LÖÔÏNG XÖÛ NAËNG NHEÏ NGHI

*Cuûa Thích Ñaïo Tuyeân - bieân taäp*

**PHAÀN ÑAÀU**

Thuôû xöa toâi ôû Ñeá Kinh caùc Hoäi giaûng ôû khaép nôi, caùc vaên saâu xa nghóa kín ñaùo heát loøng tìm caàu chöa heà trình baøy chæ coù naëng nheï laøm choã coát yeáu. Phuï vaøo söï hôïp cô, phaàn nhieàu tuøy theo tình yù. Roäng tìm choã y cöù, vaên nghóa khoâng coù choã nöông theo, tröôùc laø choã y cöù cuûa luaät sö Thöøa Thuû, rieâng tónh baët chieáu, soi xöa ñoaït nay, sôù sao chaát cao nhö nuùi, ngöôøi hoïc nhoùm hoïp nhö maây, ñeàu nhaûy theo doøng saùng cuûa naêm boä, môû roäng nghi bieåu cuûa moïi ngöôøi, theo söï maø haønh duïng meânh moâng khoù phaân, ngöôøi hoïc chæ coù theå nhìn leân nuùi maø tìm ñöôøng ñi, chöa thoâng choã phaûi duøi maøi. Toâi coù thöa thænh chæ döùt tröø thaúng naày, khoâng coøn nghi ngôø, beøn baûo toâi raèng: Ngöôøi giaûng noùi phaûi hieåu roäng nhieàu phöông, ñaâu chæ thaáy coù moät ñieàu maø giaûng thaønh ñöôïc. Gioáng nhö chaáp thaân, coõi nöôùc möu thaønh, khoâng theå theo caû hai. Laïi vì thoï chuùng caùc boä, tuøy theo töôùng maø môû rieâng. Neáu haïn cuoäc moät vaên thì khoâng theå löu thoâng caùc thuyeát. Toâi beøn voã ngöïc than thôû, hoïc goác töï nhieáp goàm tha, nay tuøy theo duyeân nhoû nhaët maø môû roäng choã dính maéc, haù goïi laø roäng chieâm ngöôõng cô giaùo maø giuùp cho phong tuïc ñöông thôøi. Cho neân caùc luaät trì phaïm, noùi phaûi quaáy laãn nhau, loaïi vaät naëng nheï y cöù suy löôøng raát nhieàu, chæ y theo theå cuûa thoï tranh chaáp töï döùt. Nay ôû Thaàn Chaâu löu haønh luaät Töù Phaàn raát roäng, duøng luaät naày laøm goác, bao goàm caùc boä thaønh vaên thì vieäc gì maø khoâng roõ raøng, nghóa gì maø khoâng giaûi quyeát ñöôïc. Toâi beøn san boå chöông cuõ, soaïn thuaät söï sao, tuy theå haøi hoøa nhau nhöng sung vaên y cöù roõ raøng, vaãn coøn sôï yù duïng chöa hoaøn haûo, söï caàn phaûi löu thoâng roäng vaø ñích thaân nghe. Ñeán ñôøi Ñöôøng nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù tö, toâi quyeát chí tìm caàu söï kyø laï, khaép ngöôøi truyeàn thaáy raát nhieàu, ñeàu boä tuïng lôøi giöõ vaên. Haø Döông y theo sôù y cöù ñoaùn, lôøi leõ phieàn toaùi, tieáp noái lieàn nhau. Coù Luaän sö ôû quaän Nguî, cuõng noåi tieáng moät phöông, soaïn thuaät vaên sôù, rieâng ñeán nuùi ñoâng, nhaân qua theo Ngaøi thöa hoûi choã nghi ngôø maø phong vaên caùch nghóa, lôøi kín

roäng saâu, khoâng hoïc giöõ caâu maø ñoäi tieâu, ngoaøi nghe môû chöông maø döùt nghó, cuõng do naëng nheï khoù ñoaùn rieâng cheùp vaên sôù, nhöng tröôùc sau loän xoän phieàn nhieàu, söï nghóa laãn loän, ñoù laø moät goùc tueä coøn chöa thoâng phöông cuøng laøm.

Nay tröôùc y cöù Sao Xöa, laïi daãn choã nghe, khoa y cöù söï loaïi cheùp thaønh kieän rieâng, goïi laø Nghi thöùc “Löôïng Xöû Naëng Nheï”. Voán vaät nheï vaät naëng ñeàu mong giuùp ñaïo, ñaïo ôû hö khoâng thoâng nghóa chaúng haïn cuoäc ôû y cöù, ñeàu laø do nhaân, taêng lôïi maø ñöôïc vaät naày. Sau khi cheát trôû laïi nhaäp vaøo vaät cuûa taêng, khieán hai taêng hoaïi vaät thoï duïng (töùc thöôøng truï taêng vaø hieän tieàn taêng, ñeàu gaùnh vaät lôïi naëng nheï).

Hai thí coù söï thaám nhuaàn cuûa doøng nöôùc (nghóa laø baûy chuùng ñaïo tuïc ñeàu thöïc haønh boá thí cho taêng chuùng). Cho neân ñeàu xeáp vaøo taêng, khoâng thuoäc Phaät vaø Phaùp, chaáp nhaän ñeàu vaøo taêng, lyù cuõng thoâng suoát, vaät cuõng coù naëng nheï hai thöù khaùc nhau, cho neân trong luaät Phaät xeáp vaøo vaät ñeàu xeáp vaøo taêng, ñeán luaän phuï vieäc môùi chia hai thöù rieâng. Do naày y theo nghóa xöû ñoaùn phaûi roõ. Cho neân ñoái vôùi naëng nheï saâu theâm gaáp boäi, vì noùi ngöôïc vôùi naëng nheï thì hoaïi hai kieán. Vaên luaät chaùnh ñoaùn khoâng chaáp nhaän naêm chuùng cho neân thieáu suy nghó tìm toøi. Nhöng vì vaät loaïi khoù thaâu, lôøi boä xen thieáu, caùc giaùo hieän coù khoâng ghi cheùp ñuû, y cöù vaên phuï vieäc laïm cong buoâng suy nghó. Vaät ñaõ hieän tieàn, nghóa phaûi quyeát döùt, töï xöa truyeàn trao ñaïi khaùi, nöông nhau chæ vieäc laãn loän nhö soâng Haùn muø mòt xa tít.

Toâi thöôøng ñoái vôùi con ñöôøng naày do döï chöa daãn, thöôøng luùc raûnh rang nghieäp chaùnh, coá yù suy nghó, y cöù giaùo maø gôûi tình, ít bieát pheùp taéc, nhöng caùc sö haønh söï ngöôøi thoâng ngoä ít coù, tuøy choã thaáy maø laäp nghóa.

Saùu, ñoaùn naëng nheï ñeàu coù y cöù roõ raøng, laïi cuõng khoù tìm, nay chæ laáy moät phaùn chung cho caùc thuyeát, töùc laáy ngay luaät laøm chaùnh vaên caàu treân döôùi, vaên hoaëc aån hieän chaúng roõ ñoaùn, thì lieân quan caû caùc boä, leä quyeát thaønh nhau, ngoû haàu nay thaâu gieàng moãi chuûng loaïi, khoa ñieàu coù ñaàu moái, duïng ñuû khoâng buoàn giuùp caû nhaân duyeân caàn yù ñeå nhieáp khaép taøi vaät nuoâi soáng, goàm thaâu caùc ñoà vaät, nöông vaøo söï quyeát chaäm loãi nghi, ñeán khi ñònh nghi naëng nheï, chaáp vaät xeùt vaên khoâng xem maët ngöôøi, tuøy cô choïn loïc, thí nhö ñoàng tay, mong lo keû ñaïo, khi laïi môû tìm chaân khieán phaïm loãi, cöïc hình tröø chaân vì raát ñoãi laàm. Nhöng tình ngöôøi kî heïp öng, keát chaúng laø khoâng, bieát söï thì rieâng töï lôïi daãn naëng. Vieäc taêng thì rieâng töï loái, daãn naëng theo nheï, ñaûo loän hoân tình caàn xem cuoái cuøng (nöông nghe, saùu traêm ñoaïn luïa vaøo naëng, che gioù ngaên ngöôøi vaøo

loaïi nheï). Ngöôøi xuaát gia y theo ñaïo caøng phaûi gaéng taâm, taäp tuïc xaáu loøng caïn laâu döùt boû.

Laïi lieân tuïc Hoa Di, nghi hình ñoã ñaït phong tuïc ñaõ rieâng, goïi vaät cuõng khaùc, ñieàu chænh thí duï ñeå giaûi quyeát. Bieát nheï, naëng töï rieâng ban ñaàu chöa goàm xem ñuû pheùp taéc thí duï. Toäi soaïn San Boå Haønh Söï Sao, ba quyeån, thieân chia ra thöôïng, trung, haï, coù ba möôi moân khaùc nhau, lôøi coù hôn hai möôi vaïn, nhö pheùp taéc taêng phaùp giöõ gìn cöông yeáu thì thieân thöôïng quyeån thöôïng, thuû laõnh vaãn coøn. Neáu thoï giôùi chuûng töôùng tröø phaïm nghi saùm thì thieân trung quyeån trung.

Neáu laø aùo, thuoác, thoï tònh, caùc haïnh vuï cô thì thieân haï quyeån haï hieån baøy. Cho neân lieàn löôïc, daãn caû thoâ bieát ñaïi khaùi. Nay nöông quyeån haï, trong pheùp y rieâng giaûi saùu vaät, löôïc chia ra möôøi moân:

1. Moân cheá nhaäp taêng yù: taøi nhaên taêng lôïi Phaät phaùp chöa thaám, haù vua kia chính thaân lieàn voäi vaøng thaâu nhaän.
2. Moân chia phaùp khaùc nhau: y cöù duyeân ngoä söï möôøi lôøi khaùc nhau, chæ thöù möôøi laø ñoàng truï cheát, beøn gia theâm phaùp.
3. Moân ñoàng soáng chung taøi vaät: taøi sinh khoâng caïn, phaàn nhieàu hoaïi tình xaáu, coøn maát moät thôøi kyø môøi xöùng döùt naày.
4. Moân daën doø thaønh khoâng: quyeát ñònh xaû thí laïi phaûi giao ngöôøi.

Neáu nghi lo chöa phaân thì moät taêng quyeát nhieáp.

1. Moân thieáu nôï laïi choáng cöï: nôï döùt ñöa y cöù tuøy goác naëng nheï, quyeát chaúng phaûi nghóa minh chöùng caàn xem xeùt kyõ.
2. Moân ñoaùn chia naëng nheï: vaät naëng nheï töôùng saâu raát khoù phaân, heã coù traùi nghòch thì chieâu vôøi hai loãi.
3. Moân thôøi choã chia vaät: ñöa ngöôøi cheát trôû veà môùi ñöôïc y cöù löôïng, phaûi coù duyeân ñeán, khaùc choã löïa choïn.
4. Moân xeùt ñöùc thöôûng coâng khoù nhoïc: coâng khoù nhoïc khoâng thöôûng, döùt söï lo tranh, khoâng coù ñöùc may maén, nghóa phaûi xem xeùt.
5. Moân chaùnh chia naëng nheï: ngöôøi vaø vaät caû hai ñeàu nhoùm, phaùp Phaät caàn toân naëng, y theo giaùo phaùp maø chia khoâng neân mua baùn ñoåi chaùc.
6. Moân sôû thuoäc vaät: phaûi ñöôïc theo chaêng, hoaøn toaøn vì taêng, daãu ngoaøi khen lyù, xa caàn haäu haï.

Möôøi moùn naày döùt töôùng thoï laïi khai, maø ñaàu moái trong moân thöù möôøi chaúng phaûi moät. Trong luaät thoâng neáu caùc vaät, leä ñeàu vaøo taêng, sau hôïp rieâng naêm ba, ñeå chia töôùng nheï. Naày laø vaät loaïi cuõng coù hai ñoaïn, naëng nheï tuøy nghóa raát deã bieát, töông truyeàn tuøy nghóa y cöù phaùn cuõng laø moät ñöôøng phoø giuùp, maø ñeán vaên luaät roát laïi xeùt gaù vaøo moät

beân, vaên xem theâm ôû sau. Tröôùc vaãn coøn oâm lo laéng chìm ôû choã môùi hoïc, nghi ngaïi laø khoù troïn chöa ñoàng thôøi, cho neân laïi caét goït quyeát thoâng hieåu, duyeân cöù nhö sau ñaõ roû, thì meâ ngoä ñeàu khai, tröôùc sau hai chieáu. Cho neân tröôùc nöông boån luaät nhö Phaät xeùt ñoaùn, y theo bò chaáp loaïi ñöa ra choã thaáy, tuøy vieäc y cöù löôïng ñuû laøm göông soi.

Choã xöû löôøng maëc tình caét xeû voâ hình, tröôùc ñaùnh khaùnh nhoùm Taêng, keá goàm thaâu hieän vaät, ñaõ ngoaøi moùn ñoà naëng lôùn neâu baøy cuï ñieàu, ñoái chuùng ñôïi ñoïc cho bieát hieån daïy. Tröôùc hoûi chung veà taøi lôïi cuøng soáng, tuy tin phaùn ñoaùn, keá hoûi daën trao coù khoâng, cuõng tuøy cô saép xeáp. Sau hoûi thieáu nôï laø ai, laïi tuøy xeùt giao. Laøm ba caùch treân roài môùi ñònh hieän taøi, coøn bao nhieâu nhö Boån Sao. Boån luaät noùi: baáy giôø nöôùc Xaù-veä coù Tyø-kheo moïi ngöôøi ñeàu quen bieát qua ñôøi, coù nhieàu taêng-giaø-lam, nhieàu phoøng oác, nhieàu ñoà vaät, nhieàu caùc vaät naëng, coù nhieàu giöôøng daây, giöôøng naèm, giöôøng caây, meàn naèm, neäm ngoài, chöùa ñeå raát nhieàu, coù nhieàu ngöôøi giöõa taêng-giaø-lam, coù nhieàu xe kieäu, coù nhieàu ñoà taém goäi, gaäy, quaït, coù nhieàu ñoà baèng thieác, baèng goám, baèng da, baèng tre truùc vaø dao caïo, coù nhieàu y, baùt, toaï cuï, oáng ñöïng kim v.v…caùc Tyø-kheo khoâng bieát laøm sao, beøn baïch Phaät, Phaät daïy: “coù nhieàu ngöôøi quen bieát hay khoâng coù ngöôøi quen bieát, taát caû ñeàu thuoäc veà Taêng”. (Vaên luaät nhö theá, y theo töôùng y cöù ñoaùn möôøi ba thöù khaùc nhau. Nay nöông theo ñieàu treân, tuøy ñieàu giaûi ñuû, ñeàu nhö ôû sau neâu).

* *Thöù nhaát, coù nhieàu taêng-giaø-lam:* luaät xeáp vaøo vaät naëng, y theo sau chuûng loaïi cuøng phaùn nhö treân (cho ñeán vaät thuoäc giaø-lam, nhö sau goàm xeáp vaøo vaät naëng), nghóa laø coù chuøa nhoû, nhaø, quaùn rieâng …).
* *Thöù hai, coù nhieàu caây, traùi, vöôøn, ruoäng thuoäc taêng-giaø-lam*: luaät xeáp vaøo vaät naëng, y cöù sau chuûng loaïi leä ñeàu theo ñoù, nghóa laø trong ngoaøi chuøa vieän coù vöôøn ruoäng, caây traùi, rau caûi, luùa gaïo, caùc ñoà duøng nuoâi soáng, loaïi aáy coù baûy:

1/ Rau caûi troàng trong vöôøn (loaïi aáy coù boán): Ban ñaàu khieán chieâu vôøi hai loãi.

2/ Moân thôøi choã chia vaät: ñöa ngöôøi cheát trôû veà môùi ñöôïc y cöù löôïng, phaûi coù duyeân ñeán, khaùc choã löïa choïn.

3/ Moân xeùt ñöùc thöôûng coâng khoù nhoïc: Coâng lôùn khoù nhoïc khoâng thöôûng, söï döùt lo tranh, khoâng coù ñöùc may maén, nghóa phaûi xem xeùt.

4/ Moân chaùnh chia naëng nheï: ngöôøi vaø vaät caû hai ñeàu nhoùm, phaùp Phaät phaûi toân naëng, y theo giaùo phaùp maø chia khoâng neân mua baùn ñoåi chaùc.

5/ Moân sôû thuoäc cuûa vaät: Coù ñöôïc theo hay chaêng, hoaøn toaøn vì

taêng, duø ngoaøi khen lyù, xa caàn haàu haï.

Thöù hai laø troàng gioáng caây nguõ quaû (leä aáy coù ba)

1. Hieän caây nguõ quaû: ñoù laø traùi coác (töùc hoà ñaøo, caây deû) phu quaû (töùc leâ, naïi laâm, caàm moäc, döa v.v…) cai quaû (töùc laø ñaøo, me, taùo, thò v.v…) giaùc quaû (caùc ñaäu nuùi ñaàm) coái quaû (nhö thoâng, baùch).
2. Hoät quaû lìa ñaát: ñoù laø taùo khoå, loâ, lyù, mô, thò, cam, quyùt, ngoät, ñaéng, deû, böôûi v.v…(vaø coû boø sinh ra döa, baàu, caùc loaøi döa)
3. Caây, nhaùnh, da, hoät: ñoù laø caùc traùi caây, caønh, laù, taïp töôùng.

* *Thöù ba, troàng treân ruoäng noâng (loaïi naày coù boán)*

1. Ñoà ruoäng nöôùc ñaát: ñoù laø caøy, löôõi caøy, noâng cuï, böøa, gieo, ñaøo, caøo caùi rìu, phaát, chìu, saûy.
2. Hieän gieo nguõ coác: ñoù laø phoøng coác (töùc laø haït deû, cao löông)
3. Nguõ coác lìa ñaát: ñoù laø goàm thaâu haït deû, rau, meø, caùc loaïi ñaäu, luùa maïch v.v… (nhö trong taêng-kyø coù möôøi baûy loaïi coác, cuõng chung cho taát caû loaïi).
4. Coû, haøo v.v..., nghóa laø taát caû ngaûi, ñaäu, coû ñaäu daây, meø, coû luùa, neùp, luùa, ñaäu v.v…

* *Thöù tö kho laãm caát chöùa (coù traùi)*: Ban ñaàu choã caát chöùa nghóa laø kho vöïa, hoâm, röôïng, nhaø, ñaáu, hoäc, chaûo, boàn v.v…. hai laø ñoà ño löôøng, nghóa laø ñaáu, thaêng, hoøm, hoäc, thöôùc, taác, caân.
* *Thöù naêm laø caùc thöù taïo ñoà aên (coù ba*): Ban ñaàu laø chuyeån sinh thöïc cuï, nghóa laø caùc ñoà xay, giaû, maøi, quaït, xe, löôùi v.v…vaø nhaø che. Hai laø ñoà naáu chín, nghóa laø ñaûnh, vaïc, chaûo, boàn, bình v.v…vaø baøn, gheá, giaù, caùc ñoà laøm baùnh. Ba laø ñoà ñöïng thöùc aên, nghóa laø bình saønh, bình xöù, maâm, baùt, oaøn, maâm goã, hoäp baûy ñao v.v…
* *Thöù saùu, hieän thaønh naêm moùn chín:* 1. Chöng chín, 2. Naáu chín; 3. Rang chín; 4. Haàm chín; 5. Sao chín (nghóa laø caùc moùn côm, baùnh, caùc loaïi ñoà caàn naêm moùn thaønh).
* *Thöù baûy, boán thöù thuoäc hieän taïi*: laø thuoác phaûi laéc (gaïo, buùn, töông, mieán, rau). Hai laø thuoác phi thôøi ( laø nöôùc caùc traùi caây). Ba laø thuoác baûy ngaøy (laø bô, maät, daàu, môõ). Boán laø thuoác troïn ñôøi (muoái, me chua, ôùt vaø nguõ thaïch tam daãn v.v...

Baûy ñieàu kieän ôû tröôùc, chaùnh boàn tuøy sinh, theo luaät y cöù nghóa xeáp vaøo cuûa thöôøng truï, vaø do caát chöùa, tính daøy cheâ bai, trong ngoaøi nhieãm traàn daáu veát loãi laàm khoâng gì hôn ôû naày. Cho neân luaän Tyø-ni Maãu cheùp: Coù chuøa nhoû, vöôøn, traùi, phoøng, nhaø, bình, chaäu v.v… rieâng thuoäc ñoà nuoâi soáng, naày hieän tieàn taêng khoâng ñöôïc chia maø thuoäc veà boán phöông taêng, coøn ñoà laøm caùc moùn aên kia raát nhieàu, chæ ñöôïc thoâng

thaâu maø haïn cuoäc, töôùng lôùn nhoû cuûa noù nhö Thaäp Tuïng ñaõ neâu, caùc luaät khaùc khoâng xeáp chung. Neáu noùi veà ñoà baèng caây, nhö luaät Taêng-kyø noùi raèng: “Baùt caây, chaäu caây, soït che, gioû che, ñeàu laø vaät naëng”. Laïi y cöù caùc boä khaùc, lieàn nöông löôïng naëng, nhö trong luaät Thaäp tuïng taát caû ñoà hai ñaáu trôû leân laø vaät naëng döï nhö vieäc coù gaùnh vaùc. Caùc vaên nhö sau coù noùi roõ. Chieáu hieän aên nuoát, nhö luaän Ma-ñaéc-laëc-giaø noùi: Neáu trong taêng thænh aên roài qua ñôøi, ñoàng phaân y (y cöù vaøo vaät naëng). Neáu sau khi cheát ñöïôc ñoà aên thì traû veà choã cuõ, nhaän ngöôøi thì y cuõng vaäy. Coøn ba thöù thuoác khaùc quyeát coù chöùa dö, nhö ôû sau coù chia. Luaän coù chia ra toaøn giöôøng, boä rieâng coù khai, naày chaúng phaûi coâ giaùo nhö ôû sau coù giaûi thích roäng.

Thöù ba coù nhieàu phoøng rieâng: luaät xeáp vaøo thöôøng truï taêng, hoaëc coù caây, ñaõ laøm nhaø, nhö ôû sau coù saép xeáp.

Töø tröôùc cho laø thoân xoùm, röøng, ñoàng troáng trong ngoaøi giaø-lam, neáu coù töï mình xin ngöôøi khaùc laøm caùc phoøng lôùn nhoû, thuoäc rieâng cuûa mình, Phaät khai cho thoï duïng. Neáu chuû caây cheát thì nhaäp vaøo cuûa thöôøng truï, maø pheùp chuøa nöông thôøi, tuøy giaùo chuøa phoøng, maëc tình giöõ laïi cuõng ñöôïc. Hoaëc caây goã töôc khoâ, ngoùi ñaát, ñaù coû, caùc ñoà phoøng vaø döï ñònh vaät laøm phoøng (luïa, vaøi, tieàn), ñeàu tuøy hieän vaät naëng nheï phaân xöû. Do khi coøn soáng, vaät coù chuû, coù theå tuøy lôøi haïn cuoäc, neáu ñeán luùc cheát laïi coù chuû khaùc thì khoâng ñöôïc nhö xöa.

Thöù tö, nhieàu vaät phoøng rieâng, luaät xeáp vaøo vaät naëng, chuûng loaïi y cöù nhö sau maø rieâng. Nghóa laø maøn che cöûa soå, maønh, truùc, hình phoøng laàu, vaùch, raêng roàng, maøn nhaø, maøn che giöôøng, gheá, giöôøng nöông traàn vaùch v.v…caùc loaïi

Tröôùc y cöù phaùn nghóa ñeàu laø vaät naëng, ñeàu goïi laø voán ñònh phaùt thaûo, khoâng cho giöõa chuûng söûa ñoåi, cho neân xeáp vaøo cuûa thöôøng truï. Neáu laø vaùch ñaát suïp nöùt, môû cöûa soå che söông, taïm duøng vaûi luïa, töôùng che, sau caàm tuøy choã che maø tröø, khoâng xeáp vaøo loaïi naày.

Thöù naêm, coù nhieàu bình ñoàng, chaäu ñoàng, buùa rìu, ñeøn ñaøi v.v… vaên luaät ñeàu laø vaät naëng, nhöng bình chaäu lôùn nhoû côõ naøo chöa roõ (nhö tröôùc hai baøi phaùn).

Caùc vaät tröôùc laø do ñoàng, thieác, goã, ngoùi v.v… laøm ra, y theo luaät Thaäp Tuïng thì taát caû ñoà ñoàng khoâng neân chia, tröø bình boàn hai ñaáu trôû xuoáng thì neân chia, cho ñeán thieàn traán v.v… neân chia, coøn bao nhieâu khoâng chia. Luaät naày xeáp bình boàn vaøo vaät naëng, khoâng neâu ra löôïng ñaáu, ñeán nay truyeàn hoïc ñeàu xeáp vaøo vaät naëng. Toâi cho laø phaàn chöøng cuûa bình boàn coát caát chöùa. Taêng thì maëc tình caát boû, neáu thoâng töø nheï nhieáp, söï

thì goàm neân theo Thaäp Tuïng maø roõ, thì kia naày ñeàu tröôùc löôïng kia ñeàu duøng boån cheá cuûa Cô Chu, do thoâng giöõa hay beân ñoàng duøng, traêm vua khoâng söûa caùch thöùc kia. Cho neân Taïp Lònh ñôøi Ñaïi Ñöôøng noùi: “Thöôùc laø duøng hai taát laøm thöôùc ñaáu, caân hai saéc ba v.v…thaønh ñoù”, cho ñeán luaät luaän caû hai roõ khí löôïng lôùn nhoû, ñeàu chæ ba ñaáu cuûa nhaø Taàn laøm ñònh, cho neân bieát phaùp xöa khoù ñoåi, do caùch thöùc thöôøng.

Xöa Ñoâng Taán sao nöông naày trôøi kheùo roõ naêm, roäng chia tuaàn thaùng, cuøng Phaùp Sö Tueä Nghieâm chung baøn thieân trung, luaät lòch chia boùng choã keá. Phaùp sö Nghieâm noùi: “Trung taâm chaâu Dieäm ôû Trung quoác boán beân caùch bieån ñeàu hôn muoân daëm, kia ngaøy haï chí ôû ngaøy khoâng coù boùng, phöông naày men theo goùc bieån ñaâu ñoàng coù ngaøy maø noùi. Cho neân giöõa huyeän Xích ôû Laïc Döông, ñeán kyø coøn coù boùng dö, cho neân Haø Ñoà noùi: “Meù Ñoâng nam nuùi Coân Loân khoaûng naêm ngaøn daëm cuõng goïi laø Thaàn-chaâu, laïi goïi laø Xích Chaâu, ñaõ noùi laø Ñoâng Nam, thì roõ raøng chaúng phaûi chaëng giöõa. Laïi thöôùc taác chia thöù kia naày duøng chung, boùng maët trôøi laäu khaéc maûy may khoâng sai, ñeán nhö tuaàn thöù ñoä löôïng chung cho coõi vaø haïnh.

Neáu tuøy phöông thöôùc chia thì töôïng ñem giao loaïn, v.v… nöông trôøi khoâng cho choáng cöï, cho neân xeùt caùc ghi cheùp caùc söï thaät ñeå phaùt hoaï haïnh naày. Laïi nhö luaän Taùt-baø-ñaø noùi: “Phaät cao saùu tröôïng, ngöôøi thöôøng ba tröôïng”. Coõi naày cheùp raèng: Thaân taùm thöôùc, cho neân giôùi Phaät, roäng saùu ngoùn tay Phaät”. luaät Nguõ Phaàn noùi raèng: “Moät ngoùn tay Nhö Lai thì coõi naày laø hai thöôùc, cho neân laáy ôû ñaàu laøm tieâu y theo, theo ñoù thì daøi moät tröôïng hai thöôùc. AÙo ngöôøi ngaøy nay daøi saùu thöôùc. Thöôùc ñôøi Ñöôøng thì naêm thöôùc, neáu ôû naày chaáp nhaän bieåu ngoùn tay coù theå baèng. Xöa Tuøy Döôïng Ñeá xeùt kinh cheá laäp ñaáu caân, moät laø y cöù thôøi Chaâu, toâi ñích thaân töøng thaáy ñoát chaùy hoäp theû, cho neân xöa tuïc truyeàn thuaät, saùu thöôùc laø tröôùc, ruoäng choã khôûi, Khueâ Sao ôû ban ñaàu, ñoä ñoù ñaàu tieân thì tô laø ñaàu, chia ngang ôû tröôùc, daãn keùo ñaàu tieân, ñeàu coù y cöù roõ khoâng neân buoâng lung.

Thöù saùu, nhieàu caùc vaät naëng, luaät xeáp vaøo vaät naëng (yù duøng teân cuoäc haïn vieäc xong, kia leä nhieàu moùn, treân döôùi caùc moân tuøy töôùng deã thaáy. Trong naày loän xoän khoù roõ, tuøy vieäc quan naëng laïi coù nheï thaâu, cho neân duøng caùc moân noùi roäng, loaïi aáy coù taâm), yù nghóa coù theâm ñoà theá tuïc.

Ban ñaàu, caùc ñoà laøm thaønh yù (coù naêm), ñoù laø y, vaûi giöôøng, y

quang vaø ñaát son, thö hoaøng, y, gioáng ñoä daây thöøng v.v…. thöù hai, laø caùc ñoà caét vaûi, ñoù laø vaùn caét, dao, keùo, ñaù maøi, vaø ñaäp vaûi, chaøy v.v….Thöù

ba, laø ñoà laøm thaønh vaûi, ñoù laø luïa, löôùi, gaám, tô deät, luïa ñeïp, daây vaûi, daây ñai v.v…thuoäc veà xe coä. Thöù tö, caùc ñoà xe ñaùnh: ñoù laø xe sôïi, ñaùnh soït, tuùi kinh, giaù maéc aùo, sôïi doïc, guoàng quay tô v.v… ñieàu ñoä. Thöù naêm laø ñoà truïc tô, ñoù laø xe quay tô, tuùi nheï, vaø nuoâi taèm quaùch moõng v.v…

Naêm ñieàu treân naày tuy choã laøm laø nheï maø söï töôùng phieàn naëng khoù gaùnh vaùc noãi, laïi ñaïo chia duyeân sô chaúng phaûi thaân thích, ñeàu thuoäc veà vaät naëng. Trong ñieàu thöù hai chöùng coù töôùng nheï, nhö dao, keùo Phaät cho chöùa, goàm caû lôùn nhoû coù theå y theo kinh maø xeáp. Dao boán taác, baát luaän laø thieác, caây, söøng hay xöông, xeáp vaøo vaät nheï. Neáu y theo löôïng, caùc dao ôû treân hoaëc duøng vaøng baùu trang söùc, tuy löôïng laø dao moät taác, töø baùu neân xeáp vaøo vaät naëng. Theå löôïng ñaù maøi luaät khoâng coù vaên, neáu duøng dao ñoäng baèng töôùng theo ngöôøi thì xeáp vaøo vaät nheï.

1. Ñoà chôi ñuøa, nghóa laø gheá cong, goái heïp, baøn döa nhö yù ngöõ, caùc ñoà baèng loâng lau chuøi phuûi queùt.
2. Tröôùc moät ñieàu vaät goàm thaéng giaùng, söï thaät xem xeùt, xeáp thaúng phaûi ñoà nheï ñaïo, neân xeáp vaøo vaät naëng, tuy ñoà hoäp röông ñöïng y ñeàu chung.
3. Caàn ñeå trò beänh (leä coù ba): Ñaàu tieân goïi laø y thuaät chaâm ñoát, dao, giaùc caùc ñoà trò beänh. Thöù hai laø caùc loaïi caây coû, saùch thuoác Minh Ñöôøng Löu Chuù coi maïch. Thöù ba laø neâu teân boán thöù thuoác trò beänh, vaø xeáp thöù thuoác khaùc nhö treân vaøo vaät naëng, trong thuoác troïn ñôøi nhö ôû sau chaùnh ñoaùn.

Ba ñieàu ôû treân giuùp thaân laø chaùnh yeáu, chaúng phaûi thöôøng coù, laø beänh lieàn caàn coù. Thöù nhaát dao saét cöùu trò, vaên luaät xeáp chung nhö luaät Thaäp Tuïng xeáp muõi v.v…vaøo vaät nheï, coøn coù oáng thuoác, hoøm thuoác caùc ñoà theo maø chia nhau. Thöù hai laø caùc phöông thuoác caây coû ñaõ laø taäp tuïc, neân xeáp vaøo vaät naëng. Trong thuoác troïn ñôøi chöa giaû thì xeáp vaøo vaät naëng neáu ñaõ giaû hoøa hôïp thaønh thang, thaønh hoaøn, thaønh cao, chöng khaùc töôùng thuoác caây, ñeàu uoáng trò caùc phaàn khaùc. Naày thaät chaúngphaûi choã may maén neân y cöù Taêng-kyø xeáp vaøo phaàn nheï.

1. Trong ngoaøi röông kinh (leä coù naêm): Ban ñaàu trong phaùp kinh boä, nghóa laø heã coù truyeàn thuaät laø ñeå tröø taâm beänh. Taâm tuy hai thoâng y cöù töôùng, y cöù duyeân chæ ôû trong, cho neân chæ cöùu goïi laø noäi phaùp, nghóa laø heã coù thuaät söï ban ñaàu thì khoâng khieán cho taâm nhoïc. Trong ban ñaàu, coõi kinh boä, nghóa laø trong coõi Ña-la Dieäp kinh, xöù naày (Trung quoác) dòch laø Thæ Toã, coù saùu moùn khaùc nhau: 1. Ñan phieân; 2. Truøng phieân; 3. Thaát dòch; 4. Taïp luïc; 5. Nghi kinh; 6. Nguî daãn. Thöù hai xöù naày taäp luïc nghóa laø Phaät phaùp ñoâng löu ñeán nay, ñaïo tuïc caùc giôùi ñeàu tuyeân

döông giaùo hoùa chung, hoaëc soaïn luaän luïc, hoaëc truyeàn taùn, ñeàu chaúng phaûi yù chæ ñeàu xeáp vaøo kinh, Trí luaän giaûi thích nhö vaäy. Nhö YÙ Thoï, Taân Töông Taêng Höïu, Phaùp Uyeån, Vaên Tuyeân, Vöông Tònh Truï Töû, Löông Giaûn, Vaên Phaùp, Baûo Lieân Ñaøi v.v… Thöù ba, hai phöông taïp kyõ (nghóa laø hai phöông ñaïo tuïc thoâng kinh giaûi luaän, ñeàu thaät yù suoát giaûi thích kinh nghóa taát caû Sôù Sao v.v… hoaëc truyeàn thuaät daáu veát caùc vò cao taêng thaïc ñöùc, ghi cheùp truï trì coù khoâng, thôøi suy haïnh thaïnh). Thöù tö ñoà bieân cheùp kinh (laø giaáy, buùt, möïc, nghieân, baøn, gheá, goái, thì trò chæ giôùi, ñoà ñoùng saùch, truï v.v…) . Thöù naêm laø ñoà ñöïng kinh (laø nhaø, röông, hoøm, hoäp, giaù, laàu, khaên, tuùi).

Naêm ñieàu treân caùi goïi laø röông kinh, chính laø beán ñöôøng vaøoñaïo, neâu coát yeáu cuøng toät söï vieäc. Neáu khoâng coù thoùi quen xem chung tröôùc sau, thoáng laõnh then choát kia, ngoä thuù nhaäp kia, thì ghe, xe tranh chôû chöa leân, chaúng heà baèng khí. Gieàng moái ñaïo giaùo tuy giaû söõ khoâng hieåu, nhöng luoáng maát thôøi gian cho neân thöôøng phaûi ñoïc, tìm xem nghóa lyù kia, ñaùng thöôøng caùc taâm ñaàu khoâng theo kyø haïn. Cho neân luaän Tyø-ni Maãu noùi: “Kinh luaät tröôùc coù choã phoù chuùc lieàn giao cho ngöôøi kia. Neáu khoâng coù ngöôøi phoù chuùc, thì y theo ngöôøi coi giöõ”. Töùc nöông theo giaùo tieán tu, chaúng goïi laø thuû hoä maø thoâng. Cho neân Luaän noùi: “Phaät phaùp quyù ôû vieäc ñuùng nhö lôøi noùi tu haønh, khoâng quyù ñoïc nhieàu tuïng nhieàu”. Ngöôøi ñôøi nay phaàn nhieàu tham caát chöùa, khoâng coù taâm daâng hieán thì khoâng ñaùng göûi gaém, phaûi trao cho ngöôøi coù ñöùc. Neáu cheát coù buùt, möïc, giaáy v.v…vaø ñoà ñöïng kinh voán khoâng ngöôøi chuyeân duøng, nöông theo choã cuõ duøng theo choã nöông röông kinh, quyeát ñeàu daâng cuùng, chaúng nhaát ñònh thuoäc, tuøy vieäc naëng nheï, naëng nheï xeáp vaøo hai taêng, hoaëc chöùa nhieàu giaáy möïc, nhöng döï ñònh trò soáng voán chaúng phaûi cheùp kinh, duøng neân theo vaät xeáp vaøo naëng.

Thöù hai, ngoaïi tuïc ghi cheùp (keå coù ghi truyeàn ñeàu coøn ngoaøi treân thì thuaän trôøi vaâng ñaát, giuùp nöôùc, giaùo hoùa daân, giöõa thì hieáu thaûo vôùi cha meï, laäp thaân haønh ñaïo, döôùi thì neâu baøy saùu phuû naêm haïnh nöông töïa, y cöù söï ñeå caàu chaúng phaûi nuoâi soáng, neân goïi laø saùch ngoaøi. Ban ñaàu laø saùch söû cöûu löu (cöûu löu: 1. Ñaïo; 2. Nho; 3. Danh; 4. Phaùp; 5. Möïc; 6. Buoâng thaû; 7. AÂm döông; 8. Muû chaûy; 9. Taïp löu ), töùc laø vó haàu chö töû, baûo truyeàn vaên kyõ taïp thuyeát v.v…

Hai nghóa laø saùch ba chöõ xöa (laø vaên Thöôïng Toå) ñeàu laø chöõ chaân chöõ thaûo caùc daáu veát. Ba laø ñoà ñöïng saùch (töùc laø trong kinh ñaõ neâu: Giaáy buùt nghieân möïc)

Ba ñieàu ôû tröôùc ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, tuy khoâng taïm hoïc vì ngaên

tuïc myõ, nhöng chaúng heà ñuøa laâu, cho neân xaû cho taêng. Giaáy, möïc coù dö beøn goàm vieäc ñaïo, maø boån yù giuùp tuïc khoâng gioáng ñieàu tröôùc ñeàu töø naëng maø neâu, kinh luaät chaùnh cheá laø ñeå trang nghieâm vaên tuïng, vui vôùi theá phaùp.

Thöù ba laø caùc ñoà tính ñeám (leä coù hai): 1. Ñoà hieän coù soá (nghóa laø baøn tính, phöông thuaät so löôøng tính ñeáùm, theû tre v.v…); 2. Caùch ñeám taïp chaâu (laø thuyû tinh, löu ly, nhieàu maàu laøm haït chaâu).

Hai ñieàu tröôùc laø luùc caàn tính ñeám. Tuy theå laø vaät naëng maø kham tuøy vieäc ñaïo. Trong luaät vaãn khoâng giaûi thích söï ñeám, tuïng giôùi coù söï queân laàm khai chöùa tính toaùn v.v…, coøn nhö caây goã, chaâu xoû nhieàu maøu, baùu quaû laøm thaønh. Y cöù theo Taêng-kyø taát caû söï duyeân tìm ôû cô chaùnh yeáu, chôù quaù soá ñeám, chìm tieáp haï caên, daãn khoùa tu nghieäp, coù theå y cöù Ña luaän. Gioáng nhö cuûa baùu, baùu giaû, chaâu nhieàu maøu, khai haønh traêm leû moät vaät ñöôïc duøng ñuùng nhö phaùp, neân xeáp vaøo vaät nheï, coøn bao nhieâu tre, goã v.v…y theo naày maø chia.

1. Caùc taïp nhaïc cuï (leä coù boán): Baøn ñaàu laø nhaïc taùm aâm (1. Nhaïc kim: laø chuoâng, linh v.v…2. Nhaïc ñaù: laø khaùnh v.v…; 3. Nhaïc tô: laø caàm baàu, laø khoâng, haàu v.v…; 4. Nhaïc truùc laø saùo, ñòch; 5. Nhaïc baàu khoâng, laø troáng; 6. Nhaïc ñaát, töùc vaän v.v…7. Nhaïc caùch, laø troáng v.v… 8. Nhaïc caây, töùc aâm chuùc ôû treân). Hai laø ñoà chôi (nghóa laø quyû, xí dieän v.v… baøy hình sö töû, ngöïa traéng, lo laéng, truyeàn thuaät caùc hình aûnh bieán hieän. Ba laø ñoà trang söùc ( laø hoa, muõ, daây tô, quaàn, bao nhieàu maàu, caùc baùu, theâu voõ, v.v…). boán laø ñoà hí kòch (keùo ñaïo saùu giaùp laøm thaønh vaø caàn con suùc saéc, maõ ñoàng).
2. Ñoà taïp trang söùc (leä coù hai): Tröôùc laø ñoà hoïa voõ (laø trang söùc theá tuïc laáy maøu ñôn thanh, chu luïc, nhieàu maøu, vaø giaây tô thaúng thöôùc, vaät chuyeân duøng ñeå veõ). Sau laø caùc ñoà chôi ñeïp (laø bình phong, nuùi soâng, nhaân vaät du tieân, caùc saùch cheùp Coå Hieàn truyeän kyõ vaø caùc saùch laï khaùc).

Hai ñieàu ôû tröôùc cuõng ñoàng vôùi nghi treân, nhöng coù theå phuø hôïp choã tình öa meán, hoaøn toaøn chaúng phaûi cöông yeáu, neân xeáp vaøo thöôøng truï, ñoà trang söùc cuûa taêng.

1. Vaùch baùu, caùc haøng hoùa (leä coù boán): Ban ñaàu laø naëng baùu (laø vaøng, baïc, chaân chaâu, ma ni, san hoââ, xaø cöø, maõ naõo, hyû baùu, vaø caùc ngoïc bích), hai laø nheï baùu (laø thaâu thaïch, ñoàng, thieác, chæ, keõm, baïch laïp vaø caùc chaâu giaû), ba laø tieàn baùu (laø tieàn vaøng, baïc, ñoàng, thieác, cho ñeán da laøm taùm moùn, treân coù laèn veõ). Boán laø caùc vaät dö (laø caùc vaät caàn cuûa loø luyeän ñuùc vaø caùc vaät naáu chaûy).

Boán ñieàu tröôùc laø chaùnh naëng, nghieâm caám tieàn taøi theá tuïc. Ñieàu ñaàu tieân vaø ba, boán, chaúng cho töï chöùa, cho coù giuùp ñaïo noùi giao cho ngöôøi taïi gia, thaân maát xeáp vaøo vaät naëng, cho neân cuûa thöôøng truï. Thöù hai laø baùu nheï, tuyø duyeân ba ñöôøng, nhöng laø boån theå hoân ñoaïn ñoàng thau, ngöôøi ñeán xem thí khoâng nghó hình duïng, thì tuøy boån naëng noùi giao cho tònh chuû. Neáu laø traêm leû moät oaûn, baùt, y, caâu theo luaät khai thoï duïng, cho neân xeáp vaøo haïn nheï, ñoàng giaû nghó duïng leä theo naày laø coù theå chia. Neáu ñaõ thaønh vaät vaøo traêm leû moät vaät soá vaøo vaät naëng nheï, naày chaúng phaûi chaùnh baùu.

Cho neân luaät Taêng-kyø noùi: “Tieàn, vaøng, baïc khoâng ñöôïc chaïm, neáu baùu nheï khaùc ñöôïc chaïm, thì khoâng ñöôïc chöùa, ñöôïc laøm traêm leû vaät duïng”. Nhö luaän ñaõ roõ, khoâng caàn thuyeát tònh, y theo laøm caùc moùn ñoà lyù chaúng phaûi vaät naëng.

Trong luaät Töù Phaàn chæ cho roõ ba moùn tieàn, vaøng, baïc, coøn caùc moùn khaùc khoâng baøn, bieát roõ thoâng haïn nheï, thuoäc thieác, laïp, vaên tuy khoâng neâu. Luaät khieán duøng ñeå ñaày baùt chaúng phaûi vaät naëng tuøy baùt vaøo vaät nheï khoâng nghi ngôø. Nay coù ngöôøi gioûi laøm luaät giaùo, nöông luaän chia vaøng vaø tieàn vaøng, giöôøng v.v…caùc vaät. Naày chaúng phaûi laø thaønh giaùo, tuøy vaên maø duøng, cuøng mình tham hoaëc gioáng nhau, khoâng chæ vaên giaùo saùng môø. Phaät sinh töû khoâng raûnh, nghe tieáng lieàn döùt, laïi ñoàng ñaïo nghe nay laø naëng sô chia vaøng. Duyeân neâu baøy vaên naày trong luaän Ma- ñaéc-laëc-giaø, naày laø boån luaät cuûa boä Ca-dieáp-di, khoâng ñeán ôû naày chaúng phaûi sôû cô kia.

Noùi chia vaøng, giöôøng, ban ñaàu coù Tyø-kheo töø coõi trôøi sinh xuoáng, ñoà vaät trong ngöôøi naày chaúng phaûi choã an kia, tình loaïn khoâng an, thöôøng suy nghó caùc ñoà coù ñöôïc ôû coõi trôøi. Phaät sai A-nan caáp cho ñoà caàn thieát, trong moät ñeâm lieàn chöùng quaû Voâ hoïc. Do duyeân naøy maø khai, chaúng chung boä nay. Trong luaän Phaân Bieät Coâng ñöùc coù noùi ñuû vieäc naøy.

Cho neân caùc kinh Trì Theá Phaät Taïng, Phaät daïy ñeä töû tu ñaïo, vì nhôù caùc ñoà vaät coù thieáu soùt khoâng theå hieåu ñaïo, ñeàu quyeàn khai cho, quyeát khoâng tu ñaïo, ngöôøi öa theá phaùp, nöôùc khoâng cho uoáng, ñaát khoâng cho ñi, caùc ñaïi quyû thaàn ngaên tröôùc queùt sau. Naày haù laø ngöôøi noùi maø ñaïi thaønh (Phaät chaùnh noùi, hoïc troø chia vaøng ñeàu voïng laøm khoâng roõ giaùo, thuaän boån tham chöùa, laïi traùi hoïc troø thanh tín, ñeàu coù Cao taêng xuaát tuïc chaùnh ngaên cheá khoâng laøm, tình coøn tieàn taøi, söï chöa ñuû tính. Ñaïi baùt Nieát-baøn laø cöïc giaùo ñeàu troïn, vaên moät boä roõ möôøi taùm vaät baát tònh, Phaät noùi, ma noùi, duøng naøy chia ñöôøng. Cho neân vaên noùi raèng: Neáu coù ngöôøi noùi Phaät khai cho Tyø-kheo chöùa vaøng baùu taùm vaät raén ñoäc baát tònh, naøy

laø ma noùi chaúng phaûi ñeä töû taêng-giaø-lam. Traùi laïi laø do Phaät noùi. Cho ñeán vaên noùi raèng: Tyø-kheo Kyø Hoaøn chia vaøng, Phaät cuõng chaùnh ñoaùn, chia uoáng nöôùc soâng, cho ñeán trong luaät Töù Phaàn, Ca-chieân-dieân khoâng nhaän baùu thí cuûa vua, do ñaây Nhö lai cheá kieàn-ñoä trì giôùi lôùn nhoû.

Ñeä töû taêng-giaø-lam khaùc nhau caùc Sa Moân ngoaïi ñaïo nhaän chöùa vaøng baùu v.v….laïi sau khi Nhö lai nhaäp dieät hai traêm naêm, Tyø-kheo Baït- xaø ôû nöôùc Tyø-xaù-ly, kheùo laøm möôøi vieäc, ngaøy thuyeát giôùi khi xöôùng lôøi chia vaøng, Tyø-kheo Da Xaù nhoùm baûy traêm ngöôøi ôû Dieâm-phuø-ñeà, laïi caøng ñoaùn roõ khoâng chaáp nhaän chia. Phaät ôû Kyø-hoaøn choã laàn thöù nhaát sau khi Phaät nhaäp dieät ñoaùn roõ khoâng chaáp nhaän chia. Nay hoaëc coù ba phaïm, chia vaøng phaïm toäi ñoaïï, cheát vaøo trong löûa hai möôi moát öùc boán boán möôi ngaøn naêm, naày laø toäi nhoû. Khoâng tin thì vò lai bò löûa ñoát, hieän taïi chæ hoaøn löûa ôû thaân, seõ tin khoå maø boû.

Nay coù ngöôøi phaïm boán giôùi caám, kinh luaät ñeàu goïi laø laø Ñoaïn- ñaàu, ngöôøi phaïm an nhieân khoâng sôï maø laøm vò phaùp sö chuû, khoâng tin chín traêm hai möôi moát öùc saùu ngaøn naêm ñoïa trong nguïc Voâ giaùn, huoáng chæ ôû naày chia vaøng khoâng ñaùng laøm quaùi laï. Ngöôøi hoïc giaùo, ñeàu laø haù yù ôû ngaøy nay teä phong laïi neâu. Vaøng laø vaät quyù naëng cuûa theá tuïc, nghe teân lieàn möøng nhìn ngoù ñaâu luoáng, neâu cuûa caûi, theá tuïc coøn vaäy, huoáng chi xuaát ñaïo gì ö? Daãu coù chia aáy, haèng haø daøi chìm ngöôøi khoâng ñaùng quaùi laï, chæ quôû phieàn naõo ngöôøi khoâng ñaùng baøn.

Ñeán nhö cheá giôùi cuûa moät phen giaùo hoùa ñeàu döùt tuïc tröôùc. Chæ coù boán giôùi ñoái tuïc laïi cheá; 1. Daâm; 2. Röôïu; 3. Baùu; 4. Taø maïng. Daâm laø goác sinh töû say meâ, boán nghòch do ñoù maø coù. Baùu laø duyeân khôûi tham, caùc hoaëc phieàn caên cuûa nhaân. Taø maïng laø nhaân haïi taêng-giaø-lam, ñöôøng aùc laø töôøng môû. Nieát-baøn caùc luaät hieåu roõ nghóa ñoù, sao khoâng môû ñoïc saùch Phaät maø laøm giaùo baõi boû? Cho neân vaên noùi raèng: “Maët trôøi maët traêng khoâng ñöôïc saùng boû laø do khoùi, maây, buïi muø che laáp, phaùp taêng- giaø-lam khoâng saïch laø do Tyø-kheo gaây ra boán vieäc. Neáu coù ñeä töû toân laø thaày maø laøm boán vieäc tröôùc thì taêng-giaø-lam chaúng phaûi thaày hoï, kia chaúng phaûi ñeä töû taêng-giaø-lam, do khoâng tin phaùp luaät cuûa taêng-giaø- lam. Ñaây caùi goïi laø Töù Thieàn, Thaäp Tuïng, luaät luaän, v.v…ñeàu coù vaên raên nhaéc, ñaâu ñöôïc nöông theo luaät naày thoï giôùi maø duøng boä kia chia vaøng, boû cheá maø laáy khai, chöa bieát thoâng bít cuûa cô giaùo roõ maø caàm, coù theå khoâng caån thaän ö? Soáng thì buïi, moà hoâi meâ luoáng, cheát thì töï phaûi khoå sôû, tin naëng duïc moät thôøi laø hoaïn hung muoân kieáp, raát ñaùng buoàn.

1. Caùc vaät taïp naëng (laïi coù taùm, nghóa laø taát caû ñaù, taát caû thuyû tinh, taát caû ngoùi, taát caû ñoà, taát caû raêng, taát caû söøng, taát caû ñoàng, taát caû saéc ñaát,

nghóa theâm trong tuïc caùc ñoà saên, ñoà aên.

Ban ñaàu nhö kinh Thaäp Tuïng noùi taát caû vaät ñaù khoâng neân chia, tröø bình nöôùc, boàn nöôùc, vaät ñaäy nöôùc caïo moà hoâi, oáng nhoû muõi, ñaáu uaát, höông, caâu baùt caùc vaät ñaù khaùc khoâng neân chia (nhö coái baùu, coái taïp chuøy vaø duøng chaøy, ñoà höông neáu chöa ñuû thì chaúng phaûi haïnh nheï, bao nhieâu leä thì maø bieát). Nghóa theâm tuïc vaøo ñoà vaät, nhö maâm baøn muoãng ñöa, ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, roäng nhö ôû sau neâu ra.

Moät ñoaïn ôû tröôùc, vaät ñaù y cöù treân ñeå ñoaùn. Luaät coù thoâng bít, Töù Phaàn khoâng coù vaên, nghóa phaûi y cöù theo chaùnh, kia ñoà leâ höông cuùng döôøng hoaëc hoa höông loaïi rieâng, hoaëc thieác, ñaù, ñoàng, thau laøm thaønh. Neáu thöôøng nghó cuùng döôøng tröôùc Phaät, baát luaän trang söùc vaøng baïc coù hay khoâng ñeàu tuøy boån xöù maø duøng. Neáu boån taâm khoâng nhaát ñònh, nghó sau chuyeån ñoåi, töï giuùp tuøy ñieàu kieän tröôùc, xeáp vaøo vaät nheï, hoûi coù vaøng baïc trang söùc vaøo vaät naëng. Neáu coù loøng cuùng döôøng thì Tam baûo goàm chung, tuøy ngöôøi hay thoï duïng maø duøng, voán chöa ñöa ra vaät laøm vieäc cuùng döôøng, khoâng cho töï giuùp, neân vaøo cöûa Tam baûo. Neáu xeáp vaøo vaät nheï chia lieàn thaønh nghieäp troäm coù theå khoâng caån thaän hay sao?

Cho neân trong luaät Taêng-kyø, tieàn vaøng baïc khoâng ñöôïc caàm, chöùa caát. Neáu chaân chaâu, löu ly, kha boái, san hoâ, pha-leâ, xa cöø, maõ naõo, ñöôïc chaïm, khoâng ñöôïc caát duøng, bieát roõ traêm leû moät vaät, ñöôïc thoï duøng. Daàu trong luaän tuøy khaû naëng cuùng döôøng cho, nghóa laø xeáp rieâng vaøo Phaät phaùp. Phaûi coù tuùi baùu, haõy nhö kinh luaän cuùng döôøng khoâng xeáp vaøo vaät naëng, kia caùc loø höông, ñoà cuùng khoâng nhaát ñònh thuoäc, töùc nhö luaät chaùnh ñoaùn chia ra, kia coù löûa, muoãng khaên, tuùi, baøn, hoäp …. caùc moùn ñoà vaät, ñeàu tuøy theo taát caû loø höông naëng nheï. Quyeát khaên goàm theâu deät, tuøy vaøo vaät nheï, do söï ôû nuoâi döôõng chaúng phaûi löôïng choã khai, hoaëc thöôøng khoâng theo haïnh, hoaëc vaøng baùu trang söùc, rieâng trích vaät naëng (khoâng tuøy laø höông nheï).

Thöù hai, taát caû vaät thuyû tinh khoâng neân chia, tröø chaûo, bình, huaân baùt caâu, loø höông, ñaáu löûa coøn bao nhieâu nhö treân ñaõ noùi.

Thöù ba, taát caû vaät ngoùi khoâng neân chia, tröø chaûo, bình hai ñaàu trôû xuoáng neân chia, naép boàn nöôùc, baùt lôùn, baùt nhoû, baùt nöûa, choát cöûa, dao caïo moà hoâi, thuoác nhoû muõi, baøn uûi v.v… khoâng neân chia.

Trong caùc vaät ngoùi ôû tröôùc vaên luaät ñoaùn töï hai moùn rieâng. Phaät khai cho chöùa hai chaûo, hai bình boán naép, boán muoãng, y theo ñaáu löôïng laø ñònh naëng nheï, ñoà taém giaët hoaëc laøm baèng ñoàng, baèng thau, beän baèng vaûi, caây, da, voû baàu, ñaõ thöôøng röûa baùt ñoà coát yeáu, y theo löôïng cuûa vaät

nheï, neáu naëng lôùn khoù giöõ vaø vaät nhoû thì tuøy theo vaät nheï, tuy khai chaûo bình chæ laø cung caáp vieäc thieát yeáu, hoaëc goàm caùc ñoà tuïc, chöa nhaát ñònh ñoái vôùi vaät nheï.

Thöù tö, taát caû ñoà vaät khoâng neân tröø dao caïo moà hoâi, thuoác nhoû muõi, baøn uûi, loø höông, thieàn traán, xoâng, baùt caâu, thuoác nhoû maét, hoøm, baûy neùt, caønh, neân chia, coøn bao nhieâu khoâng chia.

Thöù naêm, taát caû ñoà baèng ngaø cuõng nhö vaäy. Xæ laø caùc ñoà vaät baèng

ngaø.

Thöù saùu, taát caû ñoà ñoàng hai ñaàu trôû xuoáng neân chia. Nhö treân,

keàm, nhieáp caét moùng, dao caét vaûi, dao cöûa hieäu, khuùc cöûa caâu v.v…cuõng vaäy.

Ñoà ñoàng ôû tröôùc chung roõ ñaáu löôïng, coøn bao nhieâu tuy khoâng neâu ra, y theo ñaây maø khai, töùc thau, thieác, chì, saét, baïch laïp v.v. Laïi ngay luaät khai chia dao caïo, do naày laø ñoà duøng thieát yeáu, thì tuøy coù ñaù maøi, tuùi, hoäp theo nhau vaøo vaät nheï, coù bao nhieâu dao con, duøi, kìm v.v… vaên tuy khoâng neâu maø luaät Thaäp Tuïng laïi noùi: Chaùnh xeáp vaøo vaät nheï nhö trong kinh Laêng-giaø, khai cho chöùa dao boán taác, ñaàu dao nhö hình maët traêng vì caét may Ca Sa. Trong Tyø-ni Maãu cuõng khai cho con dao saùu tröôïng, ñeàu coù choã laøm, naày thì coù theå y cöù neâu, baát luaän ñaàu dao vuoâng, nhoïn, lôùn, nhoû, soá bao nhieâu, ñoaùn chung vaøo vaät nheï, quaù löôïng laø xeáp vaøo vaät naëng. Ñaõ ngoaøi phi phaùp, tuy vaät nhoû maø xeáp vaøo vaät naëng (nghóa laø beû giaùp, caïo da, boû loâng v.v…caùc loaïidao).

Thöù baûy, taát caû vaät baèng söøng khoâng neân chia, tröø nöûa ñaàu trôû xuoáng thì neân chia, tröø caùn y, caâu töôøng, treân dao caïo moà hoâi, thuoác nhoû muõi, oáng ñöïng kim, hoøm thuoác, muoãng, baùt, caønh, taát caû vaät nhö vaäy ñöôïc chia, coøn bao nhieâu khoâng neân chia.

Thöù taùm, taát caû ñaát ñoû khoâng neân chia. Taát caû nhuoäm saéc, hoaëc naáu hay chöa naáu ñeàu khoâng neân chia, töøng aáy coù taát caû nhieãm saéc, caû tía, choài vaøng, chi töû, caøn ñaø v.v…

Taùm moùn caùc vieäc nhö tröôùc khaùc nhau, luaät Thaäp tuïng y cöù theå maø xeùt, cho neân coù chia khoâng chia khaùc nhau. Nay vaät chöùa ñeå ñoàng khaùc raát nhieàu khoâng caàn nhö luaät, coù theå so daùng veû lôùn nhoû cuûa noù, löôøng ñoä hai nghi naëng nheï (nhö baùt saønh xeáp vaøo vaät nheï, baùt vaøng xeáp vaøo vaät naëng, baùt huaân caâu xeáp vaøo vaät nheï, baùt huaân xeáp vaøo vaät naëng, nhöõng loaïi naày tuøy vieäc saâu maø suy nghó) nghóa laø vaät tuïc ñoà sôn, trong theá tuïc coù maâm, oaûn, naép hoäp, caàm baùt, ñoà ñeå aên nhö muoãng, aên kieâng, baát luaän lôùn nhoû nhieàu ít, ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, do toaøn laø theá tuïc coù khi chaúng phaûi laø keû ñaïo duøng, söï ñoàng aùo tuïc, cöïc cheá khoâng cho chöùa.

Y baùt ngöôøi xuaát gia khaùc vôùi theá tuïc, neáu nay cho chia, taâm tuïc khoâng tröø cho thì khieán xeáp vaøo vaät naëng, döùt haún doøng ñôøi.

Thöù baûy, laø coù nhieàu giöôøng daây, giöôøng caây, neäm naèm neäm ngoài. luaät xeáp vaøo vaät nheï, caùc loaïi khaùc nhö rieâng. Nghóa laø giöôøng choûng, baøn gheá, giöôøng heïp, ñoà che lôïp, neäm saøng, goái, meàn v.v… tuøy duøng truùc, caây, luïa, taïp vaät laøm thaønh.

Tröôùc y cöù vaøo vaät naëng. Noùi hai meàn, tuøy kia lôùn nhoû nhieàu ít, ñeàu cho laø trong næ daï laøm coát, luïa bao ôû ngoaøi, ñeàu duøng vaûi traûi, neáu chæ moät laàn daï vaûi laø xeáp vaøo vaät nheï, cho ñeán neäm ngoài, gheá vaø caùc vaät baèng daï töôùng thuoäc veà vaät naëng.

Thöù taùm, coù nhieàu y-leâ-dieän-ñaø-kyø-la-kyø-la. Ñaây laø ba ñieàu ôû tröôùc ñeàu laø vaên luaät chung ñoaùn ñoái vôùi vaät naëng khaùc. Phaät phaùp Ñoâng Ñoä cho ñeán nay giaûng giaûi lôùn nhoû tröôùng böôùc ñi chöôùng? Ban ñaàu thì y- leâ-dieân-ñaø coù theå chaúng chöôùng, keá thì kyø-kyø-caùc-la haù chaúng laø tröôùng lôùn nhoû. Tröôùng gioáng nhö maøn, cho neân noùi laø kyø-la, duøng ngay töøng chöa thaûo luaän nguoàn goác chöõ kia, tuøy tieáng lieàn dòch, töùc aâm ñònh theå vaät kia, naày thì maïnh ôû thaâu loaïi, cong nôi söï thaät. Vaû laïi y-leâ-dieäu-ñaø goïi laø loäc, trong kinh choã caùi goïi laø töôùng ñi cuûa Nhö lai nhö böôùc ñi nai ñaàu ñaøn y-leâ-dieân-ñaø. Naày thì chöùa nhieàu da nai soáng (chöa thuoäc). Kyø- la-kyø-kyø-la ñeàu laø teân thuù, hình daùng nhö con hoå thuoäc loaïi baùo maïch, da daøy loâng mòn, coù theå ngoài ñöôïc. Toâi coù ñem vieäc naày hoûi caùc vò taêng AÁn-ñoä, da hai thuù naày ôû caùc nöôùc meù Taây coù, Traàn Chaâu khoâng coù vaät naøy tuøy taâm boån ñoä kia haù coù theå töùc aâm ñònh theå laïi noùi vaät che chöôùng. Ngöôøi xöa coù noùi “meâ teân sinh phaùp si” thaät ñaùng deø daët.

Xöa coù ngöôøi môû kinh Laêng-giaø xem, ngöôøi ngoaøi hoûi: “Caùc kinh hoaëc duøng nhaân phaùp ñaët teân. Vì sao kinh naày duøng khoå cuï ñaët teân?”. Toaøn cao môø mòt bieát ñaâu giaûi cöùu beøn hoûi ngöôïc laïi raèng: “Laêng-giaø haù chaúng phaûi laø goâng lôùn taùm goã ö? Ñaïi chuùng ñaïo tuïc cuøng luùc cöôøi oøa, caùi goïi laø hoå theïn vôùi moät ngöôøi beû cong treân ngaøn muoân ngöôøi. Da nai-y-leâ, xöù naày coù maø hôi khaùc, xöù naày thì da moûng loâng cöùng, kia thì da daøy loâng meàm, neáu da deã thöôøng coù theå duøng ñeå ngoài, coù maø khoâng gioáng cho neân teân laø cö. Caû ba ñeàu laø vaät da cho neân xeáp vaøo vaät naëng, da vaø loâng deâ nheï hay naëng khaùc nhau maø thaät cuø daâu. Xöù naøy voán khoâng coù, vaät kia ñeàu töø Taây Baéc truyeàn ñeán, neáu tu taäp loâng, bieân, maø ra ñaàu loâng goàm coù baèng töôïng ngöôøi thuù v.v…caùc hình traïng, goïi laø Phuøng kinh vì lôùp loâng nhö luïa, duøng ñeå traûi ñaát che vaùch.

Luaän boån noùi: Thaûm traûi ñaát loâng daøi ba ngoùn tay, taám thaûm daøi naêm khuyûu tay roäng ba khuyûu neân chia. Xöa toâi cho laø löôïng ñoàng ba

y neân xeáp vaøo vaät nheï, thuoäc daï ñaép duï phaân löôïng naày, maø khai nheï trong vaên luaät khoâng roõ, theo vaên thì loãi, gaàn laáy caøn phong hai naêm, muøa xuaân thaàm caûm trôøi ngöôøi, ngöôøi thuïc thieáu taùnh boû hoï. Thôøi Haï Truï sinh ôû thôøi Nam Thieân vöông, laøm söù giaû, thaâm ö töôùng luaät, theâm nhaän lôøi Phaät daën, roäng hoä laøm boån hoaïi, nghóa laø töø choã soaïn Sao Sôù Nghi Luïc loãi kia caøng nhoû, nhöng ôû naëng nheï tuøy laïm thì coù tuy theo luaät ñoaùn nhöng vaên chaúng roõ raøng, naày laø loãi phieân dòch, ñaâu phaûi cuûa ngöôøi hoïc, ñaùng söûa meâ tröôùc neân theo ngoä sau. Trung quoác khoâng chæ baøy cho, rieâng giuùp ñaát laïnh (nghóa laø Taây Baéc gaàn bieån, muøa ñoâng thì raát laïnh, gioù ñoâng caét truùc aùo maëc phaûi daøy, coù caùc Tyø-kheo ôû xöù naày maëc ba y khoâng theå heát laïnh. Phaät thöông xoùt khai trong giaùo boån, neáu ôû caùc nöôùc laïnh naày phaàn nhieàu duøng vaûi ñoâi may choàng laïi. Neáu khoâng coù vaûi ñaày, thì ñöôïc coû khoâ deät thaønh y maø maëc. Laïi khoâng coù coû thì ñöôïc laáy da caây, ñaäp giaû cho meàm maø maëc. Laïi khoâng coù nöõa thì ñöôïc duøng loâng doät, nhö caùch caét thaønh ba y, loâng ñaép ôû trong. Laïi khoâng coù nöõa thi ñöôïc duøng caùc da cuõng ñoàng laøm ba y maø maëc. Nhö vaäy thöù lôùp laàn löôït maø khai cho, neáu ñeán giöõa nöôùc töï coù aùo ñuùng phaùp, thì ñaâu ñöôïc khai? Trong theá tuïc söûa laïi maø maëc, thì khoâng theå coù vieäc naày. Luaät ñaâu khoâng noùi raèng bieân ñòa khai cho naêm vieäc: caùc thöù da deâ v.v… laøm ngoaï cuï caát chöùa, ngoaï cuï töùc laø ba y. Luaän Taùt-baø-ña khoâng coù, y theo ngoaï cuï phöông Taây lieàn theå hoäi kia, cho neân trong luaät ôû nöôùc bò laïnh quaù, Tyø-kheo haï an cö xong qua phöông Nam choã Phaät ra nuùi Tuyeát ñaát baèng trôøi noùng, y phuïc daøy naëng maïng gaùnh khoán khoå. Toâi hoûi “ Naëng bao nhieâu” ñaùp: “Coù theå naëng ba thaïch”. Xöù aáy moïi ngöôøi ñeàu cao moät tröôïng trôû xuoáng cho neân hôn, y naày Phaät khai vì laø tu ñaïo chöù khoâng khai vì ñaïo, khai cho moät thaùng hoaëc naêm thaùng ñöôïc lìa y naày. Toâi xem trong luaät Thaäp tuïng, Taêng-giaø-leâ cuûa Ca-dieáp naëng ba traêm caân.

Luïa gaám theâu thuøa, (phöông Taây coù, laèn theâu heát deät y, hoaëc vaûi

coù ban maáy, phuû caùc maøu, baát luaän nam nöõ duøng laøm thaønh y, leä y cöù laø vaät naëng).

Tröôùc noùi moät ñieàu y theo luaät nhö thaûm traûi vaøo vaät naëng, thuaàn thì xeáp vaøo vaät nheï, taïp thì xeáp vaøo vaät naëng. Nhö tröôùc töôùng ba y ôû vaät nheï, khaùc thì baát luaän lôùn nhoû daøy moûng ñeàu laø vaät naëng. Töù Phaàn khoâng cho chöùa vaûi gaám vaûi theâu (thoâng nhieàu ít roäng heïp). Nguõ Phaàn. Luïa theâu, loâng, loâng caâu chaáp, quaù ba ngoùn tay ñeàu khoâng theå chia, neáu thuaàn saéc thì neân chia, (cuõng y cöù treân giaûi thích nhö töôùng löôïng ba y, thaûm coù daøy moûng, daøy thì quaù löôïng ba y laø xeáp vaøo vaät naëng, moûng

thì ñöôïc coù tuøy ñaïo xeáp vaøo vaät nheï, chaên thì khoâng phaûi vaäy, toaøn laø vaät theá tuïc chaúng phaûi laø vaät ñeå ngöôøi xuaát gia duøng, neáu khai cho thì khoâng khaùc theá tuïc. Cho neân caùc y phuïc theá tuïc, ngöôøi taïi gia ngoaïi ñaïo ñeàu khoâng cho chöùa laø raát coù yù, vì sôï hoaïi ñaïo. Baát luaän daøy moûng lôùn nhoû hay y phuïc ngöôøi taïi gia, ngoaïi ñaïo ñeàu xeáp vaøo vaät naëng.

Coù Tyø-kheo ñaép hai thöù y phuïc naày ñeán choã Phaät baïch raèng: “Ñaây laø phaùp ñaàu-ñaø trang nghieâm, xin Phaät cho pheùp”, Phaät noùi: “Caùc thaày laø ngöôøi ngu si, traùnh ñieàu Taêng-giaø-lam caám, haõy laøm vieäc khaùc. Töø nay veà sau, taát caû y phuïc cuûa ngöôøi taïi gia, ngoaïi ñaïo khoâng ñöôïc chöùa maëc”, nghieâm giaùo nhö vaäy naøo daùm boû. Cho neân döùt nghóa phuø, thaûm naày coù naëng nheï moûng caàn ñieàu chænh, daøy quaù ba y nhö treân xeáp vaøo vaät naëng, meàm moûng raát ñaùng caét may, baát luaän lôùn nhoû, nhieàu ít ñeàu laø vaät nheï. Cho neân trong luaät Tyø-kheo giaø beänh maëc Taêng giaø leâ baèng da, cho ñeán ngoaï cuï saùu naêm, ngoaï cuï nhieàu maøu ñeàu ba y baèng da, ñeå tìm söï khoâng gioáng, kia thì toaøn laø theá tuïc hoaïi, da naày chung cho ngöôøi tu ñaïo, coøn bao nhieâu coù meàm ñôn, ñoà ngoài sôn daõ khaùc vôùi töôùng meàn, ñoàng maïn boá ba y coù theå theo haïn nheï. Cho neân Nguõ Phaàn noùi y che thaân, töùc che thaân maø ñaép ba y. Luaät Töù Phaàn noùi y laø che ñaäy. Ñôn phu y laø ñoà traûi treân giöôøng, ruû boàn maët ñeàu xeáp vaøo vaät nheï ñaâu theå y theo döôùi chaúng cho laø naëng, che treân chaúng phaûi laø nheï, cho neân coù theå roõ bieát, phaàn chöøng kia.

Thöù chín, nhieàu ngöôøi giöõ Taêng-giaø-lam, luaät xeáp vaøo vaät naëng, kia neâu ñaõ nhieàu, nhö sau phaùn nhieàu phaàn lôùn laø saùu:

1. Thí söùc cung caáp.
2. Boä khuùc khaùch nöõ.

Hai ñieàu tröôùc tuy toát xaáu maø chia, coù phieàn vaø khoâng phieàn khaùc nhau. Ñieàu tröôùc thí söùc coù hai haïng ngöôøi. Neáu coù theå cung caáp troïn ñôøi thì tuøy taêng xöû phaän. Neáu choã caáp troïn ñôøi thì tröôùc taêng ñaõ troïn, sau tình töï söûa, maëc yù xaû boû. Neáu ngöôøi khaùc sai ñeán cung caáp thì traû veà chuû cuõ. Neáu voán laø töï mình coù tính vui veû che maùt, nöông boån vaøo taêng. Neáu taïm ñeán chaúng phaûi laâu, luùc naøo ñem ñi cuõng ñöôïc.

Thöù hai boä khuùc, nghóa laø voán ñoà xaáu (neân) cho taùnh hoï, maø chöa lìa chuû cuõ, chuû cuõ cheát, thì nhaäp vaøo thöôøng truï. AÙo, ñoà vaät, suùc vaät, tuøy choã thaân thuoäc, khoâng neân tranh ñoaït. Neáu voán nghó troïn ñôøi cung caáp tay seõ chia reõ, theo luaän Tyø-ni-maãu thì xaû boû.

1. Noâ tyø toâi tôù coù con döùt nuoâi xeáp vaøo thöôøng truï. Neáu thaân cheát khoâng coù baø con thì thöôøng truï thaâu nhaän.

Moät ñieàu tröôùc xeáp nhö Maãu-luaän noùi: Neáu coù noâ tyø rieâng neân

thaû cho ñi (nhö trong ñieàu tröôùc), neáu khoâng thaû, laøm tònh nhaân nhö luaät Taêng-kyø.

1. Chöùa caùc gia suùc, töùc laïc ñaø, ngöïa, löøa, traâu, deâ v.v… vaø yeân ngöïa, daây cöông, daøm ngöïa, lan can, chuoàng, maùng ngöïa v.v…
2. Chöùa caùc suùc ñoàng troáng, töùc vöôïn, nai, gaáu, heo, khæ, thoû, gaø röøng, vòt, ngoãng, chim öng… vaø duøng loàng, giaù v.v…
3. Chöùa caùc luaän nghi, töùc meøo, choù, cuù voï, öng, dieàu haâu, chuoät, chuoät ñoäc, noû, cung, cuûi v.v… vaø cung, teân coû löôùi ñoà gieát haïi cuûa nguõ binh, v.v…

Saùu ñieàu tröôùc, ba thöù tröôùc tuøy söï ñaõ roõ. Trong thöù tö chöùa gia suùc, laø ñaàu moái cuûa phieàn löï, neân xeáp vaøo naëng. Cho neân Maãu-luaän noùi laïc ñaø, ngöïa, löøa.. coù theå cho taêng thöôøng truï trong chuøa ñeå vaän chuyeån, ngoaøi ra caùc ñoà chôû tuøy choã ñöôïc chöùa, nhö coù roi gaäy ñeàu neân ñoát, do soáng bò cheâ traùch. Thöù naêm, suùc vaät hoang caøng laø chöôùng ñaïo, cho neân trong luaät Taêng-kyø noùi “Neáu ñem ñeán cho thì khoâng nhaän, sai cungcaáp nöôùc, ñuû thì thaû ñi, vì chöùa laø ngaên ñaïo. Trong ñôøi phaàn nhieàu thaû gaø, heo, ngoãng, vòt, cuõng töï traàn nhieãm söï trong saïch, coù nuoâi chim anh vuõ, ngoãng, boà caàu, ñaïo tuïc ñaáng xaáu hoå, haún coù chim thuù naày, thì haõy thaû noù vaøo röøng, soâng ao, loàng, giaù ñoà raøng buoäc ñeàu nhoùm laïi laø ñoát. Thöù saùu, ñoà aùc laäu nghi, söï loaïi vaãn mong, thôøi ñeán duyeân beân coû trong ñaàu, neâu khoâng bieát, hoaëc theâm chöùa duøng, ñaõ söï ôû toäi Taêng, ñeàu coù theå ñoát thì ñoàng nhaø ngoùi phi phaùp. Cho neân luaät Thieän Kieán noùi: “Neáu coù boá thí gaäy, thì taêng neân beû gaãy, khoâng ñöôïc baùn, neáu baùn cho ngöôøi thì hoï seõ laøm vieäc gieát haïi. Ngöôøi baùn ñoàng nghieäp kia. Trong luaän aáy coù chöùa vaät phi phaùp, chuùng chuû phaù khoâng coù loãi toån tieán taøi. Chaùnh luaän ñoaùn roõ y cöù duøng ñaâu nghi? Cuõng coù nuoâi meøo choù chuyeân laøm vieäc gieát haïi, Kinh luaän ñoaùn ôû aùc nghi, ñoàng chöùa lieàn maát giôùi laønh, ñöa ra baùn thì laø loaïi soáng, nghieäp chöôùng laïi saâu, thí cho ngöôøi trôû laïi tieáp tuïc taâm haïi, trôû thaønh raøng buoäc, neân thaû noù vaøo choã saâu maëc tính noù troán ñi, haún phieàn noù hieån truï laïi theâm phieàn nhoïc, nhöng nöông tröôùc kia caøng roõ, laïi döùt keû thuø sinh saùt, caây môùi nhaø Thaùnh töø bi (bao nhieâu chim neân thaû leân hö khoâng).

Thöù möôøi coù nhieàu xe kieäu, luaät xeáp vaøo vaät naëng, y cöù neâu ñoaùn sau (leä coù ba).

1. Thöôøng chuyeân chôû (nghóa laø caùc thöù xe kieäu treân bôø döôùi nöôùc nhö ghe thuyeàn, xe traâu, xe deâ, ñi boä, keùo xe v.v… vaø cung caáp giaây thöøng cho ghe, xe v.v…
2. Ñöa cho hung khí (nghóa laø taïp söùc xe kieäu cuøng ñoà xe caàn

nhaân, minh khí, quan, döïng ñaøn höông, aùo, vaûi taïp phuïc, giaù coø, hoøn ñaù, thoâng, baù, caùc caây, bia ñaù trôû ngaïi… caùc vaät.

1. Ñoà cuùng teá (nghóa laø ñoà cuøng teá tyû toå, taém goäi, quyø goái, oaûn, muoãng, maâm, hôïp, baøn, gheá…).

Ba ñeàu tröôùc ñieàu laø vaät naëng, hai thöù sau laø ñoà hung teá, neáu döï laøm cho ngöôøi sau, khi cheát thì nhaäp vaøo cuûa thöôøng truï. Neáu vì baø con thaân nhaân baûy chuùng ñoïa tuïc, thaät taùng vì töông lai maø laøm, do quyeát nguoàn goác, xaû rieâng thuoäc.

Thöù möôøi moät: bình nöôùc, bình taém, gaäy, quaït, luaät ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, nay do vaèn giöõa saùng nhau xen laøm naëng nheï.

Tröôùc moät ñoaïn, neáu y cöù boån luaät neâu chung naëng thaâu, laø vì sao? Vì theå töôùng ñeàu naëng theo nhieàu y cöù, nhö ñoà bình töôùi, giuùp ñaïo yeáu duyeân lyù xeáp vaøo vaät nheï, khoâng gioáng gaäy, quaït, do lôùn nhoû khoâng y cöù, duøng coù thôøi haïn goàm caû Thaùnh giaùo neân ñöôïc chöùa duøng. Bình töôùi khoâng nhö vaäy, tuøy thaân taém suùc mieäng, röûa dô caùc vieäc thöôøng caàn nghóa quyeát nheï thaâu khoâng neân xeáp vaøo vaät naëng. Laïi caùc boä aûnh nhau chaúng phaûi naëng laø nhieàu, cho neân luaät Nguõ Phaàn cheùp: “Tröø bình taém cho chia, coøn bao nhieâu khoâng neân chia”, ñaây chính laø chaùnh xeáp vaøo nheï, neáu y cöù löôïng thoâng hoäi luaät voán xeáp vaøo vaät naëng laø noùi theo bình lôùn. Cho neân luaät Thaäp Tuïng noùi: “Bình taém baèng ñoàng, hai ñaâu trôû xuoáng laø vaät nheï”, ñaây thì hieån roõ con ñöôøng chung, xöa nay truyeàn trao ñeàu y theo luaät , yù do giuùp thaân tieáp ñaïo, vieäc thöôøng neân duøng, laïi cheá töï tuøy cho neân xeáp vaøo nheï.

Laïi caùc luaät phaùn roõ chaúng daùm töï löôïng, cho neân trong luaät Taêng- kyø, ngöôøi môùi thoï giôùi cuï tuùc ñaõ khieán chöùa ñoà öùng phaùp, taém goäi ñem ñi, bieát roõ laø phi phaùp, khoâng coù khaû naêng theo ñaïo, coù theå nhö boån luaät xeáp vaät naëng laø ñuùng. Laïi nhö dao ôû duyeân chaùnh yeáu, ñeàu ñoaùn ôû vaät nheï, bình töôi laø vieäc gaáp hôn tröùôc, nghóa khoâng phaûi thuoäc veà naëng cho neân roäng thoâng boä khaùc, tinh luyeän phaûi quaáy, ñaõ roäng laïi tinh söï khoâng do döï. Ñaõ ngoaøi bình ngoùi ñaát neâu ôû treân, lôùn nhoû vaø naëng nheï.

Thöù möôøi hai, nhieàu caùc ñoà baèng taïp chaát kia, luaät töï chia laïm, ñeàu xeáp vaät naëng neâu leân nhö sau:

1. Ñoà baèng saét (loø luyeän ñuùc, chaûo, kìm, buùa, oáng beå loø ñuùc, chaát saét, caùi giuõa v.v…. Caùc ñoà vaø bao nhieâu than saét v.v….
2. Ñoà laøm baèng goám (voøng daây, tuùi baïc, xeûng, gaäy, taát caû caùc ñoà ñình tröïc vaø bao nhieâu buøn ñaát, ngoùi gaïch….).
3. Ñoà baèng da (boàn chaûo, baøn gheá, dao caïo, caét ñoát, phaát taïp loaïn vaø bao nhieâu vaät da loâng soáng, khoâng neân chia).

SOÁ 1895 - TAÂN KHAÉC LÖÔÏNG XÖÙ NAËNG NHEÏ NGHI, Phaàn Ñaàu 250

1. Ñoá baèng truùc ( nghóa laø thuoäc dao cöa, hai laø vaøng truùc cheû, beø caùc truùc xanh, vaø lau, saäy.. caùc thöù coû v.v….
2. Ñoà baèng caây ( nghóa laø buùa cöa cheû tre, duïng cuï ñuïc caét vaø bao nhieâu vaät baèng caây goã, cuûi v.v…

Naêm ñieàu tröôùc thuoäc veà chuûng loaïi vaät naëng. Ngöôøi xöa ñoàng lôøi ñeàu giaûi thích raèng: “Baát luaän naêng thaønh sôû thaønh vaø bao nhieâu moâ hình ñeàu laø naëng”, naøy thì laïm thoâng töôùng nheï, laáy duï khoù chia. Nay laáy vaên nghóa nghieäm nhau, ñeàu chæ vaät naêng thaønh nhö tröôùc. Cho neân trong Luaät noùi: “Caùc ñoà baèng caây khoâng coù choã ñöïng, Phaät daïy laøm tuùi ñöïng”, cho neân bieát chaúng phaûi do baùt maø thaønh. Neáu coù ñoà saün coù nhö chaûo, noài… bình boàn v.v... ñeàu thuoäc veà caùc moân. Neáu theo ngöôøi xöa noùi thì caùc ñoà khoâng coù gì löu ñaây nhieáp lieàn voïng neâu nhieàu vò luoáng phí coâng dòch, kia ñoà da thuoäc nhö trong luaät Thaäp Tuïng noùi thuoäc veà vaät nheï. Ba loaïi da y-leâ kyø-la ôû tröôùc ñaõ laø soáng, Töù Phaàn khoâng xeáp, chæ y cöù thaûm da, cho neân bieát ba da khoâng xeáp vaøo phaàn haïn, ôû bieân giôùi aùo da khai cho chuùa, khoâng töôùng ba y caàn gì ôû vaät nheï, neáu ñeán thaønh thò da laïi xeáp vaøo vaät naëng, bieân giôùi khai cho ngoài, caàn gì ôû vaät nheï, daãu chaáp nhaän ñoà da thuoäc ñaày caû sau duøng, do taát caû aùo da khoâng cho maëc, bao nhieâu duøi, dao, taïp khí, y theo leä caû hai duï, neáu thöôøng phaùt hoïa laøm baèng caây, neân thuoäc veà naëng, neáu thöôøng nghó theo thaân vaù choã raùch, lieàn xeáp vaøo loaïi nheï.