CAÊN BAÛN THUYEÁT

NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA TAÏP SÖÏ

**QUYEÅN 10**

# *Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai (tieáp theo):*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù Bí-soâ teân Hoan hæ soáng nôi A-lan-nhaõ tu thieàn ñònh neân moïi ngöôøi goïi laø Hoan hæ truï ñònh. Moät hoâm khi saép toïa thieàn, ma nöõ ñeán yeâu caàu haønh duïc, Hoan hæ khoâng chòu ; hoâm khaùc khi saép toïa thieàn, ma nöõ laïi hieän ñeán ngoài treân ñaàu goái cuûa Hoan hæ vaø xuùc chaïm, sau khi bò xuùc chaïm taâm nhieãm phaùt sanh neân Bí-soâ cuøng ma nöõ haønh duïc. Sau khi haønh duïc xong, Bí-soâ hoái haän ñau khoå, caûm thaáy nhö bò teân caém vaøo ngöïc lieàn suy nghó: “do ta ngu si neân ñaõ hoaïi haïnh thanh tònh, phaïm daâm thì phaûi hoaøn tuïc. Ta thaät khoâng coù taâm che giaáu, nay ta neân ñeán phaùt loà vôùi Theá toân, neáu coù quy cheá vaãn ñöôïc xuaát gia thì ta seõ thöïc haønh nhö phaùp; neáu khoâng ñöôïc nhö theá thì ta seõ hoaøn tuïc”, nghó roài lieàn caàm phaùp y ñi ñeán choã Phaät. Luùc ñoù Phaät ñang thuyeát phaùp cho traêm ngaøn ñaïi chuùng vaây quanh, töø xa thaáy Bí-soâ naøy ñeán, Phaät lieàn suy nghó: “neáu ta khoâng noùi thieän lai tröôùc thì Bí-soâ naøy seõ ñau buoàn hoäc maùu maø cheát”, nghó roài lieàn noùi vôùi Hoan hæ: “thieän lai Hoan hæ, vì sao laïi ñau buoàn nhö vaäy?”, ñaùp: “Theá toân, tröôùc ñaây con laø hoan hæ, nhöng nay khoâng coøn laø hoan hæ nöõa”, Phaät noùi: “thaày ñaõ laøm loãi gì maø noùi lôøi naøy?”, ñaùp: “Theá toân, con khoâng xaû hoïc xöù maø laøm vieäc daâm, hoaïi haïnh thanh tònh ; con tuy phaïm giôùi nhöng khoâng coù taâm che giaáu”, Phaät noùi: “thaày coù theå thoï hoïc xöù troïn ñôøi hay khoâng?”, ñaùp: “Theá toân, con coù theå thoï trì”. Luùc ñoù Phaät baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày neân bieát, Bí-soâ Hoan hæ tuy huûy phaïm tònh giôùi nhöng khoâng coù taâm che giaáu, khoâng phaûi laø Ba-la-thò-ca. Caùc thaày neân yeát ma cho Hoan hæ thoï hoïc xöù troïn ñôøi, neáu coù ai gioáng nhö vaäy cuõng neân taùc phaùp yeát ma cho. Taùc phaùp nhö sau: traûi toøa, ñaùnh kieàn chuøy nhoùm taêng, khi Taêng ñaõ nhoùm, Bí-soâ Hoan hæ neân ñaûnh leã Taêng roài ôû tröôùc vò Thöôïng

toøa chaép tay baïch raèng:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, con laø Bí-soâ Hoan hæ khoâng xaû hoïc xöù maø laøm vieäc daâm, hoaïi haïnh thanh tònh; con tuy phaïm giôùi nhöng khoâng coù taâm che giaáu. Nay con theo Taêng xin thoï hoïc xöù troïn ñôøi, xin thöông xoùt (ba laàn).

Taêng neân baûo Hoan hæ ñeán ñöùng ôû choã maét thaáy nhöng tai khoâng nghe, luùc ñoù moät Bí-soâ trong Taêng taùc baïch yeát ma nhö sau:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, Bí-soâ Hoan hæ khoâng xaû hoïc xöù maø laøm vieäc daâm, hoaïi haïnh thanh tònh; tuy ñaõ phaïm giôùi nhöng khoâng coù taâm che giaáu, nay Bí-soâ Hoan hæ theo Taêng xin thoï hoïc xöù troïn ñôøi. Neáu taêng giaø ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng giaø neân chaáp thuaän, Taêng nay cho Bí-soâ Hoan hæ thoï hoïc xöù troïn ñôøi. Baïch nhö vaäy.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, Bí-soâ Hoan hæ khoâng xaû hoïc xöù maø laøm vieäc daâm, hoaïi haïnh thanh tònh ; tuy ñaõ phaïm giôùi nhöng khoâng coù taâm che giaáu, nay theo Taêng xin thoï hoïc xöù troïn ñôøi. Neáu cuï thoï naøo chaáp thuaän cho Bí-soâ Hoan hæ thoï hoïc xöù troïn ñôøi thì im laëng, ai khoâng chaáp thuaän thì noùi. Ñaây laø yeát ma laàn thöù nhaát (laàn thöù hai, laàn thöù ba).

Taêng chaáp thuaän vì im laëng, vieäc naøy xin nhôù giöõ nhö vaäy.

Naøy caùc Bí-soâ, haønh phaùp cuûa Bí-soâ thoï hoïc xöù troïn ñôøi laø: khoâng ñöôïc thoï söï nghinh ñoùn, cung kính chaép tay leã baùi cuûa Bí-soâ truï boån taùnh thieän; khoâng ñöôïc ngoài chung moät toøa, phaûi ngoài choã thaáp hôn ; khoâng ñöôïc cuøng kinh haønh, neáu cuøng ñi thì phaûi ñi sau moät böôùc; khoâng ñöôïc cuøng thieän Bí-soâ laøm baïn ñi ñeán nhaø tröôûng giaû, Baø-la-moân; neáu cuøng ñi thì phaûi ñi sau, cuõng khoâng ñöôïc ngu chung moät phoøng; khoâng ñöôïc cho ngöôøi khaùc xuaát gia vaø thoï Caän vieân; khoâng ñöôïc thoï ngöôøi khaùc y chæ; khoâng ñöôïc nuoâi Sa di; khoâng ñöôïc taùc caùc phaùp yeát ma nhö ñôn baïch, baïch nhò hay baïch töù yeát ma; khoâng ñöôïc thoï Taêng sai laøm ngöôøi bænh phaùp yeát ma; khoâng ñöôïc thoï taêng sai giaùo giôùi Bí-soâ ni, neáu ñöôïc Taêng sai cuõng khoâng neân ñi; neáu thaáy coù Bí-soâ khaùc phaù giôùi, phaù kieán, phaù oai nghi, khoâng chaùnh maïng ñeàu khoâng ñöôïc cöû toäi hoï, cuõng khoâng ñöôïc laøm cheá lònh; khoâng ñöôïc ñoàng tröôûng tònh vaø vieäc Tuøy yù. Haèng ngaøy phaûi daäy sôùm môû cöûa, thu caát ñeøn, queùt doïn phoøng chuøa, duøng phaân boø môùi treùt laøng tuøy choã; ôû trong nhaø xí muùc nöôùc vaø ñeå laáy caây, ñaát ñaày ñuû; trong nhaø taém caáp nöôùc caàn duøng thích hôïp laïnh noùng… Ñaùnh kieàn chuøy, traûi toøa, chuaån bò ñaày ñuû höông hoa cuùng döôøng; neáu coù khaû naêng thì tuøy luùc tuïng nieäm, taùn thaùn coâng ñöùc Phaät; neáu khoâng laøm ñöôïc thì môøi ngöôøi khaùc. Vaøo thaùng noùng phaûi caàm quaït quaït cho caùc Bí-soâ ; khi muoán ngoài thì phaûi ngoài döôùi ñaïi Bí-soâ vaø ngoài treân Sa di.

Khi thoï thöïc phaûi giöõ taâm an, aên xong phaûi thu doïn saïch seõ. Thöôøng baùo cho chuùng bieát soá ngaøy nhö sau: “Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, hoâm nay laø ngaøy ñaàu thaùng moãi ngöôøi neân duïng taâm vì thí chuû xaây chuøa, thieân thaàn hoä chuøa, quoác vöông, ñaïi thaàn, sö taêng, cha meï, tín thí möôøi phöông maø tuïng keä phöôùc thí trong kinh ; neáu khoâng laøm ñöôïc thì môøi ngöôøi khaùc laøm”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ chia phoøng xaù laïi khoâng chia cho ngöôøi thoï hoïc, Phaät baûo neân chia ; laïi khoâng chia lôïi döôõng, Phaät baûo neân chia. Coù Bí- soâ thoï hoïc khoâng tu phaùp thieän, Phaät baûo neân tu vaø phaûi tuøy thuaän laøm theo caùc haønh phaùp ñaõ cheá cho ñeán khi ñoaïn heát kieát söû, neáu khoâng laøm thì phaïm toäi. Luùc ñoù Bí-soâ Hoan hæ tuøy thuaän laøm theo caùc haønh phaùp maø Phaät ñaõ cheá, sieâng naêng khoâng löôøi bieáng; nhôø ñoù ñoaïn heát caùc kieát söû raøng buoäctrong naêm ñöôøng, chöùng A-la-haùn , ñuû ba minh, saùu thoâng , 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. Sau khi chöùng quaû, Bí-soâ Hoan hæ vaãn haønh theo caùc haønh phaùp maø Phaät ñaõ cheá, Phaät noùi: “khoâng caàn laøm nöõa, töø nay neân ngoài theo thöù lôùp lôùn nhoû, ñöôïc cuøng ôû chung vôùi caùc thieän Bí-soâ”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Vöông xaù, cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta sau khi xuaát gia thöôøng bò bònh, moät vò ñoàng phaïm haïnh ñeán thaêm hoûi coù an laïc khoâng, ñaùp laø bò bònh neân khoâng an laïc, laïi hoûi bònh gì, ñaùp laø bònh ho, laïi hoûi ñaõ uoáng thuoác gì, ñaùp: “tröôùc ñaây ñaõ töøng huùt thuoác thaáy bôùt”, laïi hoûi sao khoâng huùt thuoác nöõa, ñaùp laø Phaät chöa cho. Caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “ngöôøi coù bònh ñöôïc huùt thuoác ñeå trò bònh”, Bí-soâ khoâng bieát caùch laøm, ñeå thuoác treân löûa neân khoâng huùt ñöôïc, Phaät baûo: “haõy duøng hai caùi toâ uùp vaøo nhau, treân ñaùy toâ xoi loã, beân trong ñeå löûa vaø thuoác roài huùt”, vaãn khoâng huùt ñöôïc, Phaät baûo neân laøm caùi taåu thuoác, Bí-soâ laøm taåu thuoác baèng tre vaãn khoâng huùt ñöôïc, Phaät baûo neân laøm baèng saét, laøm quaù ngaén hay quaù daøi vaãn khoâng huùt ñöôïc, Phaät baûo neân laøm daøi chöùng möôøi hai ngoùn tay, khoâng quaù nhoïn cuõng khoâng quaù thoâ, ñeå thuoác treân mieäng cuûa taåu thuoác roài huùt ôû phía ñaàu cuûa caùi taåu thuoác. Bí-soâ duøng xong boû böøa baõi, Phaät baûo neân may caùi ñaõy ñöïng caát ; Bí-soâ laïi ñeå caùi ñaõy ñöïng taåu thuoác döôùi ñaát, Phaät baûo khoâng neân ñeå duôùi ñaát, neân treo treân caùi coïc hay treân saøo. Luùc ñoù oáng cuûa taåu thuoác bò seùt, Phaät baûo duøng daàu thoa, sau ñoù Bí-soâ lau röûa meät nhoïc, Phaät baûo khoâng neân röûa baèng nöôùc, neân hô trong löûa.

# *Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai:*

*Cho taém nöôùc thuoác noùng, Nhoû muõi, duøng cheùn ñoàng, Giaø bònh ñöôïc ñi xe,*

*Neân bieát vieäc tieåu tieän.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù Bí-soâ bònh ñeán thaày thuoác yeâu caàu chöõa trò, thaày thuoác baûo neân taém baèng nöôùc thuoác noùng, Bí-soâ noùi Phaät chöa cho, thaày thuoác noùi: “Theá toân ñaïi bi aét seõ khai cho”, Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “neáu thaày thuoác baûo taém nöôùc thuoác noùng thì ñöôïc tuøy yù laøm”. Luùc ñoù Bí-soâ khoâng bieát duøng nöôùc thuoác gì neân ñeán hoûi thaày thuoác, thaày thuoác noùi: “toâi cuõng khoâng bieát laø nöôùc thuoác gì, chæ laø ñoïc thaáy trong saùch cuûa Luaân vöông goïi nöôùc thuoác noùng laø Nhaân ñaúng. Phaät laø baäc Nhaát thieát trí, thaày neân ñeán hoûi”, Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “neáu trò bònh phong thì duøng caùc loaïi thaûo döôïc goàm coù reã, caønh, hoa, voû caây… naáu laøm nöôùc thuoác, taém xong thì heát bònh”. Luùc ñoù Bí-soâ taém nöôùc thuoác noùng, nöôùc da bò ñoåi maøu, Phaät baûo neân duøng daàu xoa, Bí-soâ thoa nhieàu daàu neân dô y phuïc, Phaät baûo duøng thaùo ñaäu lau saïch, nöôùc da vaãn bò ñoåi maøu, Phaät baûo neân nhoû moät hai gioït daàu vaøo trong nöôùc thuoác noùng khi saép taém xong thì nöôùc da seõ töôi saùng trôû laïi.

Luùc ñoù cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta bò bònh… nhö treân cho ñeán caâu bò bònh chaûy nöôùc muõi, laïi hoûi töøng trò baèng thuoác gì, ñaùp laø töøng nhoû thuoác vaøo muõi, laïi hoûi sao khoâng nhoû nöõa, ñaùp laø Phaät chöa cho. Caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “ngöôøi coù bònh ñöôïc nhoû thuoác vaøo muõi”, Bí-soâ nhoû thuoác vaøo muõi, thuoác chaûy ra ngoaøi laøm thaân dô, Phaät baûo khoâng neân nhoû nhö vaäy, laïi duøng laù ñeå nhoû, Phaät baûo neân duøng oáng ñoàng hay saét ñeå nhoû muõi, Bí-soâ laøm oáng chæ thoâng moät ñaàu, Phaät baûo neân laøm thoâng hai ñaàu, Bí-soâ laïi laøm oáng beùn nhoïn thoâ xaáu, Phaät baûo khoâng neân, Bí-soâ laïi duøng tay baån nhoû thuoác, Phaät baûo neân röûa tay saïch thoï thuoác roài môùi nhoû.

Luùc ñoù cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta bò bònh khaùt nhöng khoâng coù ñoà duøng uoáng nöôùc, Phaät baûo neân duøng cheùn ñoàng ñeå uoáng nöôùc.

Luùc ñoù coù thaân toäc ñeán nghe cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta thuyeát phaùp, nghe xong trôû veà noùi vôùi vôï: “toâi ñöôïc nghe Thaùnh giaû Taát-laân-giaø-baø ta thuyeát dieäu phaùp, vì sao naøng khoâng ñi nghe?”, ngöôøi vôï noùi: “em laø phuï nöõ khoâng theå ra ngoaøi, neáu Thaùnh giaû Taát-laân-giaø-baø ta ñeán ñaây thuyeát phaùp thì em seõ nghe”. Ngöôøi choàng nghe roài lieàn ñeán thænh, Taát- laân-giaø-baø ta noùi: “toâi bònh neân khoâng theå ñi ñeán ñoù ñöôïc”, ñaùp: “con seõ

ñem xe ñeán ñoùn Thaùnh giaû”, Taát-laân-giaø-baø ta noùi Phaät chöa cho, baïch Phaät, Phaät noùi: “do vieäc naøy neân khai cho Bí-soâ bònh ñöôïc ñi xe”. Taát- laân-giaø-baø ta lieàn ngoài treân xe cuøng caùc ñeä töû ñi ñeán nhaø ngöôøi thænh, Luïc chuùng Bí-soâ gaëp treân ñöôøng ñi lieàn hoûi caùc ñeä töû ñoù laø ai ngoài treân xe, ñaùp laø OÂ-ba-ñaø-da cuûa chuùng toâi, Luïc chuùng Bí-soâ lieàn hoûi: “Phaät cho Bí-soâ ngoài xe hay sao?”, ñaùp: “Theá toân ñaïi töø bieát Bí-soâ bònh khoâng theå ñi boä neân khai cho ngoài xe”, Luïc chuùng Bí-soâ nghe roài lieàn noùi vôùi nhau: “chuùng ta cuõng neân ñi xe vaø trang nghieâm chieác xe cho ñeïp”. Qua hoâm sau Luïc chuùng Bí-soâ duøng caùc vaät trang nghieâm vôùi chuoâng linh treo treân xe roài ngoài ñi khaép caùc ngaõ ñöôøng. Caùc tröôûng giaû, Baø-la-moân thaáy roài lieàn cheâ traùch: “Sa moân caùc ò coøn thoï duïc laïc hay sao?”, caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “Bí-soâ khoâng bònh maø ñi xe thì phaïm toäi Vieät phaùp. Coù hai nhaân duyeân ñöôïc ñi xe: moät laø giaø yeáu, hai laø bònh khoâng coù söùc löïc”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù tröôûng giaû tín taâm cuøng moät Baø-la-moân khoâng coù tín taâm vaøo röøng Theä ña tham quan, khi ñeán moät goác caây thaáy tieän lôïi hoâi dô neân Baø-la-moân noùi: “Sa moân Thích töû khoâng saïch seõ neân ñaïi tieåu tieän döôùi goác caây hoa traùi”, tröôûng giaû noùi: “caùc Thaùnh giaû haù laïi tuøy tieän phoùng ueá hay sao, chaéc laø baïch y naøo ñoù”, noùi vöøa döùt lôøi boãng thaáy moät Bí-soâ Ma ha la duøng y che ñaàu ñeán tieän lôïi beân goác caây. Baø-la-moân lieàn noùi vôùi tröôûng giaû: “oâng noùi laø baïch y laøm, vaäy oâng haõy nhìn xem ai ñang tieän lôïi beân goác caây?”, tröôûng giaû xaáu hoå im laëng. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “Bí-soâ khoâng ñöôïc tieän lôïi beân goác caây, ai laùm traùi thì phaïm toäi Vieät phaùp”. Sau ñoù coù Bí-soâ ñi treân ñöôøng, ñeán moät röøng caây bò tieän lôïi thuùc baùch nhöng khoâng daùm ñi neân maéc bònh khaùc, Phaät noùi: “neáu ñi treân ñöôøng ñeán röøng caây thì ñöôïc tuøy yù tieän lôïi”. Sau ñoù coù Bí-soâ ôû trong tuï laïc bò tieän lôïi thuùc baùch nhöng khoâng daùm di beân goác caây, trôøi giöõa tröa raát khoå sôû, Phaät noùi: “neáu ôû trong tuï laïc, ñeán döôùi luøm caây ñöôïc tuøy yù tieän lôïi”. Luùc ñoù OÂ ba-nan-ñaø ñaïi tieän trong vöôøn rau cuûa ngöôøi khieán rau coû cheát, Phaät noùi: “Bí-soâ khoâng ñöôïc ñaïi tieåu tieän treân rau coû töôi”. Sau ñoù caùc Bí-soâ ñeán choã ñaát troáng tieän lôïi, caùc tröôûng giaû, Baø-la-moân thaáy roài lieàn cheâ traùch: “Sa moân Thích töû öa chuoäng nghi thöùc maø laïi cuøng ngoài aên moät choã, cuøng tieän lôïi moät nôi”, Phaät noùi: “do vieäc naøy neân cho caùc Bí-soâ laøm nhaø xí”. Laøm nhaø xí beân ngoaøi chuøa, ban ñeâm ñi sôï gaëp hoå lang, giaëc cöôùp, Phaät baûo neân laøm trong chuøa, Bí-soâ khoâng bieát neân laøm choã naøo, Phaät noùi neân laøm ôû goùc Taây baéc sau chuøa, laïi khoâng bieát laøm nhö theá naøo, Phaät noùi: “coù hai loaïi: moät laø nhaø

xí rieâng bieät, hai laø nhaø xí ôû beân caïnh. Nhaø xí rieâng bieät roäng vuoâng vöùc moät tröôïng, tieän lôïi ôû beân trong; nhaø xí ôû beân caïnh laø ôû phía sau phoøng ñöôïc ngaên baèng vaùch goã, tieän lôïi trong ñoù. Beân ngoaøi nhaø xí laø choã röûa tay chaân neân ñeå bình nöôùc, nhaø xí neân coù cöûa vaø then caøi, coù guoác goã beân ngoaøi ñeå mang khi vaøo trong nhaø xí”. Luùc ñoù coù moät Bí-soâ ñaõ vaøo nhaø xí, Bí-soâ khaùc laïi vaøo nöõa, Phaät noùi: “khoâng neân nhö vaäy, khi muoán vaøo nhaø xí neân khaûy moùng tay hay taèng haéng, ngöôøi beân trong nhaø xí cuõng vaäy”. Nhaø xí coù muøi hoâi, Phaät baûo neân luaân phieân queùt doïn saïch seõ; caùc Bí-soâ duøng tay vaát laù ñaát trong nhaø xí neân nhôøm gôùm, Phaät baûo neân duøng nöôùc doäi vaø duøng choåi queùt, khoâng neân duøng tay. Laïi coù Bí- soâ röûa tay chaân laâu trong nhaø xí khieán ngöôøi beân ngoaøi chôø laâu, Phaät baûo neân laøm choã röûa tay chaân beân ngoaøi. Bí-soâ laøm quaù xa, Phaät baûo neân laøm gaàn beân nhaø xí vaø ñeå ñuû caùc vaät caàn duøng. Luùc ñoù caùc Bí-soâ vaøo nhaø xí tieåu tieän khieán ngöôøi muoán ñaïi tieän phaûi chôø neân sinh bònh khaùc, Phaät baûo neân laøm choã tieåu tieän rieâng; caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm choã naøo, Phaät baûo neân laøm gaàn beân nhaø xí, coù oáng thoaùt nöôùc vaø coù cöûa cuõng nhö nhaø xí.

# *Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai:*

*Bình nöôùc bieát dô saïch, Nguyeän Theá toân tröôøng thoï, Nhaân ñaây ni Nieát-baøn, Thöùc aên uoáng coù naêm.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù moät Baø-la-moân vì trôøi noùng böùc neân bò khaùt caàn nöôùc uoáng neân vaøo trong chuøa xin nöôùc uoáng, Bí-soâ ñem bình nöôùc röûa ñöa cho Baø-la-moân, Baø-la-moân hoûi: “ñaây laø bình nöôùc saïch hay laø bình nöôùc röûa”, ñaùp laø bình nöôùc röûa, Baø-la-moân noùi: “neáu laø bình nöôùc röûa sao laïi ñöa cho toâi uoáng?”, ñaùp: “vì hai bình ñeå chung neân toâi laáy loän”, Baø-la-moân noùi: “bình nöôùc sa- ïch khoâng neân ñeå chung vôùi bình nöôùc röûa, neân ñeå rieâng neáu coù ai ñeán xin nöôùc uoáng, cho hoï uoáng heát khaùt haù khoâng phaûi laø vieäc phöôùc hay sao”, noùi roài boû ñi. Phaät noùi: “töø nay neân ñeå rieâng bình nöôùc saïch cung caáp cho ngöôøi bò khaùt”, coù tröôûng giaû nghe bieát vieäc naøy lieàn mang ñeán cuùng nhieàu bình nöôùc. Caùc Bí-soâ khoâng coi giöõ, ai caàn cöù töï nhieân laáy mang ñi neân khoâng bao laâu sau bình heát saïch. Caùc Bí-soâ laïi baûo thí chuû mang ñeán theâm, thí chuû noùi: “toâi cuùng raát nhieàu vì sao laïi mau heát nhö vaäy”, Bí-soâ keå laïi vieäc treân, thí chuû noùi: “caùc thaày sao khoâng coi giöõ ñeå ñeán noãi hao phí nhö vaäy”, Phaät noùi: “khoâng neân ñeå ngöôøi laáy ñi nhö theá, töø nay neân sai ngöôøi coi giöõ khí vaät”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ khoâng choïn

löïa tuøy tieän sai ngöôøi, Phaät noùi: ngöôøi coù ñuû naêm phaùp neáu chöa sai thì khoâng neân sai, neáu ñaõ sai roài thì khoâng cho laøm, ñoù laø: tuøy AÙi, tuøy saân, tuøy sôï, tuøy si, khoâng nhôù ñaõ caát hay chöa caát khí vaät. Ngöôïc vôùi naêm phaùp treân thì neáu chöa sai neân sai, neáu ñaõ sai roài thì neân baûo laøm. Taùc phaùp sai nhö sau: traûi toøa… nhö tröôùc ñaõ noùi, trong Taêng neân hoûi: “Bí-soâ teân coù theå laøm ngöôøi coi giöõ khí vaät cho Taêng hay khoâng?”, neáu ñaùp

laø coù theå thì neân baïch nhò yeát ma sai. Taùc baïch nhö sau:

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, Bí-soâ teân hoan hæ laøm ngöôøi coi giöõ

khí vaät cho Taêng. Neáu taêng giaø ñuùng thôøi ñeán nghe, Taêng giaø neân chaáp thuaän, Taêng nay sai Bí-soâ laøm ngöôøi coi giöõ khí vaät cho Taêng. Baïch

nhö vaäy.

Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe, Bí-soâ ------ hoan hæ laøm ngöôøi coi giöõ khí vaät cho Taêng. Neáu cuï thoï naøo chaáp thuaän Bí-soâ laøm ngöôøi coi

giöï khí vaät cho Taêng thì imlaëng, ai khoâng chaáp thuaän thì noùi. Taêng chaáp thuaän vì im laëng, vieäc naøy xin nhôù giöõ nhö vaäy.

Luùc ñoù coù ngöôøi tuïc bò khaùt ñeán xin nöôùc, Bí-soâ ñöa bình nöôùc môùi choï hoï, hoï ñem bình cuõ traû laïi, Phaät baûo: “khoâng neân nhö vaäy, neân ñöa bình nöôùc môùi cho caùc Bí-soâ, coøn bình nöôùc cuõ thì ñöa cho ngöôøi tuïc”. Bí-soâ duøng nöôùc xong thì caát bình, coøn ngöôøi tuïc duøng roài thì vaát boû tuøy tieän, Phaät baûo neân thu caát. Laïi nöõa Bí-soâ khoâng kheùo giöõ gìn neân laøm bình hö hoaïi, Phaät baûo neân laøm kho caát chöùa.

Luùc ñoù coù thöông chuû töø phöông Baéc ñeán thænh Phaät vaø Taêng cuùng döôøng trong ba thaùng, suy nghó: “ta khoâng muoán möôïn duøng vaät duïng cuûa ngöôøi khaùc, neân mua saém vaät duïng môùi”, nghó roài lieàn duøng ñoàng traéng ñoàng ñoû laøm nhieàu vaät duïng ñeå ñöïng thöùc aên cuùng döôøng Phaät vaø Taêng trong ba thaùng. Ñuû ba thaùng oâng ñem caùc vaät duïng naøy cuùng cho Taêng, Bí-soâ ñem caát vaøo trong kho gaàn caùc ñoà goám laøm cho ñoà goám bò beå, Phaät baûo vaät duïng baèng ñoàng vaø goám söù khoâng ñöôïc ñeå chung. Laïi coù moät Baø-la-moân khaùt ñeán choã Bí-soâ xin nöôùc, Bí-soâ ñöa gaøu vaø daây muùc nöôùc, Baø-la-moân hoûi duøng ñeå laøm gì. Ñaùp: “toâi khoâng coù muùc saün nöôùc, oâng haõy töï muùc laáy uoáng”, Baø-la-moân noùi: “caùc vò neân muùc saün nöôùc uoáng ñeå giuùp cho ngöôøi bò khaùt, ñoù laø vieäc thieän”, Phaät baûo neân muùc saün nöôùc saïch döï tröõ. Caùc Bí-soâ nghe roài lieàn muùc ñeå saün nöôùc ôû khaép nôi hoaëc ôû giöõa saân, hoaëc ôû trong phoøng, tröôùc hieân… laøm cho nöôùc bò baån, Phaät noùi khoâng neân. Bí-soâ khoâng bieát ñeå nöôùc ôû ñaâu, Phaät noùi: “neân laøm choã ñeå nöôùc ôû phía Ñoâng coång chuøa”, trong choã ñeå nöôùc toái taêm, Phaät baûo neân laøm cöûa soå, loùt gaïch treân neàn vaø laøm oáng thoaùt nöôùc, phoùng neân coù cöûa vaø khoùa; bình chöùa nöôùc khoâng ñöôïc ñeå döôùi ñaát, neân

ñeå treân buïc goã, neáu nghieâng thì neân keâ ôû döôùi. Luùc ñoù bình nöôùc dô, Bí-soâ khoâng bieát duøng vaät gì chaø röûa, Phaät baûo neân duøng baøn chaûi vaø laù caây ; tuy thöôøng chaø röûa vaãn coù muøi hoâi, Phaät baûo neân duøng nhieàu bình thay nhau ñöïng nöôùc, soá bình naøy ñöïng nöôùc thì soá bình kia ñem phôi. Bí-soâ ñem phôi döôùi naéng, Phaät baûo neân ñeå trong choã maùt. Bình khoâng coù naép ñaäy neân buïi ñaát rôi vaøo trong laøm dô nöôùc, Phaät baûo neân laøm naép ñaäy, khoâng ñöôïc duøng dô khuaáy nöôùc, phaûi röûa saïch tay. Moãi laàn chaïm vaøo bình phaûi röûa tay neân Bí-soâ thaáy meät nhoïc, Phaät baûo neáu khi chaïm vaøo bình ñoàng hay saønh söù maø tay khoâng chaïm nöôùc thì khoâng caàn phaûi röûa tay. Luùc ñoù caùc Bí-soâ khoâng bieát sai ai muùc saün nöôùc döï tröõ, Phaät baûo neân sai moân nhaân ñeä töû laøm.

Phaät taïi thaønh Kieáp-tyû-la trong vöôøn Ña caên, luùc ñoù Bí-soâ ni Ñaïi theá chuû Cuø ñaøm di cuøng naêm traêm ni quyeán thuoäc ñeán choã Phaät, ñaûnh leã roài ngoài moät beân nghe Phaät thuyeát phaùp, Phaät boãng nhaûy muõi. Ñaïi theá chuû lieàn nguyeän cho Theá toân tröôøng thoï, truï hôn kieáp soá; naêm traêm ni nghe roài ñeàu ñoàng thanh nguyeän theo; ñòa thaàn Döôïc xoa, hö khoâng thaàn Döôïc xoa, cho ñeán chö thieân caùc coõi trôøi Töù thieân vöông, coõi trôøi Tam thaäp tam… nghe roài cuõng ñeàu ñoàng thanh nguyeän theo nhö vaäy. Luùc ñoù Phaät baûo Bí-soâ ni Ñaïi theá chuû: “baø cuøng caùc chuùng sanh ñaõ laøm ñieàu chöôùng ngaïi lôùn, do lôøi nguyeän naøy cuûa baø neân naêm traêm ni cho ñeán chö thieân caùc coõi trôøi ñeàu nguyeän theo nhö theá. Thaät ra cung kinh nhö vaäy khoâng goïi laø thieän”, Ñaïi theá chuû lieàn hoûi Phaät cung kính theá naøo môùi goïi laø thieän, Phaät noùi: “naøy Cuø ñaøm di, baø neân noùi raèng: nguyeän cho Phaät vaø Taêng truï laäu ôû ñôøi thöôøng ñöôïc hoøa hôïp nhö nöôùc vôùi söõa, laøm cho giaùo phaùp cuûa Ñaïi sö ñöôïc quang huy. Laøm nhö theá môùi goïi laø cung kính baäc Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, ñoù môùi goïi laø thieän leã”, luùc ñoù moät Bí-soâ ni noùi keä:

*“Theá chuû Cuø ñaøm di, Ñeán ñaûnh leã Nhö lai,*

*Nguyeän Maâu ni tröôøng thoï, Truï hôn moät kieáp soá,*

*Ñeå ñoä caùc chuùng sanh. Taâm Phaät maãu aân troïng, Neân noùi lôøi nguyeän naøy, Nhöng Phaät baûo khoâng neân, Noùi lôøi nguyeän nhö vaäy”.*

Luùc ñoù Ñaïi theá chuû suy nghó: “Phaät taùn thaùn Taêng hoøa hôïp…, nay Theá toân coøn ôû ñôøi, trong chuùng taêng chöa bò chia reõ, ta neân nhaäp Nieát-

baøn”, nghó roài lieàn baïch Phaät: “Theá toân, toâi nay muoán nhaäp Nieát-baøn”, Theá toân nghe roài lieàn im laëng ; Ñaïi theá chuû baïch ñeán laàn thöù ba, Phaät cuõng im laëng; baïch ñeán laàn thöù tö, Phaät noùi: “baø muoán nhaäp Nieát-baøn phaûi khoâng?”, ñaùp laø muoán nhaäp Nieát-baøn, Phaät noùi: “baø muoán nhaäp Nieát-baøn thì Nhö lai coøn gì ñeå noùi, caùc haønh voâ thöôøng ñeàu neân nhö theá”. Naêm traêm Bí-soâ ni cuõng baïch Phaät muoán nhaäp Nieát-baøn, Phaät cuõng noùi lôøi nhö theá; nghe Phaät noùi lôøi naøy roài Ñaïi theá chuû vaø caùc Bí-soâ ni hoan hæ ñaûnh leã Phaät roài ñi ñeán choã toân giaû A-nan noùi laø muoán nhaäp Nieát-baøn, A-nan cuõng noùi lôøi nhö Phaät ñaõ noùi; nhö theá cho ñeán caùc toân giaû cuõng ñeàu noùi lôøi nhö Phaät ñaõ noùi. Sau khi baùo cho caùc toân giaû bieát ñieàu naøy roài, Ñaïi theá chuû vaø caùc Bí-soâ ni trôû veà truù xöù cuûa mình, noäi trong baûy ngaøy thuyeát dieäu phaùp cho ba chuùng khieán cho hoï ñöôïc lôïi ích thuø thaéng roài ñi ñeán choã thanh vaéng theo thöù lôùp ngoài baùn giaø. Luùc ñoù Ñaïi theá chuû nhaäp tam muoäi, nhôø ñònh löïc thuø thaéng lieàn aån thaân ngay nôi choã ngoài, hieän ra treân khoâng trung ñi ñöùng naèm ngoài, nhaäp ñònh Hoûa quang tröôùc tieân töø phöông Ñoâng hieän caùc aùnh saùng xanh, vaøng, ñoû, traéng, hoàng; hoaëc hieän bieán thaàn thoâng nhö treân thaân tuoân ra nöôùc, döôùi thaân tuoân ra löûa, hoaëc treân thaân tuoân ra löûa, döôùi thaân tuoân ra nöôùc; phöông Ñoâng ñaõ nhö vaäy, caùc phöông Nam, Taây, Baéc cuõng hieän nhö vaäy. Naêm traêm Bí-soâ ni cuõng nhaäp tam muoái hieän töôùng nhö Ñaïi theá chuû khoâng khaùc. Luùc ñoù Ñaïi theá chuû nhaäp ñònh thöù nhaát, xuaát ñònh thöù nhaát roài nhaäp ñònh thöù hai, xuaát ñònh thöù hai roài nhaäp ñònh thöù ba, xuaát ñònh thöù ba roài nhaäp ñònh thöù tö, xuaát ñònh thöù tö roài nhaäp ñònh Khoâng xöù, xuaát ñònh Khoâng xöù roài nhaäp ñònh Thöùc xöù, xuaát ñònh Thöùc xöù roài nhaäp ñònh Voâ sôû höõu xöù, xuaát ñònh Voâ sôû höõu xöù roài nhaäp ñònh Phi töôûng phi phi töôûng xöù, xuaát ñònh Phi töôûng phi phi töôûng xöù roài nhaäp ngöôïc trôû laïi, nhö theá cho ñeán ñònh thöù nhaát roài môùi nhaäp Nieát-baøn. Naêm traêm Bí-soâ ni cuõng laàn löôït nhaäp thuaän nghòch caùc thieàn roài nhaäp Nieát-baøn cuõng nhö Ñaïi theá chuû khoâng khaùc. Luùc ñoù ñaïi ñòa chaán ñoäng, saùu phöông ñeàu röïc saùng, chö thieân treân khoâng trung keâu vang nghe nhö tieáng troáng. Caùc Bí-soâ ñang ôû treân nuùi Dieâu cao hay caùc nuùi khaùc, cho ñeán ôû trong tuï laïc hay A-lan-nhaõ… nghe thaáy caùc töôùng naøy lieàn nhieáp nieäm, uqaùn bieát Ñaïi theá chuû vaø naêm traém Bí-soâ ni ñaõ nhaäp Nieát-baøn. Caùc Bí-soâ suy nghó: “töø maãu cuûa Theá toân ñaõ nhaäp Nieát-baøn, chuùng ta neân ñeán trôï giuùp cuùng döôøng xaù lôïi”, nghó roài lieàn tuøy khaû naêng cuûa mình, moãi ngöôøi ñem caùc loaïi goã thôm ñeán choã Ñaïi theá chuû nhaäp Nieát-baøn. Luùc ñoù Theá toân cuøng caùc toân giaû nhö Kieàu-traàn-nhö, Xaù-lôïi-phaát, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân… caùc chuùng Thanh vaên; cho ñeán vua Thaéng quang cuøng caùc quyeán thuoäc, caùc

tröôûng giaû nhö Caáp-coâ-ñoäc…, Tyø-xaù-khö … cuøng caùc quyeán thuoäc ñeàu ñi ñeán choã Ñaïi theá chuû… nhaäp Nieát-baøn ñeå cuùng döôøng xaù lôïi. Vua Thaéng quang duøng caùc vaät baùu trang nghieâm naêm traêm chieác xe vôùi höông hoa phan loïng vaø caùc kyõ nhaïc ñeán. Luùc ñoù boán Bí-soâ: Nan-ñaø, A-na-luaät, A-nan-ñaø, La-hoã-la cuøng khieâng linh xa cuûa Ñaïi theá chuû, Theá toân cuõng ñöa tay phaûi ñôõ linh xa ; caùc Bí-soâ khaùc khieâng linh xa cuûa caùc Bí-soâ ni ñöa ñeán choã baèng phaúng roäng raõi, vôùi taâm aân troïng laøm leã traø tyø. Luùc ñoù Phaät taám y phuû treân ngöôøi cuûa Ñaïi theá chuû vaø naêm traêm Bí-soâ ni roài noùi vôùi caùc Bí-soâ: “caùc thaày haõy nhìn xem, Ñaïi theá chuû vaø caùc Bí-soâ ni naøy ñaõ thoï moät traêm hai möôi tuoåi maø töôùng maïo khoâng giaø, vaãn treû nhö ñoàng nöõ möôøi saùu”. Vua Thaéng quang cuøng ñaïi chuùng duøng goã thôm hoûa thieâu, luùc ñoù Phaät thuyeát veà voâ thöôøng cho moïi ngöôøi nghe roài trôû veà tinh xaù, röûa chaân roài ngoài treân toøa baûo caùc Bí-soâ: “söï vieäc vöøa qua ñeàu laø do nghe ngöôøi khaùc nhaûy muõi maø chuùc nguyeän tröôøng thoï. Töø nay nghe thaáy ngöôøi khaùc nhaûy muõi, Bí-soâ khoâng ñöôïc chuùc nguyeän tröôøng thoï, ai noi thì phaïm toäi Vieät phaùp”.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, Ñaïi theá chuû Cuø ñaøm di vaø naêm traêm Bí-soâ ni ñaõ taïo nghieäp gì, nhôø nghieäp löïc naøy neân thoï ñeán moät traêm hai möôi tuoåi maø töôùng maïo khoâng giaø, vaãn treû nhö ñoàng nöõ möôøi saùu?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe nghieäp maø Ñaïi theá chuû vaø caùc Bí-soâ ni ñaõ taïo, nhôø nghieäp löïc aáy maø nay töï thoï laáy quaû baùo:

Quaù khöù Hieàn kieáp, luùc con ngöôøi thoï hai vaïn tuoåi coù Phaät Ca- dieáp ba ra ñôøi ñaày ñuû möôøi hieäu xuaát hieän ôû ñôøi, truï taïi vöôøn Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù thuoäc thaønh Baø-la-neâ-tö. Sau khi nhaân duyeân giaùo hoùa ñaõ maõn, Phaät aáy nhaäp Nieát-baøn voâ dö nhö cuûi heát löûa taét. Luùc ñoù coù vua teân laø Caùt lôïi chæ cho xaây baûo thaùp roäng moät du thieän na, cao nöûa du thieän na ñeå cuùng döôøng xaù lôïi Phaät aáy. Ñaïi phi cuûa vua vaø naêm traêm theå nöõ do tuoåi ñaõ giaø neân vua khoâng ñoaùi hoaøi ñeán nöõa, hoï noùi vôùi nhau: “chuùng ta neân tu nghieäp gì ñeå ñôøi sau khoâng bò giaø?”, Ñaïi vöông phi noùi: “chuùng ta neân cuùng döôøng thaùp xaù lôïi cuûa Phaät Ca-dieáp ba thì sôû nguyeän seõ thaønh töïu”. Sau khi ñöôïc vua chaáp thuaän, hoï ñem caùc loaïi höông boät, höông thoa, anh laïc, traøng phan, loïng baùu vaø caùc moùn aên thôm ngon ñeán cuùng döôøng thaùp vôùi taâm aân troïng, naêm voùc kính leã roài nhieãu quanh beân phaûi cuûa thaùp, sau ñoù chaép tay phaùt nguyeän: “nguyeän ñem thieän caên cuùng döôøng baäc voâ thöôïng phöôùc ñieàn naøy, ñôøi ñôøi kieáp kieáp chuùng con ñeàu khoâng coù töôùng giaø cho ñeán khi heát tuoåi thoï”.

Naøy caùc Bí-soâ, Ñaïi vöông phi thuôû xöa chính laø Ñaïi theá chuû ngaøy

nay, naêm traêm theå nöõ thuôû xöa chính laø naêm traêm Bí-soâ ni ngaøy nay. Do löïc cuûa phaùt nguyeän xöa maø maõi ñeán ñôøi naøy tuy thoï ñeán moät traêm hai möôi tuoåi maø töôùng maïo vaãn khoâng giaø… ”

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù trong thaønh coù moät tröôûng giaû cöôùi vôï ñaõ laâu maø khoâng coù con, ñeán khi tuoåi giaø coù yù muoán xuaát gia neân noùi vôùi vôï, ngöôøi vôï noùi tuøy yù. Tröôûng giaû naøy ñeán choã caùc Bí-soâ ôû trong röøng Theä ña caàu xuaát gia vaø ñöôïc thoï Caän vieân. Thôøi gian sau, trong luùc Phaät ñang thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng, Bí-soâ giaø naøy ngoài phía ngoaøi boãng nhaûy muõi, do Phaät ñaõ cheá ngaên neân khoâng ai chuùc nguyeän tröôøng thoï. Luùc ñoù ngöôøi vôï cuõ cuûa Bí-soâ giaø naøy ñi ngang qua nghe thaáy nhö vaäy, trong loøng baát nhaãn lieàn duøng tay traùi boác naém ñaát ñöa quanh ñaàu Bí-soâ giaø roài neùm ra ngoaøi vaø chuùc nguyeän tröôøng thoï. Thaáy caùc Bí-soâ nhìn, ngöôøi vôï beøn vöøa naém tay Bí-soâ giaø keùo ñi vöøa noùi lôøi thoâ quôû traùch: “Thaùnh töû vì sao laïi xuaát gia ôû chung vôùi nhöõng keû oaùn thuø, trong röøng Theä ña naøy thöôøng coù naêm traêm Döôïc xoa aùo xanh, nhôø toâi chuùc nguyeän cho oâng tröôøng thoï, neáu khoâng Döôïc xoa seõ huùt tinh khí cuûa oâng. OÂng khoâng neân ôû ñaây nöõa, haõy veà nhaø vôùi toâi”, caùc Bí-soâ goïi baûo Bí-soâ giaø chôù ñi nhöng oâng ta vaãn khoâng ñöùng laïi. Luùc ñoù moät Bí-soâ tôùi naém tay oâng keùo giöõ laïi, oâng keáu la ñau quaù, Phaät noùi: “haõy hoûi Bí-soâ giaø tay naøo ñau, tay bò Bí-soâ naém ñau hay laø tay bò vôï naém ñau. Neáu noùi laø tay bò Bí-soâ naém ñau thì taâm ñaõ muoán ñi, cöù ñeå tuøy yù ñi; neáu noùi laø tay bò vôï naém ñau thì taâm coøn muoán ôû laïi, neân giöõ laïi chôù cho ñi”, Bí-soâ vaâng lôøi Phaät hoûi, Bí-soâ giaø ñaùp laø tay bò Bí-soâ naém ñau, Bí-soâ lieàn buoâng ra ñeå oâng ta tuøy yù veà nhaø vôùi vôï. Do cho oâng ta xuaát gia thoï Caän vieân neân gaây chöôùng ngaïi lôùn, Phaät noùi: “Bí-soâ giaø thöôøng thích tröôøng thoï, vì vaäy khi nghe hoï nhaûy muõi neân noùi tröôøng thoï, ai khoâng noùi thì phaïm toäi Vieät phaùp”. Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù moät tröôûng giaû tín taâm cuøng vôùi moät Baø-la-moân khoâng tín taâm vaøo trong röøng Theä ña, tröôûng giaû boãng nhaûy muõi, caùc Bí-soâ khoâng chuùc nguyeän tröôøng thoï, Baø-la-moân lieàn chuùc nguyeän tröôøng thoï roài noùi: “sao oâng laïi coù tín taâm vôùi nhöõng keû oaùn thuø, trong röøng Theä ña naøy thöôøng coù naêm traêm Döôïc xoa aùo xanh, nhôø toâi chuùc nguyeän cho oâng tröôøng thoï, neáu khoâng Döôïc xoa seõ huùt tinh khí cuûa oâng. OÂng khoâng neân ôû ñaây nöõa, haõy mau veà nhaø”. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “nhöõng ngöôøi tuïc ñeàu thích tröôøng thoï, neáu nghe hoï nhaûy muõi neân noùi tröôøng thoï. Caùc Bí-soâ neáu thaáy ngöôøi giaø nhaûy muõi, ngöôøi nhoû neân ñöùng daäy laøm leã vaø noùi laø kính leã (baïn ñeä); neáu laø ngöôøi nhoû nhaûy muõi thì ngöôøi lôùn neân noùi laø voâ bònh. Ai khoâng noùi nhö vaäy thì phaïm toäi Vieät

phaùp”.

Phaät taïi vöôøn Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù thuoäc thaønh Baø-la- neâ-tö, luùc ñoù naêm Bí-soâ ñaàu tieân ñöôïc Phaät laøm cho truï nôi vò Chaùnh ñònh, tuy ôû trong phaùp luaät thieän thuyeát xuaát gia nhöng ñoái vôùi caùc loaïi thöùc aên aên nhai vaø oai nghi tôùi lui ñeàu chöa hieåu roõ, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “coù naêm loaïi thöùc aên thuoäc cuû, coïng, laù, hoa, quaû vaø naêm loaïi thöùc aên ñeå aên nhai nhö mì (mieán hay buùn), côm, nguõ coác, caù thòt vaø baùnh; laïi coù naêm loaïi thöùc aên boå sung nhö söõa laïc, maät, chaû, nem vaø caùc loaïi rau caûi. Neáu coù loaïi thöùc aên boå sung naøy thì vò seõ ngon hôn, giuùp cho thaân coù saéc löïc ñeå tu taäp thieän phaùp”.

# *Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai:*

*Laøm cöûa coù oå khoùa, Loùt da, laøm cöûa soå,*

*Trong roäng, duøng löôùi ngaên, Caây choáng moùng chaân deâ.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù caùc Bí-soâ laøm phoøng nhöng khoâng laøm cöûa, Phaät baûo neân laøm cöûa; laïi khoâng laøm caùnh cöûa, Phaät baûo neân laøm; laïi khoâng laøm baûn leà vaø oå khoùa neân ñoùng môû khoù, Phaät baûo neân laøm. Luùc ñoù môû cöûa coù tieâng keâu, Phaät baûo neân duøng mieáng da loùt ôû choã keâu; trong phoøng toái, Phaät baûo neân laøm cöûa soå; caùc Bí-soâ laøm cöûa soå quaù thaáp neân bò troäm, Phaät baûo khoâng neân laøm quaù thaáp; laïi laøm quaù cao neân phoøng vaãn toái nhö tröôùc, Phaät baûo: “khoâng neân laøm quaù cao, cuõng khoâng neân laøm quaù thaáp, neân laøm vöøa chöøng”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ laøm beân trong heïp, beân ngoaøi roäng; Phaät baûo neân laøm beân trong roäng, beân ngoaøi heïp; laïi coù chim quaï bay vaøo, Phaät baûo neân duøng löôùi ngaên; cöûa soå laïi khoâng laøm caùnh cöûa neân raén, boø caïp ban ñeâm boø vaøo, Phaät baûo neân laøm caùnh cöûa soå; cöûa soå laïi bò gioù thoåi baät ra, Phaät baûo neân laøm then caøi; ñoùng môû laïi khoù khaên, Phaät baûo neân duøng caây choáng nhö moùng chaân deâ ñeå ñoùng môû cöûa.

# *Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai:*

*Chuøy saét vaø chum vaïi, Xeûng saét vaø xeûng goã,*

*Noài, giöôøng, beáp naêm traêm, Buùa ñuïc ñeàu cho duøng.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Vöông xaù, luùc ñoù cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta coù bònh phong, caùc Bí-soâ ñeán thaêm vaø hoûi ñaõ töøng uoáng thuoác gì, ñaùp: “tröôùc ñaây toâi thöôøng duøng chuøy saét noùng thaû vaøo trong chaäu nöôùc roài duøng nöôùc noùng naøy lau thaân thì heát bònh”, laïi hoûi vì sao nay khoâng laøm,

ñaùp laø Phaät chöa cho, caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “töø nay cho Bí-soâ bònh phong ñöôïc duøng chuøy saét noùng thaû vaøo trong chaäu nöôùc roài duøng nöôùc noùng naøy lau thaân ñeå trò bònh”. Luùc ñoù Bí-soâ ñoát chuøy saét noùng quaù neân khoâng caàm laáy ñöôïc, Phaät baûo neân duøng moùc saét keùo ra; Bí-soâ ñöa moùc saét vaøo löûa, noùng quaù cuõng khoâng keùo ra ñöôïc; Phaät baûo neân ñeå beân ngoaøi, duøng buøn boïc laïi ôû choã tay caàm cho khoâng bò noùng ñeå keùo chuøy saét ra boû vaøo trong chaäu nöôùc. Bí-soâ sau ñoù duøng thaùo ñaäu, phaân boø ñeå chaø röûa chuøy saét; Phaät baûo khoâng neân chaø röûa nhö vaäy, neân boû vaøo trong löûa thì saïch. Luùc ñoù caùc Bí-soâ naáu nöôùc noùng ñeå röûa tröôùc, naáu nöôùc saïch sau; Phaät baûo neân naáu nöôùc saïch tröôùc, naáu nöôùc ñeå röûa sau, ai laøm traùi thì phaïm toäi Vieät phaùp.

Duyeân xöù nhö treân, cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta bò bònh, caùc Bí-soâ ñeán thaêm vaø hoûi nhö treân, ñaùp: “tröôùc ñaây toâi duøng caùi chum vaïi nhoû ñöïng nöôùc thuoác ñeå xoâng thì heát bònh”, laïi hoûi vaø ñaùp nhö treân cho ñeán caâu Phaät noùi: “töø nay cho Bí-soâ bònh ñöôïc duøng chum vaïi ñöïng nöôùc thuoác xoâng”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù tröôûng giaû laøm phoøng taêm cho Taêng, trong phoøng coù than löûa rôi vaõi khaép nôi, Phaät baûo neân gom laïi moät choã ; caùc Bí-soâ khoâng bieát duøng vaät gì ñeå gom laïi, Phaät baûo neân duøng xeûng saét. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ôû A-lan-nhaõ khoâng coù saét ñeå laøm xeûng, Phaät baûo duøng caây goã laøm; xeûng baèng caây goã duøng bò löûa chaùy, Phaät baûo duøng phaân boø troän vôùi buøn treùt leân xeûng roài môùi duøng thì khoâng bò löûa chaùy.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ bònh ñeán thaày thuoác yeâu caàu ñieàu trò, thaày thuoác chæ caùch trò roài Bí-soâ lieàn ñeán choã Tröôûng giaû hoûi möôïn noài ñeå naáu thuoác, sau ñoù ñem traû laïi, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, Bí-soâ noùi laø Phaät chöa cho thoï, tröôûng giaû noùi: “neáu vaäy haõy ñeå döôùi ñaát roài ñi Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi cho thoï. Luùc ñoù Tyø-xaù-khö Loäc töû maãu nghe Phaät cho thoï noài, lieàn mang ñeán cuùng naêm traêm noài saét, caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm theá naøo, Phaät baûo neân theo thöù lôùp chia cho caùc Bí-soâ; khoâng ñuû chia cho caùc Bí-soâ nhoû, Phaät baûo neân chia cho hoï noài ñaát.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ bònh naèm treân ñaát laïnh neân aên uoáng khoâng tieâu, ñeán möôïn tröôûng giaû giöôøng chieáu ñeå naèm, sau khi heát bònh ñem traû, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, Bí-soâ noùi laø Phaät chöa cho thoï, baïch Phaät, Phaät noùi cho thoï. Luùc ñoù Tyø-xaù-khö Loäc töû maãu nghe Phaät cho thoï giöôøng, lieàn mang ñeán cuùng naêm traêm caùi giöôøng, caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm theá naøo, Phaät baûo neân theo thöù lôùp

chia cho caùc Bí-soâ. Laïi coù Bí-soâ caàn beáp loø, ñeán möôïn cuûa tröôûng giaû, duøng xong ñem traû, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, Bí-soâ noùi laø Phaät chöa cho thoï, baïch Phaät, Phaät noùi cho thoï. Luùc ñoù Tyø-xaù-khö Loäc töû maãu nghe Phaät cho thoï beáp loø, lieàn mang ñeán cuùng naêm traêm beáp loø, caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm theá naøo, Phaät baûo neân theo thöù lôùp chia cho caùc Bí-soâ.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ caàn noài naáu nöôùc nhuoäm y, ñeán möôïn cuûa tröôûng giaû, duøng xong ñem traû, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, ñaùp laø Phaät chöa cho, baïch Phaät; Phaät baûo neân thoï cho Taêng, ñaïi chuùng duøng chung.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ bò gaõy giöôøng neân ñeán choã tröôûng giaû möôïn caùi ñuïc, duøng xong ñem traû, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, ñaùp laø Phaät chöa cho, baïch Phaät; Phaät baûo neân thoï cho Taêng, ñaïi chuùng duøng chung.

1. Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù hai:

*Buùa, rìu, ba loaïi thang:*

*Tre, goã, daây tuøy vieäc.*

*Haï quaùn, caùch laøm chuøa. Noùi nhaân duyeân Nan-ñaø.*

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù Bí-soâ bò gaõy giöôøng caàn buùa, ñeán möôïn cuûa tröôûng giaû, duøng xong ñem traû, tröôûng giaû noùi laø cuùng cho Thaùnh giaû, ñaùp laø Phaät chöa cho, baïch Phaät; Phaät baûo neân thoï cho Taêng, ñaïi chuùng duøng chung.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù Phaät ôû trong vöôøn cuûa Loäc töû maãu cho caùc Bí-soâ laøm chuøa thaùp, laøm quaù cao khoâng bieát laøm sao leo leân neân baïch Phaät, Phaät baûo neân laøm thang; laïi khoâng bieát laøm baèng gì, Phaät noùi: “ñöôïc tuøy yù duøng ba loaïi tre, goã vaø daây ñeå laøm thang”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù coù Bí-soâ thaân bònh ñeán thaày thuoác yeâu caàu trò bònh, thaày thuoác noùi neân ñeå loä phía döôùi thaân (haï quaùn hay haï khoûa), Bí-soâ noùi Phaät chöa cho, thaày thuoác noùi: “Phaät töø bi seõ khai cho”, Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi neáu coù bònh thì khai cho ñöôïc ñeå loä phía döôùi thaân.

Duyeân xöù nhö treân, nhö lôøi Phaät daïy khi laøm chuøa Taêng, Taêng phoøng ñöôïc laøm naêm taàng, ñieän Phaät baûy taàng, coång chuøa baûy taàng. Neáu laøm chuøa Ni, Ni phoøng ñöôïc laøm ba taàng, ñieän Phaät naêm taàng, coång chuøa naêm taàng. Luùc ñoù caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm sao leo leân cao, Phaät baûo neân laøm caàu thang ôû beân goùc chuøa hoaëc baèng ñaù, goã hay ñaát. Luùc ñoù Bí-soâ khoâng hieåu roõ lieàn laøm caàu thang ôû taàng döôùi baèng goã, ôû taàng

giöõa baèng ñaát, ôû taàng treân baèng ñaù khieán cho treân naëng ñeø xuoáng döôùi laøm chuøa saäp hö; Phaät baûo caàu thang ôû taàng döôùi neân laøm baèng ñaù, ôû taàng giöõa neân laøm baèng ñaát, ôû taàng treân môùi laøm baèng goã.

■