LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ XUAÁT GIA THOÏ CAÄN VIEÂN YEÁT MA NGHI PHAÏM

**SOÁ 1904**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1904

**CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ XUAÁT GIA THOÏ CAÄN VIEÂN YEÁT-MA NGHI PHAÏM**

# LÔØI TÖÏA

Chaâu Thieäm-boä vaän toát, ñeán boán Phaät Thích-ca Nhö Lai coù di giaùo lôïi ích ngöôøi nghe. Ñôøi vua thöù naêm nhaø Ñaïi Nguyeân thay trôøi haønh ñaïo, nhaân vaên nghóa voõ. Nieân hieäu Ñaïi Quang, Hieáu Hoaøng ñeá leân ngoâi, trôøi ban phöôùc tueä tin chaéc noäi thöøa khieán muoân nöôùc laân bang ñeàu veà moät hoùa. Tuy caùc trôøi chaép tay maø chí trò voâ haïn, môû ñaïo ôû Chi-na maø ñích thaân thöôøng giöõ. Muoán ñem Phaät mình truyeàn nhau Thaày troø ñeán nay khoâng döùt. Pheùp taéc chaùnh giôùi chaêm chaêm tu thieän, khieán ai naáy ñeàu thöôøng giöõ tònh giôùi, tinh luyeän ba nghieäp beàn chaët boán oai nghi. Ñaây thaät laø yù chæ Thaùnh hoaøng thöôøng phoø trì Phaät phaùp. Vì xöa Ñöùc Thieän Theä cuøng caùc trôøi, ngöôøi khaép noùi Thanh vaên Voâ Traùnh Taïng giaùo, Kinh Nhaát Thieát Höõu Boä Bieät Giaûi Thoaùt, y theo ñaây maø nhaët löôïm chöa ñöôïc khieán ñöôïc luaät nghi Phöông tieän yeát-ma nghi phaïm. Ñaây laø Toång taäp cuûa Thaùnh Quang Ñöùc Sö, tröôùc töø Thieân-truùc keá ôû quaät Taây Thieân. Laïi coù Phaùp vöông Ñaïi só Taùt-tö-ca-phaân-ñeå-ñaït thoâng suoát naêm minh, tieáng taêm vang khaép choán, coù Thöôïng Tuùc Bí-soâ Baït-hôïp-tö-ba laø Phaùp chuû cuûa chuùng, ta laø Thaày cuûa Hoaøng ñeá Ñaïi Nguyeân, ñaïo ñöùc cao sieâu haïnh vò khoù löôøng ñem Nghi phaïm naøy maø truyeàn baù ôû Trung Nguyeân, khieán Tyø-kheo hieåu thoâng ba Taïng truï ôû Töï Quaùn giaûng noùi Chaùnh Baûn, ngöôøi phieân dòch bieát raønh tieáng caû ba nöôùc, bieän taøi voâ

ngaïi. Laïi goàm coù quan Haøn laâm nöôùc YÙ-la vaâng chæ vua Ñaøn Yeåm Toân dòch sang tieáng Haùn. Chuû dòch laø Sanh Duyeân Baéc Ñình Ñoâ Hoä Phuû bieát roõ hai thöù tieáng, thoâng suoát lôøi phaùp thoáng laõnh caùc loä Thích moân, hôïp Ñaøi Taùt Lyù Ñoâ Thoâng, ñeán khi Haøn laâm hoïc só an taïng ñeàu cuøng lôøi leõ caùc nöôùc, vaâng chieáu dòch thaønh nghi thöùc. Lôøi töïa do Ñeá Sö ñích thaân soaïn ra. Luïa laøm Hoa, daáu vieát ñeå xeáp baøy, tröôùc sau neâu löôïc, ghi roõ ngaøy thaùng.

Baáy giôø laø naêm Canh Ngoï, nieân hieäu Chí Nguyeân naêm thöù baûy, sau tieát Ñoâng Chí hai ngaøy. Kính ghi lôøi töïa.

**XUAÁT GIA THOÏ CAÄN VIEÂN YEÁT-MA NGHI PHAÏM**

*Bí soâ Ñeá Sö Baït-hôïp-tö-ba ñôøi Nguyeân bieân taäp.*

# - KÍNH LEÃ ÑAÁNG NHAÁT THIEÁT TRÍ

Heã coù ngöôøi muoán caàu xuaát gia thì tuøy yù ñeán choã moät vò sö. Sö neân hoûi nhöõng ñieàu laøm chöùng. Nhö hoûi: OÂng coù phaûi laø ngoaïi ñaïo khoâng? OÂng ñaõ ñuû möôøi laêm tuoåi chöa, oâng tuy ñuû möôøi laêm tuoåi maø coù ñuoåi quaï ñöôïc chaêng? OÂng ñuoåi quaï ñöôïc maø khoâng phaûi laø baûy tuoåi chöù? OÂng coù phaûi laø keû toâi tôù hoaëc thieáu nôï ngöôøi khaùc chaêng? Cha meï coù cho oâng xuaát gia khoâng hoaëc khoâng cho xuaát gia vì ôû quaù xa nhaø chaêng? OÂng coù bò bònh chaêng? OÂng coù laøm oâ ueá Bí-soâ-ni chaêng? OÂng khoâng phaûi laø keû ôû chung vôùi giaëc cöôùp hoaëc ôû rieâng moät mình chaêng? OÂng coù phaûi khoâng theå chung soáng vôùi ngöôøi khaùc chaêng? OÂng coù gieát haïi ngöôøi khoâng? OÂng coù bò thieán chaêng? OÂng coù phaûi laø hoùa nhaân chaêng? OÂng coù phaûi laø baøng sanh chaêng? OÂng coù phaûi laø taêng ñaõ theo ngoaïi ñaïo chaêng? OÂng coù gieát cha, gieát meï chaêng? OÂng coù gieát A-la-haùn, hay ñaõ phaù hoøa hôïp taêng, hoaëc coù taâm aùc laøm thaân Phaät chaûy maùu chaêng? OÂng coù ôû trong boán ngöôøi toát maø coù phaïm baát cöù moät giôùi chaêng? OÂng coù phaûi laø ngöôøi coù phaïm maø chaúng saùm hoái neân bò chuùng ñuoåi ñi chaêng? OÂng coù thieáu tay chaân, hay laø keû toùc vaøng, hoaëc chæ coù moät ngoùn tay khoâng? OÂng coù phaûi laø keû bò vua choïn rieâng, hoaëc vua khoâng cho xuaát gia hay chaêng, hoaëc vua khoâng cho xuaát gia maø ôû xa nhaø chaêng? OÂng coù phaûi laø keû cöôøng ñaïo noåi tieáng chaêng, hoaëc gieát haïi ngöôøi, hoaëc laø ngöôøi thuoäc da, hoaëc laøm nem chaû thòt ngöôøi chaêng? OÂng coù thuoäc giai caáp heøn haï, hoaëc phi nhaân, hoaëc ngöôøi Chaâu Caâu-loâ ôû phía Baéc hoaëc ngöôøi ba laàn ñoåi töôùng, hoaëc vöøa gioáng nam vöøa gioáng nöõ (laïi caùi) chaêng? OÂng coù phaûi laø keû queâ muøa doát naùt hoaëc ôû chaâu khaùc töôùng maïo kyø dò chaêng? v.v... Hoûi ñuû caùc thöù chöôùng ngaïi, neáu ñaùp laø phaûi, lieàn ñaùp raèng tuøy yù oâng. Neáu thanh tònh thì môùi nhaän maø trao cho giôùi luaät nghi OÅ-ba-saùch-ca. Nhö theá tröôùc khi trao phaûi daïy ngöôøi muoán xuaát gia khieán tröôùc phaûi laïy Phaät ba laïy, keá laïy quó phaïm sö ba laïy, roài quì thaúng chaáp tay, daïy raèng: “Xin Ñaïi ñöùc nhôù nghó, con teân laø Töø nay cho ñeán suoát ñôøi, qui

y Phaät-ñaø (Phaät) Löôõng Tuùc Toân, qui y Ñaït-ma (phaùp) Ly Duïc toân, qui y Taêng-giaø (taêng) Chuùng Trung Toân. Xin Ñaïi ñöùc chöùng bieát cho con suoát ñôøi laø OÅ-ba-saùch-ca”. Noùi nhö theá ba laàn. Ñeán laàn thöù ba thì noùi A-giaù-lôïi-da chöùng bieát cho. Sö noùi: Toát. Ñaùp raèng: Vaâng, ñaây laø pheùp trao luaät nghi OÅ-ba-saùch-ca ñaõ xong.

* Keá trao naêm hoïc xöù OÅ-ba-saùch-ca, baûo raèng: OÂng noùi theo toâi: xin A-giaø-lôïi-da nhôù nghó, nhö caùc Thaùnh A-la-haùn ñeàu suoát ñôøi boû gieát haïi, xa lìa gieát haïi, con teân laø... cuõng nhö theá. Töø nay ñeán suoát ñôøi, con xin boû gieát haïi, xa lìa gieát haïi. Ñaây laø chi thöù nhaát caùc Thaùnh A-la-haùn ñaõ hoïc. Con xin hoïc theo vaø giöõ gìn. Laïi nhö caùc Thaùnh A-la-haùn suoát ñôøi lìa boû troäm cöôùp taø daâm, noùi doái, quaû trí laøm men röôïu, laøm röôïu, uoáng röôïu say söa loaïn taùnh, chôi bôøi buoâng lung cho ñeán xa lìa laøm men röôïu, uoáng röôïu say söa loaïn taùnh, chôi bôøi buoâng lung. Ñaây laø naêm chi hoïc, laø choã caùc baäc Thaùnh A-la-haùn ñaõ hoïc, con nguyeän hoïc theo, laøm theo vaø giöõ gìn Sö noùi toát. Ñaùp: Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm trao OÅ-ba-saùch-ca.
* Keá sai moät Bí-soâ (Tyø-kheo) taùc baïch chuùng, ngöôøi aáy hoûi Boån sö: Taát caû chöôùng naïn ñaõ hoûi chöa? Ñaùp: hoûi roài. Neáu hoûi thì toát, neáu khoâng hoûi maø baïch thì phaïm toäi vöôït phaùp.
* Keá laø baïch chuùng. Taát caû taêng ñeàu phaûi nhoùm hoïp, hoaëc ñi töøng phoøng trình baùo cho bieát. Keá daét ngöôøi muoán xuaát gia ñeán kính leã chuùng xong lieàn ñeán tröôùc Thöôïng toïa quì goái chaáp tay baïch raèng: “Xin Ñaïi ñöùc taêng nhôù nghó, OÅ-ba-saùch-ca naøy teân laø muoán xuaát gia, laø ngöôøi

taïi gia chöa caïo toùc, xin nguyeän kheùo noùi phaùp luaät xuaát gia, ngöôøi naøy muoán xuaát gia, caïo toùc, ñaép y nhieãm saéc khôûi taâm chaùnh tín, boû nhaø maø ôû choã khoâng, theo OÅ-ba-ñaø-da teân laø xin xuaát gia, noùi khoâng coù

chöôùng naïn, khaép thanh tònh, Taêng-giaø coù cho ngöôøi naøy xuaát gia hay chaêng? Chuùng ñeàu ñaùp raèng: Neáu khaép thanh tònh thì cho xuaát gia. Coù hoûi thì toát, neáu chaúng hoûi thì phaïm toäi vöôït phaùp. Ñaây laø pheùp taéc baïch chuùng xin xuaát gia ñaõ xong.

* Keá thænh naêm vò OÅ-ba-ñaø-da. Leã Thaân giaùo sö xong thì quì xuoáng chaép tay baïch raèng: “Xin A-giaù-lôïi-da nhôù nghó cho, con teân laø nay

thænh A-giaù-lôïi-da laøm OÅ-ba-ñaø-da. Xin A-giaø-lôïi-da vì con maø laøm OÅ- ba-ñaø-da giuùp con xuaát gia”. Noùi nhö theá ba laàn. Ñeán laàn thöù ba, phaûi noùi do OÅ-ba-ñaø-da (A-giaø-lôïi-da) laøm OÅ-ba-ñaø-da, thì sö noùi toát, ñaùp: Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thænh OÅ-ba-ñaø-da ñaõ xong.

* Keá laø thænh Bí-soâ caïo toùc. Neáu cao heát toùc, ngöôøi naøy veà sau hoái haän, neân Phaät baûo neân chöøa laïi treân ñænh ñaàu moät ít toùc, vaø hoûi raèng: Coù

caïo toùc treân ñænh ñaàu chaêng? Neáu ñaùp khoâng, thì baûo: Tuøy yù oâng. Neáu noùi caïo, thì môùi caïo heát. Keá baûo taém goäi. Neáu trôøi laïnh thì naáu nöôùc noùng, neáu trôøi noùng thì cho nöôùc laïnh.

* Keá Thaân giaùo sö trao cho Bình baùt vaø y nhieãm saéc. Ngöôøi naøy phaûi daïy leã döôùi chaân Sö, roài môùi trao y - baùt.
* Keá Thaân giaùo sö maëc aùo vaø quaàn. Khi ñoù phaûi xem xeùt kyõ, coi coù hai boä phaän sinh duïc, hoaëc khoâng coù, hoaëc coù maø khoâng hoaøn haûo hay khoâng. Ñaây laø nghi phaïm ñaàu ñaõ xong.
* Keá trao cho ba qui giôùi vaø cho xuaát gia, tröôùc phaûi laïy Phaät, keá laïy Thaân giaùo sö xong roài thì quì xuoáng chaép tay. Daïy thöa raèng: Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... töø nay ñeán troïn ñôøi xin qui y Phaät-ñaø Löôõng Tuùc Toân, qui y Ñaït-ma Ly Duïc Toân, qui y Taêng-giaø Chuùng Trung Toân, Baïc-giaø-phaïm Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Giaùc Thích-ca Maâu-ni, Thích-ca Sö Töû, Thích-ca Ñeá Vöông ñaáng Chí toân cuûa chuùng con, Ngaøi ñaõ xuaát gia, con cuõng xin xuaát gia theo, boû hình daïng theá tuïc maø giöõ theo hình töôùng xuaát gia. Noùi nhö theá ba laàn. Ñeán laàn thöù ba phaûi noùi con nhaân vieäc cho ñeán noùi teân, OÅ-ba-ñaø-da teân laø... Sö noùi: Toát, ñaùp:Vaâng. Ñaây laø Nghi phaïm xuaát gia.
* Keá Thaân giaùo sö neân giao cho moät Bí-soâ, trao cho luaät nghi Sa- di giöõ gìn, Bí-soâ neân hoûi Thaân giaùo sö raèng: Ngöôøi naøy coù thanh tònh chaêng? Neáu thanh tònh heát thì cho laøm Sa-di. Keá kính leã Phaät vaø leã quó Phaïm sö, quì xuoáng chaép tay thöa raèng: “Xin Ñaïi ñöùc nhôù nghó cho, con teân laø... töø nay ñeán troïn ñôøi xin qui y Phaät-ñaø Löôõng Tuùc Toân, qui y Ñaït- ma Ly Duïc Toân, qui y Taêng-giaø Chuùng Trung Toân, xin Ñaïi ñöùc chöùng bieát troïn ñôøi con laø Sa-di”. Noùi nhö theá ba laàn. Ñeán laàn thöù ba phaûi noùi: Xin A-giaù-lôïi-da chöùng bieát troïn ñôøi con laø Sa-di. Sö noùi toát. Ñaùp:Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thoï giôùi Sa-di ñaõ xong.
* Keá laø ngaøi A-giaø-lôïi-da thì theo baát cöù moät Bí-soâ naøo, tuøy theo löôïng cuûa boùng maø laøm ngoùn thöông cuõ, ñoàng thôøi chia ra caùc phaùp ngaøy ñeâm, v.v…ñeàu laøm nhö trong giôùi Bí-soâ.
* Keá trao möôøi hoïc xöù, baûo oâng haõy noùi theo ta. “Xin A-giaø-lôïi- da nhôù nghó cho, nhö caùc baäc Thaùnh A-la-haùn troïn ñôøi boû gieát haïi, xa lìa gieát haïi, con teân laø... cuõng nhö theá. Töø nay ñeán cheát con xin boû gieát haïi, xa lìa gieát haïi. Ñaây laø chi thöù nhaát, laø choã hoïc cuûa caùc baäc Thaùnh A-la-haùn aáy, con xin hoïc theo vaø giöõ gìn. Laïi nhö caùc baäc Thaùnh A-la- haùn cho ñeán troïn ñôøi boû troäm caép, daâm duïc, noùi doái, laøm men röôïu, laøm röôïu, uoáng röôïu say söa loaïn taùnh chôi bôøi buoâng lung, ca muùa, ñôøn ñòch, thoa höông thôm, ñeo chuoãi anh laïc naèm giöôøng cao roäng, aên phi

thôøi, caát chöùa vaøng baïc cho ñeán khoâng caát chöùa vaøng baïc. Con teân laø... cuõng xin nhö theá. Töø nay ñeán troïn ñôøi boû troäm caép, daâm duïc, noùi doái, laøm men röôïu, laøm röôïu, uoáng röôïu say söa loaïn taùnh, chôi bôøi buoâng lung, ca muùa, ñôøn ñòch, thoa höông thôm, ñeo chuoãi anh laïc, ngoài naèm giöôøng cao roäng, aên phi thôøi, caát chöùa vaøng baïc cho ñeán xa lìa chöùa caát vaøng baïc. Ñaây laø möôøi chi hoïc xöù, laø choã hoïc cuûa baäc Thaùnh A-la-haùn, con xin hoïc theo, laøm theo vaø giöõ gìn. Sö noùi toát, ñaùp:Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thoï giôùi Sa-di ñaõ xong.

Nghi phaïm thoï giôùi Cuï tuùc:

Neáu ngöôøi ñuû hai möôi tuoåi. Sö OÅ-ba-ñaø-da phaûi cho ngöôøi aáy xin baùt vaø ba y. Vì thænh Yeát-ma vaø Giaùo sö vaø nhaäp ñaøn traøng. Caùc chuùng Bí-soâ thöôøng cuøng nhoùm hôïp vaøo nöûa thaùng. Ñoái vôùi vieäc phoøng hoä, saùm hoái, giöõ gìn ñeàu nghó tìm, bieát roõ caùc loãi ñaõ phaïm ñeå phoøng hoä, saùm hoái, giöõ gìn huaân tu. Sau môùi ngoài (buoäc toäi). Nhö ôû giöõa nöôùc (thaønh phoá lôùn) thì neân nhoùm hoïp möôøi vò. Neáu ôû bieân ñòa thì cuøng Luaät sö neân nhoùm hoïp naêm vò. Baûo ngöôøi thoï giôùi tröôùc kính leã Phaät ba laïy, keá laïy chuùng taêng ba laïy. Kính laïy coù hai thöù: Moät laø naêm voùc ñeàu saùt ñaát (ñaàu vaø hai ñaàu goái hai cuøi choû); Hai laø hai tay chaïm vaøo chaân thaày, vôùi caùch moät ñaõ chí kính roài, phaûi thænh OÅ-ba-ñaø-da, tröôùc ñeå kính leã phaûi ñaët moät vieân gaïch, hoaëc ngoùi roài phuû coû leân treân. Ngöôøi thoï giôùi quì goái chaép tay treân ñoù. Neáu tröôùc laø OÅ-ba-ñaø-da hoaëc laø A-giaø-lôïi-da thì tuøy luùc maø xöng noùi. Neáu tröôùc khoâng phaûi laø hai thaày aáy thì phaûi thöa laø Ñaïi ñöùc Toân giaû. Neáu thænh quó phaïm sö, thì vò naøy phaûi ñuû oai nghi. Taùc baïch raèng: “Xin Ñaïi ñöùc nhôù nghó cho. Con teân laø... nay thænh Ñaïi ñöùc laøm OÅ-ba-ñaø-da, xin Ñaïi ñöùc vì con laøm OÅ-ba-ñaø-da. Do Ñaïi ñöùc laøm OÅ-ba-ñaø-da maø trao cho con giôùi Caän Vieân”. Noùi nhö theá ba laàn. Ñeán laàn thöù ba, phaûi noùi do OÅ-ba-ñaø-da laøm OÅ-ba-ñaø-da trao cho con giôùi Caän Vieân, thì sö noùi toát, ñaùp:vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thænh OÅ-ba-ñaø-da ñaõ xong.

* Keá vò sö OÅ-ba-ñaø-da phaûi gia trì ba phaùp y. Neáu laø y ñaõ caét may roài thæ phaûi nhö theá maø gia trì, xeáp choàng ba phaùp y leân nhau roài ñaët treân vai traùi cuûa ngöôøi aáy. Sau ñoù Thaân giaùo sö vaø ngöôøi thoï giôùi cuøng ñöùng daäy, ngöôøi thoï giôùi hai tay caàm goùc Taêng-kyø-chi (Haùn dòch laø phöùc y), phaûi noùi theá naøy: Xin OÅ-ba-ñaø-da nghó töôûng, con teân laø... ñaõ laøm thaønh y, laø duøng ñöôïc, phaùp y naøy laøm taêng-kyø-chi. Nay con xin giöõ gìn”. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi toát, ñaùp: vaâng.
* Keá hai tay caàm goùc OÁt-ñaùt-la Taêng-giaø (Haùn dòch laø noäi y). Phaûi noùi theá naøy: Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... ñaõ laøm Thaùnh y,

laø coù khaû naêng ñöôïc thoï duïng phaùp y naøy laøm OÁt-ñaùt-la-taêng-giaø. Nay con xin thoï trì. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp: Vaâng.

* Keá hai tay caàm goùc An-ñaùt Baø-sa giaùc (Haùn dòch laø noäi y) noùi raèng: “Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... ñaõ laøm thaønh y, laø coù khaû naêng ñöôïc thoï duïng phaùp y naøy laøm An-ñaùt Baø-sa, nay xin thoï trì”. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp:Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thoï trì ba y ñaõ caét may xong. Neáu khoâng coù y caét may xong thì phaûi ñem xaáp vaûi maø gia trì. Luùc ñoù, hai ngöôøi cuøng ñöùng daäy choàng ba vaät leân nhau roài ñaët treân vai traùi ngöôøi aáy laøm goùc vaät Taêng-giaø-chi maø noùi raèng: Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... laáy y naøy laøm phaùp y Taêng-giaø- chi. Nay con xin thoï trì. Neáu khoâng chöôùng naïn thì seõ laøm y chín ñieàu v.v… hai böùc daøi moät böùc ngaén, con seõ giaët giuõ vaø caét may nhuoäm xaáp vaûi naøy, hoaëc y cöù theo treân maø vaù, tuøy kham söû duïng y naøy laø coù khaû naêng ñöôïc thoï duïng (thì coù theå duïng ñöôïc)”... Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp: Vaâng.
* Keá caàm goùc vaät OÁt-ñaùt-la-taêng-giaø maø noùi raèng: Xin OÅ-ba-ñaø- da nhôù nghó cho, con teân laø... y naøy laøm OÁt-ñaùt-la-taêng-giaø, nay con xin thoï trì. Neáu khoâng coù chöôùng naïn thì neân laøm y baûy ñieàu, hai böùc daøi moät böùc ngaén, ñieàu töông phaùp y. Con seõ giaët giuõ, caét may, nhuoäm maàu, hoaëc y cöù ôû treân ñaép vaù tuøy kham söû duïng y naøy, laø kham ñöôïc thoï duïng. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp: Vaâng.
* Keá caàm goùc vaät An-ñaùt Baø-sa maø noùi raèng: Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... laáy vaät naøy laøm An-ñaùt Baø-sa nay con xin thoï trì. Neáu khoâng coù chöôùng naïn thì laøm y naêm ñieàu An-ñaùt Baø-sa phaùp y, hai daøi moät ngaén. Con seõ giaët giuõ, caét may, nhuoäm maàu, hoaëc y cöù theo treân ñaép vaù, tuøy kham söû duïng y naøy”. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp: Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm giöõ gìn ba y chöa caét may xong.
* Keá baøy baùt ra tröôùc chuùng taêng, moät Bí-soâ tay traùi caàm baùt, xoøe tay phaûi che mieäng baùt. Töø Thöôïng toïa moãi choã taêng ñích thaân noùi raèng (hoaëc goïi Ñaïi ñöùc hoaëc Cuï thoï). Xin Cuï thoï nhôù nghó cho, Cuï thoï aáy teân laø... coù Baùt-ñaùt-la naøy khoâng phaûi nhoû, khoâng phaûi lôùn, khoâng phaûi maàu traéng hay chaêng? Phaûi hoûi nhö theá, neáu khoâng coù chöôùng naïn, thì ñaïi chuùng ñeàu noùi toát. Neáu noùi toát laø ñöôïc, neáu khoâng noùi toát laø phaïm toäi vöôït phaùp. Ñaây laø nghi phaïm baøy baùt ñaõ xong.
* Keá OÅ-ba-ñaø-da phaûi töï gia trì Ba-ñaùt-la, phaûi laøm nhö sau: Cuøng ngöôøi thoï giôùi ñöùng daäy, hai ngöôøi tay traùi cuøng caàm baùt, ñeàu duøng tay phaûi che mieäng baùt, daïy noùi nhö sau: Xin OÅ-ba-ñaø-da nhôù nghó cho, con teân laø... Ba-ñaù-la naøy duøng laøm ñoà ñöïng khi aên, laø ñoà ñöïng cuûa Ñaïi tieân

(Phaät) duøng ñeå khaát thöïc. Nay con xin thoï trì. Noùi nhö theá ba laàn. Sö noùi: Toát, ñaùp:Vaâng. Ñaây laø nghi phaïm thoï trì Ba-ñaùt-la ñaõ xong.

* Keá laø trao toïa cuï vaø ñaõy loïc nöôùc. Sau ñoù ñaép y Taêng-kyø-chi daïy leã taêng chuùng ba laïy. Neân ñeå ôû choã thaáy maø khoâng nghe, daïy ngöôøi aáy nhaát taâm chaép tay höôùng veà chuùng ñöùng chí thaønh. Sö Yeát-ma lieàn hoûi trong chuùng raèng: Ai tröôùc töø OÅ-ba-ñaø-da kia thoï thænh, thì phaûi ôû choã khuaát maø chæ baøy ngöôøi aáy. Ngöôøi thoï thænh aáy ñaùp: Toâi laø... Keá Yeát-ma Sö hoûi: OÂng laø Bí-soâ teân... OÂng laø OÅ-ba-ñaø-da ôû choã vaéng maø chæ daïy ngöôøi aáy chaêng. Vò aáy ñaùp: Toâi laøm ñöôïc. Keá Yeát-ma sö nhôø Bình giaùo sö vì hoûi chöôùng naïn, laøm ñôn baïch Yeát-ma. Keá Yeát-ma sö ngoài xong thì noùi theá naøy: Xin Ñaïi ñöùc taêng nhôù nghó cho. Bí-soâ naøy laø..., oâng... laø OÅ-ba-ñaø-da ôû choã khuaát maø chæ baøy cho... Neáu khi Taêng-giaø ñeán nghe, Taêng-giaø chaáp nhaän cho Bí-soâ naøy laø..., OÂng... laø OÅ-ba-ñaø-da cuøng ôû choã khuaát chæ baøy cho... Ñaây laø traéng, ñaây laø sai, thì nghi phaïm Bình giaùo sö ñaõ xong.
* Keá Bí-soâ Bình giaùo daét ñeán choã khuaát daïy kính leã xong, quì xuoáng chaép tay noùi raèng: xin Caùc Cuï thoï laéng nghe, ñaây laø luùc caùc oâng neân noùi lôøi thaønh thaät. Nay toâi coù ít ñieàu muoán hoûi, chaúng ñöôïc noùi doái. Caùc oâng coù phaûi laø ñaïi tröôïng phu chaêng (laø ñaøn oâng chaêng?)? Ñaùp raèng: Thöa phaûi. Caùc oâng coù nam caên (boä phaän sinh duïc nam) chaêng? Ñaùp: Ñuû. Caùc oâng ñuû hai möôi tuoåi chaêng? Ñaùp: Coù. Caùc oâng coù ñuû ba y vaø baùt chaêng? Ñaùp: Ñuû. Cha meï coøn soáng chaêng? Ñaùp: Coøn. Coù cho caùc oâng xuaát gia chaêng? Ñaùp: Cho. Neáu noùi ñaõ cheát thì khoâng caàn hoûi. Caùc oâng khoâng phaûi laø keû toâi tôù, khoâng phaûi vì troäm caép maø ñeán, khoâng phaûi vì caàu lôïi döôõng maø ñeán chaêng? Caùc oâng khoâng phaûi laø ngöôøi tranh caõi, khoâng phaûi keû baùn ngöôøi khaùc, khoâng phaûi bò vua choïn rieâng, khoâng phaûi laø ngöôøi vua sô haõiï, khoâng phaûi ngöôøi ñoäc haïi nhaø vua, khoâng phaûi ngöôøi gieát haïi vua, baûo ngöôøi khaùc gieát haïi vua chaêng? OÂng khoâng phaûi laø keû cöôùp boùc noåi tieáng, khoâng phaûi laø keû gieát ngöôøi, khoâng phaûi laø quan Huyønh moân bò thieán, khoâng phaûi laø keû laøm oâ ueá Bí-soâ-ni chaêng. OÂng khoâng phaûi laø keû ôû chung vôùi giaëc, hoaëc ôû rieâng moät choã, hoaëc chaúng phaûi khoâng cuøng ôû chung chaêng? OÂng coù phaûi laø ngoaïi ñaïo, hoaëc thuù ngoaïi ñaïo (tröôùc laø ngoaïi ñaïo, sau ñoù xuaát gia, roài veà vôùi ngoaïi ñaïo vaø nay trôû vaøo Phaät giaùo, goïi laø thuù ngoaïi ñaïo) chaêng? OÂng coù phaûi laø keû gieát cha gieát meï, gieát A-la-haùn, phaù hoøa hôïp taêng vaø coù yù laøm thaân Phaät chaûy maùu hay chaêng? OÂng coù phaûi laø hoùa nhaân, coù phaûi laø baøng sanh chaêng? Neân hoûi nhö theá, ñeàu ñaùp laø khoâng phaûi. OÂng coù phaûi laø keû giaät nôï ngöôøi khaùc, hoaëc coøn thieáu nôï ngöôøi khaùc nhieàu ít chaêng? Neáu

noùi coù thì haõy hoûi raèng: OÂng coù theå thoï giôùi Caän Vieân roài traû nôï cho hoï ñöôïc chaêng? Neáu noùi ñöôïc thì toát, neáu noùi khoâng ñöôïc, thì baûo: OÂng hoûi ngöôøi aáy cho thì môùi ñeán ñaây. OÂng coù phaûi tröôùc ñaây ñaõ xuaát gia chaêng? Neáu noùi ñaõ töøng xuaát gia, thì phaûi hoûi oâng ñoái vôùi boán giôùi tha thaéng maø phaïm baát cöù moät giôùi naøo, khi oâng hoaøn tuïc coù boû hoïc xöù chaêng (phaïm giôùi chaêng?). Ñaùp: Phaïm troïng. Baûo: Tuøy yù oâng (ñi), neáu noùi khoâng phaïm thì baûo: OÂng hieän laø ngöôøi xuaát gia phaûi chaêng? Neáu noùi phaûi, thì baûo: OÂng coù giöõ phaïm haïnh chaêng? Ñaùp: Coù thì hoûi oâng teân gì, ñaùp con teân.... Hoûi: OÅ-ba-ñaø-da cuûa OÂng teân gì. Ñaùp: Con nhaân söï cho ñeán noùi teân OÅ-ba-ñaø-da, OÅ-ba-ñaø-da teân laø... Naøy Cuï thoï, ôû trong thaân ngöôøi coù caùc thöù bònh nhö: Caùc bònh cuøi huûi, bònh böôùu, bònh gheû nhoït, phoûng, bònh laäu, gheû lôû, truøng deá caén, bònh gaày coàm, bònh queân, bònh ñoùi, bònh thuûng, söng, cöôùc khí, aám laäu, bònh thôøi khí (dòch taû), v.v... caùc bònh döõ daèn hoaëc moät ngaøy, hai ngaøy, ba, boán ngaøy phong hoaøng ñaøm aåm cuøng nhoùm hôïp caùc bònh ngaøy bôùt ngaøy theâm, hoaëc keùo daøi, hoaëc taïm döùt, bònh ung thö, vaøng da, bònh ngheïn, bònh uoân oeï, bònh ho, suyeån, khí noåi cuïc, tay chaân ñau nhöùc, huyeát khoái, bònh tró, laäu, oùi ngöôïc, bònh laâm lòch, khaép mình soát noùng, ñau löng, xöông gaân ñau nhöùc... oâng coù caùc bònh nhö theá vaø caùc bònh khaùc chaêng. Ñaùp: Khoâng. Naøy Cuï Thoï! oâng haõy laéng nghe! Nhö nay ta ôû choã khuaát hoûi oâng, laùt nöõa caùc Bí-soâ ôû giöõa ñaïi chuùng cuõng seõ hoûi oâng. OÂng ôû choã ñoù khoâng neân sôï seät, neáu coù noùi thì coù, neáu khoâng thì noùi khoâng, phaûi ñaùp cho thaønh thaät. Laïi ôû ñaây chöa goïi chôù ñeán. Ñaây laø nghi phaïm chæ daïy ôû choã vaéng.

* Keá bình giaùo (ngöôøi chæ daïy ôû choã khuaát) bieán hieän ñi tröôùc, nöûa ñöôøng höôùng veà chuùng, ñöùng chaép tay, laïi noùi raèng: Xin Ñaïi ñöùc Taêng- giaø laéng nghe! ngöôøi aáy laø... ôû choã khuaát toâi ñaõ chæ daïy, hoûi nhöõng ñieàu chöôùng phaùp, OÅ-ba-ñaø-da aáy chæ noùi thanh tònh heát, neân cho ñeán ñaây chaêng? Caû chuùng ñeàu noùi: neáu thanh tònh heát thì haõy goïi ñeán ñaây. Ñeàu noùi thì toát, neáu chaúng noùi nhö theá thì phaïm toäi vöôït phaùp. Keá phaûi töø xa maø goïi ñeán. Ñeán roài thì leã chuùng taêng ba laïy ñeå xin thoï giôùi Caän Vieân. Kính leã Phaät ba laïy, laïi leã chuùng taêng ba laïy. ÔÛ treân gaïch coù loùt coû maø quì goái chaép tay, daïy noùi raèng: Ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho, con teân laø... nay nhaân vieäc, cho ñeán noùi teân, môõ giaùp laø OÅ-ba-ñaø-da,... nay töø Taêng-giaø caàu thoï Caän Vieân, con teân laø... nhaân vieäc cho ñeán noùi teân, môõ giaùp laø OÅ-ba-ñaø-da, nay töø Taêng-giaø xin thoï Caän Vieân. Xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø trao cho con giôùi Caän Vieân. Xin Ñaïi ñöùc Taêng cöùu ñoä con. Xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø giöõ gìn con, xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø chæ daïy con ñaày ñuû taâm thöông xoùt, xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø thöông xoùt con. Noùi nhö theá ba

laàn. Ñaây laø nghi phaïm caàu xin thoï giôùi Caän Vieân ñaõ xong.

* Keá Yeát-ma Sö ôû trong Taêng hoûi chöôùng naïn, laøm ñôn baïch Yeát- ma. Yeát-ma Sö ngoài xong thì noùi raèng: Xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho. Ngöôøi naøy laø OÅ-ba-ñaø-da teân laø... nay töø Taêng-giaø caàu thoï giôùi Caän Vieân. Ngöôøi naøy laø OÅ-ba-ñaø-da teân laø... nay töø Taêng-giaø caàu thoï giôùi Caän Vieân. Ngöôøi naøy laø OÅ-ba-ñaø-da teân laø... nay töø Taêng-giaø xin thoï giôùi Caän Vieân. Neáu Taêng-giaø nghe roõ vaø öng thuaän, thì toâi ôû trong chuùng, laø OÅ-ba-ñaø-da teân... seõ xeùt hoûi ngöôøi naøy caùc chöôùng naïn. Ñaây laø lôøi taùc baïch. Ñaây laø nghi phaïm Yeát-ma hoûi chöôùng naïn ñaõ xong. Keá Yeát-ma Sö ôû trong taêng neân hoûi caùc chöôùng naïn. Ngöôøi thoï giôùi aáy kính leã thaày Yeát-ma quì goái chaép tay, daïy cho noùi raèng: Xin Cuï thoï laéng nghe luùc naøy oâng phaûi noùi lôøi thaønh thaät, nay ta coù ít ñieàu hoûi oâng, oâng chôù neân sôï seät, neáu coù thì noùi coù, neáu khoâng thì noùi khoâng, chaúng ñöôïc noùi doái: OÂng coù phaûi laø tröôïng phu chaêng? Ñaùp: Phaûi. OÂng coù nam caên chaêng? Ñaùp: Ñuû. OÂng ñuû hai möôi tuoåi chöa? Ñaùp: Ñuû. OÂng coù ñuû ba y vaø baùt chaêng? Ñaùp: Ñuû. Cha meï OÂng coøn khoâng? Ñaùp: Coøn. Coù cho oâng xuaát gia chaêng? Ñaùp: Cho (neáu noùi cha meï ñaõ cheát thì khoâng hoûi caâu naøy). OÂng coù phaûi laø toâi tôù, coù phaûi vì troäm cöôùp maø ñeán, coù phaûi vì caàu lôïi döôõng maø ñeán chaêng? OÂng coù phaûi laø ngöôøi tranh caõi, laø ngöôøi mua baùn ngöôøi khaùc chaêng. OÂng coù phaûi laø keû bò vua choïn rieâng, khoâng phaûi laø ngöôøi vua sôï haõi, khoâng phaûi laø keû gieát haïi vua vaø baûo ngöôøi khaùc gieát haïi vua chaêng? OÂng coù phaûi laø boïn cöôùp boùc noåi tieáng, khoâng phaûi laø keû gieát ngöôøi, coù phaûi laø quan huyønh moân bò thieán, coù phaûi laø keû laøm oâ ueá Bí-soâ-ni chaêng? OÂng khoâng phaûi laø keû ôû chuùng vôùi giaëc, hoaëc keû ôû moät mình, hoaëc coù ôû chung vôùi ngöôøi khaùc chaêng. OÂng coù phaûi laø ngoaïi ñaïo, hoaëc ngoaïi ñaïo thuù (ñaõ laø ngoaïi ñaïo, xuaát gia, roài laïi laøm ngoaïi ñaïo, nay trôû laïi Phaät giaùo goïi laø ngoaïi ñaïo thuù) hay chaêng? OÂng coù phaûi laø keû ñaõ gieát haïi cha, gieát haïi meï, gieát haïi A-la-haùn, phaù hoøa hôïp taêng, coù aùc yù laøm thaân Phaät chaûy maùu hay chaêng. OÂng coù phaûi laø hoùa nhaân, laø baøng sanh chaêng? Phaûi hoûi nhö theá maø ñeàu ñaùp khoâng phaûi. OÂng coù giaät nôï ngöôøi khaùc, hoaëc coøn thieáu nôï ngöôøi khaùc ít nhieàu chaêng? Neáu noùi coù, thì neân hoûi raèng: OÂng thoï giôùi Caän Vieân roài coù traû nôï ngöôøi aáy ñöôïc chaêng, neáu noùi ñöôïc laø toát. Neáu noùi khoâng ñöôïc thì baûo: OÂng ñi hoûi ngöôøi aáy cho roài môùi ñeán ñaây. OÂng coù phaûi tröôùc ñaõ xuaát gia chaêng? Neáu noùi ñaõ töøng xuaát gia thì phaûi hoûi oâng coù ñoái vôùi boán giôùi tha thaéng maø phaïm baát cöù giôùi naøo chaêng, khi oâng hoaøn tuïc coù boû hoïc xöù chaêng. Ñaùp laø: phaïm troïng, thì baûo: Tuøy yù oâng ñi, neáu noùi khoâng phaïm thì hoûi: OÂng hieän laø ngöôøi xuaát gia phaûi chaêng? Ñaùp: Phaûi. Neáu noùi phaûi thì hoûi:

OÂng coù giöõ phaïm haïnh chaêng? Ñaùp: Coù giöõ. Hoûi: OÂng teân hoï gì? Ñaùp: Con laø..., Hoûi: OÅ-ba-ñaø-da cuûa OÂng teân gì? Ñaùp: Con nhaân vieäc cho ñeán noùi teân OÅ-ba-ñaø-da laø... baûo: Naøy Cuï thoï! haõy laéng nghe. Trong thaân ngöôøi coù caùc bònh nhö cuøi huûi, gheû choùc, saâu boï caén maø thaønh gheû lôû, laùc chaøm ngöùa ngaùy, bònh oám gaày, bònh queân, bònh ñoùi laïnh, phuø thuûng, bònh cöôùc khí aâm laäu, bònh thôøi khí, bònh cöïc thôøi khí (dòch taû) hoaëc moät ngaøy, hai ngaøy, ba, boán ngaøy phong huyønh laøm aåm, nhoùm hôïp caùc bònh, ngaøy bôùt ngaøy theâm (soát reùt côn), bònh laâu ngaøy hoaëc taïm thôøi, bònh ung thö, hoaøng baùn (buïng coù nöôùc), bònh ngheïn, oùi, ho, suyeãn, khí löïu, tay chaân teâ nhöùc, bònh huyeát khoái, ung thö, træ, laäu, oùi ngöôïc, bònh laâm lòch. Do bònh neân thaân theå soát noùng, ñau löng, gaân xöông ñau nhöùc v.v... OÂng coù caùc thöù bònh ñoù vaø caùc bònh khaùc hay chaêng. Ñaùp: Khoâng. Ñaây laø nghi phaïm ñaàu khi thoï giôùi Caän Vieân.

* Keá thaày Yeát-ma phaûi baïch boán laàn Yeát-ma, ngoài xong thì noùi raèng: Xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho! ngöôøi naøy teân… OÅ-ba-ñaø- da cuûa ngöôøi naøy teân… nay töø Taêng-giaø caàu thoï giôùi Caän Vieân. Ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... nay töø Taêng-giaø xin thoï giôùi Caän Vieân. Laø Ñaïi tröôïng phu (ñaøn oâng), cuõng Nam caên, tuoåi ñuû hai möôi, ba y vaø baùt ñaày ñuû. Ngöôøi teân... töï noùi ñaõ thanh tònh heát, khoâng coù caùc chöôùng naïn. Ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... nay töø taêng-giaø xin thoï giôùi Caän Vieân. Neáu Taêng-giaø nghe roõ vaø öng thuaän thì nay ngöôøi naøy teân... OÅ-ba- ñaø-da teân... nay xin taêng-giaø trao cho giôùi Caän Vieân. Ñaây laø tuùc Baïch, keá laø laøm Yeát-ma (laø baïch Yeát-ma laàn hai). Xin Ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho, ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... nay töø Taêng-giaø caàu thoï giôùi Caän Vieân. Ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... nay töø Taêng-giaø xin thoï giôùi Caän Vieân. Laø Ñaïi tröôïng phu, cuõng coù nam caên, tuoåi ñuû hai möôi, ba y vaø baùt ñaày ñuû. Ngöôøi teân... töï noùi ñaõ thanh tònh heát, khoâng coù caùc chöôùng naïn. Ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... nay töø Taêng-giaø xin thoï giôùi Caän Vieân. Cho neân Taêng-giaø nay vì ngöôøi naøy teân... OÅ-ba- ñaø-da teân... maø trao cho giôùi Caän Vieân. Neáu caùc Cuï thoï cho ngöôøi naøy teân... OÅ-ba-ñaø-da teân... ñöôïc nhaän giôùi Caän Vieân. Neáu cho thì im laëng, neáu khoâng cho thì noùi. Ñaây laø Yeát-ma laàn ñaàu. Noùi nhö theá ba laàn, ñeán laàn thöù ba thì noùi Taêng-giaø ñaõ cho roài, Taêng-giaø ñaõ cho ngöôøi teân... OÅ- ba-ñaø-da teân... ñaõ trao cho giôùi Caän Vieân xong, vì im laëng, nay nhö theá maø thöïc haønh. Ñaây laø nghi phaïm trao giôùi Caän Vieân caên baûn ñaõ xong.

Keá ngoaøi thaày Yeát-ma, heã coù baát cöù Bí-soâ naøo lieàn tính toaùn boùng maët trôøi maø laáy theû nhoû daøi boán loùng tay, döïng ñöùng döôùi ñaát (caém treân ñaát), luùc maët trôøi giöõa tröa (giöõa ngoï) ño boùng toái hai beân daøi ngaén baèng

nhau goïi laø moät ngöôøi, trong ñoù moät loùng tay goïi laø moät ñuû. Neáu coù theâm bôùt thì y theo ñaây maø ño löôøng boùng toái (boùng toái caùch chaân theû moät loùng ngoùn tay thì cho laø ñuû?). Luùc ngaøy heát thì baûo ngöôøi aáy, keá hoaëc ôû trong ñeâm, hoaëc luùc ngaøy toái (ngaøy aâm u khoâng coù maët trôøi) thì coù theå y theo ñaây maø theâm bôùt. Töùc laø töø saùng sôùm, giöõa tröa vaø chieàu toái hoaëc nöûa ñeâm. Ñaàu hoâm, nöûa ñaàu ñeâm, giöõa ñeâm, nöûa giöõa ñeâm. Cuoái ñeâm, nöûa cuoái ñeâm (hoaëc ñaàu ñeâm, ñaàu ñeâm röôõi, giöõa ñeâm, giöõa ñeâm röôõi, chöa saùng, ñaõ saùng, maët trôøi moïc, maët trôøi ñaõ moïc). Hoaëc chia taùm phaàn laáy moät phaàn ñaàu, hoaëc chia boán phaàn laáy moät phaàn ñaàu. Luùc giöõa tröa, hoaëc boán phaàn dö moät phaàn, hoaëc taùm phaàn dö moät phaàn, maët trôøi chöa laën, maët trôøi ñaõ laën, sao chöa moïc, sao ñaõ moïc. Ñaây laø hai möôi hai thôøi gian laáy baát cöù moät thôøi naøo phaûi baûo cho bieát. Laïi theo thôøi tieát khaùc nhau coù naêm laø: 1/ Muøa Ñoâng; 2/ Muøa Xuaân; 3/ Muøa möa; 4/ Chung thôøi; 5/ Tröôøng thôøi. Noùi muøa Ñoâng, coù boán thaùng töùc laø töù 16 thaùng 9 ñeán 15 thaùng gieâng. Noùi muøa Xuaân cuõng coù boán thaùng, töùc laø töø 16 thaùng gieâng ñeán 15 thaùng 5. Noùi muøa möa thì coù moät thaùng, töùc töø 16 thaùng 5 ñeán 15 thaùng 6. Noùi Chung thôøi töøc laø töø 16 thaùng 6, laø moät ngaøy moät ñeâm. Noùi Tröôøng thôøi thì coù ba thaùng, thieáu moät ngaøy moät ñeâm, töùc laø töø 17 thaùng 6 ñeán 15 thaùng 9. Trong naêm thôøi gian naøy tuøy baát cöù moät thôøi gaù phaûi baûo cho bieát.

Keá thaày Yeát-ma phaûi noùi phaùp boán y: “Naøy Cuï thoï teân... oâng haõy laéng nghe, boán phaùp y naøy caùc Theá toân Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ thaáy ñaõ bieát. Caùc y naøy laø phaùp xuaát gia thoï Caän Vieân maø laøm Bí-soâ. Noùi phaùp y, töùc laø y naøy kheùo noùi phaùp luaät. Ngöôøi xuaát gia Caän Vieân thaønh taùnh Bí-soâ. Theá naøo laø boán y: Moät laø trong caùc y thì y phaån taûo laø vaät thanh tònh raát deã tìm. Y Bí-soâ naøy ñoái vôùi phaùp luaät Thieän maø xuaát gia caän vieân thaønh taùnh Bí-soâ. OÂng teân laø… töø ngaøy nay cho ñeán troïn ñôøi duøng y phaån taûo maø töï cöùu coù öa thích chaêng?

Ñaùp: “Öa thích, neáu ñöôïc lôïi lôùn ñaø luïa traéng hoaëc luïa loâng traéng, hoaëc luïa trôûn hoaëc vaûi traéng, vaûi hoàng, tô luïa hoàng, luïa vaùi teá ca thi, saéc trung bình hoaëc saéc keùm, hoaëc aùo loâng, hoaëc y xaù-na, hoaëc y hoà-ma, hoaëc y kieáp boái, hoaëc y ñoå-caâu-la, hoaëc y nöôùc Kieàu-ñaøm-ba, hoaëc y nöôùc Nhaät haï, neáu laïi ñöôïc caùc loaïi y thanh tònh khaùc, neáu töø chuùng maø ñöôïc hoaëc töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc. Caùc oâng neân tuøy ñoù maø duøng, bieát löôïng thoï duïng, oâng coù giöõ ñöôïc chaêng?

Ñaùp raèng: Daï giöõ ñöôïc.

Nay caùc oâng teân... haõy laéng nghe, hai laø trong caùc caùch aên thì khaát thöïc laø thanh tònh thaät deã tìm ñöôïc. Bí-soâ naøy xuaát gia trong Thieän phaùp

luaät caän vieân thaønh taùnh Bí-soâ. OÂng teân... töø nay ñeán troïn ñôøi duøng khaát thöïc maø töï soáng coù öa thích chaêng?

Ñaùp: Öa thích, neáu ñöôïc lôïi lôùn, coù nhieàu chaùo nhöø, nöôùc chaùo nöôùc gaïo raïng boät khuaáy... cuùng döôøng cho baäc Ñaïi nhaân, neáu ngaøy moàng 5, moàng 8, 14, raèm coù tieát hoäi thöïc, neáu Taêng keá môøi aên, hoaëc ngöôøi khaùc môøi aên, hoaëc tình côø gaëp môøi aên, neáu coá môøi aên, hoaëc laïi ñöôïc caùc thöùc aên thanh tònh khaùc, neáu töø chuùng maø ñöôïc hoaëc töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc thì oâng haõy tuøy ñoù maø duøng, bieát löôïng thoï duïng. OÂng coù giöõ ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Daï giöõ ñöôïc.

OÂng teân... haõy laéng nghe! Ba laø trong caùc choã ôû thì ôû döôùi goác caây laø choã thanh tònh deã tìm ñöôïc. Bí-soâ y theo ñaây xuaát gia Thieän phaùp luaät trong caän vieân thaønh taùnh Bí-soâ. OÂng teân... töø nay ñeán troïn ñôøi ôû döôùi goác caây traùi toïa cuï maø töï cöùu coù öa thích chaêng?

Ñaùp: Öa thích, neáu ñöôïc lôïi lôùn coù nhieàu nhaø cöûa phoøng oác laàu gaùc maùt meû, lan can töôøng raøo nhaø ñeïp, treân cöûa laàu gaùc treo reøm saùo maøn tröôùng, ñaát troáng maøn che, laøm nhaø goã treân haàm hoá (nhaø saøn) hang ñaù, nhaø tranh trong nuùi, hoaëc coù töôøng raøo hoaëc khoâng töôøng raøo, hoaëc coù nhaø troáng, hoaëc khoâng nhaø troáng, laïi ñöôïc caùc choã ôû thanh tònh khaùc, hoaëc töø chuùng maø ñöôïc, hoaëc töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc. OÂng ñoái caùc thöù naøy tuøy yù ñöôïc nhaän, bieát löôïng thoï duïng, coù giöõ ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Daï giöõ ñöôïc.

OÂng teân... neân laéng nghe! Boán thöù Traàn Khí Döôïc laø vaät thanh tònh deã tìm ñöôïc. Bí-soâ y theo ñaây, xuaát gia trong Thieän phaùp luaät caän vieân thaønh taùnh Bí-soâ. Caùc oâng teân... töø nay ñeán troïn ñôøi duøng traàn khí döôïc maø töï cöùu coù öa thích chaêng?

Ñaùp: Öa thích, neáu ñöôïc lôïi ích lôùn, caùc thöù bô daàu, maät söõa, ñöôøng boâït, nghi thôøi döôïc, nghi canh döôïc, hoaëc baûy ngaøy hoaëc hôn, reã thaân caønh laù hoa quaû thuoäc, hoaëc laïi ñöôïc caùc thöù thuoác thanh tònh khaùc, hoaëc töø chuùng maø ñöôïc, hoaëc töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc, oâng ñoái vôùi caùc thöù naøy tuøy yù duøng ñöôïc, bieát löôïng thoï duïng coù giöõ ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Daï giöõ ñöôïc.

Ñaây laø phaùp boán y ñaõ xong, keá noùi phaùp boán ñoïa laïc.

OÂng teân... haõy laéng nghe! Coù boán phaùp laø caùc Theá toân Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ thaáy ñaõ bieát, laø y theo caùc phaùp aáy maø xuaát gia caän vieân laøm Bí-soâ noùi phaùp ñoïa laïc. Bí-soâ ôû trong boán thöù naøy tuøy baát cöù moät vieäc naøo, neáu coù phaïm thì khoâng phaûi Bí-soâ, khoâng phaûi Sa-moân, khoâng phaûi ñeä töû Phaät Thích-ca, maát taùnh Bí-soâ, phaù phaùp Sa-

moân. Ñaây lieàn bò toån giaûm hö hoaïi ñoïa laïc, bò ngöôøi khaùc hôn, chaúng theå troïng thaâu thí nhö chaët ñaàu caây Ña-la, chaúng theå cao lôùn leân. Bí-soâ cuõng nhö theá. Boán phaùp aáy laø gì?

1. Caùc Duïc, luyeán duïc, thaám nhuaàn, ñaém nhieãm duïc. Caùc Ñöùc Theá toân duøng voâ löôïng phaùp moân caùc thöù cheâ traùch döùt boû duïc, lìa duïc, dieät duïc, döùt duïc v.v... khen ngôïi ñoù laø söï thaéng dieäu. Naøy Cuï thoï! OÂng töø ngaøy nay chaúng daùm duøng nhieãm taâm maø nhìn ngöôøi nöõ, huoáng chi laø hai ngöôøi giao hoäi laøm vieäc baát tònh. Naøy Cuï thoï! Nhö Phaät, Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ bieát, ñaõ thaáy, ñaõ noùi. Neáu Bí-soâ cuøng caùc Bí-soâ ñoàng ñöùc hoïc xöù, chaúng boû hoïc xöù, chaúng phaïm hoïc xöù maø laøm haïnh baát tònh, cho ñeán cuøng baøng sinh laøm vieäc baát tònh. Bí-soâ aáy lieàn ñoïa laïc, chaúng ñöôïc ôû chung. Ñoái vôùi vieäc Bí-soâ tuøy phaïm nhö theá thì ngay khi laøm, lieàn khoâng phaûi Bí-soâ, khoâng phaûi Sa-moân, khoâng phaûi laø ñeä töû Phaät Thích-ca, maát taùnh Bí-soâ, phaù phaùp Sa-moân, ñaây lieàn toån giaûm, phaù hoaïi, ñoïa laïc, vì bò ngöôøi khaùc hôn chaúng theå troïng thaâu. Thí nhö chaët ñaàu caây Ña-la chaúng theå coøn cao lôùn leân. OÂng töø nay ñoái vôùi vieäc naøy chaúng neân laøm, chaúng theå laøm, chaúng phaûi choã laøm, maø phaûi döùt boû, trong vieäc laøm phaûi duøng chaùnh nieäm, khoâng neân buoâng lung chôi bôøi, phaûi heát loøng ngaên ngöøa taâm mình, ñoái vôùi vieäc ñoù oâng chaúng laøm ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Con chaúng laøm.

Naøy Cuï thoï! Haõy laéng nghe! Laáy vaät ngöôøi khaùc chaúng cho, Ñöùc Theá toân duøng voâ löôïng caùc thöù moân cheâ traùch lìa vieäc laáy vaät khoâng cho, khen ngôïi ñoù laø vieäc thaéng dieäu. Naøy Cuï thoï! OÂng töø nay ñeán troïn ñôøi chaúng duøng taâm cöôùp giaät cho ñeán moät haït meø, vaät ngöôøi ta khoâng cho maø mình coá laáy, huoáng chi laø naêm ma-saùi, hoaëc quaù naêm ma-saùi, naøy Cuï thoï! Nhö Phaät Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ thaáy, ñaõ bieát, ñaõ noùi. Neáu coù Bí-soâ hoaëc trong xoùm laøng hoaëc ôû choã vaéng taâm muoán troäm cöôùp laáy vaät ngöôøi khoâng cho. Nhö theá khi troäm cöôùp laáy neáu bò vua quan baét giöõ quôû traùch: Naøy thaèng kia, maøy laø teân cöôùp ngu si khoâng bieát gì cho neân môùi troäm cöôùp nhö theá, hoaëc bò troùi coät, hoaëc bò gieát cheát, hoaëc bò ñuoåi ñi. Naøy Bí-soâ! Neáu laáy vaät ngöôøi khoâng cho thì Bí-soâ aáy seõ phaûi ñoïa laïc, khoâng neân ôû chung. Bí-soâ phaïm vieäc nhö theá thì khi ñang laøm khoâng phaûi laø Bí-soâ, khoâng phaûi Sa-moân, khoâng phaûi ñeä töû Ñöùc Thích-ca, maát taùnh Bí-soâ, phaù phaùp Sa-moân, ñaây bò toån giaûm phaù hoaïi, ñoïa laïc vì ngöôøi khaùc hôn chaúng troïng thaâu. Ví nhö chaët ñaàu caây Ña-la, chaúng coøn cao lôùn leân. OÂng töø ngaøy nay vôùi vieäc naøy chaúng neân laøm, chaúng phaûi choã laøm maø phaûi ñoaïn döùt, trong vieäc laøm phaûi laøm

vôùi chaùnh nieäm, chaúng buoâng lung chôi bôøi, heát loøng ngaên ngöøa taâm mình, oâng ñoái vieäc naøy chaúng laøm ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Chaúng laøm.

Cuï Thoï! OÂng haõy laéng nghe! Vieäc gieát haïi sinh maïng, Ñöùc Theá toân duøng voâ löôïng phaùp moân ñeå cheâ traùch xa lìa gieát haïi. Khen ngôïi ñoù laø vieäc thaéng dieäu. Naøy Cuï thoï! Töø ngaøy nay duø cho loaøi beù nhoû nhaát laø ruoài muoãi cuõng chaúng neân coá taâm gieát haïi huoáng laø vôùi ngöôøi vaø thai ngöôøi. Naøy Cuï thoï! Ñöùc Phaät Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ bieát, ñaõ noùi. Neáu Bí-soâ hoaëc ngöôøi, hoaëc thai ngöôøi maø töï tay gieát cheát, hoaëc caàm dao ñöa cho ngöôøi khaùc baûo gieát, hoaëc daïy cho cheát, khen ngôïi söï cheát, baûo raèng: Naøy ngöôøi nam! Duøng ñôøi soáng xaáu aùc baát tònh naøy laøm gì, OÂng neân cheát ñi, cheát coøn hôn soáng, tuyø töï taâm oâng suy nghó, duøng caùc lôøi leõ khaùc maø khuyeân khen cho cheát. Neáu ngöôøi aáy cheát thì Bí-soâ bò ñoïa laïc, vì ngöôøi khaùc hôn chaúng theå troïng thaâu. Thí nhö chaët ñaày caây Ña-la chaúng coøn cao lôùn leân. OÂng töø ngaøy nay vieäc naøy chaúng neân laøm, khoâng phaûi choã laøm, phaûi neân ñoaïn döùt. Trong vieäc laøm phaûi duøng chaùnh nieäm, chaúng neân chôi bôøi buoâng lung, maø heát loøng ngaên ngöøa taâm mình. OÂng ñoái vôùi vieäc naøy chaúng laøm ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Chaúng laøm.

Cuï Thoï! OÂng haõy laéng nghe! Vieäc noùi doái, Ñöùc Theá toân duøng voâ löôïng phaùp moân caùc thöù cheâ traùch lìa boû noùi doái, khen ngôïi vieäc thaéng dieäu aáy.

Naøy Cuï thoï! Töø ngaøy nay chaúng neân coá taâm duø cho nheï nhaát laø vì cöôøi giôõn maø noùi doái, huoáng chi khoâng thaät laø thöôïng nhaân maø baûo mình coù phaùp thöôïng nhaân.

Naøy Cuï thoï! Nhö Phaät, Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñaõ bieát, ñaõ thaáy, ñaõ noùi. Neáu Bí-soâ thaät khoâng chöùng hieän tieàn, khoâng khaép bieát mình, khoâng ñöôïc phaùp Thöôïng nhaân vaéng laëng thì thaéng, chöùng thuø thaéng, ngoä töùc thaáy ñöôïc, maø baûo mình bieát nhö theá, thaáy nhö theá, töùc laø ñoïa laïc. Vì muoán ñöôïc thanh tònh neân ngöôøi naøy vaøo luùc khaùc, hoaëc coù ngöôøi hoûi, hoaëc chaúng ai hoûi maø noùi nhö theá.

Naøy Cuï thoï! Ta chaúng bieát chaúng thaáy maø noùi bieát noùi thaáy doái traù noùi doái, tröø ngöôøi Taêng thöôïng maïn, Bí-soâ aáy lieàn ñoïa laïc chaúng ñöôïc ôû chung. Noùi bieát phaùp gì, töùc laø noùi mình bieát khoå, bieát Taäp, Dieät, Ñaïo. Noùi thaáy phaùp naøo töùc laø noùi mình thaáy caùc trôøi, mình thaáy caùc roàng, caùc Daï-xoa, caùc Ca-laàu-la, caùc Caøn-thaùt-baø, caùc Khaån-na-la, caùc Ma- haàu-la-giaø, caùc ngaï quyû, caùc Tyø-xaù-xaø, caùc Cöu-baøn-traø, caùc Boä-ña-na, toâi thaáy Yeát-tra-boä-ña-na, toâi thaáy quyû toaøn phong, hoaëc noùi caùc vò trôøi

thaáy mình, caùc roàng thaáy mình, caùc thöù thaáy mình nhö Daï-xoa, Ca-laàu- la, Caøn-thaùt-baø, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, ngaï quyû, Tyø-xaù-xaø, Cöu- baøn-traø, Boä-ña-na, Yeát-tra-boä-ña-na, quyû toaøn phong thaáy mình, hoaëc noùi laø nghe tieáng trôøi, tieáng roàng, tieáng Daï-xoa, tieáng Ca-laàu-la, tieáng Caøn-thaùt-baø, tieáng Khaån-na-la, tieáng Ma-haàu-la-giaø, tieáng ngaï quyû, tieáng Tyø-xaù-xaø, tieáng Cöu-baøn-traø, tieáng Boä-ña-na, tieáng Yeát-tra-boä- ña-na, tieáng quyû toaøn phong, hoaëc noùi: Trôøi nghe tieáng mình, roàng nghe tieáng mình,... cho ñeán quyû Dieân phong nghe tieáng mình, hoaëc noùi ta ñi xem caùc trôøi, Roàng, Daï-xoa, Ca-laàu-la v.v... cho ñeán ta ñi xem quyû toaøn phong, hoaëc noùi ta cuøng caùc trôøi noùi naêng, baøn luaän raát vui veû, ôû chung nhau raát laâu. Hoaëc noùi ta vaø caùc Roàng, Daï-xoa v.v... cho ñeán noùi naêng baøn luaän vôùi quyû toaøn phong raát vui veû, ôû chung nhau raát laâu. Hoaëc noùi caùc trôøi cuøng ñeán noùi naêng baøn luaän vôùi mình raát vui veû, ôû chung vôùi nhau raát laâu, cho ñeán quyû toaøn phong ñeán noùi naêng baøn luaän vôùi mình raát vui veû, ôû chung nhau raát laâu, hoaëc chaúng ñöôïc maø noùi mình ñöôïc töôûng voâ thöôøng, trong voâ thöôøng töôûng khoå, trong khoå töôûng voâ ngaõ, töôûng chaùn aên, töôûng taát caû theá gian chaúng ñaùng vui, töôûng loãi laàm, töôûng ñoaïn, töôûng ly aùi, töôûng dieät, töôûng cheát, töôûng chaúng vöøa yù, töôûng xanh öù, töôûng raïn nöùt, töôûng sình chöông, töôûng gioøi phaù hoaïi ñuïc khoeùt, töôûng huùt aên, töôûng ñoû laï luøng, töôûng lìa tan, töôûng haøi coát (boä xöông), töôûng ñoåi khaùc thaønh khoâng, hoaëc chaúng ñöôïc maø noùi ñöôïc, noùi ta ñöôïc Sô tònh löï, Nhò tònh löï, Tam tònh löï, Töù tònh löï, ñöôïc Töø, Bi, Hyû, Xaû, Khoâng voâ bieân xöù, Thöùc voâ bieân xöù, Voâ sôû höõu xöù, Phi töôûng phi phi töôûng xöù, ñöôïc quaû Döï löu, quaû Nhaát lai, quaû Baát höôøn, quaû A- la-haùn, ñöôïc Thaàn caûnh trí thaàn thoâng, Tuùc truï trí thaàn thoâng, Töû sinh trí thaàn thoâng, Laäu taän trí thaàn thoâng, v.v... Hoaëc noùi: Ta laø A-la-haùn, trong taùm Giaûi thoaùt laø Ñònh thieän giaûi thoaùt, Cuï thieän giaûi thoaùt.

Naøy Bí-soâ! Neáu noùi theá thì Bí-soâ aáy lieàn ñoïa laïc, chaúng ñöôïc ôû

chung. Ñoái vôùi vieäc ñoù Bí-soâ phaïm thì luùc laøm lieàn khoâng phaûi laø Bí-soâ, chaúng phaûi Sa-moân, chaúng phaûi ñeä töû Phaät Thích-ca, maát taùnh Bí-soâ, phaù phaùp Sa-moân, ñaây lieàn toån giaûm, phaù hoaïi ñoïa laïc, vì ngöôøi khaùc hôn, chaúng theå thaâu nöõa. Thí nhö chaët ñaàu caây Ña-la khoâng coøn soáng cao lôùn leân ñöôïc. OÂng töø hoâm nay ñoái vôùi vieäc chaúng neân laøm naøy chôù laøm, chaúng phaûi choã laøm, maø phaûi ñoaïn döùt. Trong vieäc ñaùng laøm neân duøng chaùnh nieäm, chaúng neân buoâng lung chôi bôøi, phaûi heát loøng giöõ gìn taâm mình, ñoái vôùi vieäc aáy oâng chaúng laøm ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Chaúng laøm.

Nhö treân laø boán phaùp ñoïa laïc ñaõ xong.

Naøy Cuï thoï! Haõy laéng nghe! Ñaây laø boán phaùp cuûa Sa-moân, chö Phaät, Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Ñaúng giaùc ñaõ bieát, ñaõ thaáy, laø caùc y phaùp, nhö theá maø xuaát gia thoï giôùi caän vieân laøm Bí-soâ. Noùi boán phaùp Sa-moân neân laøm, ñoù laø:

Naøy Cuï Thoï! Haõy laéng nghe! Töø ngaøy nay neáu bò ngöôøi maéng chöûi thì chaúng neân chöûi laïi, ngöôøi khaùc saân, chaúng neân saân laïi, ngöôøi khaùc ñaùnh chaúng neân ñaùnh laïi, ngöôøi khaùc choïc gheïo chaúng neân choïc gheïo laïi. Coù caùc thöù naõo loaïn nhö theá khi khôûi leân, oâng coù nhieáp taâm chaúng ñaùp traû ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Chaúng ñaùp traû.

Ñaây laø phaùp Sa-moân neân laøm ñaõ xong.

(Ñaõ thoûa maõn taâm mong muoán thaéng nguyeän?) Keá neâu maõn taâm hy voïng thaéng nguyeän.

Naøy Cuï thoï! Haõy laéng nghe! Tröôùc oâng phaûi neâu taâm coù choã mong muoán, nghó raèng: Ta luùc naøo ñöôïc Theá toân kheùo noùi Phaùp giôùi luaät xuaát gia caän vieân, thaønh taùnh caän vieân, ñöôïc caùc thöù toát ñuùng phaùp, nhö thaân giaùo sö vaø Quyõ Phaïm sö, hoøa hôïp taêng neâu baïch boán Yeát-ma. Vaên khoâng sai traùi, raát kheùo an truï. Neâu maõn taâm hy voïng Thaéng nguyeän ñaõ xong.

Keá laø neâu ñoàng ñöôïc hoïc xöù.

Naøy Cuï thoï! Haõy laéng nghe! Nhö caùc Bí-soâ khaùc tuy maùn traêm Haï, choã neân hoïc thì oâng ñaõ tu hoïc. Choã oâng hoïc thì caùc vò kia cuõng ñoàng nhö theá. Coù nhaân duyeân naøy ñeàu ñöôïc thi-la, ñeàu ñöôïc hoïc xöù, ñoàng noùi kinh Bieät Giaûi Thoaùt. OÂng töø nay phaûi ôû choã aáy maø khôûi taâm kính phuïng, chaúng neân chaùn lìa. Noùi ñoàng ñöôïc phaùp Hoïc xöù ñaõ xong.

Keá laø y theá gian duï noùi nghi phaïm.

OÂng töø nay haõy ñoái vôùi thaân giaùo sö töôûng nhö cha mình, thaày cuõng nghó oâng laø con, cho ñeán suoát ñôøi chaêm nom saên soùc nhö nuoâi beänh, thöôøng thaêm hoûi, khôûi taâm thöông xoùt cho ñeán giaø ñeán cheát, y duï theo theá gian maø noùi ñaõ xong.

Keá laø phaùp truï ñieàu phuïc.

OÂng töø nay ñoàng ôû choã caùc Phaïm haïnh, Thöôïng, Trung, Haï toïa maø luoân kính troïng vaø thuaän theo cung kính maø ôû chung. Phaùp truï ñieàu phuïc ñaõ noùi xong.

Keá laø laøm xong choã caàn laøm.

OÂng töø nay thoï trì giôùi phaùp, ñoïc tuïng suy nghó, tu caùc nghieäp, laønh, kheùo chöùa ñieàu laønh, kheùo ôû cho toát, kheùo giôùi thieän, kheùo duyeân khôûi thieän, kheùo xöù phi xöù thieän. Chöa ñöôïc thì caàu ñöôïc, chöa hieåu thì caàu hieåu chöa chöùng thì caàu chöùng. Chaúng boû phaùp laønh.

Keá noùi trong nghi phaïm khoâng heà noùi phaùp phoøng hoä.

Nay toâi, vì oâng neâu ñaïi cöông caùc ñieàu chöa bieát, vaøo moãi nöûa thaùng khi noùi kinh Bieät Giaûi Thoaùt, phaûi töï laéng nghe laïi phaûi ñoái vôùi Thaân giaùo sö vaø Quyõ Phaïm sö vaø baïn ñoàng hoïc maø kheùo hoïc hoûi, y chuaån theo lôøi daïy vaø kinh giaùo maø sieâng tu.

Keá laø noùi keä phaùt taâm chí tín:

*OÂng toái thaéng trí giaùo Ñaày ñuû thoï thi-la (giôùi)*

*Khoâng chöôùng thaân khoù ñöôïc Neân doác loøng vaâng giöõ*

*Ñoan chaùnh laø xuaát gia Thanh tònh laø vieân cuï Chaùnh giaùc choã neân bieát Lôøi noùi ra laø thaät.*

Keá löôïc noùi khuyeân tu phöông tieän.

Naøy Cuï thoï! OÂng ñaõ thoï caän vieân roài chôù neân buoâng lung phaûi kính troïng vaâng laøm.

Keá laø Bí-soâ môùi thoï giôùi. Kính leã thaân giaùo sö vaø Quyõ Phaïm sö cuøng caùc taêng-giaø ba laïy xong, thì taï aân vaâng giöõ trao cho Caän Vieân. Neáu khi thoï Yeát-ma thì phaûi laøm thuû trì tröø toäi. Khieán Taêng-giaø ôû choã trao Yeát-ma, thöù lôùp ngoài xoay beøn laøm Yeát-ma. Bí-soâ ôû tröôùc chuùng phaûi noùi nhö vaày: Xin ñaïi ñöùc Taêng-giaø nghó töôûng, nay laø luùc Taêng-giaø laøm nghi phaïm trao cho Caän Vieân, taát caû Taêng-giaø coù phaïm giôùi luaät nghi thì ñöôïc tröø choã phaïm. ÔÛ trong taêng naøy khoâng coù moät ngöôøi naøo ñeán choã ôû khaùc, ñoái vôùi thanh tònh, Bí-soâ ñuùng phaùp tröø toäi danh aáy. Neáu khi Taêng-giaø ñeán nghe thì Taêng-giaø chaáp thuaän. Taêng-giaø luùc naøy töï giöõ toäi mình maø thöïc haønh nghi phaïm trao Caän Vieân roài, höôùng veà choã khaùc ñoái vôùi Bí-soâ thanh tònh phaûi bieát phaùp tröø toäi. Ñaây laø Ñôn Baïch Yeát-ma.

Keá taêng-giaø vì truï xöù ñoàng yù laøm Yeát-ma.

Bí-soâ ôû tröôùc taêng ngoài xong thì noùi raèng: Xin ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho nhaø cöûa xaây caát ñaõ thaønh, ngoaøi giôùi ñeàu ñi quanh khaép moät voøng ñeå tìm ñaát soáng. ÔÛ trong phoøng naøy taêng-giaø ñaõ trao Caän Vieân, coù theå cuøng ñoàng yù, neáu khi taêng-giaø ñeán nghe thì taêng-giaø chaáp thuaän. Taêng-giaø, choã xaây caát ñaõ xong, ngoaøi giôùi ñaõ ñi quanh khaép moät voøng ñeå tìm ñaát soáng, ôû trong phoøng naøy Taêng-giaø trao cho Caän Vieân, cuøng ñoàng moät yù. Ñaây laø Baïch Yeát-ma laà thöù hai.

Keá phaûi laøm Yeát-ma:

SOÁ 1904 - XUAÁT GIA THOÏ CAÄN VIEÂN YEÁT MA NGHI PHAÏM 471

Ñaïi ñöùc Taêng-giaø nhôù nghó cho, choã xaây caát ñaõ thaønh, ngoaøi giôùi ñi quanh moät voøng ñeå tìm ranh ñaát, ôû trong phoøng naøy Taêng-giaø trao cho Caän Vieân. Ñoàng yù nguyeän caàu, cho neân Taêng-giaø xaây caát ñaõ thaønh, ngoaøi giôùi ñaõ ñi quanh moät voøng ñeå tìm ranh ñaát. Trong phoøng naøy, taêng-giaø trao cho Caän Vieân, vì chaáp thuaän. Neáu caùc cuï thoï choã xaây caát ñaõ thaønh, ngoaøi giôùi ñi quanh moät voøng ñeå tìm yù chaáp thuaän thì yeân laëng. Neáu khoâng cho thì cöù noùi leân. Taêng-giaø ñaõ chaáp thuaän, Taêng-giaø choã xaây caát ñaõ thaønh, ngoaøi giôùi ñaõ ñi moät voøng ñeå tìm bieát ranh ñaát. Trong phoøng naøy taêng-giaø ñaõ trao cho Caän Vieân, vì yeân laëng chaáp thuaän roài, vieäc naøy neân haønh trí nhö theá. Ñaây laø noùi nghi phaïm choã xaây caát ñaõ thaønh, choã khaùc xaây caát chöa thaønh thì noùi choã xaây caát chöa thaønh. Hoaëc ôû choã troáng thì phaûi noùi ñaát chöa töøng xaây caát. Ñoàng nhö tröôùc laøm nghi phaïm Yeát- ma.

Caùch daïy xin Yeát-ma:

Heã coù ngöôøi caàu xuaát gia thì phaûi thöù lôùp thoï luaät, nghi giôùi. Tröôùc heát khi muoán thoï giôùi oå-ba-saùch-ca, tröôùc phaûi hoûi chöôùng naïn. Hoûi chöôùng naïn xong keá daïy noùi raèng: Nam-moâ Phaät-ñaø-da, Nam-moâ Ñaït- ma-da, Nam-moâ Taêng-giaø-da. Theá toân, Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Giaùc, Minh Haïnh Taùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Voâ Thöôïng Só, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân kheùo noùi phaùp maàu. Thieän ñaàu, Thieän giöõa, Thieän sau. Nghóa maàu Vaên kheùo khoâng xen laãn, Vieân maõn, thanh thieát baïch tònh. Ngöôøi quan saùt gaàn thì noäi chöùng, Theá Toân, Thanh vaên taêng thì kheùo laøm haïnh ñuùng lyù. Chaát tröôïc haïnh ñoàng haønh, tuøy phaùp thaønh töïu caùc Ngaøi, ñaõ xuaát gia, con cuøng xin xuaát gia theo. Noùi nhö theá xong thì trao ba quy y vaø luaät nghi giôùi OÅ-ba-saùch-ca cho ngöôøi aáy.

Xuaát gia thoï Caän Vieân Yeát-ma Nghi Phaïm (Pheùp taéc laøm Yeát-ma trao Caän Vieân cho ngöôøi xuaát gia).