21-GIÔÙI TÖÏ ÑI DAÏY NI

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, caùc Tröôûng laõo Tyø-kheo theo thöù töï ñi giaùo giôùi Tyø-kheo ni, nhöng Nan-ñaø vaø Öu-ba-nan-ñaø khoâng ñöôïc saép xeáp theo thöù töï giaùo giôùi, neân töï baûo nhau: “Caùc Tröôûng laõo Tyø-kheo ñeàu ñöôïc saép xeáp theo thöù töï ñi giaùo giôùi Tyø-kheo ni, coøn chuùng ta thì khoâng ñöôïc theo thöù töï ñi giaùo giôùi, vaäy nay chuùng ta haõy töï ñi giaùo giôùi tröôùc”. Hoï beøn suy nghó: “Ta phaûi theo thöù töï tröôùc ai ñaây? Ñaïi Muïc-kieàn-lieân chaêng? Nhöng Toân giaû aáy coù ñaïi thaàn löïc, lôõ coù ñieàu gì thaát thoá thì oâng ta seõ xaùch chuùng ta neùm ñeán moät theá giôùi xa xoâi khaùc maát. Vaäy chuùng ta neân theo thöù töï tröôùc Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp maø ñi. Nhöng Toân giaû aáy coù ñaïi uy ñöùc, neáu ta coù

ñieàu gì khoâng hôïp lyù thì oâng ta coù theå laøm nhuïc chuùng ta giöõa ñaïi chuùng. Chæ coù Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laø nhu hoøa, vaäy ta haõy theo thöù töï cuûa oâng aáy”. Suy nghó theá roài, hoï beøn theo thöù töï, sôùm tinh söông, khoaùc y ñi ñeán tröôùc Tinh xaù cuûa Tyø-kheo ni, noùi nhö sau: “Caùc chò em haõy taäp trung laïi trong söï hoøa hôïp, chuùng toâi ñeán ñeå giaùo giôùi ñaây”.

Baáy giôø, caùc Tyø-kheo ni beøn taäp hoïp Ni chuùng (ñeå nghe giaùo giôùi). Tyø-kheo Nan-ñaø naøy voán ña vaên, coù bieän taøi, kheùo thuyeát phaùp, lieàn tuøy nghi thuyeát phaùp cho chuùng Tyø-kheo ni.

Khi aáy, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñeán giôø ñi giaùo giôùi beøn khoaùc y, ñi ñeán tröôùc coång Tinh xaù cuûa Tyø-kheo ni, ñöùng laïi ñoù, thì nghe tieáng thuyeát phaùp. Luùc naøy, caùc Tyø-kheo ni töø xa troâng thaáy Toân giaû Xaù-lôïi- phaát, nhöng vì toân kính phaùp neân khoâng ra cöûa ñoùn tieáp. Toân giaû Xaù- lôïi-phaát thaáy söï kieän nhö theá lieàn suy nghó: “Nay ta khoâng neân laøm giaùn ñoaïn thôøi thuyeát phaùp”, beøn trôû veà, ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã chaân Phaät, roài ñöùng qua moät beân. Phaät bieát nhöng vaãn hoûi Xaù-lôïi-phaát: “OÂng ñaõ giaùo giôùi Tyø-kheo ni xong roài sao?”.

* Khoâng giaùo giôùi, baïch Theá Toân.
* Vì sao theá?

Xaù-lôïi-phaát beøn ñem nhaân duyeân treân baïch ñaày ñuû vôùi Theá Toân. Phaät lieàn baûo ñi goïi Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø ñeán. Khi hoï ñeán roài, Phaät lieàn hoûi:

* Caùc oâng coù vieäc ñoù thaät chaêng?
* Coù thaät nhö vaäy baïch Theá Toân.
* Vì sao Taêng khoâng sai maø caùc oâng ñi giaùo giôùi Tyø-kheo ni? Ñoù laø ñieàu phi phaùp, phi luaät, traùi lôøi Ta daïy, khoâng theå duøng vieäc ñoù ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc.

Theá roài Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo soáng taïi thaønh Xaù-veä phaûi taäp hoïp laïi taát caû, vì möôøi lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø-kheo, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi:

# *“Neáu Tyø-kheo khoâng ñöôïc Taêng sai maø ñi giaùo giôùi Tyø-kheo*

***ni thì phaïm Ba-daï-ñeà”.***

# *Giaûi Thích:*

Khoâng sai: Taêng khoâng laøm yeát-ma thì goïi laø khoâng sai. Neáu möôøi hai vieäc khoâng thaønh töïu thì cuõng khoâng goïi laø Taêng sai, nhö: Taêng khoâng ñuû soá, baïch khoâng ñuùng caùch, laøm yeát-ma khoâng ñuùng caùch, ñeàu goïi laø khoâng sai.

Giaùo giôùi: Hoaëc daïy veà luaän, hoaëc daïy veà luaät.

Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

Neáu Tyø-kheo khoâng ñöôïc Taêng sai maø ñi giaùo giôùi Tyø-kheo-ni thì phaïm toäi Ba-daï-ñeà.