SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 18 1

LUAÄT THAÄP TUÏNG QUYEÅN 19

**V. BOÁN PHAÙP BA LA ÐEÀ XAÙ NI**:

**1 Giôùi Thoï Thöùc AÊn Töø Tyø Kheo Ni Khoâng Quen:** Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù thôøi theá ñang maát muøa ñoùi keùm, Tyø kheo ni Lieân-hoa-saéc coù ñöùc, quen bieát nhieàu neân ñöôïc cuùng nhieàu y phuïc, aåm thöïc, ngoïa cuï, thuoác thang… caùc vaät caàn duøng. Tyø kheo ni naøy vaøo saùng sôùm ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, thaáy caùc Tyø kheo vaøo thaønh khaát thöïc khoâng ñöôïc, daùng veû buoàn baõ khoâng vui neân sôùt phaàn thöùc aên trong baùt cuûa mình cho caùc Tyø kheo. Vò naøo thieáu chuùt ít thì sôùt cho chuùt ít, thieáu phaân nöõa thì sôùt cho phaân nöõa, neáu khoâng coù gì thì sôùt cho heát. Do Tyø kheo ni naøy khaát thöïc ñöôïc bao nhieâu ñeàu sôùt cho heát cho cac Tyø kheo nhö theá, traûi qua hai, ba ngaøy khoâng ñöôïc aên neân ngaát xæu giöõa ñöôøng. Moät thöông nhaân troâng thaáy lieàn baûo vôï: “Tyø kheo ni Lieân-hoa-saéc ngaát xæu giöõa ñöôøng, naøng haõy ñôõ daäy ñöa veà nhaø”, ngöôøi vôï lieàn ñôõ daäy ñöa veà nhaø roài naáu chaùo cho aên, khi Tyø kheo ni tænh laïi lieàn hoûi: “Coâ coù bònh khoå gì maø ngaát xæu giöõa ñöôøng nhö theá?”, ñaùp: “Toâi khoâng coù bònh khoå gì, chæ laø vì hai, ba ngaøy nay khoâng ñöôïc aên neân ngaát xæu”, laïi hoûi: “Coâ khaát thöïc khoâng ñöôïc gì sao?”, ñaùp: “Khaát thöïc ñöôïc, vì thaáy caùc Tyø kheo khaát thöïc khoâng ñöôïc… gioáng nhö ñoaïn vaên treân cho ñeán caâu traûi qua hai, ba ngaøy khoâng ñöôïc aên neân môùi ngaát xæu giöõa ñöôøng”. Caùc cö só nghe roài trong loøng khoâng vui lieàn hieàm traùch: “Sa-moân Thích töû khoâng bieát thôøi, khoâng bieát löôïng, neáu ngöôøi thí khoâng bieát löôïng thì ngöôøi thoï cuõng neân bieát löôïng. Tyø kheo ni Lieân-hoa-saéc naøy vì ñoaïn thöïc neân suyùt cheát”, coù Tyø kheo thieåu duïc tri tuùc haønh haïnh ñaàu ñaø nghe bieát vieäc naøy taâm khoâng vui lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø kheo taêng roài hoûi caùc Tyø kheo: “Caùc thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi khoâng bieát thôøi löôïng… vì ñoaïn thöïc neân suyùt cheát”, quôû traùch roài baûo

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 19 295

caùc Tyø kheo: Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø kheo, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Neáu Tyø kheo khoâng bònh vaøo tuï laïc ñöôïc Tyø kheo ni khoâng quen bieát töï tay trao cho thöùc aên, Tyø kheo nay neân ñeán Tyø kheo khaùc noùi toäi nhö sau: ‘Tröôûng laõo, toâi ñaõ phaïm phaùp ñaùng quôû traùch, khoâng neân laøm, phaùp naøy neân saùm hoái, toâi nay phaùt loà saùm hoái’. Ñaây goïi laøBa-la- ñeà-ñeà-xaù-ni.

Bònh laø bònh noùng, bònh laïnh, caûm gioù… neáu aên thöùc aên naøy thì bònh ñöôïc laønh, tröø nhaân duyeân naøy ra ñeàu goïi laø khoâng bònh. Khoâng quen bieát laø khoâng coù quan heä meï con, chò em… cho ñeán baûy ñôøi. Thöùc aên laø naêm loaïi Khö-ñaø-ni (cuû, coïng, laù, hoa, quaû), naêm loaïi Boà-xaø-ni (côm, buùn hoaëc mì hay mieán, baùnh, caù vaø thòt)vaø naêm loaïi tôï thöùc aên (luùa neáp, luùa maïch, luùa mì, baép, ca sö). Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø kheo khoâng bònh vaøo tuï laïc ñöôïc Tyø kheo ni khoâng quen bieát töï tay trao cho thöùc aên cuû… hoaëc côm… hoaëc baép… thì phaïmBa-la-ñeà-ñeà- xaù-ni. Khoâng phaïm laø neáu bònh hoaëc Tyø kheo ni coù quen bieát hoaëc trong thieân mieáu teá töï ôû giöõa ñoâng ngöôøi ñöa cho hoaëc ôû truù xöù Sa-moân cho, hoaëc ôû trong chuøa ni cho hoaëc ôû ngoaøi tuï laïc cho thì khoâng phaïm.

# Giôùi AÊn Thöùc AÊn Do Tyø Kheo Chæ Baûo:

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù coù moät cö só thænh Phaät vaø hai boä taêng vaøo ngaøy mai thoï thöïc, Phaät im laëng nhaân lôøi, cö só bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Veà ñeán nhaø lieàn lo chuaån bò caùc moùn aên ngon, saùng sôùm traûi toøa roài sai söù ñeán baïch Phaät: “Ñaõ ñeán giôø thoï thöïc, xin Phaät töï bieát thôøi”, Phaät cuøng hai boä taêng ñeán nhaø cö só ngoài. Cö só thaáy Phaät vaø Taêng ngoài roài lieàn töï tay daâng nöôùc, khi saép doïn thöùc aên leân thì coù moät Tyø kheo ni trôï giuùp cho Ñieàu-ñaït, vì Luïc quaàn Tyø kheo maø chæ baûo cö só raèng: “Ñaây laø Thöôïng toøa thöù nhaát, ñaây laø Thöôïng toøa thöù hai, ñaây laø vò trì luaät, ñaây laø vò phaùp sö…; neân ñöa côm cho Tyø kheo naøy, neân ñöa canh cho Tyø kheo kia…”, cö só noùi: “Toâi khoâng bieát ai laø Thöôïng toøa thöù nhaát, ai laø Thöôïng toøa thöù hai, ai laø vò trì luaät, ai laø vò phaùp sö… Trong ñaây coù nhieàu thöùc aên toâi seõ daâng cuùng cuøng khaép, coâ chôù noùi lung tung; neáu coâ coøn noùi lung tung thì töï coâ doïn ñöa thöùc aên, toâi seõ döøng laïi”. Phaät töø xa thaáy Tyø kheo ni ñoù laêng xaêng, laïi nghe cö só quôû traùch neân sau khi thoï thöïc xong trôû veà, Phaät do vieäc naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài quôû traùch Luïc quaàn Tyø kheo: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi aên thöùc aên do Tyø kheo ni chæ baûo cö só ñöa cho”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø kheo, töø nay

296 BOÄ LUAÄT 5

giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Neáu caùc Tyø kheo thoï baïch y thænh thöïc taïi nhaø, trong ñaây coù Tyø kheo ni chæ baûo cö só raèng: “Neân ñöa côm cho Tyø kheo naøy, neân ñöa canh cho Tyø kheo kia…”, caùc Tyø kheo neân baûo Tyø kheo ni naøy raèng: “Coâ haõy döøng laïi, haõy ñôïi caùc Tyø kheo aên xong”. Neáu trong caùc Tyø kheo khoâng coù ai baûo Tyø kheo ni nhö theá thì taát caû Tyø kheo naøy neân ñeán Tyø kheo khaùc noùi raèng: “Tröôûng laõo, toâi phaïm phaùp ñaùng quôû traùch, khoâng neân laøm, phaùp naøy neân saùm hoái, toâi nay phaùt loà saùm hoái”. Ñaây goïi laø phaùp Ba-la-ñeà-ñeà-xaù-ni.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu khi Tyø kheo thoï thöïc, aên thöùc aên do Tyø kheo ni chæ baûo cö só ñöa cho thì phaïmBa-la-ñeà-ñeà-xaù-ni; tuøy thoï tuøy aên bao nhieâu thì phaïmBa-la-ñeà-ñeà-xaù-ni baáy nhieâu. Neáu hai boä taêng cuøng ngoài, trong moät boä taêng neáu coù moät ngöôøi baûo Tyø kheo ni nhö theá thì trong boä taêng thöù hai cuõng goïi laø noùi. Neáu hai boä taêng ñi rieâng, ngoài rieâng, aên rieâng, trôû ra rieâng thì Tyø kheo ñi vaøo neân hoûi Tyø kheo trôû ra raèng: “Trong ñaây coù Tyø kheo ni naøo chæ baûo cö só doïn ñöa thöùc aên cho Tyø kheo khoâng?”, neáu ñaùp laø coù thì neân hoûi: “Coù vò naøo baûo Tyø kheo ni ñoù döøng laïi chöa?”, neáu ñaùp laø coù roài thì Tyø kheo ñi vaøo cuõng goïi laø coù baûo Tyø kheo ni; neáu ñaùp laø chöa thì Tyø kheo ñi vaøo neân baûo Tyø kheo ni döøng laïi.

# Giôùi Thoï Thöùc AÊn Töø Hoïc Gia Khoâng Thænh Tröôùc:

Phaät taïi nöôùc Duy-na-ly, luùc ñoù coù moät töôïng sö teân laø Thuû la giaøu sang coù oai ñöùc, nhieàu taøi baûo, ruoäng vöôøn, toâi tôù… taát caû ñeàu thaønh töïu. Ngöôøi naøy quy y Tam baûo ñaõ thaáy lyù Töù ñeá chöùng ñöôïc Sô quaû, do cuùng döôøng khoâng tính toaùn neân tieàn löông moãi thaùng laø moät ngaøn kim tieàn oâng ñeàu ñem cuùng döôøng heát cuøng nhöõng vaät sôû höõu khaùc, cuoái cuøng trôû neân ngheøo thieáu khoâng theå chu caáp cho vôï con ñaày ñuû. Caùc cö só khaùc thaáy roài ñeàu cheâ traùch: “Sa-moân Thích töû khoâng bieát thôøi, khoâng bieát löôïng, neáu ngöôøi thí khoâng bieát löôïng thì ngöôøi thoï cuõng neân bieát löôïng. Töôïng sö Thuû la naøy voán giaøu coù dö daõ, chæ vì boá thí khoâng bieát löôïng neân cuoái cuøng trôû neân ngheøo thieáu, khoâng theå chu caáp cho vôï con ñaày ñuû, thaät ñaùng thöông”. Coù Tyø kheo thieåu duïc tri tuùc haønh haïnh ñaàu ñaø nghe bieát vieäc naøy taâm khoâng vui lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø kheo taêng roài hoûi caùc Tyø kheo: “Caùc thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi khoâng bieát thôøi löôïng… khoâng theå chu caáp cho vôï con ñaày ñuû”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo:

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 19 297

“Caùc thaày neân laøm yeát ma Hoïc gia cho töôïng sö Thuû la, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni khi vaøo nhaø naøy ñeâu khoâng ñuôïc töï tay thoï thöùc aên. Neáu coù ngöôøi naøo gioáng nhö Thuû la töôïng sö, Taêng cuõng neân laøm yeát ma Hoïc gia nhö theá, neân laøm yeát ma nhö sau: Taêng nhaát taâm hoøa hôïp, moät Tyø kheo trong Taêng xöôùng raèng:

Ñaïi-ñöùc Taêng laéng nghe, Thuû la töôïng sö hoïc gia naøy, khi caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni vaøo trong nhaø cuûa hoïc gia naøy khoâng ñöôïc töï tay thoï thöùc aên. Neáu taêng ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng neân chaáp thuaän, Taêng nay laøm yeát ma Hoïc gia cho Thuû la töôïng sö. Caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni khi vaøo nhaø cuûa Hoïc gia naøy khoâng ñöôïc töï tay thoï thöùc aên. Baïch nhö vaäy. Nhö theá Baïch-nhò-yeát-ma cho ñeán caâu Taêng laøm yeát ma Hoïc gia cho Thuû la töôïng sö xong roài. Taêng chaáp thuaän vì im laêng, vieäc naøy xin

nhôù giöõ nhö vaäy.

Luùc ñoù Thuû la töôïng sö nghe Taêng ñaõ yeát ma Hoïc gia cho mình, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni ñeán nhaø mình ñeàu khoâng ñöôïc töï tay thoï thöùc aên, oâng lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã Phaät baïch raèng: “Cuùi xin Phaät xaû yeát ma Hoïc gia cho con”, Phaät baûo caùc Tyø kheo: “Caùc thaày haõy taùc phaùp xaû yeát ma Hoïc gia cho Thuû la töôïng sö. Neáu coù ngöôøi naøo gioáng nhö Thuû la xin xaû yeát ma thì Taêng cuõng neân cho xaû yeát ma nhö theá. Phaùp xaû yeát ma laø Taêng nhaát taâm hoøa hôïp, Thuû la neân quyø xuoáng chaép tay baïch Taêng:

Ñaïi-ñöùc Taêng laéng nghe, con laø cö só Thuû la do boá thí khoâng bieát löôïng neân cuoái cuøng trôû neân ngheøo thieáu khoâng theå chu caáp cho vôï con ñaày ñuû. Do nhaân duyeân naøy Taêng laøm yeát ma Hoïc gia cho con, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni ñeán nhaø con khoâng ñöôïc töï tay thoï thöùc aên. Nay con theo Taêng xin xaû yeát ma Hoïc gia, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni ñeán nhaø con ñöôïc töï tay thoï thöùc aên nhö ban ñaàu. (Ba-laàn)

Taêng neân truø löôïng laø neân cho xaû yeát ma hay khoâng neân cho xaû: Neáu Thuû la töôïng sö naøy taøi saûn coøn toån giaûm chöa ñöôïc taêng tröôûng thì duø Thuû la coù xin xaû hay khoâng xin xaû, Taêng cuõng khoâng neân cho xaû yeát ma Hoïc gia. Neáu Thuû la töôïng sö naøy taøi saûn taêng tröôûng thì duø Thuû la coù xin hay khoâng xin xaû, Taêng cuõng neân cho xaû yeát ma Hoïc gia. Neáu Thuû la töôïng sö taøi saûn khoâng taêng cuõng khoâng giaûm maø Thuû la laïi ñeán xin xaû thì Taêng neân cho xaû, neáu khoâng ñeán xin thì Taêng khoâng neân cho xaû yeát ma Hoïc gia. Moät Tyø kheo trong Taêng xöôùng raèng:

Ñaïi-ñöùc Taêng laéng nghe, Thuû la töôïng sö naøy tröôùc kia laøm ñaøn

298 BOÄ LUAÄT 5

vieät vì boá thí khoâng bieát löôïng neân cuoái cuøng trôû neân ngheøo thieáu, khoâng theå chu caáp ñaày ñuû cho vôï con. Taêng do vieäc naøy neân laøm yeát ma Hoïc gia, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni vaøo nhaø oâng khoâng ñöôïc töï tay thoï thöïc. Nay Thuû la töôïng sö naøy theo Taêng xin xaû yeát ma Hoïc gia, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni vaøo nhaø ñöôïc töï tay thoï thöïc nhö tröôùc kia. Neáu taêng ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng neân chaáp thuaän, Taêng nay xaû yeát ma Hoïc gia cho Thuû la töôïng sö, caùc Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni vaøo nhaø oâng ñöôïc töï tay thoï thöïc nhö tröôùc kia. Baïch nhö vaäy.

Nhö theá Baïch-nhò-yeát-ma cho ñeán caâu Taêng ñaõ xaû yeát ma Hoïc gia cho Thuû la töôïng sö xong roài. Taêng chaáp thuaän vì im laêng, vieäc naøy xin nhôù giöõ nhö vaäy.

Naøy caùc Tyø kheo, do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø kheo, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Coù caùc Hoïc gia, sau khi Taêng laøm yeát ma Hoïc gia xong, neáu Tyø kheo naøo khoâng ñöôïc thænh tröôùc maø ñeán trong nhaø Hoïc gia nhö theá töï tay thoï thöïc thì Tyø kheo naøy neân ñeán Tyø kheo khaùc noùi toäi nhö sau: ‘Tröôûng laõo, toâi phaïm phaùp ñaùng quôû traùch, khoâng neân laøm, phaùp naøy neân saùm hoái, toâi nay phaùt loà saùm hoái’. Ñaây goïi laø phaùpBa-la-ñeà-ñeà-xaù- ni.

Hoïc gia laø ngöôøi ñaõ ñaéc sô quaû. Laøm yeát ma Hoïc gia laø Taêng laøm yeát ma Hoïc gia cho ngöôøi naøy. Khoâng ñöôïc thænh tröôùc laø Hoïc gia naøy khoâng coù thænh tröôùc maø ñeán trong nhaø naøy töï tay thoï thöïc hoaëc laø naêm loaïi Khö-ñaø-ni hoaëc naêm loaïi Boà-xaø-ni hoaëc naêm loaïi tôï thöùc aên.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø kheo khoâng ñöôïc thænh tröôùc maø vaøo trong nhaø Hoïc gia naøy töï tay thoï naêm loaïi Khö-ñaø-ni hoaëc naêm loaïi Boà-xaø-ni hoaëc naêm loaïi tôï thöùc aên thì phaïmBa-la-ñeà-ñeà-xaù-ni , tuøy töï tay thoï bao nhieâu thì phaïm Ba-la-ñeà-ñeà-xaù-ni baáy nhieâu.

1. **Giôùi ÔÛ Ngoaøi Taêng Phöôøng Töï Tay Thoï Thöïc:** Phaät taïi nöôùc Ca-duy-la-veä, luùc ñoù caùc Thích töû vaøo giôø aên chieàu thaáy thöùc aên ngon lieàn suy nghó: “Chuùng ta khoâng neân moät mình aên thöùc aên ngon naøy, sao chuùng ta khoâng ñeå daønh cho Phaät vaø Taêng”, nghó roài lieàn ñeå daønh thöùc aên ngon ñoù cho Phaät vaø Taêng. Saùng sôùm hoâm sau caùc phuï nöõ hoï Thích duøng baûo vaät töï trang nghieâm thaân roài ñem thöùc aên ngon naøy vöøa ñi vöøa cöôøi noùi ñeán trong Taêng phöôøng daâng cuùng Phaät vaø Taêng, ngöôøi naøy noùi: “Phaät seõ aên thöùc aên cuûa toâi tröôùc”, ngöôøi kia cuõng noùi: “Phaät aên thöùc aên cuûa toâi tröôùc, nhôø ñoù toâi ñöôïc lôïi ích an laïc

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 19 299

laâu daøi”. Luùc ñoù trong röøng Ni-caâu-ñaø coù giaëc cöôùp vì tröôùc phaïm toäi neân bò ñuoåi trong röøng, chuùa giaëc nghe nhöõng tieáng cöôøi noùi naøy neân keâu ñoàng boïn thöùc daäy: “Taát caû haõy thöùc daäy, chuaån bò maâu giaùo cung teân, nhoùm taøi vaät laïi moät choã chôù ñeå cho vöông löïc, tuï laïc löïc bao vaây laøm cho öu naõo”, boïn cöôùp voäi vaøng thöùc daäy chuaån bò nhö lôøi chuùa giaëc daïy, chuùa giaëc laïi noùi: “Haõy khoan, ñeå ta xem thöû laø ai”, noùi roài lieàn ñöùng treân caây nghe ngoùng, keá giaû tieáng Sa-moân hoûi laø ai, ñaùp: “Chuùng toâi laø phuï nöõ hoï Thích ñem thöùc aên ngon ñeán trong Taêng phöôøng cuùng cho Phaät vaø Taêng ñeå ñöôïc lôïi ích an laïc laâu daøi”, chuùa giaëc nghe roài lieàn trôû laïi baûo boïn cöôùp: “Nay chuùng ta ñöôïc lôïi, chæ caàn cöôùp laáy”, boïn cöôùp nghe roài lieàn xoâng ra baét laáy caùc phuï nöõ hoï Thích loät heát nöõ trang vaø quaàn aùo khieán cho loûa loà roài boû ñi. Tieáng ñoàn vang khaép tuï laïc thaønh aáp, doøng hoï Thích lieàn ñem quaân löïc cuøng tuï laïc löïc bao vaây baét heát boïn cöôùp. Luùc caùc phuï nöõ hoï Thích naøy bò loûa loà ñöùng ñoù thì Luïc quaàn Tyø kheo ñi ñeán noùi raèng: “Haõy mang ñeán nhöõng thöùc aên ngon naøy cho chuùng toâi”, caùc phuï nöõ naøy nghe roài töùc giaän cheâ traùch raèng: “Ñaùng leõ phaûi thöông xoùt chuùng toâi bò loûa hình, sao chæ nghó muoán ñöôïc thöùc aên ngon nhö theá chöù”. Caùc Tyø kheo nghe bieát lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo A-nan laáy y ñaõ xaû mang ñeán cho caùc phuï nöõ moãi ngöôøi moät caùi, A-nan laøm theo lôøi Phaät daïy. Caùc phuï nöõ maëc y roài môùi mang thöùc aên vaøo trong Taêng phöôøng, ñaùnh kieàn chuøy ñeå daâng cuùng Phaät vaø Taêng, sau ñoù ngoài ôû tröôùc Phaät nghe thuyeát phaùp, Phaät noùi phaùp chæ daïy cho hoï ñöôïc lôïi hæ roài im laëng, caùc phuï nöõ lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Khoâng bao laâu sau, Phaät do vieäc naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài quôû traùch Luïc quaàn Tyø kheo: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo, Taêng chöa sai lieàn ra ngoaøi Taêng phöôøng töï tay thoï thöïc maø khoâng ôû trong Taêng phöôøng thoï thöïc”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø kheo, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Coù Tyø kheo taêng truï nôi A-lan-nhaõ nghi coù khuûng boá, neáu Tyø kheo bieát

choã A-lan-nhaõ nghi coù khuûng boá, Taêng chöa sai maø ra ngoaøi Taêng phöôøng töï tay thoï thöïc, khoâng phaûi ôû trong Taêng phöôøng thoï thöïc. Tyø kheo naøy neân ñeán Tyø kheo khaùc noùi toäi nhö sau: “Tröôûng laõo, toâi ñaõ phaùp phaùp ñaùng quôû traùch, khoâng neân laøm, phaùp naøy neân saùm hoái, toâi nay phaùt loà saùm hoái”. Ñaây goïi laø phaùpBa-la-ñeà-ñeà-xaù-ni.

Choã A-lan-nhaõ laø nôi caùch tuï laïc khoaûng naêm traêm cung, caùch nöôùc Ma- kieät-ñaø khoaûng moät Caâu-loâ-xaùù, caùch nöôùc phöông Baéc khoaûng nöûa Caâu-loâ-xaùù. Nghi laø cho ñeán nghi maát moät bình nöôùc. Khuûng boá laø cho ñeán sôï trong ñaây coù aùc Tyø kheo. Taêng chöa sai laø Taêng chöa nhaát taâm

BOÄ LUAÄT TAÄP 4

hoøa hôïp sai ngöôøi naøy. Ngoaøi Taêng phöôøng laø beân ngoaøi böùc töôøng hoaëc haøng raøo hoaëc haøo thaønh ngaên caùch. Trong Taêng phöôøng laø beân trong böùc töôøng hoaëc haøng raøo hoaëc haøo thaønh ngaên caùch. Thöïc bao goàm naêm loaïi Khö-ñaø-ni hoaëc naêm loaïi Boà-xaø-ni hoaëc naêm loaïi tôï thöùc aên.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu taêng chöa sai ngöôøi naøy maø ra ngoaøi Taêng phöôøng töï tay thoï naêm loaïi Khö-ñaø-ni hoaëc naêm loaïi Boà- xaø-ni hoaëc naêm loaïi tôï thöùc aên, khoâng phaûi ôû trong Taêng phöôøng thoï thì phaïmBa-la-ñeà-ñeà-xaù-ni.

Phaät baûo caùc Tyø kheo: Töø nay neân yeát ma sai ngöôøi troâng coi thöùc aên, phaùp sai nhö sau: Taêng nhaát taâm hoøa hôïp, moät Tyø kheo trong Taêng hoûi: “ai coù theå laøm ngöôøi troâng coi thöùc aên cho Taêng?”, neáu coù ngöôøi ñaùp laø coù theå thì Taêng neân xeùt: Neáu ngöôøi naøy coù ñuû naêm phaùp laø tuøy aùi, tuøy saân, tuøy sôï, tuøy si, khoâng bieát coù hay khoâng coù thì Taêng khoâng neân sai. Ngöôïc laïi neáu thaønh töïu naêm phaùplaø khoâng tuøy aùi, khoâng tuøy saân, khoâng tuøy sôï, khoâng tuøy si, bieát coù hay khoâng coù thì Taêng neân sai. Moät Tyø kheo trong taêng xöôùng raèng:

Ñaïi-ñöùc Taêng laéng nghe, Tyø kheo .......... coù theå laøm ngöôøi troâng coi thöùc aên cho Taêng. Neáu taêng ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng neân chaáp thuaän, Taêng nay sai Tyø kheo ........... laøm ngöôøi troâng coi thöùc aên cho Taêng. Baïch nhö vaäy.

Nhö theá Baïch-nhò-yeát-ma cho ñeán caâu Taêng ñaõ yeát ma sai Tyø kheo

........... laøm ngöôøi troâng coi thöùc aên cho Taêng xong roài. Taêng chaápthuaän vì im laëng, vieäc naøy xin nhôù giöõ nhö vaäy.

Neáu sau khi thoï Taêng sai roài, Tyø kheo naøy bieát trong choã ñoù coù giaëc thì neân thoâng baùo cho tònh nhôn bieát, neáu thaáy trong choã ñoù coù ngöôøi nghi laø giaëc cöôùp thì neân nhaän laáy thöùc aên mang ñeán vaø noùi vôùi ngöôøi mang thöùc aên raèng: “Caùc vò chôù vaøo trong choã ñoù, vì trong ñoù coù ngöôøi nghi laø giaëc cöôùp”, neáu ngöôøi mang thöùc aên khoâng nghe theo, coá vaøo choã ñoù thì Tyø kheo khoâng phaïm.”