1. NOÙI PHAÙP THÖÔÏNG NHAÂN 49
	1. DUYEÂN KHÔÛI

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû tònh xaù Laàu caùc, beân bôø ao Di haàu, taïi Tyø- xaù-ly. Baáy giôø Tyø-kheo nôi vöôøn Baø caàu, ñoái vôùi ngöôøi chöa thoï ñaïi giôùi maø töï noùi mình chöùng ngoä phaùp thöôïng nhaân. Vì nhaân duyeân naøy Phaät taäp hôïp Taêng Tyø-kheo, bieát maø coá hoûi Tyø-kheo nôi vöôøn Baø caàu:

* Coù thaät nhö vaäy khoâng? Thöa:
* Kính baïch Ñöùc Theá Toân, coù thaät nhö vaäy. Ñöùc Phaät quôû:
* Caùc oâng laø ngöôøi si. Neáu laø thaät ñi nöõa coøn khoâng ñem noùi vôùi ngöôøi, huoáng chi laø khoâng thaät.

Ñöùc Theá Toân duøng voâ soá phöông tieän quôû traùch caùc Tyø-kheo nôi vöôøn Baø Caàu, roài baûo caùc Tyø-kheo:

* Ñaây laø ngöôøi si, laø nôi troàng nhieàu gioáng höõu laäu, laø keû phaïm giôùi naøy ban ñaàu. Töø nay veà sau, Ta vì caùc Tyø-kheo kieát giôùi, goàm möôøi cuù nghóa, cho ñeán caâu chaùnh phaùp toàn taïi laâu daøi.

Muoán noùi giôùi neân noùi nhö vaày:

***Tyø-kheo naøo, ñoái vôùi ngöôøi chöa thoï ñaïi giôùi maø töï noùi mình chöùng ngoä phaùp thöôïng nhaân, noùi raèng, “Toâi thaáy ñieàu naøy, toâi bieát ñieàu naøy.” Neáu ñaây laø söï thaät, Ba-daät-ñeà.***

* 1. GIÔÙI TÖÔÙNG

Tyø-kheo: Nghóa nhö treân.

Chöa thoï ñaïi giôùi: Nhö giôùi tröôùc.

Phaùp veà con ngöôøi:50 giôùi cuûa con ngöôøi, aám cuûa con ngöôøi, nhaäp cuûa con ngöôøi. 5l

Phaùp thöôïng nhaân:52 chæ cho caùc phaùp xuaát yeáu.

Töï mình noùi: Noùi mình ñaéc thaân nieäm, thieän tö duy, coù giôùi, coù duïc, coù khoâng phoùng daät, coù tinh taán, coù ñònh, coù chaùnh ñònh, coù ñaïo, coù tu haønh, coù trí tueä, coù kieán, coù ñaéc, coù quaû. Neáu vò aáy thaät söï coù ñieàu naøy, maø ñeán ngöôøi chöa thoï ñaïi giôùi noùi roõ raøng, phaïm Ba-daät-ñeà; noùi khoâng roõ raøng Ñoät-kieát-la.

Neáu duøng daáu tay, chöõ vieát, hoaëc ra hieäu khieán cho ngöôøi bieát roõ raøng, Ba-daät-ñeà, khoâng roõ raøng, Ñoät-kieát-la.

-

1. Taêng kyø l>, Thaäp tuïng l0, Ba-daät-ñeà 7; Nguõ phaàn 6, Caên baûn 27, Ba-daät-ñeà 8. Pali, Paâc.8 Bhuøta-rocanasikhaø. Tham chieáu Ch.i Ba-la-di iv.

Neáu höôùng ñeán caùc trôøi, A-tu-la, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, roàng, Ngaï- quæ, Suùc sanh coù theå bieán hoùa maø noùi phaùp thöôïng nhaân, duø roõ raøng hay khoâng roõ raøng ñeàu phaïm Ñoät-kieát-la.

Neáu thaät söï ñaõ ñaït ñöôïc phaùp thöôïng nhaân, laïi höôùng ñeán ngöôøi ñaõ thoï ñaïi giôùi, nhöng hoï chaúng ñoàng yù maø noùi thì phaïm Ñoät-kieát-la; hoaëc töï xöng laø - Toâi ñaõ ñaït ñöôïc caên, löïc, giaùc, ñaïo, thieàn ñònh, giaûi thoaùt, nhaäp tam muoäi.” höôùng ñeán ngöôøi maø noùi thì phaïm Ba-daät-ñeà.

Tyø-kheo-ni, Ba-daät-ñeà, Thöùc-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ñoät-kieát-la. Ñoù goïi laø phaïm.

Söï khoâng phaïm: Neáu laø Taêng thöôïng maïn; hoaëc töï noùi laø do nghieäp baùo chöù khoâng noùi laø do mình tu maø ñöôïc; hoaëc thaät söï ñaõ ñaït ñöôïc phaùp thöôïng nhaân, ñeán Tyø-kheo ñoàng yù maø noùi; hoaëc noùi caên, löïc, giaùc, ñaïo, giaûi thoaùt, nhaäp tam muoäi, maø khoâng noùi vôùi ngöôøi laø: Toâi chöùng ñaéc; hoaëc noùi ñuøa giôõn, noùi moät mình, noùi trong moäng, muoán noùi vieäc naøy laïi noùi vieäc khaùc. Taát caû ñeàu khoâng phaïm.

Ngöôøi khoâng phaïm: Phaïm laàn ñaàu tieân khi chöa cheá giôùi, si cuoàng, loaïn taâm, thoáng naõo, böùc baùch.

1. Haùn: Nhaân phaùp, trong quaù nhaân phaùp 過人法 (thöôïng nhaân phaùp) Pl. uttarimanussa-dham- ma). Xem giaûi thích, Ch.i Ba-la-di 4

5l. Giôùi 人界, aám 人陰 , nhaäp 人入, hay giôùi (Pl. dhaøtu), uaån (khandha), xöù (aøyatana): Caùc toå hôïp caáu thaønh nhaân caùch.

52. Nguyeân Haùn: Quaù nhaân phaùp 過人法.