LUAÄT THAÄP TUÏNG

**QUYEÅN 25**

**PHAÙP BÌ CAÙCH THÖÙ NAÊM**

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù trong nöôùc A-thaáp Ma-giaø-a-baøn-ñeà coù tuï laïc teân Taùt-baø, trong tuï laïc naøy coù moät cö só raát giaøu coù, raát nhieàu cuûa baùu, thoï duïng ñaày ñuû moïi thöù, chæ thieáu moät thöù laø khoâng con. Vì muoán coù con neân oâng ñi khaép caùc nôi caàu khaán nôi caùc thaàn mieáu, thaàn kyø, thaàn ao, thaàn nhaø, thaàn ngaõ tö ñöôøng, thaàn Ñaïi töï taïi thieân, thaàn Na- la-dieân, thaàn Vi nöõu cho ñeán thaàn Baùt-baø-la nhöng vaãn khoâng coù con. Khi thôøi ñieåm coù con ñeán thì vôï cö só lieàn bieát mình coù thai, ngöôøi nöõ minh trí coù boán trí baát coïng: Moät laø bieát ngöôøi nam thöông, hai laø bieát ngöôøi nam khoâng thöông, Ba laø bieát khi coù thai, boán laø töø ñaâu coù ñöôïc. Luùc ñoù ngöôøi vôï naøy noùi cho cö só bieát, cö só nghe ñöôïc tin möøng naøy bieát seõ coù con trai neân cung caáp cho vôï ñaày ñuû, nguû nghæ ñuùng thôøi khieán thaân ñöôïc an oån, ñi ñaâu ñeáu coù ngöôøi theo haàu khoâng ñeå lo buoàn ñieàu gì. Ñuû ngaøy thaùng ngöôøi vôï naøy sanh ñöôïc moät trai, nôi loã tai coù ñeo moät khoen vaøng, dung maïo ñoan nghieâm ai thaáy ñeàu yeâu meán. Cö só vui möøng taäp hoïp caùc töôùng sö Baø-la-moân laïi hoûi raèng: “Haøi nhi naøy ñöùc löïc nhö theá naøo?”, ñaùp laø raát coù ñöùc löïc, cö só muoán ñaët teân cho haøi nhi. Theo phaùp nöôùc coù hai caùch ñaët teân cho con: Moät laø ñaët teân theo vì sao luùc sanh ra, hai laø ñaët teân theo ñieàm laønh luùc sanh ra. Töôùng sö hoûi cö só: “Haøi nhi sanh ra vaøo luùc naøo?”, ñaùp laø vaøo ngaøy giôø ............, töôùng sö sau khi tính toaùn xong lieàn noùi: “Haøi nhi sanh vaøo ngaøy coù sao Sa- moân neân ñaët teân laø Sa-moân”. Cö só laïi taäp hoïp caùc chuyeân gia bieát töôùng vaøng baùu, chæ khoen vaøng treân loã tai cuûa haøi nhi roài hoûi hoï: “Khoen tai vaøng naøy trò giaù bao nhieâu?”, ñaùp: “Khoen tai vaøng naøy khoâng phaûivaät baùu theá gian laøm ra neân khoâng deã bình giaù, nhöng theo yù cuûa chuùng toâi bình giaù thì khoen vaøng naøy trò giaù khoaûng moät öùc kim tieàn”. Haøi nhi teân Sa-moân, khoen vaøng treân loã tai trò giaù moät öùc kim tieàn neân moïi ngöôøi

goïi teân laø Sa-moân ÖÙc-nhó. Cö só giao haøi nhi cho naêm baø döôõng maãu chaêm soùc: Moät baø lo chaêm soùc thaân, töùc laø chaêm soùc tay chaân maët muõi thaân theå cho beù; moät baø lo veä sinh cho beù, töùc laø lo taém röûa giaët giuõ cho beù; moät baø lo buù môùm cho beù, töùc laø cung caáp söõa vaø thöùc aên boå döôõng cho beù; moät baø lo cho beù ñöôïc an laønh, töùc laø theo quaït haàu vaø baûo veä cho beù; moät baø lo cho beù vui chôi, töùc laø tuøy thôøi cho beù vui chôi caùc loaïi ñoà chôi nhö ngöôøi goã, voi, ngöïa xe… Do ñöùa beù naøy coù ñöùc löïc neân mau lôùn, ñeán tuoåi tröôûng thaønh cho hoïc thoâng caùc moân hoïc nhö thö soá toaùn soá, kheùo bieát töôùng caùc vaät…

Tuï laïc Vöông taùc baïc laø nôi hoäi tuï caùc thöông nhôn khaép möôøi phöông, luùc ñoù caùc thöông nhôn möôøi phöông hoäi tuï ñeán tuï laïc ñeàu hoûi trong tuï laïc naøy ai laø ngöôøi gioûi nhaát vaø coù ñöùc ñeå tin caäy, chæ cho hoï bieát vieäc lôïi haïi; moïi ngöôøi ñeàu chæ ñeán choã Sa-moân ÖÙc-nhó. Caùc thöông nhôn ñeán choã Sa-moân ÖÙc-nhó yeâu caàu laøm thöông chuû, ÖÙc-nhó hoûi hoï töø ñaâu ñeán, ñaùp: “Chuùng toâi töø nöôùc ñeán”, lieàn hoûi: “ÔÛ trong nöôùc ñoù coù vieäc toát xaáu gì?”, lieàn ñaùp ñaày ñuû caùc vieäc toát xaáu. Sau ñoù laïi coù caùc thöông nhôn töï trong bieån lôùn ñeán tuï laïc cuõng hoûi thaêm nhö treân, moïi ngöôøi cuõng chæ ñeán choã Sa-moân ÖÙc-nhó, hoï cuõng ñeán choã ÖÙc-nhó yeâu caàu laøm thöông chuû, ÖÙc-nhó hoûi hoï töø ñaâu ñeán, ñaùp laø töø trong bieån lôùn ñeán, laïi hoûi: “Trong bieån lôùn coù vieäc toát xaáu gì?”, ñaùp: “Trong bieån lôùn coù caùc moái lo sôï nhö soùng bieån, ruøa bieån, caù bieån nhö caù Ñeà-meâ, caù Ñeà- meâ kyø-la, caù Thaát-thu-ma-la; laïi coùn coù nöôùc xoaùy, nuùi ngaàm döôùi nöôùc, gioù baõo, roàng döõ vaø naïn La saùt. Vì theá khi ñi coù ñeán traêm ngaøn ngöôøi nhöng trôû veà ñöôïc chæ coù moät. Neáu ñöôïc trôû veà thì ñem veà ñuû caùc loaïi chaâu baùu laøm phöôùc boá thí baûy ñôøi cuõng khoâng heát, huoáng chi laø töï thaân höôûng”. Luùc ñoù caùc thöông nhôn thaáy Sa-moân ÖÙc-nhó coù ñöùc löïc lieàn suy nghó: “Neáu ñeå ngöôøi naøy laøm Taùt baïc cuøng nhieàu ngöôøi vaøo bieån lôùn, chaéc chaén seõ ñöôïc an oån tôû veà”, nghó roài lieàn hoûi ÖÙc-nhó: “Vì sao ÖÙc-nhó khoâng vaøo bieån lôùn?”, ñaùp: “Vaøo trong bieån lôùn laøm gì, trong ñoù coù nhieàu moái lo sôï, khi ñi coù ñeán traêm ngaøn ngöôøi nhöng trôû veà chæ coù moät”, caùc thöông nhôn noùi khích leä: “Baát cöù ngöôøi naøo cuõng nhôø vaøo ngöôøi khaùc maø ñöôïc soáng, cho ñeán daâm nöõ cuõng nhôø vaøo ngöôøi khaùc maø ñöôïc soáng. Neáu ÖÙùc nhó muoán laøm phöôùc boá thí thì vaøo bieån laø vieäc laøm toát nhaát”. Do caùc thöông nhôn khích leä maõi neân cuoái cuøng Sa-moân ÖÙc- nhó nghe theo lôøi muoán cuøng vaøo bieån lôùn, lieàn ñeán töø giaõ cha meï ñeå vaøo bieån lôùn. Cha meï nghe roài lieàn ñem nhöõng vieäc khuûng boá trong bieån lôùn noùi ñeå cho ngöôøi con thay ñoåi yù ñònh, mong löu giöõ con ôû laïi vaø noùi raèng: “Ngöôøi ta vì cuûa caûi môùi vaøo bieån lôùn, trong nhaø ta coù nhieàu cuûa

caûi, con ñem laøm phöôùc boá thí baûy ñôøi cuõng khoâng heát thì vaøo bieån ñeå laøm laøm?”, nhöng ÖÙc-nhó laïi khoâng nghe lôøi cha meï khuyeân. Cha meï lieàn nhôø caùc quyù nhaân noùi giuùp ñeå löu giöõ ÖÙc-nhó ôû laïi, luùc ñoù taát caû quyù nhaân trong tuï laïc bao goàm caùc cö só, tröôûng giaû, phuù oâng ñeàu khuyeân can nhöng vaãn khoâng laøm cho ÖÙc-nhó thay ñoåi chuû yù. Cha meï bieát yù con ñaõ quyeát neân côõi voi rung chuoâng tuyeân caùo khaép trong tuï laïc: “Nay Sa- moân ÖÙc-nhó muoán vaøo bieån lôùn, ta laøm Taùt baïc, ai muoán ñi cuøng vôùi con ta”, do ngöôøi naøy coù ñöùc löïc neân coù naêm traêm thöông nhôn ñeán cuøng ñi vaøo bieån. Theo phaùp nöôùc, ngöôøi laøm Taùt baïc phaûi coù hai möôi vaïn tieàn vaøng, möôøi vaïn lo lieäu thuyeàn beø, möôøi vaïn lo lieäu tö löông. Lo lieäu moïi thöù xong xuoâi roài neo thuyeàn baèng baûy sôïi daây, moãi ngaøy ñeàu tuyeân boá: “Ai coù theå töø boû cha me, anh chò em, vôï con vaø moïi thöù vui trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, cho ñeán tuoåi thoï höôûng laïc thuù; ai muoán ñöôïc vaøng baïc, löu ly, ma ni … baûy baùu ñeå tuøy yù laøm phöôùc boá thí thì cuøng vaøo bieån lôùn”, tuyeân boá roài caét moät sôïi daây nhö theá ñeán ngaøy thöù saùu, ngaøy thöù baûy ñôïi gioù thuaän buoàm môùi caét sôïi daây thöù baûy. Luùc ñoù thuyeàn lao nhanh nhö teân baén, do Taùt baïc coù ñöùc löïc neân thuyeàn mau choùng ñeán ñöôïc ñaûo chaâu baùu, Taùt baïc ra lònh caùc thöông nhôn: “Haõy laáy baùu vaät mang leân thuyeàn vöøa ñuû, chôù cho naëng quaù”, laáy baùu vaät xong ñôïi gioù thuaän buoàm lieàn quay trôû veà. Trôû veà tuï laïc Vöông taùc baïc ôû Dieâm-phuø- ñeà coù hai con ñöôøng: Ñöôøng thuûy vaø ñöôøng boä, luùc ñoù ÖÙc-nhó hoûi caùc thöông nhôn muoán ñi ñöôøng naøo, ñaùp laø ñi ñöôøng boä. Ñi theo ñöôøng boä ñeán moät daàm vaéng, moïi ngöôøi nguû laïi ñeâm trong ñaàm naøy, ÖÙc-nhó noùi vôùi caùc thöông nhôn: “Toâi nghe noùi coù giaëc hay ñeán ñaùnh cöôùp caùc thöông nhôn, neáu gieát ñöôïc Taùt baïc thì caùc thöông nhôn khoâng theå an toaøn; neáu khoâng gieát ñöôïc Taùt baïc thì coù theå giöõ ñöôïc taøi vaät, nhôø söùc mình hay nhôø tha löïc coù theå gieát ñöôïc giaëc. Vì vaäy toâi ñeán choã khaùc nguû, ñeán giôø ñi thì goïi toâi”, moïi ngöôøi ñoàng yù. ÖÙc-nhó daãn löøa ñeán nguû moät choã khaùc, khoâng ngôø ñeán nöûa ñeám caùc thöông nhôn thöùc daäy boû ñi khoâng goïi ÖÙc-nhó; cuoái ñeâm möa to gioù lôùn noåi leân, ÖÙc-nhó thöùc daäy thì khoâng tìm thaáy moät thöông nhôn naøo lieàn nghó: “Taïi sao moïi ngöôøi laïi boû ta maø ñi nhö theá”. Luùc ñoù do möa to gioù lôùn neân caùt vuøi laáp heát daáu veát, ÖÙc-nhó chæ nhôø vaøo con löøa ngöûi daáu veát maø ñi veà phía tröôùc, buïng thaáy ñoùi neân khi thaáy moät caùi thaønh trang nghieâm phía tröôùc lieàn nghó laø seõ ñöôïc thöùc aên neân ÖÙc-nhó ñöùng ngoaøi cöûa thaønh keâu lôùn: “Thöùc aên, thöùc aên”. Luùc ñoù boãng coù traêm ngaøn vaïn ngaï quyû xuaát hieän hoûi raèng: “Thöùc aên laø gì, ai cho?”, ÖÙc-nhó ñaùp: “Khoâng coù thöùc aên, laø do toâi ñi ñöôøng quaù ñoùi chæ nghó töôûng ñöôïc thöùc aên neân keâu leân nhö theá”, caùc

ngaï quyû noùi: “Ñaây laø thaønh cuûa ngaï quyû, chuùng toâi traûi qua traêm ngaøn vaïn naêm nay môùi nghe ñeán teân thöùc aên, do tröôùc kia chuùng toâi taâm quaù keo kieát khoâng boá thí neân bò ñoïa trong ngaï quyû. OÂng muoán ñi ñaâu?”, ñaùp laø muoán ñi ñeán tuï laïc Vöông taùc baïc, ngaï quyû noùi: “Haõy ñi theo ñöôøng naøy”. ÖÙc-nhó ñi veà phía tröôùc laïi thaáy moät caùi thaønh khaùc beøn nghó: “ÔÛ thaønh tröôùc khoâng ñöôïc thöùc aên, nay ñeán thaønh naøy chaéc coù theå ñöôïc nöôùc”, lieàn ñeán tröôùc cöûa thaønh caát tieáng keâu nöôùc. Luùc ñoù boãng coù traêm ngaøn vaïn ngaï quyû xuaát hieän hoûi raèng: “Nöôùc laø gì, ai cho?”, lieàn ñaùp: “Khoâng coù nöôùc, laø do toâi quaù khaùt chæ nghó ñeán nöôùc neân caát tieáng keâu nhö theá”, caùc naï quyû noùi: “Ñaây laø thaønh ngaï quyû, chuùng toâi traûi qua traêm ngaøn vaïn naêm nay môùi nghe ñeán teân nöôùc, do ñôøi tröôùc chuùng toâi taâm quaù keo kieät khoâng boá thí neân ñoïa vaøo ngaï quyû. OÂng muoán ñi ñaâu?”, ñaùp laø muoán ñi ñeán tuï laïc Vöông taùc baïc, ngaï quyû noùi: “Haõy ñi theo ñöôøng naøy”. ÖÙc-nhó ñi veà phía tröôùc khoâng bao laâu sau laïi thaáy moät caây coå thuï teân laø Baø la beøn nguû laïi ñeâm döôùi goác caây naøy. Gioù lay thaân caây neân laù ruïng xuoáng, ÖÙc-nhó laáy laù meàm aên coøn laù cöùng cho löøa aên. Khi ñeâm xuoáng boãng hieän ra chieác giöôøng coù ñoâi nam nöõ dung maïo xinh ñeïp, ñaàu ñoäi muõ baùu trôøi cuøng nhau hoan laïc. ÖÙc-nhó suy nghó: “Ta khoâng neân nhìn ngöôøi khaùc tö thoâng”, nhöng qua heát ñeâm, trôøi vöøa saùng thì chieác giöôøng vaø ñoâi nam nöõ ñeàu bieán maát, laïi coù baày choù ñeán aên thòt ngöôøi nam roài chöøa xöông laïi. ÖÙc-nhó suy nghó: “Ta hoái haän ñaõ khoâng hoûi ngöôøi nam naøy tröôùc kia ñaõ laøm gì maø nay thoï quaû baùo ban ñeâm thì toát, ban ngaøy thì xaáu nhö vaày. Ta neân ôû laïi ñôïi ñeán ñeâm seõ hoûi vieäc naøy”, khi ñeâm xuoáng cuõng nhö tröôùc coù giöôøng vaø ñoâi nam nöõ hieän ra, ÖÙc-nhó lieàn ñeán hoûi ngöôøi nam: “OÂng tröôùc kia ñaõ laøm gì maø nay thoï quaû baùo ban ñeâm thì toát, ban ngaøy thì xaáu nhö theá?”, ngöôøi nam hoûi: “OÂng hoûi ñeå laøm gì”, ñaùp laø vì muoán bieát, ngöôøi nam noùi: “OÂng coù bieát tuï laïc Vöông taùc baïc trong nöôùc A-thaáp Ma-giaø a-baøn-ñeà khoâng?”, ñaùp laø bieát, ngöôøi nam noùi: “Toâi laø ñoà teå teân ôû trong tuï laïc ñoù,

luùc ñoù Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân thöôøng lui tôùi nhaø toâi, toâi thöôøng cung

caáp thöùc aên uoáng, y phuïc vaø thuoác men. Vò aáy khuyeân toâi chôù laøm vieäc aùc sau seõ thoï ñaïi khoå; toâi noùi laø töø tröôùc tôùi giôø ñeàu laøm ngheà naøy, neáu nay khoâng laøm thì laøm sao soáng. Vò aáy hoûi toâi laøm vieäc aùc naøy ban ngaøy nhieàu hôn hay ban ñeâm nhieàu hôn; toâi noùi laø ban ngaøy nhieàu hôn. Vò aáy lieàn baûo toâi ban ñeâm giöõ naêm giôùi ñeå ñöôïc chuùt ñieàu thieän; toâi vaâng lôøi ban ñeâm thoï trì naêm giôùi. Do nhaân duyeân naøy neân nay ñöôïc quaû baùo ban ñeâm thì toát, ban ngaøy thì xaáu, giôø hoái haän coù ích gì”, laïi hoûi ÖÙc-nhó muoán ñi ñaâu, ñaùp laø muoán ñi ñeán tuï laïc Vöông taùc baïc, ngöôøi nam baûo

neân ñi theo ñöôøng naøy. ÖÙc-nhó ñi theo ñöôøng ñaõ chæ, khoâng bao laâu sau laïi thaáy moät caây coå thuï teân laø Baø la beøn nguû laïi ñeâm döôùi goác caây naøy, cuõng nhö tröôùc laáy laù meàm aên coøn laù cöùng cho löøa aên. Khi ñeâm ñaõ qua, trôøi vöøa saùng boãng coù chieác giöôøng vaø ñoâi nam nöõ hieän ra, dung maïo xinh ñeïp, treân ñaàu ñoäi muõ baùu trôøi cuøng nhau hoan laïc. ÖÙc-nhó suy nghó: “Ta khoâng neân nhìn hoï tö thoâng”, khoâng ngôø ñeán toái thì giöôøng vaø ñoâi nam nöõ ñeàu bieán maát, laïi coù con truøng traêm chaân hieän ra aên thòt cuûa ngöôøi nam roài chöøa xöông laïi. ÖÙc-nhó suy nghó: “Ta hoái haän ñaõ khoâng hoûi ngöôøi naøy tröôùc kia ñaõ laøm gì maø nay thoï quaû baùo ban ngaøy thì toát coøn ban ñeâm thì xaáu nhö vaäy. Ta neân ôû laïi ñôïi ñeán saùng mai seõ hoûi ngöôøi aáy vieäc naøy”, ñeán saùng hoâm sau cuõng nhö tröôùc coù chieác giöôøng vaø ñoâi nam nöõ hieän ra, ÖÙc-nhó lieàn ñeán hoûi ngöôøi nam nguyeân do, ngöôøi nam hoûi: “OÂng coù bieát tuï laïc Vöông taùc baïc ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a- baøn-ñeàà khoâng?”, ñaùp laø bieát, ngöôøi nam noùi: “Toâi teân ............ voán ôû trong tuï laïc ñoù, thöôøng taø daâm vôùi vôï ngöôøi khaùc. Luùc ñoù Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân thöôøng lui tôùi nhaø toâi, toâi thöôøng cung caáp thöùc aên, y phuïc vaø thuoác men. Vò aáy khuyeân toâi chôù laøm vieäc xaáu sau seõ thoï ñaïi khoå, toâi ñaùp laø vì khoâng theå öùc cheá ñöôïc. Vò aáy hoûi toâi laøm vieäc xaáu naøy ban ngaøy nhieàu hôn hay ban ñeâm nhieàu hôn, toâi ñaùp laø ban ñeâm nhieàu hôn. Vò aáy baûo toâi ban ngaøy neân thoï trì naêm giôùi ñeå ñöôïc chuùt ñieàu thieän, toâi vaâng lôøi ban ngaøy thoï trì naêm giôùi. Do nhaân duyeân naøy neân nay ban ngaøy thì toát coøn ban ñeâm thì xaáu, giôø hoái haän coù ích gì”, laïi hoûi ÖÙc-nhó muoán ñi ñaâu, ñaùp laø muoán ñi ñeán tuï laïc Vöông taùc baïc, lieàn baûo neân ñi theo ñöôøng naøy. ÖÙc-nhó ñi theo ñöôøng ñaõ chæ khoâng bao laâu sau laïi gaëp moät röøng caây coù ao nöôùc trong, ÖÙc-nhó vaøo trong ao taém vaø cho löøa uoáng nöôùc. Beân ao coù moät ngoâi nhaø lôùn vôùi baûy baùu trang nghieâm, ÖÙc-nhó lieàn böôùc leân theàm vaøo trong nhaø vaø suy nghó: “Ta ñoùi saép cheát, khoâng bieát seõ nhö theá naøo”, nghó roài lieàn tuïng baøi kinh Phaät:

*“Ñoùi laø bònh thöù nhaát,*

*Haønh laø khoå baäc nhaát, Nhö theá bieát Phaùp baûo, Nieát baøn vui baäc nhaát”*

Khi vaøo trong nhaø lieàn thaáy moät ngöôøi nöõ ñang ngoài treân giöôøng ngaø voi, döôùi chaân giöôøng coù coät hai ngaï quyû, ngöôøi nöõ naøy keâu teân ÖÙc- nhó vaø hoûi thaêm ñi ñöôøng coù meät, ñoùi vaø khaùt khoâng, ÖÙc-nhó suy nghó: “Ta voán khoâng quen bieát, vì sao ngöôøi nöõ naøy bieát teân ta”. Ngöôøi nöõ môøi ngoài, ÖÙc-nhó thaêm hoûi roài xin thöùc aên, ngöôøi nöõ noùi: “Toâi seõ cho oâng, nhöng oâng chôù cho hai con quyû naøy”, ÖÙc-nhó noùi: “Toâi ñoùi saép

cheát, laøm sao cho hai con quyû naøy ñöôïc”, ngöôøi nöõ ñöa thöùc aên cho ÖÙc- nhó vaø vì muoán cho ÖÙc-nhó bieát nhaân duyeân naøy neân böôùc ra ngoaøi. Luùc ñoù hai ngaï quyû duoãi tay xin thöùc aên, do ÖÙc-nhó tröôùc ñaây thöôøng hay boá thí, taâm thöông xoùt chuùng sanh neân suy nghó: “Ta ñoùi buïng caûm thaáy khoå sôû huoáng chi hai ngaï quyû naøy laøm sao khoâng ñau khoå”, nghó roài lieàn ñöùa cho moãi ngaï quyû moät mieáng thöùc aên, hai ngaï quyû naøy vöøa boû vaøo trong mieäng thì thöùc aên lieàn bieán thaønh maùu muû vaø oân oïe ra ngoaøi, muøi hoâi bay khaép nhaø. Ngöôøi nöõ nghe muøi hoâi bay khaép nhaø lieàn trôû vaøo noùi: “Toâi ñaõ baûo khoâng neân cho chuùng aên, taïi sao laïi cho”, ÖÙc-nhó noùi: “Toâi khoâng bieát söï vieäc xaûy ra nhö vaäy neân môùi cho”, ngöôøi nöõ queùt doïn saïch seõ, ñoát höông xoâng roài ñeán ngoài vaøo choã cuõ, ÖÙc-nhó laïi xin theâm thöùc aên, ngöôøi nöõ noùi: “Toâi khoâng tieác, chæ e cho oâng aên, oâng laïi ñem cho quyû nöõa”, ÖÙc-nhó noùi: “Hoài naûy khoâng bieát neân toâi môùi cho, giôø bieát roài seõ khoâng cho nöõa”. Ngöôøi nöõ laáy nöôùc röûa tay roài ñöa cho ÖÙc-nhó thöùc aên, luùc ñoù laïi coù moät ngöôøi nöõ ñeán xin thöùc aên, nöõ chuû nhaân noùi: “Haõy aên thöùc aên ngöôi thöôøng aên”, noùi vöøa döùt lieàn hieän ra ba vaïc nöôùc ñoàng soâi, ngöôøi nöõ naøy côûi boû y phuïc roài nhaûy vaøo vaïc ñoàng, da thòt lieàn tan naùt chæ coøn laïi boä xöông. Khi gioù laïnh thoåi tôùi thì ngöôøi nöõ hoaøn hình böôùc ra khoûi vaïc nöôùc ñoàng soâi, maëc laïi y phuïc vaø aên nhöõng thòt naùt kia, aên xong roài ñi. Luùc ÖÙc-nhó ñang aên laïi coù moät ngöôøi nöõ khaùc ñeán xin thöùc aên, nöõ chuû nhaân noùi: “Haõy aên thöùc aên ngöôi thöôøng aên”, noùi vöøa döùt lôøi, ngöôøi nöõ naøy lieàn bieán thaønh con deâ ñen aên coû. ÖÙc-nhó thaáy roài lieàn suy nghó: “Ta töï nghi khoâng bieát coù phaûi mình ñaõ cheát trong coõi ngöôøi vaø sanh vaøo coõi ngaï quyû hay khoâng”, nghó roài lieàn hoûi nöõ chuû nhaân: “Nhöõng vieäc naøy laø nhö theá naøo”, nöõ chuû nhaân hoûi: “OÂng hoûi ñeå laøm gì”, lieàn ñaùp laø vì muoán bieát, nöõ chuû nhaân hoûi: “OÂng coù bieát tuï laïc Vöông taùc baïc ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà khoâng?”, ñaùp laø bieát, nöõ chuû nhaân noùi: “Con quyû coät ôû chaân giöôøng phía treân ñaàu laø choàng cuûa ta, con quyû coät ôû chaân giöôøng phía döôùi chaân laø con cuûa ta. Luùc ñoù Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân thöôøng lui tôùi nhaø ta, ta thöôøng cung caáp thöùc aên, y phuïc vaø thuoác men neân choàng vaø con ta töùc giaän noùi laø cuûa caûi do hoï cöïc khoå laøm ra, ta laïi ñem cho ngöôøi khaùc. Do taâm hoï keo kieät khoâng thích boá thí laïi noùi lôøi aùc laø aên maùu muû neân nay chòu quaû baùo naøy, vöøa aên thöùc aên lieàn bieán thaønh maùu muû”. ÖÙc-nhó laïi hoûi: “Ngöôøi nöõ kia vì sao laïi aên thòt chính mình?”, ñaùp: “Ngöôøi nöõ ñoù laø con daâu cuûa ta, laáy taøi vaät cuûa ta hoaëc töï aên hoaëc ñem cho ngöôøi; khi ta hoûi thì choái noùi laø khoâng coù laáy töï aên cuõng khoâng ñem cho ngöôøi vaø theà laø neáu coù töï aên hoaëc ñem cho ngöôøi thì seõ maéc quaû baùo töï aên thòt mình. Do nhaân duyeân

ñoù neân nay töï aên thòt chính mình”, ÖÙc-nhó laïi hoûi: “Ngöôøi nöõ naøy vì sao bieán thaønh deâ aên coû?”, ñaùp: “Ñoù laø nöõ tyø cuûa ta, ta sai xay giaû laïi laáy aên hoaëc ñem cho ngöôøi; khi ta hoûi thì choái noùi laø khoâng aên cuõng khoâng ñem cho ngöôøi vaø theà laø neáu coù aên hoaëc ñem cho ngöôøi thì seõ maéc quaû baùo laøm deâ ñem aên coû. Do nhaân duyeân naøy neân nay bieán thaønh deâ ñen aên coû”.ÖÙc-nhó laïi hoûi nöõ chuû nhaân ñaõ laøm haïnh gì, nöõ chuû nhaân noùi: “Ta cuõng coù chuùt toäi nhöng ta khoâng coùn ôû ñaây bao laâu nöõa. Sau khi ta cheát seõ sanh leân coõi trôøi Töù thieân vöông, ngöôi coù theå laøm giuùp ta moät vieäc ñöôïc khoâng?”, lieàn hoûi laø vieäc gì, nöõ chuû nhaân noùi: “Ta coù moät ngöôøi con gaùi ñang ôû trong tuï laïc Vöông taùc baïc chöa bieát tu thieän. Khi ngöôi veà ñeán trong tuï laïc neân ñeán noùi vôùi con gaùi cuûa ta raèng: “Toâi coù gaëp cha, meï, anh vaø chò daâu cuøng nöõ tyø cuûa chò, nhöng chæ coù mình meï chò ñöôïc höôûng phöôùc coøn nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu chòu khoå baùo. Meï chò nhôø toâi khuyeân chò chôù laøm vieäc aùc sau seõ chòu khoå baùo; neáu chò khoâng tin thì meï chò coù noùi laø ôõ taïi choã meï chò ñaõ choân caát nhieàu tieàn cuûa,

chò haõy vì meï chò laáy tieàn naøy laøm phöôùc cuùng döôøng chuùng Taêng vaø Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân, soá tieàn coøn laïi chò duøng ñeå sinh soáng”, noùi roài lieàn hoûi ÖÙc-nhó: “Ngöôi muoán trôû veà phaûi khoâng?”, ñaùp laø muoán, nöõ chuû nhaân baûo nhaém maét laïi, ÖÙc-nhó vaâng lôøi nhaém maét laïi, chæ trong choác laùt nöõ chuû nhaân ñaõ ñaët ÖÙc-nhó ôû moät nôi caùch tuï laïc Vöông taùc baïc khoâng xa.

Luùc ñoù caùc thöông nhôn ñaõ veà ñeán trong tuï laïc, moïi ngöôøi ñeàu hoûi Sa-moân ÖÙc-nhó ñaâu, ñaùp laø ñaõ maát tích trong bieån lôùn, moïi ngöôøi nghe roài ñeàu thöông khoùc. ÖÙc-nhó nghe hoï khoùc thöông nhö theá lieàn hoûi nguyeân do, hoï noùi do nghe Sa-moân ÖÙc-nhó maát tích trong bieån lôùn neân thöông khoùc, ÖÙc-nhó lieàn suy nghó: “Nghe tin ta cheát moïi ngöôøi thöông khoùc nhö vaäy, neáu thaáy ta chaéc hoï seõ kích ñoäng hôn nöõa. Ta caàn veà laøm gì, nöõ chuû nhaân kia nhôø ta noùi vôùi con gaùi cuûa baø, ta neân ñeán nhaø ñoù”, nghó roài lieàn ñi tìm nhaø ngöôøi con gaùi ñoù, gaëp nhau thaêm hoûi roài noùi raèng: “Chò bieát khoâng, toâi gaëp ñöôïc cha, meï, anh trai, chò daâu vaø nöõ tyø cuûa nhaø chò ñeàu ôû trong coõi ngaï quyû. Chæ coù meï chò laø höôûng phöôùc coøn nhöõng ngöôøi kia ñeàu chòu khoå, meï chò nhôø toâi baûo chò chôù laøm vieäc aùc sau seõ chòu khoå baùo”, ngöôøi con gaùi nghe roài khoâng tin, noùi raèng: “Anh laø ngöôøi ngu si, laø ngöôøi ñieân. Cha meï toâi laøm phöôùc boá thí, cheát sanh leân coõi trôøi, laøm sao coù theå sanh trong coõi ngaï quyû ñöôïc”, ÖÙc-nhó noùi: “Meï chò noùi neáu chò khoâng tin thì chæ cho chò choã caát giaáu tieàn cuûa roài baûo chò laáy tieàn naøy vì meï chò laøm phöôùc boá thí, cuùng döôøng chuùng taêng vaø Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân, soá tieàn coøn laïi chò duøng ñeå sinh soáng”.

Ngöôøi con gaùi nghe roài lieàn ñeán choã chæ caát giaáu tieàn cuûa ñaøo leân xem thöû, quaû nhieân ñöôïc raát nhieàu tieàn cuûa, luùc ñoù môùi tin lôøi ÖÙc-nhó vaø nhö lôøi ngöôøi meï ñaõ daën coâ ñem tieàn naøy cuùng döôøng chuùng taêng.

Sa-moân ÖÙc-nhó do ñôøi tröôùc ñaõ gieo troàng caên laønh, cuùng döôøng Phaät neân caên taùnh lanh lôïi gaàn ñöôïc kieán ñeá, do löïc nhaân duyeân naøy neân ñôøi naøy coù theå ñöôïc trí voâ laäu, laïi do löïc caên laønh naøy daãn daét neân ÖÙc- nhó suy nghó: “Ta caàn gì trôû veà nhaø öu saàu buoàn baõ, ta haõy ñeán choã Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân”, nghó roài lieàn ñi ñeán choã Tröôûng laõo Ca- chieân-dieân ñaûnh leã roài ngoài moät beân, Sa-moân ÖÙc-nhó ñaõ nhaøm chaùn moïi vieäc theá gian neân Tröôûng laõo öùng theo taâm ÖÙc-nhó maø thuyeát phaùp, khieán cho ÖÙc-nhó ngay nôi choã ngoài ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh voâ caáu. Sau khi thaáy phaùp, bieát phaùp, ñöôïc tònh phaùp, vöôït khoûi nghi hoái, baát tín, khoâng töø nôi ngöôøi khaùc maø ôû trong ñaïo quaû ñöôïc voâ sôû uùy; ÖÙc-nhó lieàn ñöùng daäy ñaûnh leã Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân vaø baïch raèng: “Ñaïi- ñöùc, con xin quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng laøm Öu-baø-taéc. Xin Ñaïi-ñöùc nhôù nghó, con töø nay ñeán troïn ñôøi khoâng saùt sanh, tín taâm thanh tònh. Ñaïi-ñöùc, con muoán ôû trong phaùp thieän thaéng xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc laøm Tyø kheo, muoán ôû trong phaùp thieän thaéng haønh ñaïo”, Ca-chieân- dieân noùi: “Naøy ÖÙc-nhó, cha meï con coù cho pheùp con xuaát gia khoâng?”, ñaùp laø chöa cho pheùp, Ca-chieân-dieân noùi: “Trong Phaät phaùp, neáu cha meï chöa cho pheùp thì ta khoâng ñöôïc con xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc”, ÖÙc- nhó noùi: “Ñaïi-ñöùc, con töï caàu xin vieäc naøy, neáu cha meï cho pheùp con seõ ñeán xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc”, Ca-chieân-dieân noùi: “Con haõy töï bieát thôøi”. ÖÙc-nhó ñaûnh leã Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân roài trôû veà nhaø gaëp laïi cha meï, cha meï cuûa ÖÙc-nhó do nghe tin ÖÙc-nhó maát tích trong bieån lôùn, buoàn khoùc nhieàu neân hai maét bò muø; nay laïi hay tin ÖÙc-nhó trôû veà vui möøng ñeán rôi nöôùc maét, nhôø nöôùc maét chaûy ra neân hai maét ñöôïc saùng trôû laïi. Naêm, saùu ngaøy sau ÖÙc-nhó löïa lôøi xin pheùp cha meï cho mình xuaát gia trong phaùp thieän thaéng cuûa Phaät, cha meï nghe roài noùi raèng: “Chuùng ta chæ coù moät mình con laø do ta thaønh taâm caàu khaån môùi coù, nhöng con laïi khoâng nghe lôøi ta maø vaøo bieån lôùn. Khi hay tin con maát tích ta öu saàu buoàn khoùc neân hai maét bò muø, nay nghe con an oån trôû veà ta raát ñoåi vui möøng neân hai maét ñöôïc saùng trôû laïi, gioáng nhö con ñöôïc sanh ra laàn nöõa. Con haõy nghe lôøi ta ôû laïi nhaø cung döôõng cha meï, vì chuùng ta khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa, neáu con coù theå khoâng xuaát gia cho ñeán khi chuùng ta heát tuoåi thoï thì chuùng ta cheát cuõng khoâng aân haän”. ÖÙc-nhó nghe roài lieàn ôû nhaø phuïng döôõng cha meï nhö theá ñeán möôøi hai naêm sau, cha meï môùi qua ñôøi nhö baøi keä noùi:

*“Coù sanh thì coù cheát, Cao ngaát aét rôùt xuoáng. Taát caû roài cuõng taän, Khoâng coù söï vónh cöõu”.*

Sau ñoù ÖÙc-nhó ñi ñeán choã Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân ñaûnh leã roài ngoài moät beân baïch raèng: “Ñaïi-ñöùc, nay con ñöôïc loøng tin chaùnh phaùp, muoán ôû trong Phaät phaùp xuaát gia tu phaïm haïnh”, Tröôûng laõo lieàn cho ÖÙc-nhó xuaát gia. Luùc ñoù ôû nöôùc A-thaáp Ma-giaø-a-baøn-ñeà ít Tyø kheo khoâng ñuû soá chuùng möôøi ngöôøi ñeå truyeàn thoï giôùi cuï tuùc cho ÖÙc-nhó. Ñôïi ñeán muøa haï an cö xong, sau leã töï töù caùc ñeä töû coïng truï vaø ñeä töû caän truï cuûa Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân töø caùc nôi veà ñeán yeát kieán boån sö, luùc ñoù môùi ñuû soá chuùng möôøi ngöôøi ñeå truyeàn thoï giôùi cuï tuùc cho ÖÙc-nhó. Sau ñoù caùc Tyø kheo naøy muoán du haønh ñeán nöôùc phöông Ñoâng ñeå yeát kieán Phaät, ÖÙc-nhó hoûi: “Caùc Tröôûng laõo muoán ñi ñaâu?”, ñaùp: “Chuùng toâi muoán ñeán nöôùc Xaù-veä yeát kieán Phaät thaân caân ñaûnh leã”, ÖÙc-nhó muoán ñöôïc ñi cuøng, lieàn ñaùp laø tuøy yù, ÖÙc-nhó noùi: “Haõy chôø choác laùt, ñôïi toâi ñeán töø giaõ Hoøa thöôïng”, noùi roài lieàn ñeán choã Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân ñaûnh leã roài baïch raèng: “Baïch Ñaïi-ñöùc Hoøa thöôïng, hoâm nay an cö xong, con muoán cuøng caùc Tyø kheo du haønh ñeán nöôùc phöông Ñoâng yeát kieán Theá toân thaân caän ñaûnh leã. Cuùi xin Hoøa thöôïng cho pheùp”, Ca-chieân- dieân noùi: “Con cöù tuøy yù ñi, ñeán ñoù roài haõy thay ta ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc ít bònh, ít naõo, ñi ñöùng coù khinh an vaø coù ñöôïc an laïc truï khoâng; ñeán caùc Tyø kheo khaùc con cuõng thaêm hoûi nhö vaäy. Con noùi Tröôûng laõo Ma ha Ca-chieân-dieân laø Hoøa thöôïng cuûa con vaø cöïu Tyø kheo Ma-ha-ñeá-ñeá-ñeá-ñaø-la ôû trong nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñaõ teá ñoä con. Caùc Tröôûng laõo naøy ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc ít bònh. Ít naõo, ñi ñöùng coù ñöôïc khinh an vaø ñöôïc an laïc truï khoâng; ñeán caùc Tyø kheo khaùc con cuõng nhö phaùp thaêm hoûi nhö vaäy roài caàu xin Phaät Baø-giaø baø naêm vieäc nhö sau:

Moät laø nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ít Tyø kheo, khoù ñuû soá chuùng möôøi ngöôøi ñeå truyeàn thoï giôùi cuï tuùc. Cuùi xin Phaät cho ôû nöôùc naøy ít Tyø kheo ñöôïc truyeàn thoï giôùi cuï tuùc.

Hai laø nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñaát cöùng, nhieàu ñaát ñaù. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc naøy ñöôïc mang giaøy da moät lôùp.

Ba laø ngöôøi ôû trong nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà thích taém röûa, laáy nöôùc laøm saïch. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc naøy ñöôïc thöôøng taém röûa.

Boán laø nhö nöôùc phöông Ñoâng duøng neäm baèng gai, neäm loâng,

neäm vaûi hoa phuû. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a- baøn-ñeàà ñöôïc duøng neäm baèng da phuû nhö da deâ, da nai, da deâ ñen.

Naêm laø Coù Tyø kheo sai söù Tyø kheo ñem y cho Tyø kheo khaùc nhöng ngöôøi kia khoâng nhaän ñöôïc y naøy vì qua trung gian bò maát, chuùng con nay phaûi laøm theá naøo.

Naøy ÖÙc-nhó, con ñeán nöôùc phöông Ñoâng yeát kieán Theá toân thaân caän ñaûnh leã neân thay ta thaêm hoûi Phaät nhö vaäy vaø caàu xin Phaät naêm vieäc treân”. ÖÙc-nhó ghi nhôù lôøi thaày daïy, ñaûnh leã thaày roài trôû veà phoøng mình giao laïi ngoïa cuï roài mang y baùt du haønh cuøng caùc Tyø kheo ñeán nöôùc Xaù-veä, ñeán choã Phaät ñaûnh leã Phaät roài ngoài moät beân. Phaùp thöôøng cuûa Phaät laø khi coù khaùch Tyø kheo ñeán ñeàu hoûi thaêm coù nhaãn ñuû khoâng, coù an laïc truï khoâng, khaát thöïc coù deã khoâng, ñi ñöôøng coù nhoïc meät khoâng. Luùc ñoù ÖÙc-nhó ñaùp laø nhaãn ñuû, ñöôïc an laïc truï, khaát thöïc khoâng khoù, ñi ñöôøng khoâng nhoïc meät. Phaùp thöôøng cuûa Phaät laø neáu cuøng khaùch Tyø kheo ôû moät choã nguû ñeâm thì baûo thò giaû vaøo phoøng traûi giöôøng vaø ngoïa cuï cho khaùch Tyø kheo. Luùc ñoù Phaät baûo A-nan vaøo phoøng traûi giöôøng vaø ngoïa cuï cho ÖÙc-nhó, A-nan suy nghó: “Chaéc laø hoâm nay Phaät muoán cuøng khaùch Tyø kheo nguû trong moät phoøng”, nghó roài lieàn vaøo phoøng cuûa Phaät traûi giöôøng vaø ngoïa cuï cho ÖÙc-nhó roài trôû laïi baïch Phaät töï bieát thôøi. Phaät lieàn trôû veà phoøng cuûa mình, traûi Ni-sö-ñaøn ngoài kieát giaø; ÖÙc-nhó cuõng ñi theo vaøo phoøng cuûa Phaät ñaûnh leã Phaät roài traûi Ni-sö-ñaøn ngoài kieát giaø, trong ñeâm caû hai ñeàu im laëng toïa thieàn, ñeán cuoái ñeâm Phaät baûo ÖÙc-nhó taùn tuïng, ÖÙc-nhó lieàn caát tieâng eâm dòu tuïng kinh Ba-la-dieân-taùt-giaø-ñaø

-xaù. Nghe xong Phaät lieàn khen raèng: “Laønh thay, thaày tuïng kinh raát hay, thaày coù theå duøng tieáng A-baøn-ñòa ñeå taùn tuïng roõ raøng vaø deã hieåu nhö theá thì thaày laø Tyø kheo hoïc gioûi, tuïng hay”, luùc ñoù Phaät tuy bieát nhöng vaãn hoûi ÖÙc-nhó: “Vì sao thaày vaøo ñaïo muoän nhö theá?”, ñaùp: “Ñaïi-ñöùc Theá toân, töø laâu con ñaõ bieát hoïa hoaïn cuûa duïc, nhöng vì coù duyeân söï neân khoâng ñöôïc xuaát gia”, lieàn noùi keä:

*“Ñaõ thaáy hoïa theá gian, Thaáy Phaùp khoâng thích Laäu, Thaùnh nhaân khoâng thích AÙc, Ngöôøi aùc khoâng thích Thieän, Quyeát ñònh thaáy Phaùp vò, Phaùp vò döùt phieàn naõo,*

*Tröø noùng lìa caùc aùc. Duøng Phaùp hæ, Phaùp vò”.*

Noùi keä roài lieàn suy nghó: “Ñaõ ñeán luùc ta ñem naêm vieäc baïch Phaät”,

nghó roài lieàn ñöùng daäy ñaép y tròch baøy vai höõu chaép tay baïch Phaät: “Theá toân, Tröôûng laõo Ca-chieân-dieân laø Hoøa thöôïng cuûa con, cöïu truï Ma-ha- ñeá-ñeá-ñeá-ñaø-la ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà teá ñoä con, caùc Tröôûng laõo naøy xin ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc ít bònh, ít naõo, ñi ñöùng khinh an vaø coù ñöôïc an laïc truï khoâng; caùc Tyø kheo khaùc cuõng nhö phaùp thaêm hoûi nhö vaäy vaø ñem naêm vieäc baïch Phaät”, Phaät noùi: “Haõy khoan, haõy ñôïi khi taêng taäp hoïp roài noùi”. Do nhaân duyeân naøy Phaät nhoùm Tyø kheo taêng roài baûo ÖÙc-nhó: “Thaày muoán baïch ñieàu gì cöù noùi”, ÖÙc-nhó baïch Phaät: “Theá toân, Tröôûng laõo Ma ha Ca-chieân-dieân laø Hoøa thöôïng cuûa con vaø cöïu Tyø kheo Ma-ha-ñeá-ñeá-ñeá-ñaø-la ôû trong nöôùc A-thaáp- Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñaõ teá ñoä con. Caùc Tröôûng laõo naøy ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc ít bònh. Ít naõo, ñi ñöùng coù ñöôïc khinh an vaø ñöôïc an laïc truï khoâng; vaø caùc Tyø kheo khaùc cuõng nhö phaùp thaêm hoûi nhö vaäy roài caàu xin Phaät Baø-giaø baø naêm vieäc nhö sau:

Moät laø nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ít Tyø kheo, khoù ñuû soá chuùng möôøi ngöôøi ñeå truyeàn thoï giôùi cuï tuùc. Cuùi xin Phaät cho ôû nöôùc naøy ít Tyø kheo ñöôïc truyeàn thoï giôùi cuï tuùc.

Hai laø nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñaát cöùng, nhieàu ñaát ñaù. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc naøy ñöôïc mang giaøy da moät lôùp.

Ba laø ngöôøi ôû trong nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà thích taém röûa, laáy nöôùc laøm saïch. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc naøy ñöôïc thöôøng taém röûa.

Boán laø nhö nöôùc phöông Ñoâng duøng neäm baèng gai, neäm loâng, neäm vaûi hoa phuû. Cuùi xin Phaät cho Tyø kheo ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a- baøn- ñeàà ñöôïc duøng neäm baèng da phuû nhö da deâ, da nai, da deâ ñen.

Naêm laø Coù Tyø kheo sai söù Tyø kheo ñem y cho Tyø kheo khaùc nhöng ngöôøi kia khoâng nhaän ñöôïc y naøy vì qua trung gian bò maát, chuùng con nay phaûi laøm theá naøo”. Phaät ñuû lôøi khen ngôïi giôùi vaø ngöôøi trì giôùi roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay cho caùc nöôùc bieân ñòa ñöôïc naêm Tyø kheo trì luaät truyeàn trao giôùi cuï tuùc cho ngöôøi. Nhö ôû phöông Nam coù tuï laïc Baïch moäc, beân ngoaøi tuï laïc Baïch moäc laø nöôùc bieân ñòa; ôû phöông Taây coù tuï laïc Baø-la-moân, beân ngoaøi tuï laïc Baø-la-moân laø nöôùc bieân ñòa; phía Baéc coù nuùi Öu-thi-la, caùch nuùi khoâng xa coù caây Boà-tuyeàn-taùt-la, beân ngoaøi caây Taùt-la laø nöôùc bieân ñòa; phöông Ñoâng coù tuï laïc Baø-la teân laø Giaø lang, beân ngoaøi Giaø lang laø nöôùc bieân ñòa; phöông Ñoâng baéc coù Truùc haø, beân ngoaøi Truùc haø laø nöôùc bieân ñòa. Töø nay cho Tyø kheo ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñöôïc mang giaøy da moät lôùp, neáu raùch thuûng thì cho vaù hai mieáng ôû giöõa. Khoâng ñöôïc mang giaøy da nhieàu lôùp,

giaøy da loâng thuù, giaøy da khi ñi phaùt ra tieáng, giaøy da coù theâu ñeàu khoâng ñöôïc mang. Taát caû giaøy da coù maøu saéc nhö xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen hoaëc beân trong coù maøu saéc nhö xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen; hoaëc giaøy da theâu chæ xanh, chæ ñoû, chæ traéng, chæ ñen; hoaëc giaøy da sö töû coù theâu, giaøy da hoå coù theâu, giaøy da baùo coù theâu, giaøy da raùi caù coù theâu, giaøy da meøo coù theâu; hoaëc giaøy may baèng sôïi Ñaâu la, hoaëc sôïi loâng chieân, sôïi Kieáp-boái, hoaëc sôïi gaân Khoång töôùc, sôïi loâng Khoâng töôùc vaø taát caû giaøy da coù theâu taïp saéc ñeàu khoâng ñöôïc mang, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát- la. Töø nay cho Tyø kheo ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñöôïc thöôøng taém röûa. Nhö phöông Ñoâng phuû neâm gai, neäm loâng, neäm hoa; töø nay cho Tyø kheo ôû nöôùc A-thaáp-Ma-giaø-a-baøn-ñeàà ñöôïc phuû neäm da nhö da deâ, da nai, da deâ ñen. Coù Tyø kheo sai söù Tyø kheo ñem y cho Tyø kheo khaùc, Tyø kheo khaùc khoâng nhaän ñöôïc vì giöõa ñöôøng bò maát; töø nay neáu ñöôïc y cuûa-Tyø kheo khaùc neân caát giöõ trong möôøi ngaøy, quaù möôøi ngaøy thì phaïm Xaû ñoïa”.

Phaät Baø-giaø baø taïi nöôùc Xaù-baø-ñeà, luùc ñoù Luïc quaàn Tyø kheo caát chöùa nhieàu caùc loaïi da nhö da sö töû, da coïp, da gaáu, da raùi caù; Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc caát chöùa naêm loaïi da naøy, neáu caát chöùa thì phaïm Ñoät-kieát- la. Laïi coù naêm loaïi da khoâng ñöôïc caát chöùa, ñoù laø da voi, da ngöïa, da choù, da daõ can, vaø da nai ñen; neáu caát chöùa thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Caâu-dieäm-di, luùc ñoù Tröôûng laõo Xieån-na coù giöôøng cao toát, nhaân luùc Phaät vaø A-nan ñi ñeán, Xieån-na lieàn thænh Phaät ñeán xem phoøng mình, Phaät nhìn thaáy chieác giöôøng cao toát naøy lieàn noùi vôùi A-nan: “Ngöôøi ngu naøy laøm giöôøng cao toát, beân ngoaøi tuy cao sang nhöng beân trong thì muïc naùt”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc caát chöùa giöôøng cao toát, neáu caát chöùa thì phaïm Ba-daät-ñeà”.

Phaät taïi nöôùc Tyø-da-ly, luùc ñoù coù 1 aùc Öu-baø-taéc laø ñeä töû cuûa Baït- nan- ñaø thöôøng noùi chuyeän vôùi nhau vaø aùi nieäm nhau. Saùng sôùm hoâm ñoù Baït-nan-ñaø ñaép y mang baùt ñi ñeán nhaø Öu-baø-taéc naøy, ngöôøi naøy traûi toøa ngoài baèng vaûi môøi Baït-nan-ñaø ngoài roài cuøng nhau thaêm hoûi. Trong nhaø naøy coù nuoâi con traâu ngheù loâng taïp saéc raát ñeïp, Baït-nan-ñaø vöøa nhìn thaáy lieàn sanh taâm tham nghó raèng: “Da loâng taïp saéc naøy thaät ñeïp, coù theå duøng laøm Ni-sö-ñaøn”, nghó roài lieàn noùi vôùi Öu-baø-taéc: “Da loâng cuûa con traâu ngheù naøy thaät ñeïp, coù theå duøng laøm Ni-sö-ñaøn”, Öu-baø-taéc hoûi: “Thaày caàn duøng phaûi khoâng?”, ñaùp laø caàn, Öu-baø-taéc naøy lieàn gieát con traâu nghe loät da loâng cuûa noù ñöa cho Baït-nan-ñaø mang veà, con traâu meï lieàn roáng leân vaø ñi theo sau Baït-nan-ñaø. Luùc ñoù caùc Tyø kheo ñang kinh haønh nôi ñaát troáng ôû beân trong taêng phöôøng, töø xa nhìn thaáy Baït-nan-

ñaø trôû veà, laïi thaáy coù con traâu meï theo sau roáng leân, lieàn noùi vôùi nhau: “Baït-nan-ñaø naøy laø ngöôøi khoâng bieát xaáu hoå, laø ngöôøi tham coù nhieàu thaáy nghe nghi aùc, chaéc ñaõ laøm vieäc aùc hoaëc saép laøm neân traâu meï môùi theo sau roáng leân nhö vaäy”, ñôïi Baït-nan-ñaø ñeán gaàn lieàn hoûi nguyeân do vì sao con traâu meï theo sau roáng leân nhö vaäy, Baït-nan-ñaø lieàn keå laïi vieäc treân, caùc Tyø kheo nghe roài lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi coá yù gieát suùc sanh, thaày khoâng coù taâm töø bi”, quôû traùch roài lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài hoûi Baït-nan-ñaø: “Thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo … khoâng coù taâm töø bi”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc nhaän da traâu töø trong nhaø baïch y, khoâng ñöôïc duøng ñeå ngoài hay naèm; neáu coù cho da traâu khoâ thì ñöôïc nhaän nhöng khoâng ñöôïc duøng ngoài naèm”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Luïc quaàn Tyø kheo ñi xe coù chôû ngöôøi nöõ lieàn laøm caùc vieäc baát tònh, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc ñi xe coù chôû ngöôøi nöõ, neáu ñi thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Sau ñoù Luïc quaàn Tyø kheo laïi ñi xe ngoài caïnh ngöôøi nöõ vaø laøm caùc vieäc baát tònh, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc ñi xe ngoài caïnh ngöôøi nöõ, neáu ngoài caïnh thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Sau ñoù Luïc quaàn laïi ñi xe ngoài beân ngöôøi nöõ coù ngaên caùch ôû giöõa vaø laøm caùc vieäc baát tònh, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc ñi xe ngoài beân ngöôøi nöõ coù ngaên caùch ôû giöõa, neáu ngoài thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Luùc ñoù Tröôûng laõo Taát laêng giaø baø ta bò bònh maét, thaân quyeán sai ngöôøi côûi xe coù hai traâu keùo ñeán röôùc veà nhaø trò bònh, Tröôûng laõo noùi: “Phaät chöa cho ngoài treân xe coù hai traâu keùo”, lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “Töø nay cho ngoài treân xe coù hai traâu keùo, neân sai ngöôøi khaùc caàm cöông, khoâng ñöôïc töï caàm cöông”.

Luùc ñoù Luïc quaàn Tyø kheo naém ñuoâi cuûa con traâu caùi ñeå bôi qua soâng vaø laøm caùc vieäc baát tònh, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc naém ñuoâi cuûa con traâu caùi ñeå bôi qua soâng, neáu naém thì phaïm Ñoät-kieát-la. Neáu naêm ñuoâi cuûa sö töû, coïp, voi, nhöïa, traâu ñöïc vaø gaáu ñeå bôi qua soâng thì khoâng phaïm”. Luùc ñoù Luïc quaàn Tyø kheo naém tay thieáu nöõ ñeå ñöa qua soâng vaø laøm caùc vieäc baát tònh, Phaät noùi: “Khoâng ñöôïc naém tay thieáu nöõ ñeå ñöa qua soâng, neáu naém thì phaïm Ñoät-kieát-la”. Luùc ñoù coù vôï cuûa caùc cö só ñeán soâng A-chi-la taém, hoï côûi y phuïc ñeå treân bôø roài xuoáng soâng taém, thuûy trieàu ñoät nhieân daâng leân vaø cuoán troâi hoï ñi. Hoï thaáy caùc Tyø kheo ñang kinh haønh treân bôø lieàn keâu cöùu, caùc Tyø kheo noùi: “Naøy caùc chò, Phaät ñaõ keát giôùi khoâng ñöôïc coá yù xuùc chaïm thaân ngöôøi nöõ”, hoï noùi: “Caùc Ñaïi-ñöùc töø bi taïi sao thaáy chuùng toâi bò nöôùc cuoán troâi maø khoâng

chòu naém cöùu chuùng toâi leân”. Caùc Tyø kheo khoâng bieát laøm sao lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi neân cöùu, caùc Tyø kheo khi naém vôùt leân, taâm daâm lieàn khôûi neân voäi buoâng ra, hoï noùi: “Xin ñöøng buoâng, haõy vôùt chuùng toâi leân tôùi bôø roài buoâng”, caùc Tyø kheo khoâng bieát laøm sao baïch Phaät, Phaät noùi: “Taâm daâm tuy khôûi cuõng neân naém cöùu chôù buoâng, ñôïi leân tôùi bôø roài thì khoâng ñöôïc coá yù xuùc chaïm, neáu xuùc chaïm thì phaïm toäi. Cuõng khoâng ñöôïc coá yù xuïc chaïm ngöôøi nöõ theâu veû hay baèng goã, neáu xuùc chaïm thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät Baø-giaø-baø taïi nöôùc A-la-tyø, luùc ñoù caùc Tyø kheo A-la-tyø mang guoác goã haèng ngaøy ñi ñeàn choã Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ thoï hoïc vaø hoûi kinh, keùo leâ guoác ra tieáng vaø coù Tyø kheo ñaïp cheát con truøng daøi. Phaät tuy bieát nhöng vaãn hoûi A-nan nguyeân do, A-Nan ñem vieäc treân baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài hoûi caùc Tyø kheo naøy: “Caùc thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi caát chöùa guoác goã”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc mang guoác goã, guoác Ña la xaø, guoác tre, guoác laù tre, guoác chaïm troã vaø guoác baø tyø; neáu caát chöùa thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Luùc ñoù Tröôûng laõo Baït ñeà thuoäc doøng hoï cao quyù xuaát gia, do hoài coøn baïch y quen mang guoác Khaâm-baø-la neân nay vaãn caát chöùa guoác Khaâm-baø-la ñeå mang. Caùc cö só quôû traùch: “Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi mang guoác Khaâm-baø-la nhö vua, Ñaïi- thaàn”. Coù Tyø kheo thieåu duïc tri tuùc haønh haïnh ñaàu ñaø nghe bieát vieäc naøy taâm khoâng vui lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø kheo taêng roài hoûi Baït ñeà: “Thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi mang guoác Khaâm-baø-la”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc mang guoác Khaâm-baø-la, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù nöôùc Chieâm-baëc, luùc ñoù coù Sa-moân Thaäp nhò öùc laø con cuûa moät tröôûng giaû, do vò naøy ñem hai möôi öùc tieàn vaøng cho naêm traêm tuï laïc trong nöôùc Chieâm-baëc roài xuaát gia ôû A-ni-muïc-khö neân coù teân goïi nhö theá. Vò naøy ñi chaân khoâng kinh haønh nôi ñaát troáng, chaân bò thöông chaûy maùu dính khaép nôi, ôû phía ñaàu vaø cuoái choã kinh haønh ñeàu coù quaï bay ñeán ræa veát maùu. Luùc ñoù Phaät vaø A-nan ñi ñeán nhìn thaáy vieäc naøy, Phaät tuy bieát nhöng vaãn hoûi A-nan nguyeân do, A- Nan ñem vieäc treân baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài hoûi Sa-moân Nhò thaäp öùc: “Thaày thaät nhö theá phaûi khoâng?”, ñaùp:

“Thaät vaäy thöa Theá toân”, Phaät hoûi: “Thaày coù theå mang giaøy da moät lôùp ñeå ñi kinh haønh hay khoâng?”, ñaùp: “Khoâng theå thöa Theá toân”, Phaät hoûi vì sao, ñaùp: “Theá toân, chuùng con ñoàng giöõ giôùi, neáu con mang giaøy da moät lôùp thì caùc Tyø kheo seõ noùi raèng: Sa-moân Nhò thaäp öùc con cuûa oâng tröôûng giaû… xuaát gia ôû A-ni-muïc-khö neân ñöôïc Phaät cho mang giaøy da moät lôùp. Neáu Theá toân cho taát caû taêng ñeàu ñöôïc mang thì con seõ mang”. Phaät ñuû lôøi khen ngôïi giôùi vaø ngöôøi trì giôùi roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay cho mang giaøy da moät lôùp kinh haønh, neáu raùch thuûng thì cho vaù hai mieáng ôû giöõa. Khoâng ñöôïc mang giaøy da nhieàu lôùp, giaøy da loâng thuù, giaøy da khi ñi phaùt ra tieáng, giaøy da coù theâu ñeàu khoâng ñöôïc mang. Taát caû giaøy da coù maøu saéc nhö xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen hoaëc beân trong coù maøu saéc nhö xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen; hoaëc giaøy da theâu chæ xanh, chæ ñoû, chæ traéng, chæ ñen; hoaëc giaøy da sö töû coù theâu, giaøy da hoå coù theâu, giaøy da baùo coù theâu, giaøy da raùi caù coù theâu, giaøy da meøo coù theâu; hoaëc giaøy may baèng sôïi Ñaâu la, hoaëc sôïi loâng chieân, sôïi Kieáp-boái, hoaëc sôïi gaân Khoång töôùc, sôïi loâng Khoâng töôùc vaø taát caû giaøy da coù theâu taïp saéc ñeàu khoâng ñöôïc mang, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät ôû trong toøa nhaø cuûa Ma-giaø la maãu taïi Ñoâng vieân thuoäc thaønh Xaù- veä, vaøo xeá chieàu Phaät xuaát thieàn ra khoûi nhaø ñi kinh haønh ôû choã ñaát troáng. Luùc ñoù coù Tyø kheo mang giaøy da ñi kinh haønh theo sau Phaät, Phaät quay laïi nhìn thaáy lieàn noùi vôùi caùc Tyø kheo: “Coù baäc thaày cuûa ngoaïi ñaïo xuaát gia, haøng ñeä töû cung kính toân troïng thaày neân khoâng mang giaøy da ñi kinh haønh theo sau thaày mình, huoáng chi laø ñoái vôùi baäc Phaät Baø-giaø baø, Thích-ca-Maâu-ni-Ña-ñaø-a-giaø-ñoä-A-la-ha-tam-mieäu-tam-Phaät-ñaø maø caùc thaày laïi mang giaøy da ñi kinh haønh theo sau hay sao”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay khoâng ñöôïc mang giaøy da ôû tröôùc Phaät, tröôùc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ vaø tröôùc taát caû caùc thöôøng toøa; cuõng khoâng ñöôïc mang giaøy da vaøo trong thaùp Phaät, thaùp cuûa caùc baäc ñaéc ñaïo, vaøo trong nhaø aám, giaûng ñöôøng, nhaø aên, nhaø thieàn… taát caû choã maø chuùng taêng ñi; neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù Tröôûng laõo Taát-laân-giaø-baø ta bò bònh maét, khi ñi chaân khoâng vaøo tuï laïc giaãm phaûi ñaù neân chaân bò thöông, bònh maét caøng naëng theâm, lieàn ñem vieäc naøy noùi vôùi caùc Tyø kheo, caùc Tyø kheo baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm Tyø kheo taêng roài hoûi Taát-laân-giaø-baø ta: “Thaày thaät nhö theá phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät nhö theá thöa Theá toân”, Phaät khen ngôïi giôùi vaø ngöôøi trì giôùi roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay cho mang giaøy da moät lôùp vaøo tuï laïc, khoâng ñöôïc mang giaøy da nhieàu lôùp… cho ñeán caùc loaïi giaøy mau theâu taïp saéc ñeàu khoâng

ñöôïc mang, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù caùc Tyø kheo röûa chaân ôû choã ñaát troáng roài ñi nhoùn chaân hoaëc giaãm treân laù caây hoaëc nhaûy leân phieán ñaù ñeå ñi; vaøo nhaø roài ngoài treân giöôøng duøng coû hoaëc vaûi hoaëc gieû lau ñeå lau chaân, sau ñoù vaát boû böøa baõi treân ñaát laøm cho ngoïa cuï hoâi dô. Luùc ñoù coù cö só thænh Phaät vaø Taêng vaøo ngaøy mai thoï thöïc, Phaät im laëng nhaän lôøi,cö só bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Veà ñeán nhaø ngay trong ñeâm ñoù lo söûa soaïn ñuû caùc moùn aên ngon, saùng sôùm traûi toøa roài sai söù ñeán baïch Phaät: “Ñaõ ñeán giôø thoï thöïc, xin Phaät töï bieát thôøi”. Caùc Tyø kheo ñi ñeán nhaø cö só, Phaät baûo thò giaû nhaän laáy phaàn aên cuûa mình vì Phaät muoán ñi kieåm tra phoøng Taêng. Luùc ñi kieåm tra caùc phoøng, Phaät thaáy coû, vaûi dô, gieû lau dô boû böøa baõi duôùi ñaát laøm cho ngoïa cuï hoâi dô neân queùt doïn saïch seõ, sau ñoù trôû veà phoøng mình traûi Ni-sö-ñaøn ngoài kieát giaø. Luùc ñoù ôû nhaø cö só, cö só thaáy chuùng taêng ngoài roài lieàn töï tay daâng cuùng caùc moùn aên ngon cho chuùng taêng ñeàu ñöôïc no ñuû roài laáy moät caùi gheá nhoû ngoài tröôùc Taêng muoán ñöôïc nghe phaùp, Thöôïng toïa thuyeát phaùp roài cuøng chö taêng ñöùng daäy ra veà. Thöôøng phaùp cuûa Phaät laø khi caùc Tyø kheo thoï thænh thöïc xong trôû veà, Phaät ñeàu hoûi thaêm aên coù no ñuû khoâng; luùc ñoù caùc Tyø kheo ñeàu ñaùp laø no ñuû, Phaät baûo caùc Tyø kheo: “sau khi caùc thaày ñi roài, ta caàm chìa khoùa ñi kieåm tra phoøng Taêng, thaáy coû, vaûi dô, gieû lau dô boû böøa baõi treân ñaát khieán cho ngoïa cuï hoâi dô. Caùc thaày laøm vaäy laø khoâng ñuùng, taïi sao caùc thaày khoâng bieát aùi hoä ngoïa cuï cuûa Taêng. Caùc cö só, Baø-la-moân khoâ caïn maùu thòt ñeå boá thí caàu phöôùc, caùc thaày phaûi thoï ít vaø bieát aùi hoä môùi ñuùng”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Töø nay cho mang giaøy da moät lôùp röûa chaân, neáu hö raùch ñöôïc vaù hai mieáng ôû giöõa… taát caû loaïi giaøy theâu may taïp saéc ñeàu khoâng ñöôïc mang, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, luùc ñoù coù moät Tyø kheo maát giaøy da moät lôùp röûa

chaân neân ñeán xin cö só, cö só naøy baûo ngöôøi thôï laøm da laøm cho Tyø kheo moät ñoâi giaøy da moät lôùp, oâng seõ traû tieàn, nhöng ngöôøi thôï laøm da khoâng chòu laøm giaøy da moät lôùp, chæ nhaän laøm giaøy da nhieàu lôùp vì tieàn coâng ñöôïc hai, ba tieàn. Tyø kheo khoâng ñöôïc giaøy laïi ñeán hoûi xin cö só laàn nöõa, cö só noùi: “Ngöôøi thoï laøm da khoâng chòu laøm, toâi bieát phaûi laøm sao. Thaày coù theå mang giaøy da nhieàu lôùp ñöôïc khoâng?”, Tyø kheo suy nghó: “Ta ñem giaøy da nhieàu lôùp taùch ra thaønh giaøy da moät lôùp roài mang”, nghó roài lieàn nhaän laáy giaøy da nhieàu lôùp mang veà, sau ñoù mang chæ vaø duøi ra tröôùc coång Kyø hoaøn muoán taùch giaøy da nhieàu lôùp ra thaønh giaøy da moät lôùp. Luùc ñoù Phaät kinh haønh ñeán choã naøy nhìn thaáy roài lieàn

SOÁ 14>4 - TÖÙ PHAÀN TYØ KHEO NI YEÁT MA PHAÙP

hoûi Tyø kheo muoán laøm gì, Tyø kheo lieàn ñem vieäc treân baïch Phaät roài noùi: “Vì theá neân con muoán taùch giaøy da nhieàu lôùp naøy ra thaønh giaøy da moät lôùp”, Phaät noùi: “Khoâng neân taùch giaøy da nhieàu lôùp ra, vì sao, vì khieán noù khoâng beàn chaéc. Töø nay cho laøm phaùp phaù nhieãm ñöôïc tònh ñeå mang, sao goïi laø phaù nhieãm ñöôïc tònh, töùc laø neáu ñöôïc ngöôøi boá thí giaøy da nhieàu lôùp, neân baûo thí chuû mang ñi vaøi böôùc thì ñöôïc caát thoï duïng”.

Phaät taïi thaønh Vöông xaù, Luïc quaàn Tyø kheo nghe Phaät cho caát duøng giaøy ñaõ phaù nhieãm ñöôïc tònh ñeå mang neân theo caùc Thích töû xin caùc loaïi giaøy taïp saéc caát duøng. Neáu caùc Thích töû khoâng cho thì moät Tyø kheo trong nhoùm nhaác boång Thích töû naøy leân ñeå cho moät Tyø kheo khaùc côûi laáy giaøy. Do nhaân duyeân naøy neân caùc Thích töû khoâng daùm ra ngoaøi sôï Luïc quaàn Tyø kheo theo xin côûi laáy giaøy cuûa mình. Caùc cö só thaáy vieäc naøy roài lieàn cheâ traùch: “Sa-moân Thích töû töï xöng laø baäc hieàn thieän coù ñöùc maø laïi mang giaøy taïp saéc trang nghieâm, nhö vua, Ñaïi-thaàn”. Coù Tyø kheo thieåu duïc tri tuùc haønh haïnh ñaàu ñaø nghe bieát vieäc naøy taâm khoâng vui lieàn ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät do nhaân duyeân naøy nhoùm hoïp Tyø kheo taêng roài hoûi Luïc quaàn Tyø kheo: “Caùc thaày thaät ñaõ laøm vieäc naøy phaûi khoâng?”, ñaùp: “Thaät ñaõ laøm thöa Theá toân”, Phaät lieàn quôû traùch: “Taïi sao goïi laø Tyø kheo laïi mang giaøy taïp saéc trang nghieâm”, quôû traùch roài baûo caùc Tyø kheo: “Neáu coù giaøy da moät lôùp hay giaøy da nhieàu lôùp ñaõ phaù nhieãm ñöôïc tònh thì cho mang. Khoâng ñöôïc mang caùc loaïi giaøy taïp saéc trang nghieâm, neáu mang thì phaïm Ñoät-kieát-la”.

Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, töï töù xong vaøo cuoái thaùng cuûa muøa haï, Phaät cuøng chuùng ñaïi Tyø kheo du haønh caùc nöôùc. Luùc ñoù coù moät Tyø kheo tay caàm giaøy ñi caø nhaéc, Phaät nhìn thaáy lieàn hoûi Tyø kheo nguyeân do, Tyø kheo ñaùp: “Theá toân, beân trong muõi giaøy cuûa con quaù cöùng khieán cho ngoùn chaân bò traày, ñau nhöùc neân con phaûi caàm giaøy ñi caø nhaéc”, Phaät noùi: “Neân duøng vaät meàm loùt ôû trong roài mang”.

■