67-GIÔÙI HEÏN ÑI CHUNG ÑÖÔØNG VÔÙI NGÖÔØI NÖÕ

Khi Phaät an truù taïi Tyø-xaù-ly, noùi roäng nhö treân. Baáy giôø, coù moät ngöôøi kia, nhaân baø vôï laøm ñieàu gì ñoù phaät yù oâng neân oâng noåi giaän cöïc ñoä, ñaùnh moät traän, roài boû ñi. Baø vôï suy nghó: “OÂng aáy chöa nguoâi giaän, neáu ñaùnh moät traän nöõa, e ta cheát maát. Giôø ñaây ta neân chaïy troán”, lieàn chaïy ra khoûi cöûa, boãng troâng thaáy moät Tyø-kheo vöøa khaát thöïc xong, ñònh ra khoûi thaønh, baø lieàn hoûi:

* Thaày ñònh ñi ñaâu vaäy?
* Ñi ra khoûi thaønh.
* Con muoán ñi theo thaày.
* Naøy chò, ñaây laø con ñöôøng cuûa vua, haø taát phaûi hoûi.

Theá laø coâ ta beøn ñi theo sau thaày. Sau luùc ñaùnh vôï, oâng choàng suy nghó: “Vôï ta bò ñoøn, e raèng coâ ta chaïy troán chaêng?”, lieàn vaøo phoøng tìm, thì khoâng thaáy vôï, beøn hoûi ngöôøi khaùc: “Baø aáy ñi ñaâu roài?”. Hoï ñaùp: “Vöøa môùi ñi ra, theo con ñöôøng naøy”. OÂng lieàn ñuoåi theo sau, boãng troâng thaáy baø ñang theo sau Tyø-kheo, neân noåi traän loâi ñình, maéng: “Keû Sa-moân teä aùc, daùm duï doã vôï ta ñi”, beøn toùm laáy Tyø-kheo ñaùnh cho moät traän neân thaân, roài daãn leân choã quan xöû kieän, noùi nhö sau: “OÂng Tyø-kheo naøy duï doã vôï toâi theo”. Vieân quan xöû kieän noùi: “Haõy ñem boïn hoï laïi ñaây ñeå ta hoûi roõ thöïc hö”. Theá roài, oâng lieàn hoûi Tyø-kheo: “OÂng laø ngöôøi xuaát gia vì sao laïi daãn vôï ngöôøi ta ñi?”

* Khoâng phaûi vaäy.
* Theá thì vì sao baø aáy ñi theo?
* Toâi vöøa khaát thöïc xong ñònh ra khoûi thaønh, thì ngöôøi ñaøn baø aáy hoûi toâi ñònh ñi ñaâu, toâi ñaùp: “Ñònh rôøi khoûi thaønh”. Baø ta noùi: “Con cuõng muoán ñi theo ra khoûi thaønh”. Toâi ñaùp: “Naøy chò, ñaây laø con ñöôøng cuûa vua, haø taát chò phaûi hoûi”. Söï thaät laø nhö vaäy.

Vieân quan xöû kieän lieàn baûo (quaân lính): “Ñem Tyø-kheo naøy ñi, goïi baø kia ñeán”. Roài oâng hoûi: “OÂng Sa-moân aáy baét ngöôi ñi chaêng?”

* Khoâng phaûi vaäy.
* Theá thì vì sao cuøng ñi vôùi nhau?
* Vì toâi bò choàng ñaùnh, maø oâng ta chöa nguoâi giaän, toâi sôï oâng ñaùnh moät laàn nöõa e seõ vong maïng, cho neân toâi boû chaïy, boãng thaáy thaày Tyø- kheo, toâi lieàn hoûi: “Toân giaû ñi ñaâu ñoù?”. Thaày ñaùp: “Toâi ñònh ra khoûi thaønh”. Toâi noùi toâi muoán ñi theo thaày, thaày baûo: “Ñaây laø con ñöôøng cuûa vua, caàn gì phaûi hoûi”. Söï thaät laø nhö vaäy, chöù khoâng phaûi oâng aáy baét toâi.

Vieân quan lieàn baûo baø aáy ñi ra, roài goïi Tyø-kheo vaøo hoûi: “OÂng laø ngöôøi xuaát gia, vì sao baét vôï ngöôøi ta ñi maø coøn noùi doái ñeå mong ñöôïc thoaùt toäi? Vöøa roài ngöôøi ñaøn baø aáy noùi raèng chính oâng baét ñi, vì sao oâng laïi noùi khoâng?”.

Thaày Tyø-kheo ñaùp: “Khoâng phaûi vaäy”. Vieân quan lieàn hoûi laàn nöõa, thì thaày cuõng ñaùp gioáng y nhö laàn ñaàu, neân oâng beøn baûo Tyø-kheo ñi ra, roài goïi ngöôøi ñaøn baø kia vaøo, hoûi: “Ngöôøi ñaøn baø toài teä ñaùng cheát kia, boû choàng troán chaïy noùi doái gaït quan ñeå mong ñöôïc khoûi toäi sao? Vöøa roài Tyø-kheo baûo laø coù baét ngöôi thaät, vì sao ngöôi noùi laø khoâng?”. Ñaùp: “Quaû thaät khoâng phaûi nhö vaäy”. Quan hoûi nhö vaäy ba laàn maø lôøi

ñaùp cuûa baø aáy vaãn nhö luùc ñaàu; do theá, quan giöõ ngöôøi phuï nöõ aáy laïi, roài goïi Tyø-kheo ñeán ñeå xeùt nghieäm tình traïng, quan saùt saéc dieän haàu bieát roõ thöïc hö, thì thaáy lôøi ñaùp cuûa thaày vaãn nhö luùc ñaàu. Quan laïi hoûi Tyø- kheo: “Baùt cuûa oâng taïi sao bò vôõ?”.

* Vì bò vôõ.
* Y vì sao bò raùch naùt?
* Vì bò raùch.
* Cuøi choû ñaàu goái vì sao bò xaây xaùt?.
* Vì bò thöông.

Baø vôï coøn giaän choàng chöa nguoâi, thöông Tyø-kheo phaûi chòu khoå nhö vaäy maø khoâng toá caùo vôùi quan, lieàn noùi roõ ñaàøu ñuoâi söï vieäc vôùi quan. Quan nghe bieát söï tình, cöïc kyø töùc giaän, noùi vôùi oâng choàng: “Teân toäi phaïm teä aùc kia, ngöôi töôûng raèng thuoäc haï cuûa vua khoâng coù hay sao?”, lieàn truyeàn leänh cho vieân quan thuoäc haï giaûi quyeát vieäc cuûa Tyø- kheo, caáp phaùt thuoác men vaø y baùt cho thaày, roài baét oâng choàng kia haï nguïc, tòch thu taøi saûn sung vaøo quoác khoá.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem söï vieäc aáy baïch leân Theá Toân. Phaät lieàn noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Mong sao taát caû caùc oâng vua ñeàu coù ñöôïc tín taâm nhö theá! Tröôøng hôïp naøy khoâng kyø heïn vôùi ngöôøi ta maø coøn bò tai hoïa nhö vaäy, huoáng gì laø heïn hoø cuøng ñi vôùi nhau. Töø nay veà sau ta khoâng cho pheùp Tyø-kheo heïn hoø cuøng ñi chung ñöôøng vôùi phuï nöõ”. Theá roài, Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo ñang soáng taïi Tyø-xaù-ly phaûi taäp hoïp laïi taát caû, vì möôøi lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø-kheo, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi:

***Neáu Tyø-kheo heïn hoø cuøng ñi chung ñöôøng vôùi phuï nöõ, thaäm chí ñi trong phaïm vi moät xoùm laøng, thì phaïm Ba-daï-ñeà.***

***Giaûi Thích:***

Tyø-kheo: Nhö treân ñaõ noùi.

Phuï nöõ: Hoaëc laø meï, hoaëc laø chò, em, hoaëc laø ngöôøi lôùn, treû con, hoaëc taïi gia, xuaát gia.

Cuøng heïn hoø: Hoaëc heïn hoâm nay, hoaëc ngaøy mai, nöûa thaùng, moät thaùng...

Ñöôøng: Hoaëc ba do dieân, hai do dieân, moät do dieân, nöûa do dieân; hoaëc moät Caâu-loâ-xaù, nöûa Caâu-loâ-xaù, cho ñeán khoaûng trong moät xoùm

laøng, thì phaïm Ba-daï-ñeà.

Ba-daï-ñeà: Nhö treân ñaõ noùi.

Neáu Tyø-kheo heïn hoø cuøng ñi chung ñöôøng vôùi phuï nöõ traûi qua

nhöõng khoaûng caùch moãi xoùm laøng thì phaïm caùc toäi Ba-daï-ñeà. Neáu ñi qua ñi laïi, thì moãi laàn ñi phaïm moãi toäi Ba-daï-ñeà. Ngoaøi ra, gioáng nhö trong phaàn Baït cöø thöù ba thuoäc chín möôi hai giôùi, cuøng heïn hoø ñi chung ñöôøng vôùi Tyø-kheo ni ñaõ noùi roõ. ÔÛ ñaây chæ khaùc nhau laø ñi vôùi phuï nöõ maø thoâi. Theá neân noùi (nhö treân).