20-GIÔÙI LÔÏP NHAØ QUAÙ BA LÔÙP

Khi Phaät an truù taïi Caâu-dieäm-di, noùi roäng nhö treân, luùc aáy Toân giaû Xieån-ñaø ñi khuyeán hoùa veà laøm phoøng. Xieån-ñaø gom goùp caùc vaät duïng lôïp nhaø nhö coû caây, tre v.v. xong xuoâi, roài ñi ñeán thôï lôïp nhaø noùi: “Toâi ñaõ chuaån bò caùc vaät duïng lôïp nhaø xong roài, nhôø oâng haõy ñeán lôïp nhaø giuùp cho”. Ngöôøi thôï lôïp nhaø noùi: “Thöa thaày, thaày haõy cho toâi aên côm vaø traû tieàn coâng cho toâi”.

Khi aáy, Xieån-ñaø tuøy theo giaù trò ñoàng yù traû tieàn coâng cho oâng. Theá roài oâng ta ñi tôùi choã lôïp nhaø, Xieån-ñaø chæ cho oâng xem nhöõng vaät duïng ñeå lôïp nhaø, oâng noùi: “Lôïp nhaø coù ba tröôøng hôïp daøy moûng khoâng gioáng nhau, vaäy thaày muoán lôïp theo caùch naøo?”.

Xieån-ñaø noùi: “OÂng cöù tuøy theo ba möùc ñoä daøy moûng ñoù maø duøng heát loaïi coû naøy ñeå lôïp”.

Thôï lôïp noùi: “Taát caû caùc vieäc ôû ñôøi ñeàu coù chöøng möïc nhaát ñònh, laøm ñuùng chöøng möïc thì ngöôøi ñôøi môùi khen ngôïi”. Xieån-ñaø noùi: “OÂng cöù vieäc lôïp heát leân, caàn chi phaûi noùi nhieàu lôøi”.

Thôï lôïp theo lôøi chæ baûo duøng heát coû ñeå lôïp leân. Vì coû nhieàu, daøy neân buoäc khoâng chaët do theá vöøa möa xuoáng lieàn suùt soå ra heát, gioáng nhö hoa nôû maø bò côn möa suoát ñeâm taøn phaù. Cho neân y baùt bò öôùt heát caû. Bôûi theá, saùng sôùm hoâm sau, Xieån-ñaø tôùi nhaø thôï lôïp noùi: “Vì sao oâng lôïp nhaø cho toâi laïi ñeå xaûy ra söï coá nhö theá?”.

Thôï lôïp hoûi: “Söï coá gì?”.

Xieån-ñaø noùi: “Bò möa suoát ñeâm khieán y baùt cuûa toâi öôùt caû”.

Thôï lôïp noùi: “Luùc ñaàu toâi ñaõ khoâng baûo vôùi thaày raèng lôïp nhaø coù ba tröôøng hôïp daøy moûng khaùc nhau laø gì? Theá maø thaày laïi baûo cöù lôïp heát caû leân”.

Xieån-ñaø noùi: “OÂng phaûi lôïp laïi cho toâi”.

Thôï lôïp noùi: “Thaày phaûi cho toâi aên vaø traû tieàn coâng cho toâi”.

* Tieàn coâng oâng ñaõ nhaän tröôùc roài.
* Tieàn nhaän tröôùc thì ñaõ laøm vieäc tröôùc xong roài. Neáu thaày muoán laøm laïi thì phaûi traû gaáp ba laàn giaù tröôùc kia.

Theá nhöng Xieån-ñaø yû theá löïc cuûa vua chuùa, baét buoäc thôï lôïp phaûi lôïp laïi maø khoâng chòu traû tieàn. Thaày ñi xung quanh nhaø thôï lôïp ñay nghieán, traùch moùc.

Luùc aáy, coù ngöôøi ñi qua ñoù, thôï lôïp beøn phaân bua vôùi hoï: “Caùc vò haõy xem oâng Sa-moân con doøng hoï Thích naøy yû theá löïc cuûa vua chuùa baét buoäc toâi phaûi laøm vieäc maø khoâng traû tieàn coâng”.

Nhöõng ngöôøi ñi ñöôøng lieàn cheâ traùch: “Vì sao con nhaø hoï Thích yû theá löïc cuûa vua chuùa baét ngöôøi ta phaûi laøm vieäc maø khoâng traû tieàn coâng, thaät laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän. Laïi coøn ñi quanh nhaø ngöôøi ta gioáng nhö con ngöïa giaãm ñaïp taøn phaù coû töôi. Ñaây laø keû baïi hoaïi chöù naøo coù

ñaïo haïnh gì”.

Caùc Tyø-kheo lieàn ñem söï vieäc aáy baïch ñaày ñuû leân Ñöùc Theá Toân. Phaät baûo hoï ñi goïi Xieån-ñaø ñeán. Khi thaày tôùi roài Phaät beøn hoûi: “OÂng coù vieäc ñoù thaät chaêng?”.

* Coù thaät nhö vaäy.
* Ñoù laø vieäc aùc, phi phaùp, phi luaät, traùi lôøi Ta daïy, khoâng theå duøng vieäc aáy ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc.

Theá roài Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo ñang soáng taïi Caâu- dieäm-di 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 naøo laøm phoøng lôùn coù cöûa lôùn cöûa soå thì neân laøm taïi choã ít coû moïc vaø chæ baûo ngöôøi ta lôïp ba lôùp laø vöøa, neáu lôïp quaù ba lôùp thì phaïm Ba-daï-ñeà”.***

***Giaûi Thích:***

Laøm: Hoaëc töï laøm, hoaëc sai ngöôøi khaùc laøm. Lôùn: Quaù möùc quy ñònh.

Phoøng: Ñöùc Theá Toân ñaõ cho pheùp.

Cöûa lôùn: Choã ngöôøi ta ra vaøo thoâng thoaùng. Cöûa soå: Choã ñeå aùnh saùng chieáu vaøo.

Chæ baûo: Sai baûo chæ veõ.

Lôïp: Coù möôøi caùch: Hoaëc baèng coû, hoaëc baèng ñaát deûo, hoaëc baèng vaùn, hoaëc baèng xi maêng, hoaëc lôïp theo caùch cuûa nöôùc A-baøn-ñaàu, theo caùch cuûa nöôùc Ma-kieät-ñeà, theo caùch cuûa nöôùc Caâu-dieäm-di, theo caùch cuûa Sôn Quoác, theo caùch cuûa nöôùc Cung Kính, theo caùch cuûa nöôùc Taøng Ngöõ. Ñoù laø möôøi caùch lôïp.

Ba lôùp: Toái ña laø ba lôùp chöù khoâng phaûi naêm, saùu lôùp.

Choã ñaát ít coû: Choã ñaát maø coû ít sinh tröôûng. Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

Khi ñi thueâ ngöôøi lôïp nhaø ñònh giaù caû thì phaûi caên cöù theo thôøi giaù, khoâng ñöôïc cao hay thaáp, vaø neân noùi vôùi ngöôøi thôï lôïp: “Neáu oâng lôïp ñöôïc nhö theá, thì toâi seõ traû cho oâng giaù nhö theá. Neáu oâng khoâng lôïp ñöôïc nhö theá thì toâi seõ khoâng traû cho oâng giaù nhö theá”, caàn phaûi yeâu caàu roõ raøng nhö vaäy.

Khi ñaõ ñaët ñieàu kieän xong, Tyø-kheo lieàn suy nghó: “Ta haõy duøng phöông tieän ñem coû caây, tre tôùi choã anh ta, ñeå anh ta troâng thaáy maø lôïp nhanh vaø ñeïp”, thì ngöôøi thôï lôïp khi thaáy roài, duø laøm ñeïp hay khoâng ñeïp, Tyø-kheo ñeàu phaïm toäi Ba-daï-ñeà. Hoaëc laø duøng phöông tieän muoán cho ngöôøi lôïp nhaø troâng thaáy mình, thaày beøn ñi ñeán Hoøa thöôïng, A-xaø- leâ ñaûnh leã hoaëc nghe kinh, hoaëc ñi kinh haønh hoaëc vaøo thoân xoùm, vôùi suy nghó: “Mong ngöôøi thôï lôïp troâng thaáy mình ñeå anh ta seõ lôïp nhanh

vaø ñeïp”, thì khi thôï lôïp troâng thaáy, duø coù lôïp ñeïp hay khoâng ñeïp, Tyø- kheo naøy ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Nghóa laø duøng baát cöù phöông tieän naøo vôùi duïng taâm nhö vaäy, ñeàu phaïm Ba-daï-ñeà. Neáu khoâng coù yù ñoà duøng phöông tieän maø chæ ñeán xem anh ta lôïp coù nhanh vaø ñeïp hay khoâng, thì voâ toäi. Theá neân noùi:

*“Chuûng töû vaø noùi khaùc Hieàm traùch ngoài choã troáng Traûi ñoà ñuoåi ngöôøi ra*

*Traûi ñoà tröôùc treân gaùc Nöôùc truøng, laøm phoøng lôùn Phaàn hai Baït cöø xong”.*