LUAÄT MA HA TAÊNG KYØ

# QUYEÅN 5

***Phaàn 1:* GIÔÙI PHAÙP CUÛA TYØ KHEO**

***Ñoaïn 2:* NOÙI VEÀ 13 PHAÙP TAÊNG TAØN**

# 1. GIÔÙI COÁ YÙ LAØM XUAÁT TINH

Baáy giôø, Phaät truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Khi aáy, coù moät Tyø-kheo teân Thi-lôïi-da-baø ôû taïi thaønh Xaù-veä, coù nieàm tin, töø boû gia ñình xuaát gia, ñeán giôø khaát thöïc, thaày khoaùc y, caàm baùt vaøo thaønh khaát thöïc. Vì thaày khoâng kheùo thaâu giöõ thaân, mieäng, yù, buoâng loûng caùc caên, nhöng môùi vaøo moät nhaø ñaõ nhaän ñöôïc thöùc aên ñaày ñuû, thaày beøn vaøo nhaø thöù hai, taïi nhaø thöù hai naøy, coù moät phuï nöõ ñang côûi traàn ngoài moät mình. Thaày Tyø-kheo thaáy theá roài trôû veà laïi truù xöù, töôûng nhôù ñeán thaân theå ngöôøi phuï nöõ aáy, taâm yù roái loaïn, öu saàu phaùt bònh, saéc maët tieàu tuïy. Khi aáy, caùc Tyø-kheo hoûi Thi-lôïi-da-baø: “Nay thaày vì sao saéc maët tieàu tuïy, öu saàu khoâng vui? Coù caàn ñeán söõa, daàu, ñöôøng pheøn, thuoác thang gì chaêng?”. Ñaùp: “Khoâng caàn, töï nhieân seõ khoûi thoâi”.

Caùc Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di thaêm hoûi, thaày cuõng ñeàu noùi theá. Thaày aáy nghæ tröa, sau khi trôû daäy, loøng tô töôûng, nam caên khôûi leân, beøn duøng tay coï xaùt, lieàn bò xuaát tinh. Sau khi tinh xuaát, thaày thaáy an laïc, öu saàu lieàn döùt, thaày beøn suy nghó: “Phöông phaùp naøy toát thaät, coù theå döùt ñöôïc moái lo maø khoâng phöông haïi gì ñeán vieäc xuaát gia tònh tu phaïm haïnh, nhaän ñoà thí chuû cuùng döôøng”.

Ñöùc Theá Toân vì naêm vieäc lôïi ích, neân cöù naêm hoâm ñi tuaàn tra taêng phoøng moät laàn. Naêm vieäc lôïi ích ñoù laø:

1. Xem caùc ñeä töû Thanh vaên coù vöôùng maéc vaøo caùc vieäc höõu vi hay khoâng.
2. Xem hoï coù baøn luaän vieäc theá tuïc khoâng.
3. Xem hoï coù ham meâ nguû nghæ laøm phöông haïi ñeán vieäc haønh ñaïo khoâng.
4. Xem coù Tyø-kheo naøo ñau oám khoâng.
5. Ñeå cho caùc Tyø-kheo tuoåi treû môùi xuaát gia thaáy uy nghi teà chænh cuûa Ñöùc Nhö Lai maø sinh taâm hoan hyû.

Chính vì naêm vieäc naøy maø Ñöùc Nhö Lai cöù naêm hoâm ñi xem xeùt caùc phoøng moät laàn.

Luùc aáy, Tröôûng laõo Thi-lôïi-da-baø nguû tröa thöùc daäy, beøn ra phoøng phía sau ñi tieåu, thì nam caên cöông cöùng. Ñöùc Theá Toân sôï thaày kinh sôï xaáu hoå, neân leân tieáng ñaèng haéng ñeå thaày hay bieát. Khi Thi-lôïi-da-baø thaáy Theá Toân, beøn voäi vaøng khoaùc y, böôùc theo ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng haàu.

Baáy giôø, Theá Toân hoûi Thi-lôïi-da-baø: “Tröôùc ñaây thaày maéc beänh, maët maøy tieàu tuïy, do duyeân côù gì maø nay heát beänh?”.

Thaày lieàn baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Con sinh ra taïi thaønh Xaù-veä, con coù nieàm tin töø boû gia ñình xuaát gia. Baø con quen bieát cung caáp cho con y phuïc giöôøng neäm thuoác men khoâng thieáu thöù gì. Moät hoâm con khoaùc y caàm baùt vaøo thaønh khaát thöïc, ñeán moät nhaø kia, thaáy moät phuï nöõ côûi traàn ñang ngoài. Sau khi thaáy theá con trôû veà laïi tinh xaù, loøng duïc ray röùt, caûm thaáy khoâng vui, thaân theå phaùt bònh neân khoâng muoán aên uoáng gì caû. Luùc ñoù, caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di ñeán thaêm hoûi an uûi con, ai cuõng muoán cho con uoáng thuoác, nhöng con baûo khoâng caàn. Moät hoâm, con nguû tröa thöùc daäy, thaáy nam caên cöông cöùng, con duøng tay thuû daâm, tinh lieàn xuaát ra. Sau khi xuaát tinh, con nguû an oån, beänh lieàn döùt heát. Con beøn suy nghó: “Phöông phaùp naøy raát toát, coù theå tröø ñöôïc moái lo, maø khoâng phöông haïi ñeán vieäc xuaát gia, nhaän ñoà thí chuû cuùng döôøng”. Baïch Theá Toân! Vì theá maø ñöôïc laønh beänh, thaân theå an oån, tu phaïm haïnh deã daøng”.

Phaät noùi: “Naøy keû ngu si, ñieàu ñoù thaät khoâng theå ñöôïc. Ñieàu ñoù khoâng phaûi phaïm haïnh maø baûo laø phaïm haïnh, khoâng phaûi an oån maø cho laø an oån. Naøy keû ngu si! Vì sao duøng baøn tay aáy nhaän ñoà ngöôøi ta boá thí, roài laïi duøng baøn tay aáy thuû daâm cho xuaát tinh? Ngöôi haù khoâng nghe ta duøng voâ soá phöông tieän cheâ traùch töôûng duïc, ca ngôïi söï ñoaïn duïc sao? Nay ngöôi ñaõ laøm moät vieäc aùc khoâng toát. Ñoù laø ñieàu phi phaùp, phi luaät chaúng phaûi ñieàu ta daïy, khoâng theå duøng vieäc aáy ñeå nuoâi lôùn phaùp thieän ñöôïc”.

Theá roài Phaät truyeàn cho caùc Tyø-kheo soáng taïi thaønh Xaù-veä phaûi taäp hoïp laïi taát caû, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi, vì möôøi lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø-kheo nhö sau:

- Neáu Tyø-kheo coá yù laøm xuaát tinh, thì phaïm Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä noùi roäng nhö treân. Luùc aáy, Tröôûng laõo Thi-lôïi-da-baø thöôøng hay phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa, hoaëc Ba-daät-ñeà, hoaëc Ba-la-ñeà-ñeà-xaù-ni hoaëc toäi Vieät-tyø-ni phaûi saùm hoái. Caùc Tyø-kheo thaáy Tröôûng laõo thöôøng hay phaïm caùc toäi phaûi saùm hoái nhö vaäy, neân noùi vôùi Tröôûng laõo: “Tröôûng laõo! Ñöùc Theá Toân ñaõ cheá ñònh caùc toäi phaïm sai bieät roài, vì sao thaày coøn khinh thöôøng hay vi phaïm nhö theá?”. Thi-lôïi-da-baø noùi: “Thöa caùc Tröôûng laõo! Toâi phaïm toäi phaûi saùm hoái maø khoâng than moûi meät, quyù vò nhaän söï saùm hoái cuûa toâi thì coù gì laø vaát vaû?”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc aáy baïch ñaày ñuû leân Theá Toân. Phaät lieàn baûo goïi Thi-lôïi-da-baø ñeán. Sau khi thaày ñeán, Phaät lieàn hoûi: “OÂng thöôøng thöôøng phaïm caùc toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa v.v... vaø noùi vôùi caùc Tyø- kheo: “Toâi phaïm toäi phaûi saùm hoái maø khoâng thaáy moûi meät, quyù vò nhaän söï saùm hoái cuûa toâi thì coù gì laø vaát vaû?”. Coù thaät theá chaêng?”. Ñaùp: “Coù thaät nhö vaäy baïch Theá Toân”.

Phaät lieàn noùi vôùi Thi-lôïi-da-baø: “Ñoù laø vieäc aùc, töø nay trôû ñi, neáu phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa thì phaûi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa saùu ngaøy saùu ñeâm trong chuùng Tyø-kheo. Sau khi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa phaûi laøm pheùp xuaát toäi giöõa hai möôi vò Tyø-kheo”.

Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân, Thi- lôïi-da-baø thöôøng thöôøng phaïm caùc toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa, beøn suy nghó: “Theá Toân cheá giôùi phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa thì phaûi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa saùu ngaøy saùu ñeâm. Sau khi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa roài, phaûi laøm pheùp xuaát toäi giöõa hai möôi vò Tyø-kheo. Nay ta phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa maø khoâng ai bieát thì khoûi thi haønh saùu ngaøy saùu ñeâm Ma-na-ñoûa, khoâng thi haønh saùu ngaøy saùu ñeâm Ma-na-ñoûa thì cuõng khoûi laøm phaùp xuaát toäi giöõa hai möôi vò Tyø-kheo. Nay ta neân che giaáu”.

Nhöng sau khi che giaáu, thaày thaáy nghi ngôø, hoái haän lieàn thaàm nghó: “Ta laø keû baát thieän, raát traùi vôùi luaät phaùp. Vì sao keû thieän nam coù loøng tin xuaát gia, bieát Phaät cheá giôùi maø coá yù vi phaïm, roài che giaáu? Giaû söû nhöõng ngöôøi soáng phaïm haïnh khoâng bieát ñi chaêng nöõa, thì chö Thieân bieát ñöôïc taâm ngöôøi khaùc, haù laïi khoâng bieát hay sao? Giaù nhö chö Thieân khoâng bieát thì Ñöùc Theá Toân haù laïi khoâng bieát hay sao?”. Theá roài, thaày lieàn noùi vôùi caùc Tyø-kheo: “Cho toâi phaùp Ma-na-ñoûa”. Caùc Tyø-kheo hoûi: “Vì sao thaày caàu xin phaùp Ma-na-ñoûa?”.

Ñaùp: “Toâi phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa”.

Caùc Tyø-kheo hoûi: “Töø luùc phaïm ñeán giôø ñaõ bao laâu?”. Ñaùp: “Chöøng aáy thôøi gian”.

Laïi hoûi: “Vì sao khoâng noùi lieàn vôùi ngöôøi khaùc?”.

Ñaùp: “Vì toâi hoå theïn, neân khoâng noùi lieàn. Nhöng toâi laïi nghó: “Ñöùc Theá Toân cheá giôùi, ai phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa thì phaûi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa saùu ngaøy saùu ñeâm v.v”... cho ñeán nghó: “Neáu chö Thieân khoâng bieát ñi chaêng nöõa, thì Ñöùc Theá Toân haù laïi khoâng bieát hay sao? Vì leõ ñoù maø nay toâi noùi vôùi caùc Tröôûng laõo”.

Caùc Tyø-kheo beøn ñem vieäc naøy baïch ñaày ñuû leân Ñöùc Theá Toân. Phaät daïy: “Haõy goïi Thi-lôïi-da-baø ñeán”. Khi thaày ñeán roài, Phaät lieàn hoûi ñaày ñuû caùc vieäc treân: “OÂng coù thaät theá chaêng?”. Ñaùp: “Coù thaät nhö theá, baïch Theá Toân”.

Phaät noùi: “Naøy keû ngu si! Ñoù laø vieäc aùc. Ñaõ phaïm giôùi maø khoâng bieát hoå theïn, saùm hoái”.

Theá roài Theá Toân ñoïc keä:

*Che giaáu thì hoen oá. Baøy toû khoâng hoen oá Theá neân ai che giaáu, Phaûi khieán hoï baøy toû.*

Phaät lieàn noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

- Töø nay trôû ñi, ai phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa maø che giaáu thì phaûi baét hoï thöïc hieän phaùp Ba-lôïi-baø-sa. Thöïc hieän phaùp Ba-lôïi-baø-sa xong phaûi baét hoï thi haønh saùu ngaøy saùu ñeâm phaùp Ma-na-ñoûa. Sau khi thi haønh phaùp Ma-na-ñoûa phaûi cho hoï xuaát toäi giöõa hai möôi vò Tyø-kheo. Neáu thieáu moät ngöôøi trong soá hai möôi Tyø-kheo maø laøm phaùp xuaát toäi, thì Tyø-kheo aáy khoâng khoûi toäi, maø caùc Tyø-kheo coøn bò khieån traùch.

Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, noùi roäng nhö treân. Luùc aáy coù hai ngöôøi coøn phaûi hoïc, hai ngöôøi coøn laø phaøm phu, naèm moäng xuaát tinh. Hoï ñeàu suy nghó: “Ñöùc Theá Toân cheá giôùi, ai coá yù laøm xuaát tinh thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa. Nay chuùng ta coù leõ ñaõ phaïm toäi Taêng-giaø- baø-thi-sa chaêng? Ta phaûi ñem vieäc naøy thöa ñaày ñuû vôùi Toân giaû Xaù-lôïi- phaát. Xaù-lôïi-phaát seõ hoûi Theá Toân, Phaät coù daïy theá naøo thì ta seõ phuïng haønh”. Theá roài caùc Tyø-kheo beøn ñi ñeán choã Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, ñem moïi söï tình trình baøy vôùi Xaù-lôïi-phaát. Xaù-lôïi-phaát lieàn daãn caùc Tyø-kheo ñeán choã Ñöùc Theá Toân.

Roài Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch vôùi Phaät: “Baïch Theá Toân! Boán Tyø- kheo naøy bò xuaát tinh trong giaác moäng, lieàn sinh nghi ngôø: “Theá Toân ñaõ cheá giôùi, vaäy coù leõ ta ñaõ phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa chaêng?” Cho neân con ñeán ñaây baïch vôùi Theá Toân. Baïch Theá Toân! Vaäy vieäc aáy nhö theá naøo?”. Phaät lieàn baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: “Moäng voán laø hö voïng, khoâng

thaät; neáu moäng maø chaân thaät, thì nhöõng ngöôøi tu phaïm haïnh trong giaùo phaùp cuûa ta seõ khoâng coù ai giaûi thoaùt. Naøy Xaù-lôïi-phaát! Vì taát caû moäng mò ñeàu khoâng chaân thaät, cho neân nhöõng ngöôøi tu phaïm haïnh trong giaùo phaùp cuûa ta döùt ñöôïc coäi nguoàn ñau khoå”. Roài Phaät truyeàn leänh cho caùc Tyø-kheo ñang soáng taïi thaønh Xaù-veä phaûi taäp hoïp laïi taát caû, duø ai nghe roài cuõng phaûi nghe laïi, vì möôøi lôïi ích maø cheá giôùi cho caùc Tyø-kheo nhö sau:

- Neáu Tyø-kheo coá yù laøm xuaát tinh thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa, tröø ra trong giaác moäng.

***GIAÛI THÍCH:***

Coá yù: Coá tình tìm phöông tieän.

Xuaát tinh: Chaûy ra nhöõng thöù baát tònh.

Tröø ra trong giaác moäng: Ñöùc Theá Toân noùi: Xuaát tinh trong giaác moäng khoâng coù toäi.

Taêng-giaø-baø-thi-sa: Taêng giaø laø boán phaùp Ba-la-di (?) Baø-thi-sa laø toäi coøn laïi caàn phaûi laøm phaùp yeát-ma trò phaït, neân goïi laø Taêng-giaø-baø- thi-sa. Laïi nöõa, toäi aáy phaûi phaùt loà saùm hoái giöõa Taêng, neân cuõng goïi laø Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Moäng: Goàm coù naêm thöù sau ñaây:

1. Moäng thaät.
2. Moäng khoâng thaät.
3. Moäng khoâng roõ raøng.
4. Moäng trong moäng.
5. Tröôùc töôûng ñeán roài sau môùi coù moäng. Ñoù laø naêm thöù moäng. Nhöng theá naøo laø moäng thaät?

Moäng thaät: Ñoù laø Ñöùc Nhö Lai khi laøm Boà taùt thaáy naêm giaác moäng nhö thaät khoâng khaùc chuùt naøo. Ñoù goïi laø moäng thaät.

Moäng khoâng thaät: Khi (ngöôøi ta naèm nguû) thaáy moäng, nhöng luùc thöùc daäy thì khoâng thaät. Ñoù goïi laø moäng khoâng thaät.

Moäng khoâng roõ raøng: Nhö giaác moäng khoâng ghi nhôù ñöôïc ñaàu, giöõa vaø cuoái. Ñoù goïi laø moäng khoâng roõ raøng.

Moäng trong moäng: Nhö naèm thaáy moäng roài ñem giaác moäng aáy noùi vôùi ngöôøi khaùc cuõng trong moäng. Ñoù goïi laø moäng trong moäng.

Tröôùc töôûng ñeán roài sau môùi coù moäng: Nhö ban ngaøy töôûng ñeán vieäc gì roài ban ñeâm naèm thaáy moäng vieäc ñoù. Ñoù goïi laø tröôùc töôûng roài sau moäng.

Baây giôø noùi veà naêm nguyeân nhaân phaùt sinh daâm duïc: Maét thaáy saéc ñeïp sinh ra nhieãm vöôùng, öa thích, roài töôûng ñeán söï daâm duïc. Cuõng

vaäy, tai, muõi, löôõi, thaân nhieãm vöôùng tô töôûng giao hoan vôùi ngöôøi nöõ, roài sau nung naáu lieân tuïc maø sinh taâm daâm duïc. Ñoù goïi laø naêm nguyeân nhaân phaùt sinh söï daâm duïc.

Coøn nam caên (döông vaät) cöông cöùng coù naêm nguyeân nhaân: Do taâm ham muoán maø cöông cöùng, do ñi caàu maø cöông cöùng, do ñi tieåu maø cöông cöùng, do beänh phong maø cöông cöùng, hoaëc do loaøi phi nhaân xuùc chaïm maø cöông cöùng. Ñoù goïi laø naêm nguyeân nhaân khieán cho nam caên cöông cöùng.

Thuû daâm cho xuaát tinh coù ba vieäc: Vì coù taâm daâm duïc, vì muoán laáy tinh dòch, hoaëc vì muoán khoaùi laïc neân thuû daâm. Hoaëc töï nghó: “Laâu nay khoâng thoâng thoaùt neân sinh ra beänh hoaïn”, hoaëc vì muoán ñöôïc thoâng thoaùt, hoaëc vì ñuøa nghòch, hoaëc ñeå thí nghieäm, hoaëc chöa töøng laøm neân laøm thöû, hoaëc töï mình thuû daâm cho xuaát tinh”. Ñoù goïi laø thuû daâm cho xuaát tinh. Tinh coù caùc maøu: maøu söõa töôi, maøu söõa chua, maøu söõa ñoâng laïnh, maøu daàu, hoaëc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Neáu moät trong caùc maøu aáy voït ra thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Trong taâm khôûi daâm duïc laøm cho nam caên cöông cöùng, töôûng chöøng nhö seõ xuaát tinh, nhöng neáu khoâng thuû daâm thì tinh khoâng xuaát. Ñoù laø do loãi cuûa taâm. Neáu taâm duïc sinh khôûi nam caên nhö muoán xuaát tinh, roài thuû daâm nhöng tinh khoâng xuaát, thì phaïm toäi Thaâu-lan-giaù. Vì taâm duïc sinh khôûi, nam caên muoán xuaát tinh, roài thuû daâm maø tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, nam caên khoâng muoán xuaát tinh vaø khoâng coá yù thuû daâm neân tinh khoâng xuaát, thì khoâng coù toäi. Khi ñi ñaïi tieän, tieåu tieän, hoaëc bò beänh phong hoaëc phi nhaân xuùc chaïm maø nam caên cöông cöùng cuõng ñeàu nhö theá.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, beøn töôûng ñeán nam caên xuaát tinh, roài coá yù thuû daâm, tinh saép voït ra, nhöng khoâng voït ra ngoaøi, thì phaïm toäi Thaâu- lan-giaù.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, roài töôûng töôïng nam caên xuaát tinh, nhöng khoâng thuû daâm, neân tinh khoâng xuaát, thì phaûi traùch taâm.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, nhöng khoâng töôûng töôïng nam caên xuaát tinh, roài thuû daâm maø tinh khoâng xuaát, thì cuõng phaûi traùch taâm.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, nhöng khoâng töôûng töôïng nam caên xuaát tinh, khoâng coá yù thuû daâm maø tinh xuaát, thì cuõng phaûi traùch taâm.

Neáu taâm duïc sinh khôûi, beøn töôûng ñeán xuaát tinh, roài thuû daâm maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa. Cho ñeán tröôøng hôïp phi nhaân xuùc chaïm.v.v.. cuõng nhö vaäy.

Tröôøng hôïp xuaát tinh hoaëc thaân, hoaëc thaân phaàn, hoaëc thaân hôïp.

Thaân: Taát caû toaøn thaân dao ñoäng, khi aáy taïo ñieàu kieän cho tinh xuaát, vaø tinh xuaát ra, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Thaân phaàn: Hoaëc duøng tay, hoaëc duøng goùt chaân, hoaëc duøng baép tay, khuyûu tay, taïo ñieàu kieän cho tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø- thi-sa.

Thaân hôïp: Goàm coù caùc chaát ñòa, thuûy, hoûa, phong.

Chaát ñòa: Nhö giöôøng, hoaëc meàn, hoaëc vaùch töôøng, hoaëc boäng caây, hoaëc oáng tre v.v... neáu duøng caùc vaät cöùng aáy chaïm vaøo nam caên ñeå cho xuaát tinh, maø tinh xuaát ra thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Chaát nöôùc: Hoaëc duøng caùc doøng nöôùc chaûy ngöôïc chaïm vaøo nam caên, hoaëc duøng nam caên nhuùng vaøo caùc chaát söõa daàu hay caùc vaät aåm öôùt ôû trong nöôùc, muoán cho tinh xuaát maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng- giaø-baø-thi-sa.

Chaát löûa: Hoaëc ñeå nam caên vaøo choã noùng, hoaëc aùp vaät noùng vaøo nam caên, hoaëc höôùng ñeán ngoïn löûa, höôùng veà aùnh naéng, muoán cho tinh xuaát maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Chaát gioù: Hoaëc duøng mieäng thoåi, hoaëc duøng quaït quaït, hoaëc duøng vaûi phaát qua, chaïm ñeán nam caên muoán cho tinh xuaát, maø tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Neáu Tyø-kheo baûo ngöôøi khaùc: “OÂng haõy thuû daâm toâi ñeå cho xuaát tinh”, maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Hoaëc noùi vôùi ngöôøi ta: “OÂng chôù ñôïi toâi phaûi noùi, oâng töøng bieát vieäc ñoù maø”. Sau ñoù, ngöôøi aáy thuû daâm giuùp maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Neáu Tyø-kheo ôû nhöõng nôi thanh vaéng, troâng thaáy caàm thuù giao phoái, thaáy roài taâm duïc sinh khôûi, roài bò xuaát tinh thì phaûi traùch taâm. Neáu vì thích höôûng khoaùi laïc maø tìm caùch chaïy theo xem caàm thuù giao phoái, muoán cho tinh xuaát, maø tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Neáu coù ngöôøi duøng söùc maïnh thuû daâm Tyø-kheo khieán cho xuaát tinh, thì Tyø-kheo phaûi töï traùch taâm. Neáu vì muoán khoaùi laïc, beøn ñeán ngöôøi kia baûo hoï thuû daâm giuùp, maø tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø- thi-sa.

Neáu Tyø-kheo vaøo xoùm laøng, thaáy keû nam nöõ haønh daâm, thaáy roài, taâm duïc sinh khôûi neân xuaát tinh, thì phaûi töï traùch taâm. Neáu vì muoán khoaùi laïc maø chaïy theo xem, khieán cho tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng- giaø-baø-thi-sa.

Neáu Tyø-kheo thaáy thôï caát nhaø cho daâm nöõ, lieàn suy nghó: “Nôi

932

ñoù chính laø ñeå laøm vieäc daâm duïc chöù ñaâu coù vieäc gì khaùc nöõa”, do theá, taâm duïc sinh khôûi, roài xuaát tinh, thì phaûi töï traùch taâm mình. Nhöng neáu vì ham vui coá yù ñeán xem, khieán cho tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø- baø-thi-sa.

Neáu Tyø-kheo troâng thaáy phuï nöõ taém loõa theå, thaáy roài taâm duïc sinh khôûi maø xuaát tinh, thì phaûi töï traùch mình. Nhöng neáu vì ham vui coá yù ñeán xem, khieán cho tinh xuaát thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa. Hoaëc thaáy ñaøn oâng loõa theå... cuõng nhö theá.

Neáu Tyø-kheo ñang ñi ñöôøng maø taâm duïc sinh khôûi, roài xuaát tinh thì phaûi töï traùch taâm mình. Nhöng neáu trong khi ñi coá taïo ñieàu kieän khieán cho tinh xuaát, roài tinh xuaát ra thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa... Nhö luùc ñi, ñöùng, ngoài, naèm... cuõng nhö theá. Neáu do thoa daàu ñeå taém maø tinh xuaát thì phaûi töï traùch taâm mình. Baèng coá yù taïo phöông tieän thoa daàu ñeå taém maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø-baø-thi-sa.

Theá neân, Ñöùc Theá Toân noùi:

- Neáu Tyø-kheo coá yù thuû daâm maø tinh xuaát, thì phaïm toäi Taêng-giaø- baø-thi-sa, ngoaïi tröø trong giaác moäng.

(Heát giôùi Taêng taøn thöù nhaát).