LUAÄT MA HA TAÊNG KYØ

# QUYEÅN 20

***Phaàn 1:* GIÔÙI PHAÙP CUÛA TYØ KHEO**

***Ñoaïn 5:* NOÙI VEÀ 92 PHAÙP ÑÔN ÑEÀ** (Tieáp Theo)

# 73. GIÔÙI NHAÄN CUÙNG DÖÔØNG QUAÙ GIÔÙI HAÏN

Khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, cö só Ma-ha-nam thuoäc chuûng toäc Leâ-xa ñònh cung thænh chö Taêng veà cuùng döôøng thuoác. Nhoùm saùu Tyø-kheo hay tin Ma-ha-nam ñònh cung thænh chö Taêng veà cuùng döôøng thuoác neân muoán choïc phaù ñeå laøm naõo loaïn- hoï. Theá roài, saùng sôùm, nhoùm saùu Tyø-kheo khoaùc y, vaøo xoùm laøng, ñeán thaúng gia ñình ñoù, vaùi chaøo hoï, roài hoûi:

* Toâi nghe nhaø ñaøn-vieät ñònh môøi chö Taêng veà nhaø cuùng döôøng thuoác, coù thaät theá chaêng?
* Coù thaät nhö vaäy. Nhöng Toân giaû coù caàn thöù gì khoâng?
* Caàn thuoác.
* Theá thì caàn loaïi thuoác gì?
* Caàn chöøng aáy söõa ñoâng, chöøng aáy daàu, chöøng aáy maät, chöøng aáy ñöôøng pheøn, chöøng aáy reã thuoác, laù thuoác, hoa thuoác, traùi thuoác v.v...
* Ngay hoâm nay chöa ñuû, ñôïi kieám ñuû con seõ cuùng döôøng.
* OÂng phaûi chuaån bò thuoác ñaày ñuû roài môùi môøi chö Taêng chöù, cuùng thuoác cho moät Tyø-kheo cuõng nhö cung caáp cho moät con voi lôùn. Nay toâi chæ xin thuoác cho moät ngöôøi maø coøn khoâng ñuû huoáng chi nhieàu ngöôøi. OÂng chæ caàu mong ñöôïc tieáng khen, chöù khoâng thaät taâm cuùng döôøng.
* Thöa Toân giaû, duø cho kho cuûa nhaø vua cuõng chöa ñuû chöøng aáy thuoác huoáng gì nhaø con, khi naøo tìm ñuû con seõ ñem cuùng.
* Cuùng döôøng hay khoâng cuùng maëc yù oâng.

Noùi xong, nhoùm saùu Tyø-kheo lieàn boû ñi. Ngöôøi ñaøn-vieät sau ñoù tìm ñuû caùc moùn thuoác, lieàn ñeán baïch: “Caùc thöù thuoác maø tröôùc ñaây caùc thaày xin, nay con ñaõ tìm ñuû, caùc thaày haõy ñeán laáy”. Caùc Tyø-kheo nghe

xong, lieàn cöôøi, noùi:

* Tröôùc ñaây toâi chæ noùi chôi thoâi chöù thöïc ra toâi khoâng caàn thuoác.
* Vì sao caùc thaày laïi thöû con nhö vaäy? Nhöõng vaät sôû höõu trong nhaø con, ñoái vôùi Phaät vaø caùc Tyø-kheo, con khoâng tieác thöù gì caû.
* OÂng ñaøn-vieät noåi giaän sao?
* Quaû thaät laø noåi giaän.
* Neáu oâng töùc giaän thì toâi xin taï loãi.
* Con khoâng nhaän söï taï loãi, thaày haõy ñeán Phaät maø saùm hoái.

Tyø-kheo lieàn ñeán Phaät saùm hoái. Ñöùc Phaät hoûi: “Vì côù gì maø saùm hoái?”. Hoï beøn ñem söï vieäc treân baïch ñaày ñuû leân Theá Toân.

Phaät khieån traùch: “Naøy keû ngu si, gia ñình Ma-ha-nam thuoäc chuûng toäc Ly-xa, ñoái vôùi Phaät vaø caùc Tyø-kheo, hoï khoâng heà tieác reû baát cöù moät vaät quyù baùu naøo, vì sao laïi quaáy nhieãu oâng ta? Töø nay veà sau, Ta cho pheùp khi thí chuû môøi rieâng boán thaùng thì ñöôïc nhaän, ngoaïi tröø hoï môøi laïi vaø môøi laâu daøi”. Ñoaïn, Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo ñang 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 thí chuû môøi cuùng döôøng rieâng boán thaùng thì Tyø-kheo ñöôïc nhaän, nhöng neáu nhaän hôn boán thaùng thì phaïm toäi Ba- daï-ñeà. Tröø tröôøng hôïp hoï môøi laïi, môøi laâu daøi, vaø môøi tuøy yù.***

***Giaûi Thích:***

Boán thaùng: Hoaëc boán thaùng muøa Haï, boán thaùng muøa Ñoâng hay boán thaùng muøa Xuaân.

Môøi rieâng: Môøi ñích danh caù nhaân mình. Hôn: Hôn boán thaùng.

Tröø tröôøng hôïp môøi laïi: Ñöùc Theá Toân noùi khoâng coù toäi (neáu mình vaãn tieáp tuïc nhaän cuùng döôøng).

Môøi (cuùng döôøng) laâu daøi: (Ñaøn-vieät) môøi cuùng döôøng suoát ñôøi. Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

Neáu ñaøn-vieät noùi vôùi Tyø-kheo: “Xin Toân giaû nhaän söï cuùng döôøng cuûa con trong boán thaùng Haï”, maø Tyø-kheo nhaän hoï cuùng döôøng cho ñeán quaù ngaøy möôøi saùu thaùng taùm, thì phaïm toäi Ba-daï-ñeà. Neáu nhö hoï môøi vaøo muøa Ñoâng, muøa Xuaân thì cuõng nhö vaäy.

Ñaøn-vieät môøi caùc Tyø-kheo khoâng (386a) nhaát ñònh, hoaëc boán thaùng, moät thaùng, nöûa thaùng; neáu thôøi gian môøi ñaõ heát thì khoâng ñöôïc thoï nhaän tieáp.

Neáu ñaøn-vieät noùi: “Toân giaû thöôøng ôû ñaây thì con seõ cuùng döôøng

thöïc phaåm laâu daøi”, maø Tyø-kheo rôøi khoûi nôi ñoù moät ñeâm thì khoâng ñöôïc nhaän thöùc aên trôû laïi. Nhöng neáu ñaøn-vieät noùi: “Vì sao Toân giaû khoâng ñeán nöõa?”, thì phaûi ñaùp: “Tröôùc ñaây oâng noùi raèng neáu toâi ôû thöôøng xuyeân taïi ñaây thì oâng cuùng döôøng thöïc phaåm, nhöng toâi ñaõ rôøi khoûi ñaây moät ñeâm, neân khoâng ñeán nöõa”.

Khi aáy, neáu ñaøn-vieät noùi: “Rôøi khoûi hay khoâng rôøi khoûi (khoâng thaønh vaán ñeà), töø nay trôû ñi xin Toân giaû cöù ñeán”, thì ñöôïc pheùp tieáp tuïc nhaän cuùng döôøng, khoâng coù toäi.

Neáu ñaøn-vieät noùi: “Xin Toân giaû nhaän söï cuùng döôøng cuûa con cho ñeán khi heát kho thoùc naøy”, thì khi nhaän xong, Tyø-kheo phaûi thöôøng thöôøng hoûi ngöôøi giöõ kho xem kho thoùc ñaõ heát chöa. Neáu hoï baûo raèng ñaõ heát, thì khoâng ñöôïc nhaän cuùng döôøng tieáp nöõa. Nhöng neáu ñaøn-vieät hoûi: “Vì sao Toân giaû khoâng ñeán nöõa?”, thì haõy ñaùp: “Tröôùc kia toâi chæ nhaän môøi aên heát kho thoùc naøy, nay kho thoùc ñaõ heát, neân toâi khoâng ñeán nöõa”. Baáy giôø, neáu ñaøn-vieät noùi: “Toâi khoâng chæ noùi moät kho maø coøn coù nhieàu kho khaùc, vaäy töø nay veà sau xin Toân giaû cöù ñeán”, thì tieáp tuïc nhaän

cuùng döôøng nöõa, khoâng coù toäi.

Neáu ñaøn-vieät môøi cuùng döôøng söõa ñoâng, mía thì cuõng nhö vaäy.

Neáu ñaøn-vieät noùi: “Xin Toân giaû nhaän con môøi cuùng döôøng cho ñeán heát söõa cuûa con boø caùi naøy, thì sau khi nhaän, phaûi thænh thoaûng hoûi xem söõa con boø caùi aáy ñaõ heát chöa, neáu hoï baûo ñaõ heát thì khoâng ñöôïc nhaän cuùng döôøng tieáp”. Neáu hoï hoûi: “Vì sao Toân giaû khoâng ñeán nöõa?”, thì haõy ñaùp: “Tröôùc ñaây toâi chæ nhaän môøi cuùng döôøng cho ñeán heát söõa cuûa con boø caùi naøy. Nay söõa noù ñaõ heát, neân khoâng ñeán nöõa”.

Baáy giôø, neáu ñaøn-vieät noùi: “Toâi khoâng phaûi chæ coù moät con boø maø coøn nhöõng con boø khaùc nöõa, vaäy, töø nay trôû ñi Toân giaû cöù ñeán”, thì tieáp tuïc nhaän cuùng döôøng khoâng coù toäi.

Neáu ñaøn-vieät noùi: “Xin Toân giaû nhaän söï cuùng döôøng cuûa con cho tôùi khi naøo chaøng reå cuûa con coøn ôû taïi ñaây”, thì Tyø-kheo neân nhaän. Nhöng khi chaøng reå ra ñi thì khoâng ñöôïc nhaän cuùng döôøng tieáp. Neáu ñaøn-vieät hoûi: “Vì sao Toân giaû khoâng ñeán nöõa?” thì haõy ñaùp: “Tröôùc kia toâi chæ nhaän söï cuùng döôøng trong bao laâu chaøng reå coøn ôû taïi ñaây, nay anh ta ñaõ ñi, neân toâi khoâng tôùi nöõa”.

Baáy giôø, neáu hoï noùi: “Xin thaày nhaän söï cuùng döôøng cuûa con trôû laïi”, thì khi aáy, nhaän tieáp söï cuùng döôøng, khoâng coù toäi.

Neáu ñaøn-vieät noùi: “Xin Toân giaû nhaän böõa côm tröôùc giôø aên cuûa con”, thì khoâng ñöôïc ñoøi böõa aên sau. Neáu hoï môøi böõa aên sau thì khoâng ñöôïc ñoøi böõa aên tröôùc. Neáu hoï môøi duøng nöôùc uoáng phi thôøi thì khoâng

266

ñöôïc ñoøi thuoác vaø caùc thöù khaùc. Neáu hoï xin cuùng döôøng daàu thoa chaân thì khoâng ñöôïc ñoøi nöôùc uoáng phi thôøi. Neáu hoï xin cuùng döôøng thuoác thì neân ñoøi thuoác.

Neáu hoï noùi: “Con xin cuùng döôøng y phuïc, aåm thöïc, ngoïa cuï, thuoác men suoát ñôøi cho Toân giaû”, thì baáy giôø, ñöôïc tuøy yù ñoøi nhöõng thöù aáy, khoâng coù toäi. Theá neân noùi (nhö treân).