CAÊN BAÛN THUYEÁT

NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA TAÏP SÖÏ

**QUYEÅN 3**

# *Nhieáp tuïng thöù hai (tieáp theo):*

Luùc ñoù Thaùi töû Vò sanh oaùn vaøo trong nhaø cuûa Hoûa sanh thaáy ngoïc baùu ñeïp neân leùn laáy ñöa cho tuøy tuøng caàm, khi trôû veà cung lieàn baûo ñöa laïi, tuøy tuøng môû tay ra thì chæ thaáy tay khoâng lieàn ñaùp: “khoâng bieát ngoïc baùu bieán ñaâu maát roài”, Thaùi töû noåi giaän ñaùnh, Hoûa sanh hoûi nguyeân do, Thaùi töû noùi: “ta laø giaëc nhoû, noù laø giaëc lôùn. Ta leùn laáy ngoïc baùu trong nhaø cuûa khanh nhöng laïi bò keû tieåu nhaân naøy troäm laïi”, Hoûa sanh noùi: “khoâng phaûi Thaùi töû troäm, cuõng khoâng phaûi keû kia troäm laïi. Sau khi Thaùi töû töû laáy ñi, vaät aáy töï trôû veà choã cuõ. Taøi saûn cuûa thaàn ñeàu laø cuûa Thaùi töû, Thaùi töû caàn bao nhieâu cöù tuøy yù mang ñi, caàn gì phaûi leùn laáy”, Thaùi töû im laëng roài suy nghó: “sau khi phuï vöông qua ñôøi, ta seõ laáy taát caû”.

Sau khi Thaùi töû nghe lôøi xuùi giuïc cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña, gieát haïi vua cha roài töï leân ngoâi xöng laø vua quaùn ñaûnh, luùc ñoù vua Vò sanh oaùn baûo Hoûa sanh: “khanh laø em ta, haõy cuøng phaân chia taøi saûn”, Hoûa sanh suy nghó: “keû gieát ngöôøi cha anh minh cuûa mình ñeå töï leân ngoâi thì leõ naøo laïi dung thöù cho ta. Nay aùc vöông naøy muoán ñoaït taøi saûn cuûa ta, ta neân ñoàng yù tröôùc”, nghó roài lieàn noùi: “Ñaïi vöông, tröôùc ñaây thaàn ñaõ coù yù daâng heát taøi saûn cho Ñaïi vöông thì coøn phaân chia gì nöõa. Ñaïi vöông haõy ñeán ôû trong nhaø thaàn, thaàn seõ ñeán ôû trong vöông cung”, vua noùi: “laønh thay, haõy laøm theo yù khanh”. Khi Hoûa sanh vaøo ôû trong vöông cung thì nhöõng dieäu töôùng kia ñeàu chuyeån theo vaøo trong vöông cung, nhö theá ñeán baûy laàn, dieäu töôùng ñeàu ñi theo Hoûa sanh maø khoâng theo vua. Vua suy nghó: “ta khoâng theå laáy ñöôïc nhöõng vaät baùu cuûa Hoûa sanh, haõy duøng phöông tieän khaùc”, nghó roài lieàn baûo keû troäm ñeán trong nhaø cuûa Hoûa sanh laáy troäm. Keû troäm tuaân lònh vua treo töôøng ñeå vaøo nhaø laáy troäm,

ngöôøi nhaø troâng thaáy keâu leân, Hoûa sanh nghe roài lieàn noùi: “haõy giöõ keû troäm laïi”, keû troäm lieàn nhö bò ñoùng ñinh treân ñaàu töôøng khoâng theå leo xuoáng ñöôïc. Ñeán saùng, moïi ngöôøi vaây laïi gaïn hoûi, lieàn ñaùp: “vua sai toâi ñeán laáy troäm”, moïi ngöôøi nghe roài ñeàu töùc giaän noùi: “ñoù laø keû aùc, ñaõ gieát oan vua cha voâ toäi, nay coøn sai troäm ñeán, thaät khoâng theå tha thöù ñöôïc”. Vua nghe bieát vieäc naøy roài lieàn sai söù ñeán baûo thaû keû troäm ra, Hoûa sanh lieàn baûo keû troäm ñi ñi, luùc ñoù keû troäm môùi leo xuoáng ñöôïc. Hoûa sanh suy nghó: “keû kia coøn coù theå gieát cha mình maø khoâng haïi ta thì khoâng coù lyù ñoù; leõ naøo vì taøi saûn maø phaûi boû maïng hay sao. Tröôùc ñaây Phaät ñaõ thoï kyù ta seõ ôû trong giaùo phaùp cuûa Phaät xuaát gia, ñöôïc Laäu taän chöùng quaû A-la-haùn; nay ta neân boû tuïc xuaát gia, ñem taát caû taøi baûo trong nhaø boá thí heát cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, coâ ñoäc khieán cho hoï ñöôïc sung tuùc”.

Sau ñoù Hoûa sanh töø giaû thaân baèng quyeán thuoäc ñi ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài chaép tay baïch Phaät: “Theá toân, xin cho con ñöôïc ôû trong thieän phaùp luaät xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, thaønh taùnh Bí-soâ, tu taäp phaïm haïnh, phuïng söï Theá toân”, thieän lai caùc Bí-soâ, haõy xuaát gia tu phaïm haïnh”, Phaät lieàn baûo: “thieän lai Bí-soâ, tu taäp phaïm haïnh”, vöøa noùi xong, raâu toùc cuûa tröôûng giaû naøy töï ruïng, ca-sa hieän treân thaân trôû thaønh Bí-soâ, gioáng nhö ngöôøi ñaõ ñöôïc xuaát gia baûy ngaøy, oai nghi ñaày ñuû gioáng nhö Bí-soâ traêm tuoåi. Phaät noùi keä:

*“Theá toân goïi “Thieän lai”, Toùc ruïng, ñuû y baùt,*

*Caùc caên ñeàu tòch tónh, Thaønh töïu theo yù nieäm”.*

Luùc ñoù Phaät tuøy caên cô chæ daïy, Hoûa sanh tinh taán sieâng tu, quaùn sanh töû luaân hoài dao ñoäng khoâng ngöøng trong naêm ñöôøng, caùc haønh höõu vi ñeàu hoaïi dieät, laø phaùp ñaùng nhaøm lìa thöôøng bò huûy toån, tuy vui trong choác laùt nhöng chòu khoå laâu daøi; tuy coù quaû baùo treân coõi trôøi nhöng cuoái cuøng cuõng hoaïi dieät. Quaùn thaáy roõ roài lieàn ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn, ba minh, saùu thoâng , ñuû taùm giaûi thoaùt, ñöôïc nhö thaät tri: sanh töû ñaõ heát, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc neân laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn thoï thaân sau. Taâm khoâng chöôùng ngaïi nhö tay naém hö khoâng, nhö dao caét muøi thôm, yeâu gheùt khoâng khôûi, xem vaøng vaø ñaát nhö nhau khoâng khaùc, taát caû danh lôïi ñeàu xaû boû, Thích Phaïm chö thieân thaûy ñeàu cung kính. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu khôûi nghi thænh hoûi hoûi Phaät: “Theá toân, tröôûng giaû Hoûa sanh ñaõ taïo nghieäp gì maø ñöôïc quaû baùo sanh trong nhaø giaøu coù, thoï duïng ñaày ñuû; laïi do taïo nghieäp gì maø cuøng meï ñoàng moät

luùc chòu löûa thieâu ñoát; laïi do taïo nghieäp gì maø ñöôïc ñaày ñuû dieäu töôùng cuûa chö thieân; laïi do taïo nghieäp gì maø ñöôïc xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa Phaät, ñoaïn tröø phieàn naõo chöùng quaû A-la-haùn?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe:

Quaù khöù caùch ñaây chín möôi moát kieáp coù Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø- baø-thi Nhö lai, ÖÙng cuùng chaùnh ñaúng giaùc, ñaày ñuû möôøi hieäu. Phaät cuøng ñaïi chuùng Bí-soâ coù tôùi saùu möôi hai ngaøn vò tuaàn töï du haønh ñeán thaønh Thaân tueä, truï trong röøng Thaân tueä. Vua hieäu laø Höõu thaân, coù phöôùc ñöùc lôùn, trong nöôùc thaùi bình thònh vöôïng, khoâng coù chieán tranh, nhaân daân no aám. Trong thaønh coù moät tröôûng giaû teân laø Thieân phaän, nhaø giaøu coù, thoï duïng ñaày ñuû… gioáng nhö Tyø sa moân thieân vöông. Luùc ñoù tröôûng giaû suy nghó: “ta tuy thöôøng thænh Phaät Tyø-baø-thi vaø caùc Thaùnh chuùng thoï thöïc, nhöng chöa töøng cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö. Nay ta neân ñeán thænh Phaät vaø Taêng cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö”, nghó roài lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho tröôûng giaû ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Tröôûng giaû ñöùng daäy baïch Phaät: “cuùi xin Phaät thöông xoùt thoï con cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö”, Phaät im laëng nhaän lôøi, tröôûng giaû bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät roài ra veà. Luùc ñoù vua Höõu thaân nghe Phaät Tyø-baø-thi cuøng ñaïi chuùng ñaõ ñeán nöôùc mình vaø ñang ôû trong röøng lieàn suy nghó: “ta tuy thöôøng thænh Phaät Tyø-baø-thi vaø caùc Thaùnh chuùng thoï thöïc, nhöng chöa töøng cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö. Nay ta neân ñeán thænh Phaät vaø Taêng cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö”, nghó roài lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho vua ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Vua ñöùng daäy chaép tay baïch Phaät: “con tuy thöôøng thænh Phaät vaø caùc Thaùnh chuùng thoï thöïc, nhöng chöa töøng cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö. Cuùi xin Phaät vaø Taêng thöông xoùt thoï con cuùng döôøng töù söï trong ba thaùng an cö”, Phaät noùi: “Ñaïi vöông, ta ñaõ thoï tröôûng giaû Thieân phaän thænh cuùng döôøng trong ba thaùng an cö roài”, vua noùi: “neáu Phaät khoâng nhaän lôøi vì ñaõ thoï Thieân phaän thænh, con seõ baøn vôùi Thieân phaän, chaéc oâng ta seõ ñoàng yù”, Phaät noùi: “neáu oâng ta ñoàng yù thì ta seõ thoï Ñaïi vöông thænh”, vua nghe lôøi Phaät daïy, ñaûnh leã roài trôû veà cung. Sau ñoù vua sai söù trieäu tröôûng giaû Thieân phaän ñeán, noùi raèng: “khanh bieát khoâng, nay ta thænh Phaät vaø Taêng, muoán mình laø ngöôøi cuùng döôøng tröôùc ; khanh haõy cuùng sau khoâng muoän”, ñaùp: “Ñaïi vöông, thaàn ñaõ thænh Phaät vaø Taêng tröôùc roài, nguyeän naøy khoâng theå laøm traùi”, vua noùi: “tuy laø nhö vaäy, nhöng khanh ôû trong nöôùc ta, theo lyù khanh neân nhöôøng cho ta

cuùng döôøng tröôùc”, ñaùp: “tuy thaàn laø ngöôøi cuûa vua, nhöng xeùt caïn lyù thì thaàn laø ngöôøi thænh tröôùc; neáu vua coá eùp thì traùi vôùi ñaïo nghóa”, vua noùi: “khanh khoâng do ham muoán neân ñöôïc toaïi yù, nhöng ta muoán cuøng khanh cuùng caùch ngaøy, neáu ngöôøi naøo cuùng töôm taát hôn thì ngöôøi ñoù tuøy yù ñöôïc thænh”, ñaùp: “xin vaâng theo lôøi vua”. Ngay trong ñeâm aáy, tröôûng giaû cho lo lieäu ñaày ñuû caùc moùn aên thôm ngon thöôïng dieäu, saùng hoâm sau nôi choã thieát thöïc, tröôûng giaû duøng bình lôùn ñöïng nöôùc saïch roài sai ngöôøi ñeán baïch Phaät ñaõ ñeán giôø thoï thöïc. Phaät Tyø-baø-thi ñaép y mang baùt cuøng Taêng chuùng ñi ñeán nhaø tröôûng giaû; thaáy Phaät vaø Taêng ngoài xong, tröôûng giaû töï tay daâng cuùng khieán cho Phaät vaø Taêng ñeàu ñöôïc no ñuû. Sau ñoù laáy moät chieác gheá nhoû ngoài tröôùc Phaät nghe phaùp, Phaät tuøy caên cô thuyeát dieäu phaùp khieán cho tröôûng giaû ñöôïc lôïi hæ roài ñöùng daäy ra veà. Ngaøy hoâm sau ñeán löôït vua thieát cuùng cuõng gioáng nhö vaäy, cöù nhö theá hai ngöôøi luaân phieân cuùng döôøng, khoâng ai hôn ai. Vua thaáy vaäy ngoài choáng caèm öu tö, caùc ñaïi thaàn thaáy vaäy lieàn hoûi nguyeân do, vua noùi: “laøm sao ta khoâng lo buoàn, ngöôøi khaùch ôû nhôø trong nöôùc ta cuøng ta cuùng döôøng Phaät vaø Taêng, ta khoâng hôn ñöôïc neân môùi nhö theá”, ñaïi thaàn noùi: “trong nhaø tröôûng giaû khoâng coù cuûi, caàn phaûi mua cuûi beân ngoaøi; vua ra lònh nhöõng ngöôøi baùn cuûi khoâng ñöôïc baùn, tröôûng giaû khoâng mua ñöôïc cuûi thì khoâng theå laøm thöùc aên ñöôïc”, vua nghe roài lieàn laøm theo lôøi ñaïi thaàn. Tröôûng giaû ngaøy hoâm ñoù khoâng mua ñöôïc cuûi, lieàn duøng goã thôm chieân ñaøn trong nhaø ñeå chuïm löûa, laïi duøng daàu thôm thoa leân vaûi ñoát ñeå naáu thöùc aên, muøi thôm bay khaép trong thaønh. Vua nghe muøi thôm naøy laáy laøm laï hoûi, ñaïi thaàn ñem vieäc treân taâu vua roài noùi: “xin vua thu hoài lònh caám baùn cuûi, khoâng neân laøm nhö theá, vì sao, vì tröôûng giaû khoâng coù con, sau khi qua ñôøi, taøi saûn ñaõ coù ñeàu thuoäc veà vua tuøy yù thoï duïng”, vua nghe roài lieàn thu hoài lònh caám baùn cuûi. Tröôûng giaû nghe bieát vieäc naøy lieàn töùc giaän noùi ra lôøi aùc raèng: “vôùi soá goã thôm ñaõ coù trong nhaø ta, coù theå thieâu ñoát caû vua cuøng meï ôû moät choã”. Sau ñoù vua cuõng ngoài choáng caèm öu tö nhö tröôùc, quaàn thaàn taâu: “xin vua chôù lo buoàn, thaàn coù caùch laøm cho tröôûng giaû cuùng döôøng khoâng baèng Ñaïi vöông”. Vaøo ngaøy vua cuùng döôøng, quaàn thaàn cho ngöôøi queùt doïn saïch gaïch ñaù treân caùc neõo ñöôøng trong thaønh, röôùi nöôùc thôm, xoâng höông thôm, raûi hoa thôm vaø treo phan phöôùng, khaép nôi ñeàu ñöôïc trang hoaøng ñeïp ñeõ nhö vöôøn Hoan hæ coõi trôøi. Trong nhaø aên, traûi choã ngoài baùu trang nghieâm vôùi caùc tua ren baùu, chuaån bò caùc moùn aên vôùi ñuû loaïi myõ vò thôm ngon ñeå cuùng döôøng Phaät vaø Taêng. Chuaån bò ñaâu ñoù xong xuoâi roài taâu vua: “chuùng thaàn cuøng nhau chuaån bò ñaâu ñoù xong xuoâi caû roài, vua neân

vui möøng”, vua ñích thaân ñi xem xeùt vaø khen laø hieám coù, sau ñoù sai söù ñeán baïch Phaät ñaõ ñeán giôø thoï thöïc. Phaät ñaép y mang baùt cuøng chuùng taêng ñi ñeán trong vöông cung, ngoài vaøo choã thoï thöïc; vua ra lònh cho voi lôùn quaùn ñaûnh caàm loïng baùu che phía treân cho Phaät, caùc voi khaùc ñeàu caàm loïng che cho caùc Bí-soâ; ñaïi phu nhaân cuûa vua caàm quaït baùu quaït cho Phaät, caùc cung nöõ khaùc quaït cho caùc Bí-soâ; vua vaø caùc ñaïi thaàn töï tay daâng thöùc aên cuùng döôøng Phaät vaø Taêng… nhö treân. Luùc ñoù tröôûng giaû Thieân phaän baûo gia nhaân ñeán choã vua thieát cuùng xem vua cuùng döôøng nhö theá naøo, gia nhaân thöù nhaát cho ñeán thöù ba ñeán nhìn thaáy caûnh töôïng naøy roài queân trôû veà baùo laïi. Tröôûng giaû ñích thaân ñeán xem, nhìn thaáy roài lieàn khen laø hi höõu, nghó raèng: “caùc moùn aên vôùi ñaày ñuû myõ vò nhö theá thì ta coù theå laøm ñöôïc, nhöng voi vaø caùc cung nhaân thì ta khoâng laøm sao coù ñöôïc”, nghó roài trôû veà nhaø baûo ngöôøi giöõ cöûa: “neáu thaáy coù ai ñeán xin gì thì cöù cho nhöng khoâng cho vaøo nhaø”, noùi roài buoàn baõ vaøo trong phoøng.

Vua trôøi Ñeá thích thöôøng duøng thieân nhaõn quaùn saùt nhaân gian, luùc ñoù Ñeá thích thaáy tröôûng giaû Thieân phaàn ôû trong phoøng buoàn baõ, quaùn bieát taâm nieäm cuûa oâng neân suy nghó: “Phaät laø phöôùc ñieàn toái thaéng trong theá gian, Thieân phaän laø ñaïi thí chuû baäc nhaát, ta neân giuùp oâng aáy”, nghó roài lieàn hoùa ra moät Baø-la-moân ñeán tröôùc cöûa nhaø tröôûng giaû noùi vôùi ngöôøi giöõ cöûa : “haõy vaøo baùo vôùi tröôûng giaû laø coù ñaïi Baø-la-moân doøng Kieàu thi ca ñang ôû ngoaøi cöûa muoán gaëp”, ngöôøi giöõ cöûa noùi: “tröôûng giaû coù daën, neáu thaáy coù ai ñeán xin gì thì cöù cho, vaäy oâng caàn gì cöù noùi, toâi seõ cho oâng tuøy yù mang ñi, khoâng caàn phaûi gaëp tröôûng giaû”, Baø-la-moân noùi: “toâi khoâng xin gì caû, chæ muoán gaëp tröôûng giaû maø thoâi”, ngöôøi giöõ cöûa beøn vaøo trong baùo laïi, tröôûng giaû noùi: “naáu vaäy thì haõy cho oâng ta vaøo”. Baø-la-moân vaøo lieàn hoûi tröôûng giaû vì sao öu saàu, tröôûng giaû noùi keä:

*“Ai giaûi toûa ñöôïc buoàn, Toâi môùi cuøng noùi chuyeän, Neáu khoâng giaûi toûa ñöôïc,*

*Seõ khoâng cuøng noùi chuyeän”.*

Baø-la-moân noùi: “neáu tröôûng giaû coù chuyeän buoàn thì toâi coù caùch giaûi toûa noãi buoàn”, tröôûng giaû keå laïi söï vieäc, Baø-la-moân hieän trôû laïi thaân Ñeá thích noùi vôùi tröôûng giaû: “ta seõ sai trôøi Xaûo dieäu ñeán giuùp tröôûng giaû”, noùi roài lieàn bieán maát. Veà ñeán thieân cung, Thieân ñeá baûo trôøi Xaûo dieäu: “oâng haõy ñeán chaâu Thieäm boä giuùp ñôõ tröôûng giaû Thieân phaän”, ñaùp laønh thay. Vaøo saùng sôùm cuûa ngaøy tröôûng giaû cuùng döôøng, trôøi Xaûo dieäu ñeán trong thaønh tuøy yù bieán hoùa trang hoaøng ñöôøng saù heát söùc kyø xaûo,

gaáp boäi cuûa vua; trong nhaø aên, traûi toïa cuï cuûa coõi trôøi, ñaàu beáp trôøi naáu thöùc aên; sai voi lôùn caàm loïng baùu che cho Phaät, caùc voi khaùc caàm loïng che cho caùc Bí-soâ; laïi sai caùc thieân nöõ caàm quaït quaït cho Phaät vaø caùc Bí-soâ. Vua sai söù ñeán xem tröôûng giaû cuùng döôøng nhö theá naøo, söù giaû ñeán xem roài queân trôû veà baùo laïi, nhö theá cho ñeán caùc ñaïi thaàn, Thaùi töû ñeán cuõng ñeàu khoâng ai trôû veà. Vua laáy laøm laï neân ñích thaân ñeán xem, Phaät thaáy vua ñeán lieàn baûo tröôûng giaû: “vò vua naøy ñaõ thaáy Chaân ñeá, oâng ñaõ noùi lôøi aùc ñoái vôùi vò aáy, vua ñang ôû ngoaøi cöûa, oâng neân ra taï loãi”, tröôûng giaû nghe roài lieàn ra ta loãi vôùi vua vaø thænh vua vaøo trong nhaø. Vua nhìn thaáy moïi vieäc roài khen laø hi höõu, noùi vôùi tröôûng giaû: “töø nay khanh coù theå cuùng döôøng Phaät vaø Taêng haèng ngaøy, khoâng phaûi laø vieäc mong caàu cuûa ta nöõa”. Tröôûng giaû cuùng döôøng xong, ñaûnh leã Phaät vaø phaùt nguyeän: “nguyeän nhôø thaéng duyeân cuùng döôøng baäc phöôùc ñieàn toái thöôïng naøy, ôû ñôøi vò lai con thöôøng sanh trong nhaø phuù quyù, taøi saûn sung tuùc, thoï ñaày ñuû dieäu töôùng cuûa coõi trôøi. Laïi ñöôïc gaëp Phaät chöùng ñöôïc phaùp thuø thaéng, lìa caùc AÙi trieàn; con seõ thöøa söï Phaät ñaïi sö, taâm khoâng nhaøm chaùn”.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “tröôûng giaû Thieân phaän thuôû xöa chính laø Hoûa sanh ngaøy nay, do noùi lôøi aùc vôùi vua neân traûi qua naêm traêm ñôøi thöôøng bò ñoát cuøng vôùi meï; nhôø thieän nghieäp cuùng döôøng Phaät Tyø-baø-thi vaø phaùt nguyeän neân thöôøng ñöôïc sanh trong nhaø phuù quyù… ôû trong giaùo phaùp ta xuaát gia, ñoaïn tröø phieàn naõo chöùng quaû A-la-haùn. Naøy caùc Bí- soâ, thaàn thoâng ñaïo löïc cuûa ta vaø Phaät Tyø-baø-thi bình ñaúng, cho neân ai cuùng döôøng thöøa söï vôùi taâm aân troïng ñeàu ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Heã taïo nghieäp thuaàn ñen thì caûm quaû baùo thuaàn ñen…”, caùc Bí-soâ nghe Phaät daïy xong ñeàu tín thoï phuïng haønh.

# *Nhieáp tuïng thöù ba trong Bieät moân thöù nhaát:*

*Vaù baùt, chöùa tö cuï, Dao nhoû vaø oáng kim, Coät phôi y coù ba,*

*Baäc ñaïi tieân khai cho.*

Phaät taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù Bí-soâ ñem caùi baùt bò luûng ñeán choã thôï thieác nhôø vaù giuøm, thôï thieác naøy suy nghó: “caùc Thích ca töû naøy ñeàu laø ngöôøi ôû khoâng, chæ muoán nhôø laøm giuøm, khoâng traû tieàn; neáu ta laøm thì hoï seõ tieáp tuïc ñeán nhôø vaû maõi, coâng vieäc cuûa ta seõ boû pheá, ta neân heïn laàn löõa”, nghó roài lieàn noùi vôùi Bí-soâ: “hoâm nay toâi baän, ngaøy mai haõy ñeán”, ngaøy mai ñeán laïi heïn ngaøy sau, cöù nhö theá heïn laàn löõa khieán Bí-soâ tôùi lui meät nhoïc. Moät Bí-soâ quen bieát thaáy vaäy lieàn hoûi: “toâi

thaáy thaày thöôøng lui tôùi nhaø naøy, hoï laø moân ñoà hay laø baø con vôùi thaày?”, ñaùp: “hoï khoâng phaûi laø moân ñoà cuõng khoâng phaûi baø con, chæ laø toâi coù caùi baùt bò luûng muoán nhôø hoï vaù giuøm, nhöng hoï cöù heïn laàn löõa maõi khieán toâi tôùi lui meät nhoïc”, Bí-soâ kia nghe roài noùi: “thaày khoâng nghe noùi thôï gioûi thöôøng khoâng noùi thaät hay sao, toâi bieát caùch vaù, neáu Phaät khai cho töï laøm thì toâi seõ vaù giuùp cho thaày”. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “neáu Bí-soâ naøo bieát caùch laøm thì neân laøm ôû choã khuaát, duø coù ngöôøi thaáy cuõng khoâng bò cô hieàm”, ñöôïc Phaät khai cho laøm, Bí-soâ naøy lieàn ñeán noùi vôùi Bí-soâ kia vaø nhôø vaù giuøm baùt, Bí-soâ kia noùi: “khoâng leõ toâi duøng ngoùn tay ñeå vaù baùt hay sao, caàn phaûi coù tö cuï nöõa môùi vaù ñöôïc baùt”, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “do nhaân duyeân naøy, töø nay khai cho Taêng ñöôïc caát chöùa tö cuï nhö saét ñeå laøm, ai caàn thì ñeán möôïn, laøm xong ñem traû laïi”.

Duyeân khôûi ôû thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù Bí-soâ muoán may ba y, do duøng tay xeù vaûi neân vaûi bò toån hoaïi, baïch Phaät, Phaät noùi: “khoâng neân duøng tay xeù vaûi, neân duøng dao keùo caét”. Bí-soâ lieàn ñeán nhaø cö só muôïn dao keùo veà caét vaûi, duøng xong ñem traû laïi, cö só noùi: “vaät naøy xin cuùng cho thaày”, Bí-soâ noùi Phaät chöa cho thoï, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi cho thoï caát dao keùo. Luùc ñoù Luïc chuùng Bí-soâ lieàn duøng vaøng baïc, löu ly… caùc vaät baùu vôùi nhieàu maøu saéc ñeå trang söùc treân caùn dao keùo; theá tuïc nhìn thaáy lieàn cheâ traùch: “caùc thaày coøn coù söï tham muoán troùi buoäc taâm hay sao?”. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “khoâng ñöôïc duøng vaøng baïc vaät baùu nhieàu maøu trang söùc treân caùn dao keùo, neáu caàn dao keùo thì neân duøng thuaàn baèng saét”. Sau ñoù Luïc chuùng Bí-soâ laïi laøm dao lôùn daøi vaø bò cheâ traùch, Phaät noùi khoâng ñöôïc caát chöùa dao lôùn daøi. Caùc Bí-soâ laïi laøm dao quaù nhoû khoâng caét ñöôïc vaät, Phaät noùi: “coù ba loaïi dao lôùn, vöøa vaø nhoû; loaïi lôùn daøi saùu ngoùn tay, loaïi nhoû daøi boán ngoùn, loaïi vöøa ôû giöõa hai loaïi treân. Hình daùng coù hai: moät laø cong nhö caùnh quaï, hai laø nhö caùnh gaø, khoâng neân laøm muõi nhoïn”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù caùc Bí-soâ may ba y duøng coïng tre hay coïng loâng chim ñeå xoû may khieán vaûi bò hö raùch, Phaät baûo neân duøng kim. Luïc chuùng Bí-soâ duøng vaøng baïc… vaät baùu ñeå laøm kim, cuõng gioáng nhö treân bò theá tuïc cheâ traùch, Phaät noùi: “khoâng ñöôïc duøng vaøng baïc… vaät baùu laøm kim, kim coù boán loaïi laø baèng ñoàng, saét, ñaù du vaø ñoàng ñoû”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ duøng kim xong baï ñaâu boû ñoù neân bò ræ seùt, Phaät baûo neân duøng oáng ñöïng kim; caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm oáng kim nhö theá naøo, Phaät noùi: “coù hai loaïi oáng: moät laø loaïi oáng ruùt ra ñöôïc, hai laø oáng tre; neáu ñoái vôùi hai loaïi dao treân sôï bò ræ seùt cuõng coù theå caát

trong oáng, gioáng nhö caát kim”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù Phaät cho caùc Bí-soâ may y Taêng-giaø-leâ, caùc Bí-soâ traûi vaûi xeáp choàng treân ñaát neân dô, Phaät noùi: “khoâng neân ñeå treân ñaát, haõy laøm coät truï phôi y”, caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm coät truï nhö theá naøo, Phaät noùi: “coù hai loaïi baèng goã hay tre”, caùc Bí-soâ giaêng y treân caây tre, keùo qua keùo laïi, maéc tre laøm raùch y ; Phaät noùi: “neân khoan loã xoû daây qua coät truï ñeå noái hai coät truï vôùi nhau ñeå phôi y”. Nhö Phaät daïy coù ba loaïi y thöôïng trung vaø haï, y thöôïng giaêng vöøa treân truï cao, hai y trung haï thì khoâng vöøa, Phaät noùi neân laøm ba loaïi coät truï töông xöùng vôùi ba loaïi y.

# *Nhieáp tuïng thöù tö trong Bieät moân thöù nhaát:*

*Soi göông vaø soi nöôùc, Khoâng ñöôïc duøng löôïc chaûi, Treân ñaàu ñeå toùc daøi,*

*Phoøng taém, Laät-coâ-tyø.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù Luïc chuùng Bí-soâ vaøo saùng sôùm ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, thaáy theá tuïc môû röông laáy ñoà trang ñieåm ra, lieàn caàm laáy caùi göông soi maët roài töï khen mình ñeïp trai. Theá tuïc lieàn cheâ traùch: “caùc vò treân ñaàu khoâng toùc, döôùi naùch loâng daøi thì ñeïp ôû choã naøo”, Luïc chuùng Bí-soâ nghe roài lieàn im laëng, caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “Bí-soâ khoâng ñöôïc soi göông, ai soi thì phaïm toäi Vieät phaùp”. Sau ñoù Luïc chuùng Bí-soâ laïi soi maët trong nöôùc vaø cuõng bò cheâ traùch nhö treân, Phaät noùi cuõng khoâng ñöôïc soi maët trong nöôùc. Luùc ñoù coù Bí-soâ xem truøng trong nöôùc, nhìn thaáy maët mình neân sanh taâm hoái, Phaät noùi: “xem truøng trong nöôùc, thaáy maët thì khoâng phaïm ; cho ñeán xem treân maët coù muïn hay ung nhoït hoaëc xem hình daùng treû hay giaø so vôùi tröôùc ñaây neân soi göông thì khoâng coù loãi”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù Luïc chuùng Bí-soâ khaát thöïc ñeán nhaø theá tuïc, thaáy trong nhaø hoï coù ñoà trang ñieåm, lieàn caàm laáy caùi löôïc chaûi toùc treân ñaàu roài hoûi nhau coù ñeïp khoâng vaø bò theá tuïc cheâ traùch gioáng nhö treân. Phaät noùi: “Bí-soâ khoâng ñöôïc chaûi ñaàu, ai chaûi thì phaïm toäi Vieät phaùp”, laïi coù Bí-soâ duøng baøn chaûi, cho ñeán duøng caû löôïc vaø baøn chaûi, Phaät ñeàu noùi laø phaïm toäi Vieät phaùp.

Duyeân xöù nhö treân, sau khi traûi vaøng loùt treân ñaát ñeå mua röøng Theä ña cuùng cho Phaät vaø Taêng, tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc baûo moät thôï caïo ñeán caïo toùc cho Taêng. Ngöôøi naøy ñeán tröôùc cöûa lieàn gaëp Luïc chuùng Bí-soâ, hoï hoûi: “ngöôi coù theå caïo chöøa laïi choûm toùc treân ñaûnh ñaàu hay khoâng?”, ñaùp: “ñaây laø ngheà chuyeân moân cuûa toâi”, luùc ñang caïo, hoï laïi baûo chöøa

nhieàu toùc, laïi baûo bôùt moät phaàn… cho ñeán bôùt taùm phaàn, cuoái cuøng maéng ngöôøi thôï caïo: “ngöôøi ngu naøy khoâng hieåu gì caû, haõy caïo saïch heát ñi”, roài môùi thaû cho ra veà thì trôøi ñaõ chieàu toái. Tröôûng giaû hoûi thôï caïo: “anh ñaõ caïo toùc cho bao nhieâu vò?”, ñaùp laø khoâng raûnh ñi caïo toùc cho Taêng, roài ñem vieäc treân keå laïi, tröôûng giaû nghe roài lieàn cheâ traùch. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “Bí-soâ khoâng neân ñeå choûm toùc treân ñaàu, ai ñeå thì phaïm toäi Vieät phaùp”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù cuï thoï Ngöu ngoïa ôû trong hang Trö khaûm, vöôøn cuûa vua Xuaát quang, nuùi Thuûy laâm, nöôùc Kieàu thieåm tyø. Vaøo thaùng muøa xuaân vöôøn caây töôi toát, ñuû loaïi chim nhö A-na-haøm vuõ, coâng, Uyeân öông, noãng nhaïn… bay ñeán hoùt vang; vua Xuaát quang baûo ngöôøi giöõ vöôøn: “haõy söûa sang caây coû trong vöôøn, doïn saïch gaïch ñaù, ñeå nhieàu nöôùc saïch vaø ngöôøi hoä veä, ta seõ ñeán trong vöôøn du ngoaïn”. Ngöôøi giöõ vöôøn theo lònh vua chuaån bò ñaâu ñoù xong xuoâi roài baïch vua bieát thôøi, vua cuøng caùc cung nhaân vaø tuøy tuøng vaøo trong vöôøn du ngoaïn cho ñeán khi meät lieàn naèm nghæ. Caùc cung nhaân thaáy vua ñaõ naèm nghæ neân daïo khaép nôi haùi hoa quaû, chôït nhìn thaáy cuï thoï Ngöu ngoïa raâu toùc daøi, y treân ngöôøi raùch vaø dô, ñang ngoài kieát giaø döôùi goác caây, lieàn kinh hoaøng la leân laø coù quyû. Bí-soâ nghe la lieàn trôû vaøo trong hang, luùc ñoù vua giaät mình tænh daäy, ruùt kieám chaïy tôùi hoûi quyû ôû ñaâu, ñaùp laø ñaõ vaøo trong hang. Vua lieàn ñeán beân cöûa hang hoûi Bí-soâ laø ai, ñaùp laø Sa moân, vua hoûi laø Sa moân gì, ñaùp laø Sa moân Thích töû, vua laïi hoûi: “thaày ñaõ chöùng quaû A-la-haùn chöa?”, ñaùp laø chöa, laïi hoûi: “ñaõ chöùng quaû Baát hoaøn cho ñeán quaû Döï löu hay chöa?”, ñeàu ñaùp laø chöa, laïi hoûi: “neáu vaäy, ñaõ ñaéc ñöôïc ñònh thöù nhaát cho ñeán ñònh thöù tö hay chöa?”, ñeàu ñaùp laø chöa, vua nghe roài lieàn chuyeån sang noåi giaän baûo ñaïi thaàn: “keû phaøm tuïc naøy xuùc phaïm cung nöõ cuûa ta, haõy ñem kieán boû ñaày trong hang ñeå chuùng caén ngöôøi naøy”. Luùc ñoù, thieân thaàn cöïu truï trong hang nghe vua noùi lôøi naøy lieàn suy nghó: “Sa moân thieän naøy ñeán ñaây nöông töïa ta, khoâng phaïm loãi gì, chæ tu haïnh thieåu duïc. Vua aùc naøy phi phaùp muoán laøm haïi, ta neân phöông tieän giuùp ñôõ”, nghó roài lieàn bieán thaønh moät con heo lôùn töø trong hang chaïy ra. Vua thaáy con heo lieàn baûo ñaïi thaàn ñem ngöïa vaø cung teân ñeán ñeå vua röôït ñuoåi theo, luùc ñoù caùc cung nöõ baûo Bí-soâ: “Thaùnh giaû haõy ñi mau, nhaø vua raát baïo aùc coù theå haïi thaày”, Bí-soâ nghe roài lieàn mang y baùt ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät. Caùc Bí-soâ thaáy lieàn chaøo hoûi töø ñaâu ñeán, ñaùp laø töø nöôùc Kieàu thieåm tyø ñeán, laïi hoûi coù ñöôïc an laïc khoâng, ñaùp laø suyùt bò vua gieát haïi, noùi roài lieàn keå laïi vieäc treân. Caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo goïi Ngöu ngoïa ñeán, Ngöu ngoïa lieàn ñeán

choã Phaät ñaûnh leã roài ñöùng moät beân, Phaät hoûi: “coù phaûi thaày ñaõ taïo hình daùng phi phaùp nhö vaäy hay chaêng?”, ñaùp laø phaûi, Phaät noùi: “thaày thaät laø ngöôøi ngu neân môùi ôû trong hang kia khôûi taâm tham luyeán”, keá baûo caùc Bí-soâ: “do Bí-soâ ñeå toùc daøi neân môùi coù loãi naøy, töø nay khoâng ñöôïc ñeå toùc daøi, ai ñeå thì phaïm toäi Vieät phaùp”. Sau ñoù coù Bí-soâ ôû A-lan-nhaõ vì khoâng coù caïo toùc neân phaûi boû ngoïa cuï ôû ñoù ñeå ñeán soáng gaàn tuï laïc, Phaät tuy bieát nhöng vaãn hoûi A-nan nguyeân do, A-nan ñem vieäc treân baïch Phaät, Phaät noùi: “töø nay khai cho Bí-soâ ôû A-lan-nhaõ ñöôïc ñeå toùc daøi chöøng hai loùng tay, ngöôøi ôû tuï laïc thì ñeå toùc ngaén hôn”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ bònh ñeán thaày thuoác yeâu caàu ñieàu trò, thaày thuoác noùi: “neân laøm phoøng taém, taém xong thì bình phuïc”, Bí-soâ noùi: “leõ naøo oâng baûo toâi thoï duïc laïc nhö theá tuïc hay sao?”, thaày thuoác noùi: “ngoaøi caùch naøy ra, khoâng coøn caùch naøo khaùc”, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “neáu thaày thuoác baûo phaûi laøm phoøng taém môùi trò ñöôïc bònh thì khai cho laøm phoøng taém”. Bí-soâ lieàn trôû laïi hoûi thaày thuoác caùch laøm phoøng taém, thaày thuoác noùi: “toâi ñoïc saùch thuoác cuûa Luaân vöông noùi laøm phoøng taém thì tröï ñöôïc bònh, nhöng toâi khoâng bieát caùch thöùc laøm nhö theá naøo. Ñaïi sö cuûa thaày laø baäc Nhaát thieát trí, thaày haõy ñeán hoûi”. Bí- soâ trôû veà hoûi Phaät, Phaät noùi: “neân laøm phoøng taém nhö vaäy nhö vaäy”, caùc Bí-soâ laøm beân trong heïp beân ngoaøi roäng, Phaät noùi: “khoâng neân laøm nhö vaäy, neân laøm beân trong roäng, beân ngoaøi heïp, hình nhö traùi baàu”. Luùc ñoù beân trong bò khoùi mòt muø, khoâng coù choã thoaùt ra, Phaät baûo neân laøm cöûa soå; caùc Bí-soâ laøm cöûa soå quaù thaáp, khoùi vaãn khoâng thoaùt ra ñöôïc, Phaät baûo khoâng neân laøm quaù thaáp; laïi laøm quaù cao neân beân trong ít aùnh saùng, Phaät noùi: “khoâng neânlaøm quaù thaáp cuõng khoâng neân quaù cao, neân laøm vöøa chöøng”. Luùc ñoù chim quaï töø cöûa soå bay vaøo trong, Phaät baûo neân laøm chaán song; sau ñoù laïi bò möa gioù taït vaøo, Phaät baûo neân laøm caùnh cöûa; gioù laïi thoåi baät cöûa, Phaät baûo neân laøm choát cöûa; laïi khoù môû ñoùng, Phaät baûo neân laøm caây choáng gioáng nhö moùng chaân deâ ñeå ñoùng môû cöûa. Luùc ñoù phoøng taém khoâng coù cöûa, Phaät baûo neân laøm cöûa vaø then caøi ; trong phoøng taém, caùc Bí-soâ ñeå bình nöôùc döôùi ñaát, nöôùc bò laïnh neân khoâng theå taém ñöôïc; Phaät baûo neân keâ gaïch ñaù roài ñeå bình nöôùc ôû treân, khoâng quaù cao cuõng khoâng quaù thaáp, neân ngang baèng ñaàu goái. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñoát löûa treân ñaát laøm toån haïi ñaát, Phaät baûo neân loùt gaïch ñaù roài ñoát ôû treân. Luùc ñoù trong phoøng taém, löûa ñang chaùy röïc, Bí-soâ böôùc vaøo lieàn bò ngaát; Phaät baûo: “khi löûa ñang chaùy röïc, khoâng neân voäi böôùc vaøo, neân ñôïi bôùt chaùy roài môùi vaøo”. Caùc Bí-soâ raûi löûa ra cho mau taét, Phaät baûo neân gom laïi moät choã; caùc Bí-soâ khoâng bieát laáy vaät gì gom löûa, Phaät baûo neân duøng

xeûng saét. Laïi coù Bí-soâ bò truùng löûa neân ngaát, Phaät baûo neân duøng ít daàu Man thanh töû hoøa vôùi boät roài boû vaøo trong löûa thì seõ tænh laïi; laïi coù muøi hoâi, Phaät baûo neân ñoát höông thôm. Bí-soâ bò chaûy nöôùc maét, Phaät baûo neân duøng cuïc boät chaäm; vaãn khoâng heát chaûy nöôùc maét, Phaät baûo: “neân duøng Dö cam töû vuïn thaám öôùt voø thaønh vieân nhoû duøng ñeå chaäm nöôùc maét”. Luùc ñoù trong phoøng taém khoâng coù gheá ngoài neân moãi ngöôøi töï mang ñeán, bò dính dô; Phaät baûo neân duøng coû loùt. Chaân ñi treân ñaát dính buøn nhô nhôùp, Phaät baûo neân traûi coû; caùc Bí-soâ duøng coû khoâ neân bò chaùy, Phaät baûo neân traûi coû töôi; coû töôi khoù tìm, Phaät baûo neân nhuùng coû khoâ cho öôùt. Luùc ñoù Bí-soâ thoa daàu toaøn thaân neân ngöùa; duøng gaïch ñaù, moùng tay gaõi neân bò traày da, Phaät baûo neân duøng ñaù boït; duøng ñaù boït beùn neân bò loãi nhö tröôùc, Phaät baûo maøi cho maát choã beùn roài môùi duøng. Luùc ñoù caùc Bí-soâ duøng roài vaát böøa baõi neân bò maát, Phaät baûo khoâng ñöôïc vaát böøa baõi laøm maát, neân duøng daây coät treo treân giaù hay coïc. Caùc Bí-soâ duøng ñaù boït gaõi neân dính moà hoâi vaø daàu, phaûi thöôøng duøng nöôùc taåy; Phaät baûo khoâng neân taåy baèng nöôùc, neân boû vaøo löûa. Luùc ñoù nhieàu ngöôøi ra vaøo trong phoøng taém khieán phoøng bò laïnh; Phaät baûo ra vaøo neân ñoùng cöûa, neân baûo moät Bí-soâ giöõ cöûa. Caùc Bí-soâ ôû trong phoøng taém noùi chuyeän phieám, Phaät baûo khoâng neân noùi chuyeän phieàm trong nhaø taém, khi taém neân theo hai nghi phaùp laø noùi nhö phaùp vaø im laëng nhö baäc Thaùnh. Luùc ñoù caùc Bí-soâ taém trong phoøng laøm ñoïng buøn aàm öôùt, Phaät baûo khoâng neân taém trong phoøng, neân taém trong phoøng taém rieâng.

(Phoøng taém trò bònh laø theo phöông Taây duøng gaïch xeáp theo hình thaùp, treân heïp döôùi roäng, chính giöõa cao chöøng moät tröôïng, beân döôùi roäng baûy taùm thöôùc, coù cöûa ôû moät beân; trong ngoaøi ñeàu treùt tro buøn daøy kín, chính giöõa ñeå moät loø ñaát ñeå ñoát than hay cuûi khi taém, khoùi thoâng ra cöûa soå. Ngöôøi taém ngoài beân loø, hôi noùng trong noài laøm cho thaân ra moà hoâi, sau ñoù laáy daàu thoa khaép thaân, töï lau vaø kyø coï hay baûo ngöôøi khaùc lau. Caùch taém hôi, xoâng hôi naøy coù theå tri ñöôïc caùc loaïi bònh caûm cuùm, bònh gioù maø khoâng caàn duøng thuoác, khoâng phaûi chæ laø taém cho saïch caùu baån maø thoâi).

Luùc ñoù trong phoøng taém coù buøn, Phaät baûo duøng gaïch ñaù loùt; laïi bò ñoïng nöôùc, Phaät baûo neân laøm möông thoaùt nöôùc. Luùc ñoù ngöôøi xoái nöôùc ngoài ôû döôùi, ngöôøi taém ngoài ôû treân neân khi xoái, nöôùc vaêng laøm dô y ; Phaät baûo ngöôøi taém neân ngoài ôû döôùi, ngöôøi xoái nöôùc neân ngoài ôû treân. Luùc ñoù caùc Bí-soâ taém giaët caàn duøng xæ moäc, thaùo ñaäu… phaûi ñeán choã khaùc laáy, Phaät baûo neân döï tröõ caùc vaät naøy trong nhaø taém, khoâng neân ñeå ôû choã khaùc phaûi ñi xa laáy. Sau khi taém xong, thaân bò suy nhöôïc, Phaät baûo

neân aên chuùt ít. Tay dính daàu, moà hoâi khoù röûa saïch lieàn, neáu röûa laâu thì sôï phaïm loãi; Phaät baûo neân duøng muoãng ñeå aên, aên chaùo cuõng neân duøng muoãng. Khi aên caàn muoái, khoâng coù laù ñeå thoï; Phaät baûo neân caát chöùa caùi maâm ñöïng muoái. Khi Phaät cho laøm phoøng taém, caùc Bí-soâ khoâng bieát sai ai laøm; Phaät baûo neân sai ñeä töû moân nhaân cuøng laøm, neáu coù thí chuû cuõng ñöôïc nhôø laøm. Caùc Bí-soâ khi taém kyø coï cho nhau, Phaät baûo khi taém neân baûo ñeä töû theo vaøo ñeå kyø coï cho.

■