LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

# LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 76

**LUAÄT THAÄP TUÏNG**

### *SOÁ 1435*

( QUYEÅN 41 61 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 1435**

**LUAÄT THAÄP TUÏNG**

## QUYEÅN 41

**TAÏP TUÏNG** (Tieáp Theo)

**4. Phaùp Taïp Lieân Quan Tôùi Tyø Kheo Ni** (Tieáp Theo):

### *b. Hai Möôi Phaùp Taïp Keá:*

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù Tyø-kheo khoâng maát nam can laïi hieän theâm nöõ caên, caùc Tyø-kheo khoâng bieát laøm sao, ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo neân dieät taãn. Laïi coù tröôøng hôïp Tyø-kheo-ni khoâng maát nöõ caên laïi hieän theâm nam caên, Phaät baûo cuõng neân dieät taãn.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù ôû nöôùc Ca thi coù moät ngöôøi con gaùi cuûa moät Baø-la-moân, nhan saéc tuyeät traàn, ñöôïc meänh danh laø Baùn-ca-thi (ñaùng giaù nöõa nöôùc Ca thi). Coâ ñöôïc gaû cho moät Baø-la-moân, khoâng bao laâu sau ngöôøi choàng qua ñôøi, luùc ñoù coù nhieàu ngöôøi bao goàm ñaïi thaàn, quan vieân, cö só, thöông chuû ñeán caàu hoân nhöng coâ laïi muoán xuaát gia laøm Tyø-kheo-ni, khoâng thích ñôøi soáng theá tuïc. Khi coâ ñeán trong Vöông vieân caàu xuaát gia, nhöõng ngöôøi xaáu nghe tin naøy lieàn noùi vôùi nhau: “Chuùng ta seõ ñoùn ñöôøng baét coùc coâ gaùi naøy, nhöng caùc Tyø-kheo-ni ñöôïc vua baûo hoä, neáu ai cöôõng ñoaït seõ phaïm toäi naëng, chi baèng ñôïi luùc coâ aáy ñi thoï giôùi chuùng ta ñoùn ñöôøng baét coùc”, caùc Tyø-kheo-ni nghe ñöôïc tin naøy, khoâng bieát laøm sao, ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Cho Baùn- ca-thi ñöôïc sai söù ñeán thoï giôùi cuï tuùc, neáu coù ngöôøi naøo ñoan chaùnh nhö theá cuõng cho sai söù ñeán thoï giôùi cuï tuùc”. Phaùp söù giaû thoï giôùi nhö sau: Taêng nhaát taâm hoøa hôïp, söù giaû töø choã ngoài ñöùng daäy, tròch baøy vai höõu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chaép tay baïch Taêng:

Ñaïi ñöùc taêng nhôù nghó, ni Baùn-ca-thi teân , Hoøa thöôïng ni

 , ni Baùn-ca-thi nhôø con ñeán trong Taêng caàu thoï giôùi cuï tuùc, xin Taêng thöông xoùt teá ñoä cho ni Baùn-ca-thi ñöôïc thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni (3 laàn).

moät Tyø-kheo trong Taêng taùc baïch yeát ma nhö sau:

Ñaïi ñöùc taêng laéng nghe, ni Baùn-ca-thi teân , Hoøa thöôïng ni

 , ni Baùn-ca-thi nay nhôø söù giaû ñeán trong Taêng caàu thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni . Neáu taêng ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng neân chaáp thuaän, toâi nay ôû trong Taêng hoûi söù giaû cuûa ni Baùn-ca-thi veà saùu phaùp. Baïch nhö vaäy. Naøy söù giaû cuûa ni Baùn-ca-thi laéng nghe, nay chính laø luùc noùi thaät, toâi ôû trong Taêng hoûi coâ veà saùu phaùp, neáu thaät thì coâ noùi thaät, neáu khoâng thaät thì noùi khoâng thaät. Naøy söù giaû, töø tröôùc ñeán nay ni Baùn- ca-thi coù thanh tònh khoâng, ñaõ ñuû hai naêm hoïc saùu phaùp chöa, Tyø-kheo- ni taêng ñaõ taùc yeát ma boån phaùp chöa, Tyø-kheo-ni Taêng nhaát taâm hoøa hôïp taùc phaùp cho yeát ma thuoäc Hoøa thöôïng ni chöa, ni Baùn-ca-thi coù ñuû naêm y vaø baùt chöa, ni Baùn-ca-thi teân gì, Hoøa thöôïng ni hieäu laø gì?

Ñaïi ñöùc taêng laéng nghe, ni Baùn-ca-thi teân , Hoøa thöôïng ni

 , ni Baùn-ca-thi naøy nhôø söù giaû ñeán trong Taêng caàu thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni . Söù giaû ñaõ noùi raèng ni Baùn-ca-thi naøy töø tröôùc ñeán nay thanh tònh, ñaõ ñuû hai naêm hoïc saùu phaùp, Tyø-kheo-ni taêng ñaõ taùc boån phaùp yeát ma xong roài, Tyø-kheo-ni Taêng nhaát taâm hoøa hôïp taùc phaùp cho yeát ma thuoäc Hoøa thöôïng ni, ni Baùn-ca-thi ñaõ ñuû naêm y vaø baùt, ni Baùn-ca-thi teân laø , Hoøa thöôïng ni hieäu laø . Neáu taêng ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng neân chaáp thuaän, Taêng nay cho ni Baùn-ca-thi ñöôïc thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni hieäu . Baïch nhö vaäy.

Ñaïi ñöùc taêng laéng nghe, ni Baùn-ca-thi teân , Hoøa thöôïng ni

 , ni Baùn-ca-thi nhôø söù giaû ñeán trong Taêng caàu thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni . Söù giaû ñaõ noùi raèng ni Baùn-ca-thi naøy töø tröôùc ñeán nay thanh tònh, ñaõ ñuû hai naêm hoïc saùu phaùp, Tyø-kheo-ni taêng ñaõ taùc boån phaùp yeát ma roài, Tyø-kheo-ni Taêng nhaát taâm hoøa hôïp taùc phaùp cho yeát ma thuoäc Hoøa thöôïng ni, ni Baùn-ca-thi ñaõ ñuû naêm y vaø baùt, ni Baùn-ca- thi teân laø , Hoøa thöôïng ni hieäu laø . Caùc tröôûng laõo naøo chaáp thuaän cho ni Baùn-ca-thi ñöôïc thoï giôùi cuï tuùc thì im laëng, ai khoâng chaáp thuaän thì noùi. Ñaây laø yeát ma laàn thöù nhaát.

Nhö theá baïch töù yeát ma cho ñeán caâu Taêng ñaõ chaáp thuaän cho ni Baùn-ca-thi ñöôïc thoï giôùi cuï tuùc, Hoøa thöôïng ni xong roài. Taêng chaáp thuaän vì im laëng, vieäc naøy xin nhôù giöõ nhö vaäy.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni laøm vieäc coù loãi vôùi tröôûng laõo Ca-löu-ñaø-di, Ca-löu-ñaø-di ngaên khoâng cho ni naøy vaøo chuøa, caùc Tyø-kheo-ni noùi vôùi ni naøy: “Sao coâ khoâng ñeán saùm hoái tröôûng laõo Ca-löu-ñaø-di?”, ñaùp: “Thaày aáy ngaên khoâng cho toâi vaøo chuøa thì laøm sao saùm hoái ñöôïc”. Caùc Tyø-kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Tyø-kheo khoâng neân ngaên Tyø-kheo-ni vaøo chuøa, chæ ngaên khoâng cho vaøo phoøng cuûa mình maø thoâi”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù caùc Tyø-kheo-ni phaïm loãi vôùi Tyø-kheo, caùc Tyø-kheo khoâng vui ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Neáu Tyø- kheo-ni phaïm loãi vôùi Tyø-kheo thì Tyø-kheo neân ngaên Tyø-kheo-ni thuyeát giôùi, töï töù vaø thoï phaùp giaùo giôùi”. Luùc ñoù Tyø-kheo naøy ngaên Tyø-kheo- ni thuyeát giôùi…, coøn caùc Tyø-kheo khaùc laïi cho thuyeát giôùi… neân xaûy ra tranh caûi, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Tyø-kheo naøo ngaên thì Tyø-kheo ñoù cho pheùp laïi, caùc Tyø-kheo khaùc khoâng ñöôïc cho pheùp”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù caùc Tyø-kheo phaïm loãi vôùi Tyø-kheo-ni, caùc Tyø-kheo-ni khoâng vui nghó raèng: “Tyø-kheo-ni phaïm loãi thì Tyø-kheo ngaên khoâng cho thuyeát giôùi…; coøn Tyø-kheo phaïm loãi vôùi Tyø-kheo-ni thì nhö theá naøo ñaây”, nghó roài ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Tyø-kheo neân ñeán choã Tyø-kheo-ni saùm hoái”. Khi Tyø-kheo ñeán choã Tyø-kheo-ni saùm hoái thì Tyø-kheo-ni khoâng thoï, Phaät baûo: “Tyø-kheo ñeán saùm hoái thì Tyø-kheo-ni neân thoï”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni phaïm loãi vôùi tröôûng laõo Ca-löu-ñaø-di, Ca-löu-ñaø-di ngaên khoâng cho thoï phaùp giaùo giôùi roài xuaát giôùi ñi. Caùc Tyø-kheo-ni baûo ni naøy ñeán saùm hoái, ni naøy ñaùp: “Thaày aáy ngaên khoâng cho toâi thoï phaùp giaùo giôùi roâi xuaát giôùi ñi, laøm sao toâi ñeán saùm hoái ñöôïc”, caùc Tyø-kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo naøo ngaên Tyø-kheo-ni thì khoâng ñöôïc xuaát giôùi ñi, neáu xuaát giôùi ñi thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Tyø-kheo-ni trong Vöông vieân coù thôï caïo toùc ñeán caïo toùc lieàn duï gaït moät Thöùc-xoa-ma-na khieán cho thoái taâm xuaát gia, nhö theá ñeán hai, ba ngöôøi khieán cho soá ni giaûm bôùt. Caùc Tyø- kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Khi thôï ñang caïo toùc cho ni, ni taêng neân cöû moät thieän Tyø-kheo-ni ñöùng moät beân xem xeùt”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù moät Tyø-kheo-ni trôï giuùp Ñeà-baø- ñaït-ña thueâ phoøng ôû, sau vì traû tieàn thueâ phoøng neân khoå naõo, caùc cö só traùch: “Coâ laø ngöôøi xuaát gia sao laïi thueâ phoøng ôû”, caùc Tyø-kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc thueâ

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

phoøng ôû, neáu thueâ phoøng thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù Tyø-kheo-ni trôï giuùp Ñeà-baø-ñaït-ña duøng caùc vaät duïng kyø coï thaân ñeå kyø coï, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi duøng caùc vaät duøng kyø coï thaân ñeå kyø coï, gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc duøng vaät duïng kyø coï thaân ñeå töï kyø coï, neáu duøng thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Sau ñoù Tyø-kheo-ni laïi duøng ngoùi ñaù, naém tay ñeå töï kyø coï thaân, Phaät baûo: “Khoâng ñöôïc duøng ngoùi ñaù, naém tay ñeå töï kyø coï thaân, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát-la. Noùi toùm laïi, Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc taát caû vaät duïng kyø coï thaân ñeå kyø coï, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù hai boä Taêng taäp hoïp taùc phaùp Töï töù neân ñuoåi Thöùc-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni ra ngoaøi. Caùc vò naøy bò ñuoåi ra noùi vôùi nhau raèng: “Coù bieát taïi sao chuùng ta bò ñuoåi ra ngoaøi khoâng, ñoù laø vì toái nay hoï taäp trung moät choã, moãi ngöôøi tuøy theo sôû thích cuøng hoøa hôïp”, caùc Tyø-kheo nghe bieát lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc ban ñeâm ñeán caàu töï töù, Tyø-kheo- ni neân saùng sôùm ñeán trong Tyø-kheo taêng taùc phaùp töï töù”. Luùc ñoù do ni taêng quaù ñoâng, töøng ngöôøi töï töù neân keùo daøi qua giôø ngoï, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng neân töøng ngöôøi töï töù, Tyø-kheo-ni neân cöû moät ngöôøi ñaïi dieän cho ni taêng ñeán trong Taêng töï töù”.

Phaùp ñaïi dieän cho ni taêng ñeán trong Taêng töï töù nhö sau: Ni ñaïi dieän töø choã ngoài ñöùng daäy, tròch baøy vai höõu chaép tay baïch Taêng: “Tyø- kheo-ni taêng hoøa hôïp ñaûnh leã Ñaïi ñöùc taêng, thaêm hoûi caùc vò coù ñöôïc ít bònh, ít naõo, sôû haønh coù khinh an khoâng?”, thaêm hoûi roài baïch Taêng:

Ñaïi ñöùc taêng nhôù nghó, Ni taêng ñaõ an cö ba thaùng xong, nay ñeán trong Taêng ba vieäc töï töù thaáy nghe nghi, xin Ñaïi ñöùc taêng noùi ba vieäc thaáy nghe nghi ñeå chuùng con ñöôïc taêng tröôûng thieän phaùp (3 laàn).

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù cö só thænh Phaät vaø hai boä Taêng vaøo ngaøy mai thoï thöïc, Phaät im laëng nhaän lôøi, cö só bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Veà ñeán nhaø ngay trong ñeâm ñoù lo söûa soaïn ñuû 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 vaø hai boä Taêng ñi ñeán nhaø cö só theo thöù lôùp ngoài xong, cö só töï tay roùt nöôùc roài daâng thöùc aên leân cuùng döôøng, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni noùi vôùi cö só: “Tyø- kheo-ni naøy laø ñeä nhaát Thöôïng toøa, vò naøy laø ñeä nhò Thöôïng toøa, vò kia laø ngöôøi trì luaät, vò kia laø ngöôøi trì luaän…”, cö só noùi: “Chuùng toâi khoâng bieát ai laø ñeä nhaát Thöôïng toøa, ai laø ñeä nhò Thöôïng toøa…. Hoâm nay coù raát

nhieàu thöùc aên, bình ñaúng daâng cuùng cho taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû, coâ ñöøng noùi gì caû, neáu coâ noùi nöõa thì toâi ñeå cho coâ doïn ñöa thöùc aên, coøn toâi ngoài khoâng”. Phaät nghe thaáy vieäc naøy roài neân sau khi thoï thöïc xong trôû veà,vì vieäc naøy nhoùm hoïp Tyø-kheo taêng roài baûo caùc Tyø-kheo ni: “Töø nay cho caùc Tyø-kheo-ni ngoài theo thöù lôùp töø baäc Thöôïng toøa”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù cö só thænh Phaät vaø hai boä Taêng vaøo ngaøy mai thoï thöïc, Phaät im laëng nhaän lôøi, cö só bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Veà ñeán nhaø ngay trong ñeâm ñoù lo söûa soaïn ñuû 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 vaø hai boä Taêng ñi ñeán nhaø cö só, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni hoûi moät ni khaùc ñöôïc maáy tuoåi haï, ni naøy ñaùp: “Haõy ñôïi moät chuùt ñeå toâi hoûi Hoøa thöôïng ni, A-xaø-leâ ni vaø caùc ni soáng chung”, noùi roài lieàn ñeán hoûi, Hoøa thöôïng ni noùi laø nghi queân khoâng nhôù roõ, caùc Tyø-kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Baäc Thöôïng toøa neân hoûi ñeå ngoài theo thöù lôùp, coøn caùc ni khaùc khoâng nhôù thì cöù nhöôøng nhau ngoài laø ñöôïc”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni leân nuùi ñeán choã A-lan-nhaõ ñeå thoï giaùo giôùi, giöõa ñöôøng gaëp giaëc cöôùp loät heát quaàn aùo, caùc Tyø-kheo-ni ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Caùc Tyø-kheo neân ôû trong tuï laïc ñôïi Tyø-kheo”. Khi caùc Tyø-kheo-ni ñöùng ôû tuï laïc ñôïi thì Tyø-kheo sau khi vaøo tuï laïc khaát thöïc roài laïi ñi theo ñöôøng khaùc trôû veà A-lan-nhaõ ôû treân nuùi, khieán cho caùc Tyø-kheo-ni hoâm ñoù suyùt bò ñoaïn thöïc vì chôø ñeán saép qua ngoï. Phaät baûo: “Muoán leân nuùi ñeán choã A-lan- nhaõ thì neân hai ngöôøi cuøng ñi”, hai ngöôøi ñi caàu thoï giaùo giôùi laïi khoâng bieát phaùp, Phaät baûo neân sai hai ngöôøi bieát phaùp ñi, khi sai hai ngöôøi bieát phaùp, hai ni naøy laïi muoán taát caû taêng hoøa hôïp môùi caàu giaùo giôùi, Phaät baûo: “Khoâng caàn taát caû taêng hoøa hôïp, tuøy gaëp Tyø-kheo naøo thì caàu giaùo giôùi nôi vò aáy”. Vaøo moät thôøi khaùc khi caùc Tyø-kheo-ni ñeán choã Tyø-kheo caàu giaùo giôùi, coù vò muoán giaùo giôùi, coù vò khoâng muoán giaùo giôùi; vò khoâng muoán giaùo giôùi lieàn ñöùng daäy boû ñi, caùc cö só trong Taêng phöôøng thaáy lieàn noùi: “Caùc Tyø-kheo-ni muoán cuøng haønh daâm, Tyø-kheo khoâng muoán neân ñöùng daäy boû ñi”, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Tyø-kheo khoâng neân ñöùng daäy boû ñi, neáu khoâng muoán giaùo giôùi thì noùi laø toâi khoâng theå giaùo giôùi cho Tyø-kheo-ni”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù caùc Tyø-kheo-ni thoï giaùo giôùi xong trôû veà thuyeát giôùi, saùng hoâm sau ñeán trong Taêng phöôøng khoâng bieát neân baùo vôùi ai, Phaät baûo: “Töø Tyø-kheo naøo caàu thoï giaùo giôùi thì neân trôû laïi baùo cho ngöôøi aáy”. Khi Tyø-kheo-ni ñeán trong Taêng phöôøng hoûi veà Tyø-

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

kheo giaùo giôùi nhöng khoâng bieát teân neân vieäc khoâng thaønh, Phaät baûo: “Neân hoûi Tyø-kheo giaùo giôùi teân gì, laø Hoøa thöôïng hay Thöôïng toøa…”

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni khaát thöïc xong, treân tay caàm baùt thöùc aên khi ñi ngaøng nhaø ngöôøi, treân noùc nhaø coù con raén ñoäc, phaân ñoäc cuûa noù rôùt xuoáng rôi vaøo trong baùt thöùc aên, Tyø-kheo- ni sau khi thoï thöïc xong truùng ñoäc suyùt cheát, caùc Tyø-kheo-ni baïch Phaät, Phaät baûo: “Neân laøm naép ñaäy ñaäy treân baùt thöùc aên”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù moät Tyø-kheo trôï giuùp Ñeà-baø-ñaït- ña mang vaùc naëng treân löng bò cheâ traùch, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc mang vaùc naëng treân löng, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát- la”. Laïi coù Tyø-kheo-ni thueâ ngöôøi laøm traøng hoa, khi traû tieàn khoå naõo, caùc cö só traùch: “Coâ laø ngöôøi xuaát gia sao laïi thueâ ngöôøi laøm traøng hoa”, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc thueâ ngöôøi laøm traøng hoa, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Tyø-kheo-ni trôï giuùp Ñeà-baø-ñaït-ña laïi chöùa boâ ñaïi tieän baèng ñoàng, maâm ñoàng, chaäu taém doàng, thìa ñoàng…, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi chöùa boâ ñaïi tieän baèng ñoàng… gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni chöùa nhöõng vaät duïng baèng ñoàng nhö boâ ñaïi tieän, chaäu taém…, neáu chöùa thì phaïm Ñoät-kieát-la; khoâng phaïm laø chöùa bình ñöïng nöôùc, gaøu taém, naép baèng ñoàng”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo-ni laøm röôïu, caùc cö só traùch: “Coâ laø ngöôøi xuaát gia sao laïi laøm röôïu”, coù Tyø-kheo-ni thieåu duïc tri tuùc nghe bieát lieàn baïch Phaät, Phaät do vieäc naøy nhoøm Tyø-kheo taêng roài baûo: “Töø nay Tyø-kheo-ni khoâng ñöôïc laøm röôïu, neáu laøm thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät phuï nöõ laáy choàng chöa bao laâu thì choàng cheát, ngöôøi vôï boû nhaø cöûa xuaát gia laøm Tyø-kheo-ni, laøm Tyø- kheo-ni roài laïi ñem nhaø ôû tröôùc kia cho ngöôøi thueâ möôùn, khi ñoøi tieàn thueâ chòu khoå naõo, caùc cö só traùch: “Coâ laø ngöôøi xuaát gia sao laïi cho thueâ nhaø”, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni cho ngöôøi khaùc thueâ nhaø, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù ni Thaâu-la-nan-ñaø maëc y môùi thöa moûng khieán trong thaân loä ra roài ñi vaøo trong chôï, nôi choã ñoâng ngöôøi. Caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi maëc y thöa moûng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni maëc y thöa moûng, neáu maëc thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù Tyø-kheo-ni trôï giuùp Ñeà-baø-ñaït- ña taém nôi caùc ngöôøi nöõ taém (choã taém coâng coäng), caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi taém nôi caùc ngöôøi nöõ taém nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni taém nôi caùc ngöôøi nöõ taém, neáu taém thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù ni Thaâu-la-nan-ñaø duøng thaùo ñaäu (xaø boâng) taém, nöôùc thaùo ñaäu chaûy vaøo nöõ caên, caùc Tyø-kheo-ni baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni duøng thaùo ñaäu taém, neáu duøng thì phaïm Ñoät-kieát-la “. Luùc ñoù ni Thaâu-la-nan-ñaø laïi loäi ngöôïc doøng nöôùc taém, caùc Tyø-kheo-ni hoûi nguyeân do, ñaùp laø vì muoán thoï xuùc laïc, caùc Tyø-kheo-ni baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni loäi ngöôïc doøng nöôùc taém, neáu laøm theá thì phaïm Ñoät-kieát- la”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù Tyø-kheo-ni trôï giuùp Ñeà-baø-ñaït-ña chöùa Baùt chi taïp saéc trang nghieâm, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi chöùa Baùt chi taïp saéc gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”, Phaät baûo: “Töø nay khoâng cho Tyø-kheo-ni chöùa Baùt chi taïp saéc, neáu chöùa thì phaïm Ñoät-kieát-la “.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Ni taêng ñöôïc ngöôøi boá thí ñoà duøng baèng thuûy tinh, khoâng chòu nhaän vì khoâng bieát duøng ñeå laøm gì, Phaät baûo neân thoï ñeå laøm bình ñöïng nöôùc cho Taêng.

### *c. Hai Möôi Phaùp Taïp Sau:*

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù Tyø-kheo tröôùc ngoï ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, ñeán tröôùc moät nhaø vaøo cöûa ngoaøi, cöûa trong khi trôû ra laïi ñi vaøo moät cöûa phoøng khaùc maø cho laø cöûa ra. Khi vöøa böôùc vaøo lieàn thaáy moät ngöôøi nöõ ñang naèm nguû, do naèm moäng neân chaát baát tònh chaûy ra; Tyø-kheo thaáy roài hoå theïn voäi trôû ra, lieàn gaëp ngöôøi choàng vöøa trôû veà nhaø; ngöôøi choàng thaáy vôï naèm ngöõa loä thaân vaø chaûy ra chaát baát tònh lieàn cho laø Tyø-kheo ñaõ cuøng vôï mình laøm vieäc phi phaïm haïnh, beøn naém coå Tyø-kheo noùi: “Vì sao thaày laïi cuøng vôï toâi laøm haïnh baát tònh?”, Tyø-kheo noùi laø khoâng coù laøm, ngöôøi choàng laïi hoûi vì sao laïi vaøo trong phoøng, Tyø-kheo giaûi thích: “Toâi cho cöûa phoøng naøy laø cöûa ra neân…”, ngöôøi choàng maéng: “Taïi sao vaøo cöûa phoøng toâi laïi noùi cho cöûa phoøng naøy laø cöûa ra neân…”, noùi roài lieàn duøng tay chaân ñaùnh ñaù Tyø-kheo, nghe tieáng ñaùnh ñaù naøy ngöôøi vôï lieàn thöùc giaác, thaáy ngöôøi choàng ñangñaùnh Tyø-kheo lieàn hoûi vì sao ñaùnh, ngöôøi choàng noùi: “Vì coâ neân toâi môùi ñaùnh”, ngöôøi vôï noùi: “Tyø-kheo naøy khoâng coù laøm gì caû”, ngöôøi choàng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

maéng: “Coâ ñaõ cuøng noù laøm vieäc baát tònh taïi sao khoâng chòu nhaän”, vöøa ñaùnh vöøa maéng ñeán khi meät laõ môùi boû ñi, Tyø-kheo leâ thaân trôû veà tinh xaù, ñem vieäc treân keå laïi cho caùc Tyø-kheo, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Khaát thöïc coù hai: Moät laø thoï thænh, hai laø khoâng thoï thænh. Neáu thoï thænh roài maø muoán thoï phaàn Taêng vaät thì neân xaû phaùp khaát thöïc môùi ñöôïc thoï phaàn Taêng vaät; neáu khoâng xaû phaùp khaát thöïc maø thoï phaàn Taêng vaät thì phaïm Ñoät-kieát-la; neáu thoï phaàn Taêng vaät roài môùi noùi laø khaát thöïc thì phaïm toäi voïng ngöõ Ba-daät-ñeà. Neáu khoâng thoï thænh hoaëc muoán thoï thænh hoaëc muoán thoï phaàn Taêng vaät thì neân xaû phaùp khaát thöïc ñaõ thoï thænh môùi ñöôïc thoï phaàn Taêng vaät; neáu khoâng xaû phaùp khaát thöïc maø thoï thænh hay thoï phaàn Taêng vaät thì phaïm Ñoät-kieát-la; neáu thoï thænh vaø thoï phaàn Taêng vaät roài môùi noùi laø khaát thöïc thì phaïm toäi voïng ngöõ Ba-daät-ñeà. Töø nay caùc thaày neân thoï haønh phaùp khaát thöïc nhö sau: Khi saép böôùc xuoáng giöôøng neân töø töø boû moät chaân xuoáng tröôùc, keá boû chaân thöù hai roài môùi ñöùng daäy; töø töø ñeán choã giaù y laáy y An-ñaø-hoäi roài maëc töø töø, maëc xong nhìn ngoù tröôùc sau xem coù ngay ngaén chöa, neáu chöa ngay ngaén thì neân maëc laïi, neáu ngay ngaén roài thì thoâi. Keá laáy Neâ-hoaøn-taêng maëc töø töø, maëc xong nhìn ngoù hai beân xem coù ngay ngaén chöa, neáu chöa thì neân maëc laïi, neáu ngay ngaén roài thì thoâi. Keá laáy y Uaát-ña-la-taêng maëc töø töø, maëc xong nhìn ngoù hai beân xem coù ngay ngaén chöa, neáu chöa thì neân maëc laïi, neáu ngay ngaén roài thì thoâi. Keá laáy y Taêng-giaø-leâ ñaët leân vai traùi, nheï nhaøng caàm laáy baùt vaø tích tröôïng, khoâng ñöôïc keùo leâ treân ñaát. Ra ñeán cöûa, keùo then môû ra khoan thai böôùc ra, chôù ñeå cheùo y vöôùng vaøo hai beân, Neáu caùnh cöûa ôû beân tay traùi thì tay traùi keùo caùnh cöûa, tay phaûi caøi then laïi; neáu caùnh cöûa ôû beân tay phaûi thì tay phaûi keùo caùnh cöûa, tay traùi caøi then laïi. Caøi xong neân xem laïi ñaõ caøi kyõ chöa, neáu chöa thì neân caøi kyõ laïi, neáu ñaõ caøi kyõ roài thì thoâi. Neáu ñi cuøng Phaät thì neân ñi sau, neân baïch Hoøa thöôïng, höõu nhieãu thaùp Phaät, thaùp Thanh vaên roài roùt nöôùc traùng baùt, chôù ñeå bình vaø baùt chaïm vaøo nhau ra tieáng. Ra ñeán cöûa coång cuûa Taêng phöôøng, neáu cöûa ñoùng thì töø töø môû cöûa ñi ra, chôù ñeå cheùo y vöôùng vaøo hai beân. Keá ñeå baùt vaø tích tröôïng xuoáng ñeå mang giaøy da moät lôùp roài caàm baùt vaø tích tröôïng leân töø töø ñi khaát thöïc, khi ñi khoâng ñöôïc keùo leâ giaøy. Khi ñeán gaàn tuï laïc neân ñeå baùt vaø tích tröôïng xuoáng, laáy y Taêng-giaø-leâ ra maëc, maëc xong nhìn ngoù hai beân xem coù ngay ngaén chöa, neáu chöa thì neân maëc laïi, neáu ngay ngaén roài thì thoâi. Keá caàm baùt vaø tröôïng leân ñeå vaøo trong tuï laïc, khi vaøo khoâng ñöôïc nhìn ngoù hai beân, neân nhìn thaúng phía tröôùc. Neáu töø xa thaáy coù voi ñieân, choù ñieân, ngöôøi loûa hình… thì neân traùnh qua

moät beân. Khi ñeán tröôùc nhaø ngöôøi neân bieát roõ cöûa ngoaøi, cöûa giöõa, cöûa trong; khi vaøo trong saân neân khaûy moùng tay, neáu thaáy khoâng coù ai thì neân khaûy laïi laàn thöù hai, laàn thöù ba, neáu coù ai böôùc ra thì hai tay caàm baùt khom ngöôøi xuoáng ñeå thoï thöùc aên cuùng. Khi ñi ñeán nhaø khaùc khaát thöïc neân ngoù xem giôø, neáu saép qua ngoï thì neân döøng laïi; neáu coøn sôùm thì neân tieáp tuïc khaát thöïc. Khaát thöïc xong ra khoûi tuï laïc neân boû baùt vaø tröôïng xuoáng, côûi y Taêng-giaø-leâ xuoáng ñaäp giuõ roài xeáp laïi, ñaët leân vai traùi, caàm baùt vaø tröôïng leân trôû veà truù xöù thoï thöïc. Ñeán nôi neân traûi giöôøng toøa, laáy baøn chaûi chaø chaân vaø khaên lau chaân, keá laáy nöôùc töôùi röôùi queùt doïn choã thoï thöïc cho saïch seõ. Neáu nôi ñaây coù Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ thì neân laáy thöùc aên ngon daâng cho Hoøa thöôïng tröôùc, khi daâng nöôùc khoâng ñöôïc ñeå ngoùn tay chaïm vaøo trong nöôùc. Neáu ñi sau neân thaâu caát giöôøng toøa, caát baøn chaûi chaø chaân, khaên lau chaân roài môùi vaøo phoøng, vaøo roài töø töø caøi then ñoùng cöûa laïi, ngoài leân giöôøng xeáp moät chaân leân tröôùc roài môùi xeáp chaân thöù hai ñeå ngoài kieát giaø tö duy haønh phaùp”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät tröôûng giaû coù nhieàu cuû Lö-baëc neân ñeán thænh Phaät vaø Taêng vaøo ngaøy mai ñeán nhaø thoï thöïc, Phaät im laëng nhaän lôøi. Tröôûng giaû bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà, veà ñeán nhaø ngay trong ñeâm ñoù lo söûa soaïn ñuû 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 vaø Taêng ñi ñeán nhaø tröôûng giaû theo thöù lôùp ngoài xong, tröôûng giaû lieàn roùt nöôùc vaø daâng cuû Lö-baëc ñeå duøng tröôùc. Caùc Tyø-kheo nhai ra tieáng, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo tröôùc kia laø keùp haùt, nghe tieáng nhai naøy lieàn ñöùng daäy muùa khieán caùc Tyø-kheo baät cöôøi ra tieáng, thöùc aên trong mieäng lieàn vaêng ra ngoaøi, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi choïc cho ngöôøi khaùc cöôøi gioáng nhö keùp heà”. Phaät nghe thaáy vieäc naøy roài neân sau khi thoï thöïc xong trôû veà, lieàn do vieäc naøy nhoùm Tyø-kheo taêng roài hoûi Tyø-kheo muùa hoài naõy raèng: “Thaày duøng taâm gì ñöùng daäy muùa?”, ñaùp: “Theá toân, con vì nhìn thaáy ngöôøi khaùc vaø muoán choïc cho hoï cöôøi”, Phaät noùi: “Neáu vì nhìn thaáy ngöôøi khaùc thì khoâng coù toäi, coøn muoán choïc cho ngöôøi khaùc cöôøi thì phaïm Ñoät-kieát-la. Töø nay tröôùc khi chöa aên moùn aên chaùnh thì khoâng ñöôïc aên rau traùi tröôùc, neáu aên tröôùc thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Kyø-hoaøn vöøa môùi xaây xong, caùc cö só saém söûa raát nhieàu ñoà cuùng döôøng vì coù ñeán moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø-kheo tuï hoäi. Caùc Tyø-kheo naøy khi vaøo, ngoài, aên, ñöùng, ñi khoâng theo thöù lôùp neân bò caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân, Baø-la-moân khaùc coøn bieát

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

vaøo, ngoài, aên, ñöùng, ñi theo thöù lôùp; Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi vaøo, ngoài, aên, ñöùng, ñi khoâng theo thöù lôùp gì caû. Chuùng ta khoâng bieát ai ñaõ ñöôïc, ai chöa ñöôïc”, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay neân theo thöù lôùp ñi vaøo, ngoài, aên, ñöùng, ñi…”. Luùc ñoù caùc Tyø-kheo im laëng theo thöù lôùp ñi vaøo, ngoài, aên, ñöùng daäy ra veà; caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân, Baø-la-moân khaùc aên xong coøn bieát chuù nguyeän taùn thaùn; Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi theo thöù lôùp im laëng ñi vaøo, ngoài, aên, ñöùng daäy ra veà. Chuùng ta khoâng bieát caùc vò aên coù ngon hay khoâng”, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay khi aên xong neân chuù nguyeän taùn thaùn”, caùc Tyø-kheo khoâng bieát cöû ai laøm, Phaät baûo neân cöû Thöôïng toøa laøm. Luùc ñoù phíA-tyø-kheo-ni, ni Thaâu-la-nan-ñaø laø baäc Thöôïng toøa laïi ít hoïc ít nghe neân khoâng bieát chuù nguyeän, Phaät baûo: “Neáu Thöôïng toøa thöù nhaát khoâng laøm ñöôïc thì Thöôïng toøa thöù hai neân laøm, theo thöù lôùp nhö theá neáu ai laøm ñöôïc thì neân laøm”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù nhieàu ngöôøi nöõ thænh Phaät vaø Taêng cuùng döôøng thöùc aên thöùc uoáng, caùc Tyø-kheo aên xong khoâng chuù nguyeän taùn tuïng lieàn boû ñi. Caùc ngöôøi nöõ noùi: “Chuùng ta baïc phöôùc, cuùng döôøng maø khoâng ñöôïc chuù nguyeän”, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay cuõng neân chuù nguyeän taùn tuïng cho ngöôøi nöõ; neáu ngöôøi khoâng thanh tònh thì neân cöû boán Thöôïng toøa ôû laïi”, luùc ñoù caùc Thöôïng toøa ôû laïi trong loøng buoàn böïc, Phaät baûo neân noùi caùo töø roài ñi.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø-kheo thuoäc doøng Baø-la- moân xuaát gia laøm Tyø-kheo teân laø Maïn-nhan-la, maéc bònh tieâu chaûy nghó raèng: “Taïi sao phaûi thöôøng duøng nöôùc röûa”, baïch Phaät, Phaät noùi: “Neân duøng vaät lau chuøi nhö laù caây, neáu moät chieác laù chuøi khoâng saïch thì neân duøng hai lôùp laù, neáu laù raùch laøm cho ñöôøng ñaïi tieän bò thöông thì neân duøng laù saïch nguyeân”, luùc ñoù lau chuøi xong boû ñaày laù trong nhaø xí, Phaät baûo neân boû moät choã; luùc ñoù laù saïch vaø laù dô ñeå cuøng moät choã khi laáy bò dô tay, Phaät baûo neân ñeå laù saïch beân phaûi, boû laù dô beân traùi; luùc ñoù boû laù dô thaønh ñoáng lôùn, Phaät baûo neân ñem ñoå boû, khi ñem ñoå boû oùi möõa, Phaät baûo neân boû laù dô trong thuøng raùc, khi thuøng raùc ñaày môùi mang ñi ñoå boû choã khaùc.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù Luïc quaàn Tyø-kheo ñöùng xæa raêng (nhaên nhaønh döông) ôû choã röûa chaân, Tyø-kheo khaùc ñeán röûa chaân thaáy baát tònh neân oùi möûa, ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do vieäc naøy nhoùm Tyø-kheo taêng roài hoûi Luïc quaàn 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 ñöøng xæa raêng nôi choã röûa chaân cuûa Taêng”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø-kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc xæa raêng ôû tröôùc Phaät; tröôùc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, caùc Thöôïng toøa; khoâng ñöôïc xæa raêng tröôùc thaùp Phaät, thaùp Thanh vaên, nôi giaûng ñöôøng… cuûa Taêng vaø ôû tröôùc ñoâng ngöôøi; neáu xæa nhö theá thì phaïm Ñoät-kieát-la, khoâng phaïm laø ôû tröôùc Tyø-kheo ñoàng tuoåi haï”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, coù ngoaïi ñaïo loûa hình maéc bònh gheû lôû ñeán xin thaày thuoác Kyø-baø chöõa bònh, Kyø-baø noùi: “Chæ caàn vaøo nhaø taém taém röûa thì seõ laønh bònh”, ngoaïi ñaïo noùi: “Toâi laø ngoaïi ñaïo loûa hình, laøm sao coù nhaø taém ñeå taém”, Kyø-baø noùi: “Thaày coù quen bieát vôùi Tyø- kheo naøo khoâng?”, ñaùp laø khoâng, Kyø-baø noùi: “Bònh cuûa thaày chæ coù theå vaøo nhaø taém taém röûa môùi heát”. Ngoaïi ñaïo naøy ñeán hoûi caùc taân Tyø-kheo vaø Sa-di: “Khi naøo caùc vò vaøo nhaø taém ñeå taém?”, ñaùp laø vaøo ngaøy , ngoaïi ñaïo lieàn co tay ñeám ngaøy, ñeán ngaøy ñoù ñi vaøo trong Truùc vieân ñöùng moät choã nhìn xem caùc Tyø-kheo vaøo nhaø taém taém röûa nhö theá naøo. Coù Tyø-kheo maëc y ñi vaøo, coù ngöôøi laáy buøn boâi leân mình roài vaøo, ngoaïi ñaïo thaáy roài lieàn laáy buøn boâi treân ngöôøi roài vaøo. Caùc Tyø-kheo cho laø Thöôïng toøa neân ñöa cho giöôøng ngoài vaø böng nöôùc noùng ñeán cho taém, khi ra moà hoâi, caùc Tyø-kheo chaø giuùp chaân tay khaép thaân, khi thaân saïch thì gheû lôû cuõng heát. Luùc ñoù caùc Tyø-kheo goïi ngöôøi mang y ñeán, ngoaïi ñaïo khoâng chòu maëc, caùc Tyø-kheo môùi bieát laø ngoaïi ñaïo loûa hình, ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “Töø nay ngöôøi loä thaân khoâng ñöôïc chaø, ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc chaø giuùp, hai thaân loä khoâng ñöôïc chaø cho nhau. Tyø-kheo trong toái khoâng ñöôïc laøm leã, cuõng khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi che maët; khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi ñang nguû, ngöôøi ñang nhaäp ñònh, ngöôøi ñang xæa raêng; mình ñang xæa raêng, ñang röûa maët cuõng khoâng ñöôïc laøm leã, cuõng khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi ñang röûa maët; mình ñang aên khoâng ñöôïc laøm leã, cuõng khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi ñang aên; mình ñang caïo toùc khoâng ñöôïc laøm leã, cuõng khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi ñang caïo toùc. ÔÛ tröôùc Phaät, tröôùc thaùp Phaät, thaùp Thanh vaên khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi khaùc. ÔÛ choã ñaïi tieåu tieän, choã laáy nöôùc, nhaø taém cho ñeán choã khoâng an oån ñeàu khoâng ñöôïc laøm leã ngöôøi khaùc. Ñang ñi treân ñöôøng cuõng khoâng ñöôïc laøm leã, neáu gaëp Thöôïng toøa treân ñöôøng muoán laøm leã neân noùi vôùi Thöôïng toøa: “Xin haõy döøng böôùc, con muoán laøm leã”, neáu Thöôïng toøa döøng laïi thì neân laøm leã, neáu khoâng döøng laïi thì khoâng neân laøm leã”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, coù moät Tyø-kheo khaùch chieàu toái ñeán trong

Taêng phöôøng ñöôïc chia cho moät phoøng troáng, trong phoøng coù moät con raén ñoäc naèm khoanh troøn treân giöôøng, Tyø-kheo khoâng nhìn kyõ lieàn ngoài

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

leân mình noù, bò noù caén vaø caû hai cuøng cheát. Traûi qua naêm, saùu ngaøy sau, caùc Tyø-kheo thaáy ruoài xanh töø trong phoøng bay ra neân vaøo phoøng xem thöû, môùi phaùt hieän Tyø-kheo vaø con raén cuøng cheát treân giöôøng, lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät. Phaät do vieäc naøy nhoùm Tyø-kheo taêng roài baûo caùc Tyø-kheo: “Töø nay Tyø-kheo khaùch neân hoïc nghi phaùp nhö sau: Neáu Tyø-kheo khaùch ñeán trong Taêng phöôøng neân ñaép y tròch baøy vai höõu, maëc Neâ-hoaøn-taêng treân döôùi töông xöùng nhau, tuùi ñöïng y beân vai phaûi neân chuyeån qua beân vai traùi; tích tröôïng, tuùi daàu, tuùi giaøy da, oáng kim ôû trong tay phaûi neân chuyeån qua trong tay traùi. Neáu muoán ñaïi tieåu tieän thì neân ñi ôû ngoaøi tröôùc roài môùi vaøo trong Taêng phöôøng, neáu khoâng coù nöôùc röûa chaân thì duøng coû laù lau chaân, neáu cöûa ñoùng thì keâu goïi, neáu cöûa môû thì cöù vaøo. Neáu thaáy cöïu Tyø-kheo thì neân hoûi: “Trong Taêng phöôøng coù phoøng daønh cho khaùch Tyø-kheo tuoåi haï hay khoâng?”, neáu noùi coù thì neân xin pheùp cho vaøo; Laïi hoûi trong Taêng phöôøng coù ngöôøi khoâng, neáu noùi khoâng thì neân hoûi duøng nöôùc gì, neáu noùi laø nöôùc gieáng thì neân xin daây gaøu ñeå muùc laáy nöôùc; khi môû cöûa phoøng neân khaûy moùng tay, neáu coù raén rít neân gaây ra tieáng ñeå noù boø ñi choã khaùc, sau ñoù ñaäp giuõ meàn chieáu, queùt doïn saïch seõ trong phoøng. Chaäu nöôùc röûa chaân vaø bình nöôùc duøng ñeå saün, neáu chaäu nöôùc beân tay traùi thì tay traùi muùc nöôùc, tay phaûi röûa chaân; neáu chaäu nöôùc beân tay phaûi thì tay phaûi muùc nöôùc, tay traùi röûa chaân. Röûa chaân xong mang giaøy da vaøo phoøng, ñoùng cöûa roài leân giöôøng ngoài kieát giaø tö duy quaùn chieáu caùc phaùp. Saùng hoâm sau hoûi cöïu Tyø- kheo: “Trong Taêng coù aên saùng, aên tröa hay khoâng, trong thoân choã naøo coù choù döõ, nhaø naøo coù ñoàng nöõ, quaû phuï, nhaø naøo Taêng ñaõ yeát ma Hoïc gia, nhaø naøo Taêng ñaõ yeát ma phuù baùt, choã naøo neân ñi, choã naøo khoâng neân ñi”, hoûi xong roài môùi ñi khaát thöïc. Khi ñi Tyø-kheo khaùch neân ñöa traû laïi daây gaøu, choåi, thu xeáp caát ngoïa cuï, ñoùng cöûa phoøng roài môùi ñi”. Phaät taïi nöôùc A-la-tyø, luùc ñoù ñang xaây caát Taêng-giaø-lam neân coù

Tyø-kheo khi khieâng ñaù, coû, buøn, duøng tay laáy buøn treùt toâ vaùch… ñeàu maëc

y Taêng-giaø-leâ neân laøm dô y; ñeán giôø vaøo thoân khaát thöïc vaãn maëc y dô naøy neân bò caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân, Baø-la-moân khaùc khi vaøo thoân khaát thöïc coøn maëc y saïch, Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi maëc y dô nhö theá gioáng nhö keû eùp daàu”, caùc Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø-kheo taêng roài baûo caùc Tyø-kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc maëc y Taêng-giaø-leâ khieâng ñaù coû buøn, duøng tay laáy buøn toâ treùt vaùch…; khoâng ñöôïc giaãm chaân treân Taêng-giaø-leâ, khoâng ñöôïc traûi Taêng-giaø-leâ ngoài, naèm; khoâng ñöôïc laáy Taêng-giaø-leâ maëc laøm aùo trong. Tyø-kheo neân maëc y Taêng-giaø-leâ nhö

phaùp, maëc y Uaát-ña-la-taêng nhö phaùp, maëc y An-ñaø-hoäi nhö phaùp; neân duøng ba maøu laøm cho hoaïi saéc ñeå taùc tònh, khoâng ñöôïc maëc y coù naêm maøu thuaàn saéc, tröø naïp y. Neáu Tyø-kheo ngheøo thieáu vaûi may y thì treân y neân ñieäp ñieàu laù hoaëc naêm ñieàu, baûy ñieàu, chín ñieàu…; neáu ñuû vaûi thì neân caét roïc may thaønh y Taêng-giaø-leâ, Uaát-ña-la-taêng, An-ñaø-hoäi goïi laø y nhö phaùp”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, coù Taêng phöôøng roäng lôùn vaøo ñaàu ñeâm, giöõa ñeâm vaø cuoái ñeâm ñeàu coù khaùch Tyø-kheo ñeán xin nguû ñeâm, saùng ra lieàn boû ñi. Luùc ñoù Thöôïng toøa hoûi Haï toøa laø coù khaùch Tyø-kheo ñeán khoâng, ñaùp laø coù, lieàn noùi: “Vì sao khoâng ñeán chaøo hoûi Thöôïng toøa, chuùng toâi khoâng bieát hoï ñeán luùc noø vaø ñi luùc naøo”, caùc Tyø-kheo baïch Phaät, Phaät baûo: “Neáu khaùch Tyø-kheo ñeán neân chaøo hoûi Thöôïng toøa tröôùc”. Luùc ñoù trong Taêng phöôøng coù ñeán moät ngaøn hai traêm naêmmöôi Tyø-kheo Thöôïng toøa, khaùch Tyø-kheo phaûi ñi chaøo hoûi töøng ngöôøi, do ñi ñöôøng xa moõi meát, khoâng theå ñi chaøo hoûi heát neân ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Chæ neân chaøo hoûi boán Thöôïng toøa thoâi”. Luùc ñoùkhaùch Tyø-kheo hoûi ñeä nhaát Thöôïng toøa ôû ñaâu, ñaùp laø ôû trong taêng phöôøng treân nuùi Kyø-xaø-quaät; laïi hoûi ñeä nhò Thöôïng toøa ôû ñaâu, ñaùp laø ôû trong Taêng phöôøng taïi Tyø giaø la; laïi hoûi ñeä tam Thöôïng toøa ôû ñaâu, ñaùp laø ôû trong Taêng phöôøng taïi Quyù thuû-ñaø-la; laïi hoûi ñeä töù Thöôïng toøa ôû ñaâu, ñaùp laø ôû trong Taêng phöôøng taïi Taùt-ña-ha-caàu. Treân ñöôøng ñi ñeán chaøo hoûi gaëp phaûi Sö töû, coïp, soùi khuûng boá neân baïch Phaät, Phaät baûo: “Vaøo trong Taêng phöôøng naøo thì chaøo hoûi boán Thöôïng toøa ôû trong Taêng phöôøng ñoù”. Luùc ñoù khaùch Tyø-kheo ñöùng ngoaøi cöûa chôø ñôïi laâu neân ngaát xæu, Phaät baûo: “Neáu ñuùng thôøi gaëp thì neân chaøo hoûi, neáu phi thôøi khoâng gaëp ñöôïc thì thoâi”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, ôû nöôùc Kieàu-taùt-la nôi A-lan-nhaõ coù moät Tyø-kheo ôû, luùc ñoù coù ñaùm giaëc cöôùp ñeán choã A-lan-nhaõ hoûi Tyø-kheo coù löûa, coù ñoà duøi löûa, coù thöùc aên, coù ñoà naáu thöùc aên, coù nöôùc, coù ñoà laáy nöôùc, ñoà ñöïng nöôùc… Tyø-kheo ñeàu ñaùp laø khoâng coù. Laïi hoûi: “Chuùng toâi muoán ñeán trong tuï laïc kia, thaày coù theå chæ ñöôøng giuøm khoâng”, ñaùp laø khoâng bieát ñöôøng; laïi hoûi baây giôø laø giôø naøo, cuõng ñaùp laø khoâng bieát; laïi hoûi laø ngaøy gì, cuõng ñaùp laø khoâng bieát; laïi hoûi: “Thaày coù theå taùn tuïng chuù nguyeän khoâng?”, ñaùp laø khoâng theå. Boïn giaëc cöôùp noùi vôùi nhau: “Tyø-kheo naøy khoâng coù ñöôïc moät phaùp naøo naøo caû, chaéc laø ôû ñôøi vì khoâng theå töï nuoâi soáng neân môùi xuaát gia”, noùi roài lieàn duøng tay chaân ñaùnh ñaù Tyø-kheo moät traän roài boû ñi, Tyø-kheo ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo: “Töø nay Tyø-kheo A-lan-nhaõ neân hoïc nghi phaùp nhö sau: Khi

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thaáy coù ngöôøi ñeán choã A-lan-nhaõ, Tyø-kheo ôû ñoù neân cuøng thaêm hoûi, nhôù nghó chôn chaùnh, saéc maët vui veû, khoâng ñöôïc cuùi ñaàu, neân chaøo hoûi thieän lai. Nôi A-lan-nhaõ neân chöùa cuûi löûa, ñoà duøi löûa, thöùc aên, ñoà ñöïng thöùc aên, nöôùc, ñoà laáy nöôùc, ñoà ñöïng nöôùc; chaäu nöôùc röûa chaân vaø bình nöôùc thöôøng duøng neân thöôøng ñaày nöôùc. Tyø-kheo neân bieát roõ ngaøy giôø, thôøi tieát, xem sao; neân bieát tuïng Tu-ña-la, Tyø-ni, A-tyø-ñaøm; neân bieát Sô thieàn… Töù thieàn; Sô quaû cho ñeán Töù quaû, neáu chöa bieát thì neân hoïc cho bieát. Khoâng ñöôïc chöùa nhaät chaâu, nguyeät chaâu, ñöôïc chöùa thieàn tröôïng… nhö trong Tu-ña-la Cuø-sa-ni coù noùi roõ”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Baø-la-moân A-kyø-Ñaït-mang baùnh Thích caâu leâ ñeán daâng cuùng Phaät, Phaät baûo neân chia cho Taêng. A-kyø- ñaït chia baùnh cho Taêng xong ôû tröôùc Phaät nghe thuyeát phaùp, luùc ñoù caùc Tyø-kheo aên baùnh caén nhai ra tieáng, A-kyø-ñaït baïch Phaät: “ Sa-moân Cuø- ñaøm giaùo hoùa, taát caû ñeä töû ñeàu laõnh thoï heát hay khoâng?”, Phaät noùi: “Coù ngöôøi thoï, coù ngöôøi khoâng thoï”, A-kyø-ñaït noùi: “Thöa Cuø-ñaøm, quaû thaät nhö vaäy, coù ngöôøi vì phaùp, coù ngöôøi vì aên uoáng”. Phaät thuyeát phaùp cho A-kyø-ñaït ñöôïc lôïi hæ roài im laëng, A-kyø-ñaït ñaûnh leã höõu nhieãu Phaät roài ra veà. Khoâng bao laâu sau, Phaät vì vieäc naøy nhoùm Tyø-kheo taêng roài baûo caùc Tyø-kheo: “Töø nay khi thuyeát phaùp, khi chuù nguyeän, taùn phaùp khoâng ñöôïc aên, neáu aên thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Ba-la-naïi, luùc ñoù tröôùc ngoï Phaät ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc gaëp moät Tyø-kheo cuõng ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, töø xa Phaät thaáy Tyø-kheo naøy ñöùng tröôùc cöûa nhaø ngöôøi, Tyø-kheo naøy cuõng troâng thaáy Phaät, hoå theïn cuùi ñaàu. Khaát thöïc xong trôû veà, Phaät do vieäc naøy nhoùm Tyø-kheo taêng roài baûo caùc Tyø-kheo: “Saùng nay ta ñaép y vaøo thaønh khaát thöïc… Tyø-kheo naøy cuõng troâng thaáy ta, hoå theïn cuùi ñaàu. Vaäy saùng nay ai ñaõ ñaép y vaøo thaønh khaát thöïc thaáy ta?”, Tyø-kheo naøy böôùc ra quyø goái chaép tay baïch Phaät: “Ngöôøi hoài saùng gaëp Phaät chính laø con”, Phaät noùi: “Laønh thay, thaáy ta neân sanh taâm hoå theïn. Neáu thaáy Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, caùc ngoaïi ñaïo, Baø-la- moân cuõng neân nhieáp yù cuùi ñaàu thì ñöôïc an laïc laâu daøi”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù tröôûng laõo Uaát-ñeà coù ñeä töû coïng haønh (xuaát gia ôû chung) khoâng coù taâm cung kính, vaøo trong Taêng phöôøng cuõng khoâng coù taâm cung kính. Tröôûng laõo ñeán ñaûnh leã Phaät roài ñöùng moät beân baïch Phaät: “Theá toân, con coù ñeä töû coïng haønh (xuaát gia ôû chung) khoâng coù taâm cung kính, vaøo trong Taêng phöôøng cuõng khoâng coù taâm cung kính. Ñeä töû ñoái vôùi Hoøa thöôïng neân coù taâm cung kính nhö theá naøo?”, Phaät baûo: “Haõy ñôïi moät laùt seõ hoûi vieäc naøy”. Phaät do vieäc naøy

nhoùm Tyø-kheo taêng roài hoûi tröôûng laõo Uaát-ñeà: “Thaày muoán hoûi vieäc gì?”, Uaát-ñeà baïch Phaät: “Theá toân, con coù ñeä töû coïng haønh (xuaát gia ôû chung) khoâng coù taâm cung kính, vaøo trong Taêng phöôøng cuõng khoâng coù taâm cung kính. Ñeä töû ñoái vôùi Hoøa thöôïng neân coù taâm cung kính nhö theá naøo?”, Phaät baûo: “Naøy Uaát-ñeà, ñeä töû ñoái vôùi Hoøa thöôïng neân sanh taâm cung kính, vaøo trong Taêng phöôøng cuõng neân sanh taâm cung kính nhö sau: Neân cung caáp cho Hoøa thöôïng y baùt, boán loaïi döôïc: Thôøi döôïc, thôøi phaàn döôïc, thaát nhaät döôïc vaø taän hình döôïc. Khi Hoøa thöôïng laøm y, giaët y, nhuoäm y, caét may y, caêng y ñeä töû ñeàu neân laøm thay; neáu töï khoâng laøm ñöôïc thì neân nhôø ngöôøi khaùc laøm giuùp, neáu cuõng khoâng laøm heát ñöôïc thì neân thueâ ngöôøi laøm; neáu töï laøm ñöôïc thì neân laøm thay, khoâng ñöôïc nhaøn roãi ôû khoâng.

Naøy Uaát-ñeà, khi Hoøa thöôïng muoán vaøo nhaø taém taém, ñeä töû neân lo lieäu ñaày ñuû caùc vaät duïng ñeå taém, neân boû cuûi vaøo beáp loø; khi Hoøa thöôïng vaøo nhaø taém, ñeä töû neân ñöa y taém cho Hoøa thöôïng, laáy y ñaõ maëc xeáp ñeå treân giöôøng; neáu Hoøa thöôïng söùc yeáu neân dìu ñôõ, neáu quaù yeáu thì neân coõng vaøo nhaø taém ñaët ngoài treân giöôøng, ñeå y moät beân, ñeå chaäu nöôùc phía tröôùc maët. Neáu ñeä töû muoán taém thì baïch Hoøa thöôïng roài xoay vaøo vaùch taém, khôûi töôûng nhö bònh, nhö uoáng thuoác. Khi Hoøa thöôïng ra moà hoâi, ñeä töû neân lau chaân, baép chaân…, taém xong neân ñöa y; neáu Hoøa thöôïng söùc yeáu neân dìu ñôõ, neáu quaù yeáu thì coõng trôû veà phoøng, laáy y taém caát, ñöa y nguû, keá ñeå boâ ñaïi tieåu tieän vaø oáng nhoå beân giöôøng cho Hoøa thöôïng. Neáu ñeä töû muoán taém neân baïch Hoøa thöôïng roài ñi taém, ngöôøi taém sau neân doïn caát caùc vaät duïng taém, laáy tro laáp löûa trong beáp loø, ñoùng cöûa caøi then nhaø taém roài môùi ñi. Neáu muoán ñoïc tuïng kinh neân tuøy söùc mình theo Hoøa thöôïng thoï trì, thoï roài neân ôû moät choã tö duy, neáu ñoïc tuïng ñöôïc thì ñoïc tuïng, neáu khoâng ñöôïc thì neân hoûi laïi. Saùng hoâm sau ñeán phoøng Hoøa thöôïng ñem boâ ñaïi tieåu tieän vaø oáng nhoå ñi ñoå, keá hoûi Hoøa thöôïng muoán aên gì, neáu muoán aên chaùo thì naáu chaùo, neáu muoán aên côm thì naáu côm. Khi Hoøa thöôïng bònh neân thöôøng thaêm nom xem Hoøa thöôïng soáng hay cheát, neân tìm thöùc aên vaø thuoác öùng theo bònh; neân laáy vaät cuûa Hoøa thöôïng ñi cuùng döôøng, neáu Hoøa thöôïng khoâng coù thì laáy cuûa mình, neáu töï mình khoâng coù thì neân ñi xin ngöôøi khaùc, neáu khoâng coù ai quen bieát khoâng theå xin ñöôïc thì khi khaát thöïc ñöôïc thöùc aên ngon neân daâng cho Hoøa thöôïng. Neáu Taêng taùc phaùp yeát ma ÖÙc nieäm, yeát ma Baát si cho Hoøa thöôïng thì ñeä töû neân ñi thay, baïch raèng: “Taêng cho Hoøa thöôïng cuûa con yeát ma ÖÙc nieäm, yeát ma Baát si”. Khi Taêng taùc phaùp yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù cho Hoøa

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thöôïng thì ñeä töû neân duøng phaùp trôï giuùp Hoøa thöôïng, baïch Taêng raèng: “Xin Taêng chôù cho Hoøa thöôïng cuûa con yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù”. Neáu Taêng ñaõ cho Hoøa thöôïng yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù xong roài; ñeä töû neân baïch Taêng raèng: “Xin Taêng cho Hoøa thöôïng cuûa con yeát ma trò phaït nheï ñöøng naëng quaù”.

Naøy Uaát-ñeà, neáu Taêng cho Hoøa thöôïng yeát ma Mích toäi töôùng, ñeä töû neân ñeán trong Taêng baïch: “Xin Taêng nhö phaùp chôù cho Hoøa thöôïng cuûa con yeát ma Mích toäi töôùng”. Neáu Taêng ñaõ cho Hoøa thöôïng yeát ma Mích toäi töôùng xong roài, ñeä töû neân baïch Taêng: “Xin Taêng trò phaït nheï chôù naëng quaù”. Neáu Taêng cho Hoøa thöôïng yeát ma Baát kieán taãn, yeát ma Baát taùc taãn, yeát ma Baát xaû aùc taø kieán taãn; ñeä töû neân baïch Taêng: “Khoâng thaáy toäi neân daïy cho thaáy toäi, khoâng saùm toäi neân daïy saùm toäi, khoâng xaû aùc taø kieán neân daïy xaû aùc taø kieán”.

Naøy Uaát-ñeà, neáu Hoøa thöôïng phaïm toäi Taêng taøn ñaùng cho yeát ma Bieät truï, Ma-na-ñoûa, yeát ma Boån nhaät trò, yeát ma Xuaát toäi; ñeä töû neân baïch Taêng: “Xin taêng nhö phaùp cho Hoøa thöôïng cuûa con yeát ma Bieät truï, Ma-na-ñoûa, yeát ma Boån nhaät trò, yeát ma Xuaát toäi”.

Naøy Uaát-ñeà, ñeä töû khoâng baïch Hoøa thöôïng thì khoâng ñöôïc daïy ngöôøi khaùc ñoïc tuïng kinh, khoâng ñöôïc taùn tuïng kinh, khoâng ñöôïc khieán ngöôøi khaùc nhôù nghó, khoâng ñöôïc cuøng tuïng. Khoâng baïch Hoøa thöôïng thì khoâng ñöôïc theo ngöôøi khaùc thoï hoïc phaùp, khoâng ñöôïc daïy phaùp cho ngöôøi khaùc, khoâng ñöôïc ñeán ngöôøi khaùc thoï nhôù nghó, khoâng ñöôïc cuøng tuïng. Khoâng ñöôïc cho ngöôøi khaùc y baùt, boán loaïi döôïc: Thôøi döôïc, thôøi phaàn döôïc, thaát nhaät döôïc vaø taän hình döôïc. Khoâng ñöôïc cuøng ngöôøi khaùc laøm y, khoâng ñöôïc sai ngöôøi khaùc laøm y; khoâng ñöôïc caïo toùc cho ngöôøi khaùc, khoâng ñöôïc sai ngöôøi khaùc caïo toùc. Khoâng baïch Hoøa thöôïng thì khoâng ñöôïc laøm nhöõng vieäc treân, tröø ñaïi tieåu tieän, xæa raêng vaø leã Phaät.

Naøy Uaát-ñeà, neáu Hoøa thöôïng muoán vaøo tuï laïc, ñeä töû neân ñi theo caàm y baùt vaø tröôïng cho Hoøa thöôïng, khoâng ñöôïc ñi tröôùc, hoaëc ñi gaàn quaù, khoâng ñöôïc ñi ngang haøng. Neáu Hoøa thöôïng noùi phi phaùp thì neân can ngaên, neáu thuyeát phaùp thì neân tuøy hyû. Khi Hoøa thöôïng thuyeát phaùp ñöôïc boá thì thì neân laáy caát; khi vaøo tuï laïc, ñeä töû neân trao y baùt vaø tröôïng cho Hoøa thöôïng. Khi ra khoûi tuï laïc thì ñeä töû ñi tröôùc, khoâng ñöôïc ñi quaù xa vaø neân caàm y baùt vaø tröôïng cho Hoøa thöôïng. Ñeä töû neân moãi ngaøy ba thôøi ñeán beân Hoøa thöôïng: Saùng sôùm, sau giôø thoï thöïc vaø luùc maët trôøi laën. Saùng sôùm ñeán neân ñem boâ ñaïi tieåu tieän vaø oáng nhoå ñi ñoå, sau giôø

thoï thöïc neân ñeán queùt doïn, maët trôøi laën neân ñeán ñeå boâ ñaïi tieåu tieän vaø oáng nhoå beân giöôøng cho Hoøa thöôïng”. Tröôûng laõo Uaát deà baïch Phaät: “Theá toân, ñeä töû ñoái vôùi Hoøa thöôïng phaûi haønh nhöõng phaùp nhö theá, coøn Hoøa thöôïng ñoái vôùi ñeä töû phaûi nhö theá naøo?”, Phaät noùi: “Naøy Uaát-ñeà, Hoøa thöôïng neân daïy cho ñeä töû ñoïc tuïng Tu-ña-la, Tyø-ni vaø A-tyø-ñaøm; neân cung caáp cho ñeä töû y baùt, boán loaïi döôïc: Thôøi döôïc, thôøi phaàn döôïc, thaát nhaät döôïc vaø taän hình döôïc. Neáu ñeä töû laøm y, giaët y, nhuoäm y, caét may y, caêng y thì Hoøa thöôïng ñeàu neân trôï giuùp; neáu töï khoâng laøm ñöôïc thì neân nhôø ngöôøi khaùc laøm giuùp, tuøy söùc mình giuùp ñôõ cho ñeä töû khoâng ñöôïc nhaøn roãi ôû khoâng. Khi ñeä töû bònh, Hoøa thöôïng neân thöôøng thaêm nom xem ñeä töû soáng hay cheát, neân tìm thöùc aên vaø thuoác öùng theo bònh; neân laáy vaät cuûa ñeä töû ñi cuùng döôøng, neáu ñeä töû khoâng coù thì laáy cuûa mình, neáu töï mình khoâng coù thì neân ñi xin ngöôøi khaùc, neáu khoâng coù ai quen bieát khoâng theå xin ñöôïc thì khi khaát thöïc ñöôïc thöùc aên ngon neân cho ñeä töû.

Neáu Taêng taùc phaùp yeát ma ÖÙc nieäm, yeát ma Baát si cho ñeä töû, Hoøa thöôïng neân baïch Taêng raèng: “Xin Taêng nhö phaùp cho ñeä töû cuûa toâi yeát ma ÖÙc nieäm, yeát ma Baát si”. Khi Taêng taùc phaùp yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù cho ñeä töû, Hoøa thöôïng neân duøng phaùp trôï giuùp, baïch Taêng raèng: “Xin Taêng chôù cho ñeä töû cuûa toâi yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù”. Neáu Taêng ñaõ cho Hoøa thöôïng yeát ma Khoå thieát, yeát ma Y chæ, yeát ma Khu xuaát, yeát ma Haï yù xong roài; Hoøa thöôïng neân baïch Taêng raèng: “Xin Taêng cho ñeä töû cuûa toâi yeát ma trò phaït nheï ñöøng naëng quaù”.

Naøy Uaát-ñeà, neáu Taêng cho ñeä töû yeát ma Mích toäi töôùng, Hoøa thöôïng neân ñeán trong Taêng baïch: “Xin Taêng nhö phaùp chôù cho ñeä töû cuûa toâi yeát ma Mích toäi töôùng”. Neáu Taêng ñaõ cho ñeä töû yeát ma Mích toäi töôùng xong roài, Hoøa thöôïng neân baïch Taêng: “Xin Taêng trò phaït nheï chôù naëng quaù”. Neáu Taêng cho ñeä töû yeát ma Baát kieán taãn, yeát ma Baát taùc taãn, yeát ma Baát xaû aùc taø kieán taãn; Hoøa thöôïng neân baïch Taêng: “Khoâng thaáy toäi neân daïy cho thaáy toäi, khoâng saùm toäi neân daïy saùm toäi, khoâng xaû aùc taø kieán neân daïy xaû aùc taø kieán”.

Naøy Uaát-ñeà, neáu ñeä töû phaïm toäi Taêng taøn ñaùng cho yeát ma Bieät truï, Ma-na-ñoûa, yeát ma Boån nhaät trò, yeát ma Xuaát toäi; Hoøa thöôïng neân baïch Taêng: “Xin taêng nhö phaùp cho ñeä töû cuûa toâi yeát ma Bieät truï, Ma- na-ñoûa, yeát ma Boån nhaät trò, yeát ma Xuaát toäi”. Hoøa thöôïng neân moãi ngaøy ba thôøi: Saùng sôùm, sau giôø thoï thöïc vaø luùc maët trôøi laën daïy baûo ñeä töû raèng: “Khoâng ñöôïc gaàn guûi tri thöùc aùc, baïn aùc vaø ngöôøi aùc. Neáu ñeä töû

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 35

noùi lôøi phi phaùp neân quôû traùch can ngaên ba caùch nhö sau: Moät laø khoâng baûo laøm vieäc, hai laø khoâng cuøng noùi chuyeän, ba laø ñeä töû muoán laøm vieäc gì cuõng khoâng cho laøm”.

# ■

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)