11-GIÔÙI LAØM PHU CUÏ LOÂNG ÑEN

Khi Phaät an truù taïi Tinh xaù coù taàng laàu nôi Ñaïi-laâm ôû thaønh Tyø-xaù- ly, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, taát caû caùc Tyø-kheo ñeàu may y Taêng-giaø- leâ, Uaát-ña-la-taêng, An-ñaø-hoäi, Ni sö-ñaøn baèng len, chæ tröø ñaõy loïc nöôùc vaø daây buoäc xaùch laø khoâng phaûi baèng len. Do ñoù, caùc Tyø-kheo ñi moïi choã xin loâng deâ ñeå may y baèng len, nhieàu ngöôøi ñeàu laøm nhö theá, khieán ngöoøi ñôøi sinh chaùn ngaùn. Khi aáy, coù moät Tyø-kheo saùng sôùm khoaùc y,

caàm baùt vaøo thaønh Tyø-xaù-ly ñeå xin loâng thuù. Baáy giôø moät khaùch buoân tay caàm chìa khoùa ñi tôùi chôï, ñònh môû cöûa saïp haøng, nhöng troâng thaáy Tyø-kheo töø xa voäi vaõ ñi ñeán, beøn suy nghó: “Thaày Tyø-kheo naøy tôùi ñaây chaéc laø ñeå xin loâng thuù, môùi saùng sôùm maø ñaõ tôùi ñaây, chôï buùa chöa môû haøng thì ai maø laïi cho loâng”. Theá roài, oâng ñoùng cöûa saïp haøng, trôû veà nhaø. Tyø-kheo suy nghó: “OÂng khaùch buoân naøy thaáy ta lieàn ñoùng cöûa saïp haøng, trôû veà nhaø, coù leõ laø khoâng muoán cho ta loâng thuù”, beøn ñi ñöôøng taét ñeán chaän ñaàu oâng ta hoûi: “Laõo tröôïng, oâng ñi ñaâu maø khoâng chôø toâi? Vaäy thì toâi xin loâng ai ñaây? Chính laø toâi ñònh xin loâng thuù cuûa oâng, vì oâng laø ngöôøi tin töôûng phaùp Phaät, bieát roõ toäi phöôùc, vieäc laøm coù quaû baùo maø neáu khoâng cho toâi, thì ai seõ cho toâi. Laõo tröôïng neân bieát, Ñöùc Theá Toân ñaõ daïy: Neân khôûi taâm töø, ñoái vôùi ngöôøi khoâng thích nghe, taïo phöông tieän khieán cho hoï nghe; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin töôûng phaûi khuyeân baûo hoï tin töôûng; thaäm chí duøng tay ghì ñaàu hoï, khuyeân hoï phaûi boá thì. Vì leõ, hoï nhôø ñoù maø khi meänh chung ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coù saéc ñeïp, khoûe maïnh, soáng laâu, coù baø con sum hoïp, ñôøi sau sinh vaøo coõi ngöôøi cuõng höôûng ñöôïc khoaùi laïc, coù saéc ñeïp, khoûe maïnh, soáng laâu, vaø baø con ñoâng ñuùc. Theá roài, hoï tu taäp phaùp Phaät, laøm taêng theâm coâng ñöùc vaø chôø ñôïi quaû vò cam loà. Do vaäy, naøy laõo tröôïng, Theá Toân ñaõ noùi keä:

*“Laøm phöôùc höôûng an laïc Muoán gì ñeàu töï nhieân Vöôït khoûi doøng sinh töû Leân caûnh giôùi Nieát-baøn Nhöõng keû laøm vieäc phöôùc Ñöôïc thieân thaàn hoä trì Nguyeän chi ñeàu thaønh töïu Ma aùc khoâng haïi ñöôïc Baïc phöôùc nhieàu khoå naõo Phöôùc daøy tai hoïa tieâu Phöôùc ñöùc maø vöõng chaéc Ñònh kieân coá choùng thaønh Sinh thieân höôûng dieäu laïc ÔÛ nhaân gian, töï taïi*

*Ñoù laø do coâng ñöùc Ñeán ñaâu ñeàu töï nhieân*

*Do phöông tieän phöôùc ñöùc Maø lìa khoå sinh töû*

*Ñaéc ñaïo ñeán Nieát-baøn Döùt löu chuyeån taùi sinh”.*

Khi Tyø-kheo thuyeát keä xong, lieàn noùi vôùi khaùch buoân: “Laõo tröôïng, boá thí loâng deâ cho toâi phöôùc ñöùc raát lôùn”.

Khaùch buoân nghe noùi theá, lieàn boá thí moät ít loâng deâ, ñoaïn suy nghó: “Neáu ta vaøo chôï, seõ coù nhieàu ngöôøi xin loâng, ñaõ chaúng ñöôïc lôïi ích gì maø coøn hao toån voán lieáng. Vaäy, thaø ngoài ôû nhaø coøn coù theå baûo toaøn voán lieáng chöù coá vaøo saïp buoân baùn, e maát toi caû voán lôøi”. Nghó theá roài, oâng beøn trôû veà ngoài trong nhaø. Baø vôï troâng thaáy vaäy, noåi giaän noùi vôùi choàng: “Vì sao oâng ñeán chôï roài laïi töùc toác trôû veà? Luôøi bieáng nhö vaäy thì laáy gì ñeå nuoâi con caùi, naïp thueá quan vaø lo vieäc söu dòch?”.

Khaùch buoân ñaùp: “Baø chôù giaän, haõy nghe ñaõ. Saùng sôùm nay toâi ñeán saïp haøng ñònh mua baùn...”. Noùi roäng nhö treân, cho ñeán “Khoâng baèng trôû veà nhaø ngoài nghæ”.

Baø vôï nghe roài im laëng khoâng noùi nöõa. Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi- phaát tuaàn töï khuaát thöïc, ñeán nhaø khaùch buoân aáy, ñöùng ôû ngoaøi cöûa. Baø vôï cuûa oâng nhaø buoân voán laø ngöôøi coù tín taâm, cung kính, bieát Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, neân duøng caùi toâ muùc ñaày thöùc aên, ñem ra cöûa sôùt vaøo baùt cuûa Xaù-lôïi-phaát, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, cung kính vaán an. Khi aáy, Xaù-lôïi-phaát cuõng an uûi baø ta: “Trong nhaø theá naøo? Sinh hoaït coù toát khoâng?”.

Baø aáy ñaùp: “Trong nhaø ñeàu toát ñeïp caû, chæ coù vieäc sinh nhai bò ñình ñoán”.

Toân giaû hoûi: “Vì sao vaäy?”.

Baø lieàn ñem söï vieäc treân baïch ñaày ñuû vôùi Xaù-lôïi-phaát: “Moïi sinh hoaït trong nhaø nhö aên uoáng, quaàn aùo, cung caáp, söu dòch, thueá khoùa ñeàu nhôø vaøo saïp haøng maø nay oâng nhaø cöù ngoài ì trong nhaø, vì sôï ngöôøi ta xin loâng deâ. Thaät söï oâng ñang ôû ñoù maø baûo laø ñi, thaät söï oâng ñang thöùc maø baûo laø nguû. Nay thaày laø ngöôøi maø gia ñình con cuùng döôøng, cung kính, toân troïng, khoâng daùm giaáu gieám ñieàu chi. Vì leõ loâng raát quyù, giaù moät ñoàng moät laïng, cho ñeán hai ba, boán ñoàng tieàn vaøng moät laïng. Hôn nöõa, thöù loâng naøy raát mòn, duø chaâm vaøo troøng maét cuõng khoâng chaûy nöôùc maét, neân raát khoù ñöôïc. Thöa Toân giaû! Thöù loâng deâ naøy phaùt xuaát töø boán nöôùc lôùn laø: Nöôùc Tyø-xaù-ly, nöôùc Phaát-ca-la, nöôùc Ñaéc-saùt-thi-ra, nöôùc Nan-ñeà-baït-ñaø. Choàng toâi vaø caùc thaân quyeán vì ñi tìm thöù loâng aáy maø coù khi coøn soáng trôû veà, coù khi bò cheát khoâng trôû veà, vì loaïi loâng naøy khoù ñöôïc nhö vaäy, cho neân raát quyù. Theá maø caùc Tyø-kheo heát ngöôøi naøy ñeán

ngöôøi khaùc tôùi xin hoaøi, phaù gia nghieäp cuûa con, khieán laâm vaøo caûnh

baàn cuøng”.

Khi aáy, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn thuyeát phaùp roäng raõi, khieán baø ta phaùt taâm hoan hyû, roài trôû veà Tinh xaù. Vaø sau khi thoï trai xong, thaày beøn ñem nhaân duyeân treân baïch ñaày ñuû leân Theá Toân. Phaät beøn baûo goïi Tyø-kheo aáy ñeán. Khi thaày tôùi roài, Phaät lieàn hoûi: “Coù thaät laø oâng vì muoán laøm y baèng len maø xin loâng deâ, khieán cho baø vôï oâng nhaø buoân ñaõ traùch moùc vôùi Xaù-lôïi-phaát chaêng?”.

Thaày ñaùp: “Coù thaät nhö vaäy, baïch Theá Toân”.

Phaät noùi: “Naøy Tyø-kheo, haù oâng khoâng töøng nghe Ta duøng voâ soá phöông tieän quôû traùch ña duïc, taùn thaùn thieåu duïc hay sao? Vieäc oâng laøm laø phi phaùp, phi luaät, traùi lôøi Ta daïy, khoâng theå duøng vieäc ñoù ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc”.

Theá roài, Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo soáng taïi thaønh Tyø-xaù- ly phaûi taäp hoïp laïi taát caû, roài vì möôøi ñieàu lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø-kheo, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi:

“Neáu Tyø-kheo duøng loâng deâ thuaàn maøu ñen laøm phu cuï môùi thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daï-ñeà”.

***GIAÛI THÍCH:***

* Thuaàn: Khoâng pha taïp.
* Loâng deâ: Coù möôøi loaïi laø: Deâ töông tuïc, deâ ñen, deâ lang (khoâng ñuû saéc), deâ nuùi, deâ lang thang, deâ hoà, deâ ñaúng, deâ keân, deâ nhieàu tai, deâ moäc lieân.
* Môùi: Môùi laøm thaønh.
* Phu cuï: Duïng cuï ñeå traûi, ñöôïc laøm baèng len.
* Laøm: Hoaëc töï laøm, hoaëc nhôø ngöôøi khaùc laøm.
* Ni-taùt-kyø Ba-daï-ñeà: Phu cuï aáy phaûi xaû boû giöõa chuùng Taêng, roài saùm hoái toäi Ba-daï-ñeà. Neáu khoâng xaû boû maø saùm hoái thì phaïm toäi Vieät- tyø-ni.
* Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.
* Deâ töông tuïc: Coù saùu loaïi loâng: Maøu xanh töï nhieân, maøu xanh nhuoäm, maøu ñen töï nhieân, maøu ñen nhuoäm, maøu xanh ñen töï nhieân, maøu xanh ñen nhuoäm.

Neáu töï mình laøm, hoaëc nhôø ngöôøi khaùc laøm thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daïï-ñeà. Khi söû duïng thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni. Cho ñeán loaïi loâng deâ moäc lieân cuõng nhö vaäy. Loaïi phu cuï naøy phaûi xaû boû giöõa chuùng Taêng, nhöng chuùng Taêng khoâng ñöôïc trao laïi chuû cuõ, cuõng khoâng ñöôïc duøng vaøo caùc vieäc khaùc, maø chæ coù theå traûi döôùi ñaát, hoaëc tuû treân maùi nhaø, laøm reøm, phöôùn. Theá neân noùi:

4

“Neáu Tyø-kheo duøng loâng deâ thuaàn maøu ñen laøm phu cuï môùi thì phaïm Ni-taùt-kyø Ba-daï-ñeà”.

(Heát giôùi Ni-taùt-kyø thöù möôøi moät)