LÖÔÏNG XÖÛ NAËNG NHEÏ NGHI

**PHAÀN CUOÁI**

Thöù möôøi ba, y, boàn, toïa, cuï, oáng kim, ñöïng y, chöùa ñoà vaø ñoà Caâu daï la (Haùn dòch laø tuøy thaïnh khí, töùc ñöïng trong sôû thaønh), dao caïo, luaät ñeàu xeáp vaøo vaät nheï (kia coù ba : 1. Y; 2. Ñoà; 3. Deùp coû. Söï chung cho naêm chuùng).

1. Y phuïc saún coù (ban ñaàu noùi ngöôøi xuaát gia maëc, sau noùi chaúng phaûi xuaát gia maëc, nghóa laø ba y che ñaäy, kyø chi ( aùo loùt, quaàn, aùo choaøng, toaï cuï ( ñoà ngoài), caùc taïp y aùo….( kia leä coù boán).

Moät ñieàu tröôùc maëc theo thaân, teân tuøy nhieàu duyeân ñeàu che thaân. Neáu luaät Taêng-kyø noùi: “AÙo che gheû, aùo taém möa, tuùi löôïc nöôùc, hai moùn daây löng, ñoà naèm vaøo phaàn”. Luaät Nguõ Phaàn laïi noùi: “AÙo keùp, aùo ñôn, vaûi traûi, aùo loùt thaân, neáu ñaép thì khaùc ñoà naèm ( ngoaï cuï). Hoaëc haï y hoaëc Xaù-laëc (luaät Töù Phaàn noùi laø Nieát-baøn-taêng, Haùn dòch goïi laø aùo trong töùc Xaù-laëc) laø ñöôïc chia. Vaät y cöù treân baøn laøm ñoaùn, coát yeáu laø thuaàn saét laøm thaønh. Hoaëc laø y nguõ naïp luaät boån khai cho duøng. Naêm treân saéc laøm, tuy thueâ veõ roõ raøng vaãn laø nuùi thaønh töï, ñaõ laø tieâu thöùc chaùnh ñaïo neân theo chia ñoù. Neáu y baèng gaám theâu thaønh ñeàu nhö sau ñoaùn, kia sau coå aùo, aùo daøi, tay aùo, aùo loùt, theâm aùo che xaáu, che tay, theâm khuyeát aùo ngöïc, caùc thöù y naày hình vaø teân khoù noùi ñuû, cuõng ñeàu thuoäc phaàn nheï, do theå töôùng traùi tuïc, saéc loaïi khaùc nhau, khoâng goïi laø ñoà ngöôøi taïi gia maëc, lieàn khai theo haïn maø duøng. Laïi Thieân ñaõn (aùo che vai), quaàn vaùy laù phaùp aùo cuûa Trung quoác, Kyø chi, che tay, laø Thieân truùc voán cheá. Ñem kia saùnh naày daïng maïo ñeàu traùi, maø vaãn ñoàng xeáp vaøo nheï, khoâng heà nhieáp sôï. Neáu goàm thaâu töôùng naëng y phuïc ñeàu chaúng ñuùng nghóa goác. Cho neân luaät Taêng-kyø noùi Phuù kieân, Kyø chi ñeàu daøi boán khuyûu, hai khuyûu. Nay laïi y cöù ñaïo tuïc hai phaàn cho neân khai naëng nheï, neáu saâu laáy luaät cheá thì quaàn vaùy cuõng sai (cho neân trong luaät caùch thöùc ñaép maëc xöù naày khoâng daãn). Nhö trong luaät Thaäp Tuïng aùo tay heïp, aùo keùp v.v…. Ñeàu khoâng cho maëc.

1. Tuøy aùo choã coù, nghóa laø daây buoäc löng v.v… duøng ñoàng, saét,

truùc, goã, chì thieác laøm thaønh vaø tuùi y röông aùo v.v…

Moät ñieàu ôû tröôùc ñeàu tuøy y vaøo vaät nheï. Laïi nhö luaät Nguõ Phaàn noùi kim, chæ tuùi xeáp vaøo vaät nheï, tuùi y tröôùc ñeán löng sau ñeán cô, cuõng xeáp vaøo vaät nheï. Y cöù treân caùc tuùi v.v. Neáu duøng chæ thueâ laøm thaønh, tuy khoâng laèn töôùng maø ñoàng loaïi tuùi trong theá tuïc, khoâng xeáp vaøo phaàn haïn.

1. Tieàn vaät thaønh y (nghóa laø khaên, luïa, löôùi, deät, vaûi thoâ, tô taèm vaø gaám, chæ luïa, töôïng thueâ veõ…)

Moät ñieàu kieän tröôùc nghóa coù caû naëng vaø nheï, neáu khaên luïa nhaãn ñeán tieàn taøi cuûa tô taèm, nhöng chaúng phaûi saéc luïa ñeïp roõ raøng, laø xeáp vaøo phaàn. Neáu gaám theâu chaên daï ñoàng moät maøu, töôùng traïng thua y phaùp, ñoàng phaàn nheï ôû treân. Neáu laáy naêm maøu: xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen nhuoäm vaø xanh, hoàng, luïc, tía v.v… thöôïng saéc ñeå nhuoäm thaønh, baát luaän nhieàu ít naëng nheï ñeàu theo y taøi xeáp vaøo phaàn, neáu coù vuoâng maét hoå, quaû cao, xeùt chaùnh caùc luïa maøu khoaûng caùch laø xeáp vaøo vaät naëng. Cho neân trong luaät Nguõ Phaàn noùi gaám, luïa, loâng hoaëc da (nghóa laø roäng daøi löôïng baèng raát lôùn) Vaên xeáp vaøo vaät naëng. Laïi khoâng gioáng taøi cuûa luïa löôùi, tuy theå aùo giao laàm maø saéc töôùng thuaàn ñoàng neân luaät khai cho maëc aùo laèn töôùng ngoãng nhoû, nghóa y cöù luïa gaám xeáp vaøo vaät nheï, luaät khai nhaän aùo giaù trò nhieàu cuûa vua vaø nhieàu loaïi aùo ñeïp toát, vaø khai cho aùo thoâ giaù ñaét, lieàn bieát sôïi vaûi thoâ leä chia.

1. Chæ luïa naêng thaønh (nghóa laø caùc sôïi tô nhieàu maøu, baát luaän tô vaûi tô thoâ, chæ luïa vaø gai, chæ luïc v.v )

Tröôùc y cöù, nhö trong Thieän Kieán, kim chæ laø vaät nheï thì baát luaän nhieàu ít ñeàu chia. Neáu coù cuûa truøng, gai to lôùn ñeàu y theo vaät naëng.

Hai laø aùo ngöôøi taïi gia ngoaïi ñaïo, luaät khoâng coù xeùt ñoaùn, nhö sau nghóa chia aáy coù hai:

* Ban ñaàu laø aùo ngoaïi ñaïo, Luaät boån noùi: “aùo theâu, aùo voû caây, aùo laù caây, aùo chaâu anh laïc, baùt goã vaø taát caû aùo ngoaïi ñaïo, aùo da, aùo loâng chim, aùo toùc ngöôøi, loâng ngöa, meøo, ñuoâi traâu v.v…, aùo khaâm-baïc-la, cho ñeán caùc khaên aùo vaøng, doøng hoï vôùi Lyù Laõo ñôøi Ñöôøng, töø tröùôc luaät cheá khoâng ñöôïc maëc, nghóa ñoaùn khoa naëng, do y phuïc neâu töôùng chaúng chaùnh cuûa ñaïo khaùc. Neáu coù ngöôøi cuùng thí cuõng khoâng ñöôïc nhaän. Neáu ñaõ hö maàu töôùng kia, tröø aùo voû caây, loâng, toùc, coøn bao nhieâu y theo sau xeáp vaøo vaät nheï.
* Hai laø taát caû aùo cuûa ngöôøi taïi gia, luaät khoâng chaùnh ñoaùn, nghóa phaûi leä theo y cöù coù naêm:
* Ban ñaàu, aùo thöôøng duøng (nghóa laø bao, tuùi aùo, quaàn, khaên, muõ,

meàn daï, giaøy da chaát ñoáng ngöôøi nöõ thöôøng duøng).

Nghóa naày phaûi chia ra hai ñöôøng, nghóa laø hai phaùn xöa vaø nay. Chuaån xöa vaø giaûi thích raèng: Ñoà thöôøng maëc cuûa naèm baèng chaát ñoàng vôùi pheùp theá tuïc, nghi xeáp vaøo vaät naëng, cho neân Phaät noùi: “Taát caû aùo cuûa ngöôøi taïi gia khoâng ñöôïc caát chöùa” vì döùt phaùp aùc thöù lôùp, lyù xeáp vaøo vaät naày, nay khoâng ñoàng, vaên tuy daïy khoâng maëc, naày chaúng phaûi laø naëng phaïm, xaû taøi thaät, soâng loãi quaù nhieàu, cheát coøn khai chia, cho neân chaúng xeáp vaøo naëng, nhö sau nghóa phaùn. Neáu ñöôïc ngöôøi ñôøi daâng cuùng, taêng ñöôïc maø chöa raûnh söûa chaùnh laø phaùp y, y theo xeáp vaøo vaät naëng vì coù nhieàu nghóa: 1. Phaät khai thoï thí; 2. Cho thuyeát tònh; 3. Cho söûa ñoåi ñuùng nhö phaùp nhaän duøng, neáu maàu chöa ñoåi, töôùng traïng coøn aùo tuïc ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, döùt taâm nhôù tuïc. Roäng nhö trong sao, khoâng gioáng gaám luïa theâu, do theå töôùng ñoàng theá tuïc, haún hoaïi saéc töôùng thì cho chia. ÔÛ ñaây töôùng traùi maø giuùp cho ñöôøng aùc, cho neân khai söûa roài duøng. Neáu coù Sa- moân toùc daøi, taâm mong tieáng taêm, aùo quaàn theo theá tuïc ñeàu döùt ba y ñaïo ôû luoáng thoâng, tuïc coøn coù ngaõ chaáp chaët, ñaõ suy nghó danh phieàn laáy gì laøm ñaïo? Baát luaän cheát soáng ñeàu khoâng ñöôïc chia. Toâi nghe kyõ nöõ taïm ñaép phaùp phuïc, ñôøi vui vôùi aùo ñôøi, nghóa quyeát kieáp kieáp thöôøng ôû ñöôøng traùi chaân lyù laø roõ raøng, ñaâu ôû haïn nheï? Laïi caùc luaät khoâng xeáp vaøo naëng, haún duyeân chöôùng khoâng cho maëc phaùp phuïc, ñeàu maëc aùo ñôøi khoâng xeáp vaøo nheï tuy Phaät khai cho maëc maø chaúng duøng laâu, nhö loaïi cöôùp ñoaït sôï khoù, töø caùc daây, khaên v.v… aùo ñònh chaúng daï hai ñieàu kieän ñoàng nhö treân y cöù xeáp vaøo naëng, meàn daï hai ñieàu kieän ñoàng ôû choã phaùn.

* Hai laø aùo möa naéng (nghóa laø vaûi thoâ, tuùi deâ, daàu, khaên, con thoi, chöôùng thuïc, caùi duø…)
* Ba laø aùo maëc muøa laïnh (nghóa laø aùo da muõ loâng chuoät ñieâu loâng choàn loâng taùm con löûng meàn da, chaân caùc nghó neân vaäy.
* Boán laø aùo trang söùc (nghóa laø hoa tai, voøng anh laïc, xuyeán vaøng… caùc ñoà trang söùc vaø bao, tuùi, hoøm.
* Naêm laø ñoà vua vaø cuùng teá (nghóa laø muõ, khaên aùo lôùn, quaàn daøi, ñai coû, deùp…)

Naêm ñieàu kieän ôû tröôùc ñeàu laø aùo ngöôøi theá tuïc maø khi Tyø-kheo coù ñöôïc phaûi caét ra. Trong ñieàu thöù nhaát, tuùi, aùo, vaûi da toaøn laø ñoà theá tuïc, nhö treân chaúng phaûi vaät nheï. Thöù hai laø aùo da, luaät caám khoâng khai cho hoï, haún laø taøi thöïc, neáu daâng cuùng thì cuõng cho chia. Thöù ba laø ñoà trang söùc caøng laø vaät caám, boån luaät coù noùi ñuû, thaùi ñoä theá tuïc chöa döùt, lyù phaûi döùt boû, coøn khoâng cho caàm, ñaâu ñöôïc ôû nheï. Thöù tö laø aùo trieàu ñình tuy

chaúng phaûi choã neân laáy, nhöng loaïi aùo quaàn ñöôïc söûa ñoåi, coù theå xeáp vaøo vaät nheï, muõ da neân theo vaät naëng.

Hai thí cuï giuùp, caàn luaät ñoaùn baùt khí xeáp vaøo vaät nheï coøn bao nhieâu tuøy söï phuï thaáy (leä coù boán).

1. Chaùnh baùt, nghóa laø löôïng laø ba ñaáu trôû xuoáng, hai ñaàu trôû leân; theå laø ngoùi, saét, maàu thì xoâng ñen laø ñuùng phaùp khí.
2. Tuøy baùt, laø baùt keá, baùt nöûa, kieàn-tö (Tyø-naïi-da noùi laø baùt nhoû, caïn, baèng saét) vaø boàn baèng ñoàng, thau (löôïng lôùn nhoû nhö tröôùc vaø duøng baûy caân, v.v… ñeàu goïi laø Caâu-daï-la.
3. Tuøy khí choã thaønh (ñoà sôû thaønh), laø hoøm, tuùi, bao, khaên v.v...

Ba ñieàu kieän tröôùc neáu baùt coù löôïng, theå vaø saéc y phaùp, luaät xeáp vaøo vaät nheï, haún theá laø tre, caây, vaûi, gaám, saéc laø sôn, daàu, gaäy, göông ñeàu xeáp vaøo vaät naëng. Cho neân luaät Taêng-kyø noùi: “Quaù löôïng baùt traéng, ngoùi, gaïch, saét v.v… laø vaät naëng do theå löôïng khoâng ñuùng. Khoânggioáng bình töôùi v.v… chæ khieán löôïng ñuùng laø ñöôïc duøng. Naày laø ñuùng löôïng caàn phaûi chuyeån chaùnh, coøn baùt khaùc luaät boån xeáp vaøo vaät nheï, chæ noùi raèng ñoà Caâu-daï-la, khoâng hieån baøy töôùng kia (nhö Nguõ Chaùnh Boà-xaø- ni, nguõ Phi Chaùnh Khö-xaø-ni…. Maø coù hai teân chung rieâng). Neáu theo Thaäp Tuïng noùi: Baùt nhoû, baùt vöøa, kieân-tö, nhaäp chia, kia tuøy tuùi chaên, luaät cuõng xeáp thöôûng coâng cöïc nhoïc, lyù theo haïn nheï. Cho neân trong luaät Nguõ Phaàn, baùt, tuùi, nhaäp kia, cuõng coù ñoà trang söùc theâu thuøa, coù theå xeáp rieâng vaøo vaät naëng, söï ñoàng ñoà gaám theâu.

1. OÁng kim, nghóa laø do ñoàng, ngoùi, caây, saét, loâng chim laøm thaønh, luaät noùi thöôûng coâng cöïc nhoïc, nghóa chaúng phaûi chaùnh löôïng.

Moät vieäc tröôùc vaãn laø duyeân nheï, ngöôøi haún coù ñoù, lyù caàn phaân xöû. Trung quoác phaàn nhieàu duøng ngaø, söøng ñöôïc laøm, luaät cheá ñaäp, phaù, khai chöùa nhö tröôùc, neân xeáp vaøo phaàn nheï, hoaëc duøng da laøm, hoaëc toâ maàu trang söùc, hoaëc theâu hoaëc keát hoaëc laøm gaám theâu (goïi laø gaám kim) ñeàu laø theâu hoa ñeàu laø vaät naëng. Neáu tuùi da thuaàn saéc vaø do baùt laøm thaønh, baát luaän ñoàng, saét, nhieàu, ít ñeàu chia (quyeát nhoùm baùt, ñoaùn giaù, cuõng y cöù nhö treân).

Ba laø ñoà giuùp döôùi nghóa laø deùp da, giaøy da, khaên, vaûi, tuùi, vôù vaø tuøy coù tuùi, chaên v.v… khaên buoäc beân trong.

Moät ñieàu kieän tröôùc, chaùnh luaät chæ noùi coù moät maøu, coøn bao nhieâu khoâng noùi. Theo Taêng-kyø, Nguõ Phaàn noùi deùp da vaø tuùi nhaäp ñöôïc chia, quyeát hieän coù da thuoäc v.v... theo luaät Thaäp tuïng, thì thaét da, deùp da, giaøy da, da nai, da thuoäc vôù da… neân chia, haún laø da soáng lyù xeáp vaøo naëng, nhöng Thaàn Chaâu naày ñeàu khoâng maëc duøng, thôøi lónh bieåu dieãn

kieám nam coù maëc, hoaëc caùc nöôùc Nam haûi, ñaïo tuïc Thieân Truùc ñeàu thöôøng maëc. Hình kia gioáng baûn vôùi giaøy xöù naày goàm thí sau goùt, beân tai toaøn khoâng phaàn nhieàu laøm baèng da thuoäc, neáu duøng deùp giaøy leä y theo nghóa cuõng khai chia, giaøy deùp thì coù ba ñoâi, roàng phuïng do gaám luïa theâu thaønh. Neáu chaúng phaûi thuaàn saéc neân thuoäc veà vaät naëng, hoaëc coù giaøy baèng giaøy nhoïn, luaät khoâng chaùnh ñoaùn, nhöng trong luaät Nguõ Phaàn duøng giaøy uûng quaù saâu bò ngöôøi ñôøi cheâ cöôøi, lyù chaúng phaûi hoaïi ñaïo choã böôùc, giaøy baèng khaùc theá tuïc coù theå xeáp vaøo phaàn nheï, nhoïn thì hoaøn toaøn traùi ñaïo, y cöù vaät troïn nhieáp. Neáu theo phuùc-la ôû Thieân Truùc thì hình nhö giaøy da, haún hai giaày baèng vaø nhoïn döôøng nhö ñaây theo nhau ñaàu ngaén ñaàu cao cuõng neân theo giaøy deùp ñoàng xeáp.

Trong ñoù noùi raèng ôû treân y cöù vaên luaät neâu roõ xuaát xöù, maø thaàn giaûi khaùc nhau yù duøng khoù y cöù, lyù phaûi chia ñöôøng, do nghóa thaâu nhau. Nhöng hai vaät naëng nheï toäi töôùng caàn bieát, haún tröôùc toäi uyû ñònh gieàng moãi kia thì töôùng chuûng hieåu y cöù, lieàn xöû ñoaùn roõ raøng, thí nhö gaép giaøy saâu roõ caïn maø sau noùi kia ôû naày, nhöng vaät taêng thì nhieàu, hoaëc moät boä hai boä, hoaëc boán moùn taùm moùn,nay chæ y cöù vò ñeán ngöôøi boán khoa ñeàu troïn, cho neân tuøy khoa ñieàu lyù ñeán nhö ôû sau daãn.

Moät cuoäc haïn vaät taêng thöôøng truï, nghóa laø y cöù giôùi haïn khoâng chuøa khaùc, haèng cuùng bieät truï, cho neân noùi laø “nhieân”. Vaät töôùng theá naøo? Töùc vöôøn, ruoäng, phoøng traø, nuùi röøng, ao ñaàm, ngöôøi suùc v.v… neáu troäm toån vaät naày toäi hai khoa naëng. Coù ngöôøi noùi “troäm vaät cuûa taêng chæ keát toäi Thaâu-lan-giaø, do theå khaép taêng boán phöông vaø tieàn khoâng ñuû naêm tieàn. Nhö trong luaät thì coù Tyø-kheo troäm vaät chia cho taêng chæ keát toäi Thaâu-lan-giaø, vaên thaønh chöùng vaäy. Toâi cho laø khoâng phaûi nhö vaäy, giaû nhö luaät y cöù taïm ngaên taêng, ban ñaàu vì ôû thoân laøm haïnh xaáu laøm dô nhaø theá tuïc, taêng chuùng ñuoåi ñi cho neân sinh keá naày. Chia vaät laïi thuoäc khoâng coù toån thöông veát ngoaøi caøng laïi trong saïch, do naày ngaên taêng coù theå roõ ñöôïc, nhöng voán chaúng phaûi laâu daøi, cho neân toäi söï khoâng thaønh. luaät cöù boán tình, nöông tình quyeàn keát, traû y voán tính sô phaùn khoâng thaønh, cho neân khieán chuùng taêng vaãn duøng laïi nhö xöa, neáu troäm quyeát keát, chaùnh tuøy vaät nhieàu ít, tuy baäc toäi coù hai ngoâi (nghóa laø ñuû naêm tieàn laø Ba-la-di, thieáu naêm tieàn laø Thaâu-lan-giaø) naày chaúng phaûi quyeán thuoäc. Neáu xeáp vaøo vaät naày troâng chuû cöïc hình do toån taêng-giaø-lam cho neân phaït ngöôøi toäi cuoái cuøng neáu khoâng toån thì neân traû laïi taêng-giaø-lam, toäi thì phöông tieän, phöông tieän cho neân coù theå ñoaït, kia naày khoâng daáu veát, roát raùo cho neân thuoäc veà ngöôøi, töï tha ñoàng phieàn naõo, ruùt ra ôû Taêng-kyø, Thaùnh löôïng roõ ôû Thieän Kieán, Ba Saø. Cho neân Luaät kia noùi:

“Baáy giôø coù Tyø-kheo tri söï ñem vaät cuûa taêng duøng cho Phaät vaø Phaùp. Phaät daïy: “OÂng phaïm Ba-la-di”, naày haù troâng boán phöông maø chung phöông tieän, quyeát neáu nghi ôû boán phöông tieän naày, xen laãn naëng nheï. Laïi vaên kia noùi raèng: “Duø cho nhoùm taêng möôøi phöông cuøng nhau chia vaät naày cuõng khoâng ñöôïc”. Cho neân bieát chung troâng moät taêng goàm laøm moäc chuû, xong roài khoâng chia vaät naày, laøm sao y cöù maáy lôøi maø coù theå chia. Lôøi coù theå chia, nghóa laø vaät boán phöông hieän tieàn vaø boán phöông thöôøng truï. luaät boàn beøn noùi raèng: “Hoaëc taêng, hoaëc chuùng nhieàu ngöôøi, hoaëc moät ngöôøi khoâng neân chia vaät naày, baùm vaät naày vaø töï vaøo mình”, ôû ñaây y cöù bieät thôøi do loãi maø noùi, hoaëc caùc boä duïng chia beøn hieån roõ, baøn tính chuyeån ñoåi nhaø cöûa, khai thì bình thaûn laøm coâng, cheá thì vì ngaên taâm loãi, haún caàn coù chöùng ñoaït, chaúng ñöôïc khoâng chöùng, ñeàu goïi laø giaëc tình döï chöa quyeát.

Nay rieâng thuoäc mình ñònh, laøm sao ñoaït laïi. Neáu coá ñoaït trôû laïi ñeán toaø ñoù. Cho neân Luaät boån noùi: “Khi coù ngöôøi cöôùp ñoaït vaät, Phaät noùi Ba-la-di, naày goïi laø giaëc laïi ñoaït giaëc, chaùnh giaùo nhö theá, ñoaït töôùc caøng khoù, ñaõ khieán ngöôøi khaùc phaïm toäi troäm, quyeát phaûi nhaän hieän giaëc ñaõ trôû laïi thaâu, toäi lieàn luoáng keát chaúng heà toån vaät. Troäm thì khoâng ñeán, neáu ôû ñaây tuy nhaäm phaùp lieàn suy giaây traäm cöûu haønh, troïn naêm truï laïi lan roäng ñeán töông laïi. Toâi cho heã lôøi khoù, nöông tình Thaùnh ñeå soi, coù theå nöông Taêng-kyø ñeå ñoaùn roõ tuøy vaät naëng nheï, quyeát naêm chuùng sau khi cheát, taøi cuûa vaät naëng xöû ñoaùn ñeàu traùi. Nhö sau hieån töôùng, neáu ngay bieät chuû ñöôïc voïng chuû keát chung hai toäi (caån thaän ngaên nhaø trong taêng keát, bieáng nhaùc maïn che giaáu thì voïng daãn). Neáu hieän taêng cuõng chia ñoàng baùn ñeàu voïng thöôøng truï maø keát, nghóa laø ñuû naêm tieàn ñeàu phaûi ñuoåi, thieáu thì Thaâu-lan-giaø) ñeàu nhö Ñaïi Tuøy Töôùng coù giaûi thích. Naày thì y vaên cöù nhö theá, thí duï trôøi chia ñaát caét hình tieáng lôùn, ngöôøi ai sai laàm. Neáu hoân meâ chöa chöøa, vaãn oâm taäp khí xöa, bôûi do loaïi aùc xong maø khoù che.

Hai laø vaät taêng boán phöông thöôøng truï laø nghóa chung nöôùc ngoaøi, söï haïn trong nöôùc, neân noùi laø nhieân. Vaät töôùng theá naøo, hieän thuïc taêng cuùng vaät chia aên. Neáu troäm vaät naày toäi cuõng coù hai khoa, tay chuû töï laáy laïi toäi lieàn keát rieâng (nghóa laø trong taêng boán phöông ngöôøi khoâng ñuû). Nguõ Phaàn chæ keát Thaâu-lan-giaø, vì y cöù theå chia ba phaåm) neáu coù chuû giöõ gìn troâng rieâng keát naëng nheï (laø ñuû hay khoâng ñuû). Coù ngöôøi noùi raèng: “Baát luaän ñoà aên soáng, troäm thì toäi Thaâu-lan-giaø, toâi cuõng cho laø nhö vaäy, nghóa laø vaät theå thoâng cuoäc. Tröôùc do ngöôøi bò phaùp boán phöông ñeàu laø phaøm vaø Thaùnh, toäi chia ra hai phaåm ñeàu y cöù roát raùo caên

baûn. Nay nhoùm taêng chia ñoà aên, vaø ñeán ñaùnh chuoâng khaùnh khoâng heà ñeàu laøm gaïo boät, nhöng vì boán phöông taêng trong coõi laøm nhaø, pheùp aên nghóa thoâng, ñeán thôøi daâng côm.

Nay neáu trong coõi cho luùa, neáu lyù caàn ñôïi thaønh thuïc haïn kyø ñaõ qua, thì hoaøn toaøn chaúng phaûi kieáp cöùu, ñaâu noùi raèng ngay khi ñoù ñaùnh vôõ doái baøn xem xeùt. Cho neân Phaät sai goïi taùm phöông y thôøi thoâng che, ngöôøi nhaän oâm baùt maø ñoùn ngoài, ngöôøi theo taâm vui möøng maø boá thí, ñeàu ñöôïc aên, khoâng ñaét löûa thaønh, neáu caàn naáu theâm lieàn neân ñôïi chaûo roài naêm ñoà naáu chín, chôù haún chöùa ñoù. Nay do taâm phaøm hoài caám, Thaùnh cheá deã thöôøng, cho neân trong luaät Taêng-kyø, khi coù troäm ñem ñoà aên cuûa taêng veà phoøng Phaät noùi toäi Thaâu-lan-giaø, naày y cöù boán phöông taêng khoâng ñuû naêm tieàn.

Trong luaät Thieän Kieán, keát toäi naëng laø noùi theo gìn. Ñieàu naøy thì naëng nheï vaên ñaõ roõ, raát coù lyù do cho neân keát. Tröôùc thoâng suoát naëng nheï, laïm giöõ caøng baøy, nhöng giaùo coù khai hôïp tröôùc sau dung nhau, neáu chaáp hieän vaên ñeàu phaûi troïng ñoaùn, cho neân Taùt-baø-ña noùi: “Khoâng ñaùnh chuoâng maø aên ñoà aên cuûa taêng phaïm toäi troäm”. Luaät Thieän Kieán noùi: “Ñeán chuøa khoâng ñaùnh khaùnh maø aên traùi caây cuõng phaïm toäi troäm. Naày laïi chaùnh baøn reû cheá, nöông xöa caøng khoù maø vaên chæ noùi troäm, cho neân troäm coù caû lôùn laãn nhoû. Cho neân ba luaän Taùt-baø-ña, Thieän Kieán, Tyø-ni Maãu ñeàu noùi raèng tuyø thaúng nhieàu ít maø khoâng ñònh teân toäi, theo leä nhö treân, y cöù phaùn töôûng khoâng sai. Do taùc phaùp nhoùm taêng chæ chia ñoà coù theå aên, thì gaïo, boät, baép, luùa khoâng phaûi laø phaàn taêng. Neáu voán do vaøo vaät nheï, thì vöôøn ruoäng, luïc suùc, vöôøn caây, nguõ haønh, ñoà hoûa ñieàu, caàn chia, traêm ñoà löông thöïc ñeàu caáp cho, ñaõ khi aên thì khoâng coù ñaây. Chaùnh phaùp chæ chæ ra khoa hieän aên, höõu tình hoài höôùng neân bieát laøm chín caùc ñoà, soáng neâu löông thöïc. Ñaõ laø khoâng chia thöïc vaät taêng nghóa ñoàng vôùi ñoaïn tröôùc, vaät naëng coù toån heát cöïc hình, vaãn nhö boàn sao ñaõ noùi boä rieâng soi göông, do ngaøi naêm chuùng noùi laø cheát, hieän thaønh ñoà aên chín neân ñoàng trong luaät giaûi thích ñuû, nhìn chung boán phöông khoâng ñuû, chæ keát moät phaåm Thaâu-lan-giaø, quyeát traùi vôùi bieät truï, nghóa thoâng söï cuoäc haïn, neân thöïc haønh baïch nhò yeát-ma maø chia. Hai vaät treân ñaâu cho chuøa khaùc Phaät ñaõ chaùnh khai cho.

Ba laø vaät boán phöông hieän tieàn taêng, nghóa laø tình thoâng trong ngoaøi laäp phaùp ngaên chia, töùc baûy chuùng ñaïo luïc thí cho taêng, coøn maát naêm chuùng nhaäp chia, vaät nheï v.v…laø ñaây. Neáu y cöù löôøng toäi töôùng cuõng keát hai ñöôøng, tay chuû töï thaâu thì troâng taêng neàu coù bieät chuû thì rieâng keát naëng. Ñaây goïi laø tröôùc khi chöa gia phaùp neân goïi laø taøi vaät

taêng, troâng tam thieân theá giôùi moät hoùa thoâng taêng, ñeàu ñöôïc phöôùc lôïi, traùi giuùp thí chuû. Neáu troäm vaät naày thì trong taêng keát, maø taêng khoù nhoùm, nghóa caàn phaùp y cöù, cho neân Phaät daïy yeát-ma ngaên cheá ngoaøi ñeán, neáu ñaõ baïch nhò, vaät thuoäc taêng hieän nhoùm, maø khieán thoâng giao moät ngöôøi thì maëc tình kia löôïng soá chia cho. Neáu tay caàm töï troäm thì toäi troâng hieän tieàn keát, neáu ngöôøi troäm ñaùnh ngöôøi giöõ gìn toäi lieàn hai laàn keát (nghóa laø chuyeân coi giöõ taêng phaùp, doái giaáu caát troâng giöõ gìn keát).

Cho neân kinh Thieän Sanh noùi: “Vaät cuûa Tyø-kheo qua ñôøi, khi chöa yeát-ma maø laáy thì thuoäc toäi nheï troâng möôøi phöông taêng (nghóa laø trò nghieäp naëng nheï) neáu ñaõ yeát-ma troâng hieän tieàn taêng laø toäi naëng (nghóa laø hieän trò tuy naëng, vò lai nghieäp nheï).

Boán, vaät taêng hieän tieàn neân chia, nghóa laø khaép thaân caùc moùn ñoà haïn chia y vaät, vaãn söï cuoäc rieâng ngöôøi, chaúng troâng taêng keát, toäi ôû hai ngoâi, lôùn nhö treân baøy, ñeàu ngöôøi ñoàng soáng, troâng chung ñeàu moät khoa, coøn taøi vaät söï ñaõ ñeàu cho neân tònh xaû ñeàu nhaän. Luaät boån cheùp: “Ai phaïm Ni-taùt-kyø? Hoaëc taêng hoaëc chuùng nhieàu ngöôøi, hoaëc moät ngöôøi, theo ñaây moät ngöôøi thuyeát tònh ñeàu khoâng phaïm toäi. Nhö luaät Taêng-kyø noùi: “Neáu chuùng nhieàu ngöôøi chia ñöôïc, trong khi chia roài, coù Tyø-kheo gioûi Tyø-ni, laøm ngöôøi thuyeát tònh, taát caû khoâng phaïm. Neáu nhieàu ngöôøi chung tieàn cuûa, tuy phaïm quaù haïn maø khoâng coù toäi, do vaät tuy hieän taïi traùi tình cuûa söï rieâng quyeát caàn chia phaù, môùi goïi laø vaøo cuûa mình”. Cho neân Luaät kia noùi: “Neáu nhieàu ngöôøi chia chung, chia vaøo tay… quaù ngaøy khoâng phaïm toäi xaû-ñoaï, neáu troäm vaät naày, troâng chuû giöõ keát (töùc leä thuoäc trao cô nhoïc y cöù maø ñoaït).

Toâi cho naëng nheï khoù phaân, tuøy ñaàu moái tuy laø vaät teân ñeàu hieån baøy, phaùn quyeát ñeàu saùng toû, coøn sôï loaïi nhoùm phieàn nhieàu söu taàm khoù hieåu, laïi tình rieâng chaâm chöôùc maéc yù keû tröø, hoài naëng theo nheï lieàn chieâu vôøi cöïc phaùp, chuyeån nheï theo naëng cuõng rôi vaøo hình khoa, hoaëc daën trao chöa thaønh, cong buùt ñoaùn cho, hoaëc tröôùc söï thaät giaû, hoaëc taïi duyeân khoù luyeän beøn rieâng nhaän hoái loä yû theá, tuøy tình thay ñoåi naëng nheï voõng maïo lôïi taêng vaø ñeàu laø toäi naëng, saùm thoaùt toäi khoù heïn, cho neân uyû caùch ngoân tröôùc sau xöôùng baøy, ñaõ ngoâi chaúng laø sô quaû, ñeán noï nghóa khoù, haún thoâng laïm tröôùc sau môùi coù theå tính lieäu.

Thöù hai, keá duøng nghóa moân thaâu buoäc, hieån khai cheá sôû do, xöû ñoaùn ñaàu moái tuy cuøng moân treân laøm saùng nhau, maø yù meâ ngoä tröôùc chæ y cöù töôùng duïng chia maø giaûi do loaïi goàm thaâu, hieån Thaùnh giaùo kia roõ vaên, cöùu löôïng xöû kia hoaèng trí, vì coù sai ñöôøng cho neân chia khoâng saùng. Nhöng vaät cuûa naêm chuùng qua ñôøi ñaïi yeáu coù ba:

1. Cheá khieán chöùa vaät, nghóa laø chaúng ñöôïc khoâng coù, töùc y, baùt, toaï cuï…ñaây ñeàu vaät nheï (nghóa laø nheï coù theå tuøy thaân giuùp ñaïo vieäc yeáu).
2. Khoâng cheá khieán chöùa vaät, nghóa laø chöùa khieán ngaên ñaïo, cho neân naêng, töùc ngöôøi chöùa baùu v.v… ôû ñaây xeáp vaøo vaät naëng (nghóa laø söï giuùp nhaäm naëng giuùp taâm tuïc maïnh, tuy coù sô duyeân xem tröôùc lôïi sau toån).
3. Cho khai chöùa vaät, nghóa laø chöùa khoâng chöùa ñeàu ñöôïc, töùc caùc ñoà cuõng thaân, ôû ñaây chung caû naëng nheï (nghóa laø phuø duyeân vaø ích, voán oâm cöù ñaïo, ñaïo ôû hö khoâng, tuøy cô khai cheá).

Keá giaûi thöù nhaát cheá khieán chöùa vaät, ban ñaàu daãn vaên caám chöùa, sau daãn vaên ñoaùn nheï leä kia coù ba:

1. Ba y, laø Taêng-giaø-leâ (thöôïng y), Uaát-ña-la-taêng (trung y), An- ñaø-hoäi (Haùn dòch laø haï tröôùc y). Luaät boån noùi: “Töø nay trôû ñi maëc ba y khoâng ñöôïc quaù”, Ña Luaän cheùp: Taát caû ngoaïi ñaïo khoâng coù ba teân naày, Phaät töï cheá laäp, A-haøm cheùp: Haùn dòch laø phaùp y”.
2. Baùt khí: laø Baùt-ña-la (Haùn dòch laø Baùt), Luaät boån noùi :“Töø nay neân trì baùt baèng saét, baèng buøn, laøm ñuùng löôïng maø thoïï”. Luaät Taêng-kyø noùi: “Naày laø tieâu chí cuûa Haèng sa Phaät”, trong kinh goïi laø öùng khí.
3. Toaï cuï, nghóa laø Ni Sö-Ñaøn (Haùn dòch laø toaï cuï, nhö trong ñôøi duøng ñeå ngoài, cuõng goïi laø ñoà ngoài, naèm. Töùc laø teân chung cuûa meàn da ôû coõi trôøi). Luaät boån laø thaân laø y laø ngoaï cho neân cheá quyeát chöùa. Luaät Taêng-kyø noùi “Ñaây laø y tuøy ngoài khoâng ñöôïc duøng xaáu”.

Ba ñieàu kieän tröôùc ñeàu xeáp vaøo vaät nheï, do giuùp ñaïo chaùnh yeáu, Thaùnh cheá cho chöùa chæ khieán theo thaân, khoâng ñeå thieáu giaûm, cho neân Phaät noùi: “Choã laøm vaø y baùt ñeàu khoâng ñoaùi hoaøi duï nhö chim bay”, duøng vaên naày chöùng minh choã laøm laø naëng, ñeàu ñuùng nhö phaùp, cho neân xeáp vaøo nheï. Vì ñeàu laø choã thoï trì khoâng coù duyeân lieàn xaû, phaûi coù traùi lìa ñeàu keát chaùnh loãi, cho neân aùo phaùp che thaân öùng khí ñeå nuoâi döôõng, Ni-sö-ñaøn ñoà duøng ngoài an haún neáu traùi cheá ñeàu cheá coù toäi.

Keá giaûi thöù hai, caám khoâng cho chöùa vaät, ban ñaàu daãn vaên chöùng minh caám cheá khoâng cho, sau roõ yù ñoaùn naëng (kia leä coù naêm).

1. Ruoäng, vöôøn, gieo troàng. Trong luaät, töï troàng caây, hoaëc daïy ngöôøi troàng maø khoâng vì Phaät phaùp taêng, goïi laø gaây ra vieäc aùc. Luaät Thieän kieán cheùp; “Cö só thí ruoäng ñaát, ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc chaáp nhaän”, luaät Nguõ Phaàn noùi: “Neáu thí ruoäng nhaø cho taêng thì nhaän, nhôø tònh nhaân troâng coi”.
2. Nuoâi ngöôøi vaø suùc vaät. Trong luaät boån, ñaïi tieåu thöøa trong kieàn-

ñoä Trì Giôùi noùi: “Sa-moân Thích-töû khoâng gioáng nhö caùc ngoaïi ñaïo chöùa nhieàu ngöôøi vaø suùc vaät. Luaät Taêng-kyø noùi: “Cuùng toâi tôù vaø caùc suùc sinh cho taêng, taát caû ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc töï nhaän, vì lo lieäu cho taêng, nhaän roài giao cho taêng.

1. Caùc ñoà kyõ nhaïc. Luaät boån noùi: “Ngöôøi thoï möôøi giôùi neân xem nghe kyõ nhaïc… luaät Thieän Kieán noùi :“Neáu cuùng nhaïc cuï, khoâng ñöôïc caàm maø ñöôïc baùn”.
2. Göôm giaùo nguõ binh. Trong luaät boån khoâng cho Tyø-kheo xem caùc vieäc ñaùnh nhau, cho ñeán ñaùnh giôõn v.v... Thieän Kieán cheùp: “Neáu cuùng gaäy, taêng neân chaët boû, khoâng ñöôïc baùn, Taùt-baø-ña cheùp: Neáu duøng vaät tôï nhö baùu hoaëc laøm ñoà trang söùc cuûa ngöôøi nam nhö maâu giaùo, quaân khí, nhaïc khí, thì khoâng ñöôïc caàm.
3. Tieàn gaïo baûy baùu. Luaät boån noùi: “Coù ngöôøi boá thí tieàn baùu, giao cho tònh nhaân caàm, noùi raèng “Ñaây laø vaät baát tònh oâng neân bieát”, coøn bao nhieâu khoâng khai cho. Trong luaät Taêng-kyø, tieàn, baùu v.v… xeáp vaøo naëng, ñaõ thaønh traêm leû moät vaät thuoäc veà vaät nheï, chaúng phaûi ñoà vaät vaøng baùu, nghóa laø tôï baùu ñoàng, thieác v.v… laøm ra, neáu khoâng nhö vaäy haù coù Tyø-kheo caàm maø nhaän duøng, coù theå caàu vieân maõn treân döôùi. Taùt-baø-ña cheùp: Neáu vaøng, baïc, ma-ni, chaân chaâu, san hoâ, xaø cöø, maõ naõo v.v… ngöôøi naøo caàm baûy baùu naày thì phaïm toäi ñoïa. Neáu tôï baùu ñoàng, thieác v.v…vaø chaâu nhieàu maøu, khoâng xeáp vaøo soá traêm leû moät vaät, caàm vaät laáy maéc toäi Ñoät- caùt-la khoâng laáy, nhö phaùp thuyeát tònh thì ñöôïc, ñöôïc giao cho tònh chuû troâng coi. Trong luaät Taêng-kyø noùi cho ñeán ngöôøi tri söï khoâng ñöôïc. Caàm ba vaät baùu nhö vaøng, baïc, tieàn v.v… vaø hình töôïng, ñeàu phaïm toäi ñoaï. Luaät Thieän Kieán noùi: “Tu khoâng ñöôïc caàm haït gioáng soáng”, haún laø coù ngöôøi thí, theo Ña Luaän thì trong möôøi ngaøy thuyeát tònh giao cho ngöôøi theá tuïc troâng coi.

Naêm ñieàu kieän tröôùc chung cho vaät naëng nhieáp vaø laø nguyeân nhaân vôøi laáy söï cheâ cöôøi chöôùng ñaïo. Ban ñaàu vieäc ruoäng vöôøn theá tuïc nho só coøn khoâng ngoù ñeán huoáng chi laø naêm chuùng xuaát theá, lyù chaúng phaûi vaät maø thaân phaûi giöõ, cho neân trong Luaän Trí Ñoä cheùp “Ngöôøi haï taø maïng, nghóa laø caøy ruoäng gieo troàng laáy lôïi laøm chaùnh maïng. Nay ñích thaân caàm laáy, hoaëc daïy ngöôøi caây troàng, haïnh aùc dô nhaø sinh ra loãi ngaên ñaïo, nhieãm cheâ bai raát saâu, cho neân xeáp vaøo vaät naëng.

Thöù hai, cheá cho vieäc ñôïi giuùp sinh maïng ngöôøi vaø suùc sinh. Tyø- kheo trong saïch neâu cao xa giuùp, nay ngöôøi vaø suùc sinh ñoàng nhoùm, deã loaïn vieäc saâu, söï ñôøi coøn laø cuùng nöông, ñaâu thaønh beán bôø vaøo ñaïo, ñaõ nhaïc choát hai duïng cho neân vaøo trong taêng, giöõ, thaû nhieàu ñöôøng nhö

caùc phaùn ôû tröôùc.

Thöù ba laø ñoà kyõ nhaïc buoâng lung bieáng nhaùc, voán chaúng phaûi choã taâm maát nhôù ñeán, nghe aâm coøn cheá coù loãi huoáng chi maét xem maø khoâng toäi, chaùnh cheá khoâng cho thaân chaïm vì khieån taâm ñaéc tröôùc. Nay khieán thaân töï ñaùnh goõ, lyù do say ñaém, coù khoùc loùt rôi leä, giaûi theå ñoåi thaàn, keå tuïc goïi laø vai heà (dieãn tuoàng) bôûi coù lyù do. Ñaõ ñaïo caám caøng nhaân loãi laïm giöõ saâu, lyù neâu ñoát huyû, ñeå khen ngôïi raên baûo. Nhöng keû tuïc sinh vui möøng, giaûi thích giaän, tröø roái raém, coù duyeân cuùng phöôùc, môû roäng töôùng quy y, quyeát coù neân ñeâm laïi ba thuaän chaùnh noùi vaên thoâng.

Thöù tö laø cheá maâu, gaäy ñoà quaân khí voán ngaên ñaïo töø. Coù nöôùc khoâng ñöôïc roài maø söû duøng nghó chaêng phaûi nguyeän, xuaát gia voán nhaøm, nay möøng caøng thaønh loãi goác hoaëc soá aùc giôùi, hoaëc sinh kieáp binh ñao, hieän taïi vi lai ñeàu toån, nghóa ñaâu döøng giöõ, neân ñaäp phaù ñoát tröø ñeå xaû boû caùi aùc.

Thöù naêm, caám caàm vaøng baïc laø baùu naëng, tieàn gaïo laø lôïi saâu, coù theå môû cöûa baát nghóa, chaùnh laáp ñöôøng gieáng trong, cho neân kinh luaät ñeàu than phaùp dieät, ñaïo tuïc ñeàu bieát taâm nhô, theo luaän sai ngöôøi xaû boû, noùi leân nghieäp baát tònh maïnh meõ. Nhöng luaät thoâng thôøi baøn, yù ôû tuyeân döong. Soáng thì thuyeát tònh giao ngöôøi tuïc caàm giöõ, cheát thì thuoäc veà thöôøng truï gieáng moãi maëc tình.

Keá giaûi thöù ba khai cho chöùa vaät. Luaät boån môû roäng leä nhö sau seõ

noùi.

Vaät moät ñoaïn ôû tröôùc teân heïp söï roäng, aùnh saùng lieàn môû giaùo

phaùp beùn nhaïy, sau môùi khai leä, ñeàu do baùo buoàn giaùng, tuøy söï lui hay theâm. Thaùnh cheá giuùp cô yù ôû cöù ñaïo, neáu taâm nhôù chaùnh quaùn, gaéng goã cöùu giuùp chuùng sinh, maø söùc chí maïnh meû, gioù söông chaúng caâu buoäc, loøng kia chæ ngoài goác caây, chæ ba y ñeå che thaân, xin côm nuoâi mieäng. Nhöng boïn trung haï taâm ñoàng thöôïng só maø thaân baùo gaày yeáu tieàu tuî coù nguyeän maø khoâng laøm, tuy gaéng söùc caàu tieán ñeán tröùôc maø goác ñaïo laïi luøi veà sau, quyeàn khai trang söùc phoøng nhaø, thueâ y giuùp caùc ñoà duøng, caàn tuøy cô thoâng cho, voán vì taêng ñaïo chaúng phaûi chæ nuoâi theâm. Cho neân Trung A-haøm noùi :“Ta khai cho caùc ñeä töû chöùa caùc y vaät vì ñieàu laø phaùp laønh”. Kinh Trì Theá Phaät Taïng cheùp: “Neáu khoâng döùt ngaõ chaáp, tuøy söï soáng ñaém tröôùc, cho ñeán khoâng cho uoáng moät cheùn nöôùc, maëc moät caùi aùo, huoáng chi vieäc khaùc”, cho neân bieát yù khai raát naëng, khoâng ñöôïc khai cho, luaät duyeân nhaân tình yù ôû ñaïo nghieäp. Kinh öôùc taâm keøm söï khôûi nhaân, thaønh toaøn khoâng chöùa caát, tònh duyeân tu ñaïo. Cho neân trong Taêng-giaø noùi trong chuøa noåi löûa, ngöôøi thaät tu haønh khoâng neân aên”.

Luaät Thaäp Tuïng cuõng noùi: “Chuøa vieän laø tònh ñòa”, kinh Nieát-baøn cheùp: “Tuy khai cho nhaän chöùa, vaät nhö vaäy coát yeáu phaûi tònh thí cuùng ñaøn vieät coù loøng tin beàn chaéc. Phaät daïy xöû ñoaùn phaûi tìm ngöôøi caån thaän. Nhöng caên khí toaøn yeáu ñuoái, raát khoù cöùu giuùp, coøn phaûi tuøy cô giuùp giaùo maëc tình söï naëng nheï. Neáu y cöù goác khai nghóa thì phaûi chia laáy. Chæ vì taøi vaät maø gaùnh luî, ôû voâ söï thì bôùt phieàn laïi nhaøn roãi. Moät ñoaïn naày loaïi tuï raát nhieàu, nghóa goàm hai taêng, söï thoâng naëng nheï. Neáu y cöù luaät ñoaùn chung thì khoâng chia, do noùi theo nhieàu. Nay goàm thaâu caùc thöù caàn ba ví duï: 1- Taùnh nheï taùnh naëng, 2- Söï nheï söï naëng, 3- Theo duïng naëng nheï ( ñeàu chia moät nöûa laøm ba nheï ba naëng).

Tröôùc ñònh vaät ba naëng, ban ñaàu goïi laø taùnh naëng (do theå töôùng laø vaøng, ñaù, caây, ñaát laøm thaønh, naëng vì chaúng theo ñaïo). Hai goïi laø söï naëng (do chaúng phaûi coát yeáu cuûa ñaïo, vieäc theá tuïc buoâng boû). Ba goïi laø naëng duïng (theå laø nheï, vaät ngöôøi naëng khoù theo).

Ban ñaàu vaät taùnh naëng coù naêm: 1. Phoøng nhaø, nghóa laø cöûa soå, maøn tröôùng, saõo, giaù, caân, laàu, voõng xuyeán, giöôøng gheá, meàn ñeøn ñuoác, loø beáp, v.v…

Boån luaät noùi: Ñaøn vieät xaây phoøng phaùp cho Tyø-kheo, taát caû ñeàu cho, söï söï neâu ra nhö tröôùc coøn nhieàu. A-nan ñöôïc phoøng rieâng, khai nhaän nhö trong toäi taêng taân khai laøm phoøng lôùn nhoû, baïch nhò yeát-ma maø laøm. Laïi khai cho Tyø-kheo ôû phoøng coù giöôøng daây lôùn nhoû, giöôøng caây lôùn nhoû v.v…, laïi neáu ñeâm toái caàn ñeøn baèng saét, loø löûa, ñeøn loàng ñeàu khai cho.

Hai laø caùc taïp vaät laøm thaønh ñoà. Luaät boån noùi: Ngöôøi xuaát gia khi muoán laáy saét laøm baùt, Phaät khai cho laøm, caû chuøy, kieàm? Ñoà maøi nhoïn laøm tuùi ñöïng, trò baùt laø cho thôùt caây vaø caây laøm caùc moùn ñoà khai cho ñöôïc chöùa. May y hoaïn khaùc, khai daây möïc, ñaát ñoû trò thöôùc ñoä v.v… laøm cuoäc laïi môû ra.

Ba, khi chöùa ñoà duøng. Luaät boån noùi cho chöùa chaûo lôùn nhoû vaø boán naép, muoãng, hai bình, hai naép, khai thuyeát tònh, taêng thì thuaän theo, ñeàu tuøy ôû naëng nheï, aám sieâu naáu thuoác baèng saét baèng ñoàng, ba moùn chaûo bình, khay, caâu, thìa thòt cuøng naáu baùnh, chaøy coái giaõ thuoác; giaàn, saûy, queùt, röôùi, bình nöôùc noùng, oáng nöôùc möa, boàn taém, ñaáu, caân…, caùc ñoà caét vaûi da, ñoà giaët y, ñoà cung caáp vaøo vaät nheï aên, ñoà eùp traùi caây ñeàu khai.

Laïi cho chöùa bình nöôùc, bình taém, boàn nöôùc, caùc vaät naày ñeàu

cung caáp cho Tyø-kheo giuùp ñaïo yeáu duïng nôi thaân, choã nöông giuùp söï chaúng theå khoâng coù. Thöôïng só ñaàu ñaø y baùt nhö chim ñaâu duøng vaät treân,

lôùn thaønh gaùnh luî. Coøn taát caû ñoà vaät nhaø theá tuïc nhö maâm, naép, hoäp, muoãng, ñöa, khaên, röôïu, nöôùc, baøn aên, dao thòt, cô, ñeàu chaúng phaûi laø vaät maø ngöôøi tu ñaïo duøng. Baát luaän lôùn nhoû nhieàu ít ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, do döùt tuïc löôøng chuyeân vieäc xuaát ñaïo, coøn bao nhieâu coù khaùc vôùi theá tuïc maø laø caàn thieát cuûa Tyø-kheo. Neáu y theo Thaäp tuïng thì taát caû vaät baèng ñaù, baèng ngoùi, baèng ñoàng, khoâng neân chia ñoà hai ñaáu trôû leân, taát caû vaät thuyû tinh, vaät baèng voû oác, baèng söøng, khoâng neân chia vaät nöûa ñaáu trôû leân (vaên luaät nhö theá maø söï taïp naëng nheï nhö tröôùc y theo trong töôùng ñoaùn, coù noùi roõ caùch chia hay khoâng, phaûi ñeán cô chaùnh uyû khoâng vieäc naøo chaúng thoâng).

Boán laø vaät giuùp thaân, Luaät boån noùi :“ Neáu giaø beänh khoâng ñi boä ñöôïc thì cho keùo xe hoaëc kieäu, hoaëc xe tay keùo, tuøy vieäc ñeàu cho, tröø daây da, daây toùc, khoâng ñöôïc sai Tyø-kheo gaùnh loâi, neáu ñi ñöôøng sôï raén rít caén thì phaûi caàm gaäy quô, hoaëc oáng ñöïng ñaù vuïn, hoaëc goõ truùc thaønh tieáng, hoaëc sôï noùng cho laøm caùc thöù duø töï che, hoaëc laøm quaït lôùn, hoaëc chuyeån quaït lieân quaït nhoû v.v... Laïi khoâng ñöôïc khaïc nhoå, roäng nhö Töù Phaàn, taïp phoøng hai tuï, naêm mieáu töï caùc töôùng. Luaät boån noùi: Chæ baøy cho naêm chuùng ñeàu ñöôïc xaây thaùp mieáu, ñeàu ñöôïc kính leã (nghóa laø nöông boån haï thöù). Luaät Taêng-kyø cheùp: “luaät sö, phaùp sö, Tyø-kheo doanh söï, Tyø-kheo coù ñöùc qua ñôøi ñeàu neân xaây thaùp, töôùng luaân, côø, phöôùn, duø, ñaët ôû choã troáng, khoâng ñöôïc ñaët ôû choã kinh haønh, choã nhieàu ngöôøi ñi, khieán taêng hoøa hôïp roài laøm. Ñaõ höùa lo thaùp mieáu, lyù mau vaâng lo, ngon toát tuy khoâng phaøm Thaùnh, neâu taâm nghóa coù moät. Cho neân Luaät boån cheùp: “Ñeå treân thaùp nhieàu moùn ñoà aên ngon, duøng vaøng baùu laøm ñoà ñöïng, baøy ñoà aên laøm thaùp, khi aên neân sai baïch, taáu kyõ nhaïc, neáu coù höông baøy la lieät treân neàn, treân lan can, treân coïc, tröôùc cuõng ñöôïc, duøng theâm buøn ñaát ôõ giöõa, khai cho Tyø-kheo raûi höông hoa treân thaây cheát, trong Taêng-kyø cuõng vaäy.

Vaät taùnh naëng veà tröôùc, theå laø chìm luïy trong nguoàn goác, theo söï thì khoâng neân, söûa laøm roõ loãi, nghóa caàn ngaên ñoaùn. Nhöng vì ngöôøi caên cô keùm yeáu, tuøy söï uûng taâm, chieàu theo vaät tình, quyeàn khai thoâng ñöôøng, söï tröôùc phieàn taïp coù luïy saïch thaàn. Soáng thì xeùt giuùp thaân kia, laïi cho uoáng duøng. Cheát thì rôi vaøo thöôøng truï, cuùng teá caàn coù caùc ñoà, chaùnh giaùo môû ra ñeå ñaùp aân ñöùc taïo thuaän sinh thuaän tuïc caøng tuyeân döông, neân döùt nheï maïn. Neáu khoâng ñuû laäp boùng hình thì nöông ñaâu maø chieâm ngöôõng, neáu khoâng roäng loøng thaønh cuùng thì chí aân caàn do ñaâu maø sinh. Quyeát ñoaùn naëng nheï nhö treân, ñuû baøy nhö sau.

Cho neân thöù nhaát heã coù phoøng nhaø, luaät boån chaùnh ñoaùn raèng “neáu coù nhieàu phoøng rieâng vaø ñaøi ñeøn vaät naëng”. Thöù hai laø laøm ñoà, luaät boån

neâu chung naêm moùn laø saét, goám, da, truùc, vaø caây ñoà chaûo noài ñeàu xeáp vaøo vaät naëng. Thöù ba thuoäc veà ñoà vaät, luaät boån xeáp chung boàn bình taém töôùi laø vaät naëng, ñeàu ôû haïn naëng, chöa phaân lôùn nhoû löôïng ñoàng. Coù theå y theo luaät Thaäp tuïng, hai ñaáu trôû leân xeáp vaøo vaät naëng, ñaáu kia löôïng laø chaúng nhö tröôùc noùi roäng. Thöù tö, caùc ñoà giuùp thaân, luaät boån chæ coù xe, kieäu, gaäy, quaït xeáp vaøo vaät naëng, coøn bao nhieâu khoâng baøn, chæ laø löôïc khoâng, nghóa phaûi neâu roõ, ñeàu nhö treân quyeát. Thöù naêm, caùc ñoà ñoaùn chuøa mieáu, ñaõ coù rieâng thuoäc, ñaõ chaúng töï chuyeân, choã traû y baùt, neáu töï laøm sau khi cheát coù theå xeáp vaøo vaät naëng. Töï ngoaøi vaên khoâng heát, nghóa neâu töï xem treân döôùi.

Keá roõ vaät söï naëng, kia neâu coù saùu, luaät ñoaùn khoâng vaên, y theo ñieàu hieån.

Ban ñaàu trong ngoaøi hoøm kinh (trong luaät boån noùi: baáy giôø coù Tyø- kheo troäm quyeån kinh cuûa ngöôøi, Phaät daïy “Tính giaáy möïc xeáp vaøovaät naëng”, cho neân bieát rieâng ngöôøi caát chöùa.

Laïi khai ñoïc kinh saùch theá tuïc ñeå ñieàu phuïc hoï, laïi vì ñieàu phuïc ngoaïi ñaïo neân khai cho ñoïc kinh cuûa ngoaïi ñaïo maø khoâng nöông theo hieåu bieát cuûa hoï).

Coù y theo ñoaùn raèng: “Trong kinh saùch kia nhö maãu luaän ñaõ phaùn ôû treân, chín doøng phaùi ôû theá tuïc coù truyeän taäp ñeàu xeáp vaøo vaät naëng, do thoùi quen laâu ngaøy phaàn nhieàu ñaém vui phaùp theá gian, neáu coù giaáy möïc tuøy duï, xeáp vaøo vaät naëng. Neáu voán laø phaùp hoùa thì phaûi coù sao cheùp, ñoàng thuoäc veà nheï.

Hai, hoaï veõ toâ chöõ (luaät boån khai cho trang nghieâm trong phoøng, theâu, veõ tuùi, vaø caùc hình nhieàu maøu, veõ ngöôøi, caàm thuù. Trong luaät Taêng-kyø, Tyø-kheo laøm phoøng muoán toâ maàu leân töôøng traéng, Phaät ñeàu khai cho chæ tröø hoøa hôïp töôïng phi phaùp, coøn röøng, ngöôøi, ngöïa ñeàu khai cho.

Coù khi chuaån theo xeáp vaøo vaät naëng, kia caùc ñoà maøu saéc, ñoà taïp söï

vaø lìa veõ töôøng, ñeàu xeáp vaøo vaät naëng do ñaõ naém tröôùc quaù laâu.

Ba, naëng phuïc da loâng (luaät boån cho ôû bieân giôùi laáy da deâ da nai laøm ba y vaø ngoaï cuï, laïi coù khi khai cho caùc thöù khaùc, khoâng ñöôïc chöùa da sö töû, coïp, baùo vaø möôøi thöù da khaùc. Neáu ñaäy giöôøng duøng da ngöïa, khoâng ñöôïc ngoài leân, vaø taát caû aùo da muõ da khoâng ñöôïc ñoäi maëc, chan neäm loâng daøy quaù ba ngoùn tay, daøi ba khuyû roäng naêm khuyû cuõng xeáp vaøo vaät naëng).

Coù khi chuaån ñoaùn löôïng töôùng meàn neäm da thaønh ba y, xeáp vaøo vaät nheï nhö tröôùc. Neáu ñeán giöõa nöôùc lieàn thaønh vaät naëng. Ba y da y

theo treân coù theå bieát, daøy lôùn xeáp vaøo vaät naëng, bao nhieâu ñeàu khoâng ñoaùn. Nghóa y cöù noùi: “Ñaõ khoâng cho maëc duøng thì xeáp vaøo theå löôïng, nhöng do khai ôû nhaø tuïc, bieát ñöôïc nhaän duøng, chöa laø choã thoâng ngaên cho neân xeáp vaøo söï naëng. Y leâ-ba-da luaät khoâng noùi, roõ raøng xeáp vaøo naëng.

Boán, aùo ngöôøi taïi gia (luaät boån noùi: “Caùc thaày laø ngöôøi ngu si, traùnh choã ngaên caám cuûa Ta laïi laøm caùc vieäc khaùc, töø nay trôû ñi, taát caû y phuïc cuûa ngöôøi taïi gia, ñeàu khoâng ñöôïc maëc. Neáu maëc thì ñuùng nhö phaùp trò, maëc ñoà cuûa ngöôøi taïi gia, aùo keùp, quaàn, taát chaân, vôù tay v.v… Thaäp tuïng cheùp: “AÙo naêm maøu chaùnh, taát caû aùo loâng da, aùo tay chaät, aùo keùp ñoâi, taát caû aùo da, aùo boái ñaàu, aoù hai oáng tay, taát caû quaàn thieàn ñeàu khoâng ñöôïc maëc).

Coù choã chuaån ñoaùn raèng: Trong caùc luaät ñoaùn khoâng coù y treân nöõa, maø xeáp vaøo vaät naëng, nay duøng nghóa y cöù nhö trong vaên luaät noùi, vua cho y giaù trò, Phaät daïy neân öùng löôïng tònh thí, phaûi bieát khaùc tuïc, aùo vua theá tuïc coù theå ñoàng aùo roàng hoa nuùi ñaát truøng maët trôøi maët traêng, gaïo vuïn… ôû coõi naày. Toâi nghe thí neân thaàm baûo raèng: “Caùc vua phöông Taây phaàn nhieàu toân troïng Phaät giaùo, ngoaøi luùc lo chính trò ñaát nöôùc thì maëc aùo theá tuïc, trong khi theo phaùp haïnh lai maëc aùo ñaïo, hoaëc ñaép Taêng-giaø-leâ gioáng vôùi Tyø-kheo, giaù trò aùo kia raát cao, hoaëc xuaát muoân löôïng vaøng. Cho neân moät y cuûa Phaät Tyø-baø-thi giaù trò möôøi muoân, maø caùc thanh tín nam nöõ vaø caùc Boà-taùt taïi gia (saéc giôùi) cuõng maëc aùo naày, khaùc nhau vôùi vua. Vua quan nam nöõ coõi naày nöông kinh cuõng coù ngöôøi maëc, nhö ngöôøi tuïc ñôøi Löông, Traàn…ñeàu ñaép duøng. Nay do söï duïng gaïn ñöa giaùo ñeán, nhö Löông Cao Toå ñích thaân nöông Phaät giaùo, ba y tích tröôïng maø thoï trì, cho neân leân toøa giaûng noùi laø côûi aùo vua maø maëc phaùp phuïc. Nhö trong taäp Giaûn Vaên Ñeá, Cao Toå thöôøng ban y ca-sa, neâu taï ôn ñuû roõ.

Nheï phaùp yeát-ma, gaàn naày ñaõ ñaép cuùng cho Phaùp sö Taêng Traân ôû chuøa Thaéng Quang, giaù trò ba muoân, vaø sau laïi coøn ñoøi vaøo trong, laïi laáy y baûy ñieàu ñaép cho hai Phaùp sö Cung vaø Tuyeân, khieán ai laøm theå thaønh tröôùc thì cho, hai vò laøm xong cuøng moät luùc, laïi sai hoïc só bình ai hôn thua, hoï noùi ñeàu baèng nhau, do ñoù khieán ra chôï baùn ñöôïc saùu muoân beøn ñöa cho ngöôøi xuaát luïa giao traêm ñoaïn. Laïi cho Phaùp sö Huyeàn Trang moät naïp ñeán nay vaãn coøn. Coù ngöôøi traû giaù möôøi muoân vaãn khoâng baùn do caùc chöùng cöù naày bieát vua ñaép ba y giaù trò lôùn laø khoâng laàm.

Cho neân baø AÙi Ñaïo ôû ñôøi, sau khi Phaät xuaát gia luyeán meán khoâng thoâi, töï tay laøm chæ vaøng deät y da giaù trò daâng leân Theá Toân, sau khi baø

daâng, Phaät daïy trong taêng thöïc haønh ñoù, AÙi Ñaïo khoâng nghe theo, Phaät noùi: “Chæ trong taêng haønh môùi ñuû Tam Baûo, vì sao vaäy? Vì ngöôøi kia thuaän theo noùi Taêng-giaø-lam cuùng Phaät, vì giaûi thoaùt cuùng phaùp, chuùng taêng nhaän duøng laø cuùng taêng. Neáu cuùng Phaät laø maát hai quy kia, lieàn y theo haønh, ñeàu khoâng daùm nhaän. Keá ñeán Di-laëc laáy maø maëc, oai nghi ñaày ñuû. Noùi kim luõ, chaúng duøng vaøng sôïi maàu gioáng vaøng, saùng maøu khaùc laï, trang söùc nhö vaøng, haù coù Tyø-kheo maëc vaøng baùu, coøn taát caû aùo khaùc cuûa ngöôøi taïi gia ngoaïi ñaïo ñeàu khoâng cho maëc, ñeàu xeáp vaøo vaät naëng.

Do döùt phaùp aùc neâu tu ñaïo xuaát theá, ñaâu ñöôïc vaãn oâm vieäc theá tuïc nhö nhaø ngoùi, aùo gaám chaët hoaïi ñaäp phaù, döùt löu tuïc, döùt tham tranh, thuaän bieát ñuû, khaùc nhau tieàn taøi ñoà aên baát tònh, sau khi cheát chia khaép ñoà aên phaûi ñeán chuøa naáu, tieàn taøi lieàn ñoàng caùc ba y. Nay taêng phuïc theå traïng toaøn theá tuïc ñaép maëc lieàn sinh tueä cho neân vaøo vaät naëng. Neáu ñaõ söûa ñoåi, hoaëc saéc maát töôùng, hoaëc khaùc thöôøng tuïc nhö quaàn aùo, teân tuy goám tuïc maø töôùng coù khaùc, ñeàu coù theå xeáp vaøo nheï, cho neân kyø chi heïp hôû, quaàn vuoâng, chaùnh traùi ñeàu chaúng phaûi y phuïc maø ngöôøi AÁn-ñoä maëc, nhöng khaùc nghi tuïc cuûa Ñoâng Hoa (Trung quoác), cho neân nöông theo tình söï lyù nghóa coù theå thoâng, ñeàu theo haïn nheï coøn bao nhieâu ñeàu leä theo ñoù ñeå ñònh hai ñöôøng.

Naêm, coù ngoaïi ñaïo (luaät boån noùi: taát caû aùo ngoaïi ñaïo khoâng ñöôïc maëc, nghóa laø taát caû aùo baèng coû, da, caây, laù, loâng chim, loâng traâu, ngöïa v.v…nay cuõng coù ngöôøi ñaép aùo giaáy, naày töùc laø aùo ca-sa voû caây, cuõng coù vò ñaïo cao ñöùc troïng maëc ca-sa voû caây ngaøn naêm saéc sinh, cuõng ñoàng y ngoaïi ñaïo).

Coù choã chuaån ñoaùn ñeàu trong, do theå töôùng ñaõ sai, hoaëc ñaém hoaïi taâm chöôùng ñaïo, laïi sinh baát tín cho ngöôøi ñôøi, quyeát coù aùo nheï töôùng hoaïi saéc maø ngöôøi taïi gia ñaép maëc.

Saùu laø aùo theâu laèn veõ töôïng (luaät boån noùi: “Khoâng ñöôïc maëc aùo gaám chaät”. Luaät Nguõ Phaàn noùi maëc aùo gaám meàn gaám maéc toäi Ñoät-caùt- la).

Coù choã chuaån ñoaùn nhö luaät Nguõ Phaàn: gaám luïa laø vaät khoâng theå

chia. Neáu thuaàn saéc neân chia do töôùng loaïi ñoàng aùo phaùp, baát luaän lôùn nhoû nhieàu ít ñeàu thuoäc veà vaät nheï. Kia leä loaïi trieàu leä, ban boá ñeàu xeáp vaøo vaät naëng.

Saùu ñieàu kieän tröôùc ñeàu do söï hôïp vôùi ñôøi bò theá gian cheâ cöôøi, voán chaúng phaûi aùo ñaïo neân ñoaùn chung laø naëng, maø söï dung lôùn nhoû quaù khôûi chaäm mau, chöùa ñuû daøi ngaén chöa theå bao goàm, cho neân tuøy

ñieàu kieän maø ñoaùn, ñeàu moãi thöù rieâng, vaãn coøn töôùng tuïc, saâu laáy vaên sau neân xeáp theo haïn nheï.

Keá thöù ba giaûi vaät theo duïng naëng (coù boán)

Ban ñaàu duøng caùc vaûi luïa trang söùc phoøng nhaø (luaät boån khai cho chöøa ñeå traûi ñaát v.v…nghóa laø khaên traûi giöôøng, ñaäy buïi, traûi gheá…)

Coù choã chuaån ñoaùn raèng: Voán laøm döï tính theo phoøng nhaø, töùc maëc tình cho nhaän duøng, coát yeáu laø tuøy thôøi chia. Phoøng, môùi coù theå giöõ, neáu töï söûa ñoåi quyeàn thí nhaän duøng, höõu tình coù theå tuøy vaät nheï maø nhaäp chia.

Hai laø duøng caùc vaûi luïa trang söùc xe coä (luaät boån khai cho chöùa xe coä, lyù coù y vaät theo xe, tröôùc sau) ñeàu coù che chöôùng.

Ba laø duøng caùc vaûi luïa ñöïng vaät naëng ôû trong (nghóa laø che baøn, giöôøng, ñaøn Tyø-kheo, haàu, khaên quaán ñaàu).

Höõu, vaät cuûa hai ñieàu kieän tröôùc neáu voán laøm thuoäc xe coä baøn gheá, sau khi cheát, theo xe seõ taïm ñeå chaúng laâu, coù theå theo hai phaàn naëng nheï cuûa xe.

Boán, duøng caùc vaûi luïa che thaân (luaät boån khai chöùa hoøm maøn. Luaät Nguõ Phaàn noùi: “Traûi choã kinh haønh che vaùch, che gioù, aùo ñôn, aùo keùp, nghóa laø giöôøng roõ boán goùc, hoøm maøn laø khoâng theå chia).

Coù choã chuaån ñoaùn nhö chuù vaøo vaät naëng, cuõng voán tuøy thaân thöôøng chöôùng, khoâng cho söûa ñoåi. Neáu nhö luaät Nguõ Phaàn thì da cuõng ôû vaät naëng, maø khoâng chia lôùn nhoû, neáu noùi tuøy giöôøng choã duøng khoâng luaän daøy lôùn vaøo vaät naëng, quyeát khoâng ñònh aáy laø y cöù vaøo löôïng cuûa thöôïng y, meàn da löôïng maëc tình kia naëng nheï.

Boán ñieàu kieän tröôùc ñeàu laø theå chaúng phaûi phaàn naëng, lyù vaøo vaät nheï. Chæ vì gaùnh luïy chìm nhoùm phieàn raøng buoäc saâu cho neân theo naëng maø ñoaùn, maø nghóa chia caâu, caâu möu ñoä ñoù, moät do naëng thaønh naëng (töùc kho caây, kho vaùn, vöïa ñaát…chöùa nguõ coác, tieàn, baùu v.v…hai laø do duøng chöùa y baùt). Ba, do nheï chöùa nheï (töøc vaûi luïa v.v…goùi buoäc muõ luïa…). Boán laø do nheï chöùa naëng nheï (nhö boán ñieàu vaên treân töï chia). Ban ñaàu vaø thöù tö thuoäc veà vaät naëng, hai laø hai söï ñeàu laø nheï.

Ñoaïn lôùn thöù hai, keá ñònh ba vaät nheï thöù:

Thöù nhaát, vaät taùnh nheï (leä coù ba).

Ban ñaàu, laø y taøi möôøi moùn (trong luaät boån moãi moãi neâu teân):

1. Tuyeät y, hoaëc goïi laø thaát lôïi -y, khoâng ñoàng vôùi xöù naày;
2. Y cöôùp ñoà, Trung quoác neâu ra, vieàn hoa laøm ra, nhö ví duï tuùi traéng, kinh ñoâ môùi coù, 3. Goïi laø aùo gai, ñaõ ngoaøi caùc vaûi aùo. ÔÛ ñaây khoâng dòch ñuùng vaø ñeàu laø vaät cuûa Trung Thieân truùc xöù naày khoâng coù

vaûi gai, vaûi sinh, vaûi ñay, ….doïc ngang ñeå thaønh caùc y taøi.

Coù choã chuaån ñoaùn xeáp vaøo vaät nheï, do theå hieän giao caàn lieàn caét may maëc, khoâng khoûi nhieàu ít daøy moûng.

Hoaëc saéc, phi saéc, hoaëc chaùnh baát chaùnh ñeàu nhaäp vaøo chia. Coù ngöôøi noùi “Chaân ñoû chaùnh tía ñaõ laø ñaïi saéc thöôïng nhieãm, Phaät caám khoâng cho maëc, maéc toäi ñoaï cho neân xeáp vaøo vaät naëng”. Nay khaùc nhau vì theå laø öùng phaùp lieàn coù theå söûa ñoåi, coøn loaïi aùo phaùp nhö luaät nhaän ñònh, hoaëc do khoâng cho lieàn xeáp vaøo vieäc naëng. AÙo naêm ñaïi thöôïng saéc Phaät ñeàu caám cheá, vì sao rieâng ôû ñoù tía, moät khai moät cheá chæ ñöa ra yù ngoân y? neáu quyeát vaûi ñay khoâng thoâng, taøi soáng, luïa moäc, boâng ñoàn vaø ñoaïn, taïp, taøi, luïa khaùc ñeàu chöa nhuoäm thaønh cuõng khoâng cho maëc laøm sao coù theå thaønh hoaïi saéc ñoàng vôùi maàu traéng vaûi luïa. Laïi khaùc nhau gaám theâu nhuoäm thì coù theå ñöôïc ñuùng nhö phaùp, chöa nhuoäm coù theå laø laèn veõ, theâu thuøa ngoaøi töôùng, naêm maøu eùp leä chia chung.

Hai, laø sôïi sôû thaønh, nghóa laø sôïi vaûi thaønh tröôùc, lieàn duøng heä gai, loâng gaám, hieän taïi ngang doïc vaø luïa taïp, chaép noái sôïi taùn ñöùt.

Coù choã cho raèng ñeàu laø nheï, hoaëc vaûi gai vaûi tô, nhö treân ñaõ phaùn hoaëc vaät taïp naëng cuõng y theo ñoaùn tröôùc.

Baèng, laø loâng mòn, vöôùng víu (nghóa laø ñaõ lìa thoâ raùp, bieán thaønh töôùng treân).

Coù choã cho raèng: Neáu hieän thaønh leä tröôùc laø xeáp vaøo vaät nheï. Hoaëc tô taèm soáng chín thì phaûi haïi maïng, nhaân theo caùi cheát kia maø xeáp vaøo vaät naëng. Hoaëc truøng ngoâng, tô chim non töï ra, theo Ña luaän laø phaàn nheï. Nhöng taèm nhaû ra tô luïa, tính voán raát phaûi taùnh cheá, cho neân xin ba y, ngoaï cuï baèng luïa. Luaät ñoaùn taïm caét toâ, aùi tô luïa kieâu sa, Nieát-baøn chaùnh caám khoâng cho maëc. Öông-quaät keá kia chuyeån ñeán. Vaû laïi tieáp tieåu cô, sau noùi raèng: “Khoâng thaønh bi chaúng phaûi haïnh Ñaïi thöøa”. Cho neân luaät Nguõ Phaàn noùi: “Coù ngöôøi ñem luïa ñeán thí, nhaän ñöa vaøo Taêng, töùc chaúng phaûi cuûa mình”, luaät Töù phaàn cheùp: “Neáu ñöôïc aùo ñaõ thaønh chaët, caét, nhuùng buøn, phaùn chaúng phaûi aùo, do toån haïi sinh maïng maø ñöôïc laøm sao thaønh phaùp phuïc töø bi. Chaùnh laø hoaïi ñaïo ñaõ kî, raát phaûi cheâ loãi ban ñaàu. Toâi ñích thaân hoûi vò taêng töø AÁn-ñoä ñeán, caùc tieàn taêng ôû Thieân Truùc khoâng ñaép ba y baèng luïa taèm, chæ ôû nöôùc Vu-ñieàn nuoâi noù maø khoâng gieát haïi, lôøi noùi ôû tröôùc caøng saùng toû.

Ba ñieàu kieän tröôùc goïi laø taùnh nheï, nghóa laø theåø khinh nheï, laø chaùnh yeáu giuùp ñaïo. Laïi tuøy thaân cô giuùp raát coù söï nhoïc. Nay töø goác maø ñònh teân nheï chaúng coøn phaàn nhieàu xeáp vaøo naëng. Loaïi neâu ñeàu tuøy ñoaïn laïi, ñöôøng taét caøng saùng, maø thöù lôùp trong ba ñieàu kieän tô taèm chôù

laøm, yù coøn nghi ngaïi, sao do toån haïi coù choã lôïi khoâng neân phaân chia. Soáng ñöôïc coøn caét hoaïi dieät daáu veát, khi cheát roài neân chæ baøy chia thoâng keá, neáu y theo nghóa naày thaät nhaän chaúng thöông maø khoâng phaù giôùi cho neân xeáp vaøo haïn nheï, quyeát laïi coù boä quyeát cuõng coù theå y theo ñoù.

Keá laø thích thöù hai vaät nheï (leä coù boán).

Ban ñaàu y phuïc cuûa thaân (luaät khai ngoaøi ba y chöùa phuù kieân vaø kyø-chi, Ni-ñaøn-taêng. Nguõ y cöù do, khaên, giaây löng, vaûi loùt, daï khaép, aùo che gheû, aùo taém möa, aùo daï, khaên lau mình, lau maët, chuøi nöôùc maét, chuøi goùt, nhieáp thuïc v.v…Nguõ Phaàn noùi vì hoä baép veá, caùnh tay, ñaàu maét caù, y, baùt, tuùi luïa. Taêng-kyø noùi neáu taùnh khoâng chòu noåi haïnh khoå cho neân aùo tuøy yù ñaép daày.

Coù luaät noùi ba y toaï cuï xeáp vaøo vaät nheï. Nguõ Phaàn noùi xaù-laëc, haï y vaø meàn coù theå chia, neân laø ba y ñoàng ngoaï cuï, coøn bao nhieâu tuy khoâng vaên, do, lieàn giuùp maïnh coù theå xeáp vaøo haïn nheï.

Hai laø vaät ñöïng y (luaät boån khai ñem y ñeå trong Ni-sö-ñaøn).

Höõu vaät cuûa hai ñieàu kieän tröôùc ñeàu thuoäc veà vaät nheï, ban ñaàu thì theo y nhaäp vaøo chia. Sau thì ñöông theå hai ñoaïn (nghóa laø thöôûng cöïc nhoïc vaøo vaät nheï) thôøi coù vaøng, da, caùc chaâu ñieàu giôùi duyeân, hoaëc laïi goùc, chöõ vaïn hoa sen toâ ñieåm. Ñaõ luaät cheá khoâng cho veõ chöõ vaïn trong Baùt-nhaõ, bieát roõ caùc ñoà cuõng chung, phaûi coù duyeân naày, coù theå theo thuyeát tònh, coù theå xeáp vaøo vaät nheï, nhö phaùp xeáp vaøo töôûng.

Boán laø tuùi löôïc nöôùc. Luaät daïy laøm tuùi vaø bình löôït nöôùc.

Höõu, caùc luaät xeáp vaøo vaät nheï cuõng coù thöôûng cöïc nhoïc, luaät naày khoâng noùi, coù theå töùc vaät nheï thaâu döï laø quaùch roäng tuùi ñaäy cuõng theo nhau chia.

Boán ñieàu kieän tröôùc cuõng goïi laø söï nheï, do lieàn duøng yeáu coû daïi chaúng ñoåi chaùc. Phaûi coù theâu veõ laèn töôïng coù theå y cöù vaên treân maø ñoaùn, ñeàu phaûi tröôùc sau theo nhau môùi coù theå ñoaùn ñöôøng loái naày.

Keá giaûi thöù ba vaät nheï töø duïng (kia coù saùu):

Ban ñaàu moät vaät theo y (trong luaät neáu ñaép ba y giaûi thoaùt maø loät hình, coù theå ñaët khaên vaø y caâu y hoà caâu mòn v.v….Laïi y khoâng coù choã ñaët neân duøng giaây löng buoäc cho hai ñaàu coät hoät nuùt, khoâng ñöôïc laøm baèng vaät baùu, phaûi laøm baèng ñoàng, saét, thieác, laïp.

Coù choã leä theo y ñoàng ñoaùn xeáp vaøo vaät nheï.

Hai, xeùt khí (luaät daïy coù baùt nhö löôïng baùt thöôïng, neáu ñöôïc thuoác baûy ngaøy neân uoáng, baùt nhoû baùt vöøa baùt lôùn, khoâng laøm thì phaïm xaû ñoaï).

Coù luaät chæ xeáp baùt nheï coøn caùc ñoà theo baùt nhö maâm, naép, töôùng

thì theo nheï.

Ba, tuøy vaät sôû thuoäc (trong luaät neáu baùt khoù giöõ, thì laøm tuùi ñöïng, buoäc mieäng mang treân vai hoaëc hoøm tuïng cuøng vaûi khaên).

Coù luaät ñoaùn xeáp vaøo nheï, cho neân ngöôøi cheát thöôøng raát nheï, vaät chöùa ñoà töôùng phaùt hoaï, neáu kia nhieàu moät thì thöôûng cöïc nhoïc, tuøy ngöôøi thoï trì, bao nhieâu thì chöùa nhieáp, töï xeáp vaøo phaàn nheï, chaúng coù phuïc söùc trang nghieâm theo goác nhaäp chia, khaùc nhau loø höông ñoà baùu, do theå töï xeáp vaøo vaät naëng.

Boán, thuoäc giaøy deùp (luaät khai chöùa deùp coû, tröø ñoà theâu trang nghieâm, neáu vì ñuû deùp coû, khai cho chuyøøø, dao, ñaù maøi, caùi nhíp ? Neân duøng möôøi moùn y laøm tuùi ñöïng khoâng cho rôùt maát, vaø khai cho khaên loùt trong deùp coû.

Coù luaät khoâng coù chaùnh vaên ñoaùn nhöng chaùnh yeáu giuùp thaân y theo Taêng-kyø maø chia, töï bao nhieâu tuùi töôïng veõ giaøy deùp, cuõng nhö naëng nheï ôû treân.

Naêm laø ñoà caïo toùc (luaät khai chöùa dao caïo vaø khaên, neân duøng kieáp cuï ñaäy che ñeå hö, vaø cho ñeå ñaù maøi dao trong tuùi. Cuøn thì duøng dao goït khai cho, vaø ñoà theo toùc.

Coù choã y theo luaät ñoaùn nheï vì keùo taém thöôøng caàn, haún coù sôïi baùu trang söùc thaân, voû xeáp vaøo vaät nheï, tuøy coù hoäp caây, da, löûa maø chia.

Saùu, caùc ñoà giuùp thaân (luaät chæ baøy kim, chæ, dao vaø thöôùc daây löôøng duøng ñeå may y, khai laøm kim daï vaø neàn ñaët oáng, nhíp caét moùng, dao caïo moà hoâi, taêm xæa raêng, ñoà raùy tai, ñoà röûa muõi, daây thieàn, chuøy. Luaät Thaäp tuïng thì bình boàn töôùi, loø höông, baøn uûi, thieàn traán, muoãng ... Höõu, ñeàu yeáu söï theo thaân, lyù xeáp vaøo nheï, cho neân luaät cheá noùi raèng: “Khoâng kim, khoâng bình töôùi, khoâng ñöôïc ñi du haønh”, roõ bieát duïng giuùp thöôøng coù, laïi nhö luaät Taêng-kyø noùi raèng: “Nhaän roài cheá chöùa ñoà töôùi öùng phaùp, haù chaúng phaûi coù choã caàn ö? Cho neân nhaäp chia”.

Laïi Taùt-baø-ña noùi: “Tôï baùu ñoàng, saét, baùt nhieàu maøu…vaøo soá traêm leõ moät vaät ñöôïc laáy, khoâng caàn thuyeát tònh, cho neân bieát phaàn nheï laø phieân.

Vieäc cuûa saùu ñieàu kieän tröôùc goïi laø tuøy duïng xeáp vaøo nheï. Do theå cuûa vaät naëng saâu chaúng phaûi maëc duøng, nhöng tuøy söï thuù yeáu laïi khoâng loãi. Cho neân töø khi duïng xeáp vaøo nheï, ñaõ ñöôïc Phaät khai cho, neân ñònh ra nhieàu ít. Luaät khai dao, baùt, vaø caùc ñoà khaùc hieän ôû phaàn ngoaøi Taêng tuy khoâng baøn chuaån nhöng nghóa quyeát coù. Kim, chæ, dao, thöôùc, ñuû coù theå thaønh y, moùc, khuy, nuùt thöôøng laø ñoà thieát yeáu, nhö loø höông bình töôùi, muoãng, ñöa, oaûn, chaäu v.v… Khi coù hoaëc nghóa naày lieàn taïo raát

nhieàu lôùp, dung maïo chôït phaùt giaän döõ, hoûi toâi raèng: “Taêng-giaø-lam nghe chaùnh luaät roõ ñoaùn bình taém röôùi xeáp vaøo vaät naëng, dao caïo xeáp vaøo vaät nheï. Nay ngöôi choáng traùi roõ chaúng phaûi Phaät daïy”. Toâi ñaùp: “Giaùo coù khai hôïp aùo phaùp, taém goäi theo naëng lôùn nhoû chöa phaân, dao baùt xeáp vaøo nheï, theå löôïng thoâng loän. Nay vì tính hoäi caùc boä, eùp coù vaên roõ, lyù söï haøm roäng lieàn bò laãn loän roái ren, y cöù löôïng y cöù theå neân nhö hai phaàn. Vaû laïi quyeát lieät vôùi laâm cô, sao chaäm nghó ñoái vôùi vaên töôùng. ÔÛ ñaây noùi hai ba kia ñuû laøm söï loaïi lieàn vaùch. Nhö dao caét coù vaên nhaäp chia, dao caét khoâng vaên ôû naëng, baùt ba ñaáu xeáp vaøo vaät nheï, bình thì nöõa ñaáu xeáp vaøo naëng. Hai vaên hai nghóa caû hai ñeàu traùi, tình lyù traùi trôøi, söï duïng ñeàu heát, naøo goùc môû ôû chaùnh giaùo töï gaùnh toäi töông lai. Nay do phaûi luaät khoâng vaên cheá löôïng, naày laø ôû nôi boån ñieàu. Ñeán dao caïo, keùo caét, chuyø, kim, caùc luaät xeáp vaøo nheï, tuy vaên ñeàu hai beân maø nghóa lôïi dung hoäi.

Töø taïp nhoû beân ngoaøi nheï coù theå theo thaân, töùc söï giao caàn laïi khoâng hoå theïn. Luaät boån vaên söï thieáu ñoaùn khoâng theå döøng nheï neân theo caùc boä roõ vaên ñieàu chaúng thuoäc veà naëng.

Toâi cho vaät ngöôøi cheát, naëng nheï eùp ñoaùn laø khoù, caùc sö truyeàn trao chæ ñaët chaúng phaûi y cöù. Cho neân trong taùm quaùn neâu, xa hoûi kheùo do ñöôïc boån chuùng ñoâng, mieäng ñoaùn chaúng phaûi moät. Nghieäm xeùt sao trình ñieàu tröôùc, lieàn thaúng buùt tuøy söï gieát xanh, noùi laëp nghóa choàng troâng saùng bieân soaïn.

Nghi löôïng xöû naëng nheï.

Cuoái xuaân naêm Ñinh daäu nieân hieäu Trinh Quaùn thöù möôøi moät ñôøi Ñaïi Ñöôøng, ôû chaâu Thaáp, trong coác ích töø soaïn keá. Toâi cho töø xöa ñeán nay caùc choã coù lieàn noùi phaàn nhieàu choân teân maø hieån töôùng, thieáu thôøi ñaïi maø khai nay, beøn nhôø môû ñoïc buoàn ôû ngöôøi ñôøi, cho neân chia saùng toái ñeå neâu u taâm.

Naëng nheï töôùng caïn, tình caàu döùt ñöôøng, cuõng coù cao traàn ñaày ñöùc thöôøng hoïc moân luaät, nghe ñoaùn naëng nheï lieàn phaûi ngaäm mieäng, maét thaáy tình traïng naày laïi theâm traùi ngöôïc. Nieân hieäu Trinh quaùn naêm ñaàu lieàn neâu caâu giaûi. Taán, Nguïy, Trung Nguyeân goïi laø hoïc phuû, töùc thöa hoûi naëng theâm meâ xöa, coù luaät sö ôû Chaâu Töông, cheá töôùng naëng nheï, lôøi tuy quanh co coøn laïi veát xöa, do naày yù lôøi beøn ñöa ra ñöôøng naày, ñeàu so saùnh vôùi thaønh giaùo döùt chaäm nghi xöa nay. Ngoaï cuï baèng da loâng ôû bieân giôùi ñoàng vôùi phaàn nheï ôû ñaây, coøn vaên nghóa? Baøy ñeán nay xöû ñoaùn loãi naày, may maén choã ñoaùn meâ, cho neân chaúng traùi caùc aùo ngöôøi taïi gia, Phaät cheá nghieâm roõ, ñaâu ñöôïc xem ñoàng vôùi aùo vua. Vaû laïi, beân

aùo cuûa vua voán laø ba y, teân ñoàng vôùi ngoaï cuï, ngoä thì laïi baøy caàm saéc.

Laïi noùi raèng: Chö Phaät ñaïi Thaùnh coøn coù sau cheá loãi tröôùc, hoaëc laïi tröôùc khai sau thieáu, ñeán baøn haønh söï ñeàu do sau giaùo boû tröôùc, cho neân goïi ngöôøi trí laø ñaïi giaùc. Xöa nay tuy vaên nghi lôùn coøn so saùnh, nhöng chaúng töï nghieäm, cho neân coù traùi nhoû ñeå söûa, ngöôøi taïi gia thaáy aùo thaønh chaúng phaûi vaät naëng, cho neân chöùa ñeå nieäm thaønh Phaät. Ban ñaàu nieäm döôøng nhö phaûi maø chaúng phaûi thöù hai, trôû laïi quaùn ban ñaàu thì hoaøn toaøn sai ñaâu ñuùng.

Tröôùc sau nhö vaäy quaùn ñeàu tröôùc muoäi maø saùng, ban ñaàu töø Tam Hieàn ñeán Thaäp Truï, cho ñeán Ñaïi só Di-laëc coøn coù quaùn chöa dung, vaø ñeán Long Hoa ñaïo thaønh Phöông Ñaúng möôøi phöông Dieäu Giaùc, huoáng chi nay traàm tuïc phaøm taêng ñoäng thöôøng keát nhau, ñaõ nhieàu chaáp kieán thì kieát caøng nhieàu, thì saéc phaøm choã giuùp kham nhaän ôû ñaây, ñeán khoâng toàn taïi duøng gì theå baøn, cho neân bieát vieàn ven aùo vua ñeàu laø ba y, caùc tuïc thöôøng maëc neân xeáp vaøo naëng.

Laïi noùi raèng: Phaùp ít muoán bieát ñuû cuûa Tyø-kheo laøm boån hoaøi, cho neân Phaät thaáy ñaõ môû phoøng cho ñoàng nguû, caùc coõi chöùa nhoùm ñoàng haï khoâng gioáng nhö tröôùc, vì ít muoán hieån roõ moân ñaàu vaøo ñaïo, chöùa nhieàu laø haèng tuïc hoå theïn. Cho neân caám maëc aùo theá gian, laø aùo theá tuïc maëc, soáng khoâng ñöôïc maëc, cheát chaúng cho chia, khieán thaáy coøn khoâng cho ñaép duøng, yù toàn ñaïo nhaët, khoâng luoáng laäp ra. Nhö aân caàn daün doø, toâi cho ñoù laø sai beøn daùm söûa duøng sau giaûi thích tröôùc, ngoõ haàu thaáy söï raên daïy naày may maén ñoàng khieån gôûi. Laïi noùi raèng: Lôøi chaúng giuùp ñaïo thì tuy laø Phaät noùi cuõng traùi, daàu laø phaøm noùi duø chaúng phaûi vaên kinh cuõng y cöù. Cho neân Phaät noùi: “Tuy chaúng phaûi taêng-giaø-lam cheá maø ôû choã khaùc laø thanh tònh thì phaûi xeáp vaøo nheï, huoáng chi khoâng bieát töôùng vieàn aùo cuûa vua, cho neân y cöù maø xeáp vaøo nheï, tröôùc haønh meâ maø sau chaúng sai, sau keát ngoä maø laø phöôùc, dung caùc lôøi daïy ôû treân coù theå khoâng tin hay sao?

Môùi khaéc lôøi töïa sau cuûa nghi naëng nheï. Coù söï haún nhieân goïi laø cheát, ñoäc toân Taây Thieân, caùc Thaùnh ôû Ñoâng Vöùc coøn döï. Neáu döï thì kia trong phaùp Thích-ca nghi naëng nheï phaùn laø caàn yeáu khoâng theå lìa, ngaõ Ñaïi sö Phaùp Tueä Sôù Sao vaên roõ, tuy ñoäng coøn laø môû chìm vaên phuïc nghóa hoaëc caûm linh ñeå chia ra nghi naëng nheï. Tuy trong naëng nheï laãn loän, vaên kia loãi laïc nhö maët trôøi maët traêng saùng toû, caùc nhaø ñeàu traân naëng, ba nöôùc daãn laõnh vì coù lyù do. Maø trong Toå toâng saâu caïn chöùng nghi naøy giaáu taøi cuõng laâu, khaùch öa hoïc giôùi oâm aáp ôû ñaây, ôû choã ñuøa giôõn khoâng maát vaên naøy, cuøng nguï ôû chuøa luaät Thanh Thuyû Traàn Cung tìm khe saùch

SOÁ 1895 - TAÂN KHAÉC LÖÔÏNG XÖÙ NAËNG NHEÏ NGHI, Phaàn Cuoái 273

maø ñöôïc. Nghóa tuy khoâng lôùn vaên haïi thieáu keùm, coù theå goïi laø nguïy. Troäm chæ nghóa chuû y leänh ñeán ôû Taây Minh, thôø ngöôøi sau tình côø gaép saùch luaät, Quoác Sö Höng Thaùnh Boà-taùt vaâng leänh xaây döïng chuøa Vu Cung, thì nay tình côø gaëp vaên naøy, neân bieát Thaùnh Hieàn khoâng heà ñeán, toâi laïi sôï giaùo Toå thôøi chaäm coù Ñaïi só phuï tín bieát ñieàu ñoù. Nhöng baét caøng duøng löôùi caâu ñeå öùng lyù do thænh, phaân tích moå xeû. Khi muoán coù söï haún nhieân, phaùn ñoaùn laäp ñöôïc khoûi nhôø ngöôøi Hoà nghieân cöùu nheï nhìn yeáu keùm.

Ngaøy 15 thaùng 5 nieân hieäu Trinh Höông thöù naêm.

Luaät Vieän Ñaïi thöøa Thaïch Thanh Thuûy, tieåu Bí-soâ Thaät Tröôøng Xuaân kính ghi ôû ñieän Ma-ni Baûo Chaâu.