44-Giôùi Töï Tay Cho Ngoaïi Ñaïo Thöùc AÊn:

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù ôû nöôùc Tyø-la-nhieân coù vò vua Baø-la- moân teân laø A-kyø-ñaït, do nhaân duyeân ñeán trong nöôùc Xaù-veä nguû ñeâm ôû nhaø moät cö só vaø hoûi cö só raèng: “Trong thaønh naøy coù Sa-moân Baø-la-moân naøo laøm thaày cuûa ñaïi chuùng, ñöôïc nhieàu ngöôøi cung kính vaø moïi ngöôøi ñeàu cho laø ngöôøi toát, ta seõ thöôøng thöôøng ñeán gaàn guûi ñeå taâm ta ñöôïc thanh tònh vui veû ”, cö só noùi: “Coù Sa-moân Cuø ñaøm thuoäc doøng hoï Thích ca do loøng tin töø boû vöông vò xuaát gia, tu chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng boà ñeà, oâng neân thöôøng ñeán thaân caän, vò aáy coù theå khieán cho taâm oâng thanh tònh vui veû”, laïi hoûi: “Sa-moân Cuø ñaøm hieän nay ñang ôû ñaâu, toâi seõ ñeán gaëp”, ñaùp: “ÔÛ trong tinh xaù Kyø hoaøn thaønh Xaù-veä”. Nhaø vua nghe roài lieàn ñi ñeán trong Kyø hoaøn, luùc ñoù Phaät ñang thuyeát phaùp cho traêm ngaøn vaïn chuùng vaây quanh, vua A-kyø-ñaït thaáy Phaät ñoan chaùnh thuø ñaët, caùc caên tòch tónh, töø thaân toûa ra voâ löôïng quang saùng nhö chôn kim, vua beøn xuoáng xe ñi boä ñeán tröôùc Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho ñöôïc lôïi hæ roài im laëng. Vua chaép tay baïch Phaät: “Cuùi xin Phaät vaø Taêng ñeán nöôùc Tyø-la nhieân cuûa con haï an cö”, Phaät lieàn suy nghó: “quaû baùo ñôøi tröôùc cuûa ta nay ñeán luùc phaûi thoï laáy”, nghó roài lieàn yeân laëng thoï thænh. Vua bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñöùng daäy höõu nhieãu roài ñi, sau khi laøm xong coâng vieäc ôû nöôùc Xaù-veä, vua lieàn trôû veà nöôùc mình ra lònh chuaån bò nhieàu aåm thöïc cho Phaät vaø Taêng an cö trong boán thaùng, sau ñoù vua baûo ngöôøi giöõ cöûa cung: “Ta muoán trong boán thaùng haï khoâng tieáp ngöôøi ngoaøi ñeå ñöôïc an laïc töï vui, moïi vieäc toát xaáu beân ngoaøi ñeàu khoâng ñöôïc baïch”, ngöôøi giöõ cöûa cung vaâng lôøi.

Luùc ñoù Phaät bieát ñaõ ñeán thôøi an cö lieàn nhoùm Tyø kheo taêng baûo

caùc Tyø kheo: “Nay chuùng ta ñi ñeán nöôùc Tyø-la-nhieân haï an cö”, noùi roài Phaät cuøng naêm traêm Tyø kheo ñi ñeán nöôùc ñoù. Do nöôùc Tyø-la-nhieân tin taø neân khoâng coù tinh xaù, phía Baéc cuûa thaønh coù moät khu röøng thaéng hoa, caây coái sum sueâ, ñaát baèng phaúng roäng raõi neân Phaät vaø ñaïi chuùng cuøng ñeán döøng nghæ trong khu röøng ñoù. Nôi ñaây thoân aáp nhoû heïp, ngöôøi tuy ñoâng nhöng khoâng coù loøng tín kính neân khaát thöïc khoù ñöôïc, Phaät nghæ qua ñeâm roài baûo caùc Tyø kheo: “Nôi ñaây thoân aáp nhoû heïp, ngöôøi tuy ñoâng nhöng khoâng coù loøng tín kính neân khaát thöïc khoù ñöôïc, caùc thaày neáu muoán ôû laïi ñaây an cö thì ôû, neáu khoâng thích thì tuøy yù ñi”. Luùc ñoù Xaù-lôïi-phaát moät mình ñeán trong nuùi Baát khoâng ñaïo thoï lôøi thænh cuûa Thích phu nhôn Thieân vöông vaø A tu luaân nöõ, trong boán thaùng haï an cö thoï thöùc aên cuûa trôøi cuùng döôøng. Coøn Phaät vaø caùc Tyø kheo coøn laïi haï an cö ôû trong nöôùc Tyø-la-nhieân, caùc cö só, Baø-la-moân do ít tin neân chæ cuùng döôøng cho Phaät vaø Taêng naêm, saùu ngaøy lieàn döøng, caùc Tyø kheo khaát thöïc raát cöïc khoå khoù ñöôïc. Luùc ñoù Tröôûng laõo Ñaïi Muïc-kieàn-lieân baïch

Phaät: “Theá toân, coù caây teân Dieâm-phuø-ñeà, do coù caây naøy neân ñaát ñöôïc goïi laø Di-Dieâm-phuø-ñeà, con muoán haùi traùi naøy cho ñaïi chuùng aên. Gaàn caây Dieâm-phuø-ñeà coù röøng Ha-leâ-laëc coù traùi Ha-leâ-laëc, coõi Uaát-ñôn-vieät coù luùa töï nhieân, treân trôøi Ñao lôïi coù thöùc aên goïi laø Tu ñaø, con seõ ñi laáy veà cho ñaïi chuùng aên. Laïi coù vò ñaát ngoït phì nhieâu, con duøng moät tay ñôõ ñaïi chuùng, moät tay giôõ ñaát ñeå cho caùc Tyø kheo laáy vò ñaát ngoït naøy aên. Cuùi xin Theá toân chaáp thuaän”, Phaät baûo Muïc-lieân: “Thaày tuy coù ñaïi thaàn löïc nhöng quaû baùo aùc haïnh cuûa caùc Tyø kheo ñaõ chín, khoâng theå dôøi ñoåi ñöôïc neân ta khoâng chaáp thuaän”. Trong nöôùc naøy coù nöôùc trong maùt vaø coû töôi toát, luùc ñoù coù nhöõng ngöôøi buoân ngöïa töø nöôùc Ba laø naïi ñeán trong nöôùc naøy tìm nöôùc coû cho ngöïa aên. Nhöõng ngöôøi naøy tin Phaät, khi thaáy caùc Tyø kheo khaát thöïc khoù ñöôïc, sau khi hoûi roõ nguyeân do lieàn noùi vôùi caùc Tyø kheo: “Chuùng toâi bieát caùc vò khaát thöïc khoù ñöôïc, nay löông thöïc cuõng ñaõ heát chæ coøn coù luùa ngöïa, caùc vò coù theå thoï ñöôïc khoâng?”, caùc Tyø kheo noùi: “Phaät chöa cho chuùng toâi duøng luùa cuûa ngöïa”. Caùc Tyø kheo khoâng bieát laøm sao lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “Ngöïa thuoäc veà ngöôøi buoân ngöïa, nhöõng ngöôøi naøy coù theå laáy coû nöôùc nuoâi cho ngöïa maäp maïp thì luùa naøy coù theå tuøy yù thoï”. Ñaøn ngöïa coù naêm traêm con, caùc Tyø kheo coù naêm traêm vò chæ thieáu moät mình Xaù-lôïi-phaát, luùa cho ngöïa aên coù hai thaêng, moät thaêng ñem cho Tyø kheo, moät thaêng daønh cho ngöïa. Trong ñaøn ngöïa, con ngöïa toát aên tôùi boán thaêng luùa, hai thaêng ñem daâng cho Phaät, hai thaêng daønh cho ngöïa. A-nan ñem phaàn luùa cuûa Phaät vaø cuûa mình vaøo trong tuï laïc tôùi tröôùc moät ngöôøi nöõ khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät ñeå ngöôøi nöõ naøy phaùt taâm naáu giuùp: “Coâ bieát khoâng, Phaät coù nieäm ñònh, hueä, giaûi thoaùt tri kieán, ñaïi töø ñaïi bi, coù nhaát thieát trí, ñuû ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp, thaân coù saéc nhö chôn kim, treân ñaûnh coù haøo quang troøn saùng, caát tieáng nhö Phaïm aâm, ai nhìn thaáy ñeàu khoâng nhaøm chaùn. Neáu Phaät khoâng xuaát gia thì seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, taát caû chuùng ta ñeàu thuoäc veà Ngaøi; nay ñaõ xuaát gia chöùng quaû A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, ngöôøi chöa ñoä seõ ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa ñöôïc giaûi thoaùt seõ ñöôc giaûi thoaùt, ngöôøi chöa dieät ñoä seõ ñöôïc dieät ñoä, ngöôøi chöa thoaùt sanh laõo bònh töû öu bi khoå naõo seõ ñöôïc thoaùt. Phaät do nhaân duyeân neân ñeán trong ñaây an cö, coâ neân ñem luùa naøy naáu thaønh côm cho Phaät”, ngöôøi nöõ noùi: “Trong nhaø toâi raát nhieàu vieäc, khoâng theå naáu giuùp ñöôïc”. Luùc ñoù coù moät ngöôøi nöõ nghe noùi veà coâng ñöùc cuûa Phaät lieàn sanh taâm tín kính, nghó raèng: “Ngöôøi nhö theá treân theá gian naøy chöa töøng coù”, nghó roài lieàn noùi vôùi A-nan: “Toâi seõ laøm côm cho Phaät vaø luoân caû phaàn cuûa thaày, neáu coù vò naøo thieän ñöùc trì giôùi toâi cuõng seõ laøm luoân caû phaàn cuûa vò aáy”. Ngöôøi nöõ laøm côm xong ñöa cho A-nan, A-nan do taâm tín kính Phaät saâu nghó raèng: “Phaät laø doøng doõi vua, thöôøng aên thöùc aên ngon, nay aên thöùc aên thoâ dôõ naøy laøm sao coù ích cho thaân”, nghó roài daâng côm cho Phaät, nhìn Phaät aên côm thoâ trong loøng A-nan buoàn voâ

haïn, Phaät bieát yù neân muoán giaûi toûa cho A-nan baûo raèng: “A-nan coù theå aên thöû côm naøy khoâng?” A-nan lieàn thoï laáy aên thöû, caûm thaáy muøi vò cuûa côm naøy sao thôm ngon laï thöôøng, thaät nhö laø chö thieân neâm theâm gia vò vaøo neân trong loøng vui söôùng, noãi buoàn lieàn tieâu tröø. Phaät thoï thöïc xong, khi thu doïn baùt A-nan baïch Phaät: “Theá toân, hoâm nay con nhôø moät ngöôøi nöõ laøm côm nhöng ngöôøi nöõ naøy laïi khoâng chòu laøm, coøn ngöôøi nöõ maø con khoâng nhôø laïi phaùt taâm laøm”, Phaät noùi: “Ngöôøi khoâng chòu laøm côm giuùp ñaùng leõ ñöôïc phöôùc thì laïi khoâng ñöôïc, neáu chòu laøm giuùp thì ñaùng leõ ñöôïc laøm ñeä nhaát phu nhaân cuûa Chuyeån luaân thaùnh vöông; ngöôøi phaùt taâm laøm thì ñöôïc phöôùc voâ löôïng”. Luùc ñoù do nghieäp ñôøi tröôùc cuûa Theá toân chöa heát neân trong moät thôøi gian khoâng coù ai bieát Phaät vaø Taêng an cö ôû trong nöôùc Tyø-la-nhieân phaûi aên luùa ngöïa. Ma vöông hoùa laøm caùc Tyø kheo mang thöùc aên dö ñi ñeán caùc nöôùc, ngöôøi gaëp giöõa ñöôøng lieàn hoûi laø töø ñaâu ñeán, ñaùp laø töø nöôùc Tyø-la-nhieân ñeán, laïi hoûi: “Phaät an cö nôi ñoù coù ñöôïc cuùng döôøng khoâng?” Lieàn ñaùp: “ÔÛ trong nöôùc ñoù thöôøng coù ñaïi hoäi, thöùc aên ñaày daãy, thöùc aên naøy ñeàu laø cuûa Phaät aên dö”. Ñeán khi tuùc nghieäp ñaõ heát, möôøi saùu nöôùc lôùn ñeàu nghe bieát Theá toân vaø naêm traêm Tyø kheo an cö ôû trong nöôùc Tyø-la-nhieân phaûi aên toaøn luùa ngöïa. Luùc ñoù caùc cö só, tröôûng giaû, ñaïi phuù thöông cuûa caùc nöôùc lieàn lo lieäu ñuû caùc moùn aên ngon chôû tôùi ñeå cuùng döôøng Phaät vaø Taêng, nghinh ñoùn Phaät nhö nghinh ñoùn ngöôøi thaân töø xa ñeán. Luùc ñoù coøn möôøi ngaøy nöõa môùi töï töù nhöng Phaät vaãn hoûi A-nan: “Coøn maáy ngaøy nöõa thì töï töù?” Ñaùp laø coøn baûy ngaøy nöõa, Phaät baûo A-nan: “Thaày haõy ñi vaøo trong thaønh noùi vôùi vua A-kyø-ñaït raèng: Chuùng toâi ôû trong nöôùc cuûa vua an cö ñaõ xong roài, nay saép du haønh ñi ñeán nöôùc khaùc”, caùc Tyø kheo noùi: “Theá toân, vua Baø-la-moân naøy ñoái vôùi Phaät vaø Taêng coù aân ñöùc gì, ôû nöôùc naøy an cö khoán khoå cuøng cöïc, ñaùng leõ phaùp chuû khaùch khoâng neân ñeán töø bieät oâng ta nhö theá”, Phaät noùi: “Vua Baø-la-moân naøy tuy khoâng coù aân ñöùc nhöng phaùp chuû khaùch neân phaûi ñeán töø bieät”. A-nan vaâng lôøi Phaät daïy ñi cuøng vôùi moät Tyø kheo tôùi cöûa thaønh noùi vôùi ngöôøi giöõ cöûa: “Haõy vaøo baïch vua laø coù A-nan ôû beân ngoaøi”, ngöôøi giöõ cöûa suy nghó: “A-nan laø toát laønh, môùi saùng sôùm nghe ñieàu naøy maø khoâng vaøo baïch vua laø khoâng toát”, nghó roài lieàn vaøo baïch vua. Luùc ñoù vua A-kyø-ñaït ñaõ thöùc daäy taém goäi maëc aùo saïch seõ ñang ngoài trong ñieän, nghe baùo laø coù A-nan ñang ôû beân ngoaøi lieàn baûo cho vaøo, sau khi thaêm hoûi xong vua lieàn hoûi A-nan: “Thaày ñeán coù vieäc gì?” Ñaùp: “Phaät baûo toâi ñeán noùi vôùi nhaø vua raèng: Chuùng toâi ñeán trong nöôùc cuûa vua haï an cö ñaõ xong, nay saép du haønh ñeán nöôùc khaùc”, vua A-kyø-ñaït nghe xong lieàn kinh haõi noùi: “A- nan, Sa-moân Cuø ñaøm ñaõ haï an cö trong nöôùc cuûa ta sao?” Ñaùp phaûi, vua lieàn hoûi: “An truï nhö theá naøo vaø ai ñaõ cung caáp cho thöùc aên uoáng?”, A- nan noùi: “Chuùng toâi an cö khoán khoå cuøng cöïc, Phaät vaø Taêng chæ aên toaøn luùa ngöïa”. Luùc ñoù vua A-kyø-ñaït môùi nhôù ra laø mình ñaõ thænh Phaät vaø

Taêng ñeán trong nöôùc mình an cö seõ cuùng döôøng ñaày ñuû, nhöng taïi sao laïi khieán cho Phaät vaø Taêng trong ba thaùng an cö chæ aên toaøn luùa ngöïa, nhö theá tieáng xaáu seõ lan truyeàn khaép caùc nöôùc ñoàn ñaïi raèng: Vua A-kyø- ñaït truï trong taø kieán, gheùt boû Phaät vaø Taêng neân ñaõ ñeå cho Phaät vaø Taêng chòu khoán khoå. Vua lieàn noùi vôùi A-nan: “Sa-moân Cuø ñaøm coù theå cho toâi hoái loãi maø löu laïi ñaây khoâng?” A-nan noùi khoâng ñöôïc, vua nghe roài trong loøng öu buoàn hoå theïn ngaát xæu xuoáng ñaát, thaân toäc röôùi nöôùc cho tænh laïi roài dìu ñôõ leân vaø khuyeân nhuõ vua raèng: “Vua chôù öu saàu, chuùng toâi seõ ñi cuøng vôùi vua ñeán saùm taï Sa-moân Cuø ñaøm, coá gaéng thænh Ngaøi löu laïi; neáu Ngaøi khoâng chòu löu laïi thì chuùng ta seõ ñöa thöùc aên ngon ñeán sau, neáu coù thieáu thoán gì chuùng ta seõ mang tôùi cuùng döôøng”. Luùc ñoù vua A-kyø-ñaït cuøng thaân toäc ñi ñeán choã Phaät saùm taï vaø thænh Phaät löu laïi, Phaät suy nghó: “Neáu ta khoâng nhaän lôøi thì vua seõ hoäc maùu maø cheát”, nghó roài lieàn thöông xoùt thoï vua thænh baûy ngaøy. Luùc ñoù vua suy nghó: “Thöùc aên chuaån bò cuùng döôøng trong boán thaùng laøm sao cuùng trong baûy ngaøy cho heát ñöôïc”. Luùc ñoù Phaät töï töù xong muoán du haønh ñeán nöôùc Vieät-kyø ôû hai thaùng, ngöôøi nöôùc Vieät nghe tin Phaät saép ñeán lieàn chuaån bò moïi thöù cuùng döôøng, luaân phieân nhau ngaøy nay anh cuùng, ngaøy mai toâi cuùng cöù nhö theá luaân phieân cuùng döôøng trong hai thaùng. Sau khi töï töù xong Phaät du haønh ñeán nöôùc Vieät-kyø, vua A-kyø-ñaït mang theo caùc thöùc cuùng döôøng tieãn ñöa Phaät ñeå thaáy coù thieáu thöù gì thì seõ cuùng döôøng, khoâng ngôø ngöôøi nöôùc Vieät-kyø coù yeáu lònh: Khi naøo Phaät ñeán, moãi ngöôøi luaân phieân nhau lo lieäu böõa aên saùng, böõa aên tröa vaø nöôùc uoáng phi thôøi chôù ñeå cho thieáu thoán, khoâng ñöôïc cho ai khaùc xen vaøo. Luùc ñoù vua A- kyø-ñaït bieát choã Phaät döøng chaân neân cho ngöôøi ñeán saép ñaët tröôùc vaø noùi raèng: “Ta cuùng ngaøy nay, caùc vò cuùng ngaøy mai”, ngöôøi nöôùc Vieät-kyø khoâng baèng loøng noùi raèng: “Vua laø ngöôøi taø kieán, xem Phaät laø oan gia neân môùi xuùc naõo Phaät, nay muoán laøm Phaät vui loøng neân ñeán ñaây noùi laø ta cuùng ngaøy nay, caùc vò cuùng ngaøy mai. Vua ñaõ laøm vieäc gì maø laïi ñeå cho Phaät vaø Taêng phaûi aên luùa ngöïa trong ba thaùng haï roài nay laïi caàu cuùng döôøng”, vua A-kyø-ñaït nghe roài trong loøng hoå theïn buoàn baõ ñöùng qua moät beân, nghó laø neáu thaáy coù thieáu thöù gì thì seõ cuùng döôøng thöù aáy. Luùc ñoù thaáy khoâng coù chaùo, vua lieàn cho laøm caùc moùn chaùo: Chaùo toâ, chaùo hoà ma, chaùo daàu, chaùo söõa, chaùo ñaäu, chaùo ma sa, chaùo ma töû, vaø chaùo traéng ñeå daâng cuùng Phaät, Phaät baûo neân daâng cuùng chuùng taêng, Taêng khoâng thoï noùi raèng: “Phaät chöa cho chuùng toâi aên taùm loaïi chaùo”, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “Töø nay cho aên taùm loaïi chaùo, vì chaùo coù naêm lôïi ích cho thaân: Moät laø tröø ñoùi, Hai laø tröø khaùt, Ba laø haï khí, Boán laø tröø buïng döôùi laïnh, Naêm laø tieâu hoùa thöùc aên hoâm qua”. Luùc ñoù vua A-kyø- ñaït suy nghó: “Ta ñaõ boán thaùng an laïc töï vui, nay neáu theo Sa-moân Cuø ñaøm trong hai thaùng thì vì moät mình ta maø pheá boû vieäc nöôùc. Nhöõng thöùc cuùng döôøng naøy nhieàu khoâng cuùng heát ñöôïc, ta neân boû treân ñaát ñeå

cho Phaät vaø taêng daãm ñaïp leân cuõng töùc laø ñaõ thoï duïng”, nghó roài lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc laøm nhö ñieàu vua ñaõ nghó, vì ñaây laø thöùc aên phaûi duøng mieäng thoï duïng”. Ñeå khuyeân vua A-kyø-ñaït, Phaät noùi keä chuù nguyeän:

*“Trong ñoà cuùng chö thieân, Cuùng döôøng löûa laø nhaát. Trong saùch Baø-la-moân , Taùt tyø ñeá laø treân.*

*Trong taát caû ngöôøi trôøi, Ñeá vöông laø treân heát.*

*Trong taát caû doøng soâng,*

*Bieån caû laø saâu nhaát. Trong taát caû vì sao, Maët traêng laø saùng nhaát. Trong taát caû aùnh saùng, Maët trôøi laø saùng nhaát.*

*Trong möôøi phöôngngöôøi trôøi, Phaät phöôùc ñieàn laø nhaát”.*

Phaät noùi keä chuù nguyeän cho vua A-kyø-ñaït roài töø nöôùc Vieät-kyø du haønh ñeân nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät ngoaïi ñaïo loûa hình theo sau Phaät, thaân hình maäp maïp. Moät ngoaïi ñaïo khaùc ñi ngöôïc laïi gaëp ngoaïi ñaïo maäp maïp naøy lieàn hoûi: “Ngöôi ñi theo sau ñeå ñöôïc caùi gì?” Ñaùp laø ñeå ñöôïc thöùc aên, laïi hoûi töø ñaâu coù ñöôïc, ñaùp laø töø cö só troïc coù ñöôïc, ngoaïi ñaïo kia nghe roài lieàn maéng ngoaïi ñaïo maäp raèng: “Ngöôi laø ngöôøi xaáu xa, töø nôi hoï ñöôïc thöùc aên nhö theá, taïi sao laïi ôû choã khuaát noùi lôøi thoâ maéng chöûi hoï, ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi. Neáu Sa-moân Cuø ñaøm nghe ñöôïc lôøi thoâ naøy thì seõ kieát giôùi khoâng cho caùc ñeä töû cho ngoaïi ñaïo thöùc aên”. Coù Tyø kheo thieåu duïc tri tuùc haønh haïnh ñaàu ñaø nghe bieát vieäc naøy taâm khoâng vui lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø kheo taêng baûo caùc Tyø kheo: “Ngoaïi ñaïo naøy truï trong taø kieán, ñaây laø phaùp cuûa oaùn taëc tìm caàu loãi laàm. Neáu bò ngöôøi khaùc caàm dao gaäy ñaùnh hoaëc truùng ñoäc hoaëc coù ngöôøi gieát, aét seõ noùi laø do Sa-moân Thích töû laøm”, luùc ñoù Phaät chæ quôû traùch nhöng chöa kieát giôùi. Phaät tieáp tuïc du haønh ñeán nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù moïi ngöôøi nghe noùi Phaät phaûi aên luùa ngöïa trong ba thaùngan cö neân cuùng döôøng khoâng ngôùt. Coù moät ngöôøi nöõ baùn baùnh lo lieäu thöùc aên thöùc uoáng cuùng döôøng cho Phaät vaø Taêng, A-nan haønh thöïc, thöôøng phaùp cuûa Phaät laø Taêng aên chöa heát thì Phaät khoâng ñöùng daäy, vì sao, vì neáu thaáy thöùc aên khoâng ñuû thì Phaät seõ gia löïc khieán cho ñöôïc ñuû. Luùc Phaät chöa ñöùng daäy, coù hai ngöôøi nöõ ngoaïi ñaïo xuaát gia theo A-nan xin baùnh, A-nan cho moãi ngöôøi moät caùi, khoângngôø coù hai caùi baùnh dính nhau neân moät ngöôøi ñöôïc moät baùnh, ngöôøi kia laïi

ñöôïc hai baùnh. Ngöôøi ñöôïc moät caùi baùnh noùi vôùi ngöôøi ñöôïc hai baùnh raèng: “Haõy chia cho toâi bôùt nöûa caùi, neáu khoâng toâi seõ laøm nhuïc”, ngöôøi ñöôïc hai baùnh noùi: “Moãi ngöôøi xin tuøy ñöôïc cho bao nhieâu baùnh, taïi sao phaûi chia laïi nöûa caùi cho ngöôi”, ngöôøi ñöôïc moät baùnh laëp laïi lôøi noùi tröôùc vaãn khoâng ñöôïc chia cho nöûa caùi lieàn noùi raèng: “A-nan aét laø choàng hoaëc ñaõ cuøng ngöôi tö thoâng, neáu khoâng thì sao chæ cho ta moät caùi, neáu cho ngöôi hai caùi thì cuõng phaûi cho ta hai caùi”, hai ngöôøi nöõ naøy chæ vì caùi baùnh maø noùi lôùn tieáng vôùi nhau. Phaät tuy nghe bieát nhöng vaãn hoûi

A-nan nguyeân do, do nhaân duyeân naøy vaø nhaân duyeân tröôùc ñoù neân Phaät nhoùm Tyø kheo taêng baûo caùc Tyø kheo: “Caùc thaày phaûi bieát, caùc ngoaïi ñaïo naøy truï trong taø kieán, ñaây laø phaùp cuûa oaùn taëc… seõ noùi laø do Sa-moân Thích töû laøm. Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø kheo, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Neáu Tyø kheo töï tay cho ngoaïi ñaïo nöõ vaø ngoaïi ñaïo loûa hình thöùc aên thöùc uoáng thì phaïm Ba-daät-ñeà.

Ngoaïi ñaïo loûa hình laø chæ cho phaùi A-kyø-duy ñaïo Ni-kieàn-töû. Tröø naêm chuùng ñeä töû cuûa Phaät, caùc chuùng xuaát gia cuûa phaùi khaùc ñeàu goïi chung laø ngoaïi ñaïo. Thöùc aên laø chæ cho naêm loaïi Khö-ñaø-ni vaø Boà-xaø- ni.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø kheo töï tay cho ngoaïi ñaïo loûa hình vaø ngoaïi ñaïo nöõ caùc loaïi thöùc aên cuû… hoaëc côm baùnh… hoaëc baép… ñeàu phaïm Ba-daät-ñeà. Neáu ngoaïi ñaïo loûa hình ñeán xin traùi caây, neân noùi: “Chuùng toâi khoâng ngaên caûn oâng laáy traùi caây”; neáu ñeán xin nöôùc cuõng neân noùi: “Chuùng toâi khoâng ngaên caûn oâng laáy nöôùc”. Khoâng phaïm laø neáu ngoaïi ñaïo nöõ vaø ngoaïi ñaïo loûa hình bò bònh hoaëc laø baø con hoaëc caàu xin xuaát gia roài thì cho khoâng phaïm.