SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 43

LUAÄT THAÄP TUÏNG

**QUYEÅN 44**

**LUAÄT NI** (Tieáp Theo)

**III-BA MÖÔI PHAÙP XAÛ ÑOÏA** (Tieáp Theo)

# *Phaùp Hai Möôi Taùm: Xin Laøm Phoøng Xaù Cho Nhieàu Ngöôøi* Laïi Duøng Laøm Vieäc Khaùc.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù caùc Tyø-kheo-ni xin taøi vaät muoán laøm phoøng xaù cho nhieàu ngöôøi, caùc cö só hoûi laø muoán laøm gì, ñaùp laø muoán laøm phoøng xaù cho nhieàu ngöôøi. Caùc cö só, Baø-la-moân tín taâm cuùng raát nhieàu taøi vaät, caùc Tyø-kheo-ni naøy nhaän taøi vaät roài, do luùc ñoù thôøi theá maát muøa ñoùi keùm neân töï nghó: “Nay thôøi buoåi khoù khaên, ai cuõng lo cho maïng soáng cuûa mình, ta cuõng phaûi lo maïng soáng cuûa mình tröôùc roài sau haõy laøm phoøng xaù cho nhieàu ngöôøi”, nghó roài lieàn aên duøng heát soá taøi vaät naøy. Thôøi gian sau ñöôïc muøa, thôøi theá thònh vöôïng, caùc Tyø-kheo-ni naøy laïi xin taøi vaät laøm phoøng xaù cho nhieàu ngöôøi, caùc cö só hoûi; “Nhöõng taøi vaät maø chuùng toâi cuùng tröôùc ñaây ñaâu roài”, caùc Tyø-kheo-ni lieàn noùi roõ nguyeân do keå treân, caùc cö só nghe roài lieàn quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø xin ñöôïc taøi vaät ñeå laøm vieäc naøy laïi ñem duøng vaøo vieäc khaùc, gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”. Coù Tyø-kheo-ni 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 hai boä Taêng roài hoûi caùc Tyø-kheo-ni naøy: “Caùc coâ thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø-kheo-ni xin taøi vaät ñeå laøm vieäc naøy laïi duøng laøm vieäc khaùc”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø-kheo: Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø-kheo-ni, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau: Neáu Tyø-kheo-ni xin taøi vaät ñeå laøm vieäc naøy laïi ñem duøng laøm vieäc khaùc thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà.

Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà laø taøi vaät naøy neân xaû, toäi Ba-daät-ñeà neân saùm. Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø-kheo-ni xin taøi vaät ñeå laøm vieäc

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 44

Taêng laïi duøng vaøo vieäc khaùc; tuøy xin ñöôïc bao nhieâu, tuøy duøng bao nhieâu thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà baáy nhieâu.

# *Phaùp Hai Möôi Chín: Xin Y Giaày Quyù Giaù*

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù Tyø-kheo-ni teân Ñaït-ma ñeà na vaøo nhöõng ñeâm muøa ñoâng giaù laïnh chæ maëc chieác ñôn y ñeå ñi khaát thöïc. moät thöông nhaân thaáy vaäy lieàn ñeán noùi vôùi caùc töôùng quaân: “Caùc oâng giaøu coù ñöôïc aám no laø nhôø nhaân duyeân cuûa ni Ñaït-ma-ñeà-na, moãi ngöôøi caùc oâng khoâng theå mua cho coâ aáy y daày hay sao, luùc naøy laø muøa ñoâng giaù laïnh maø coâ aáy chæ maëc ñôn y ñeå ñi khaát thöïc, neáu caùc oâng khoâng theå moãi ngöôøi mua y daày cho thì neân huøn chung laïi mua”, thöông nhaân naøy vì muoán hoï khôûi taâm kieâu maïn neân noùi nhö theá. Caùc töông quaân lieàn noùi: “Chuùng toâi seõ huøn chung mua y daày cho coâ aáy”, noùi roài lieàn keâu ni tôùi noùi raèng: “Coâ caàn loaïi y gì, chuùng toâi seõ mua cuùng theo yù coâ”, ñaùp: “Toâi caàn loaïi y daày giaù naêm traêm tieàn”, caùc töôùng quaân naøy lieàn mua loaïi y daày quyù giaù naøy cuùng cho ni. Tyø-kheo-ni naøy maëc y quyù giaù naøy ñi khaát thöïc, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi maëc y daày quyù giaù ñi khaát thöïc, gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”. Coù Tyø-kheo-ni 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 hai boä Taêng roài hoûi Tyø-kheo-ni naøy:“Coâ thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø-kheo-ni laïi maëc y daày quyù giaù ñi khaát thöïc”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø-kheo: “Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø-kheo-ni, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Neáu Tyø-kheo-ni muoán xin y daày quyù giaù thì ñöôïc xin y trò giaù cho ñeán boán tieàn, neáu xin quaù giaù tieàn naøy thì phaõm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà .

Tieàn laø chæ cho ñaïi tieàn, moät ñaïi tieàn laø möôøi saùu tieåu tieàn. Ni-taùt- kyø Ba-daät-ñeà laø y naøy neân xaû, toäi Ba-daät-ñeà neân saùm.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø-kheo-ni xin y daày quyù giaù quaù boán tieàn, tuøy xin ñöôïc bao nhieâu thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà baáy nhieâu.

# *Phaùp Ba Möôi: Xin Y Moûng Quyù Giaù*

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù muøa ñoâng ñaõ qua, muøa noùng laïi ñeán, Tyø-kheo-ni Ñaït-ma-ñeà-na maëc y daày quyù giaù ñi khaát thöïc neân ñaàu maët ñeàu ra moà hoâi, maét loøa vì noùng. Moät thöông nhaân thaáy vaäy lieàn ñeán noùi vôùi caùc töôùng quaân: “Caùc oâng giaøu coù ñöôïc no aám ñeàu laø nhôø nhaân duyeân cuûa ni Ñaït-ma-ñeà-na, moãi ngöôøi caùc oâng khoâng theå mua cuùng cho coâ aáy y moûng hay sao. Nay trôøi noùng böùc maø coâ aáy maëc y daày neân

SOÁ 1435 - LUAÄT THAÄP TUÏNG, Quyeån 35

ñaàu maët ñeàu chaûy moà hoâi, maét loøa vì noùng. Neáu moãi ngöôøi caùc oâng khoâng theå mua y moûng cho thì neân huøn chung laïi mua”, thöông nhaân naøy vì muoán khieán cho caùc töôùng quaân sanh kieâu maïn neân noùi nhö theá. Caùc töôùng quaân lieàn noùi: “Chuùng toâi seõ huøn mua y moûng cho coâ aáy”, noùi roài keâu ni ñeán noùi raèng: “Coâ caàn loaïi y moûng nhö theá naøo, chuùng toâi seõ cuùng theo y coâ”, ni noùi: “Toâi caàn loaïi y moûng trò giaù hai traêm naêm möôi tieàn”, caùc töôùng quaân lieàn mua loaïi y moûng quyù giaù naøy cuùng cho ni. Tyø-kheo-ni naøy maëc y moûng quyù giaù naøy ñi khaát thöïc, caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích nöõ töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi maëc y moûng quyù gia ñi khaát thöïc, gioáng nhö phu nhaân cuûa vua, vôï cuûa ñaïi thaàn”. Coù Tyø-kheo-ni 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 hai boä Taêng roài hoûi Tyø-kheo-ni naøy: “Coâ thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø-kheo-ni laïi maëc y moûng quyù giaù ñi khaát thöïc”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø-kheo: “Do möôøi lôïi neân keát giôùi cho caùc Tyø- kheo-ni, töø nay giôùi naøy neân noùi nhö sau:

Neáu Tyø-kheo-ni muoán xin y moûng quyù giaù thì ñöôïc xin y trò giaù cho ñeán hai tieàn röôõi, neáu xin quaù giaù tieàn naøy thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba- daät-ñeà .

Tieàn laø chæ cho ñaïi tieàn, moät ñaïi tieàn laø möôøi saùu tieåu tieàn. Ni-taùt- kyø Ba-daät-ñeà laø y naøy neân xaû, toäi Ba-daät-ñeà neân saùm.

Töôùng phaïm trong giôùi naøy laø neáu Tyø-kheo-ni xin y moûng quyù giaù trò giaù quaù hai tieàn röôõi thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà, tuøy xin ñöôïc bao nhieâu thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daät-ñeà baáy nhieâu.