CAÊN BAÛN THUYEÁT

NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA TAÏP SÖÏ

# QUYEÅN 15

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

*Lau thaân, coät coå roàng, Ñoà ñaù sanh nghi hoaëc, Nhuoäm y coù nhieàu vieäc, Tuøy yù toâ veõ chuøa.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù Bí-soâ vöøa taém xong thaân coøn öôùt lieàn maëc y laøm cho y bò oá maøu vaø coù muøi hoâi, baïch Phaät, Phaät noùi neân duøng khaên lau thaân. Laïi coù Bí-soâ khoâng coù khaên, Phaät noùi: “taém xong neân ngoài moät luùc cho raùo roài duøng y taém lau khoâ thaân môùi ñöôïc maëc y”. Luùc ñoù coù Bí-soâ mang deùp da bò dính buøn ñaát neân chaø ñaäp deùp laøm cho deùp bò ñöùt quai, Phaät baûo khoâng neân; laïi ñem röûa baèng nöôùc laøm cho deùp bò hö, Phaät baûo neân duøng khaên öôùt lau.

Phaät taïi nöôùc Chieâm ba beân bôø hoà Yeát giaø, luùc ñoù coù roàng meï tín taâm thuaàn thieän nhöng roàng con thì khoâng, roàng meï khuyeân con ñeán choã caùc Bí-soâ nghe phaùp, roàng con khoâng bieán hình ñeán choã caùc Bí-soâ. Coù Bí-soâ treû nhìn thaáy hoaûng sôï la leân khieán cho caùc Bí-soâ chöa ly duïc khaùc ñeàu hoaûng sôï, lieàn duøng daây coät coå roàng keùo boû ra ngoaøi. Roàng con trôû veà, roàng meï hoûi: “vöøa roài con ñeán choã Thaùnh giaû nghe phaùp phaûi khoâng?”, roàng con noùi: “xin meï ñöøng noùi ñeán nhöõng ngöôøi khoâng töø AÙi aáy nöõa”, roàng meï hoûi: “hoï ñaõ laøm vieäc gì phi phaùp ñoái vôùi con?”, roàng con keå laïi vieäc treân, roàng meï noùi: “hoï laøm vaäy môùi goïi hoï laø Thaùnh giaû, neáu laø ngöôøi khaùc thì chaéc ñaõ gieát cheát con roài”, roàng con im laëng. Sau ñoù roàng con bò caùc baïn gieãu côït goïi laø Coå lôû neân buoàn raàu, thaân vaøng voû khoâng coù saéc löïc; roàng meï hoûi roõ nguyeân nhaân roài an uûi: “do con khoâng bieán ñoåi hình daïng neân coù loãi naøy, töø nay khi ñeán nghe dieäu phaùp, con neân bieán hình ñeå nghe; neáu giöõ nguyeân thaân cuõ thì phaûi aån

mình ñeå nghe”, roàng meï laïi suy nghó: “Thaùnh giaû duøng daây coät coå roàng con gaây khoù cho ngöôøi nghe phaùp, ta neân ñeán baïch Phaät vieäc naøy”. Vaøo giöõa ñeâm, roàng meï ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân, thaân quang chieáu saùng khaép hoà Yeát giaø, baïch Phaät raèng: “Theá toân, roàng con thieáu loøng tin neân con khuyeân noù ñeán nghe phaùp, Thaùnh giaû thaáy noù lieàn duøng daây coät coå noù neùm ra ngoaøi khieán coå cuûa noù bò thöông. Noù bò caùc baïn cheá gieãu goïi laø Coå lôû neân noù buoàn raàu, khoâng coøn saéc löïc. Cuùi xin Theá toân cheá ngaên caùc Thaùnh giaû chôù duøng daây coät coå roàng con, xin thöông xoùt”, Theá toân im laëng nhaän lôøi, roàng meï ñaûnh leã Phaät roài ra veà. Saùng hoâm sau, Phaät ôû trong Taêng baûo caùc Bí-soâ: “ñeâm qua roàng meï ñeán choã ta, ñaûnh leã roài ngoài moät beân, thaân quang chieáu saùng khaép hoà Yeát giaø, baïch raèng: “Theá toân, roàng con thieáu loøng tin neân con khuyeân noù ñeán nghe phaùp, Thaùnh giaû thaáy noù lieàn duøng daây coät coå noù neùm ra ngoaøi khieán coå cuûa noù bò thöông. Noù bò caùc baïn cheá gieãu goïi laø Coå lôû neân noù buoàn raàu, khoâng coøn saéc löïc. Cuùi xin Theá toân cheá ngaên caùc Thaùnh giaû chôù duøng daây coät coå roàng con, xin thöông xoùt”. Naøy caùc Bí-soâ, vì sao caùc thaày laïi laøm vieäc phi phaùp naøy, neáu long thaàn kia sanh khinh maïn coù theå laøm cho chaùnh phaùp ñi ñeán choã tieâu vong. Töø nay caùc Bí-soâ khoâng neân duøng daây coät coå roàng raén, khi thaáy chuùng ñeán neân khaûy moùng tay baûo chuùng ñi ñeán choã khuaát. Neáu chuùng boû ñi thì toát, neáu khoâng ñi thì duøng caùi chæa hai nhö chaân deâ, nheï nhaøng keïp ñaàu cuûa chuùng boû vaøo trong oáng coù khoeùt loã ôû beân hoâng, bòt mieän roài ñem boû ra ngoaøi. Neáu khoâng coù caùi chæa hai thì duøng loaïi daây meàm coät coå noù nheï nhaøng keùo ñi hoaëc boû vaøo trong oáng, ñem thaû nôi caây coû”. Khi ñem boû ra choã caây coû, raén noåi saân phun löûa, coû bò chaùy raén cuõng bò cheát, Phaät baûo khoâng neân boû trong buïi coû. Caùc Bí-soâ ñem boû nôi choã troáng roài ñi, raén bò caùc truøng khaùc aên thòt, Phaät noùi: “khi thaû ra khoâng neân boû ñi lieàn, ñôïi chuùng boø vaøo hang roài môùi ñi”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Vöông xaù, trong thaønh coù moät tröôûng giaû

gioûi laøm caùc khí vaät baèng ñaù, tuøy thôøi caát chöùa hay baùn ra neân ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän. OÂng suy nghó: “laøm phöôùc nghieäp gì ñeå ñöôïc phöôùc lôïi lôùn ngay trong ñôøi naøy. Ta neân thænh Phaät vaø Taêng ñeán nhaø cuùng duôøng, ñöïng thöùc aên trong caùc khí vaät baèng ñaù naøy aét seõ ñöôïc phöôùc lôïi lôùn”, nghó roài lieàn ñeán thænh Phaät vaø Taêng ñeán nhaø cuùng döôøng… cho ñeán caâu khi daâng cuùng, tröôûng giaû ñöïng thöùc aên trong khí vaät môùi daâng cuùng cho Thöôïng toøa, ñöïng thöùc aên trong khí vaät cuõ daâng cuùng cho Haï toøa neân caùc Bí-soâ nghi khoâng daùm thoï, Phaät noùi phaùt xuaát töø taâm thanh tònh neân thoï. Thoï thöïc xong, Phaät thuyeát phaùp cho tröôûng giaû nghe roài ra veà.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, luùc ñoù Bí-soâ caàn nhuoäm, Phaät cho nhuoäm, Bí-soâ naáu caây nhuoäm coøn öôùt ñeå nhuoäm, Phaät baûo neân phôi caây cho khoâ roài môùi naáu nöôùc nhuoäm. Caùc Bí-soâ nhuoäm xong, phôi y vaøo giöõa tröa neân maøu nhuoäm khoâng ñeïp, Phaät baûo khoâng neân phôi giöõa trôøi tröa naéng. Caùc Bí-soâ laïi phôi y trong choã raâm maùt laøm cho y bò moác, Phaät noùi: “khoâng neân phôi ôû choã naéng quaù cuõng khoâng raâm maùt quaù, neân tuøy thôøi phôi cho khoâ”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeå y cuøng vôùi caây nhuoäm naáu chung neân y bò hö, Phaät baûo neân naáu nöôùc nhuoäm rieâng. Caùc Bí-soâ nhuoäm moât laàn roài ñoå boû caây nhuoäm, Phaät baûo neân naáu nhuoäm ba laàn roài môùi boû; caùc Bí-soâ naáu nöôùc nhuoäm ba laàn laïi ñeå chung moät choã, Phaät baûo neân ñeå rieâng ba choã; khi ñeå rieâng laïi khoâng nhôù nöôùc nhuoäm naøo tröôùc, sau vaø giöõa, Phaät baûo neân ghi roõ thöù lôùp. Luùc ñoù caùc Bí-soâ röôùi nöôùc nhuoäm leân y ñeå nhuoäm, Phaät baûo khoâng neân, neân ñoå nöôùc nhuoäm vaøo chaïâu roài môùi nhuùng y vaøo nhuoäm; do duøng nhieàu nöôùc nhuoäm neân khi phôi bò chaûy nöôùc, Phaät baûo khoâng neân duøng nhieàu nöôùc nhuoäm; laïi duøng ít nöôùc nhuoäm neân maøu nhuoäm bò loang loå, Phaät baûo khoâng neân nhieàu hay ít quaù, neân chaâm chöôùc vöøa phaûi. Luùc ñoù caùc Bí-soâ phôi y treân ñaát laøm y dính dô, Phaät baûo khoâng neân; laïi phôi y treân boø coû laøm cho nöôùc nhuoäm nghieâng veà moät beân, Phaät baûo neân phôi treân daây hay saøo. Caùc Bí-soâ laïi vaét y treân daây neân beân trong khoâng aên maøu, Phaät noùi: “neân traûi y ra phôi treân daây, duøng keïp tre keïp laïi cho chaéc chaén, neáu sôï hö y thì duøng vaät loùt ôû choã keïp”; laïi khoâng thöôøng trôû y neân maøu nhuoäm chæ moät beân, Phaät baûo neân trôû nhieàu laàn. Luùc ñoù coù Bí-soâ may ñaïi y nhieàu lôùp, nhuoäm roài phôi treân daây, y daày naëng neân daây khoâng chòu noåi; Phaät baûo neân phôi treân coû, trôû nhieàu laàn cho khoâ. Laïi coù ngöôøi duøng nöôùc nhuoäm môùi ñeå nhuoäm y cuõ, hoaëc ñem y môùi nhuùng vaøo nöôùc nhuoäm cuõ; Phaät noùi: “y môùi duøng nöôùc nhuoäm môùi, y cuõ duøng nöôùc nhuoäm cuõ, khoâng neân laøm khaùc”. Laïi coù ngöôøi ñem y môùi phôi ôû choã raâm maùt, y cuõ phôi ôû ngoaøi naéng, Phaät noùi: “y môùi phôi ngoaøi naéng, y cuõ phôi trong choã raâm maùt”. Laïi coù Bí-soâ khi nhuoäm y duøng nöôùc ba ñeå nhuoäm y tröôùc, keá duøng nöôùc hai, cuoái cuøng môùi duøng nöôùc nhaát, Phaät noùi: “duøng nöôùc nhaát ñeå nhuoäm tröôùc, keá duøng nöôùc hai vaø sau cuøng laø duøng nöôùc ba”. Nhuoäm y xong khoâng xaû laïi nöôùc, Phaät baøo neân xaû laïi nöôùc; Bí-soâ nhuoäm y xong ñem xaû lieàn trong ngaøy aáy, Phaät baûo neân ñôïi saùng hoâm sau môùi xaû. Luùc ñoù khi ñang nhuoäm y gaëp möa gioù, Bí-soâ khoâng bieát neân phôi y choã naøo, Phaät baûo neân phôi tröôùc hieân. Laïi coù Bí-soâ nhuoäm y tröôùc hieân, nöôùc nhuoäm laøm dô ñaát, ngöôøi tuïc troâng thaáy cho laø maùu chaûy, Bí-soâ noùi: “khoâng phaûi laø maùu maø laø nöôùc nhuoäm y”,

hoï nghe roài lieàn cheâ traùch, Phaät noùi: “neân duøng phaân boø hay ñaát traùt laùng choã ñaõ nhuoäm y”.

Duyeân xöù nhö treân, tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc xaây caát tinh xaù cuùng cho Phaät vaø Taêng xong, thaáy töôøng vaùch chöa toâ veõ neân suy nghó: “ta neân ñeán xin Phaät cho toâ veõ vaùch chuøa”, nghó roài lieàn ñeán baïch Phaät, Phaät noùi: “tuøy yù”, tröôûng giaû khoâng bieát duøng maøu saéc gì neân baïch caùc Bí-soâ, caùc Bí-soâ cuõng khoâng bieát neân ñeán baïch Phaät, Phaät noùi: “laønh thay tröôûng giaû, neân duøng boán maøu xanh vaøng ñoû traéng vaø taïp saéc ñeå toâ veõ”.

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

*Vaät caàn duøng laøm chuøa, Khoeùt giöôøng, nghi leã kính, Chöùa rieâng y caïo toùc, Voøng hoa treo choã nguû.*

Duyeân xöù nhö treân, trong thaønh coù moät tröôûng giaû, moät Bí-soâ khaát thöïc thöôøng ñeán nhaø naøy khaát thöïc vaø höôùng daãn tröôûng giaû thoï trì quy giôùi. Sau khi nghe thuyeát giaûng veà baûy loaïi phöôùc nghieäp, tröôûng giaû lieàn phaùt taâm muoán tu moät loaïi phöôùc nghieäp, Bí-soâ noùi neân laøm, laïi hoûi neân laøm vieäc gì, ñaùp laø neân xaây caát truù xöù cho Taêng, tröôûng giaû noùi: “Thaùnh giaû, con coù taøi vaät coù theå xaây caát chuøa nhöng khoâng coù ngöôøi coi giuùp”, Bí-soâ noùi: “tröôûng giaû haõy lo ñaày ñuû vaät lieäu, toâi seõ coi giuùp cho oâng”, tröôûng giaû noùi laønh thay roài ñöa taøi vaät cho Bí-soâ, Bí-soâ suy nghó: “taøi vaät naøy thuoäc Töù phöông taêng, laøm sao duøng mua vaät lieäu ñöôïc, ta neân ñeán nôi khaùc xin vaät lieäu, coøn taøi vaät naøy neân caát vaøo kho”. Thôøi gian sau, tröôûng giaû suy nghó: “Thaùnh giaû haûo taâm coi giuùp vieäc xaây caát chuøa, ta neân ñeán xem chuøa xaây nhö theá naøo”, nghó roài lieàn ñeán xem thì thaáy chöa laøm gì caû neân hoûi Bí-soâ nguyeân do, Bí-soâ noùi: “oâng khoâng ñöa vaät lieäu thì laøm sao xaây caát”, tröôûng giaû noùi: “taøi vaät ñaõ ñöa, vì sao khoâng mua vaät lieäu”, Bí-soâ noùi: “taøi vaät ñoù thuoäc Töù phöông taêng neân toâi khoâng daùm duøng”, tröôûng giaû noùi: “laøm chuøa cho Töù phöông taêng thì duøng coù loãi gì”, Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “taøi vaät ñoù neân duøng ñeå mua vaät lieäu xaây caát chuøa”. Sau ñoù tröôûng giaû thaáy Bí-soâ naøy theo thöù lôùp khaát thöïc lieàn hoûi: “Thaùnh giaû coi vieäc xaáy caát chuøa vì sao coøn phaûi ñi khaát thöïc, sao khoâng trích duøng taøi vaät ñoù cho vieäc aên uoáng, neáu thieáu con seõ ñöa theâm”, Bí-soâ noùi: “toâi khoâng theå aên duøng taøi vaät cuûa Töù phöông taêng”, tröôûng giaû noùi: “theo nhö con hieåu thì duøng naøo coù loãi gì”, Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “ngöôøi coi vieäc xaây caát chuøa ñöôïc trích duøng taøi vaät xaây caát chuøa cho vieäc aên uoáng”. Luùc ñoù

Bí-soâ trích duøng cho vieäc aên uoáng nhöng chæ aên thöùc aên thoâ dôû, Phaät baûo khoâng neân aên thöùc aên quaù thoâ dôû; Bí-soâ lieàn aên thöùc aên thöôïng dieäu, Phaät noùi: “cuõng khoâng neân aên thöùc aên thöôïng dieäu, neân ngoù xem trong chuøa khaùc aên nhö theá naøo maø aên gioáng nhö hoï”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ ñau buïng tieâu chaûy, thöôøng ñi neân meät nhoïc, baïch Phaät, Phaät noùi: “neân khoeùt loã nôi giöôøng ñeå thuaän tieän ñi”, Bí-soâ khoeùt loã nôi giöôøng toát, Phaät noùi: “neân khoeùt loã nôi giöôøng cuõ hay giöôøng daây, roïc theo sôïi daây ñan laøm loã, sau khi heát tieâu chaûy thì vaù laïi”. Luùc ñoù Bí-soâ bò tieâu chaûy thöôøng ñi neân phía döôùi moâng bò lôû, Phaät noùi: “neân duøng vaät meàm loùt ôû döôùi beân caïnh loã, khi tieâu chaûy neân duøng caùi boâ ñeå ôû döôùi höùng chaát baát tònh, chôù ñeå vaêng ra ñaát; neáu boâ boác muøi hoâi neân thay caùi khaùc”; heã boâ boác muøi hoâi boû laïi thay caùi khaùc neân khoâng coù ñuû boâ thay, Phaät noùi: “neân duøng hai caùi thay ñoåi, moät caùi ñang duøng, moät caùi röûa saïch roài phôi khoâ; neáu boâ röûa saïch vaãn coøn boác muøi thì neân boâi daàu”. Nhö Phaät ñaõ daïy neân saên soùc ngöôøi bònh, luùc ñoù caùc Bí-soâ giaø treû ñeàu ñeán thaêm bònh, ngöôøi treû ñeán thì kính leã bònh nhaân, ngöôøi giaø ñeán thì bònh nhaân phaûi kính leã neân bònh caøng naëng theâm, Phaät noùi: “thaân ngöôøi bònh baát tònh khoâng neân kính leã hoï, ñöôïc kính leã ngöôøi bònh cuõng khoâng neân thoï vaø cuõng khoâng neân kính leã ngöôøi khaùc. Ai laøm traùi thì phaïm toäi Vieät phaùp”.

Cuï thoï Öu-ba-ly baïch Phaät: “nhö Phaät ñaõ daïy ngöôøi khoâng thanh tònh khoâng neân thoï ngöôøi leã kính, cuõng khoâng kính leã ngöôøi khaùc. Theá toân, coù maáy loaïi baát tònh oâ ueá?”, Phaät noùi: “coù hai: moät laø caén nhai baát tònh, hai laø oâ ueá baát tònh. Caên nhai baát tònh töùc laø khi ñang xæa raêng, ñaùnh raêng ; khi ñang aên caùc loaïi thöùc aên vaø sau khi aên xong chöa coù suùc mieäng saïch thì ñeàu goïi laø baát tònh. OÂ ueá baát tònh laø sau khi ñaïi tieåu tieän, khi ñang queùt doïn choã baát tònh vaø sau khi caïo toùc xong maø chöa taém röûa hoaëc röûa tay chaân saïch seõ thì ñeàu goïi laø baát tònh. Khi ñang baát tònh nhö vaäy maø thoï ngöôøi leã kính hay kính leã ngöôøi thì ñeàu phaïm AÙc taùc”.

Duyeân xöù nhö treân, cuï thoï Öu-ba-ly baïch Phaät: “nhö Theá toân noùi Baø-la-moân Dieäu hoa noùi raèng: “thöa Kieàu-ñaùp-ma, khi con ñang ñi xe maø naém giöõ cöông ngöïa laïi hoaëc giô roi goïi lôùn thì ngay luùc ñoù Phaät bieát laø con ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi söùc khoûe cuûa Phaät. Khi con ñang ñi boä maø thaùo giaøy ra hoaëc ñi traùnh qua beân ñöôøng hoaëc giô tay chaøo thì ngay luùc ñoù Phaät bieát laø con ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi söùc khoûe cuûa Phaät. Khi thaáy con ñang baøn luaän vôùi moïi ngöôøi maø rôøi khoûi choã ngoài hoaëc côûi thöôïng y hoaëc laáy muõ ra khoûi ñaàu thì ngay luùc ñoù Phaät bieát laø con ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi söùc khoûe cuûa Phaät”. Theá toân, khoâng bieát

trong Thaùnh giaùo cuûa Phaät cuõng coù phaùp kính leã nhö vaäy khoâng?”, Phaät noùi: “khoâng neân kính leã baèng haønh ñoäng nhö vaäy, heã mieäng noùi leã kính thì chæ laø khaåu nghieäp leã kính ; neáu khom ngöôøi leã kính laø thaân nghieäp leã kính ñeàu chöa ñaày ñuû. Naøy Öu-ba-ly, trong phaùp luaät cuûa ta coù hai caùch leã kính: moät laø naêm voùc gieo saùt ñaát, hai laø cuùi ñaàu ñaûnh leã, hai tay chaïm vaøo baøn chaân, mieäng noùi xin kính leã; ngöôøi thoï leã kính noùi laø voâ bònh. Naáu ai laøm traùi thì phaïm toäi Vieät phaùp”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù caùc Bí-soâ tuøy tieän maëc caùc loaïi y maø caïo raâu toùc, sau ñoù laïi ñi thoï thöïc vaø leã baùi Ñaïi sö. Ngöôøi khoâng coù tín taâm thaáy roài lieàn cheâ traùch: “Sa moân Thích töû khoâng thanh tònh, maëc y ñoù caïo toùc roài laïi ñi thoï thöïc vaø leã baùi Ñaïi sö thì laøm sao khieán chuùng toâi kính troïng ñöôïc”, caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “khoâng neân maëc moät trong ba phaùp y ñeå caïo toùc, neân chöùa rieâng caùi y caïo toùc”. Luùc ñoù coù Bí-soâ ngheøo thieáu khoù coù ñöôïc y naøy, Phaät noùi: “neân duøng y Taêng khöôùc kyø che thaân ñeå caïo toùc”. Caùc Bí-soâ sau khi caïo toùc khoâng taém goäi saïch seõ neân bò cheâ traùch, Phaät baûo caïo raâu toùc xong neân taém goäi saïch seõ; laïi coù Bí-soâ giaø bònh söùc yeáu khoâng theå ñi laáy nöôùc taém, Phaät noùi: “neáu coù ngöôøi nhö vaäy thì neân röûa naêm chi thaân phaàn laø ñaàu vaø hai tay, hai chaân”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù caùc cö só, Baø-la-moân tín taâm ñem voøng hoa ñeïp ñeán cuùng cho caùc Bí-soâ, Bí-soâ khoâng thoï neân caùc cö só noùi: “khi Phaät chöa ra ñôøi, chuùng toâi xem ngoaïi ñaïo laø choã tu phöôùc; nay Phaät ra ñôøi, chuùng toâi xem caùc vò laø ñaïi phöôùc ñieàn. Vì sao caùc vò khoâng thoï vaät cuûa chuùng toâi cuùng, haù khoâng phaûi khieán chuùng toâi boû tö löông toát thuù höôùng cho ñôøi sau hay sao?”. Caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo neân thoï, caùc Bí-soâ thoï roài lieàn vaát xuoáng ñaát ôû tröôùc maët thí chuû, caùc cö só noùi: “Thaùnh giaû, chuùng toâi mua vôùi giaù raát maéc, vì sao laïi vaát boû nhö theá?”, Phaät baûo: “khoâng neân thoï roài laïi xem thöôøng ñem vaát boû tröôùc maët thí chuû, neân ñem cuùng döôøng thaùp thôø moùng tay vaø toùcPhaät”. Khi caùc Bí-soâ ñem cuùng döôøng ôû thaùp thôø toùc, moùng tay cuûa Phaät thì thí chuû noùi: “haù chuùng toâi khoâng bieát coù thaùp ñeå cuùng döôøng hay sao, chuùng toâi ñaõ cuùng döôøng cho thaùp roài, coøn ñaây laø cuùng cho caùc vò duøng”, caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “neân ñem treo ôû cöûa phoøng”. Khi ñem treo ôû cöûa phoøng, khaùch vieáng thaêm cho laø ñieän Phaät neân leã baùi, Phaät noùi: “ñöøng treo ôû ngoaøi cöûa, neân treo trong phoøng”; treo ôû choã hieån loä cuõng bò loãi nhö treân, Phaät noùi: “neân treo ôû choã khuaát coù theå ngöûi ñöôïc muøi thôm, coù theå laøm cho maét saùng”; Bí-soâ khoâng bieát choã naøo laø choã khuaát, Phaät noùi neân treo ôû choã naèm.

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

*Toøa ngoài vaø giöôøng toát, Boät thôm, loàng ñöïng baùt, Loï daàu, ñi ( neân ) noùi phaùp, Ñaõy y, ba loaïi daây.*

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “neáu ñöôïc toøa ngoài, giöôøng toát thì Taêng giaø ñöôïc thoï, caù nhaân khoâng ñöôïc thoï; ñöôïc giöôøng gheá döïa, Taêng cuõng ñöôïc thoï, caù nhaân khoâng ñöôïc thoï”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù caùc cö só, Baø-la-moân tín taâm ñem höông boät ñeán cuùng cho caùc Bí-soâ, Bí-soâ khoâng thoï neân caùc cö só noùi: “khi Phaät chöa ra ñôøi, chuùng toâi xem ngoaïi ñaïo laø choã tu phöôùc; nay Phaät ra ñôøi, chuùng toâi xem caùc vò laø ñaïi phöôùc ñieàn. Vì sao caùc vò khoâng thoï vaät cuûa chuùng toâi cuùng, haù khoâng phaûi khieán chuùng toâi boû tö löông toát thuù höôùng cho ñôøi sau hay sao?”. Caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät baûo neân thoï, caùc Bí-soâ thoï roài lieàn vaát xuoáng ñaát ôû tröôùc maët thí chuû, caùc cö só noùi: “Thaùnh giaû, chuùng toâi mua vôùi giaù raát maéc, vì sao laïi vaát boû nhö theá?”, Phaät baûo: “khoâng neân thoï roài laïi xem thöôøng ñem vaát boû tröôùc maët thí chuû, neân ñem thoa treân ñaát ôû tröôùc thaùp Phaät ñeå cuùng döôøng”. Khi caùc Bí-soâ ñem höông thôm naøy thoa treân ñaát ôû tröôùc thaùp thôø toùc, moùng tay cuûa Phaät ñeå cuùng döôøng thì thí chuû noùi: “haù chuùng toâi khoâng bieát coù thaùp ñeå cuùng döôøng hay sao, chuùng toâi ñaõ cuùng döôøng cho thaùp roài, coøn ñaây laø cuùng cho caùc vò duøng”, caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “neân ñem thoa ôû cöûa phoøng”. Khi ñem thoa ôû cöûa phoøng, khaùch vieáng thaêm cho laø ñieän Phaät neân leã baùi… nhö treân cho ñeán caâu thoa treân töôøng, muõi thöôøng ngöûi muøi thôm seõ laøm cho maét saùng.

Luùc ñoù coù tröôûng giaû thænh caùc Bí-soâ ñeán nhaø cuùng döôøng roài duøng höông boät thöôïng haïng thoa leân chaân cuûa Bí-soâ, Bí-soâ khoâng thoï, tröôûng giaû noùi: “caùc Baø-la-moân kính tin, ngöôøi khaùc cuùng höông boät ñeàu nhaän, duøng ñeå thoa treân ñaàu hay treân thaân. Nay toâi tín kính neân thoa höông boät leân chaân caùc thaày, vì sao laïi khoâng thoï?”, Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi cho thoï, Bí-soâ thoï roài vaát boû… nhö treân cho ñeán caâu Phaät noùi khoâng neân vaát boû tröôùc maët hoï.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeå baùt böøa baõi laøm beå, Phaät baûo: “khoâng neân ñeå baùt böøa baõi, neân laøm tuû ñöïng baùt”, caùc Bí-soâ ñuïc töôøng laøm tuû, Phaät noùi: “khoâng neân laøm vaäy, khi baét ñaàu laøm chuøa neân laøm tuû ñöïng baùt trong caùc phoøng”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ôû A-lan-nhaõ khoâng coù choã laøm tuû ñöïng baùt, Phaät noùi: “neân duøng daây saén hay coû beän thaønh

caùi loàng, traùt phaân boø hay buøn beân ngoìa roài ñöïng baùt beân trong” ; laïi coù buïi ñaát bay vaøo, Phaät noùi: “neân laøm naép ñaäy, khoâng neân ñeå ngoaøi ñaát, neân laøm daây treo treân caønh caây”. Khi ñi khoûi A-lan-nhaõ, caùc Bí-soâ mang loàng ñöïng baùt theo, ngöôøi khoâng coù tín taâm thaáy lieàn cheâ cöôøi noùi raèng: “thaày ñang mang loàng gaø hay loàng nhoát khæ vaäy?”, Phaät noùi: “khi ñi khoâng neân mang theo loàng ñöïng baùt, neân ñeå laïi choã cuõ”.

Duyeân xöù nhö treân, coù Bí-soâ du haønh trong nhaân gian, ñeán moät tuï laïc tìm choã nghæ ñeâm, chuû nhaø cho ôû, Bí-soâ röûa chaân roài xin daàu thoa nhöng khoâng coù vaät ñöïng neân ñöa tay ñeå thoï, coâ gaùi trong nhaø noùi: “Thaùnh giaû bieát xin daàu maø laïi khoâng ñöa vaät ñöïng”, ñaùp laø Phaät chöa cho,sau ñoù baïch Phaät, Phaät noùi neân mang theo vaät ñöïng daàu. Luùc ñoù OÂ ba-nan-ñaø daãn theo hai ñeä töû ñeàu caàm bình ñöïng daàu ñeå xin daàu, ngöôøi mang daàu ñeán cuùng thaáy vaät ñöïng quaù lôùn lieàn cheâ traùch: “Thaùnh giaû, ai coù theå cho ñaày bình daàu naøy”, OÂ ba-nan-ñaø noùi: “baø keo kieät quaù, haõy cho theo yù cuûa baø, seõ coù caùc Baø-la-moân tín taâm khaùc cho theâm”, ngöôøi kia im laëng. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “khoâng ñöôïc mang bình quaù lôùn ñeå xin daàu”. Sau ñoù caùc Bí-soâ mang loï quaù nhoû ñeå xin daàu neân khoâng ñuû duøng, Phaät noùi: “khoâng neân mang loï quaù nhoû, vaät ñöïng daàu coù ba loaïi: loaïi lôùn ñöïng ñöôïc hai muoãng daàu, loaïi nhoû ñöïng ñöôïc moät muoãng, loaïi vöøa ôû giöõa hai loaïi treân”.

Duyeân xöù nhö treân, coù hai Bí-soâ moät giaø moät treû ñi ñöôøng, vöøa ñi vöøa noùi lôøi phi phaùp. Coù Döôïc xoa khoâng tín taâm nghe roài lieàn suy nghó: “hai Thích töû naøy ñi ñöôøng noùi lôøi phi phaùp, ta neân huùt tinh kí cuûa hoï”, nghó roài lieàn ñi theo sau vaø suy nghó: “vieäc tröôùc boû qua khoâng truy cöùu nöõa, neáu hoï coøn noùi phi phaùp nöõa thì ta seõ huùt tinh khí”. Khi ñi theo sau, coù moät Döôïc xoa khaùc tín taâm thaáy lieàn hoûi Döôïc xoa naøy muoán laøm gì, Döôïc xoa naøy keå laïi vieäc treân, Döôïc xoa kia noùi: “hoï vöøa ñi vöøa noùi chaéc laø noùi phaùp, ngöôi ñöøng theo Bí-soâ nöõa, haõy cuøng ta noùi chuyeän”, Döôïc xoa naøy noùi: “nhöng toâi khoâng tha cho hoï ñöôïc”, hai Döôïc xoa ñi theo sau, hai Bí-soâ ñi ñeán ngaõ reõ chia tay, moät ngöôøi ñi ñeán vöôøn Caáp, moät ngöôøi ñi ñeán vöôøn Loäc töû maãu. Luùc ñoù vò nhoû ñaûnh leã Thöôïng toøa chuùc ñi bình an, Thöôïng toøa noùi: “chuùc thaày khoâng bònh, chôù coù phoùng daät”, Döôïc xoa naøy lieàn hieän töôùng muoán huùt tinh khí, Döôïc xoa kia noùi: “ngöôi khoâng neân haáp taáp, hai Bí-soâ ñoù ñaõ noùi dieäu phaùp, ngöôi khoâng hieåu neân saân haän”, Döôïc xoa naøy hoûi nhö theá naøo laø dieäu phaùp, Döôïc xoa kia noùi: “ngöôi haù khoâng nghe vò lôùn chuùc khoâng bònh, chôù coù phoùng daät hay sao; ñöôïc khoâng bònh, Phaät goïi laø ñaïi lôïi; khoâng phoùng daät laø goác cuûa caùc ñieàu thieän. Nhö Phaät ñaõ daïy raèng:

*Neáu ngöôøi khoâng phoùng daät, Ñöôïc ñeán nôi baát töû;*

*Neáu ai soáng phoùng daät, Roát cuoäc veà neõo cheát”.*

Döôïc xoa naøy nghe roài hoan hæ quay trôû veà. Döôïc xoa kia suy nghó: “ñaây laø vieäc maø ta neân laøm, ta neân ñeán baïch Theá toân vieäc naøy”, nghó roài lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân baïch Phaät: “Theá toân, coù caùc Döôïc xoa laø chuùa cuûa phi nhaân coù taâm tín kính Phaät phaùp, nhöng cuõng coù Döôïc xoa khoâng coù tín taâm; ñoái vôùi Phaät phaùp, chuùng Döôïc xoa phaàn nhieàu khoâng tín kính. Neáu coù Bí-soâ khi ñi ñöôøng luaän baøn phi phaùp thì sôï Döôïc xoa khoâng tín taâm nghe ñöôïc, seõ laøm vieäc baát lôïi. Cuùi xin Theá toân cheá ngaên caùc Bí-soâ thöôøng giöõ chaùnh nieäm khi ñi ñöôøng, chôù baøn noùi phi phaùp”, Phaät nghe roài im laëng nhaän lôøi, Döôïc xoa bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã roài ra veà. Sau ñoù Phaät ôû trong ñaïi chuùng baûo caùc Bí-soâ: “Döôïc xoa vöøa ñeán baïch vôùi ta raèng: coù Bí-soâ ñi ñöôøng, vöøa ñi vöøa baøn luaän phi phaùp, Döôïc xoa baát tín nghe ñöôïc seõ laøm vieäc baát lôïi. Töø nay ta cheá ñònh haønh phaùp cho Bí-soâ ñi ñöôøng coù hai vieäc neân laøm: moät laø noùi phaùp ngöõ, hai laø im laêng nhö baäc Thaùnh; ñeán choã döøng nghæ neân ñoïc Thaùnh keä:

*Naêm duïc laïc theá gian, Hoaëc laø caùc thieân laïc, So vôùi laïc AÙi taän,*

*Khoâng baèng moät phaàn ngaøn. Do Taäp hay sanh Khoå,*

*Nhaân Khoå laïi sanh Taäp, Baùt Thaùnh ñaïo vöôït qua, Ñöôïc ñeán dieäu Nieát-baøn. Ngöôøi ñaõ laøm boá thí, Chaéc chaén ñöôïc nghóa lôïi. Neáu vì vui neân thí,*

*Sau seõ ñöôïc an laïc”.*

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù Bí-soâ may ba y xong, vaét treân vai ñi ñöôøng, y bò thaám moà hoâi vaø buïi ñaát laøm dô, Phaät baûo neân may ñaõy ñöïng y maéc treân vai maø ñi. Bí-soâ khoâng bieát may ñaõy ñöïng y nhö theá naøo, Phaät noùi: “chieàu daøi ba gang, chieàu roâng moät gang röôõi”, Bí-soâ xeáp ñoâi chieàu roäng laïi may, moät ñaàu laøm mieäng tuùi, hình nhö caùi voøi voi, Phaät noùi: “khoâng neân may nhö vaäy, neân may mieäng tuùi ngay ôû giöõa”. May ñaõy y xong khoâng tra nuùt neân bui ñaát rôi vaøo, Phaät baûo neân tra nuùt; khi

ñeå y vaøo trong ñaõy, Bí-soâ ñeå y thöôøng duøng ôû beân döôùi, y khoâng thöôøng duøng ôû beân treân neân khoù laáy duøng, Phaät noùi: “caùi thöôøng duøng ñeå ôû treân, caùi khoâng thöôøng duøng ñeå ôû döôùi”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù ñaùm giaëc cöôùp cuûa ngöôøi, ngöôøi bò cöôùp boû chaïy, giaëc ñuoåi röôït theo vaøo trong laøng, ngöôøi trong laøng buûa ra xua ñuoåi, giaëc boû chaïy töù taùn. Giaëc khaùt nöôùc tìm thaáy gieáng nhöng khoâng coù daây vaø gaàu, chuùa giaëc sai ngöôøi leo leân caây nhìn ñaèng xa xem coù ai ñeán thì hoûi möôïn duøng. Hoï thaáy Bí-soâ saép ñi ñeán neân noùi vôùi nhau: “caùc Thích töû chaéc coù mang theo daây vaø gaàu, neáu coù thì toát, neáu khoâng coù thì moå buïng hoï laáy maùu uoáng”, khi Bí-soâ ñi ñeán giaëc lieàn hoûi coù mang theo daây vaø gaàu khoâng, ñaùp laø khoâng coù, giaëc nghe roài lieàn nhoán nhaùo leân. Luùc ñoù baäc thöôïng thuû trong caùc Bí-soâ laø baäc A-la-haùn lieàn quaùn xem vì sao hoï laïi nhoán nhaùo leân, lieàn bieát laø boïn giaëc muoán gieát caùc Bí-soâ, quaùn bieát roài lieàn hoûi giaëc: “vì sao trong loøng caùc vò roái loaïn nhö vaäy?”, giaëc noùi roõ nguyeân do, vò A-la-haùn noùi: “caùc vò chôù lo, toâi seõ lo lieäu laøm cho caùc vò coù ñöôïc nöôùc trong uoáng no ñuû”. Noùi roài lieàn laáy daây löng cuûa caùc Bí-soâ noái nhau laïi roài coät caùi baùt laøm gaàu thaû xuoáng gieáng muùc nöôùc leân, quaùn thaáy khoâng coù truøng lieàn ñöa cho hoï uoáng no ñuû. Giaëc vui veû noùi: “neáu khoâng coù nöôùc chaéc chuùng toâi ñaõ gieát caùc thaày roài, laønh thay caùc thaày neân mang theo daây vaø gaàu”, vò A-la- haùn noùi: “seõ laøm theo lôøi oâng noùi”, boïn giaëc ñaûnh leã vò A-la-haùn roài ra ñi. Caùc Bí-soâ cuõng uoáng nöôùc roài muùc nöôùc ñöïng ñaày bình löôït vaø bình röûa môùi tieáp tuïc leân ñöôøng ñeán vöôøn Caáp. Ñeán nôi cöïu Bí-soâ chaøo hoûi thieän lai vaø hoûi ñi ñöôøng coù an oån khoâng, khaùch Bí-soâ ñem vieäc treân keå laïi, caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “töø nay caùc Bí-soâ neân mang theo daây gaàu”. Caùc Bí-soâ mang theo daây quaù daøi, Phaät baûo khoâng neân; laïi mang theo daây quaù ngaén, Phaät noùi: “cuõng khoâng neân, daây coù ba loaïi: loaïi daøi laø moät traêm naêm möôi khuyûu tay, loaïi ngaén laø möôøi khuyûu tay, loaïi vöøa laø ôû giöõa hai loaïi treân”; laïi coù Bí-soâ ñi ñeán nôi coù nöôùc ñaày ñuû vaãn mang theo daây gaàu daøi, Phaät noùi: “neân xeùt choã ñeán, tuøy nôi maø mang theo daây ngaén hay daøi”.

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

*Neân chöùa dao caïo toùc, Vaät duïng caét moùng tay… Keâ chaân giöôøng, goái naèm,*

*Ñöôïc duøng höông xoâng ñaát.*

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù coù Bí-soâ toùc ñaõ daøi neân ñeán choã thôï caïo nhôø caïo toùc, ngöôøi thôï 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, sau giôø ngoï haõy ñeán”, Bí-soâ theo lôøi chieàu ñeán, thôï laïi heïn saùng mai, 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 toùc toâi daøi muoán nhôø hoï caïo 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 caïo toùc, neáu Phaät khai cho thì toâi seõ caïo toùc cho thaày”. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn baïch Phaät, Phaät baûo: “neáu Bí-soâ naøo bieát caïo toùc thì neân ôû choã khuaát caïo cho nhau, duø coù ngöôøi thaáy cuõng khoâng bò cô hieàm”, ñöôïc Phaät khai cho, Bí-soâ naøy lieàn ñeán noùi vôùi Bí-soâ kia vaø nhôø caïo toùc giuøm, Bí-soâ kia noùi: “khoâng leõ toâi duøng ngoùn tay caïo toùc cho thaày hay sao, caàn phaûi coù tö cuï nöõa môùi caïo ñöôïc”, lieàn baïch Phaät, Phaät noùi: “do nhaân duyeân naøy, töø nay khai cho Taêng ñöôïc caát chöùa tö cuï nhö dao caïo, keùo…”

Phaät taïi vöôøn caây Ña caên, thaønh Kieáp-tyû-la, luùc ñoù Phaät cho moãi gia ñình hoï Thích ñöôïc xuaát gia moät ngöôøi, caùc vò môùi xuaát gia naøy naèm treân giöôøng thaáp khoâng coù keâ chaân neân naèm nguû khoâng an. Thaân hoï voán meàm maïi, xuaát thaân cao quyù quen naèm treân giöôøng cao roäng lôùn, nay naèm giöôøng thaáp neân nhieät ñoä trong ngöôøi giaûm, thaân khoâng an beøn ñeán choã thaáy thuoác xin ñieàu trò. Thaày thuoác noùi: “haõy daãn toâi ñeán phoøng cuûa thaày xem choã naèm nhö theá naøo” , ñeán nôi thaáy giöôøng thaáp lieàn noùi: “vì ñaàu giöôøng cuûa thaày thaáp neân laøm cho nhieät ñoä cuûa boán ñaïi giaûm, thaày haõy keâ chaân giöôøng leân cao moät chuùt”, 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 thì neân keâ chaân giöôøng leân cao ñeå naèm”. Keâ chaân giöôøng leân cao roài vaãn khoâng heát bònh, thaày thuoác noùi neân duøng goái naèm… cho ñeán caâu Phaät noùi neân duøng goái. Bí-soâ khoâng bieát may goái naèm nhö theá naøo, Phaät noùi: “duøng vaûi daøi boán gang tay, roäng hai gang tay, xeáp ñoâi laïi may nhö caùch may ñaõy y, doàn goøn beân trong roài may kín mieäng”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Xaù veä, cuï thoï Taát-laân-giaø-baø ta bò bònh… nhö treân cho ñeán caâu ñaùp: “tröôùc kia duøng höông xoâng ñaát ñeå trò bònh”, laïi hoûi sao nay khoâng duøng, ñaùp laø Phaät chöa cho, baïch Phaät, Phaät noùi cho ngöôøi bònh ñöôïc duøng höông xoâng ñaát.

# II. Toång nhieáp tuïng Bieät moân thöù tö:

*Thöôïng toøa, töôøng, haøng raøo, Vieàn raùch vaø nuoâi bònh, Chieân ñoà, heo. Mía, chuøa, Baùt, theo caùch troàng caây.*

## *1. Nhieáp tuïng trong Bieät moân thöù tö:*

*Thöôïng toøa luaân phieân thuyeát, Hoaëc cuøng thuyeát ñeán heát, Nöôùc löôït laø phi thôøi,*

*Choã khoâng laøm giôùi haïn.*

Nhö Phaät ñaõ daïy moãi nöûa thaùng neân laøm leã tröôûng tònh, Bí-soâ khoâng bieát sai ai thuyeát giôùi, Phaät noùi: “neân cöû Thöôïng toøa, khi thuyeát giôùi Thöôïng toøa thöôøng neân tuïng”. Coù moät truù xöù, Thöôïng toøa khoâng tuïng ñöôïc, caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm sao neân baïch Phaät, Phaät noùi: “neáu Thöôïng toøa khoâng tuïng ñöôïc thì vò thöù hai neân tuïng”. Laïi coù truù xöù, vò thöù hai cuõng khoâng tuïng ñöôïc, Phaät baûo vò thöù ba neân tuïng; laïi coù truù xöù vò thöù ba cuõng khoâng tuïng ñöôïc, Phaät noùi: “caùc Bí-soâ neân luaân phieân thuyeát giôùi”. Khi Bí-soâ luaân phieân, coù vò thueát ñöôc, coù vò khoâng thuyeát ñöôïc, khoâng bieát laøm sao, baïch Phaät, Phaät noùi: “ngöôøi khoâng thuyeát ñöôïc neân caàu vò thuyeát ñöôïc”; khi ñeán caàu vò thuyeát ñöôïc thì vò naøy khoâng chòu thuyeát, khoâng bieát laøm sao, baïch Phaät, Phaät noùi: “phaûi thænh tröôùc ngöôøi thuyeát ñöôïc giôùi”. Laïi coù truù xöù khoâng ai tuïng ñöôïc heát giôùi, Thöôïng toøa chæ tuïng ñöôïc boán Ba-la-thò-ca, nhöõng thieân giôùi khaùc thì khoâng tuïng ñöôïc neân caùc Bí-soâ khoâng thuyeát giôùi nöõa. Phaät noùi: “khoâng neân taát caû ñeàu ngöng thuyeát giôùi, tuøy tuïng ñöôïc ñoaïn naøo thì tuïng ñoaïn aáy. Neáu Thöôïng toøa tuïng ñöôïc ñeán heát boán Ba-la-thò-ca, vò thöù hai neân tuïng tieáp thieân Taêng taøn, vò keá nöõa neân tuïng tieáp hai Baát ñònh, vò keá nöõa neân tuïng tieáp thieân Xaû ñoïa, vò keá nöõa neân tuïng tieáp thieân Ba daät ñeà, vò keá nöõa neân tuïng tieáp thieân Ñoái thuyeát, vò keá nöõa neân tuïng tieáp thieân Chuùng hoïc phaùp, vò keá nöõa neân tuïng tieáp Baûy dieät traùnh… khoâng ñöôïc khoâng tuïng giôùi”.

Duyeân khôûi taïi thaønh Thaát-la-phieät, cuï thoï Öu-ba-ly hoûi Phaät: “nhö Phaät ñaõ daïy veà nöôùc duøng ñuùng thôøi vaø phi thôøi, theá naøo goïi laø nöôùc duøng ñuùng thôøi vaø phi thôøi?”, Phaät noùi: “nöôùc khoâng löôït laø Thôøi, nöôùc ñöôïc löôït saïch laø Phi thôøi, laáy nöôùc nhoû gioït cuõng goïi laø saïch”.

Duyeân xöù nhö treân, luùc ñoù Luïc chuùng Bí-soâ thöôøng bò ña duïc, aùc duïc, xeûn tham… troùi buoäc, khi ñeán truù xöù khaùc thöôøng phi lyù thoï duïng hoaëc taát caû thôøi, hoaëc phaân chia phoøng, hoaëc nhaät phaàn thôøi hoaëc thaân

höõu thôøi. Taát caû thôøi laø noùi ñaây laø truù xöù muøa xuaân hoaëc muøa haï hoaëc muøa ñoâng cuûa toâi. Phaân chia phoøng laø noùi phoøng naøy cuûa toâi, phoøng kia cuûa ngöôøi khaùc. Nhaät phaàn thôøi laø noùi truù xöù naøy ñeå ôû vaøo buoåi saùng, truù xöù kia ñeå ôû vaøo buoåi chieàu. Thaân höõu thôøi laø choã naøy cuûa Quyõ phaïm sö toâi, choã ñoù laø cuûa Thaân giaùo sö toâi, choã kia laø cuûa ñeä töû toâi… Do ñaây coù nhieàu ngöôøi tôùi lui xuùc naõo caùc Bí-soâ neân caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “Bí-soâ khoâng neân ôû trong truù xöù töï phaân chia giôùi haïn, ai phi lyù thoï duïng nhö vaäy thì phaïm toäi Vieät phaùp”.

■