











SÔÙ GIAÛI GIÔÙI BAÛN BOÀ TAÙT TRONG KINH PHAÏM VOÕNG

QUYEÅN 2

THIEÂN THÖÙ NHAÁT

I. GIÔÙI TROÄM CAÉP

1. Giaûi thích giôùi naøy thaønh möôøi moân ñoàng nhö tröôùc.

2. Cheá yù: Giaûi thích sô löôïc thaønh möôøi loaïi:

3. Nghieäp ñaïo troïng, laø voâ lyù troäm caép chöôùng ñaïo raát saâu, taïo theâm toäi naëng naøy, khoâng theå nhaäp ñaïo.

4. Hoïai phaùp caám. Xöa nay caùc nöôùc ñeàu quy ñònh toäi troäm caép laø toäi naëng, giôùi Ñaïi thöøa vaø Tieåu thöøa cuûa Phaät giaùo cuõng ñeàu quy ñònh ñaây laø giôùi naëng cuûa ñaïo, tuïc.

Sinh nhieàu phieàn naõo, tieàn cuûa laø choã tham aùi cuøng cöïc cuûa chuùng sinh, voâ lyù ñi cöôùp ñoaït laøm naõo haïi ngöôøi. Vì theá laø vieäc khoâng neân laøm.

Toån haïi tieàn cuûa vaø sinh maïng. Tieàn cuûa nuoâi soáng thaân maïng chuùng sinh, neáu troäm tieàn cuûa töùc laø cöôùp ñoïat maïng soáng cuûa hoï.

Luaän Trí Ñoä quyeån 13, coù baøi keä:

Taát caû caùc chuùng sinh Nuoâi soángbaèng côm aùo Hoaëc cöôùp, hoaëc troäm laáy AÁy goïi laø cöôùp maïng

5. Maát giaùo hoùa: ngöôøi troäm caép, taát caû chuùng sinh ñeàu khoâng muoán nhìn, huoáng gì chòu ngöôøi ñoù giaùo hoùa.

6. Gaây ra vieäc cöïc aùc naøy khieán chuùng sinh khoâng coøn tin töôûng

nöõa.

7. Nhô ueá cöûa Phaät, nghóa laø tieáng xaáu vang xa, bò ngöôøi ñôøi cheâ

bai. Söï nhô ueá naøy laøm lieân luïy ñeán cöûa hoï Thích, haù chaúng phaûi laø loãi ôû ñaây sao?

8. Traùi vôùi chaùnh haïnh; nghóa laø laøm haïi haïnh töø bi cöùu giuùp chuùng

sinh cuûa Boà-taùt.

9. Maát saùu ñoä; Ñaøn ba-la-maät xeáp vaøo saùu ñoä, troäm caép thì Ñaøn ba-la-maät cuûa saùu ñoä tan hoaïi.

10. Traùi vôùi boán nhieáp phaùp; nghóa laø xeáp tieàn cuûa vaøo boán nhieáp phaùp. Nay laïi aên troäm thì boán nhieáp phaùp ñeàu maát heát.

YÙ nghóa cuûa vieäc cheá giôùi raát nhieàu. Nay phaân bieät sô löôïc möôøi giôùi naøy, neân y cöù theo ñaây ñeå bieát.

Giaûi thích teân goïi:

Troäm caép coù nhieàu teân goïi:

- Cöôùp laáy, nghóa laø duøng söùc maïnh doái, gaït cöôùp ñoaït.

- Doïa laáy: noùi vieäc bí maät gì ñoù khieán ngöôøi ñoù sôï lieàn ñöa vaät.

- Troäm laáy: löøa luùc khoâng coù chuû leùn troäm.

- Khoâng cho maø laáy: nghóa laø vaät coù chuû, ngöôøi ta khoâng cho maø tìm caùch ñeå laáy.

Duøng boán töø ngöõ naøy ñeå phaân ñònh vieäc troäm nhö sau: Cho maø laáy thì khoâng phaûi troäm, neân bieát.

ÔÛ treân cho maø laáy laø aên troäm, nhö ñeám laàm soá dö ñöa cho, im laëng maø nhaän.

Khoâng cho maø laáy laø troäm, nhö ñaõ noùi treân.

Khoâng cho maø laáy,khoâng phaïm toäi troäm, vì töôûng laø baïn thaân hay taïm duøng.

Troäm laáy, nghóa laø phi lyù hao toán tieàn cuûa goïi laø troäm.

Boán teân goïi tröôùc haïn cuoäc moät teân chung naày vì ñoát choân v.v….. cuõng ôû trong 614) ñoù, cho neân boû moät teân tröôùc chæ neâu moät teân naøy. Ngaên ngöøa troäm caép goïi laø giôùi, töø choã ñoù maø ñaët teân, neân goïi laø giôùi troäm.

Thöù lôùp:

Laø ôû möôøi nghieäp ñaïo tröôùc laø Saùt sinh, keá laø troäm caép. Giôùi naøy thöù lôùp theo giôùi kia. Tröôùc haïi chaùnh baùo, sau toån y baùo cuõng thaønh thöù lôùp.

Ñuû duyeân:

Ba duyeân chung nhö tröôùc ñaõ phaân tích, duyeân rieâng y cöù theo

Luaän Ñoái Phaùp,möôøi ñòa xen laãn nhau, baûy duyeân ñoàng nhö tröôùc

Chaúng phaûi vaät cuûa mình.

Neân bieát coù chuû. Tuy thaät coù chuû, nhöng noùi laàm khoâng chuû cuõng khoâng thaønh toäi naëng.

Töôûng coù chuû: Vì sao khoâng noùi bieát maø chæ noùi töôûng? Vì “bieát”

chæ laø roõ caûnh, coøn “töôûng” coù caû meâ laãn ngoä. Thieáu duyeân thuaän theo

ñaây neân coù töôûng. Tuy töôûng coù chuû nhöng khoâng khôûi taâm troäm neân khoâng thaønh toäi naëng.

Coù taâm troäm caép: Tuy taâm nghó ñeán vieäc troäm nhöng neáu khoâng neâu phöông tieän xaâm toån cuõng khoâng thaønh toäi naëng.

Neâu phöông tieän: Phöông tieän tuy khôûi nhöng vì taâm ñaïi bi cuõng khoâng thaønh phaïm toäi.

Coù taâm ba ñoäc, tuy hieän haønh nhöng neáu vaät khoâng lìa khoûi choã thuoäc veà mình thì khoâng thaønh phaïm toäi.

Lìa khoûi choã.

Thieáu duyeân thöù naêm laø duyeân chung neân bieát. Trong duyeân rieâng, thieáu duyeân moät, coù hai toäi:

Troäm vaät cuûa mình maø khoâng bieát laø vaät cuûa mình, ycöù theo taâm keát toäi phöông tieän naëng.

Sau bieát laø vaät cuûa mình, thì phaïm toäi phöông tieän khinh.

Thieáu duyeân hai, coù 6 toäi vì thieáu hai moân ñôn vaø song naøy. Y cöù vaøo caûnh thì coù ba:

Muoán troäm vaät cuûa ngöôøi, laáy suùc vaät thay theá. Troäm caùc suùc vaät töôûng vaät cuûa ngöôøi, troäm roài sau ñoù duø bieát hay khoâng bieát ñeàu phaïm toäi naëng, vì ñeàu laø caûnh phaïm.

Thay theá vaät khoâng coù chuû. Troäm roài khoâng bieát vaät coù chuû. Y cöù theo taâm keát toäi phöông tieän naëng.

- Thieáu caû hai coù ba:

Muoán troäm vaät cuûa ngöôøi, thay theá suùc vaät laø thieáu caûnh, trong ñoù laïi nghi laø vaät cuûa ngöôøi laø suùc vaät, laø thieáu taâm. Troäm roài sau ñoù quyeát ñònh hay khoâng quyeát ñònh, taát caû ñeàu phaïm toäi naëng vì ñeàu laø caûnh phaïm.

Thay theá vaät voâ chuû, laïi sinh nghi laø chaúng bieát coù chuû hay voâ chuû. Troäm roài khoâng bieát maéc toäi phöông tieän naëng, vì moät chuùt thieáu taâm.

Taâm nghi troäm roài sau ñoù bieát laø voâ chuû, phaïm toäi phöông tieän nheï. Vì bieát caûnh thieáu taâm hoaøn toaøn hay thieáu moät phaàn, neân phaïm toäi khinh. Trong hai vò treân, moãi vò ñeàu coù ba:

Hai Ba-la-di.

Hai phöông tieän naëng. Hai phöông tieän nheï.

Thieáu duyeân ba, coù hai thö nhö töôûng vaø nghi. Trong töôûng coù naêm caâu:

Y cöù vaøo baûn meâ, baûn meâ coù chuû töôûng khoâng chuû, laáy roài khoâng phaïm, vì ba taâm ñeàu thieáu.

Khi bieát coù chuû khoâng traû laïi, keát toäi naëng.

Y cöù vaøo chuyeån töôùng, nghóa laø muoán troäm vaät coù chuû, vaøo ñeán caûnh ñöôïc chuyeån aøm töôûng voâ chuû. Laáy roài khoâng bieát coù chuû, maéc toäi phöông tieän, vì töôûng naøy khoâng roõ raøng, thieáu phaàn giöõa vaø sau. Ñöùng veà tieàn phöông tieän, keát moät toäi khinh.

Khi bieát coù chuû khoâng traû laïi cuõng maéc toäi naëng.

Neáu ôû ngöôøi vaø vaät khôûi töôûng suùc vaät. Baûn meâ chuyeån töôûng ñeàu phaïm toäi naëng. Trong nghi cuõng coù naêm caâu:

Y cöù vaøo baûn caûnh treân vaät coù chuyeân, laáy roài cuoái cuøng khoâng quyeát ñònh thì maéc toäi phöông tieän naëng.

Laáy roài sau quyeát khoâng traû maéc toäi naëng, neáu traû thì maéc toäi kh- inh, keá ñoàng nhö caâu tröôùc.

Ñoái vôùi caûnh khaùc, vaät voâ chuû, laáy roài khoâng bieát maéc toäi phöông tieän nheï.

Ngöôøi vaø suùc vaät nghi laãn nhau ñeàu phaïm toäi naëng. Hoûi: Sao goïi laø vaät voâ chuû?

Ñaùp: “luaät Thieän Kieán” noùi: “Con laøm vieäc aùc, cha meï boû ñi, sau khi cha meï cheát, vaät naøy goïi laø vaät voâ chuû, thì voâ toäi. “Luaän Taùt-Baø- Ña” cheùp:”Giöõa hai nöôùc, trong khoûang troáng coù vaät, goïi laø voâ chuû. Neáu nöôùc maát, vua boû ñi, vua sau chöa ñeán cai trò, trong ñoù coù vaät cuõng goïi laø voâ chuû, coù taâm laáy duøng ñeàu khoâng phaïm.

Keá ñeán thieáu duyeân thöù boán, voán khoâng coù taâm troäm, chính laø voâtoäi.

Thieáu duyeân thöù naêm, coù hai toäi:

Tuy coù taâm troäm caép nhöng chöa khôûi phöông tieän, ngöôøi khaùc gôûi taëng vaät ñeán, sinh taâm nhaän phaïm toäi phöông tieän.

Khoâng coù taâm traû laïi phaïm toäi naëng. Thieáu duyeân thöù saùu coù hai:

Taâm voâ kyù maø laáy cuõng phaïm toäi troïng.

Duøng taâm laønh ñaïi bi cöùu khoå, thì khoâng phaïm.

614) Nhö trong phaàn khai duyeân. Thieáu duyeân thöù baûy coù hai:

Ñeán choã vaät, töôûng laø vaät cuûa mænh thì phaïm toäi naëng. Ñeán choã vaät sinh nghi maéc toäi phöông tieän.

- Chuûng loïai:

Vaät quyù baùu hay taàm thöôøng coù boán loïai: Vaät coù chuû

Noùi veà theå cuûa vaät

Taâm troäm

Caùch troäm

Vaät coù chuû coù hai loïai: Vaät Tam baûo vaø vaät khaùc. Vaät Tam baûo phaân bieät coù saùu moân:

1. Giaûi thích töôùng

2. Duïng

3. Xuaát hoùa

4. Ñaõi taân

5. Chaáp nhaân

6. Nheï naëng.

1. Vaät cuûa Phaät: Coù thuyeát cho raèng troäm vaät khoâng phaïm toäi naëng, vì vaät cuûa Phaät khoâng coù taâm ngaõ sôû, khoâng naõo haïi, nhö Kinh Nieát Baøn noùi phaïm toäi Thaâu-lan-giaù. Nhö Kinh Thieän Sinh noùi:” Coù chuû keát toäi naëng, vì xaâm phaïm vaät laøm toån haïi ngöôøi taàm thöôøng coøn keát toäi naëng, huoáng gì taøi vaät cuûa baäc toân quyù ñöôïc trôøi ngöôøi cuùng döôøng, voâ lyù toån haïi haù toäi nheï sao? Thaùp thì coù thaàn giöõ gìn, töùc laø coù chuû. Nay y theo kinh Boà-taùt giôùi thì taát caû ñeàu phaïm toäi naëng. Kinh Nieát-baøn y cöù theo thuyeát Tieåu thöøa:” Neáu troäm vaät cuûa Phaät vaø Xaù-lôïi Phaät maø khoâng taùc yù thì khoâng phaïm. Theo Luaän Taùt-Baø-Ña cheùp: “Duøng taâm thanh tònh cuùng döôøng töï nghó raèng:”Ngöôøi kia laø ñeä töû, nay ta cuõng laø ñeä töû.” nghó nhö vaäy thì khoâng phaïm. Coøn khôûi taâm troäm laáy thì phaïm toäi naëng. Neân Luaän Ma-Ñaéc-laëc-giaø cheùp: “ Troäm töôïng Phaät vaø Xaù-lôïi ñuû naêm duyeân phaïm toäi naëng, coøn giôùi Boà-taùt naøy khoâng ñôïi ñuû naêm duyeân.

2. Phaùp vaø vaät ñeàu phaïm toäi naëng: Neáu troäm kinh luaän, Phaät noùi vì voâ giaù neân tính theo giaáy möïc, taát caû ñeàu phaïm toäi naëng. Kinh Nguõ Baùch Vaán cheùp: “ Khoâng ñöôïc duøng mieäng thoåi buïi treân kinh”, buïi treân töôïng cuõng nhö theá. Neáu ñoát kinh cuõ thì phaïm toäi naëng vì cuõng nhö ñoát cha meï, neáu khoâng bieát coù toäi thì phaïm toäi nheï. Möôïn kinh luaän cuûa ngöôøi khaùc ñeå sao cheùp maø khoâng traû laïi, phaïm toäi naëng. Neáu laøm hö raùch maø ngöôøi khaùc khoâng bieát, cuõng phaïm toäi naëng. Y cöù theo ñaây neáu leùn ñoïc roài ghi laáy, hoaëc leùn sao cheùp, tuy khoâng laøm hö raùch nhöng caùch thöùc tröïc tieáp nôi vaät, neân ñeàu keát toäi phaïm.

Hoûi: Taâm thanh tònh laáy töôïng khoâng phaïm, vaäy taâm thanh tònh laáy kinh coù phaïm khoâng?

Ñaùp: Phaïm, vì töôïng laø xa kính, coøn phaùp thì ñích thaân ñoïc, hieän ñang ñoïc tuïng thì phaïm,neân keát toäi naëng. Neáu taïo kinh chung cho moïi ngöôøi, thì taâm thanh tònh laáy khoâng phaïm. Coøn taïo töôïng tình giôùi haïn

khoâng thoâng, laáy roài sinh phieàn naõo, thì cuõng phaïm.

Taêng vaät coù hai thöù: a.) Roäng lôùn, b.) Haïn cuoäc. Trong ñoù coù hai tröôøng hôïp:

Thaäp phöông thöôøng truï taêng vaät, nghóa laø vaät cuûa Tyø-kheo qua ñôøi, chöa laøm phaùp thoâng vôùi möôøi phöông taêng coù laáy phaàn chia neân noùi laø möôøi phöông hieän tieàn, laáy moät chuùt trôû leân möôøi phöông, moãi giôùi beân taêng ñeàu phaïm moät toäi Ba-la-di.

Haïn cuoäc ñònh coù hai:

1. Vaät cuûa chuùng taêng, nghóa laø vaät cuûa Tyø-kheo qua ñôøi, ñaõ taùc phaùp xong, laø thuoäc veà hieän tieàn taêng, hoaëc baûy ngaøy, hoaëc möôøi boán ngaøy ñeàu chöa chia vaät ñoù.

2. Vaät cuûa ngöôøi khaùc, nghóa laø vaät cuûa moät Tyø-kheo vaø vaät nhö treân ñaõ chia ñeàu phaïm toäi naëng. Kinh Thieän Sinh noùi: “ Troäm vaät cuûa Tyø kheo qua ñôøi, neáu chöa yeát-ma thì phaïm toäi vôùi möôøi phöông taêng. Neáu ñaõ yeát-ma thì phaïm toäi vôùi hieän tieàn taêng. Neáu khi qua ñôøi tuøy ngöøôi maát trao vaät troäm, theo choã ñoù keát toäi naëng.

- Duïng laãn nhau:

Coù hai loïai:

Duïng laãn cuûa Tam baûo

Duøng laãn cuûa Ñöông phaân.

Luaät Taêng-Kyø noùi: “Ma-ha-ñeá duïng laãn loän cuûa Phaät, Phaùp, Taêng, Phaät noùi phaïm toäi Ba-la-di. Nay xem xeùt laïi thaùp, töôïng, kinh, laáy löông thöïc cuûa taêng, cöôõi suùc vaät cuûa taêng, sai taêng thanh tònh, duø moät chuùt cuõng phaïm toäi naëng. Laïi ôû trong ñaát cuûa taêng xaây Phaät ñöôøng, thaùp, trong ñaát cuûa thaùp vieän laáy nöôùc gieáng ñeàu phaïm toäi naëng. Coøn theo Löông Hoøang Saùm cheùp:” Khoâng ñöôïc duøng laãn loän vaät cuûa Phaät vaø Phaùp, do khoâng theå cuøng vôùi vaät cuûa Phaät laøm 615) chuû laïi khoâng coù choã roõ raøng, khaùc vôùi taêng vaät thöôøng truï, chieâu ñeà laãn loän choã duøng. Tyø-kheo laøm vieäc hoøa taêng yeâu caàu phaùt theû hoøa hôïp ñöôïc duøng, neáu duøng taêng vaät ñeå söûa chöõa thaùp Phaät y theo phaùp laáy, Taêng hoøa hôïp thì ñöôïc duøng, khoâng hoøa hôïp thì khuyeân ngöôøi theá tuïc söûa chöõa. Neáu thaùp Phaät coù vaät cho ñeán moät ñoàng tieàn. Vì thí chuû taâm naëng neân xaû. Caùc vò trôøi vaø ngöôøi trong vaät naøy neân töôûng laø Phaät, laø thaùp, cho duø bò gioù thoåi tan naùt cuõng khoâng ñöôïc trao ñoåi cuûa baùu ñeå cuùng döôøng. Vì vaät trong thaùp cuûa Phaät khoâng ñöôïc baùn “. Neáu theo vaên naøy, thì vaät cuûa taêng ñöôïc hoøa duøng cho Phaät phaùp, nhöng vaät cuûa Phaät thì taêng khoâng ñöôïc duøng. Coøn trong Phaät ñöôøng traûi chieáu taêng, trong taêng phoøng toân trí kinh töôïng, ngaën ngöøa vieäc taêng thoï duïng chung thaønh söû duïng laãn loän,

do vò trí cuûa Tam baûo khaùc nhau. Neáu taïm ñaët hoaëc khoâng ngaïi duøng lyù khoâng phaïm vaäy. Coøn Nguõ Baùch Vaán Söï cheùp: “ Voán chaúng phaûi Phaät ñöôøng maø laäp töôïng trong ñoù, Tyø-kheo ñuùng phaùp nguû trong ñoù coù caùch ngaên thì khoâng phaïm.” Do Phaät coøn taïi theá cuõng cho ñeä töû nguû chung phoøng. Coøn Luaän Taùt-Ba-la-di-Ña noùi: “Chung quanh ñaát taêng khoâng hoøa hôïp thì khoâng ñöôïc xaây thaùp Phaät vaø troàng hoa quaû, neáu trong taêng phaân chia thì cho, tuøy yù cuùng döôøng, hoa thöôøng khoâng giôùi haïn, tuøy choã caàn duøng maø cuùng döôøng. Neáu traûi qua thôøi hoang ñoùi, ruoäng vöôøn cuûa Tam baûo khoâng phaân bieät ñöôïc, cuõng khoâng theå hoûi ai ñöôïc, neáu taêng hoøa hôïp thì tuøy yù xöû phaân, neáu nöôùc cuûa thaùp, coâng löïc cuûa thaùp maø taêng duøng thì phaïm toäi naëng, neáu coâng söùc do taêng phaûi truø löôïng nhieàu ít, khoâng ñöôïc quaù haïn. Quaù thì keát toäi naëng. Neáu thí chuû cuùng thí Tam baûo chung thì ñöôïc söû duïng khoâng phaïm.

2. Noùi veà ñöông phaân hoã, tröôùc heát phaân bieät vaät cuûa Phaät coù saùu

loaïi:

Vaät cuûa Phaät baûo phaûi treo trong thaùp cuùng döôøng. Neân Luaän Ñaïi

Trí Ñoä cheùp: “Khi Phaät taïi theá, thí chuû cuùng döôøng thì saéc thaân Ngaøi thoï duïng. Neáu Phaät nhaäp dieät, neân treo moùng toùc trong thaùp, taâm thí cuùng döôøng Phaùp thaân. Phaùp thaân coøn maõi.”

Vaät cuûa Phaät thoï duïng, nghóa laø maøn tröôùng, toøa vaø y baùt cuûa Phaät, chæ coù kinh töôïng laø khoâng ñöôïc dôøi ñoåi vì laø vaät ñöôïc taát caû trôøi ngöôøi cung kính nhö thaùp. Nhö Kinh Baûo Löông ñaõ noùi treân ôû tröùoc. Nguõ Baùch Vaán cheùp:” Khoâng ñöôïc baùn luïa treân thaân cho Phaät ñeå may y cho Phaät. Coät truï ôû Phaät ñöôøng hö haïi, thí chuû xin söûa chöõa neân cuùng thí, taêng khoâng ñöôïc duøng. Y theo vaên naøy, neàn ñaát cuûa Phaät ñöôøng, buøn goã vaøng ñaù töøng laøm töôïng Phaät vaø thoï duïng, ñeàu ñöôïc cuùng döôøng, khoâng ñöôïc chuyeån duøng.

Vaät cuûa Phaät, nghóa laø vaät cuùng thí cho Phaät, khieán thu lôïi theâm. Luaät Thaäp Tuïng cheùp: “Vaät cuûa thaùp Phaät cho vay ñeå kieám lôøi, Phaät noùi “cho pheùp”. Nguõ Baùch Vaán cheùp:” Vaät cuûa Phaät ñöôïc baùn laøm duïng cuï cuùng döôøng”. Laïi y theo Haäu Phaàn Kinh Nieát-baøn quyeån thöôïng cheùp:” Phaät baûo A -nan:” Neáu vaät ñaõ cuùng thí cho Phaät hieän taïi, taêng chuùng phaûi bieát. Neáu sau khi Phaät dieät ñoä, taát caû tín taâm cuùng thí vaät cho Phaät thì neân duïng vaøo vieäc ñöùc hình töôïng Phaät, may y, phöôùn loäng baèng baûy baùu, mua höông daàu, hoa baùu ñeå cuùng döôøng Phaät. Ngoaøi ra, khoâng ñöôïc duøng, duøng thì phaïm toäi troäm vaät cuûa Phaät. Coøn Nguõ Baùch Vaán cheùp:”Vaät cuûa Phaät khoâng ñöôïc dôøi ñeán chuøa khaùc, dôøi thì phaïm toäi khí. Neáu chuùng taêng dôøi ñi thì phaûi baïch taêng, taêng cho thì khoâng phaïm

toäi. Tyø-kheo ñöôïc pheùp laøm töôïng Phaät, cheùp kinh, ñöôïc cho vaät khoâng ñöôïc laáy. Neáu ñöôïc ngöôøi nhaø Phaät thì chöùa, khoâng ñöôïc söû duïng, söû duïng thì phaïm toäi lôùn.

Cuùng döôøng Phaät caùcvaät: Luaät Taêng-Kyø cheùp: “ Neáu cuùng döôøng hoa cho Phaät quaù nhieàu thì ñöôïc pheùp ñoåi mua daàu cho höông ñaêng, vaãn coøn laïi nhieàu thì neân baùn nhaäp vaøo tieàn cuûa voâ taän cuûa Phaät. Laïi noùi coù Xaù-lôïi thì goïi laø thaùp, khoâng coù Xaù-lôïi thì goïi laø Chi-ñeà. Chi-ñeà ñöôïc ñaët loïng hoa,vaät duïng cuùng döôøng. Neáu noùi Phaät tham duïc, saân si ñaõ döùt, maø duøng nhöõng vaät cuùng döôøng trong tinh xaù laø maéc toäi vieät Tyø-ni, nghieäp baùo naëng. Laïi noùi: Neáu ngaøy ñaïi hoäi Phaät ñaûn, ñöôïc mang ñeán cuùng döôøng trong thaùp Phaät. Treân laø cuùng döôøng thaùp Phaät, döôùi cuùng döôøng Chi ñeà. Nguõ Baùch Vaán cheùp: “ Neáu côø phöôùn nhieàu, muoán laøm Phaät söï khaùc, ñöôïc hoûi thí chuû, thì chuû khoâng cho thì khoâng ñöôïc laøm. Coøn Luaän Trí Ñoä noùi:” Nhö veõ töôïng Phaät, vì khoâng ñeïp neân phaù ñi thì ñöôïc, coøn vì taâm aùc maø phaù ñi thì phaïm toäi.”

Vaät cuùng Phaät: Luaät Töù Phaàn cheùp: cuùng döôøng thöùc aên thaùp Phaät, ngöôøi söûa thaùp ñöôïc aên. Luaät Thieän Kieán cheùp:”Tröôùc Phaät, Tyø-kheo haàu Phaät ñöôïc aên, neáu khoâng coù Tyø-kheo, thì ngöôøi taïi gia haàu Phaät cuõng ñöôïc aên. Theo vaên naày, maâm daâng cuùng Phaät ngöôøi queùt doïn thaùp ñöôïc aên. Saùu vaät haïn cuoäc Phaät nhö voán taïo töôïng Thích-ca, sau ñoåi laøm töôïng Di-ñaø. Luaän Thieän Kieán cheùp: “ Muoán cuùng döôøng töôïng naøy phaïm toäi nhoû. Theo ñaây, troâng caûnh lyù thaät nghóa thoâng, ñeàu traùi vôùi taâm thí phaïm toäi duøng laãn loän. Neáu taïo töôïng taêng vaø thieân thaàn thì leõ ra phaûi keát toäi, Neáu taâm thí thoâng, ngöng haàu Phaät cuùng döôøng, leõ ra cuõng khoâng phaïm. Nguõ Baùch Vaán cheùp:” Duøng saéc thaùi Phaät laøm hình chim thuù maéc toäi. Ngoøai ra, vaät ñöôïc cuùng döôøng Phaät phaûi xem xeùt saùu vieäc noùi treân, phaûi kheùo phaân bieät ñöøng ñeå phaïm toäi söû duïng laãn loän.

- Phaùp vaät cuõng coù saùu loaïi:

1. Vaät Phaùp baûo phaûi treo trong thaùp cuùng döôøng. Luaän Taùt Baø Ña cheùp:” Neáu boá thí cho Phaùp baûo phaûi treo trong thaùp, khoâng ñöôïc vieát kinh vaø noùi giôùi cho ngöôøi nghe.

2. Vaät phaùp thoï duïng nhö caùc loaïi pho traät, hoøm röông, khaên phuû baøn. Theo nhö treân laø khoâng ñöôïc duøng vaøo vieäc khaùc.

3. Vaät boá thí cho phaùp: Luaän Taùt-Baø-Ña cheùp:” Neáu noùi thaúng, boá thí cho phaùp coù hai phaàn: Moät phaàn cho kinh, moät phaàn cho ngöôøi ñoïc tuïng kinh. Y theo tröôùc, hö raùch cuõng ñöôïc thay theá.

4. Vaät cuùng döôøng phaùp.

5. Vaät hieán cuùng cho Phaùp ñeàu y theo Phaät neân bieát.

6. Trong vaät haïn cuoäc cho Phaùp.

Neáu voán laø Kinh Ñaïi Phaåm söûa laøm Kinh Nieát-baøn, leõ ra chaúng phaûi toäi naëng, neáu söûa luaän gom thaønh nguïy kinh, quyeát phaùn phaïm toäi naëng. Neáu vieát ñeå thí chung thì khoâng phaïm toäi naëng.

- Vaät cuûa taêng coù naêm loaïi:

1. Vaät cuûa Taêng baûo, Luaän Taùt-Baø-Ña cheùp: “Neáu thí cho Taêng baûo thì phaøm phu taêng, Thaùnh taêng khoâng ñöôïc laáy phaàn, vì vaät naøy ñaõ thí cho Taêng baûo, vaät naøy phaûi traû laïi cho thí chuû, neáu khoâng thì phaûi treo trong thaùp ñeå cuùng döôøng Ñeä nhaát nghóa Taêng. Neáu noùi thí cho chuùng taêng thì Thaùnh taêng, phaøm taêng ñeàu ñöôïc laáy phaàn. Vì noùi khoâng roõ, neân ngöôøi thoï thí phaûi kheùo bieát.

2. Vaät cuûa Thöôøng truï taêng: Luaän Ma-Ñaéc-laëc-giaø noùi:”Taâm troäm caép vaät cuûa boán phöông Taêng cho chuøa khaùc, maéc toäi nhoû, traùi laïi duøng cho taêng neân khoâng phaïm toäi naëng, duø coù ñaùnh chuoâng cuõng phaïm toäi troäm, tuøy theo choã xeáp vaøo maø ñònh. Coøn Nguõ Baùch Vaán cheùp: “Neáu xin cho Taêng, thì phaûi baïch Taêng, ñem thöùc aên cho Taêng ôû taïi ñöôøng, neáu taêng khoâng cho maø mang ñi thì phaûi boài thöôøng. Khoâng boài thöôøng thì phaïm toäi naëng. Y theo vaên naày, neáu vì taêng khieán nhaø khoâng coù choã xin aên thì cho pheùp hoøa taêng ñöôïc aên, khoâng caàn ñaùnh chuoâng. Neáu nhaø Taêng trang nghieâm thì ñaùnh chuoâng ñöôïc aên, khoâng caàn hoøa taêng, neáu ñem thöùc aên cuûa chuøa naøy nuoâi vaät chuøa khaùc, theo Luaän Ma-Ñaéc-laëc- giaø noùi treân thì phaïm toäi nhoû. Neáu ñöôïc chuøa naøy sai ñi, thì khoâng phaïm toäi. Neáu leùn duøng moät chuùt trôû leân ñeàu phaïm toäi naëng. Laïi phaù giôùi vaø toøan giôùi phi thôøi ñeàu thaønh phaïm toäi. Neáu coù ngöôøi thænh thoï thöïc ñeán phoøng phi thôøi an nhieân maø aên.

3. Vaät cuûa taêng möôøi phöông hieän tieàn, ñem vaøo cuûa thöôøng truï cuõng phaïm toäi naëng. So vôùi vieäc tri kieán giöõ loøng ngöôøi toát phöông tieän hoài thí taêng vaät hieän tieàn. Vaät cuùng cho thöôøng truï maø ñem laøm lôïi ích cho taêng, ñeàu phaïm toäi naëng, hoaëc vì taêng xaâm tuïc, vì tuïc xaâm taêng. Hoaëc phi phaùp yeát ma chia y vaät, ñeàu troäm taêng vaät möôøi phöông hieän tieän. Haõy kheùo suy nghó ñieàu naøy, coøn chia ra toäi naëng nheï, traùi vôùi vaên ñeàu phaïm toäi naëng, haõy kheùo suy nghó vieäc ñoù. Taêng vaät cuûa boán chuùng, nhö Tyø-kheo qua ñôøi ñuùng phaùp laøm yeát-ma xong thuoäc chuùng hieän tieàn, hoaëc khoâng chia maø troäm baùn, hoaëc chia khoâng ñeàu, hoaëc khoâng hoøa taêng maø thöôûng cho ngöôøi khaùc laø phaïm toäi naëng. Xin haõy suy nghó kyõ.

4. Vaät cuûa chuùng taêng: nhö voán cuùng thí cho taêng chuøa naøy laïi ñem cho chuøa khaùc, hoaëc Duy-na chaáp sôù, vöôït thöù lôùp sai taêng. Hoaëc

ngöôøi khaùc ñöôïc sôù leùn rieâng thoï, ñeàu vì tình thí chuû goàm caû Taêng, traùi nghòch vôùi thöù lôùp, neân phaïm toäi naëng. Neáu tröôùc ñaõ thoï thænh rieâng thì sau phaïm giôùi.

5. Laø Xuaát hoùa: Luaät Taêng-Kyø cheùp: “ Vaät cuûa thaùp vaø Taêng hö hoûng baùn laãn loän phaûi ghi cheùp roõ raøng laø baùn khi naøo vaø traû luùc naøo, neáu coù vieäc thay theá giao laïi phaûi ôû trong taêng ñoïc sôù, noùi roõ laø giao phoù cho ngöôøi sau, traùi laïi thì keát phaïm.”

Luaät Thaäp Tuïng cheùp:” Vaät cuûa thaùp hö hoûng thuû lôïi, laïi dính maéc vaøo taøi saûn voâ taän cuûa thaùp.”

Luaät Thieän Kieán cheùp:” Ñöôïc baùn vaät cuûa taêng ñeå laøm phoøng rieâng.”

Kinh Thieän Sinh cheùp:” Ngöôøi beänh baùn vaät cuûa Tam Baûo phaûi traû laïi möôøi laàn. Ngoaøi ra, Taêng khoâng beänh thì khoâng khai cho. Treân ñaây ñeàu chaúng phaûi laø vaät quyù baùu cuûa Phaät thì chaúng phaûi vaät cuûa Phaät phaùp ñöôïc söû duïng, vì khoâng coù nghóa hoài chuyeån”.

Nguõ Baùch Vaán Söï cheùp:” Vaät cuûa Phaät hö hoûng ngöôøi naøo baùn ñeå töï söû duïng thì ñoàng toäi vôùi toäi hoaïi phaùp thaân, neáu coù vaät cuùng thí cho Phaät thì nhöõng ngöu noâ khoâng ñöôïc thoï duïng vaø mua baùn ñoåi chaùc vaät ñoù. Neáu khí vaät boá thí cho quaân ñoäi cuõng khoâng ñöôïc thoï duïng.ù Thöù 4 laø Phaùp chieâm ñaõi, y theo vaên döôùi ñaây. Coù Phaùp Sö Ñaïi thöøa ñeán, ñoùn röôùc cung kính, caáp cho traêm vò vaøng roøng. Thaäp Tuïng Luaät cheùp:” Vì ngöôøi naøy thay theá boå xöù vaøo choã ta neân phaûi cung caáp, baát keå duøng vaät gì ñeå cung caáp, leõ ra phaûi laø vaät cuûa hieän tieàn taêng, laøm phaùp hoøa ñöôïc duøng. Luaät Nguõ Phaàn cheùp:” Neáu ngöôøi taïi gia vaøo chuøa taêng khoâng cho aên lieàn khôûi taâm cheâ bai. Phaät noùi: “Haõy neân mang cho, coøn xaáu thì ñöïng thöùc aên”. Laïi cho sinh cheâ bai, Phaät noùi:”Ñoà toát cho ngöôøi ñoù. Y theo ñaây phaûi laø ngöôøi aùc tìm loãi taêng, khoâng bieát nghieäp ñaïo. Neáu hai chuùng taïi gia vaø caùc chaùnh só hieåu bbieát roõ ñöôïc vaät taêng khoù tieâu, töùc khoâng neân cho. Kinh Ñaïi Taäp cheùp:” Chæ laø vaät cuûa chuùng taêng khoâng ñöôïc cho ngöôøi theá tuïc, cuõng phaûi noùi ñaây laø vaät cuûa ta rieâng chuùng cho aên, nhöng ôû trong chuùng taêng coù toån ích trong phaùp cho, neân Luaät Taêng-Kyø cheùp:”Toån ích thì neân cho. Toån laø giaëc ñeán chuøa ñoøi caùc thöù aên uoáng, neáu khoâng cho thì chuùng seõ ñoát chuøa, tuy khoâng neân nhöng phaûi tuøy theo vieäc maø cho nhieàu hay ít. Ích laø thôï gioûi söûa chöõa taêng phoøng, loaïi lieäu coâng vieäc cuûa chuùng taêng, neân cuøng aên tröôùc hay sau böõa aên, ñaàu thoa chaân, nöôùc uoáng phi thôøi, nhö aên uoáng vôùi cuøng vua vaø caùc ngöôøi coù theá löïc lôùn. Ñaây goïi laø ích. Luaät Thaäp Tuïng cheùp:”Cung caáp cuûi löûa, ñeøn ñuoác cho vua chuùa Ñaïi thaàn, ñöôïc duøng 19 tieàn khoâng

caàn baïch taêng. Neáu caàn duøng nöõa thì neân baïch taêng roài cho. Coøn coù boïn cu71p hung döõ bieát thöùc aên Tyø-kheo caàn aên, Tyø-kheo noùi:” Laøm thöùc aên naøy cho taêng, khoâng phaûi laøm cho caùc oâng.” Phaät noùi: “ Neáu sôï haõi nhö theá, thì khi hoï xin chuùt ít neân cho, xin phaân nöõa cuõng cho, coøn xin heát thì cuõng neân cho luoân, ñöøng vì nhaân duyeân naøy maø maéc toäi suy naõo. Luaät Thaäp Tuïng cheùp: “ Ngöôøi laøm thueâ suoát ngaøy, cheát khoâng ñöôïc trong saïch, Phaät löôïng coâng cuûa ngöôøi ñoù maø cho. Luaät Thieän Kieán cheùp:” Phaùp tieáp ñaõi tònh nhaân, nhö chia phaàn cao thaáp cao nhö baäc Sö tröôûng thì cuùng y thöïc, thaáp thì khoâng ñöôïc. Y cöù theo caùc vaên nhö treân. Ngoaøi ra baát luaän laø coù theå theo ñoù ñeå thí duï.

Hoûi: Caùc choã trích daãn naøy phaàn nhieàu laø Tieåu thöøa, laøm sao laáy taùnh giôùi Boà-taùt ñöôïc.

Ñaùp: Taùnh giôùi Boà-taùt cuøng hoïc. Nhieáp Luaän cheùp: “ Vaên neân ñöôïc duøng”.

Hoûi: Boà-taùt giöõ taêng vaät khoâng cho ngöôøi ngheøo thieáu, haù khoâng traùi phaïm, toån haïi loøng töø bi sao?

Ñaùp: Ñaây töùc laø bi, vì sao? Neáu laáy vaät taêng cho ngöôøi thì caû hai ñeàu maéc toäi nhieàu kieáp chòu khoå, laøm sao goïi laø ñaïi bi, vì theá khoâng cho.

- Laø ngöôøi giöõ vaät cuûa Tam baûo. Kinh Ñaïi Taäp 32 cheùp:” Phaät noùi: Coù hai haïng ngöôøi coù khaû naêng laøm vieäc Taêng:

1. Baäc coù taùm giaûi thoaùt A-la-haùn.

2. Hoïc nhaân chöùng ba quaû nhuö Tu-Ñaø-Hoøan, v.v.. coù khaû naêng laøm vieäc, Taêng, cuùng döôøng chuùng Taêng. Kinh Baûo Löông quyeån thöôïng cheùp: Phaät baûo Ca-dieáp: Ta cho hai haïng Tyø-kheo ñöôïc laøm caùc vieäc:

1. Coù khaû naêng trì giôùi

2. Sôï ñôøi sau duï nhö kim cöông.

- Laïi coù hai loïai:

1. Hieåu ñöôïc nghieäp baùo.

2. Coù taâm hoå theïn vaø taâm saùm hoái.

- Laïi coù hai loaïi:

1. A-la-haùn

2. Tu taùm Boái xaû.

Naày Ca-dieáp! Ta cho hai haïng Tyø-kheo naøy laøm vieäc, töï khoâng phaûi ung nhoït.” Phaät daïy nhö theá töùc laø lôøi raên maõi maõi, neáu sôï quaû baùo thì phaûi ñaén ño suy löôøng.

Thöù 6: laø Khinh troïng, moân naøy ñöùng veà caûnh coù ba vò ñeàu phaïm toäi naëng. Vì taùnh vaø giaù ñeàu ñaày ñuû. Trong ba thöù vaät baùu vaø vaät Phaät

phaùp thoï duïng luoân caû Taêng vaät thöôøng truï, taêng vaät hieän tieàn. Ñaøn vieät doác tin taâm coi naëng veà thí vaät, hoaëc caùc thöù vaät hoa traùi, taát caû vieäc caàn duøng rieâng töï phí duïng, hoaëc ñem ra ngoaøi cho tri thöùc vaø baø con Taïi gia, toäi naëng naøy chòu quaû baùo ôû ñòa nguïc A-tyø. Kinh Phöông Ñaúng cheùp: “Boà-taùt Hoa Tuï noùi raèng:”Naêm toäi nghòch boán toäi troïng ta cöùu ñöôïc, nhöng troäm vaät cuûa Taêng thì ta khoâng cöùu ñöôïc”. Kinh Ñaïi Taäp cheùp:” Toäi Troäm vaät cuûa taêng toäi ñoàng vôùi naêm toäi nghòch. Kinh Quaùn Phaät Tam-muoäi cheùp: Troäm vaät cuûa taêng naëng hôn gieát taùm möôøi boán ngaøn cha meï. Linh Nham Töï cheùp:” baây giôø coù Tyø-kheo khaùch qua ñôøi, ñeán gaëp Quaùn Theá Aâm, thaáy ghi toäi treân baûng ñaù laø laáy cuûi cuûa taêng ñeå nhuoäm ñoà, ñeàu bò toäi naëng, chaúng neân vì moät chuùt maø khoâng boài thöôøng. Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp coù moät vò Tyø-kheo ñieàu laønh trong ñaùm ruoäng thaáy luùa nhieàu, lieàn laáy baûy haït ñeå vaøo mieäng; bò ñoïa vaøo loøai traâu, duøng thaân ñeå boài thöôøng. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Vì naêm, saùu haït gaïo maø phaûi ñoïa laøm traâu. Traûi qua 500 ñôøi tu chöùng quaû A-la-haùn vaãn coøn töï nhai nhö traâu, ñoù laø Tyø-kheo Ngöu Ty. Ñaây laø lôøi raên daïy nghieâm khaéc, phaûi kheùo suy nghó vieäc naøy.

- Noùi veà trong loaïi vaät khaùc, coù hai:

1. Chuû khaùc nhau.

2. Phaân bieät nghieäp khinh troïng, ôû tröôùc noùi coù 10 thöù:

Giöõ gìn vaät coù chuû. Nhö Luaät Thieän Kieán cheùp: “Tyø-kheo vì Tam baûo maø giöõ gìn tieàn cuûa ngöôøi. Neáu caån thaän giöõ gìn ñoùng cöûa khoùa laïi chaéc chaén, nhöng keû troäm caép theo loã hoûng troäm laáy, hoaëc cöôûng böùc, giôùi haïn cuûa chuû chaúng theå caám ñöôïc, khoâng cho ngöôøi giöõ vaät, neáu traùi thì phaïm, Tyø-kheo giöõ vaät phaûi boài thöôøng, khoâng thöôøng thì keát phaïm. Luaät Thaäp Tuïng cheùp: “ Neáu nhaän vaät kyù göûi, troâng coi caån thaän, maát thì khoâng thöôøng, khoâng troâng coi caån thaän thì maát phaûi thöôøng. Neáu coù loøng toát maø laøm hö beå thì khoâng phaûi thöôøng, nay coù loøng toát röûa baùt cho ngöôøi lôõ tay laøm vôõ, boài thöôøng heã ñöïôc thì phaïm toäi naëng.

Vaät thí cuûa keû troäm khoâng neân nhaän. Keû troäm vì thí maø troäm töùc laø duyeân troäm. Neáu theo ngöôøi khaùc xin töùc laø xuùi giuïc ngöôøi khaùc aên troäm, neân ñeàu khoâng ñöôïc nhaän. Neân Du-giaø cheùp:”Neáu bieát vaät naøy laø troäm thì khoâng laáy khoâng phaïm. Nghóa y cöù nhö kia söûa loãi maø thí. Tính ra cuõng neân nhaän, vì loøng töø bi thöông xoùt ngöôøi kia cuõng phaûi nhaän, nhöng khoâng theo ngöôøi ñoù xin, coù leõ troäm ñem ñi cuùng thí. Giôùi Tieåu thöøa thì coù chuû thí môùi naähn. Luaät Thaäp Tuïng cheùp: “Giaëc troäm vaät ñeán, hoaëc loøng toát thí, hoaëc vì ngöôøi khaùc lo sôï thí thì ñöôïc laáy vaät naøy, ñöøng theo xin, neáu cho thì ñöôïc laáy, laáy roài ñem nhuoäm hoaïi saéc maø maëc. Coù

ngöôøi bieát xin laïi thì neân traû cho hoï.

Ñoïat vaät cuûa giaëc, coù hai:

1. Töï

2. Tha

Trong ñoù coù boán caâu:

Töï chöa xaû taâm, töôûng troäm chöa thaønh, ñoïat laáy khoâng phaïm toäi naëng. Neân Luaät Nguõ Phaàn cheùp: “ Coù moät Tyø-kheo bò giaëc traán loät laáy y vaät. Sinh nghi hoûi Phaät, Phaät daïy:” Khoâng phaïm, nhö giôùi Ñaïi thöøa thì phaïm toäi khinh, vì thuaän theo san tham traùi vôùi bi tueä, neân hai töï taâm chöa xaû boû, giaëc ñaõ nghó laø ñaõ ñöôïc, laáy cuõng thaønh toäi naëng. Vì giaëc nghó laø ñaõ ñöôïc neân vaät thuoäc veà giaëc, nghieäp troäm thaønh xong. Ñoaït thì töï mình thaønh keû troäm, neân luaät noùi::”Giaëc ñoïat vaät cuûa giaëc.” Luaän Taùt-Baø-Ña cheùp: “ Maát vaät taâm chöa xaû vaãn laáy vaät naøy, tính tieàn thaønh toäi naëng.

Töï taâm ñaõ xaû boû, giaëc chöa nghó laø ñöôïc, laáy cuõng thaønh toäi troïng. Vì traùi vôùi töôûng naøy, nghóa laø ñaõ xaû taâm. Vaät chaúng phaûi mình coù, ñaâu cho ñöôïc laáy. Laáy tính thaønh toäi naëng. Vì traùi vôùi töôûng naøy, nghóa laø ñaõ coù taâm xaû. Vaät chaúng phaûi mình coù, ñaâu cho ñöôïc laáy. Laáy tính thaønh toäi naëng, y cöù theo ñaây. Neáu chöa bieát vaät bò maát ñem ra ngoaøi söû duïng, sau gaëp vaät naøy ñoïat laïi phaïm toäi naëng.

Töï taâm ñaõ xaû, töôûng giaëc chöa ñöôïc, thaønh toäi naëng khoâng nghi ngôø. Y cöù theo ñaây, neáu maát vaät roài sau bieát choã choân giaáu, cuõng khoâng ñöôïc löu yù laáy vaø baûo cho ngöôøi, cho ñeán cheát phaïm toäi thöù hai cuûa Ba-la-di. Coøn Tyø-Naïi-Da cheùp:”Neáu maát vaät, quan ñoïat laïi traû cho Tyø- kheo, ñöôïc laáy khoâng phaïm.

Vì ngöôøi khaùc coù hai:

Neáu ñoái vôùi giaëc khôûi saân, ñoái vôùi giaëc khôûi tham, laø töø thaân bieát. Ñoaït vaät gioáng nhö tröôùc. Boán caâu y cöù theo ñoù.

Neáu khôûi taâm töø bi uûng hoä vaät Tam baûo thì ñoïat laáy khoâng phaïm. Troäm vaät cuûa ngöôøi cuùng thí. Neáu ñaõ xaû vaät thí cho ngöôøi sau laáy

laïi phaïm toäi naëng, neân Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: “ Thí roài laáy laïi cuõng

thaønh phaïm.

Troäm vaät cuûa quan. Luaät cheùp:”Tyø-kheo khoâng coù phaùp thu thueá, khoâng ñoàng thueá quan cuûa ngöôøi taïi gia. Vaät cuûa ngöôøi theá tuïc, Tyø-kheo nhaän thì maéc toäi naëng. Nay vaät thuoäc coù quan, thu thueá hay khoâng thu thueá, leõ ra phaïm toäi naëng. Luaät taêng-kyø cheùp: Quan laáy thueá vaät Tyø- kheo, Tyø-kheo tìm caùch xin mieãn, thì khoâng phaïm toäi naëng.

Ta khoâng caàn thieát

Voâ lyù thu thueá ta.

Taùt-Giaù-Nieát-baøn-Kieàn Töû cheùp: “ Khoâng thaâu vöông khoùa chaúng phaûi troäm.

Hoûi: Cuûi caây trong nuùi khoâng thuoäc quoác vöông, vì sao laáy maø khoâng phaïm toäi troäm?

Ñaùp: YÙ vua voán xaû, nghó laø caáp cho baù taùnh, neân tuøy theo laáy chieám laø chuû. Neáu trong nuùi coù caùc thöù vaät baùu aån taøng vua khoâng xaû maø laáy thì phaïm.

Troäm vaät cuûa ngöôøi ñieân cuoàng: Luaän Du-giaø quyeån 7 noùi:” Y cuûa ngöôøi ñieân cuoàng coù ñöôïc laáy hay khoâng? Hoaëc ñöôïc khoâng ñöôïc, theá naøo laø ñöôïc laáy? Vì khoâng bieát cha meï ôû ñaâu, töï giöõ vaät thí Tyø-kheo ñöôïc laáy. Theá naøo laø khoâng ñöôïc laáy? Laø coù cha meï v.v….. neân bieát. Khoâng töï tay cho khoâng ñöôïc laáy.

Troäm suùc vaät, Luaän Taùt-Baø-Ña noùi: “Taát caû chim thuù aên coøn dö, laáy thì phaïm toäi Ñoät-caùt-la, y theo giôùi naøy maéc toäi naëng, nhö trong ruoäng ñaøo hang chuoät giaáu cuõng phaïm toäi naëng.

Troäm vaät cuûa thaàn, Luaät Taêng-Kyø cheùp: Troäm vaät trong thaùp Phaät, trong ñeàn thôø Phaät maéc toäi naëng. Vaên Boà-taùt giôùi noùi:”Cho ñeán vaät cuûa quyû thaàn, v..v…. nghóa laø neáu muoán bieát quyû thaàn cho hay khoâng, phaûi boùi ñeå xaû tieác laãn.

Troäm vaät cuûa quyû. Troäm vaät cuûa thaàn.

Ñeàu y cöù theo ñaây neân bieát.

Noùi veà nghieäp nheï naëng coù saùu:

Veà quaû baùo maïnh hay yeáu, ngöôøi vaø vaät ñeàu maéc toäi naëng. Laø taâm nhieáp hoä maïnh meõ, ñoàng vôùi Tieåu giôùi cuûa Thanh vaên, tröø caùc coõi treân cuõng phaïm toäi nheï.

Veà khoå naõo nhieàu ít, baát luaän caùc coõi, chæ caàn öu khoå saâu cuõng phaïm toäi naëng, ngöôïc laïi laø nheï.

Veà loãi cöùu giuùp, baát keå sinh naõo nhieàu ít, chæ khieán ngheøo cuøng duyeân tröôùc thieáu gaëp troäm cöôùp taùnh maïng khoù an toaøn, leõ ra toäi caøng phaûi naëng.

Veà ñöùc, baát luaän ngheøo giaøu, chæ caàn troäm vaät cuûa baäc coù ñöùc ñaõ phaùt Boà-ñeà taâm, lyù cuõng naëng.

Veà aân nghóa laø troäm vaät Tam baûo raát naëng.

Giaûi thích chung coù ba vieäc troïng khinh neân ñöôïc bieát. Khieán sinh toäi naëng khoå naõo.

Ngöôøi kia tröôùc thieáu ít khieán maïng naïn hoaøn toaøn.

Tam baûo laø coù ñöùc hoaëc saâu, hoaëc caïn.

Cha meï, Sö taêng vaø caùc vò tu haønh, hoaëc troäm coù ñuû ba caûnh: Thieáu moät laø thöù, thieáu hai laø haï, thieáu ba laø haï haï, ñeàu y theo rs61t deã hieåu. Vaät Tam baûo laø troïng, vaät cuûa Taêng laø toäi naëng cuøng cöïc. Nhöõng thöù naøy ñöùng veà toäi naëng trong nghieäp ñaïo laïi noùi laø khinh troïng. Phaïm giôùi nghóa nhö theá neân noùi laø naëng.

Thöù hai: Y cöù vaøo veà theå cuûa vaät ñaõ troäm. Chung cho, phi tình.

Trong phi tình coù ba:

- Y cöù vaøo tieàn cuûa.

- Y cöù vaøo saùu traàn

- Y cöù vaøo saùu giôùi. Caâu ñaàu cuõng coù ba:

Coù taâm ngaõ sôû, coù vaät giöõ gìn, nhö gaám luïa trong röông. Coù taâm ngaõ sôû khoâng vaät thuû hoä nhö nguõ coác trong ruoäng.

Khoâng taâm ngaõ sôû, khoâng giöõ gìn vaät, nhö kho taøng döôùi loøng

ñaát.

Troäm caép theo ba daïng naøy ñeàu phaïm toäi naëng, neáu y theo vaên lu-

aät thì ñaát cuûa Phaät vaø Taêng neáu coù kho taøng, tuøy xuaát thuoäc hai vò Phaät, Taêng cuõng khoâng traû laïi chuû, beøn cho vua.

Troäm vaät cuûa saùu traàn. Luaän Minh Lieãu cheùp:”Troäm saéc toäi raát nhieàu, ñöùng veà saùu caên khôûi haïnh phi phaùp, nhö caùc vò tieân goïi laø Hung haønh thaàn thaàn (ñi baèng buïng), ngöôøi coù noïc raén, laøm vò tieân thaáy lieàn phaïm. Theo ñaây, nhö Bí Phöông Yeáu Thuaät, khoâng cho ngöôøi thaáy troäm cuõng phaïm toäi naëng.

Troäm thanh: Nhö ñoïc chuù trò beänh, muoán hoïc phaûi tröïc tieáp, nghe thaàm thì phaïm toäi naëng. Coøn nghe troäm Kyø-baø Döôïc Coå ñöôïc heát bònh.

Troäm höông laø ngöûi muøi thôm. Troäm vò, neám muøi.

Troäm xuùc y theo thí duï raát deã bieát.

(618) Veà Troäm phaùp, nhö Bí Phöông Yeáu Thuaät ngöôøi beänh taâm duyeân theo lieàn heát bònh, ñöôïc tröïc tieáp môùi bieåu thò cho vieát tröïc tieáp. Tyø-kheo thoï phaùp töø thaày taâm duyeân lieàn heát dònh, khoâng traû tieàn neân phaïm toäi naëng.

Veà saùu giôùi: Nhö Luaät thaäp tuïng cheùp: “Neáu ruoäng neân noùi vôùi nhau ñöôïc thaéng thì phaïm toäi naëng, khoâng baèng thì phaïm toäi khinh. Neáu laøm töôùng laï quaù phaàn laø toäi naëng. Ñaõ khoâng noùi lyù ngay cong thì maéc toäi naëng Nghóa y theo, neáu ngöôøi kia ñaõ aên troäm ñaát cuûa taêng thuoäc töôùng mình thaønh, theo lyù thì maéc toäi naëng. Neáu ngöôøi kia chöa ñònh thì

maéc toäi khinh. Neáu chaúng phaûi laáy phaàn ñaát, leõ ra phaïm toäi naëng. Troäm nöôùc laø theo Luaät Taêng-kyø, neáu Tyø-kheo vì Phaät taêng, hoaëc vì mình maø troäm, vuõng nöôùc lôùn suïp lôû ñi qua, xuoáng ruoäng phaïm Thaâu-lan-giaù cuûa Ba-la-di. Luaän Du-giaø:”Tính ao cheânh leäch quaù phaàn maø duøng nöôùc ñaày laø phaïm toäi naëng.

Troäm löûa, neáu laáy löûa trong taêng truø thì noài laïnh, neân bieát troäm gioù, nhö Luaän Minh Lieãu cheùp:” Coù chuù quaït thuoác thoa, Tyø-kheo troäm xa khoâng cho giaù trò phaïm toäi naëng.

Troäm hö khoâng, neáu ôû ranh giôùi cuûa ngöôøi khaùc maø xaây döïng laàu gaùc, vaøo choã troáâng cuûa ngöôøi, ngaên caûn vieäc xaây caát cuûa hoï, neân goïi laø troäm hö khoâng.

Troäm hieåu bieát laø trí tueä. Trong Luaän Minh Lieãu, ngöôøi coù thuû ñoaïn ñoä ngöôøi. Tyø-kheo hoïc khoâng traû tieàn phaïm toäi troäm tri thöùc. Nhö theá taát caû phaûi caån thaän y theo ñoù.

Troäm höõu tình, Luaät Taêng-Kyø troäm boán chaân, laø ñi ñeán choã heïn, dôû chaân leân lieàn phaïm toäi naëng, chuû cuõ ñuoåi theo, taâm chöa ñöôïc maát thì phaïm toäi nheï. Luaät Thieän Kieán cheùp:”Troäm chim trong hö khoâng töø caùnh ñeán caùnh, töø ñuoâi ñeán ñaàu, treân döôùi cuõng gioáng nhö vaäy, ñeàu maéc toäi naëng. Y theo giôùi naøy, duø chim khoâng chuû nhöng thaân chim töï laøm chuû, neáu troäm thì phaïm toäi naëng. Y theo ñaây, neáu ngöôøi thôï saên saùt sinh maéc hai toäi troäm vaø saùt, neáu troäm cöôõi ngöïa cuõng phaïm toäi naëng, nghóa laø troäm coâng duïng.

Troäm vaät khoâng chaân, Luaät Taêng-Kyø cheùp: “Raén trong loàng troäm laáy phaïm toäi naëng. Hoaëc saân maéng raèng:” Vì sao buoäc trong loàng? Vì môû ra laø chaïy maát. Luaät Nguõ Phaàn cheùp: “Neáu hoaïi saùt cuï thì khoâng phaïm, khoâng neân chæ baøy. Luaät Thaäp Tuïng, Luaän Ma-Ñaéc-Laëc-Giaø cheùp:”Töï taâm phaù löôùi, maéc toäi Ñoät-caùt-la. Theo giôùi Boà-taùt naøy. Neáu duøng taâm troäm ñeå laáy thì phaïm. Vì loøng töø maø môû thaû thì khoâng phaïm. Nhö trong phaàn khai duyeân döôùi ñaây.

Troäm vaät 2 chaân: Neáu troäm nam nöõ hieàn löông laøm ngöôøi thaáp heøn, heå dôû hai chaân lieàn phaïm toäi naëng. Neân Kinh Boà-taùt Noäi Giôùi noùi:” Boà taùt khoâng cöôùp laáy daân laønh laøm noâ tyø. Neáu cha meï daãn ñi chôi, khoâng cöùu giuùp sau löng leùn daãn troán ñi, ñaùng lyù cuõng phaïm, phaûi daïy hieáu taûho döôõng ngoài môùi nhaäp vaøo ñaïo ñöôïc, môùi laø chaùnh haïnh cuûa Boà-taùt.

Hoûi: Leùn daãn nhaäp ñaïo, hieän thieáu leänh cuûa vua, toån haïi quoác vöông, haù chaúng phaûi phaïm toäi naëng hay sao?

Ñaùp: Neáu laø phöôùc cuûa ngöôøi thaát haønh tu ñaïo, giuùp cho quoác

vöông maø ñöôïc qua choã thu thueá. Neân cuõng khoâng phaïm. Neáu traùnh laøm vieäc naëng nhoïc cho vua, thaân vaøo ñaïo leõ ra cuõng khoâng ñöôïc mieãn. Coøn neáu khoâng coù ngöôøi sai söû thì phöông tieän daãn laøm ñeä töû. Nhöng möu ñoà lôïi duïng söùc cuûa hoï chöù khoâng giaùo huaán, töùc troäm löïc duïng vaäy. Phaûi coù thaày giuùp ñôõ, duøng phaùp lyù daïy baûo, ñaâu thieáu sai söû maø ñöôïc baùo aân, ñaâu cho pheùp hoï coù phaïm. Luaät Thaäp Tuïng cheùp:” Giaëc baét ñeä töû ñem ñi, sö ñoaït trôû laïi phaïm toäi naëng. Giaëc chöa quyeát töôûng thì khoâng phaïm. Ñeä töû töï troán ñi thì khoâng phaïm. Theo giôùi Boà-taùt thì phaûi chuoäc ñeä töû, hoaëc duøng thaân mình thay theá. Neáu ñeä töû sau naøy bò khoå nhieàu, chuoäc hay thay theá khoâng ñöôïc, phaûi ñoïat laïi thì khoâng phaïm. Ñoàng khai duyeân, Luaät Thieän Kieán cheùp:” Troäm toâi tôù phaïm toäi naëng.” Luaät Thaäp Tuïng cheùp:’” Thaáy toâi tôù cuûa ngöôøi beøn noùi raèng: “Khoå quaù, sao khoâng boû ñieàu laønh”. Neáu hoï giôû moät chaân ñieàu laønh phaïm Thaâu-lan- giaø, giôû hai chaân phaïm toäi naëng, neáu toâi tôù phaûn boäi boû ñi khoâng xuùi giuïc thì khoâng phaïm.

Hoûi: Ñuoåi söù ñi haù chaúng phaûi phaïm coâng söùc hay sao?

Ñaùp: Hoaëc toâi tôù chöa ñi tuaàn. Löïc duïng thuoäc veà hoäi chuû, leùn sai lieàn phaïm. Theo ñaây thì chæ traùi vôùi toân chæ leùn sai taát caû ñeàu phaïm. Keá laø vaät khinh troïng ñeàu phaïm toäi naëng. Nhöng coû laù laø vaät nhoû nhaët laøm toån haïi ñaïo nghieäp neân phaïm toäi nheï. Traùi ñaây laø phaïm toäi naëng.

- Taâm troäm caép coù hai:

1. Chung

2. Rieâng

Trong chung coù ba vò:

1. Y cöù vaøo ba taùnh coù thieän, aùc, voâ kyù.

2. Y cöù vaøo ba ñoäc laø tham, saân, si.

3. Y cöù vaøo thôøi taâm laø ñaàu, giöõa vaø cuoái. Trong ba vò ñeàu coù baûy caâu, nghóa laø ba ñôn, ba song, moät hôïp, goàm chung 21 caâu. Caùc töôùng khinh troïng y theo giôùi tröùôc, ñaày ñuû trong Quaûng Luaän.

Trong rieâng, Luaät Thaäp Tuïng noùi coù saùu thöù:

1. Khoå thieát thuû

2. Khinh maïn thuû

3. Dó tha danh töï thuû

4. Xuùc aùi thuû

5. Thoï kyù thuû

6. Xuaát töùc thuû.

Trong ñoù, Xuaát töùc thuû laø toäi nheï, naêm thöù coøn laïi ñeàu phaïm toäi naëng. Ma-Ñaéc-Laëc-giaø cheùp:“ Taâm cöôùp ñoïat coù ba thöù:

1. Cöôõng ñoïat laáy.

2. Duøng lôøi noùi laáy

3. Thí roài ñoøi laïi.

Luaät Töù Phaàn coù möôøi thöù:

1. Taâm ñen toái: nghóa laø taâm si meâ ngu ngoác, giaùo hoùa chuùng sinh neân hoïc theo meâ, tuøy theo laøm keát toäi troïng nhö Ma-Ma-Ñeá duïng laãn loän vaät Phaät Phaùp Taêng.

2. Taø taâm, nghóa laø taâm tham danh lôïi, traù hieän thaät ñöùc. Taø maïng noùi phaùp, doái gaït ngöôøi tröôùc maø ñöôïc lôïi thì goïi laø troäm.

3. Taâm Khuùc leä: nghóa laø cho ít, hieàm haän hieän saân ñoøi nhieàu. Hoaëc thò hieän uy noä ñöôïc töùc thaønh troäm.

4. Taâm Khuûng boá: nghóa laø aùo böùc quaùt maéng maø laáy, hoaëc noùi aùc baùo ñòa nguïc maø laáy, hoaëc duøng theá löïc cuûa vua quan maø laáy, ñeàu phaïm toäi naëng.

5. Thöôøng coù taâm troäm, thöôøng laáy vieäc cöôùp ñoaït taøi vaät laøm coâng vieäc.

6. Quyeát ñònh laáy, nghóa laø trong taâm saép saún phöông tieän ñaõ thaønh. Vì phaûi khaéc quaû, ñoäng vaät thaønh phaïm.

7. Khuûng khieáp laáy, nghóa laø thò hieän töôùng thaân mieäng yù, khieán ngöôøi sôï maø cho vaät.

8. Gôûi vaät laáy, hoaëc hoaøn toaøn choáng cöï laáy heát, hoaëc duøng moät chuùt roài traû laïi.

9. Thaáy tieän thôøi lieàn laáy, nghóa laø doø xeùt thaáy teäin dòp lieàn laáy.

10. Göõi gaém laáy, hoaëc giaû danh nghe uy ñöùc, hoaëc thò hieän thaân hôn ngöôøi, hoaëc nöông gaù quan chöùc, hoaëc truyeàn danh töï cuûa ngöôøi, hoaëc döïa vaøo lôøi phaânbieät cuûa mình, nhö vaäy caùc vaên trong luaät, luaän noùi ñeàu coù yù nghóa saâu kíb khuoân pheùp thuaän theo taâm thanh tònh cuûa giôùi Boà-taùt. Neân ghi cheùp phuï luïc ñieàu ñoù. Mong raèng ngöôøi tu haønh thaønh thaät giöõ gìn.

4. . Caùch thöùc troäm, coù möôøi thöù:

Vieát xong lieàn phaïm, nghóa laø ñoïan vaät khinh troïng cuûa vò taêng qua ñôøi, haï buùt vieát lieàn phaïm. Coøn cöông duy phaùn taêng vaät phi lyù maø duøng. Coøn chöõ treân saùch thuoäc veà laøm roài coù, coøn voâ lyù ñoaïn ñöôïc cho. Voâ lyù ñoïan vaø cho caû hai ñeàu keát toäi naëng, Luaät Thieän Kieán cheùp: “Caùch ghi cheùp chöõ, vieát moät ñaàu phaïm toäi nheï, vieát hai ñaàu phaïm toäi naëng.

Noùi xong thì phaïm, nghóa laø ñoái vôùi lôøi noùi phi lyù caét ñöùt. Luaät

Thieän Kieán cheùp: Neáu taâm troäm noùi leân quyeát ñònh laø ñaát cuûa ta, chuû ñaát sinh nghi phaïm Thaâu-lan-giaù, teân chuû ñaát quyeát ñònh maát thì phaïm toäi naëng. Neáu ñeán hoûi taêng.

Taêng Ñaùp: Ñeàu phaïm toäi naëng. Neáu troäm haï thoï thí, coøn duøng lôøi phaân bieät doái gaït hoaëc khoâng traû laïi, ñeàu phaïm toäi naëng.

Dôøi coïc phaïm toäi, Luaät Thieän Kieán cheùp: “ Dôøi coïc moät laàn phaïm toäi Thaâu-lan-giaø, dôøi hai laàn phaïm toäi naëng. Duø chæ moät sôïi toùc, moät haït gaïo ñeàu phaïm toäi naëng, ñaát saâu voâ giaù, daây ñaøn cuõng theá. Ñaây laø y cöù vaøo löôïng cuûa ñaát maø phaân bieät.

Ñöùng veà maøu saéc khaùc nhau maø phaïm toäi: nhö Luaän Taùt-Baø-Ña cheùp:”Treân Chieân naäu cuø luõ coù caây caønh laù hoa, aên troäm laù cho ñeán hoa treân caây ñeàu phaïm toäi naëng, vì khaùc choã maàu saéc cuõ.

Hoïai saéc maø phaïm, nhö möôïn y voâ yù laøm hö raùch. Tuøy choã hö toån maø keát toäi naëng, neân luaät noùi: “Nhö hoaïi saéc”

Choã Thieâu choân maø phaïm, nhö phoùng löûa thieâu ñoát nuùi röøng, laøm hao toån taøi saûn cuûa ngöôøi, phaïm toäi troäm, khoâng neân phoùng löûa phaïm toäi khinh caáu.

Tuøy truø maø phaïm, nhö Luaät Töù Phaàn cheùp:” Troäm ghi soá theû laøm cho soá theû chi vaät bò thieáu, coøn ngöôøi chuû chia vaät cho chuùng khoâng bình ñaúng.

Chuyeân xæ phaïm, nhö Luaät Thaäp Tuïng cheùp: “ Xu boà, chuyeån xæ di, kyø töû v.v….ñeàu phaïm toäi naëng.

Ñöùng veà chuù phaïm, nghóa laø chuù laøm hao toån taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. Nhö vaên chuù aên troäm.

Phaïm chung: nhö thoåi vaät trong hö khoâng, phaù taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. Coøn ôû ñaây chöa phaân bieät laø loaïi ñaõ coù nhieàu thöù, ñeàu coù theå y cöù theo ñaây maø bieát. Nhöõng thöù naøy cuõng noùi chung laø rôøi khoûi choã cuõ. Nhöng giôùi aên troäm raát saâu khoù giöõ deã phaïm, mong nhöõng ngöôøi tu ñaïo suy nghó veà ñieàu ñoù. Neân Luaän Thieän Kieán cheùp:” Giôùi luaät neân suy nghó giöõ gìn.”

Giôùi troïng thöù hai naøy söï töôùng khoù hieåu, khoâng theå phaân bieät giaûi thích yù nghóa vuïn vaët cuûa noù, phaûi kheùo suy luaän vaên, Tieåu thöøa coøn trôû ngaïi thaân mieäng nhö theá, huoáng chi giôùi Boà-taùt giöõ gìn

Ba nghieäp yù ñòa raát saâu coù theå tình ñöôïc. Moân thöù saùu noùi treân ñaõ xong.

Thöù baûy laø Nghieäp cuûa troäm:

Theo Luaän Thaäp Ñòa vaø Luaän Ñoái Phaùp, quaû coù ba loïai:

a/ Quaû Dò thuïc, nghóa laø ñoïa vaøo ba ñöôûng aùc, chòu khoå cuøng cöïc.

Theo Kinh Öu-Baø-taéc-Giôùi, quyeån boán cheùp: “ Neáu ngöôøi öa troäm caép, ngöôøi naøy cuõng ñöôïc maàu aùc, söùc aùc, teân aùc, ñoaõn maïng. Taøi vaät toån giaûm, quyeán thuoäc chia lìa, ngöôøi bò maát vaät sinh nghi. Tuy ngöôøi gaàn guõi cuõng khoâng ai tin, thöôøng bò hieàn thaùnh quôû traùch. Neân goïi laø quaû cuûa nghieäp aùc hieän taïi. Neáu ñöôïc thaân ngöôøi thì khoâng coù cuûa caûi quyù giaù, duø coù ñöôïc cuõng theo ñoù maø maát heát. Khoâng ñöôïc cha meï, vôï con thöông töôûng. Thaân thöôøng chòu khoå, taâm luoân saàu naõo, laø moät naêng löïc nhaân duyeân cuûa ngöôøi aùc. Moïi ngöôøi phaøm choã aên nuoát khoâng coù saéc löïc, quaû aùc cuûa ngöøoi naøy tai öông löu laïi trong muoân hoï.

Theo Luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 13, Phaät noùi khoâng cho maø laáy coù möôøi toäi:

1. Chuû vaät thöôøng saân

2. Nghi ngöôøi

3. Phi thôøi thöïc haønh truø löôïng

4. Beø ñaûng vôùi ngöôøi aùc, xa lìa hieàn thieän.

5. Phaù goác laønh.

6. Maéc toäi vôùi quan

7. Taøi vaät khoâng vaøo

8. Gieo nhaân duyeân nghieäp ngheøo cuøng

9. Cheát ñoïa ñòa nguïc

10. Neáu sinh laøm ngöôøi thì ngheøo khoå, duø coù tieàn cuûa cuõng bò rôi vaøo naêm nhaø:

- Giaëc cöôùp

- Nöôùc luït

- Löûa chaùy

- Pheùp Vua

- Con hö phaù hoaïi

Duø cho caát giaáu cuõng maát.

Thoâng cuoäc nghóa laø tröôùc thoâng sau cuoäc. Thoâng coù ba loaïi:

- Veà töôûng.

- Veà Söï

- Veà maät yù.

Töôûng: Luaät Töù Phaàn: “Töôûng cho neân laáy, töôûng cuûa mình, töôûng cuûa phaån taûo neân taïm laáy, töôûng cuûa baø con ñeàu khoâng phaïm. Trong Luaät ñuû baûy phaùp goïi laø baø con:

1. Vieäc khoù laøm maø laøm ñöôïc.

2. Vieäc khoù cho maø cho ñöôïc.

3. Vieäc khoù nhaãn maø nhaãn ñöôïc.

4. Vieäc bí maät noùi vôùi nhau

5. Giuùp ñôõ laãn nhau

6. Gaëp khoå khoâng boû

7. Ngheøo heøn khoâng khinh.

Ngöôøi thöïc haønh ñöôïc baûy phaùp nhö theá laø baïn thaân, y cöù theo ñaây maø suy löôøng ñieàu ñoù.

Veà söï, nhö Du-giaø Giôùi Baûn cheùp: “ Nhö Boà-taùt thaáy giaëc cöôùp ñoaït vaät cuûa ngöôøi, vaät cuûa taêng-giaø, vaät cuûa thaùp, laáy nhieàu vaät ñaõ chaáp laø mình coù, buoâng loøng thoï duïng. Boà-taùt thaáy roài khôûi taâm thöông xoùt. ÔÛ ngöôøi ñoù phaùt sinh lôïi ích an vui. Tuøy theo bò aùp böùc ñoïat laáy, chôù ñeå cho thoï duïng. Tieàn cuûa nhö theá seõ chòu voâ nghóa voâ lôïi trong ñeâm daøi. Do nhaân duyeân naøy, neân tieàn cuûa quyù baùu ñoïat ñöôïc, neáu vaät cuûa Taêng-giaø thì traû laïi cho Taêng-giaø, vaät cuûa thaùp thì traû laïi cho taùhp, vaät cuûa höõu tình thì traû laïi cho höõu tình. Coøn thaáy chuùng chuû, hoaëc vieân laâm chuû laáy vaät cuûa Taêng-giaø, cuûa thaùp noùi laø mình coù roài tha hoà thoï duïng. Boà-taùt thaáy roài löïa boû vieäc aùc, khôûi taâm thöông xoùt, chôù ñeå vì nghieäp taø naøy maø phaûi chòu voâ lôïi ích laâu daøi, tuøy söùc tuøy khaû naêng maø pheá boû choã y cöù cuûa mình. Boà-taùt nhö theá tuy khoâng cho maø laáy vaãn khoâng phaïm maø coøn sinh nhieàu coâng ñöùc.

Veà maät yù, nhö Nhieáp Luaän dòch vaøo Ñôøi Löông cheùp:”Vì sao khoâng cho Boà-taùt cöôùp ñoaït cuûa ngöôøi khaùc? Vì Boà-taùt giaùo hoùa chuùng sinh khoâng töø vöông chuû vaø cha meï maø ñöôïc.

Haïn cuoäc laø duø chæ moät nieäm khôûi taâm laáy lieàn thaønh phaïm. Kinh Vaên-thuø Vaán cheùp:” Neáu sinh yù nghó troäm phaïm toäi Ba-la-di cuûa Boà- taùt.

Thöù chín. Ñoái trò haïnh,löôïc phaân bieät tö duy möôøi thöù haønh söï.

Khi Boà-taùt trì giôùi luaät nghi cho ñeán trong moäng coøn töôûng coû laù khoâng cho maø laáy, huoáng gì vieäc ñoù.

Khi trì giôùi nhieáp thieän phaùp cho ñeán thaân maïng nieäm nieäm xaû thí cho taát caû chuùng sinh. Huoáng chi coù lôïi ích.

Giôùi Trì nhieáp chuùng sinh, töø bi phöông tieän thöôøng nieäm lôïi ích, ñaâu theå coù vieäc toån ích.

Hoïc taäp haïnh ít muoán, nghóa laø thaáy taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc nhieàu voâ löôïng traêm ngaøn khoâng coù taâm duïc, huoáng gì coù vieäc troäm.

Ngöôøi bieát ñuû tuy naèm döôùi ñaát vaãn an vui.

Haïnh baát tham: nghóa laø duø coù traêm ngaøn taøi vaät cuûa chuùng sinh cuõng khoâng coù moät y nghó höôùng veà mình.

Haïnh ñoán xaû, nghóa laø ñoái vôùi moät chuùng sinh, moät nieäm ñoán xaû,

haèng sa theá giôùi taøi baûo thaân maïng. Nhö laø nieäm nieäm taän kieáp vò lai yù coøn khoâng ñuû, nhö moät chuùng sinh, taát caû ñeàu nhö vaäy.

Haïnh hoan hyû, nghóa laø thaáy chuùng sinh heát ngheøo khoå, ñöôïc giaøu sang voâ löôïng, vui möøng voâ taän, ñöôïc an vui coõi trôøi.

Haïnh thaâm bi, nghóa laø thaáy chuùng sinh ngheøo khoå loøng thöông xoùt rôi leä khoâng thoâi.

Haïnh thuø thaéng, nghóa laø laäp söï giaøu vui cuûa trôøi, ngöôøi vaø Nieát- baøn Nhò thöøa trao cho chuùng sinh, chaúng phaûi cho laø ñuû, phaûi ñöôïc Voâ thöôïng Boà-ñeà môùi laø roát raùo, ñem caùc haïnh mong muoán tu haønh nhö theá, ñaâu coù caùc vieäc troäm caép.Thöù möôøi laø giaûi thích vaên, coù ba nghóa ñoàng nhö tröôùc:

- Döùt nghieäp aùc

- Tu haïnh laønh.

- Traùi quy cheá keát phaïm. Trong caâu ñaàu coù hai:

Tröôùc neâu loãi, sau chaùnh cheá. Trong neâu loãi coù boán:

- Giaûi thích ngöôøi troäm caép.

- Caùch thöùc troäm caép

- Hieån baøy töôùng troäm caép.

- Vaät bò troäm caép.

Trong caâu ñaàu töï troäm vaø xuùi giuïc ngöôøi troäm ñeàu thaønh roát raùo. Trong ñaây coù hai caâu hoûi ñaùp ñeàu ñoàng vôùi giôùi tröôùc raát deã hieåu

Hoûi: Tröôùc trong taâm saùt coù boán, nghóa laø töï tha khen vui. Vì sao trong ñaây khoâng coù hai?

Ñaùp: Trong vaên coøn sô löôïc, xeáp vaøo phöông tieän lieàn xaâm toån taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc. Coøn nhieàu loaïi chaúng phaûi moät neân goïi chung laø phöông tieän. “Troäm nhaân…v.v...” laø noùi caùch thöùc troäm

Boán loaïi giaûi thích naøy cuõng ñoàng nhö tröôùc. Nghóa laø: Töï mình laøm laø Nhaân, xuùi hòuc ngöôøi laø duyeân, phöông tieän laø phaùp, roát raùo laø nghieäp.

Veà choã troäm, nghóa laø:

a. Duïng coâng cöôùp ñoïat tieàn cuûa ngöôøi khaùc, cöôùp ñoïat laøm coâng cuûa mình, neân goïi laø nhaân troäm. Coøn nhö bí maät laøm oån ñònh coâng dieäu cuûa mình, cöôùp laáy nhieàu giaù trò ñeàu laø troäm cuûa ngöôøi.

b. Ngöôøi khaùc bò troäm phaù hoaïi, khieán cho ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc, ngöôøi troäm kia laø duyeân.

Veà troäm, nghóa laø:

1. Laø giaëc

2. Giuùp giaëc laøm baïn. Thieát laäp laø caùch thöùc. Nhaø laø nghieäp giaëc.

Veà cuï duyeân

Beân trong coù taâm troäm Beân ngoaøi thieáu tö cuï Thi coâng taïo taùc.

Gôûi leân rôøi choã cuõ.

Luaän Thaäp Ñòa cheùp:” Hai caâu ñaàu laø nhaân lìa, caâu keá laø ñoái trò lìa, nghóa laø phaûi thí cho. Sau laø quaû haïnh lìa, huoáng chi laø troäm laáy, ñeàu phaûi neân bieát.

Choã coù töôùng troäm. Troäm laáy vaät ñoù, phöông tieän coù nhieàu thöù. Döôùi ñeán chuù troäm neân neâu rieâng ra ñieàu ñoù, y theo giôùi tröôùc coù chöõ “cho ñeán” neân ñöôïc bieát. Duøng taâm chuù vaät veà mình, coøn möôïn duyeân chuù kia cöôùp laáy ñeàu goïi laø Chuù ñaïo.

Cho ñeán hieån roõ choã troäm vaät ôû trong ñoù.

1. Veà chuû, nghóa laø chung naêm coõi, chæ tröø ñòa nguïc, ban ñaàu töø trôøi, ngöôøi cho ñeán phi nhaân, neân noùi:”Cho ñeán quyû thaàn”. Nhöng vaät coù chuû thì phaïm, neân noùi laø coù chuû. Laïi ñoaït vaät ngöôøi khaùc, coøn coù theå cöôùp ñöôïc vaät cuûa ngöôøi, neân noùi cöôùp vaät cuûa giaëc.

2. Veà vaät theå, nghóa laø vaät raát nhoû nhö ñaàu caây kim, ngoïn coû coøn khoâng phaïm huoáng gì phaïm ñuû caû naêm.

Thöù hai. “Maø Boà-taùt” v.v.. trôû xuoáng laø noùi cheá tu thieän haïnh. Cuõng laø Nhieáp thieän giôùi haïnh, cuõng laø trò haïnh cuûa ngöôøi aùc kia. Trong ñoù coù hai:

1/. Khôûi taâm

2/. Laø laøm lôïi ích

Trong ñoù phaûi khôûi boán taâm, nhöng coù boán giaûi thích:

1.Khôûi taâm Phaät taùnh.

2. Taâm hieáu thuaän

3.Töø taâm

Bi taâm.

Chöõ sinh ôû treân quaùn haï, trôû xuoáng chöõ taâm chung vôùi ôû treân. Neân

2 duyeân ñaàu thöôïng vò coøn phaûi cuùng döôøng, vì sao laïi aên troäm? Hai duyeân sau haï vò coøn phaûi cöùu giuùp, ñaâu cho pheùp troäm caép. Vì ñoái trò vôùi troäm caép neân khôûi taâm naày.

2. Y theo Phaät taùnh khôûi hai taâm: nghóa laø sinh hieáu thuaän Phaät taùnh töø bi. Hai taâm naøy tuy duyeân hai loaïi chuùng sinh thöôïng, haï maø

thöôøng thuaän theo baûn taùnh bình ñaúng, neân noùi laø Phaät taùnh töùc doàng vôùi chöõ Thöôøng Truï ôû giôùi tröôùc.

Vì Phaät taùnh naøy coù hai nghóa neân sinh hai taâm:

1. Nghóa thöôøng truï. Kinh cheùp:”Vì thuoác ñoù moïc ôû trong nuùi. Ñöùng veà nghóa cuûa baûn taùnh thanh tònh naøy neân sinh taâm hieáu thuaän maø toân kính. Nhö Boà-taùt Thöôøng Ñeà thöông xoùt boán chuùng. Coøn vì thöôøng truï töùc tuøy duyeân, tuøy duyeân töùc thöôøng truï khoâng hai. Vò Boà-taùt naøy duyeân chuùng sinh thöôøng ñuû hai taâm. Coøn y cöù theo chuùng sinh coù hai nghóa:

Sôû y Phaät taùnh coù ñuû hai nghóa, nhö ñaõ phaân tích ôû treân. Y theo taïp nhieãm cuõng coù hai nghóa:

Duyeân thaønh döôøng nhö nghóa coù. Voâ taùnh töùc nghóa khoâng.

Do ñaây, phaùp nhieãm coù töùc laø nghóa khoâng. Phaät taùnh tuøy duyeân thaønh nhieãm. Nay vaên naøy khoâng ñöùng veà phaùp nhieãm. Chæ töø hai nghóa cuûa Phaät taùnh sau noùi hai taâm.

Ñöùng veà töï taùnh truï Phaät taùnh taïi trieàn, seõ thuông xoùt sinh taâm töø bi. Veà daãn ra vaø ñeán ñöôïc quaû xuaát chöôùng. Coù theå toân sinh loøng hieáu thuaän.

Thöôøng giuùp taát caû, v.v…. trôû xuoáng laø nöông theo taâm laøm lôïi ích, “Thöôøng giuùp” laø noùi laâu daøi khoâng ñöùt quaõng. Moïi ngöôøi laø nhieáp khoâng coøn gì ôû ngoaøi. “Sinh phöôùc” laø noùi caùc thöù vui laø nhaân. “Sinh vui” laø khieán ñöôïc quaû vui. Hai thöù naøy chung cho caû theá gian vaø xuaát theá gian. Ñaïi thöøa vaø Tieåu thöøa ñeáu coù theå bieát. Theo Du-giaø, chæ sinh hieän laïc, voâ phöôùc lôïi, hoaëc caùc Boà-taùt ñeàu khoâng laøm. Cho neân trong ñaây sinh ñaày ñuû hai thöù phöôùc vui.

Thöù ba. Maø traùi laïi trôû xuoáng v.v… laø vi phaïm quy cheá keát phaïm, coù ba nghóa:

Traùi phaïm ñoïan aùc ôû tröôùc, coøn phaïm quy cheá tu phaïm sau., nghóa laø troäm vaät cuûa ngöôøi khieán cho hoï sinh khoå, sinh toäi, traùi vôùi phöôùc vui.

Phaûi lôïi ích chuùng sinh, neáu khoâng lôïi ích chuùng sinh thì phaïm giôùi Nhieáp chuùng sinh. Ñaùng thí maø khoâng thí phaïm giôùi Nhieáp thieän phaùp. Khoâng neân troäm caép maø troäm caép phaïm giôùi Luaät nghi, do ñoù moät toäi troäm naøy traùi phaïm caû ba giôùi, neân keát toäi naëng.

Cöùu giuùp chuùng sinh ñöôïc phöôùc vui maø laïi troäm caép sinh toäi khoå. Raát traùi vôùi ñieàu ño neân keát toäi naëng. Döôùi ñaây ñaõ chæ baøy teân toäi neân bieát.