PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 74**

***Thieân thöù 84:* THAÄP AÙC** (Phaàn hai)

***Phaàn thöù naêm:* THAÂU ÑAÏO**

Phaàn naøy coù 7 muïc taùch bieät: Thuaät yù, Phaät vaät, Phaùp vaät, Taêng vaät, Hoã duïng, Phaøm vaät, Di vaät.

***Thöù nhaát:* THUAÄT YÙ**

Nhaän chòu hình haøi saùu neûo, khoâng loaøi naøo khoâng laáy tham duïc laøm nguoàn goác; tieáp nhaän tính chaát meï cha, baát cöù ai cuõng laáy tieàn taøi laøm caên baûn. Tuy raèng ngöôøi vaø vaät hai loaøi khaùc nhau, nhöng maø tham vaø tieác hoaøn toaøn khoâng khaùc, vì vaäy ñöùng tröôùc tieàn cuûa tuøy tieän coù ñöôïc, chaúng goïi laø ngöôøi hieåu bieát; troâng thaáy taøi lôïi queân heát nghóa tình, khoâng trôû thaønh ngöôøi hieàn ñöùc. Vaû laïi, tieàn baïc ngoïc ngaø laø caùi nöông nhôø beân ngoaøi, côø hoa Taêng vaät laø söï cuùng döôøng beân trong; lyù neân tænh ngoä mình ngheøo khieán tuøy hyû vôùi ngöôøi giaøu coù, haù vì mình ng- heøo thieáu maø tham giaønh laáy taøi saûn cuûa ngöôøi? Vì leõ ñoù, Ñieàu Ñaït laáy hoa töùc thì rôi ruïng, Kieàu Phaïm bôùt thoùc laïi chòu thaân traâu, Ca Dieáp xin baùnh thöôøng bò cheâ traùch, Tyø kheo ngöûi höông thaàn hoà traùch maéng. Quaû laø bieát toäi loãi cuûa troäm cöôùp, leõ khoâng phaûi laø toäi loãi lôùn? Vì vaäy côm böõa saùng khoâng choã nöông nhôø, nguû buoåi ñeâm khoâng nôi gôûi gaém, chim döøng caùnh-höôu nguû bìa röøng, thaân theå traàn truïi naèm co quaép, nguû yeân giaác beân caïnh ñöôøng ñi, theo nhö cuõ lang thang kieám aên. Lieàn khieán cho meï ñuoåi theo gaø goâ maø ñi veà Nam, con thuaän theo ngöïa Hoà maø quay leân Baéc, choàng gioáng nhö boùng maët trôøi maø chaïy sang Taây, vôï töïa nhö doøng suoái caïn maø chaûy veà Ñoâng; khoâng coù ai khoâng troâng veà coá höông maø ñöùt ruoät, nhôù nôi sanh ra maø oøa khoùc, nöôùc maët ñaàm ñìa maø tuoân maùu, loøng daï buoàn ñau maø uû eâ. Khoå sôû nhö vaäy, ñeàu do thaân ñôøi tröôùc khoâng boá thí maø laïi troäm cöôùp. Vì vaäy trong kinh noùi: “Muoán bieát nhaân quaù khöù, haõy nhìn quaû hieän taïi; muoán bieát quaû vò lai, chæ nhìn nhaân hieän

taïi”. Vì leõ ñoù khuyeân nhuû moïi ngöôøi thöïc haønh, thöôøng caàn phaûi nhaéc nhôû coá gaéng ñöøng daáy taâm troäm cöôùp, thaäm chí gaëp cuûa rôi cuõng khoâng tham, huoáng hoà coá yù troäm caép vaät cuûa ngöôøi ta!

***Thöù hai:* PHAÄT VAÄT** (vaät cuûa Phaät)

Nhö kinh Nieát Baøn noùi: ‘Xaây döïng chuøa Phaät duøng ngoïc ngaø hoa traùi toát ñeïp cuùng döôøng, khoâng hoûi gì maø voäi vaøng laáy ñi, hoaëc laø bieát hay khoâng bieát ñeàu laø toäi tìm caùch troäm caép”. Coøn trong luaän Tyø Naïi Da noùi: “Neáu troäm caép hoa quaû phan phöôùn trong thaùp Phaät hay thaùp Thanh Vaên, ñeàu laø höôùng veà thí chuû keát thaønh toäi naëng, bôûi vì ñoaïn maát phöôùc thieän cuûa hoï”. Laïi trong Thaäp Tuïng Luaät noùi: “Neáu troäm caép ñoà vaät cuùng döôøng trong thaùp Phaät hay trong tinh xaù, neáu nhö coù chuû giöõ gìn, thì coi nhö ngöôøi chuû phaïm vaøo toäi naëng”. Nhö trong Thaäp Tuïng, troäm caép xaù lôïi Phaät; trong luaän Taùt Baø Ña laáy troäm töôïng Phaät, ñeàu laø taâm thanh tònh cuùng döôøng, töï nghó raèng: Hoï cuõng laø ñeä töû, mình cuõng laø ñeä töû. Ngöôøi nhö vaäy, tuy khoâng noùi laø laáy, maø cuùng döôøng ñeàu khoâng phaïm toäi. Ñieàu naøy coù nghóa laø tình caûm cuûa thí chuû thoâng suoát thì khoâng phaïm, neáu giôùi haïn thì phaïm toäi naëng. Neáu döïa theo luaän Ma Ñöùc Laëc Giaø noùi: “Vì chuyeån ñoåi mua baùn nuoâi soáng thaân maïng nhö vaäy troäm caép töôïng Phaät vaø xaù lôïi, thì phaïm vaøo toäi raát naëng”.

***Thöù ba:* PHAÙP VAÄT** (vaät cuûa Phaùp)

Nhö luaät Töù Phaàn noùi: “Luùc aáy coù ngöôøi laáy troäm quyeån kinh cuûa ngöôøi khaùc, Ñöùc Phaät daïy: Lôøi Phaät voâ giaù, tính theo giaáy möïc phaïm vaøo toäi naëng”. Trong Thaäp Tuïng Luaät noùi: “Möôïn Kinh cuûa ngöôøi ta maø ngang ngöôïc khoâng traû, khieán cho ngöôøi chuû sanh taâm nghi ngôø, thì phaïm vaøo toäi phöông tieän (vì taâm chöa quyeát ñònh, neáu cöï tuyeät thì phaïm toäi naëng)”. Trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Neáu troäm phöông thuoác bí truyeàn thì phaïm toäi naëng”. Trong Duy Thöùc vaø Quyeát Luaän noùi: “Leùn luùt laáy kinh luaän cuûa ngöôøi khaùc maø ñoïc thaäm chí chæ moät caâu, cuõng phaïm vaøo toäi aên caép vaên chöông caâu nghóa (Ñieàu naøy phaûi laø taâm ngöôøi chuû caån thaän giöõ kín thì phaïm, neáu hôøi hôïp nhö kinh khaùc vôùi tình yù thoâng suoát khoâng tieác gì, laáy ñoïc khoâng coù gì sai phaïm)”. Trong Nguõ Baùch Vaán Söï Khaåu Quyeát noùi: “Khoâng ñöôïc duøng mieäng thoåi buïi treân kinh, bôûi vì hôi mieäng xaáu xa, gioáng nhö buïi cuõng theá thoâi. Neáu ñoát kinh cuõ thì mang toäi naëng, gioáng nhö thieâu chaùy cha meï. Khoâng bieát coù toäi thì phaïm nheï. Coù nhieàu ngöôøi xaáu laáy troäm töôïng Phaät baèng ñoàng, ñoát chaûy dung nhan baäc Thaùnh, ñem cung caáp cho thaân maïng, cuøng cöïc

trong söï traùi nghòch khoâng gì hôn vieäc naøy. Hoaëc troäm laáy phan phöôùc ñeïp ñeõ duøng laøm aùo quaàn, hoaëc ñem baùn nuoâi soáng thaân maïng. Nhöõng toäi loãi nhö vaäy, ñôøi töông lai nhaän chòu tai hoïa, khoâng coù haïn kyø thoaùt ra”.

***Thöù tö:* TAÊNG VAÄT** (vaät cuûa Taêng).

Nhö Nguõ Phaàn Luaät noùi: “Möôïn vaät cuûa Taêng khoâng traû, coi nhö tröïc tieáp phaïm toäi naëng”. Laïi trong kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi noùi: “laáy troäm vaät toát ñeïp cuûa Taêng, coøn hôn toäi loãi gieát haïi taùm vaïn boán ngaøn baäc cha meï”. Coøn trong kinh Baûo Löông noùi: “Thaø aên thòt thaân mình chöù döùt khoaùt khoâng ñöôïc söû duïng vaät cuûa Tam Baûo”. Laïi döïa theo kinh Phöông Ñaúng noùi: “Boà taùt Hoa töï baøy toû: Toäi loãi nguõ nghòch – töù troïng toäi toâi cuõng coù theå cöùu ñöôïc, troäm vaät cuûa Taêng thì toâi khoâng theå naøo cöùu ñöôïc”. Coøn trong kinh Ñaïi Taäp – phaåm Teá Long noùi: “Luùc aáy coù caùc loaøi roàng ñaït ñöôïc Tuùc maïng, taâm töï nghó ñeán nghieäp quaù khöù maø ñau loøng rôi nöôùc maét nhö möa, ñi ñeán tröôùc Ñöùc Phaät cuøng thöa nhö vaäy: Con nhôù xöa kia, ôû trong Phaät Phaùp coù luùc vì nhaân duyeân thaân thuoäc vôùi ngöôøi theá tuïc, coù luùc laïi vì nhaân duyeân nghe phaùp, voán coù tín taâm boá thí caùc loaïi hoa quaû aên uoáng, cuøng vôùi caùc Tyø kheo thöù töï maø aên. Hoaëc coù ngöôøi noùi raèng: Con ñaõ töøng aên caùc thöù hoa quaû vaø ñoà aên thöùc uoáng cuûa chuùng Taêng boán phöông. Hoaëc coù ngöôøi noùi raèng: Con ñi ñeán chuøa mieáu boá thí chuùng Taêng, hoaëc laø leã baùi vaø aên uoáng nhö vaäy, thaäm chí töø thôøi Thaát Phaät ñeán nay, töøng laøm ngöôøi theá tuïc coù tín taâm, bôûi vì cuùng döôøng cho neân boá thí nhieàu thöù hoa quaû vaø caùc loaïi ñoà aên thöùc uoáng, Tyø kheo coù ñöôïc roài trôû laïi boá thí cho con, con coù ñöôïc thì aên, do nghieäp duyeân aáy vaøo trong ñòa nguïc, traûi qua voâ löôïng kieáp, soáng trong löûa voâ cuøng aùc lieät, hoaëc ñoát hoaëc naáu, hoaëc uoáng nöôùc ñoàng soâi, hoaëc nuoát vieân saét noùng, töø ñòa nguïc thoaùt ra laïi rôi vaøo trong suùc sanh, xaû thaân suùc sanh thì sanh vaøo trong ngaï quyû, nhaän chuïi ñaày ñuû caùc loaïi cay ñaéng khoå ñau nhö vaäy. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc loaøi roàng: AÙc nghieäp naøy cuøng vôùi toäi laáy troäm ñoà vaät cuûa Phaät, nhö nhau chöù khoâng coù gì sai bieät, Tyø kheo taïo nghieäp nguõ nghòch thì toäi loãi aáy chæ baèng moät nöûa, nhöng maø toäi baùo naøy khoù coù theå thoaùt ñöôïc, ôû trong kieáp Hieàn gaëp ñöôïc Ñöùc Phaät sau cuoái, danh hieäu laø Laâu Chí, ôû thôøi kyø Ñöùc Phaät aáy thì toäi loãi môùi ñöôïc tröø dieät”.

***Lôøi baøn:*** Vì sao laáy troäm ñoà vaät cuûa Taêng maø söû duïng thì toäi loãi aáy

laïi naëng neà vaäy? Ñaùp raèng: heã laáy troäm moät vaät, töùc laø nhaèm vaøo möôøi phöông phaøm Thaùnh, treân ñeán chö Phaät, döôùi ñeán phaøm Taêng, tuøy theo

caûnh giôùi voâ bieân, laïi keát thaønh voâ bieân toäi loãi, buïi nhoû haõy coøn coù theå bieát ñöôïc soá löôïng, nhöng toäi baùo cuûa ngöôøi laáy troäm naøy thì khoâng theå löôøng tính ñöôïc. Nguyeân côù vì sao? Bôûi vì thí chuû aáy voán xaû boû moät chuùt tieàn baïc gaïo luau muoán cung caáp cho phaøm Thaùnh xuaát gia möôøi phöông ñeå duøng laøm thöùc aên ngaøy ñeâm tu ñaïo ñöùc chöù khoâng muoán cung caáp cho phaøm tuïc, vì vaäy moät tieáng chuoâng ngaâm vang thì xa gaàn cuøng aên, phaøm Thaùnh ñeàu giuùp ñôõ cuøng thaønh töïu ñaïo ngh, aâm thaàm giuùp ñôõ thí chuû coù ñöôïc lôïi ích voâ bieân. Nghó raèng coâng ñöùc phöôùc lôïi naøy saùnh baèng phaùp giôùi, chieâu caûm thieän duyeân ñaõ nhieàu thì chuoác laáy toäi loãi leõ naøo laïi ít? Nay thaáy chuùng sanh nguyeân si meâ muoäi, khoâng löïa choïn sang heøn khoâng tin vaøo Tam Baûo, neáu nhö tham vaät phöôùc thieän laáy söû duïng cung caáp thaân mình, hoaëc aên thöùc aên cuûa Taêng hay höôûng thuï hoa quaû, hoaëc söû duïng caùc loaøi vaät cuûa Taêng hay laáy söùc löïc cuûa Taêng tuøy yù söû duïng, hoaëc vay möôïn ñoà vaät vay möôïn ñoà vaät cuûa Taêng laâu ngaøy khoâng traû, thaáy Taêng nhieàu laàn ñoøi laáy maø laïi sanh ra huûy baùng laøm nhuïc, hoaëc caäy theá quan quyeàn chôø ñôïi tìm sai soùt cuûa Taêng. Nhöõng loaïi coù haïi nhö vaäy neâu ra ñaày ñuû khoù maø heát ñöôïc, laëng yeân suy nghó toäi loãi naøy haù khoâng ñau loøng ö? Nay tieác reû khoâng giuùp ñôõ, khoâng phaûi laø ham tieác keo kieät khoâng ban aân, maø vì thong xoùt cho haøng baïch y lo raèng nhaän chòu ñau khoå ñôøi sau. Neáu ñem giuùp ñôõ thì khoâng nhöõng laøm haïi theá tuïc, maø cuõng gaây toäi ñeán ngöôøi coù traùch nhieäm, ñôøi sau sanh cuøng xöù sôû cuøng chòu chung tai öông ñoù. Vì vaäy trong kinh Phaät Boån Ha- ïnh noùi: “Moät nieäm aùc coù theå môû toang 5 cöûa baát thieän, ñoù laø: 1- Nieäm aùc coù naêng löïc ñoát chaùy thieän caên cuûa ngöôøi; 2- Töø nieäm aùc laïi sanh khôûi ñieàu aùc; 3- Bò Thaùnh nhaân quôû traùch; 4- Lui suït ñaïo quaû; 5- Cheát ñi vaøo ñöôøng aùc”. Ñaõ bieát khoâng deã daøng quaû thaät laø heát söùc khuyeân nhuû, veà sau giöõ laáy ñeå töï kieåm ñieåm mình maø söû duïng!

***Thöù naêm:* HOÃ DUÏNG** (söû duïng laãn loän)

Nhö trong kinh Baûo Löông AÁn noùi: “Vaät cuûa Phaät vaø vaät cuûa Phaùp khoâng ñöôïc söû duïng laãn loän, bôûi vì khoâng cho pheùp laøm chuû vaät cuûa Phaät vaø Phaùp, laïi khoâng theå hoûi han roõ raøng khoâng gioáng nhö vaät cuûa Taêng, laø vaät cuûa Taêng thöôøng truù, söû duïng laãn loän coù söï hoûi han. Neáu duøng vaät cuûa Taêng söûa sang thaùp Phaät, döïa theo phaùp choïn laáy Taêng hoøa hôïp thì ñöôïc söû duïng, Taêng khoâng hoøa hôïp thì khuyeán khích ngöôøi theá tuïc söûa sang. Neáu thaùp Phaät coù ñoà vaät, thaäm chí ñaùng giaù moät ñoàng baïc trôû leân, vì taâm saâu naëng cuûa thí chuû ñaõ hieán cuùng, thì chö Thieân vaø loaøi ngöôøi töø trong vaät naøy neân sanh yù töôûng veà Phaät – yù töôûng veà thaùp, thaäm chí gioù

thoåi raùch naùt hö hoaïi, cuõng khoâng ñöôïc ñoåi vaät baùu maø cuùng döôøng, bôûi vì vaät trong thaùp Nhö Lai khoâng coù ngöôøi naøo ñònh giaù trò ñöôïc”. Coøn trong Thaäp Tuïng Luaät noùi: “Phaät tuøy theo phaïm vi cuûa Taêng vaø thaùp Phaät, nuoâi ngöôøi laøm vieäc vaø caùc loaïi voi ngöïa traâu deâ…, taát caû coù nôi cuûa moãi loaïi khoâng ñöôïc söû duïng laãn loän”. Laïi trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Vaät cuùng döôøng Phaät, hoa nhieàu thì tuøy theo maø chuyeån sang baùn ñi ñeå mua höông – ñeøn, gioáng nhö vaät cuõ coøn nhieàu thì chuyeån sang baùn ñöa vaøo trong taøi saûn voâ taän”. Laïi trong Nguõ Baùch Vaán Söï Khaåu Quyeát noùi: “Côø phöôùn cuùng döôøng Phaät nhieàu, muoán söû duïng laøm Phaät söï khaùc thì ñöôïc. Neáu thí chuû khoâng ñoàng yù thì khoâng ñöôïc laøm”. Coøn trong Töù Phaàn Luaät noùi: “Thöùc aên cuùng döôøng thaùp Phaät, thì ngöôøi quaûn lyù thaùp ñöôïc aên”. Laïi trong luaän Thieän Kieán noùi: “Tröôùc Phaät daâng côm cuùng Phaät, thì Tyø kheo haàu Phaät ñöôïc aên. Neáu khoâng coù Tyø kheo thì Baïch y haàu Phaät cuõng ñöôïc aên”. Laïi trong kinh Toäi Phöôùc Quyeát Nghi noùi: “Luùc baét ñaàu daâng leân Phaät, choã ngoài baäc thöôïng-trung-haï, caàn phaûi chæ daãn haøng Baïch y daâng leân Phaät vaø Taêng, daâng leân Phaät xong roài thì cuøng vôùi Taêng aên khoâng phaïm. Neáu khoâng nhö vaäy, thì bôûi vì aên cuùng Phaät, traûi qua ngaøn öùc naêm rôi vaøo ñòa nguïc A Tyø. Ñaøn vieät khoâng tieáp nhaän lôøi daïy cuûa thaày, cuõng chuoác laáy toäi baùo nhö tröôùc. Neáu sanh giöõa loaøi ngöôøi, thì chia traêm vaïn naêm rôi vaøo xöù sôû thaáp heøn. Taïi vì sao? Bôûi vì cuûa Phaät khoâng coù ngöôøi naøo coù theå bình xeùt giaù trò ñöôïc”.

Neáu noùi roäng ra thì nhaø trai chuû vaø ôû chuøa Taêng trong hai böõa aên thöôøng ngaøy, daâng cuùng Phaät vaø Thaùnh Taêng khoâng haïn cheá thöùc aên, phuø hôïp vôùi Phaät vaø Taêng thì khoâng caàn phaûi thu doïn chuoäc laïi, sau khi xöôùng to laø thöùc aên coøn thöøa laïi taát caû ñeàu ñöôïc aên. Neáu tình yù neâu roõ giuùp cho thöùc aên, nhaát ñònh ñöa vaøo cuùng Phaät vaø Taêng, khoâng bao goàm Baïch y, thì phaûi chuoäc laïi roài môùi laáy maø aên.

Hoaëc laø thí chuû voán mong laøm hình töôïng Thích Ca, thay ñoåi laøm Di Ñaø; voán laøm Ñaïi Phaåm, thay ñoåi laøm Nieát baøn; voán laøm phoøng Taêng, thay ñoåi cung caáp thöùc aên cho Taêng; voán cuùng döôøng hai chuùng, thay ñoåi ñöa vaøo moät chuùng; voán döï ñònh cuùng döôøng möôøi phöông, trôû laïi ñöa vaøo hieän tieàn; voán döï ñònh cho ñaïi chuùng, trôû laïi ñöa cho ngöôøi khaùc; voán cuùng döôøng chuùng Taêng, trôû laïi ñöa vaøo haøng Baïch y; taát caû nhö vaäy ñeàu traùi ngöôïc vôùi yù thí chuû, tính soá tieàn bao nhieâu maø chòu, ñuû 5 phaàn trôû thaønh naëng, keùm hôn 5 phaàn coù theå xem laø nheï. Do ñoù trong Töù Phaàn Luaät noùi: “Höùa vôùi nôi naøy maø laïi ñem cho nôi kia, ñeàu laø phaïm toäi”. Toäi naëng hay nheï tuøy theo thí chuû tröôùc ñoù. Theo vaên naøy, kieåm tra so saùnh töôïng Phaät, maøu saéc coù thöøa laïi khoâng ñöôïc laøm caùc hình töôïng

Boà taùt laø Thaùnh Taêng, bôûi vì ñòa vò thaày troø khaùc nhau cho neân khoâng ñöôïc söû duïng laãn loän, maø coù theå laøm caùc vaät duïng trang nghieâm khaùc, vaãn ñem cuùng döôøng Phaät thì khoâng phaïm. Neáu tình caûm thí chuû thoâng suoát thì moät pho töôïng Phaät tuøy yù trang nghieâm, caùc loaïi hình töôïng phaøm Thaùnh ñaïo tuïc, caùc thöù cuùng döôøng laãn loän, hoa ñeïp coû caây hay nuùi soâng chim thuù, khoâng haïn cheá trong töôïng Phaät thì laøm taát caû khoâng mang toäi. Do ñoù trong Nguõ Baùch Vaán Söï noùi: “Duøng maøu saéc laøm töôïng Phaät ñeå taïo hình chim thuù thì mang toäi, tröø khi laøm ñeå cuùng döôøng ôû tröôùc Phaät, vaäy thì khoâng phaïm”.

Nhieàu laàn hoûi thaêm ñaïo tuïc vuøng xa heo huùt, khoâng dính gì ñeán giôùi luaät, tuy coù taâm toát laøm vieäc phuïng söï Tam Baûo, maø tuøy yù mình söû duïng laãn loän vaät cuûa Tam Baûo theo tình caûm cuûa theá gian, ngay caû tieàn baïc cuûa Thaùnh Taêng trong trai hoäi, hoaëc laáy töï nhieân ñöa vaøo, coù luùc ñöa vaøo cuûa thöôøng truï, coù luùc laøm töôïng Phaät, coù luùc hoïa veõ caùc hình aûnh Ca Dieáp – A-nan … treân töøng nhaø; taát caû khoâng söû duïng thích hôïp maø mang toäi, noùi ñaày ñuû nhö trong thieân Thoï Thænh tröôùc ñaây. Hoûi: Thôøi nay trong trai ñöôøng coù tieàn cuùng Phaät, khoâng bieát laø tieàn naøy ñöa vaøo söû duïng nhö theá naøo? Ñaùp: Neáu taâm ban ñaàu cuûa thí chuû quyeát ñònh ñöa vaøo taïo taùc hình töôïng, vaãn nhö vaên söû duïng laãn loän tröôùc ñaây maø quyeát ñoaùn, chæ ñöôïc taïo hình töôïng Phaät chö khoâng ñöôïc duøng vaøo vieäc khaùc. Neáu nhö ngöôøi thieát trai thôøi nay, sau khi phaøm Taêng duøng côm xong thì cuøng ñöa ra tieàn cuùng Phaät vaø Taêng, bieát thí chuû khoâng haïn cheá roõ gì khaùc, thì tuøy yù laáy mua höông mua daàu – laøm côø phöôùn – tu taïo ñieän thôø Phaät vaø caùc loaïi cuùng Phaät, tieáp nhaän söû duïng ñeàu ñöôïc, nhöng khoâng ñöôïc ñöa vaøo cho Taêng söû duïng rieâng bieät töøng ngöôøi. Treân ñaây sô löôïc thuaät laïi, ñeàu döïa theo vaên trong kinh luaät maø quyeát ñònh, khoâng phaûi laø theo tình caûm cuûa ngöôøi vieát. Neáu khoâng döïa theo phaùp thì traùi laïi keát theâm toäi khoâng bieát maø khoâng hoïc. Ñöông nhieân ngoaøi nhöõng ñieàu khoâng bieát, thì ñaày ñuû nhö trong 10 quyeån luaät sao cuûa Taêng Ni giaûi thích roäng hôn. Vì vaäy kieåm tra ñoái chieáu veà Tam baûo, söï vieäc naëng chöù khoâng phaûi laø ñôn giaûn. Töï mình khoâng hieåu roõ raøng veà giôùi luaät, tin saâu saéc veà nhaân quaû, thì duïng taâm caån thaän, sôï haõi nghieäp ñaïo, thöôøng chòu khoù taùc yù, khoâng giöõ theo tình caûm con ngöôøi. Ngöôøi nhö vaäy môùi coù theå laøm tri söï duy trì kyû cöông, ñöông nhieân ngöôøi khaùc khoâng thích hôïp ñeå laøm.

Laïi trong kinh Baûo Löông noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Ca Dieáp: Ta tuøy

theo hai loaïi Tyø kheo coù theå quaûn lyù ñöôïc caùc vieäc. Nhö theá naøo laø hai loaïi? Ñoù laø: 1- Luoân luoân thanh tònh trì giôùi; 2- Sôï baùo öùng ñôøi sau. Duï

nhö Kim Cang, laïi coù hai loaïi. Nhö theá naøo laø hai loaïi? Ñoù laø: 1- Hieåu bieát veà nghieäp baùo; 2- Coù nhöõng söï taøm quyù vaø taâm hoái haän. Laïi coù hai loaïi, nhö theá naøo laø hai loaïi? Ñoù laø: 1- A la haùn; 2- Ngöôøi coù naêng löïc tu taùm phaùp boái xaû. Hai loaïi Tyø kheo nhö vaäy,Ta tuøy theo cho quaûn lyù moïi vieäc, töï mình khoâng coù tyø veát thì coù naêng löïc giöõ gìn yù cuûa ngöôøi khaùc. Vì vieäc naøy raát khoù cn noùi vôùi Ca Dieáp, ôû trong Phaät phaùp coù nhieàu loaïi xuaát gia, nhieàu loaïi taùnh tình, nhieàu loaïi taâm ñòa, nhieàu loaïi giaûi thoaùt, nhieàu loaïi ñoaïn tröø phieàn naõo, hoaëc coù ngöôøi thích ôû nôi vaéng veû, hoaëc coù ngöôøi haønh haïnh khaát thöïc, hoaëc coù ngöôøi thích ôû choán nuùi röøng, hoaëc coù ngöôøi thích tieáp caän laøng xoùm thanh tònh trì giôùi, hoaëc coù ngöôøi coù naêng löïc xa lìa boán tai aùch, hoaëc coù ngöôøi chòu khoù tu haïnh ña vaên, hoaëc coù ngöôøi bieän giaûi trình baøy caùc phaùp, hoaëc coù ngöôøi kheùo giöõ gìn giôùi luaät, hoaëc coù ngöôøi kheùo giöõ gìn oai nghi vaø nghi thöùc Tyø Ni, hoaëc coù ngöôøi ñi qua caùc thaønh aáp laøng xoùm thuyeát phaùp cho moïi ngöôøi”. Coù nhöõng Tyø kheo Taêng thuoäc nhö vaäy quaûn lyù moïi vieäc Tyø kheo, kheùo leùo giöõ laáy taâm töôùng cuûa moïi ngöôøi nhö vaäy, cho neân trong kinh noùi: “Ngöôøi aáy quaûn lyù moïi vieäc cuûa Tyø kheo caàn phaûi phaân bieät roõ raøng, vaät cuûa thöôøng truù Taêng khoâng ñöôïc laãn loän vôùi chieâu ñeà Taêng, vaät cuûa chieâu ñeà Taêng khoâng ñöôïc laãn loän vôùi thöôøng truù Taêng, hai loaïi ñoà vaät naøy khoâng ñöôïc söû duïng laãn loän”. Vaät cuûa thöôøng truù Taêng vaø vaät cuûa chieâu ñeà Taêng, khoâng neân laãn loän cuøng vôùi vaät cuùng döôøng Phaät, vaät cuùng döôøng Phaät cuõng khoâng ñöôïc laãn loän cuøng vôùi hai vaät kia. Neáu vaät cuûa thöôøng truù Taêng nhieàu maø chieâu ñeà Taêng coù nhöõng nhu caàu, thì Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc neân taäp trung Taêng tieán haønh tính toaùn ñeå laáy yù kieán, Taêng hoøa hôïp thì neân laáy vaät cuûa thöôøng truù Taêng phaân chia cho chieâu ñeà Taêng. Neáu thaùp thôø Nhö Lai, hoaëc laø coù söï caàn thieát, gioáng nhö saép bò hö hoaïi, hoaëc laø vaät cuûa thöôøng truù Taêng, hoaëc laø vaät cuûa chieâu ñeà Taêng coù nhieàu, Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc neân taäp trung Taêng tieán haønh tính toaùn ñeå laáy yù kieán, noùi ra lôøi nhö vaäy: Ñuùng laø thaùp Phaät bò hö hoaïi, nay coù söï caàn thieát, vaät cuûa thöôøng truù Taêng vaø vaät cuûa chieâu ñeà Taêng ôû ñaây coù nhieàu, Ñaïi ñöùc taêng xem seùt quyeát ñònh, neáu luùc Taêng ñeán thì Taêng chòu khoù xem xeùt, hoaëc laø Taêng khoâng tieác ñoà vaät boá thí ñaõ coù ñöôïc, nhö vaät cuûa thöôøng truù Taêng, vaät cuûa chieâu ñeà Taêng, nay toâi laáy söû duïng ñeå tu söûa thaùp Phaät, neáu Taêng khoâng hoøa hôïp thì seõ tìm caùch khaùc. Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc neân khuyeán hoùa ngöôøi taïi gia caàu xin tieàn baïc vaät duïng ñeå tu söûa thaùp Phaät. Neáu vaät cuûa Phaät coù nhieàu, khoâng ñöôïc phaân chia cho thöôøng truù Taêng vaø chieâu ñeà taêng, taïi vì sao? Bôûi vì ôû trong ñoà vaät naøy neân sanh khôûi yù töôûng Theá Toân, vaät thuoäc veà

Phaät thaäm chí moät chuùt nhoû, ñeàu laø tín taâm cuûa thí chuû daâng cuùng Phaät. Vì leõ ñoù chö Thieân vaø ngöôøi theá gian, ôû trong vaät naøy sanh ra yù töôûng thaùp Phaät, maø ví nhö vaät baùu, hoaëc laø ôû trong thaùp Phaät thaø ñeå cho gioù thoåi möa taït raùch naùt heát, chöù khoâng neân laáy y naøy trao ñoåi vaät baùu. Taïi vì sao? Bôûi vì vaät trong thaùp thôø Nhö Lai khoâng coù ngöôøi naøo coù theå hình xeùt ñöôïc giaù trò. Vaû laïi, Phaät khoâng caàn ñeán thöù gì caû, nhö vaäy ngöôøi quaûn lyù moïi vieäc, khoâng neân ñeå cho laãn vaät cuûa Tam Baûo, bôûi vì töï söû duïng xen taïp thì mang laáy khoå baùo to lôùn, hoaëc nhaän chòu moät kieáp, hoaëc vöôït quaù moät kieáp, chæ do duøng vaät cuûa Tam Baûo khoâng ñuùng choã, töï mình laøm thì töï mình chòu vaäy thoâi.

Laïi trong kinh Baûo Löông noùi: “Ñöùc Phaät daïy: Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc neáu nhö sanh taâm saân giaän, ôû choã cuûa ngöôøi trì giôùi thanh tònh, bôûi vì töï do maø coá tình ñuoåi ñi khieán laøm keû sai söû vaát vaû, vì theá ñoïa vaøo ñòa nguïc. Neáu ñöôïc trôû laïi thaân ngöôøi thì laøm haïng noâ boäc thaáp heøn, bò chuû sai khieán vaát vaû, vì theá ñoïa vaøo ñòa nguïc. Neáu ñöôïc trôû laïi thaân ngöôøi thì laøm haïng noâ boäc thaáp heøn, bò chuû sai khieán vaát vaû, coøn laïi moïi ngöôøi ñaùnh ñaäp. Vaõ laïi, Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc, bôûi vì töï do cho neân taïo ra nhöõng quy ñònh khaéc nghieät, vöôït quaù haïn ñònh bình thöôøng cuûa Taêng, traùch phaït Tyø kheo, khoâng phaûi luùc maø khieán phaûi laøm. Bôûi vì caên baát thieän naøy cho neân ñoïa vaøo trong ñòa nguïc nhoû nhieàu ñinh nhoïn, sanh vaøo trong choán naøy roài duøng traêm ngaøn ñinh nhoïn ñoùng leân treân thaân theå, thaân theå chaùy röøng röïc nhö ñoáng löûa lôùn. Laïi laø Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc ôû nôi coù Ñaïi ñöùc trì giôùi, vì söï vieäc quan troïng maø sôï haõi, duøng taâm saân giaän noùi naêng cho neân sanh vaøo trong ñòa nguïc, ngöôøi ñoù phaûi mang chieác löôõi daøi naêm traêm do tuaàn, laáy traêm ngaøn ñinh nhoïn maø caém vaøo löôõi cuûa hoï, trong moãi moät ñònh nhoïn phaùt ra ngoïn löûa lôùn. Laïi laø Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc nhieàu laàn ñöôïc vaät duïng ñöôïc Taêng maø keo kieät tieác nuoái caát giaáu taát caû, hoaëc luùc khoâng thích hôïp maø ñöa cho Taêng, hoaëc laø khoâng chòu ñöa cho, hoaëc gaëp khoán khoù môùi döa cho, hoaëc ít khi ñöa cho, hoaëc laø khoâng ñöa cho, hoaëc coù ngöôøi thì ñöa cho, hoaëc coù ngöôøi khoâng ñöa cho… bôûi vì caên baát thieän naøy, cho neân coá hoaøi ngaï quyû dô baån xaáu xa thöôøng aên vieân phaân, ngöôøi naøy maïng chung seõ sanh vaøo trong loaøi ñoù, ôû trong traêm ngaøn naêm luoân luoân khoâng ñöôïc aên, hoaëc luùc aên thì thöùc aên bieán thaønh raùc röôûi hoâi thoái, hoaëc thaønh maùu muû. Vì leõ ñoù, naøy Ca Dieáp! Tyø kheo quaûn lyù moïi vieäc, thaø töï mình aên thòt mình, chöù suoát ñôøi khoâng söû duïng laãn loän vaät cuûa Tam baûo ñeå laøm y baùt aên uoáng”.

***Thöù saùu:* PHAØM VAÄT** (taát caû ñoà vaät).

Nhö luaän Thieän Kieán noùi: “Canh giöõ taøi saûn ñoà vaät cho ngöôøi khaùc vaø ñoà vaät cuûa Tam Baûo, neáu quaûn lyù giöõ gìn caån thaän, khoùa chaët cöûa kho, maø keû caép laáy troäm töø trong haàm hay trong nhaø, hoaëc böùc baùch maø laáy, laø söï vieäc khoâng phaûi ngöôøi canh giöõ ñoà vaät coù theå ngaên caûn ñöôïc, nhöng nhaèm vaøo chính ngöôøi aáy maø keát toäi, ñeàu khoâng hôïp vôùi daáu veát ñeå loä beân ngoaøi. Neáu ngöôøi coù traùch nhieäm quaûn lyù lô ñaõng coi thöôøng khoâng giöõ gìn caån thaän, bò keû troäm laáy maát, thì ngöôøi quaûn lyù ñoà vaät phaûi boài thöôøng, maø nhaèm vaøo ngöôøi canh giöõ ñeå keát toäi”.

Vì theá trong Thaäp Tuïng Luaät noùi: “Nôi xa maø nhaän ñoà vaät gôûi gaém cuûa ngöôøi khaùc, ôû ñöôøng ñi bò hö hao raùch naùt, coù long toát giöõ gìn vaät ñaõ bò hö hao, thì khoâng neân boài thöôøng, neáu coù loøng xaáu laøm hö haïi ñoà vaät, thì caàn phaûi boài thöôøng. Neáu möôïn ñoà vaät cuûa ngöôøi khaùc, khoâng caàn phaûi hoûi ñeán loøng toát hay loøng xaáu, neáu nhö bò hö hoaïi thì taát caû ñeàu caàn phaûi boài thöôøng”. Laïi trong Thaäp Tuïng Luaän noùi: “Keû caép laáy troäm ñoà vaät mang ñi, hoaëc laø coù loøng toát maø boá thí, hoaëc vì ngöôøi khaùc truy ñuoåi maø sôï haõi cho neân boá thí thì ñöôïc nhaän. Bôûi vì ñaõ trôû thaønh chuû nhaân cuûa ñoà vaät, nhöng khoâng ñi theo keû caép maø xin, töï mình mang cho thì ñöôïc pheùp laáy. Laáy roài thay ñoåi hình daïng maøu saéc ñeå söû duïng, neáu coù chuû nhaân cuûa ñoà vaät bò maát nhaän ra thì neân traû laïi”.

Coøn trong luaän Ma Ñöùc Laëc Giaø noùi: “Neáu ngöôøi maát trí röï mang ñoà vaät boá thí, khoâng bieát cha meï thaân thuoäc laø ai thì ñöôïc pheùp laáy. Neáu laáy thòt coøn thöøa laïi cuûa hoå nôi khaùc thì phaïm vaøo toäi nhoû, bôûi vì khoâng töø boû mong ñôïi. Neáu laáy phaàn coøn thöøa laïi cuûa sö töû thì khoâng phaïm, bôûi vì ñaõ töø boû mong ñôïi”. Laïi trong luaän Taùt Baø Ña noùi: “Laáy troäm phaàn coøn thöøa laïi cuûa taát caû caùc loaøi chim thuù thì mang toäi nhoû”. Thôøi nay thaáy theá gian ôû nhieàu ngöôøi bình thöôøng huûy hoaïi hang oå cuûa loaøi khaùc, laáy ñi caùc loaïi thoùc gaïo – traùi quaû tích tröõ cuûa chuùng, ñieàu naøy chaéc chaén laø phaïm thoâi.

Trong Töù Phaàn Luaät noùi: “Neáu thaân thieát muoán laáy, mình coù muoán laáy, raùch röôùi muoán laáy, taïm thôøi muoán laáy, yù baïn thaân muoán laáy…, ñeàu khoâng phaïm. Noùi veà baïn thaân, döïa theo luaät caàn phaûi coù ñuû 7 phaùp, môùi goïi laø baïn thaân: 1- Vieäc khoù laøm coù theå laøm; 2- Vaät khoù cho coù theå cho; 3- Ñieàu khoù nhaãn coù theå nhaãn; 4- Vieäc kín ñaùo noùi cho nhau bieát; 5- Che chôû laãn nhau; 6- Gaëp khoán khoå khoâng töø boû; 7- Ngheøo heøn khoâng coi thöôøng. Baûy phaùp nhö vaäy, ngöôøi naøo coù theå thöïc haønh ñöôïc, thì ñoù laø baïn toát thaân thieát cuûa mình, laáy maø khoâng phaïm loãi”.

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø

kheo: Neáu ngöôøi laøm chuû keû giaëc troäm cöôùp ñoà vaät cuûa ngöôøi ta, bò chuû nhaân baét ñöôïc, troùi chaët ñöa ñeán giao cho nhaø vua, tröøng trò toäi loãi troäm caép cuûa hoï. Nhaø vua laäp töùc sai ngöôøi nhoát vaøo lao nguïc, hoaëc caét ñöùt tay chaân, hoaëc xeûo tai xeûo muõi, hoaëc loät da cuûa hoï, hoaëc ruùt gaân cuûa hoï, hoaëc ñem treo ngöôïc leân, hoaëc coù luùc cöa xeû thòt xöông, hoaëc duøng löûa ñun chaùy, hoaëc coù luùc naáu soâi, hoaëc duøng da soáng truøm kín ñaàu hoï, hoaëc laáy nöôùc soâi maø töôùi treân thaân theå, hoaëc duøng coïc goã daøi maø ñaâm vaøo voå tay hoï, hoaëc duøng voi döõ ñeå maø ñaïp cheát, hoaëc moå buïng keùo ruoät phôi treân coû, hoaëc coù luùc laïi troùi chaët ñaùnh troáng beâu tieáng xaáu, ñem ñeán nôi chôï buùa cheùm ñaàu döôùi coät côø, hoaëc laïi caét xeû thòt da töøng maûnh vuïn, hoaëc duøng dao phaù naùt, hoaëc coù luùc baén teân. Gieát cheát baèng caùc loaïi ñau khoå cuøng cöïc nhö vaäy, chæ vì phaïm toäi troäm cöôùp. Vì nhaân duyeân cuûa aùc nghieäp troäm cöôùp naøy, sau khi maïng chung sanh vaøo trong ñòa nguïc, löûa döõ ñoát chaùy treân thaân – nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo mieäng, vaïc noùng-loø than-nuùi dao-caây kieám, tro buïi-phaãn giaûi giaøy voø nung naáu, nhaän chòu ñuû loaïi ñau khoå nhö vaäy, chua xoùt khoå sôû ñôùn ñau khoâng theå keå xieát, traêm ngaøn vaïn naêm khoâng mong gì thoaùt ra ñöôïc. Toäi cuûa ñòa nguïc keát thuùc thì sanh vaøo trong loaøi suùc sanh laøm thaân voi ngöïa traâu deâ löøa la heo choù …, traûi qua traêm ngaøn duøng söùc ñeàn traû cho ngöôøi ta. Toäi cuûa suùc sanh keát thuùc thì sanh vaøo trong loaøi ngaï quyû, ñoùi khaùc khoå naõo khoâng theå noùi heát. Ban ñaàu khoâng nghe coù teân goïi cuûa nöôùc chaùo, traûi qua traêm ngaøn naêm nhaän chòu khoå ñau nhö vaäy. Toäi trong ñöôùng aùc keát thuùc thì sanh vaøo giöõa loaøi ngöôøi. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì phaûi chòu hai loaïi baùo öùng: 1- Baàn cuøng, aùo khoâng che kín thaân, côm khoâng ñuû nuoâi mieäng; 2- Thöôøng bò vua-giaëc-nöôùc-löûa vaø giaëc aùc cöôùp ñoaït nhöõng gì coù ñöôïc”.

Laïi trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Sao laïi laø troäm cöôùp? Neáu

ngöôøi suy nghó, mong muoán laøm cho caùc loaïi thoùc luùa ñaäu meø cuûa mình ñöôïc thaønh töïu, laøm cho thoùc luùa ñaäu meø cuûa moïi ngöôøi khoâng moïc leân ñöôïc. Thöôøng daáy leân suy nghó baát thieän nhö vaäy. Laïi vaøo luùc khaùc, chuùng sanh keùm phöôùc neân ruoäng ñoàng caây coái khoâng coù gì thu hoaïch; ngöôøi aùc nhö vaäy, thaáy ñôøi ñoùi keùm, taâm sanh ra vui möøng, nhö mình ñaõ nghó, vaøo chôï mua baùn löông thöïc, taâm cong queo hoa mieäng giaû doái, caân ñong caùc loaïi thoùc luùa ñaäu meø, giaû doái laøm meâ hoaëc moïi ngöôøi, cuoái cuøng thaønh nghieäp. Neáu taâm suy nghó thì goïi laø nghieäp suy nghó. Neáu luùc laøm ñieàu giaû doái thì goïi laø nghieäp giaû doái. Laøm thaønh nghieäp giaû doái roài, goïi laø nghieäp cuûa keát quaû cuoái cuøng”.

***Thöù baûy:* DI VAÄT** (vaät bò rôi maát).

Nhö kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Neáu thaáy vaät rôi laïi beân ñöôøng, hoaëc laø vaøng-baïc cuøng caùc thöù tieàn cuûa quyù baùu…, laáy roài noùi to leân cho moïi ngöôøi nghe: Ñaây laø vaät cuûa ai? Neáu coù ngöôøi noùi: Vaät aáy laø cuûa toâi. Neân hoûi hoï veà hình daïng cuûa vaät aáy, neáu ñuùng thì haõy traû laïi. Neáu khoâng coù ngöôøi naøo phaân bieät ñöôïc, thì trong baûy ngaøy mang ñi theo, ngaøy ngaøy noùi to nhö theá, neáu khoâng coù ngöôøi chuû nhaän laïi, thì ñem vaät baùu naøy giao cho nhaø vua – ñaïi thaàn hoaëc quan ñöùng ñaàu chaâu

– quaän. Neáu nhaø vua – ñaïi thaàn hay quan ñöùng ñaàu chaâu-quaän, thaáy ngöôøi phöôùc ñöùc khoâng laáy vaät naøy, thì veà sau seõ hoä trì Phaät phaùp vaø chuùng Taêng. Ñoù goïi laø khoâng troäm caép”.

Laïi trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Neáu gaëp aùo quaàn ñoà vaät bò rôi, thì neân noùi to ñeå moïi ngöôøi bieát, khoâng coù chuû nhaân ñeán nhaän thì treo leân choã cao ñeã nhìn khieán cho ngöôøi ta troâng thaáy. Neáu coù ngöôøi noùi laø vaät cuûa hoï, thì neân hoûi raèng: vaät cuûa oâng maát ôû choã naøo? Traû lôøi thích hôïp thì cho laïi. Neáu khoâng coù ai phaân bieät ñöôïc, thì haõy giöõ laïi ñeán 3 thaùng roài tính sau. Neáu nhaët ñöôïc trong vöôøn caây quanh thaùp thì söû duïng ñeå söûa sang thaùp, nhaët ñöôïc trong vöôøn caây thuoäc phaïm vi cuûa Taêng thì söû duïng cho töù phöông Taêng. Neáu vaät bò rôi coù giaù trò, nhö vaøng-baïc-chuoãi ngoïc thì khoâng ñöôïc ñeå loä roõ raøng, chæ noùi to leân laø nhaët ñöôïc vaät baùu, ngöôøi ta neân xem xeùt chính xaùc, nhieàu laàn xem coù töôùng maïo theá naøo roài sau ñoù seõ ñöa ra. Luùc ngöôøi ñeán nhaän trình baøy chính xaùc thì cho laïi, ñöùng tröôùc moïi ngöôøi ñoâng ñuû maø trao laïi, khoâng ñöôïc ôû nôi ngaên che maø trao cho, daïy neân Thoï Tam quy vaø noùi raèng: Phaät khoâng cheá ñònh giôùi naøy, oâng khoanh tay maø nhìn thì khoâng ñöôïc. Neáu khoâng coù ngöôøi naøo ñeán nhaän thì giöõ laïi ñeán 3 naêm, nhö tröôùc maø xöû lyù thích hôïp vôùi phaïm vi ñeå söû duïng. Neáu söûa sang thaùp gaëp ñöôïc vaät baùu choân giaáu, thì laáy söû duïng cho thaùp; trong phaïm vi cuûa taêng cuõng nhö vaäy”.

Vì vaäy trong Thaønh Thaät Luaän noùi: “Kho taøng caát giaáu laáy söû duïng khoâng coù toäi. Thôøi Ñöùc Phaät taïi theá, Tröôûng giaû Caáp Coâ laø Thaùnh nhaân, cuõng laáy vaät naøy, cho neân bieát laø khoâng coù toäi. Coøn töï nhieân nhaët ñöôïc thì khoâng goïi laø troäm cöôùp”. Laïi trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Ngöôøi vaøo trong thoân xoùm thaáy vaät ñaùnh rôi, khoâng ñöôïc nhaët laáy, ñöa cho Tyø kheo thì ñöôïc, töùc ñoù laø thí chuû. Trong thoân xoùm gioù thoåi bay y khoâng ñöôïc pheùp laáy, laøm thaønh phaán taûo muoán laáy thì ñöôïc. Neáu ôû nôi ñöôøng ñi vaéng veû khoâng coù ngöôøi thì ñöôïc pheùp laáy”. Coøn trong Nguõ Phaàn Luaät noùi: “Neáu ngöôøi ñöa y traûi qua möôøi hai naêm maø khoâng trôû laïi, thì taäp trung taêng chuùng bình xeùt giaù trò laøm vaät söû duïng cho töù phöông

Taêng. Neáu sau ñoù ngöôøi aáy trôû veà, thì laáy vaät cuûa Taêng ñeå boài thöôøng, khoâng nhaän laïi laø toát”.

Chaùnh baùo tuïng raèng:

*Troäm cöôùp- cung caáp söû duïng sai, Moät mình rôi vaøo nguïc Neâ Leâ, Chim saét duøng moû nhoïn Kim Cang, Moå naõo-xeù toaïc traùi tim mình, Duøng nöôùc ñoàng soâi soùt vaøo mieäng, Chaøy saét – gaäy saét ñaäp naùt thaân, Kinh haõi chaïy khaép nôi caàu thoaùt, Laïi lao vaøo nuùi kieám röøng göôm.*

*Taäp baùo tuïng raèng:*

*Troäm cöôùp maø nhaän laáy quaû baùo, Rôi vaøo ñòa nguïc bò ñun chaùy,*

*Toäi heát sanh vaøo trong loaøi ngöôøi, Ñoùi ngheøo maø töï mình nhaän chòu, Chung taøi saûn bò ngöôøi haïn cheá, Naøo khaùc gì trong haïng thaáp heøn, Döïa vaøo lôøi leõ oâm phaåm haïnh, Caàn phaûi suy nghó ñeán taän cuøng.*

***Nhaân duyeân caûm öùng.***

Sô löôïc daãn ra 6 chuyeän: 1- Thôøi nhaø Haùn ôû quaän Thöông Ngoâ coù ñình tröôûng Cung Thoï; 2- Thôøi nhaø Haùn ôû huyeän Mi – Kyø Chaâu coù Li ñình tröôûng cöôùp vaø gieát cheát con gaùi ngöôøi ta; 3- Thôøi nhaø Tuøy ôû Nghi Chaâu coù ngöôøi hoï Hoaøng Phuû teân Thieân; 4- Thôøi nhaø Ñöôøng coù con gaùi cuûa Tröôûng söû Vi Khaùnh Thöïc ôû Phuû Nguïy Vöông; 5- Thôøi nhaø Ñöôøng coù con gaùi cuûa Trieäu Thò ôû chôï Ñoâng – Taây kinh; 6- Thôøi nhaø Ñöôøng coù quan chuû boä hoï Chu bò quan nhoû ñaùnh cöôùp maø cheát.

1/ Thôøi nhaø Haùn coù Theá haø Thöôûng, laøm Thöù söû haønh boä vuøng Giao Chæ, ñeán huyeän Cao Yeâu quaän Thöông Ngoâ, chieáu toái ôû laïi trong ñình Thöôùc Boân, ñeâm haõy coøn chöa khuya laém, coù moät coâ gaùi töø döôùi laàu xuaát hieän, töï noùi raèng: Thieáp hoï Toâ teân Nga töï laø Di Khu, voán laø ngöôøi xoùm Tu ôû huyeän Quaûng Tín, cha meï maát sôùm, laïi khoâng coù anh em, choàng cuõng maát ñaõ laâu, coù 120 xaáp tô luïa laãn loän vaø moät ngöôøi haàu gaùi, teân laø Trí Phuù, thieáp coâ quaïnh vaø yeáu ôùt voâ cuøng khoâng theå naøo töï mình phaán chaán leân ñöôïc, muoán ñi ñeán huyeän beân caïnh ñeå baùn tô luïa, nhôø vaøo ngöôøi cuøng huyeän laø Vöông Baù, thueâ moät chieác xe traân, giaù tieàn phaûi traû laø moät vaïn hai ngaøn, chôû thieáp vaø tô luïa khieán Trí Phuù

caàm daây cöông, theá laø vaøo ngaøy möôøi thaùng 4 naêm kia ñi ñeán beân ngoaøi ñình naøy. Luùc aáy trôøi toái ngöôøi ñi ñöôøng ñaõ vaéng, khoâng daùm tieán veà phía tröôùc, vì vaäy neân döøng laïi, Trí Phuù boãng nhieân ñau buïng quaèn quaïi, thieáp ñi ñeán nhaø ñình tröôûng xin nöôùc uoáng vaø laáy löûa, ñình tröôûng laø Cung Thoï caàm dao naém kích, ñi ñeán beân caïnh xe, hoûi thieáp raèng: Phu nhaân töø nôi naøo ñeán ñaây, treân xe chôû nhöõng gì, choàng ôû ñaâu, taïi sao ñi moät mình? Thieáp traû lôøi raèng: Tai sao hoûi nhö vaäy? Cung Thoï nhaân ñoù naén caùnh tay thieáp maø noùi: Treû ñeïp ñaùng yeâu toát nhaát laø vui veû vôùi nhau vaäy. Luùc aáy thieáp sôï haõi khoâng chòu nghe theo. Cung Thoï lieàn laáy dao ñaâm vaøo beân söôøn moät nhaùt cheát lieàn, ñoàng thôøi gieát cheát Trí Phuù, Cung Thoï ñaøo döôùi laàu choân vuøi thieáp vaø ngöôøi haàu gaùi, laáy tieàn cuûa ñoà vaät maø ñi, gieát traâu ñoát xe, khung xe vaø xöông traâu giaáu trong gieáng caïn phía Ñoâng ñình naøy, thieáp cheát voâ cuøng ñau ñôùn khoâng laøm sao noùi ñöôïc, cho neân ñeán töï mình trình baøy vôùi söù quaân! Haø Thöôûng noùi: Nay muoán khai quaät thi haøi cuûa coâ, laáy gì ñeå xeùt nghieäm? Coâ gaùi noùi: Töø treân xuoáng döôùi thieáp ñeàu maët aùo quaàn maøu traéng, giaøy tô maøu xanh haõy coøn chöa muïc naùt ñaâu. Khai quaät thì quaû laø nhö vaäy. Haø Thöôûng laäp töùc sai lính baét Cung Thoï, tra khaûo xeùt hoûi taát caû ñeàu thích hôïp. Sau ñeán huyeän Quaûng Tín tra xeùt roõ raøng, cuøng vôùi lôøi Toâ Nga noùi gioáng nhau. Baét cha meï anh em cuûa Cung Thoï giam vaøo nguïc, Haø Thöôûng daâng bieåu trình baøy söï vieäc Cung Thoï gieát ngöôøi, ñoái vôùi luaät phaùp thoâng thöôøng khoâng ñeán möùc gieát heát hoï haøng, nhöng Cung Thoï laøm ñieàu aùc giaáu kính traûi qua naêm thaùng, pheùp vua voán khoâng coù theå laøm gì ñöôïc, quyû thaàn toá caùo ngaøn naêm khoâng coù moät, xin ñeàu cheùm ñaàu, ñeå giuùp cho ngöôøi quaù coá bò haïi, trình baøy leân treân xem xeùt quyeát ñònh.

2/ Thôøi nhaø Haùn coù Vöông Ñoàn töï laø Thieáu Laâm, laøm huyeän leänh huyeän Mi, töø huyeän Mi ñeán Li ñình, ñình naøy thöôøng coù quyû, nhieàu laàn gieát ngöôøi. Vöông Ñoàn nguû laïi treân laàu, trong ñeâm coù coâ gaùi, noùi laø muoán baøy toû noãi oan, khoâng coù aùo quaàn töï che thaân. Vöông Ñoàn laáy aùo quaàn ñöa cho, môùi tieán leân noùi raèng: Thieáp voán laø thieáp cuûa Boài Leänh, muoán ñi ñeán quan phuû, ñi qua ñình naøy ôû laïi, ñình tröôûng gieát haïi thieáp, lôùn nhoû hôn möôøi ngöôøi, choân ôû döôùi laàu, ñoaït laáy aùo quaàn tieàn baïc vaø ñoà vaät, ñình tröôûng nay laø Du Khieáu döôùi huyeän moân. Vöông Ñoàn noùi: Seõ traû oan cho coâ, ñöøng tieáp tuïc haïi böøa baõi ngöôøi loøng thieän nöõa! Quyû traû laïi aùo quaàn maø ñi. Vöông Ñoàn laïi baét Du Khieáu, vaën hoûi lieàn nhaän toäi, baét hôn möôøi ngöôøi cuøng aâm möu gieát heát. Khai quaät laáy caùc thi haøi ñem veà nhaø taåm lieäm maø choân caát chu ñaùo, ngoâi ñình maõi maõi yeân laønh. Moïi ngöôøi ñaët baøi veø raèng: Tin thay Thieáu Laâm ñôøi khoâng coù ai baèng,

khaên bay ngöïa chaïy cuøng chuyeän troø vôùi quyû. Khaên bay ngöïa chaïy, taùch ra thaønh söï vieäc khaùc, nay voán khoâng ghi laïi.

(Hai chuyeän treân ñaây trích töø Oan Hoàn Chí.)

3/ Naêm thöù taùm thôøi Tuøy Ñaïi Nghieäp, hôn boán möôi daëm veà phía Ñoâng Nam thaønh Nghi Chaâu coù moät gia ñình, hoï Hoaøng Phuû, ôû nhaø anh em coù boán ngöôøi, anh lôùn em nhoû ai cuõng chòu khoù lo vieäc laøm aên, voâ cuøng nhaân töø trung hieáu. Ngöôøi em trai thöù hai teân laø Thieân, giao du vôùi baïn xaáu chöù khoâng lo laøm vieäc sinh soáng. Sau ñoù coù moät laàn meï coøn trong nhaø, laáy saùu möôi ñoàng tieàn muoán ñeán chôï mua ñoà duøng, maø ñaët naèm treân giöôøng. Meï ñi ra nhaø sau, Thieân töø ngoaøi ñi vaøo nhaø, quay nhìn xung quanh thaáy khoâng coù ngöôøi, lieàn troäm laáy tieàn mang ra ngoaøi rieâng mình söû duïng. Meï quay vaøo tìm tieàn khoâng coù, khoâng bieát con mình laáy ñi maát, theá laø tra xeùt caû nhaø, ngöôøi sang keû heøn ñeàu noùi khoâng laáy. Meï töùc giaän vì caû nhaø khoâng trong saùng, lieàn ñaùnh ñaäp töø lôùn ñeán beù, lôùn beù ñeàu oaùn traùch. Ñeán naêm sau thì Thieân qua ñôøi, ñaàu thai vaøo trong buïng heo meï nuoäi trong nhaø, traûi qua 15 thaùng ñeû ra moät con heo con. Ñeán naêm hai tuoåi, vaøo ngaøy teá thaàn ñaát dòp thaùng 8, caàn tieàn neân baùn cho thoân xa teá thaàn, nhaø thu ñöôïc saùu traêm ñoàng tieàn, quan teá thaàn baét ñem ñi. Vaøo luùc ñaàu ñeâm, lieàn caûnh baùo laøm cho caû nhaø lôùn beù ñeàu tænh giaác, tröôùc tieân duøng muõi nhaïm vaøo ngöôøi vôï, vôï nguû moäng thaáy noùi raèng: Toâi laø choáng cuûa coâ, vì laáy cuûa meï 60 ñoàng tieàn, laøm oan öùc ñeán caû nhaø phaûi chòu tra khaûo khoå sôû, khieán toâi laøm heo, nay ñeán traû nôï. Nay ñem baùn cho ngöôøi teá thaàn, ngöôøi teá thaàn troùi chaët toâi saép gieát, coâ laø vôï toâi, sao nhaãn taâm khoâng noùi vôùi moïi ngöôøi chuoäc toâi veà? Ngöôøi vôï ban ñaàu gioáng nhö trong moäng, boãng giaät mình thöùc giaác trong loøng kinh haõi, nhöng vaãn chöa tin; tieáp tuïc nguû laïi moäng thaáy nhö vaäy, heo laïi duøng muõi nhaïm vaøo ngöôøi vôï, ngöôøi vôï kinh sôï maëc aùo ñi ñeán nhaø baùo cho meï choàng bieát. Meï choàng ñaõ ngoài daäy, laïi moäng thaáy nhö coâ con daâu, trai gaùi cuõng cuøng moäng thaáy, trong moät ñeâm saép xeáp khieán con trai Thieän ñeán chuoäc Thieân veà, vaø anh trai Thieân mang theo moät ngaøn hai traêm ñoàng tieàn. Meï noùi cho con trai bieát raèng: Quan teá thaàn neáu nhö khoâng chòu thaû, caàu xin traû cho gaáp ñoâi soá tieàn, sôï raèng trôøi saùng seõ gieát neân côõi ngöïa chaïy nhanh raát gaáp, vì caùch xa nhaø hôn 30 daëm ñöôøng. Ngöôøi con trai Thieân ñaõ ñeán nôi aáy, khoâng noùi laø ngöôøi thaân cuûa mình, sôï raèng boâi xaáu gia toäc, chæ noùi khoâng caàn phaûi gieát, nay muoán chuoäc laïi heo. Quan teá thaàn khoâng chòu, nay ñeán luùc ta cuùng teá thaàn linh, heo khoâng cho oâng chuoäc laïi. Nhieàu laàn aân caàn naên næ nhöng khoâng thaû, ngöôøi anh Thieân sôï noân noùng maø e raèng teá thaàn seõ gieát heo, töï mình

nhôø moät ngöôøi coù hieåu bieát vaø tín kính ñaõ töøng nhaäm chöùc huyeän leänh, keå laïi ñaàu ñuoâi söï tình nhö vaäy, sau môùi chuoäc ñöôïc, ñaõ chuoäc ñöôïc heo roài xua chaïy vaøo thöûa ruoäng hoang, ngöôøi anh noùi vôùi heo raèng: OÂng quaû thaät laø em trai ta, thì oâng haõy gaáp ruùt trôû veà nhaø tröôùc. Ngöôøi con trai cuõng noùi vôùi heo: Quaû thaät laø cha toâi, cuõng neân töï mình trôû veà nhaø tröôùc. Heo nghe lôøi noùi naøy lieàn chaïy nhanh ôû phía tröôùc trôû veà nhaø. Sau traûi qua thôøi gian daøi baø con xoùm laøng ñeàu bieát neân trai gaùi xaáu hoå voâ cuøng, haøng xoùm kieàm khích nhau ñeàu laáy heo ñeå maéng nhieác mæa mai, trai gaùi kín ñaùo noùi cho heo bieát raèng: Nay cha taïo nghieäp baát thieän neân nhaän chòu thaân heo nhö vaäy, trai gaùi trong nhaø xuaát ñaàu loä dieän khoâng ñöôïc, ngaøy cha coøn soáng, ñaõ cuøng vôùi Töø Hieàn Giaû keát giao saâu ñaäm, cha ñi ñeán nhaø hoï Töø, trai gaùi trong nhaø ñem thöùc aên ñeán nôi aáy cung caáp cho cha. Heo nghe noùi lôøi nhö vaäy, rôi nöôùc maét chaïy nhanh ñeán nhaø hoï Töø, nhaø hoï Töø caùch nhaø hoï Hoaøng Phuû hôn 40 daëm. Ñeán trong naêm thöù 11 thôøi Tuøy Ñaïi nghieäp, heo qua ñôøi ôû nhaø hoï Töø. Tin vaø bieát roõ nghieäp baùo khoâng löïa choïn thaân sô, roõ raøng nhö ôû tröôùc maét, haù khoâng thaän troïng hay sao? Phaùp sö Tònh Laâm chuøa Hoaèng Phaùp ôû Tröôøng An, laø ngöôøi cuøng laøng vôùi Thieân, töï mình troâng thaáy heo aáy, Phaùp sö ñích thaân noùi roõ chuyeän naøy.

4/ Trong thôøi Ñöôøng Trinh Quaùn, Vi Khaùnh Thöïc laø ngöôøi vuøng Kinh Trieäu laøm Tröôøng söû phuû Nguïy Vöông, coù coâ gaùi maát sôùm, vôï choàng hoï Vi thöông tieác voâ cuøng. Hai naêm sau, Khaùnh Thöïc môøi taát caû baø con khaùch baïn vaø chuaån bò thöùc aên ñaày ñuû. Ngöôøi trong nhaø mua ñöôïc moät con deâ nhöng chöa gieát thòt, trong ñeâm vôï Khaùch Thöïc naèm moäng, con gaùi ñaõ qua ñôøi maëc quaàn aùo traéng, treân ñaàu toùc coù moät ñoâi thoa baèng ngoïc, laø nhöõng thöù thöôøng duøng luùc coøn soáng, ñi ñeán gaëp meï rôi nöôùc maét noùi raèng: Xöa con ñaõ töøng söû duïng ñoà vaät maø khoâng noùi vôùi cha meï, vì nghieäp baùo naøy, nay nhaän chòu thaân deâ, ñeå ñeàn traû cho cha meï, maïng con saùng mai seõ bò gieát, chính laø con deâ ñen ñaàu traéng, chæ mong aân ñöùc thöông yeâu ruû loøng xin cöùu tính maïng! Meï giaät mình tænh giaác, saùng sôùm maø töï mình ñi ñeán xem deâ, quaû nhieân coù con deâ ñen, coå vaø öùc ñeàu traéng, treân ñaàu coù hai chaám traéng, töông töï nhö hình daïng caùi thoa caøi toùc baèng ngoïc. Meï ñöùng tröôùc deâ ñau loøng rôi leä, ngaên ngöøa nhaø ñöøng gieát con deâ, chôø Khaùnh Thöïc ñeán thaû cho ñi. Laùt sau Khaùnh Thöïc ñeán thuùc giuïc laøm thöùc aên, ngöôøi trong beáp thöa raèng: Phu nhaân khoâng cho pheùp gieát thòt con deâ ñen. Khaùch Thöïc giaän döõ lieàn ra leänh gieát deâ, ngöôøi moå thòt deâ treo deâ saép gieát, khaùch baïn coù nhieàu ngöôøi ñaõ ñeán, quaû laø thaáy treo moät coâ gaùi dung maïo ñoan chaùnh, noùi

vôùi nhöõng ngöôøi khaùch raèng: Toâi laø con gaùi cuûa Tröôûng Söû hoï Vi, xin cöùu maïng toâi! Khaùch ban ñaàu kinh ngaïc ngaên ngöôøi moå thòt döøng tay. Ngöôøi moå thòt sôï Khaùch Thöïc noåi giaän, laïi chæ thaáy con deâ keâu gaøo, töùc thì gieát con deâ moå thòt. Sau ñoù khaùch baïn ngoài vaøo baøn nhöng khoâng aên, Khaùch Thöïc aûm thaáy laï luøng beøn hoûi nguyeân do, khaùch baïn noùi roõ ñaàu ñuoâi söï vieäc, Khaùch Thöïc ñau loøng voâ cuøng, phaùt beänh khoâng ngoài daäy ñöôïc. Ngöôøi trong vuøng Kinh Trieäu sau ñoù bieát roõ söï vieäc naøy, ñeán choã Thöôïng thö Ñoân Leã thuaät laïi roõ raøng caâu chuyeän.

5/ Thôøi nhaø Ñöôøng ôû vuøng laøng queâ chôï buùa taïi Tröôøng An coù phong tuïc, moãi khi ñeán ngaøy ñaàu naêm, sau ñoù theo thöù töï laøm ñoà aên thöùc uoáng môøi nhau, goïi laø Truyeàn Toïa. Nhaø hoï Trieäu ôû chôï Ñoâng theo thöù töï ñaàu tieân seõ toå chöùc böõa tieäc. Coù ngöôøi khaùch ñeán sôùm, ñi ra phía sau troâng thaáy treân coái giaõ gaïo, coù beù gaùi tuoåi khoaûng 13 – 14, maëc quaàn xanh aùo traéng, bò daây thöøng buoäc coå, troùi vaøo caây coät cuûa chieác coái giaõ gaïo, rôi nöôùc maét noùi vôùi ngöôøi khaùch raèng: Toâi laø con gaùi cuûa chuû nhaân, tröôùc kia vaøo luùc chöa cheát, laáy troäm cuûa cha meï 100 ñoàng tieàn muoán mua son phaán, chöa kòp söû duïng maø cheát, soá tieàn ñoù nay coøn trong goùc töôøng phía Taây Baéc trong nhaø beáp, nhöng toâi chöa söû duïng, maø ñaõ laáy troäm tieàn, vì vaäy phaûi mang toäi, nay caàn phaûi ñeàn buø maïng soáng cho cha meï! Noùi xong hoùa thaønh con deâ ñaàu traéng. Ngöôøi khaùch kinh haõi noùi cho chuû nhaân bieát, chuû nhaân hoûi veà hình daùng dung maïo cuûa coâ beù, ñuùng laø con gaùi beù nhoû cuûa mình, cheát ñaõ hai naêm roài. Vaøo phía goùc töôøng nhaø beáp laáy ñöôïc 100 ñoàng tieàn, hình nhö ñaët vaøo choã aáy ñaõ laâu. Ngay sau ñoù ñöa con deâ ñeán chuøa Taêng nuoâi döôõng, caû nhaø khoâng daùm aên thòt nöõa. Lö Vaên Leä truyeàn nhau ñi ñeán thuaät laïi caâu chuyeän nhö vaäy.

(Hai chuyeän treân ñaây trích töø Minh Baùo Kyù.)

6/ Thôøi nhaø Ñöôøng coù quan chuû boä hoï Chu ôû huyeän Quaùn Ñaøo

– Kí Chaâu, nhöng queân maát teân goïi. Ñeán thaùng 11 naêm thöù 4 thôøi Ñöôøng Hieån Khaùnh nhaän leänh ñi söù vaøo phaïm vi cuûa thaønh Quan Hoã-Laâm Du. Luùc saép leân ñöôøng, daãn hai ngöôøi giuùp vieäc cuøng ñi theo. Hoï Chu mang theo tieàn baïc vaø luïa laø hôi nhieàu moät chuùt, hai ngöôøi giuùp vieäc beøn duøng dao ñeø chaët maø gieát cheát, taát caû tieàn baïc luïa laø ñeàu cöôùp laáy mang ñi heát, chæ coù aùo quaàn maëc treân ngöôøi laø khoâng laáy. Ñeán cuoái naêm môùi baùo moäng cho vôï, noùi laïi ñaày ñuû tình traïng bò gieát haïi, vaø noùi nôi choán che giaáu tieàn baïc ñoà vaät ñaõ cöôùp. Ngöôøi vôï beøn döïa theo nhö vaäy maø trình baøy vôùi quan treân. Quan treân ñieàu tra vuï aùn, phaân roõ ñaày ñuû ñöôïc thaät traïng cuûa tieàn baïc luïa laø, vaø baét ñöôïc hai ngöôøi, ñeàu phaûi chòu toäi

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 67 23

cheát. Taêng Tueä Vónh ôû chuøa Trí Löïc – Töông Chaâu noùi: Ñích thöïc töï mình ñöôïc Ñaïo só Löu Nhaân Khoan ôû Ñaïo quaùn Minh Ñình noùi cho bieát chuyeän naøy.

(Chuyeän treân ñaây trích töø Minh Baùo Thaäp Di Kyù.)

■