh vaên ñaõ chöùng ñeán quaû A-na-haøm coøn thoaùi chuyeån? Nhöng chöùng quaû A-la-haùn thì khoâng thoaùi chuyeån?

Phaät ñaùp:

–Quaû A-na-haøm ñaõ töøng ñöôïc, cho neân thoaùi chuyeån, coøn quaû A-la-haùn thì chöa töøng ñöôïc, cho neân khoâng thoaùi chuyeån.

Cuõng nhö ngöôøi ñang ñoùi maø ñöôïc aên coã ngon, khoâng bao giôø queân, yù nghóa quaû A- la-haùn cuõng vaäy. Laïi nöõa, A-la-haùn laáy nhaãn nhuïc laøm ñaïo voâ ngaïi, laáy trí tueä laøm ñaïo giaûi thoaùt, coøn A-na-haøm laáy trí tueä laøm ñaïo voâ ngaïi vaø cuõng laáy trí tueä laøm ñaïo giaûi thoaùt, cho neân coøn thoaùi chuyeån. Laïi nöõa, A-la-haùn laáy söï hieåu bieát nhö thöïc laøm ñaïo, cho neân khoâng thoaùi chuyeån, coøn A-na-haøm thì laáy tö duy laøm ñaïo, cho neân coøn thoaùi chuyeån. A-na-haøm coøn phaûi dieät heát voïng töôûng vaø tröø saïch tham, saân, si, aùi, taø kieán, voâ minh, neân coøn bò tö duy böùc baùch. Nhöng A-la-haùn thì tìm hieåu ñaïo nhö thöïc, neân khoâng bò böùc baùch, vì ñaïo nhö thöïc khoâng coù böùc baùch. Thaáy roõ ñöôïc phaàn “voïng” töùc thaáy lyù “chaân”. Nhö khoâng caàn tö duy neân khoâng bò böùc baùch vaø vì theá khoâng thoaùi chuyeån.

Laïi nöõa, caùi trí tìm hieåu cuûa A-la-haùn lôùn maïnh nhö röôøng coät, choáng ñôõ moïi vaät, neân khoâng thoaùi; coøn caùi trí tö duy cuûa A-na-haøm nhoû, yeáu, cho neân coøn thoaùi.

Laïi nöõa, A-la-haùn duøng taâm nhaãn nhuïc vaø trí tueä ñeå dieät tröø chín phaåm Tö hoaëc ôû duïc giôùi, baûy möôi hai phaåm Kieát phöôïc ôû Saéc giôùi, cho neân khoâng coøn thoaùi chuyeån. Caên cöù vaøo caùc nghóa noùi treân, neân bieát Nhò thöøa khoâng theå xöng laø Theá Toân, maø chæ coù Phaät môùi ñöôïc xöng laø Theá Toân.

Laïi nöõa, Phaät ñaõ döùt heát taäp khí, nhöng Nhò thöøa chöa ñoaïn heát. Chaúng haïn nhö Ngöu Ty Tyø-kheo thöôøng nhai nhö boø, laø vì naêm traêm kieáp tröôùc phaûi ñoïa laøm kieáp boø, baây giôø môùi ñöôïc laøm ngöôøi, nhöng caùi taäp khí nhai nhö traâu vaãn chöa heát. Hoaëc nhö vò Tyø-kheo kia, tuy ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, nhöng thöôøng thích soi göông, laø vì nhöõng kieáp

tröôùc phaûi laøm thaân kyõ nöõ.

Laïi nhö moät vò Tyø-kheo kia, thöôøng hay baùm laáy bao lôn maø ñaùnh ñu, nhaûy, nhoùt, laø vì trong nhöõng kieáp tröôùc bò ñoïa laøm loaøi khæ. Bôûi theá Nhò thöøa khoâng ñöôïc xöng laø Theá Toân.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Phaøm ñaàu nôi caùc kinh thöôøng coù caâu: “Chính toâi ñöôïc nghe…” laø lôøi cuûa Toân giaû A-nan noùi khi Phaät coøn ôû ñôøi thuyeát phaùp, Toân giaû ñöôïc nghe nhö vaäy. Nhöng khi hai möôi naêm sau khi Phaät thaønh ñaïo, Toân giaû A-nan môùi theo Phaät xuaát gia. Nhö vaäy, trong hai möôi naêm Phaät thuyeát phaùp, Toân giaû A-nan khoâng ñöôïc nghe. Theá maø, taïi sao sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, luùc keát taäp Phaùp taïng, laïi noùi: “Chính toâi ñöôïc nghe…”.

Phaät traû lôøi:

–Khi Toân giaû A-nan theo Nhö Lai xuaát gia, coù xin boán ñieàu nhö sau:

-Ñieàu thöù nhaát, xin Phaät ñöøng cho con aùo cuõ cuûa Phaät.

-Ñieàu thöù hai, xin Phaät ñöøng baûo ngöôøi khaùc môøi con ñi phoù trai; con vì caàu phaùp, vì cung kính Phaät maø theo haàu beân Phaät, chöù khoâng phaûi vì côm aùo.

-Ñieàu thöù ba, sôùm toái, caùc vò Tyø-kheo muoán ñöôïc thaáy Phaät thì cöù vieäc vaøo, chöù con khoâng phaûi vaøo baïch tröôùc.

-Ñieàu thöù tö, trong hai möôi naêm Phaät thuyeát phaùp, con khoâng ñöôïc nghe, xin Phaät noùi laïi heát cho con nghe.

Theo ñieàu nguyeän thöù tö, Nhö Lai phaûi truyeàn nhôø chö Thieân noùi laïi cho Toân giaû A-nan nghe. Cuõng coù khi Nhö Lai duøng taâm Tam-muoäi truyeàn cho Toân giaû A-nan; cuõng coù khi A-nan nghe laïi töø caùc vò Tyø-kheo khaùc.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Phaät thuyeát phaùp trong hai möôi naêm, laøm theá naøo coù theå noùi laïi heát ñöôïc? Phaät ñaùp:

–Nhö Lai duøng Trí phöông tieän thieän xaûo, cho neân trong moät caâu coù theå dieãn ra voâ löôïng phaùp vaø trong voâ löôïng phaùp coù theå chæ toùm taét trong moät caâu. Nhôø lôïi caên, Phaät chæ noùi qua phaàn chính yeáu cuûa taùm vaïn phaùp laø Toân giaû A-nan thoâng hieåu heát caû.

Nhö moät caùi caây goàm coù goác, thaân caây vaø caønh, laù, goïi laø moät caây, Phaät vì chuùng sinh, tröôùc sau noùi phaùp, goïi laø moät Taïng, nhö theá goïi laø taùm vaïn phaùp. Laïi noùi, Phaät ngoài ôû moät nôi noùi phaùp, goïi laø moät Taïng, nhö theá laø taùm vaïn phaùp. Laïi nhö möôøi saùu chöõ, laø nöûa baøi keä, ba möôi hai chöõ laø moät baøi keä, nhö theá cuõng goïi laø taùm vaïn phaùp. Laïi nhö moät baøi keä daøi hay ngaén, coù boán möôi hai chöõ, cuõng laø moät baøi keä, nhö theá cuõng goïi laø taùm vaïn phaùp. Laïi nhö nöûa thaùng moät laàn tuïng giôùi, cuõng goïi laø moät Taïng, nhö theá cuõng laø taùm vaïn phaùp. Laïi nhö Phaät töï noùi, coù taùm vaïn traàn lao, thì coù taùm vaïn phaùp taïng ñeå ñoái trò, cho neân goïi laø taùm vaïn phaùp taïng.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Taïi sao Kinh, Luaän khoâng laáy Phaät laøm ñaàu, maø chæ coù Luaät taïng laø laáy Phaät laøm

ñaàu?

Phaät traû lôøi;

–Vì Luaät laø hôn heát vaø chæ coù Phaät môùi cheá ra Luaät maø thoâi. Coøn trong Kinh cuõng

coù khi caùc ñeä töû thuyeát phaùp, cuõng coù khi Thieân, Long, Baùt boä, do Phaät hoûi maø noùi phaùp, chaúng haïn nhö Thích Ñeà-hoaøn Nhaân töï noùi raèng boá thí laø ñeä nhaát, vì oâng ñaõ nhôø coâng ñöùc boá thí maø ñöôïc laøm vua coõi Trôøi, ñöôïc moïi ñieàu nhö yù vaø Phaät cuõng cho nhö theá laø phaûi. Laïi cuõng coù khi Phaät hoùa thaønh caùc vò Hoùa Phaät thuyeát phaùp. Nhöng Luaät thì

khoâng theá. Taát caû luaät nghi ñeàu do Phaät thuyeát, vì theá neân laáy Phaät laøm ñaàu.

Laïi nöõa, Kinh thì tuøy nôi thuyeát phaùp maø coù quyeát ñònh, Luaät thì khoâng theá. Neáu phaïm luaät trong nhaø thì khoâng ñöôïc keát toäi ngay, maø phaûi ra ngoaøi ñeå keát toäi. Neáu ôû nhaø ngöôøi baïch y laøm ñieàu gì phaïm luaät, phaûi ra tröôùc chuùng Taêng ñeå buoäc toäi; neáu ôû trong laøng xoùm maø phaïm luaät, cuõng phaûi ra tröôùc chuùng Taêng ñeå buoäc toäi; neáu trong naêm chuùng xuaát gia maø laøm ñieàu phaïm luaät, thì phaûi ra tröôùc caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni maø buoäc toäi, bôûi theá cho neân laáy Phaät laøm ñaàu…

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Tam quy laáy gì laøm taùnh? Phaät traû lôøi:

–Tam quy laáy choã ngöôøi khaùc daïy laøm taùnh, hoaëc khoâng theo ngöôøi daïy laøm taùnh. Nghóa laø: khi thoï Tam quy, quyø goái, chaép tay, mieäng theo ngöôøi xöôùng, maø ñoïc Tam quy, theá laø caû thaân, khaåu ñeàu theo ngöôøi daïy, bôûi vaäy laáy choã ngöôøi daïy laøm taùnh. Neáu doác loøng chí kính, töï mình xöôùng hieäu Tam quy, khoâng theo ngöôøi khaùc, theá goïi laø laáy choã khoâng theo ngöôøi khaùc laøm taùnh.

Laïi nöõa, Tam quy laáy thaân, khaåu, yù, töùc tam nghieäp, laøm taùnh. Hoaëc Tam quy laø Nguõ aám thieän; laáy Nguõ aám thieän cuûa chuùng sinh laøm Tam quy. Laáy Tam baûo laøm choã quy höôùng, choã quy höôùng laø noùi theo nghóa cöùu hoä. Ví nhö ngöôøi coù toäi ñoái vôùi nhaø vua, chaïy sang nöôùc khaùc ñeå caàu cöùu. Vua nöôùc aáy noùi: “Neáu nhaø ngöôi muoán ñöôïc che chôû, thì khoâng ñöôïc ra khoûi nöôùc ta vaø khoâng ñöôïc traùi leänh ta”. Chuùng sinh cuõng vaäy, voán thuoâïc doøng ma, coù toäi sinh töû, quay veà Tam baûo ñeå caàu söï cöùu hoä. Neáu thaønh taâm tin töôûng nôi Tam baûo, khoâng tin choã khaùc, khoâng traùi lôøi Phaät daïy, thì Ma vöông taø aùc chaúng laøm gì ñöôïc.

Ngaøy tröôùc coù moät con chim boà caâu bò moät con chim caét ñuoåi, bay ñeán nuùp sau boùng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, nhöng vaãn thaáy sôï haõi. Sau noù bay ñeán nuùp nôi boùng Nhö Lai thì thaáy thaûn nhieân, khoâng coøn sôï; duø cho beå lôùn coù theå dôøi ñi, nhöng con chim ñoù thì baát ñoäng. Sôû dó theá laø vì Phaät coù ñöùc ñaïi töø, ñaïi bi, coøn Toân giaû Xaù-lôïi-phaát chöa coù ñöôïc loøng ñaïi töø bi; Phaät ñaõ heát taäp khí, nhöng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaãn coøn. Phaät ñaõ tu haïnh Boà-taùt trong ba a-taêng-kyø kieáp, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát môùi tu taäp khoå haïnh trong saùu möôi kieáp. Do ñoù, chim boà caâu nuùp boùng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaãn coøn sôï haõi, maø nuùp boùng Phaät thì thaûn nhieân khoâng coøn sôï.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu noùi quy y Tam baûo thì dieät tröø ñöôïc toäi aùc, loøng ñöôïc yeân vui, thì sao Ñeà-baø- ñaït-ña cuõng quy y Tam baûo, tín taâm xuaát gia, thoï giôùi cuï tuùc, maø coøn phaïm toäi tam nghòch, ñeán noãi phaûi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø?

Phaät ñaùp:

–Noùi cöùu hoä laø cöùu nhöõng ngöôøi coøn coù theå cöùu ñöôïc maø thoâi. Toäi aùc cuûa Ñeà-baø- ñaït-ña quaù saâu naëng, hôn nöõa, laïi vì ñònh nghieäp neân khoù cöùu noåi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu ngöôøi toäi naëng maø Phaät khoâng theå cöùu ñöôïc thì ngöôøi khoâng coù toäi, khoâng caàn Phaät cöùu. Vaäy taïi sao laïi noùi Tam baûo coù söùc cöùu hoä?

Phaät ñaùp:

–Ñeà-baø-ñaït-ña tuy quy y Tam baûo, nhöng taâm khoâng thaønh thaät, khoâng ñuû Tam quy, thöôøng ham danh lôïi, töï cho mình laø ngöôøi hieåu bieát taát caû, caïnh tranh vôùi Phaät, cho neân Tam baûo duø coù söùc lôùn, cuõng khoâng theå cöùu noåi. Nhö vua A-xaø-theá, tuy phaïm toäi

nghòch, ñaùng phaûi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, nhöng nhôø loøng chí thaønh, bieát caàu Phaät aên naên, neân giaûm toäi A-tyø, chæ phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc Haéc thaèng, cuõng nhö nhöõng toäi nhaân khaùc, chæ trong baûy ngaøy ñeàu ñöôïc thoaùt toäi. Ñoù laø nhôø söùc cöùu ñoä cuûa Tam baûo.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Neáu toäi cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña khoâng theå cöùu ñöôïc thì taïi sao coù Kinh noùi: “Neáu ngöôøi naøo quy y Phaät, khoâng phaûi sa vaøo ba ñöôøng aùc”, laø nghóa gì?

Phaät traû lôøi:

–Nhôø coù quy y Tam baûo neân duø phaûi vaøo ñòa nguïc A-tyø, nhöng Ñeà-baø-ñaït-ña cuõng bôùt phaàn khoå cöïc vaø cuõng coù luùc ñöôïc taïm nghæ. Laïi nhö coù ngöôøi ôû trong röøng nuùi, hay choã hoang vaéng ñaùng sôï, neáu hoï töôûng nieäm ñeán coâng ñöùc cuûa Phaät, thì söï ruøng rôïn seõ tieâu tan. Nhö theá thì söï quy y Tam baûo khoâng phaûi laø voâ ích.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Trong Töù ñeá thì Tam baûo thay theá cho ñeá naøo? Trong hai möôi hai caên thì Tam baûo thay cho caên naøo? Trong möôøi taùm giôùi, Tam baûo thay cho giôùi naøo? Trong möôøi hai nhaäp, naêm aám, Tam baûo thay cho nhaäp naøo, aám naøo?

Phaät ñaùp:

–Trong Töù ñeá thì Tam baûo thay cho Dieät ñeá vaø moät phaàn Ñaïo ñeá. Trong hai möôi hai caên, Tam baûo thay cho ba caên, töùc laø caên chöa bieát, caên bieát roài vaø caên muoán bieát. Trong möôøi taùm giôùi, Tam baûo thay cho yù caên giôùi, yù thöùc giôùi vaø phaùp traàn giôùi. Trong möôøi hai nhaäp, Tam baûo thay cho yù nhaäp vaø phaùp nhaäp. Trong naêm aám, Tam baûo thay cho naêm aám voâ laäu.

Trong Töù ñeá, Phaät baûo thay cho phaàn Ñaïo ñeá, Phaùp baûo thay cho Dieät ñeá vaø Taêng baûo cuõng thay cho moät phaàn Ñaïo ñeá. Trong hai möôi hai caên, Phaät baûo thay cho caên muoán bieát; Phaùp baûo vì laø Dieät ñeá voâ vi neân khoâng thay cho caên naøo. Coøn Taêng baûo thay cho ba caên voâ laäu. Trong möôøi taùm giôùi, Phaät baûo thay cho moät phaàn yù caên giôùi, yù thöùc giôùi vaø phaùp traàn giôùi; Phaùp baûo thay cho moät phaàn phaùp traàn giôùi; Taêng baûo thay cho moät phaàn yù caên giôùi, yù thöùc giôùi vaø phaùp traàn giôùi. Trong möôøi hai nhaäp, Phaät baûo thay cho moät phaàn yù caên nhaäp vaø phaùp traàn nhaäp; Phaùp baûo thay cho moät phaàn phaùp traàn nhaäp, Taêng baûo cuõng thay moät phaàn yù caên nhaäp vaø phaùp traàn nhaäp. Trong naêm aám, Phaät baûo thay cho moät phaàn naêm aám voâ laäu, Phaùp baûo thì khoâng thay cho naêm aám, vì naêm aám thuoäc veà höõu vi, coøn Phaùp baûo thuoäc veà voâ vi. Taêng baûo thay cho moät phaàn naêm aám voâ laäu.

Hoûi:

–Quy y Phaät laø quy y Phaät Thích-ca Vaên hay quy y Phaät caû ba ñôøi? Phaät traû lôøi:

–Quy y Phaät ba ñôøi, vì Phaùp thaân cuûa Phaät cuøng moät theå, cho neân quy y moät Ñöùc Phaät töùc laø quy y chö Phaät ôû ba ñôøi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu noùi quy y chö Phaät ba ñôøi, thì taïi sao caùc ngöôøi ôû coõi trôøi, moãi ngöôøi ñeàu töï xöng laø ñeä töû cuûa moät Ñöùc Phaät trong baûy vò Phaät. Chaúng haïn, ngöôøi thì nhaän mình laø ñeä töû cuûa Phaät Ca-dieáp, ngöôøi thì nhaän mình laø ñeä töû cuûa Phaät Caâu-löu-toân… Nhö vaäy, thì chæ neân noùi laø quy y moät Ñöùc Phaät, chöù khoâng neân noùi laø quy y chö Phaät ba ñôøi.

Phaät traû lôøi:

–Khoâng neân noùi theá. Vì sao? Vì trong Kinh Tyø-sa-moân noùi: “Thieân vöông Tyø-sa- moân quy y Tam baûo, laø quy y chö Phaät ôû quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai”. Theo nghóa ñoù thì

phaûi noùi laø quy y chö Phaät ba ñôøi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu theá thì nhö caùc ngöôøi nôi coõi trôøi kia ñeàu töï nhaän mình laø ñeä töû cuûa moät Ñöùc Phaät, nghóa aáy nhö theá naøo?

Phaät ñaùp:

–Khoâng theå caên cöù vaøo lôøi chö Thieân noùi maø cho laø nghóa nhaát ñònh ñöôïc. Chö Thieân nhaän laø quy y moät Ñöùc Phaät, nhöng thaät ra thì quy y chö Phaät ôû ba ñôøi, song chæ laáy moät vò Phaät ñaõ xuaát hieän nôi theá gian ñeå chöùng minh thoâi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Quy höôùng vaøo ñaâu goïi laø quy y Phaät? Phaät ñaùp:

–Quy y Phaät nghóa laø quay veà vôùi caùi baûn taùnh chaân nhö, ñaày ñuû trí tueä coâng ñöùc cuûa mình.

Öu-ba-ly hoûi:

–Nhö vaäy thì quy y Saéc thaân hay quy y Phaùp thaân? Phaät traû lôøi:

–Quy y Phaùp thaân chöù khoâng quy y Saéc thaân. Ñöøng töôûng Saéc thaân laø Phaät; noù chæ laø caùi thaân hö voïng maø thoâi.

Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu Saéc thaân laø hö voïng, khoâng phaûi Phaät, thì taïi sao Ñeà-baø-ñaït-ña laøm cho thaân Phaät chaûy maùu, laïi maéc toäi nghòch lôùn?

Phaät traû lôøi:

–Saéc thaân tuy laø giaû doái, nhöng laø choã nöông töïa cuûa Phaùp thaân, nghóa laø Phaùp thaân phaûi nöông töïa vaøo Saéc thaân; cho neân laøm haïi Saéc thaân töùc laø laøm haïi thaân Phaät, vì theá maø phaïm toäi ñaïi nghòch.

Öu-ba-ly hoûi:

–Nöông töïa vaøo ñaâu goïi laø quy y Phaùp? Phaät ñaùp:

–Ñoaïn tröø taát caû duïc voïng ñeå höôùng veà Nieát-baøn, theá goïi laø quy y Phaùp. Öu-ba-ly hoûi:

–Nhö theá thì quy y söï voâ duïc cuûa chính mình hay quy y söï voâ duïc cuûa ngöôøi khaùc? Phaät traû lôøi:

–Quy y söï voâ duïc cuûa chính mình vaø caû söï voâ duïc cuûa ngöôøi, goïi laø quy y Phaùp. Öu-ba-ly hoûi:

–Quy y Taêng laø quy y vaøo ñaâu? Phaät ñaùp:

–Quy y Taêng laø höôùng veà ruoäng phuùc toát laønh, nghóa laø höôùng tôùi quaû vò Thanh vaên höõu hoïc vaø voâ hoïc, ñaày ñuû coâng ñöùc. Theá goïi laø quy y Taêng.

Öu-ba-ly hoûi:

–Theá thì quy y Tuïc ñeá Taêng hay quy y Ñeä nhaát nghóa Taêng? Neáu quy y Ñeä nhaát nghóa Taêng thì vì leõ gì khi Phaät trao truyeàn Tam quy cho hai ngöôøi laùi buoân laø Ñeà-vò vaø Ba-lôïi, Phaät laïi daën hoï: “Sau naøy coù Taêng, caùc ngöôi phaûi neân quy y.” Sao Phaät khoâng noùi: “Ñeä nhaát nghóa Taêng thöôøng ôû theá gian, caùc ngöôi phaûi neân quy y”?

Phaät traû lôøi:

–Vì Tuïc ñeá Taêng laø choã nöông döïa cuûa Ñeä nhaát nghóa Taêng, cho neân Nhö Lai môùi

noùi sau naøy coù Taêng, hoï phaûi quy y. Vaø Nhö Lai noùi theá cuõng laø vì muoán toân troïng Tuïc ñeá Taêng. Phaät töï noùi: Taát caû trong chuùng thì Phaät laø ñeä nhaát. Gioáng nhö töø söõa maø coù ra laïc, töø laïc coù ra toâ, töø toâ coù ra ñeà hoà, ñeà hoà laø chaát ñaëc bieät hôn heát. Chuùng ñeä töû Phaät cuõng laïi nhö vaäy. Neáu coù chuùng Taêng taäp hoïp ôû trong ñoù thì boán phöông boán höôùng ñöôïc ruoäng phuùc voâ thöôïng. Cho neân trong taát caû chín möôi saùu loaïi thì Taêng laø toái toân toái thöôïng khoâng ai bì kòp. Vì vaäy noùi sau naøy coù Taêng hai vò aáy neân quy y. Chôù laøm toån thöông nghóa chaân chaùnh.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Phaät cuõng laø Phaùp, Phaùp cuõng laø Phaùp, maø Taêng cuõng laø Phaùp, nhö theá laø chæ coù moät Phaùp, chöù khoâng coù gì sai khaùc?

Phaät traû lôøi:

–Tuy laø moät Phaùp, nhöng theo nghóa maø noùi thì coù khaùc nhau. Chaúng haïn, noùi veà Tam baûo thì Voâ sö trí, quaû vò Voâ hoïc vaø taát caû coâng ñöùc laø Phaät baûo; Dieät ñeá voâ vi laø Phaùp baûo. Coâng ñöùc, trí tueä, cuûa quaû vò Thanh vaên höõu hoïc vaø voâ hoïc laø Taêng baûo.

Noùi veà Phaùp, thì Trí voâ sö vaø Phaùp voâ hoïc laø Phaät baûo; Dieät ñeá voâ vi, khoâng phaûi phaùp höõu hoïc, cuõng khoâng phaûi phaùp voâ hoïc, laø Phaùp baûo. Thanh vaên höõu hoïc vaø voâ hoïc laø Taêng baûo. Noùi veà caên thì Phaät laø caên voâ tri, Phaùp thì khoâng caên, Taêng laø ba caên voâ laäu. Noùi veà Töù ñeá thì Phaät laø moät phaàn cuûa Ñaïo ñeá, Phaùp laø Dieät ñeá, Taêng laø moät phaàn Ñaïo ñeá. Noùi veà quaû Sa-moân thì Phaät laø Sa-moân, Phaùp baûo laø quaû Sa-moân; Taêng laø Sa- moân, Phaùp baûo laø quaû Sa-moân. Noùi veà Baø-la-moân thì Phaät laø Baø-la-moân, Taêng cuõng laø Baø-la-moân, Phaùp baûo laø quaû Baø-la-moân. Noùi veà phaïm haïnh thì Phaät laø phaïm haïnh, Phaùp baûo laø quaû phaïm haïnh, Taêng laø phaïm haïnh, Phaùp baûo laø quaû phaïm haïnh. Noùi veà nhaân quaû thì Phaät laø nhaân, Phaùp baûo laø quaû, Taêng laø nhaân, Phaùp baûo cuõng laø quaû. Noùi veà Ñaïo quaû thì Phaät laø Ñaïo, Phaùp baûo laø quaû, Taêng laø Ñaïo, Phaùp baûo cuõng laø quaû. Phaät laáy Phaùp laøm thaày, Phaät do Phaùp sinh ra, Phaùp laø meï cuûa Phaät, Phaät nöông vaøo Phaùp maø truï.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Phaät laáy phaùp laøm thaày vaäy taïi sao trong Tam baûo laïi khoâng xöng Phaùp tröôùc? Phaät ñaùp:

–Phaùp tuy laø thaày, nhöng neáu khoâng coù Phaät thì Phaùp khoâng ñöôïc môû roäng, bôûi vaäy thöôøng noùi: “Ñaïo do ngöôøi môû mang”, cho neân Phaät ñöùng ñaàu Tam baûo laø theá.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Baïch Theá Toân, neáu khi thoï Tam quy, xöng Phaùp tröôùc roài sau môùi xöng Phaät, coù ñöôïc khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Neáu ngöôøi khoâng hieåu bieát, ñoïc khoâng theo thöù töï, hoï khoâng maéc toäi, cuõng thaønh Tam quy ñöôïc. Nhöng neáu ngöôøi hieåu bieát, maø coá tình ñoïc sai thöù lôùp thì phaûi maéc toäi vaø khoâng theå thaønh Tam quy ñöôïc.

Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu chæ xöng Phaät vaø Phaùp, maø khoâng xöng Taêng, coù thaønh Tam quy khoâng? Hoaëc xöng Phaùp vaø Taêng maø khoâng xöng Phaät, coù thaønh Tam quy khoâng? Hay chæ xöng Phaät vaø Taêng maø khoâng xöng Phaùp, coù thaønh Tam quy khoâng?

Phaät ñaùp:

–Taát caû ñeàu khoâng thaønh Tam quy, vì khoâng ñuû Tam baûo. Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu khoâng thoï Tam quy maø thoï ngay Nguõ giôùi, coù ñöôïc khoâng? Hoaëc khoâng thoï

Tam quy maø thoï ngay Baùt giôùi, coù thaønh khoâng? Hay khoâng thoï Tam quy coù ñöôïc thoï Thaäp giôùi chaêng? Neáu khoâng baïch Töù Yeát-ma, coù ñöôïc thoï giôùi Cuï tuùc khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Taát caû ñeàu khoâng ñöôïc. Neáu muoán thoï Nguõ giôùi, tröôùc phaûi thoï Tam quy. Thoï Tam quy xong, môùi ñöôïc thoï Nguõ giôùi. Sôû dó phaûi noùi teân cuûa naêm giôùi laø vì muoán cho ngöôøi thoï bieát roõ teân caùc giôùi, cuõng nhö baïch boán laàn Yeát-ma roài môùi ñöôïc thoï giôùi Cuï tuùc. Coøn phaûi noùi ñeán boán Y, boán Ñoïa vaø möôøi ba Taêng taøn, cuõng laø vì muoán cho ngöôøi thoï giôùi bieát roõ. Thoï Tam quy xong, noùi ñeán giôùi saùt,… baáy giôø môùi ñöôïc giôùi. Neáu moät giôùi giöõ ñöôïc thì naêm giôùi cuõng coù theå giöõ ñöôïc, bôûi theá noùi moät giôùi maø goàm ñöôïc caû naêm giôùi. Hôn nöõa, trong naêm giôùi phaân bieät roõ raøng, neân töï yù phaùt nguyeän thoï caû naêm giôùi. Noùi thoï naêm giôùi roài sau ñöôïc giôùi, song trong taát caû thuyeát noùi treân, ñeàu phaûi thoï Tam quy roài môùi thoï Nguõ giôùi, nhö theá môùi ñuùng nghóa. Gioáng nhö ñaõ baïch Töù Yeát-ma thoï taùm giôùi thoï möôøi giôùi hay naêm giôùi nhö tröôùc ñaõ noùi.

Öu-ba-ly hoûi:

–Nhö moät ngöôøi Öu-baø-taéc tröôùc ñaõ thoï Tam quy roài sau neáu muoán thoï naêm giôùi, taùm giôùi hoaëc möôøi giôùi, thì coù caàn phaûi thoï laïi Tam quy nöõa khoâng?

Phaät ñaùp:

–Khoâng caàn phaûi thoï Tam quy nöõa cuõng ñöôïc caùc giôùi, vì tröôùc ñaõ thoï Tam quy

roài.

Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu tröôùc khoâng thoï Tam quy maø baïch ngay Töù Yeát-ma, thì coù ñöôïc giôùi Cuï tuùc

khoâng?

Phaät ñaùp:

–Neáu thoï naêm giôùi, taùm giôùi vaø möôøi giôùi, thì tröôùc caàn phaûi thoï Tam quy roài sau môùi thoï caùc giôùi ñoù, môùi thaønh giôùi. Nhöng neáu thoï giôùi Cuï tuùc thì caàn phaûi baïch Töù Yeát-ma môùi thaønh ñöôïc giôùi, chöù khoâng caàn phaûi thoï Tam quy tröôùc. Laø vì coâng ñöùc cuûa giôùi Cuï tuùc raát saâu daày, neáu khoâng nhôø nhieàu duyeân söùc khaùc thì khoâng thaønh ñöôïc giôùi. Cho neân Tam quy khoâng ñuû maø phaûi coù ba vò Hoøa thöôïng vaø baûy vò Toân chöùng, baïch Töù Yeát-ma môùi thaønh ñöôïc giôùi Cuï tuùc. Coøn nhö naêm giôùi, taùm giôùi vaø möôøi giôùi ít coâng ñöùc, cho neân, neáu thoï Tam quy laø ñöôïc thaønh giôùi, khoâng caàn nhieàu duyeân söùc khaùc nhö giôùi Cuï tuùc.

Öu-ba-ly hoûi:

–Taïi sao khi thoï giôùi Cuï tuùc roài chæ noùi ñeán boán toäi Ñoïa vaø möôøi ba toäi Taêng taøn, maø khoâng noùi ñeán caùc giôùi khaùc.

Phaät ñaùp:

–Hai ñoaïn giôùi naøy laø nhöõng giôùi naëng nhaát, neáu phaïm moät giôùi, khoù trôû laïi thanh tònh ñöôïc. Tuy coù theå trôû laïi thanh tònh ñöôïc nhöng caùch saùm hoái raát khoù. Ngöôøi phaïm giôùi naøy phaûi haønh phaùp Ba-lôïi-baø-sa vaø Ma-na-ñoûa, sau phaûi ñoái tröôùc hai möôi vò Taêng maø saùm hoái môùi ñöôïc thanh tònh. Nhöõng giôùi ñoù raát khoù giöõ, coøn caùc giôùi khaùc thì deã giöõ, cho neân khoâng caàn noùi. Bôûi theá chæ noùi ñeán hai ñoaïn boán Ñoïa vaø möôøi ba Taêng taøn, maø khoâng noùi ñeán nhöõng ñoaïn khaùc.

Öu-ba-ly hoûi:

–Giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa naøy laø Voâ laäu giôùi hay Thieàn giôùi? Phaät ñaùp:

–Khoâng phaûi Voâ laäu giôùi, cuõng khoâng phaûi Thieàn giôùi. Neáu coù Phaät ra ñôøi thì môùi

coù giôùi Ba-la-ñeà-moâïc-xoa, neáu khoâng coù Phaät ra ñôøi thì khoâng coù. Nhöng Thieàn giôùi vaø Voâ laäu giôùi thì duø coù Phaät ra ñôøi hay khoâng, luùc naøo cuõng coù caû. Giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa phaûi do ngöôøi daïy, coøn Thieàn giôùi vaø Voâ laäu giôùi khoâng do ngöôøi daïy. Giôùi Ba-la-ñeà- moäc-xoa phaûi coù ngöôøi truyeàn, coøn Thieàn giôùi vaø Voâ laäu giôùi khoâng caàn ngöôøi truyeàn. Baát luaän luùc nguû hay thöùc, taâm thieän, taâm aùc, hay taâm khoâng thieän, khoâng aùc, luùc naøo cuõng coù giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa, nhöng Thieàn giôùi vaø Voâ laäu giôùi thì chæ trong taâm Thieàn ñònh vaø taâm Voâ laäu môùi coù, ngoaøi ra trong caùc taâm voïng nieäm thì khoâng coù. Giôùi Ba-la- ñeà-moäc-xoa chæ coù ôû coõi Duïc, coøn giôùi Voâ laäu vaø Thieàn giôùi thì ôû coõi Duïc cuõng nhö coõi Saéc, ñeàu thaønh töïu caû. Giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa chæ ñeä töû Phaät môùi coù, nhöng Thieân giôùi thì khoâng nhöõng ñeä töû Phaät môùi coù maø caû ñeä töû ngoaïi ñaïo cuõng coù.

Öu-ba-ly hoûi:

–Trong naêm giôùi cuûa Öu-baø-taéc, thì giôùi naøo laø taùnh toäi, giôùi naøo laø toäi caám? Phaät traû lôøi:

–Boán giôùi: saùt sinh, troäm caép, taø daâm vaø noùi doái laø taùnh toäi, coøn giôùi uoáng röôïu laø toäi caám. Vì uoáng röôïu maø coù theå phaïm boán giôùi kia, cho neân ñaët thaønh giôùi thöù naêm. Uoáng röôïu laø nguoàn goác cuûa söï buoâng lung, caøn rôõ, coù theå deã phaïm vaøo boán giôùi khaùc. Nhö trong thôøi Ñöùc Phaät Ca-dieáp, coù moät ngöôøi Öu-baø-taéc, vì say röôïu maø phaïm gian vôùi vôï ngöôøi khaùc, baét gaø cuûa ngöôøi ta maø gieát, ñeán khi ngöôøi ta hoûi taïi sao thì choái laø khoâng laøm gì caû. Vì say röôïu, coù theå trong moät luùc phaù caû boán giôùi. Laïi vì say röôïu, coù theå gaây neân boán toäi nghòch nöõa, duy coù toäi phaù hoøa hôïp Taêng laø khoâng theå gaây ñöôïc maø thoâi. Tuy khoâng phaûi laø nghieäp cuûa nhieàu ñôøi, nhöng vaãn phaûi chòu quaû baùo cuoàng loaïn, vì uoáng röôïu neân taâm hoàn trôû neân meâ man, roái loaïn, cuõng nhö ngöôøi ñieân. Laïi cuõng vì say röôïu maø boû maát chaùnh nghieäp, nhö: ngoài thieàn, tuïng kinh hoaëc giuùp ñôõ coâng vieäc trong chuùng. Do ñoù, uoáng röôïu tuy khoâng phaûi laø taùnh toäi, nhöng cuõng khoâng khaùc gì taùnh toäi.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Trong naêm giôùi cuûa Öu-baø-taéc thì chæ ñoái vôùi chuùng sinh môùi laø giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm, hay ñoái vôùi caùc loaøi khoâng phaûi laø chuùng sinh, nhö Thieân, Long, Quyû, Thaàn… cuõng laø giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm? Laïi nöõa, ñoái vôùi chuùng sinh coù theå gieát haïi, coù theå troäm cöôùp, coù theå taø daâm, coù theå noùi doái, thì môùi laø giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm. Coøn ñoái vôùi Thieân, Long, Quyû, Thaàn, khoâng phaûi laø chuùng sinh, khoâng theå saùt haïi, khoâng theå troäm cöôùp, khoâng theå taø daâm, khoâng theå noùi doái, cuõng laø giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm sao?

Phaät traû lôøi:

–Ñoái vôùi chuùng sinh thì coù boán giôùi ñaàu, ñoái vôùi loaøi khoâng phaûi laø chuùng sinh, thì coù giôùi caám thöù naêm. Nhöng, neáu noùi roäng ra, thì duø chuùng sinh coù theå gieát haïi, khoâng theå gieát haïi, coù theå troäm cöôùp, khoâng theå troäm cöôùp, coù theå taø daâm, khoâng theå taø daâm, coù theå noùi doái, khoâng theå noùi doái, taát caû ñeàu coù giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm. Döôùi töø ñòa nguïc A-tyø, treân töø coõi trôøi Phi phi töôûng vaø trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi, cho ñeán Nhö Lai, taát caû moïi loaøi coù sinh meänh, ñeàu coù giôùi caám, khoâng ñöôïc phaïm, vì ngay luùc thoï giôùi, taát caû khoâng ñöôïc saùt haïi, khoâng ñöôïc troäm cöôùp, khoâng ñöôïc taø daâm, khoâng ñöôïc noùi doái. Bôûi vaäy, taát caû chuùng sinh ñeàu coù giôùi caám. Cho neân, phaøm thoï giôùi phaùp, tröôùc phaûi noùi caùc giôùi cho ngöôøi ta nghe, chæ baøy, giaûi thích cho ngöôøi ta hieåu, ñeå löôïng söùc mình xem coù laõnh thoï ñöôïc khoâng, neáu ñöôïc hoï seõ sinh loøng khao khaùt, do ñoù môùi phaùt taâm tinh taán maø tu trì.

Coøn pheùp thoï giôùi, thì taát caû chuùng sinh ñeàu coù boán giôùi vaø boán giôùi naøy laïi khaùc nhau, neân thaønhh möôøi hai giôùi. Chaúng haïn, khoâng ñöôïc gieát haïi, khoâng ñöôïc troäm cöôùp, khoâng ñöôïc taø daâm, khoâng ñöôïc noùi doái, maø neáu phaïm vaøo boán giôùi ñoù, ñeàu do ba nguyeân nhaân: moät laø vì tham, hai laø vì saân; ba laø vì si. Nhö vaäy thì ai ai cuõng coù möôøi hai ñieàu aùc vaø neáu laøm traùi laïi vôùi möôøi hai ñieàu aùc aáy, thì thaønh ñöôïc möôøi hai giôùi thieän. Taát caû moïi loaøi chuùng sinh ñeàu nhö theá, ví thöû moät traêm vaïn hay ngaøn vaïn vò A- la-haùn ñöôïc vaøo Nieát-baøn, thì töø vò La-haùn ñaàu tieân cho ñeán vò La-haùn cuoái cuøng, ñeàu do coâng ñöùc trì giôùi maø ñöôïc thaønh töïu ñaïo quaû. Nhöng ñöøng töôûng raèng caùc vò La-haùn ñaõ chöùng quaû thì caùc giôùi cuõng khoâng coøn nöõa ñaâu. Chaúng haïn ñaõ thoï giôùi “khoâng uoáng röôïu” thì troïn ñôøi khoâng uoáng röôïu vaø khi thoï giôùi ñaõ phaùt nguyeän, duø khaép trong ba ngaøn theá giôùi coù caùc thöù röôïu, cuõng khoâng bao giôø uoáng. Giaû söû khoâng coøn ai laøm röôïu chaêng nöõa, thì giôùi ñoù vaãn thöôøng ñöôïc trì, maø khoâng bò boû maát.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Moät ngöôøi tröôùc khi thoï giôùi, ñoái vôùi taát caû nöõ nhaân khoâng phaïm giôùi daâm, nhöng sau laïi laáy vôï thì coù phaïm giôùi daâm khoâng?

Phaät ñaùp:

–Khoâng phaïm. Laø vì ñoái vôùi taát caû nöõ nhaân khoâng ñöôïc taø daâm, nhöng ñaây laø vôï mình, thì khoâng phaûi taø daâm, neân khoâng phaïm giôùi ñoù. Laáy nghóa aáy maø suy ra, thì taát caû ñeàu theá. Taùm giôùi, möôøi giôùi, chuùng sinh hay Thieân, Long, Quyû, Thaàn, ñöôïc giôùi cuõng theá. Trong hai traêm naêm möôi giôùi, thì heát thaûy chuùng sinh ñeàu ñöôïc baûy giôùi.

Trong baûy giôùi naøy, phaân bieät veà nghóa, thì coù hai möôi moát giôùi. Thí duï: chuùng sinh naøo thaân taïo ba ñieàu aùc vaø mieäng taïo boán, thaønh baûy ñieàu aùc, thì khi taïo nhöõng ñieàu aùc ñoù phaûi coù ñuû ba yeáu toá: moät laø vì tham, hai laø vì saân vaø ba laø vì si. Do ba yeáu toá ñoù maø gaây neân baûy ñieàu aùc, cho neân ba baûy thaønh hai möôi moát giôùi aùc. Neáu laøm traùi laïi hai möôi moát giôùi aùc aáy thì thaønh ñöôïc hai möôi moát giôùi thieän. Moät chuùng sinh ñöôïc hai möôi moát giôùi töôùng nhö theá thì taát caû chuùng sinh khaùc cuõng vaäy. Laáy ñoù maø suy, thì trong moät luùc coù theå ñöôïc voâ löôïng giôùi, nhöng khoâng theå phaïm heát caùc giôùi trong moät luùc, song coù theå xaû taát caû giôùi trong moät luùc.

Noùi veà pheùp phaù giôùi, neáu phaù boán giôùi naëng thì keå nhö maát giôùi, neáu phaù giôùi roài, sau thoï laïi, cuõng khoâng ñöôïc giôùi. Chaúng haïn nhö ñaõ phaù moät giôùi naëng trong Baùt trai giôùi, sau laïi thoï taùm giôùi, naêm giôùi, möôøi giôùi, hoaëc hai traêm naêm möôi giôùi, thieàn giôùi vaø giôùi voâ laäu, heát thaûy ñeàu khoâng ñöôïc. Neáu trong naêm giôùi maø phaù heát boán giôùi naëng roài, sau coù thoï taùm giôùi, möôøi giôùi, giôùi Cuï tuùc, giôùi voâ laäu hay thieàn giôùi, ñeàu khoâng thaønh giôùi. Neáu phaù caû naêm giôùi roài, muoán xaû naêm giôùi ñeå thoï möôøi giôùi thì laïi khoâng theå ñöôïc nöõa. Neáu ñaõ phaù vaø xaû naêm giôùi, taùm giôùi, möôøi giôùi, Cuï tuùc giôùi, Voâ laäu giôùi vaø Thieàn giôùi, heát thaûy ñeàu khoâng ñöôïc. Neáu ñaõ phaù nhöõng giôùi naëng trong möôøi giôùi vaø giôùi Cuï tuùc, muoán ñöôïc giôùi laïi neân xaû giôùi ñeå thoï laïi, thì cuõng nhö trong naêm giôùi ñaõ noùi ôû treân, nghóa laø khoâng ñöôïc.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Thieàn giôùi, Voâ laäu giôùi vaø Ba-la-ñeà-moäc-xoa, trong ba giôùi ñoù thì giôùi naøo hôn

heát?

Phaät ñaùp:

–Ba-la-ñeà-moäc-xoa hôn heát. Laø vì neáu Phaät coù ra ñôøi thì môùi coù giôùi naøy coøn

Thieàøn giôùi vaø Voâ laäu giôùi thì thôøi naøo cuõng coù. Chæ coù loaøi ngöôøi môùi ñöôïc thoï trì Ba-la- ñeà-moäc-xoa giôùi, coøn Thieàn giôùi vaø voâ laäu giôùi thì ngöôøi cuõng nhö Trôøi ñeàu ñöôïc caû.

Ñoái vôùi taát caû chuùng sinh, phaûi sinh loøng thöông xoùt, môùi ñöôïc thoï Ba-la-ñeà-moäc-xoa giôùi, coøn Thieàn giôùi vaø Voâ laäu giôùi thì khoâng do loøng Töø bi cuõng ñöôïc. Sôû dó duy trì ñöôïc Phaät phaùp, laø nhôø coù baûy chuùng; ñaïo quaû cuûa Tam thöøa coøn maõi ôû theá gian, khoâng bao giôø döùt, ñeàu laø nhôø laáy Ba-la-ñeà-moäc-xoa laøm goác. Thieàn giôùi, Voâ laäu giôùi thì khoâng theá, cho neân trong ba coõi, Ba-la-ñeà-moäc-xoa giôùi laø toân quyù hôn heát.

Khi saép thoï giôùi, baïch Töù Yeát-ma roài laø giôùi töôùng ñaõ thaønh töïu. Moät nieäm veà giôùi töôùng luùc ban ñaàu goïi laø thieän nghieäp, cuõng goïi laø ñaïo nghieäp. Nhöng neáu coù moät nieäm ban ñaàu roài, sau môùi coù giôùi töôùng, thì chæ laø thieän nghieäp thoâi, chöù chöa phaûi laø ñaïo nghieäp. Laø vì moät nieäm veà giôùi töôùng luùc ñaàu, coù ñaày ñuû hai phaàn “tö” vaø “nguyeän” vì theá neân goïi laø Tö ñaïo nghieäp. Tröôùc laáy giôùi laøm nhaân, sau giôùi töôùng töï nhieân phaùt sinh, cho neân goïi laø thieän nghieäp maø khoâng phaûi laø ñaïo nghieäp. Chaúng haïn nhö moät nieäm veà giôùi ñaàu tieân, coù “giôùi töôùng”, “giôùi taùnh” roài sau laàn löôït sinh ra caùc giôùi, nhöng chæ coù giôùi taùnh maø khoâng coù giôùi töôùng, cho neân moät nieäm veà giôùi luùc ñaàu, cuõng goïi laø giôùi, cuõng goïi laø haïnh laønh, hoaëc goïi laø luaät nghi. Sau ñoù, caùc giôùi tieáp tuïc phaùt sinh, thì cuõng theo nghóa aáy.

Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Trong ba ñôøi, thì ñôøi naøo ñöôïc giôùi? Phaät traû lôøi:

–ÔÛ hieän taïi, chæ moät nieäm laø ñöôïc giôùi, coøn quaù khöù vaø vò lai laø phaùp, chöù khoâng phaûi chuùng sinh, cho neân khoâng ñöôïc giôùi, hieän taïi moät nieäm laø chuùng sinh, cho neân ñöôïc giôùi.

Öu-ba-ly hoûi:

–Vaäy thì ôû trong taâm thieän maø ñöôïc giôùi, hay trong taâm baát thieän, hoaëc trong taâm voâ kyù, hay trong voâ taâm maø ñöôïc giôùi?

Phaät ñaùp:

–Taát caû caùc thöù taâm aáy ñeàu ñöôïc caû. Tröôùc heát phaûi laáy thieän taâm maø laøm leã Taêng, thænh caàu thaày Hoøa thöôïng xin thoï ñaïi giôùi, quyø goái chaép tay, baïch Töù Yeát-ma xong, thieän taâm vaãn tieáp tuïc, ñeán khi giôùi töôùng ñöôïc thaønh töïu, nhö theá goïi laø trong thieän taâm maø ñöôïc giôùi. Neáu luùc ñaàu laàn löôït theo caùc phaùp, thöôøng sinh thieän taâm maø nghe lôøi truyeàn giôùi, nhöng ñeán khi baïch Töù Yeát-ma, thì laïi phaùt khôûi taâm tham duïc, taâm saân haän vaø caùc nieäm baát thieän, neáu trong luùc aáy maø thaønh töïu caùc giôùi töôùng, thì goïi laø trong taâm baát thieän maø ñöôïc giôùi, laø vì phaûi nhôø söùc thieän taâm môùi ñöôïc giôùi chöù khoâng phaûi nhôø söùc taâm baát thieän. Neáu luùc ñaàu, laáy thieän taâm maø nghe lôøi giaûng daïy veà giôùi luaät, nhöng khi baïch Töù Yeát-ma laïi buoàn nguû vaø neáu trong luùc nguû aáy maø sinh caùc giôùi töôùng, thì goïi laø trong taâm voâ kyù maø ñöôïc giôùi. Neáu luùc ñaàu laáy taâm thieän maø nghe lôøi truyeàn giôùi, nhöng ñeán khi baïch Töù Yeát-ma laïi vaøo ñònh Dieät taän, neáu ngay luùc ñoù maø thaønh töïu caùc giôùi töôùng, thì goïi laø trong voâ taâm maø ñöôïc giôùi vaäy.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Neáu ngöôøi taïi gia khoâng thoï naêm giôùi maø khi xuaát gia, thoï ngay möôøi giôùi nhö theá coù thaønh giôùi khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Neáu nhö theá thì moät luùc ñöôïc hai loaïi giôùi: ñöôïc giôùi Öu-baø-taéc vaø ñöôïc giôùi Sa- di. Neáu khoâng thoï naêm giôùi, möôøi giôùi, maø thoï ngay hai traêm naêm möôi giôùi thì moät luùc ñöôïc ba loaïi giôùi.

Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Neáu thoï hai traêm naêm möôi giôùi maø ñoàng thôøi ñöôïc ba loaïi giôùi, thì haø taát phaûi theo thöù lôùp tröôùc thoï naêm giôùi, keá thoï möôøi giôùi roài môùi thoï hai traêm naêm möôi giôùi?

Phaät ñaùp:

–Tuy coù theå ñoàng thôøi ñöôïc ba loaïi giôùi ñaáy, nhöng muoán ñöôïc thaám nhuaàn Phaät phaùp, taát phaûi theo thöù lôùp, tröôùc thoï naêm giôùi ñeå ñieàu phuïc laáy mình, khieán cho loøng tin taêng daàn, keá thoï möôøi giôùi, thieän caên laïi caøng theâm saâu, sau môùi thoï hai traêm naêm möôi giôùi. Neáu theo thöù lôùp nhö theá thì thaâm nhaäp ñöôïc Phaät phaùp, loøng tin vöõng beàn, khoù coù theå thoaùi chuyeån, cuõng nhö khi ñi vaøo beå lôùn, daàn daàn tôùi choã thaät saâu, vaøo beå Phaät phaùp cuõng laïi nhö theá. Neáu moät luùc maø thoï ngay hai traêm naêm möôi giôùi, thì khoâng nhöõng ñaõ maát thöù lôùp maø laïi coøn phaù uy nghi nöõa. Hôn nöõa, cuõng coù ngöôøi chæ thoï naêm giôùi maø ñöôïc ñaïo quaû, cuõng coù ngöôøi do thoï möôøi giôùi maø ñöôïc ñaïo quaû. Bôûi nhöõng söï khaùc nhau aáy, cho neân Nhö Lai môùi ñaët ra thöù töï. Neáu tröôùc thoï naêm giôùi, keá thoï möôøi giôùi, thì trong luùc thoï möôøi giôùi cuõng thaønh töïu hai loaïi giôùi, nghóa laø naêm giôùi vaø möôøi giôùi. Thoï möôøi giôùi roài, sau thoï ñeán hai traêm naêm möôi giôùi, thì trong luùc thoï hai traêm naêm möôi giôùi cuõng thaønh töïu ñöôïc ba loaïi giôùi, nghóa laø naêm giôùi, möôøi giôùi vaø Cuï tuùc giôùi. Nhö trong pheùp thoï giôùi cuûa baûy chuùng, thì duy chæ coù giôùi baïch Töù Yeát-ma laø phaûi laàn löôït ba thôøi môùi ñöôïc giôùi, coøn saùu loaïi khaùc thì chæ thoï moät thôøi cuõng ñöôïc giôùi chöù khoâng caàn phaûi theo thöù lôùp ba thôøi. Nhö moät luùc thoï ñöôïc ba loaïi giôùi, khi muoán xaû giôùi, neáu noùi: “Toâi laø Sa-di, khoâng phaûi Tyø-kheo”, thì maát giôùi Cuï tuùc, chæ coøn hai loaïi giôùi, nghóa laø Nguõ giôùi vaø Thaäp giôùi. Neáu noùi: “Toâi laø Öu-baø-taéc khoâng phaûi Sa-di”, thì maát möôøi giôùi, chæ coøn naêm giôùi. Neáu noùi: “Toâi xaû heát caùc giôùi taïi gia, xuaát gia. Toâi chæ laø ngöôøi Öu-baø-taéc quy y maø thoâi”, thì ñoàng thôøi maát heát ba loaïi giôùi, nhöng Tam quy vaãn coøn.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu khi thoï giôùi, theo thöù lôùp ñöôïc ba loaïi giôùi, thì khi xaû giôùi cuõng phaûi theo thöù töï: chaúng haïn tröôùc ñaõ thoï giôùi Öu-baø-taéc, sau xuaát gia thoï Thaäp giôùi, coù phaûi xaû Nguõ giôùi tröôùc khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Khoâng phaûi xaû, chæ maát danh Öu-baø-taéc vaø taïi gia, chöù khoâng maát Nguõ giôùi. Maát danh Öu-baø-taéc, ñöôïc danh Sa-di, maát thöù lôùp taïi gia, ñöôïc thöù lôùp xuaát gia.

Öu-ba-ly hoûi:

–Sa-di khi thoï giôùi Cuï tuùc, coù maát thaäp giôùi vaø nguõ giôùi khoâng? Phaât ñaùp:

–Chæ maát danh vaø thöù lôùp, chöù khoâng maát giôùi. Maát danh Sa-di, ñöôïc danh Tyø- kheo; maát thöù lôùp Sa-di, ñöôïc thöù lôùp Tyø-kheo, tröôùc, sau vaãn laø ba loaïi giôùi, nhöng tuøy thôøi maø thay ñoåi teân goïi. Cuõng nhö laù caây, muøa xuaân, muøa haï thì xanh, muøa thu thì vaøng, muøa ñoâng thì traéng, maøu saéc coù khaùc nhöng laù caây vaãn moät. Giôùi cuõng nhö theá, thöôøng laø moät giôùi, nhöng tuøy thôøi maø coù nhöõng teân goïi khaùc nhau. Hay cuõng nhö söõa, ñeå laâu thaønh vaùng söõa vaø sau thaønh söõa ñaëc, tuøy thôøi coù khaùc, nhöng vaãn laø söõa. Giôùi cuõng vaäy, tuy laø coù ba loaïi khaùc nhau, nhöng giôùi vaãn laø moät.

Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Phaøm thoï giôùi Öu-baø-taéc, neáu ngöôøi khoâng ñuû söùc thoï caû naêm giôùi, maø chæ thoï moät giôùi, hai giôùi hay boán giôùi thoâi, nhö theá coù ñöôïc khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Khoâng ñöôïc.

Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Neáu khoâng ñöôïc, thì taïi sao laïi coù kinh noùi “Thieåu phaàn Öu-baø-taéc”, “Ña phaàn Öu-baø-taéc”, “Maõn phaàn Öu-baø-taéc” nghóa ñoù laø theá naøo?

Phaät ñaùp:

–Noùi nhö theá laø ñeå minh ñònh caùi coâng ñöùc trì giôùi nhieàu hay ít, chöù khoâng phaûi noùi pheùp thoï giôùi nhö theá ñöôïc.

Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Naêm giôùi chæ thoï trì trong moät ngaøy, hai ngaøy hay möôøi ngaøy, nhö theá coù ñöôïc khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Khoâng ñöôïc. Phaät cheá giôùi ñeàu coù haïn ñònh, neáu thoï naêm giôùi, phaûi giöõ troïn ñôøi; neáu thoï taùm giôùi, phaûi trì moät ngaøy, moät ñeâm, bôûi theá khoâng ñöôïc.

Phaøm giôùi baïch Töù Yeát-ma, ñeàu coù thöôïng, trung, haï. Naêm giôùi laø giôùi haï phaåm; möôøi giôùi laø giôùi trung phaåm, hai traêm naêm möôi giôùi laø giôùi thöôïng phaåm. Trong naêm giôùi, cuõng coù ba phaåm, neáu phaùt taâm nhoû maø thoï giôùi thì ñöôïc giôùi haï phaåm; neáu phaùt taâm vöøa maø thoï giôùi, thì ñöôïc giôùi trung phaåm; neáu phaùt taâm lôùn maø thoï giôùi, thì ñöôïc giôùi thöôïng phaåm; möôøi giôùi, hai traêm naêm möôi giôùi ñeàu coù ba phaåm, cuõng nhö trong naêm giôùi noùi treân. Neáu phaùt taâm nhoû maø ñöôïc naêm giôùi roài, sau phaùt taâm vöøa hay taâm lôùn maø thoï möôøi giôùi, thì tröôùc cuõng ñöôïc naêm giôùi, chöù khoâng theâm, khoâng hôn. Töø giôùi thöù saùu cho ñeán giôùi “Quaù giôø khoâng aên” nghóa laø ngoaøi naêm giôùi, thì goïi laø ñöôïc “naêm giôùi taêng thöôïng”. Neáu tröôùc phaùt taâm nhoû maø ñöôïc naêm giôùi, thì cuõng vaãn ñöôïc naêm giôùi haï phaåm maø thoâi. Laïi nhö tröôùc phaùt taâm nhoû maø thoï naêm giôùi, sau phaùt taâm vöøa vaø taâm lôùn maø thoï hai traêm naêm möôi giôùi, thì tröôùc cuõng chæ ñöôïc naêm giôùi, khoâng theâm, khoâng hôn. Ngoaøi naêm giôùi ra, caùc giôùi khaùc cuõng theá, neáu khi thoï giôùi maø taâm theâm leân, thì ñöôïc giôùi taêng thöôïng. Laáy ñoù maø suy, thì giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa khoâng phaûi deã ñöôïc.

Theo thöù töï maø noùi, thì naêm giôùi laø haï phaåm, möôøi giôùi laø trung phaåm, hai traêm

naêm möôi giôùi goïi laø thöôïng phaåm. Theo nghóa ñoù maø suy, thì cuõng coù theå laø: Neáu phaùt taâm lôùn maø thoï naêm giôùi, thì ñöôïc giôùi thöôïng phaåm; neáu phaùt taâm vöøa maø thoï möôøi giôùi, thì ñöôïc giôùi trung phaåm; neáu phaùt taâm nhoû maø thoï hai traêm naêm möôi giôùi thì ñöôïc giôùi haï phaåm. Caên cöù vaøo ñoù thì bieát raèng, tuøy ôû taâm, coù lôùn, vöøa, nhoû, maø ñöôïc giôùi cuõng coù thöôïng, trung, haï khoâng gioáng nhau, khoâng nhaát ñònh.

Neáu thænh thaày Hoøa thöôïng, maø trong luùc thoï möôøi giôùi, Hoøa thöôïng khoâng ñeán thì cuõng ñöôïc giôùi. Neáu trong khi thoï möôøi giôùi, maø thaày Hoøa thöôïng cheát, hoaëc bieát tin ñaõ cheát, thì thoï giôùi khoâng ñöôïc; neáu cheát maø khoâng bieát thì thoï giôùi, ñöôïc giôùi. Neáu trong luùc baïch Töù Yeát-ma thoï giôùi Cuï tuùc, maø thaày Hoøa thöôïng vaéng maët, thì khoâng ñöôïc thoï giôùi; laø vì khoâng ñuû Taêng soá; neáu ñuû Taêng soá vaø coù ngöôøi thay maët cho Hoøa thöôïng, thì ñöôïc thoï giôùi.

Toân giaû Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Ngöôøi Öu-baø-taéc thoï naêm giôùi, coù ñöôïc buoân baùn khoâng? Phaät traû lôøi:

–Ñöôïc buoân baùn, nhöng khoâng ñöôïc laøm naêm ngheà sau ñaây:

1. Khoâng ñöôïc laáy vieäc buoân baùn suùc sinh laøm ngheà nghieäp. Neáu tröôùc khi thoï giôùi, nhaø coù nuoâi suùc vaät, ñöôïc pheùp baùn ñi, nhöng khoâng ñöôïc baùn cho nhaø ñoà teå.
2. Khoâng ñöôïc laøm ngheà buoân baùn cung, teân, dao, kieám, suùng, ñaïn. Tröôùc khi thoï

giôùi, neáu coù caùc thöù ñoù thì ñöôïc baùn ñi.

1. Khoâng ñöôïc laøm ngheà baùn röôïu. Tröôùc khi thoï giôùi, neáu coù röôïu thì ñöôïc ñem

baùn.

1. Khoâng ñöôïc eùp daàu, saùt haïi coân truøng. Vì caùch eùp daàu ôû nöôùc Thieân truùc vaø

nöôùc Keá taân laø: giaõ nhoû haït gai, ñem choân xuoáng ñaát maáy ngaøy, khi naøo sinh ra nhieàu truøng môùi ñem ra eùp, ñeå ñöôïc nhieàu daàu. Nhöng neáu xöù naøo khoâng laøm theo caùch aáy, thì eùp daàu khoâng phaïm giôùi.

1. Khoâng ñöôïc laøm ngheà nhuoäm naêm saéc lôùn, vì phaûi gieát nhieàu saâu boï. Caùch nhuoäm maøu saéc ôû caùc nöôùc Laïc-sa… phaûi gieát nhieàu coân truøng, bôûi theá caám laøm ngheà nhuoäm.

Öu-ba-ly laïi hoûi Phaät:

–Pheùp thoï Baùt quan trai, khoâng ñöôïc aên quaù ngoï. Nhöng khoâng aên quaù ngoï laø giôùi thöù chín, vaäy taïi sao khoâng noùi laø Cöûu quan trai, maø goïi laø Baùt quan trai?

Phaät ñaùp:

–Phaøm pheùp aên chay laø laáy söï khoâng aên quaù ngoï laøm theå. Taùm giôùi cuøng giuùp ñôõ cho thaønh caùi “theå” cuûa pheùp aên chay, maø goïi laø Trai phaùp Baùt chi, cho neân noùi Taùm giôùi maø khoâng goïi laø Chín giôùi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Ngöôøi thoï Baùt quan trai giôùi, trong baûy chuùng, hoï thuoäc chuùng naøo? Phaät traû lôøi:

–Tuy khoâng thoï giôùi troïn ñôøi, nhöng vì hoï giöõ giôùi trong moät ngaøy moät ñeâm; thì cuõng coù theå goïi laø Öu-baø-taéc.

Öu-ba-ly laïi hoûi:

–Ngoaøi baûy chuùng ra, coù giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa khoâng? Phaät ñaùp:

–Coù Baùt trai giôùi ñoù. Laáy ñaáy maø suy, thì neáu thoï Baùt trai giôùi, khoâng thuoäc vaøo baûy chuùng. Pheùp thoï Baùt trai giôùi, chæ noùi khoâng saùt sinh trong moät ngaøy, moät ñeâm thoâi, ngoaøi ra khoâng caám. Cho neân ñöøng laàm laãn vôùi giôùi töôùng troïn ñôøi.

Öu-ba-ly hoûi:

–Pheùp thoï Baùt trai giôùi, coù ñöôïc thoï moät luùc trong hai ngaøy, ba ngaøy cho ñeán möôøi ngaøy khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Phaät ñaõ cheá ra giôùi moät ngaøy, moät ñeâm, thì khoâng ñöôïc quaù haïn. Neáu coù söùc thoï ñöôïc thì moät ngaøy xong roài, laïi laàn löôït thoï laïi, cöù nhö theá tuøy söùc nhieàu hay ít, chöù ñöøng tính soá ngaøy. Phaøm thoï Baùt trai phaùp laø phaûi theo ngöôøi khaùc daïy, môùi ñöôïc thoï.

Öu-ba-ly hoûi:

–Theo ngöôøi naøo maø thoï? Phaät traû lôøi:

–Theo ngöôøi trong naêm chuùng xuaát gia maø thoï. Ñaõ thoï taùm giôùi, maø ñaùnh ñaäp chuùng sinh thì khoâng ñöôïc thanh tònh. Tuy ngay hoâm thoï giôùi, khoâng ñaùnh ñaäp nhöng hoâm sau maø ñaùnh ñaäp chuùng sinh, cuõng khoâng ñöôïc thanh tònh. Noùi toùm laïi, neáu thaân, khaåu, yù laøm nhöõng vieäc traùi uy nghi, tuy khoâng phaïm giôùi, nhöng cuõng maát thanh tònh. Neáu thaân, khaåu thanh tònh, nhöng taâm laïi khôûi leân nhöõng yù töôûng tham duïc, saân haän vaø naõo haïi, thì cuõng khoâng ñöôïc thanh tònh. Neáu thaân, khaåu, yù ba nghieäp ñeàu thanh tònh, nhöng laïi khoâng tu saùu nieäm thì cuõng maát thanh tònh. Thoï taùm giôùi roài, sieâng tu saùu

nieäm, môùi ñöôïc goïi laø trai phaùp thanh tònh. Nhö laøm ñeán vua coõi Dieâm-phuø-ñeà, giaøu coù töï taïi, vaøng baïc, cuûa baùu khoâng thieáu thöù gì. Tuy coù nhöõng coâng ñöùc nhö theá, nhöng neáu ñem chia ra laøm möôøi saùu phaàn, thì coâng ñöùc cuûa vua Dieâm-phuø-ñeà khoâng baèng moät phaàn coâng ñöùc giöõ Baùt quan trai giôùi ñöôïc hoaøn toaøn thanh tònh.

Neáu ngöôøi muoán thoï phaùp Baùt trai nhöng tröôùc khi thoï, laøm nhöõng ñieàu phoùng tuùng, nhö ham meâ saéc duïc, ñaøn ñòch, ca haùt, aên thòt uoáng röôïu vaø baøy moïi troø vui, phoùng taâm laøm nhöõng vieäc aáy roài, sau môùi thoï Baùt trai giôùi, nhö theá baát luaän tröôùc sau ñeàu khoâng thaønh trai giôùi. Neáu ngöôøi trong taâm khoâng ñònh thoï giôùi Baùt trai, maø laøm caùc vieäc phoùng tuùng aáy, sau gaëp thieän tri thöùc daïy cho, lieàn thoï Baùt trai giôùi, thì baát luaän tröôùc sau ñeàu thaønh ñöôïc trai giôùi. Neáu ngöôøi muoán thoï Baùt trai giôùi, maø gaëp nhieàu vieäc khoù khaên, chöôùng ngaïi, khoâng ñöôïc töï taïi, nhöng sau giaûi quyeát xong caùc vieäc khoù khaên, roài thoï Baùt trai giôùi, thì baát luaän tröôùc sau ñeàu thaønh trai giôùi.

Toân giaû Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu ngöôøi muoán thoï coù haïn, thí duï chæ thoï trai phaùp ban ngaøy maø khoâng thoï trai phaùp ban ñeâm, hoaëc chæ thoï trai phaùp ban ñeâm maø khoâng thoï trai phaùp ban ngaøy, nhö theá coù ñöôïc taùm giôùi khoâng?

Phaät traû lôøi:

–Khoâng ñöôïc. Laø vì Phaät ñaët ra trai phaùp, cho thoï moät ngaøy ñeâm ñaõ coù haïn ñònh nhö vaäy, khoâng ñöôïc laøm sai.

Öu-ba-ly hoûi:

–Neáu khoâng ñöôïc, thì taïi sao trong luaän Bì Caùch noùi: “ÖÙc Nhó ôû choã ñoàng khoâng moâng quaïnh, thöôøng thaáy caùc loaøi quyû ñoùi chòu moïi toäi khoå; hoaëc ban ngaøy höôûng phuùc, ban ñeâm chòu toäi; hoaëc ban ñeâm höôûng phuùc, ban ngaøy phaûi chòu toäi. Sôû dó nhö theá laø vì tröôùc kia, khi hoï laøm ngöôøi, ban ngaøy thì thoï giôùi phaùp, ban ñeâm thì laøm vieäc aùc, hoaëc ban ñeâm thì thoï giôùi phaùp, ban ngaøy laïi laøm caùc haïnh chaúng laønh”, thì nghóa aáy ra sao?

Phaät ñaùp:

–Phaøm laøm nhaân duyeân kieáp tröôùc, thì khoâng theå caên cöù vaøo lôøi noùi ñoù ñöôïc. Luaän Bì Caùch khoâng phaûi laø Kinh Luaät, cho neân khoâng theå caên cöù vaøo ñoù ñeå ñònh nghóa xaùc thöïc ñöôïc. Ñieàu aáy coù khi laø Toân giaû Ca-chieân-dieân, vì muoán ñoä cho ÖÙc Nhó maø bieán hieän nhö theá ñeå hoùa ñoä ÖÙc Nhó, chöù khoâng phaûi söï thöïc.

Khi thoï trai roài neáu muoáøn xaû trai, khoâng caàn phaûi caàu naêm chuùng ñeå xaû. Khi muoán xaû, chæ caàn ñeán noùi moät ngöôøi laø hoâm nay xaû trai, theá laø trai ñaõ ñöôïc xaû roài.

Neáu noùi ñeán naêm ngaû, thì chæ coù loaøi ngöôøi môùi ñöôïc giôùi Ba-la-ñeà-moäc-xoa, coøn boán ngaû khaùc khoâng ñöôïc. Chaúng haïn chö Thieân coõi trôøi thì vì ñaém ñuoái ham vui quaù neân khoâng ñöôïc giôùi. Nhö tröôùc kia, moät hoâm vì moät ñeä töû laâm beänh, neân Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân phaûi leân cung trôøi Ñao-lôïi ñeå tìm thaày thuoác Kyø-baø xuoáng chöõa. Khi leân tôùi nôi, Toân giaû Muïc-kieàn-lieân thaáy chö Thieân coõi trôøi ñang vui chôi trong vöôøn Hoan laïc. Luùc ñoù, Muïc-lieân döøng laïi beân ñöôøng nhöng khoâng ai ñeå yù ñeán caû. Sau Kyø-baø ngoaûnh laïi troâng thaáy Muïc-lieân, lieàn giô tay chaøo, roài côõi xe thaúng tôùi. Muïc-lieân töï nghó: “Ngöôøi naøy tröôùc kia voán laø ñeä töû cuûa ta. Nay ñöôïc höôûng phuùc baùo ôû coõi trôøi vaø vì quaù ñaém say thuù vui neân khoâng coøn nhôù nöõa”. Nghó xong, lieàn duøng söùc thaàn thoâng ñeå chaën xe laïi. Kyø-baø xuoáng xe, laøm leã Muïc-lieân. Baáy giôø Muïc-lieân duøng moïi lôøi ñeå traùch moùc. Kyø-baø thöa: “Baïch Toân giaû Muïc-lieân, vì tröôùc kia ôû coõi ngöôøi, toâi voán laø ñeä töû cuûa Ñaïi ñöùc, bôûi theá môùi giô tay chaøo hoûi, chöù Toân giaû coù thaáy chö Thieân laøm nhö theá khoâng? Phaøm ñaõ sinh leân coõi trôøi, taâm ngöôøi naøo cuõng ñaém theo duïc laïc, khoâng ñöôïc töï taïi, cho

neân môùi theá”.

Baáy giôø, Muïc-lieân hoûi Kyø-baø:

–Toâi coù ngöôøi ñeä töû laâm beänh, neân chöõa trò theo caùch naøo? Kyø-baø ñaùp:

–Neân nhòn aên laø toát hôn heát.

Laïi moät hoâm Toân giaû Muïc-lieân khuyeân vua Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, noùi:

–Phaät ra ñôøi khoù gaëp, taïi sao Thieân chuû khoâng luoân luoân gaàn guõi ñeå cuùng döôøng vaø caàu nghe chaùnh phaùp?

Thieân ñeá Thích muoán laõnh hoäi yù cuûa Toân giaû Muïc-kieàn-lieân, neân sai moät ngöôøi söù ñeán. Nhöng goïi hai ba laàn maø ngöôøi naøy khoâng laïi, vì hoï coù moät ngöôøi vôï vaø moät naøng ca kyõ, ham meâ tình duïc, neân tuy laø ngöôøi coõi trôøi maø khoâng töï caét ñöùt ñöôïc. Nhöng cuoái cuøng, thì khoâng theå döøng ñöôïc maø phaûi ñeán. Khi tôùi nôi, Thieân ñeá Thích môùi hoûi nguyeân do taïi sao ñeán chaäm, ngöôøi aáy cöù thöïc tình thöa baøy, nghóa laø vì quaù say meâ caùc thuù vui, neân khoâng ñeán ngay ñöôïc.

Nhaân theá, Thieân ñeá Thích môùi noùi vôùi Toân giaû Muïc-lieân:

–Ngöôøi aáy chæ coù moät vôï vaø moät naøng ca kyõ maø coøn vui chôi ñaém ñuoái, khoâng töï döùt ñöôïc, huoáng nöõa laø vua coõi trôøi, coù raát nhieàu cung ñieän, voâ soá Thieân nöõ, caùc moùn thöùc aên coõi trôøi, traêm muøi thôm ngon, traêm ngaøn ca kyõ, ham meâ, ñaém ñuoái, nhìn veà phía Ñoâng, queân maát phía Taây, thì töï döùt sao ñöôïc? Cho neân tuy bieát raèng Phaät ra ñôøi laø khoù ñöôïc gaëp, chaùnh phaùp khoù ñöôïc nghe, nhöng vì caùc thuù vui troùi buoäc, maát heát töï taïi, bieát laøm sao ñöôïc?

Phaøm pheùp thoï giôùi laø phaûi duøng taâm duõng maõnh, nguyeän caét ñöùt moïi duyeân, sau môùi ñöôïc giôùi. Caùc ngöôøi ôû coõi trôøi, loøng ham ñaém duïc laïc thì nhieàu, söùc thieän taâm laïi yeáu ôùt, thì do ñaâu maø ñöôïc giôùi? Caùc loaøi ngaï quyû thì ñoùi khaùt khoå sôû, thaân taâm bò thieâu ñoát; caùc loaøi ôû ñòa nguïc thì chòu moïi söï hình phaït, ñau ñôùn eâ cheà, taâm yù naõo loaïn, cuõng khoâng nhôø ñaâu maø ñöôïc giôùi. Coøn caùc loaøi suùc sinh thì nghieäp chöôùng saâu daøy, ngu si taêm toái, khoâng hieåu, khoâng bieát, neân cuõng khoâng thoï ñöôïc giôùi. Tuy coù nhieàu choã trong kinh noùi laø Roàng cuõng thoï Trai phaùp, nhöng ñoù chæ noùi veà thieän taâm, nghóa laø thoï taùm giôùi trong moät ngaøy, moät ñeâm thì ñöôïc coâng ñöùc thieän taâm, chöù khoâng ñöôïc taùm giôùi, laø vì nghieäp chöôùng.

Neáu noùi veà boán coõi thieân haï, chæ coù ba coõi thieân haï laø Dieâm-phuø-ñeà, Caâu-da-ni, Phaát-baø-ñeà vaø nhöõng ngöôøi treân Haûi Chaâu, khoaûng giöõa ba thieân haï laø ñöôïc giôùi phaùp. Nhö ôû Caâu-da-ni, thì Phaät sai Taân-ñaàu-lö ñeán ñeå truyeàn baù ñaïo phaùp, thaønh laäp boán boä chuùng. ÔÛ chaâu Phaát-baø-ñeà cuõng coù Tyø-kheo thi haønh Phaät söï vaø cuõng coù boán boä chuùng. Duy chæ coõi Uaát-ñôn-vieät laø khoâng coù Phaät phaùp vaø dó nhieân laø khoâng coù giôùi. Vì ôû ñaây phuùc baùo sung söôùng quaù vaø con ngöôøi laïi ngu si, neân khoâng nhaän laõnh ñöôïc Phaät phaùp.

Laïi nöõa, coù boán haïng ngöôøi laø: ngöôøi nam, ngöôøi nöõ, hoaøng moân vaø nhò caên. Trong boán haïng aáy, chæ coù hai haïng: ngöôøi nam, ngöôøi nöõ laø ñöôïc giôùi, coøn hai haïng kia laø hoaøng moân vaø nhò caên, thì khoâng ñöôïc giôùi. Nhöng trong nhöõng haïng ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ, neáu ngöôøi naøo gieát cha meï, gieát A-la-haùn, laøm cho thaân Phaät chaûy maùu, phaù hoaïi chuùng Taêng, laøm nhô Tyø-kheo-ni, döùt heát caên laønh vaø nhöõng keû giaû maïo laøm Taêng, nhöõng keû khoâng theå ñoä, taát caû nhöõng ngöôøi nhö theá ñeàu khoâng ñöôïc giôùi.

Noùi roäng ra thì phaøm ñaõ meán chuoäng Phaät phaùp, baát luaän laø Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, hay ôû coõi Uaát-ñôn-vieät, hoaëc hoaøng moân, nhò caên, taát caû nhöõng loaøi phi nhaân aáy, ñeàu ñöôïc thoï Tam quy vaäy.

Öu-ba-ly hoûi:

–Chö Phaät ba ñôøi, ñoä cho chuùng sinh ñöôïc thoï giôùi ñeàu nhau hay hôn keùm nhau? Phaät ñaùp:

–Khoâng ñeàu. Phaøm noùi ñeán giôùi, thì chæ coù caùc loaøi chuùng sinh vaø phi chuùng sinh môùi ñöôïc giôùi maø moät vò Phaät ra ñôøi, hoùa ñoä cho voâ soá a-taêng-kyø chuùng sinh vaøo coõi Nieát-baøn voâ dö. Ñeán Ñöùc Phaät sau ra ñôøi, thì taát caû caùc chuùng sinh aáy ñeàu khoâng ñöôïc giôùi. Nhö theá ñuû bieát, chö Phaät choã ñöôïc giôùi, ñeàu khoâng gioáng nhau. Chaúng haïn, nhö Phaät Ca-dieáp, ñoä cho voâ soá a-taêng-kyø chuùng sinh vaøo coõi Nieát-baøn voâ dö vaø Ngaøi cho heát thaûy chuùng sinh ñoù ñeàu ñöôïc giôùi. Nhöng ñeán Phaät Thích-ca Vaên, thì nhöõng chuùng sinh aáy ñeàu khoâng ñöôïc giôùi.

Tuy nhieân, taát caû chö Phaät ñeàu coù ba vieäc nhö nhau: Moät laø chöùa goùp coâng haïnh nhö nhau. Hai laø Phaùp thaân nhö nhau. Ba laø ñoä chuùng sinh nhö nhau. Heát thaûy chö Phaät ñeàu ñaõ tu haïnh Boà-taùt qua ba a-taêng-kyø kieáp, ñeàu ñaõ ñaày ñuû naêm phaàn phaùp thaân, möôøi löïc, Töù voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp baát coäng vaø cuõng ñaõ ñoä cho voâ soá a-taêng-kyø chuùng sinh vaøo coõi Nieát-baøn voâ dö.

Öu-ba-ly hoûi:

–Trong kinh thöôøng noùi, moät Ñöùc Phaät ra ñôøi, ñoä cho chín möôi na-do-tha chuùng sinh vaøo Nieát-baøn voâ dö, nay laïi noùi voâ soá a-taêng-kyø chuùng sinh, laø nghóa theá naøo?

Phaät traû lôøi:

–Trong kinh noùi, moät Ñöùc Phaät ra ñôøi, ñoä chín möôi na-do-tha chuùng sinh laø chæ noùi nhôø Phaät maø töøng aáy chuùng sinh ñöôïc ñoä. Coøn coù nhöõng chuùng sinh, töï mình theo Phaät maø ñöôïc ñoä, hoaëc nhôø caùc ñeä töû cuûa Phaät maø ñöôïc ñoä, hay nhôø giaùo phaùp cuûa Phaät maø ñöôïc ñoä. Cho neân noùi chín möôi na-do-tha chuùng sinh laø chæ do nhôø chính Phaät maø ñöôïc ñoä. Noùi toùm laïi, hoaëc nhôø Phaät, nhôø ñeä töû hay nhôø giaùo phaùp maø voâ soá a-taêng-kyø chuùng sinh ñaõ ñöôïc ñoä vaøo coõi Nieát-baøn voâ dö. Chö Phaät ba ñôøi ñeàu coù ba vieäc gioáng nhau, nhöng caùch ñoä sinh, ñaéc giôùi thì khaùc nhau vaäy.

Öu-ba-ly hoûi:

–Caùc loaøi chuùng sinh vaø chaúng phaûi chuùng sinh ñeàu ñöôïc thoï aùc luaät nghi giôùi phaûi khoâng?

Phaät ñaùp:

–Chæ coù chuùng sinh môùi ñöôïc thoï aùc luaät nghi giôùi, coøn chaúng phaûi chuùng sinh thì khoâng ñöôïc thoï. Noùi moät caùch khaùc, chæ coù caùc loaøi coù theå gieát haïi, ñöôïc thoï aùc giôùi, coøn loaøi khoâng theå gieát haïi, thì khoâng ñöôïc thoï, nhöng cuõng coù theå noùi, chuùng sinh hay saùt haïi hay chuùng sinh khoâng theå gieát, ñeàu ñöôïc thoï aùc giôùi. Chaúng haïn nhö ngöôøi ñoà teå gieát deâ, thöôøng mang loøng gieát choùc, yù luùc naøo cuõng nghó ñeán vieäc gieát deâ, giaû söû coù ngöôøi ôû coõi ngöôøi hay coõi Trôøi khoâng laøm ngheà gieát choùc, nhöng vì phaûi löu chuyeån trong voøng thoï sinh, cuõng coù khi phaûi ñoïa laøm kieáp deâ. Cho neân taát caû chuùng sinh ñeàu coù theå thoï aùc giôùi. Trong möôøi hai aùc luaät nghi cuõng vaäy.

Möôøi hai aùc luaät nghi laø:

1. Ngheà ñoà te.å
2. Ngheà baùn nem.
3. Ngheà nuoâi heo.
4. Nuoâi gaø.
5. Baét caù.
6. Saên baén.
7. Baãy chim.
8. Baét traên.
9. Baãy roàng.
10. Laøm ngheà coi nguïc.
11. Laøm giaëc.
12. Laøm ngheà ñaùnh giaëc thueâ.

Ñoù laø möôøi hai ngheà aùc luaät nghi. Nhö ngöôøi laøm ngheà nuoâi taèm cuõng laø ngöôøi khoâng xa lìa aùc luaät nghi.

Coù ba thôøi xaû aùc luaät nghi giôùi: moät laø luùc cheát; hai laø luùc thoï luaät nghi giôùi; ba laø luùc thoï Tam quy. Thôøi thöù nhöùt boû ñöôïc aùc giôùi; thôøi thöù hai vaø thöù ba thì ñöôïc thieän giôùi.

Öu-ba-ly hoûi:

–Khi ngöôøi ta taïo aùc giôùi, thì luùc naøo xaû thieän giôùi maø ñöôïc aùc giôùi? Phaät ñaùp:

–Laàn ñaàu tieân noùi: “Toâi laø ngöôøi ñoà teå”, thì boû maát thieän giôùi. Laàn thöù hai, thöù ba noùi: “Toâi laø ngöôøi ñoà teå”, lieàn ñöôïc aùc giôùi. Noùi caùch khaùc, tuøy luùc boû thieän giôùi maø ñöôïc aùc giôùi. Neáu ngöôøi tu thieän giôùi, tuy chöa noùi mình laø ñoà teå, nhöng vì ham lôïi, cuøng vôùi ñoà teå laøm vieäc gieát haïi, thì luùc aáy cuõng phaïm thieän giôùi roài. Muoán boû thieän giôùi maø caàu aùc giôùi thì chæ töï mình phaùt theä laø ñöôïc, chöù khoâng caàn theo ngöôøi khaùc daïy cho. Neáu muoán thoï aùc luaät nghi giôùi trong moät ngaøy, hai ngaøy, cho ñeán möôøi ngaøy, hoaëc moät naêm, hai naêm cöù tuøy theo choã taâm mình muoán laâu hay choùng thì ñeàu ñöôïc caû, laø vì caùc phaùp aùc thuaän theo doøng sinh töû, cho neân cöù tuøy theo vieäc laøm laø ñöôïc, chöù khoâng nhö thieän luaät nghi giôùi.

