1. TRAÛI NGOÏA CUÏ TRONG PHOØNG TAÊNG 89

A. DUYEÂN KHÔÛI

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong vöôøn Caáp-coâ-ñoäc, röøng caây Kyø-ñaø, nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø coù vò Tyø-kheo khaùch noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo cöïu truù:

* Toâi traûi ngoïa cuï trong phoøng cuûa Taêng keá beân ñeå nghæ.

Sau ñoù, khoâng noùi vôùi vò Tyø-kheo cöïu truù maø ñi. Ngoïa cuï cuûa Taêng bò hö muïc, truøng kieán caén bieán saéc. Trong nhöõng luùc tieåu thöïc, ñaïi thöïc, noùi phaùp ban ñeâm, noùi giôùi, vò cöïu truù Tyø-kheo khoâng thaáy vò khaùch Tyø-kheo coù maët, neân vò Tyø-kheo cöïu truù nghó: Sao khoâng thaáy vò Tyø-kheo khaùch? Phaûi chaêng vò aáy qua ñôøi, hoaëc ñi xa, hoaëc traû laïi giôùi ñeå laøm baïch y, hoaëc bò cöôùp baét, hoaëc bò aùc thuù aên, hoaëc bò nöôùc troâi? Vò cöïu truù lieàn ñeán phoøng ñoù, thaáy ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng bò hö muïc, truøng kieán caén bieán saéc. Thaáy nhö vaäy roài, vò cöïu truù hieàm traùch vò Tyø- kheo khaùch kia:

* Sao Tyø-kheo khaùch noùi vôùi toâi laø duøng ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng traûi trong phoøng keá beân ñeå nguû, khi ra ñi laïi khoâng noùi vôùi toâi, khieán cho toïa cuï cuûa chuùng Taêng bò truøng kieán caén phaù bieán saéc hö muïc?

Trong soá caùc Tyø-kheo nghe, coù vò thieåu duïc tri tuùc, soáng haïnh ñaàu ñaø, öa hoïc giôùi, bieát taøm quyù, cô hieàm Tyø-kheo khaùch kia:

* Sao khaùch Tyø-kheo noùi vôùi cöïu truù Tyø-kheo laø laáy ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng traûi trong phoøng keá beân ñeå nguû, khi ra ñi laïi khoâng noùi vôùi toâi, khieán cho toïa cuï cuûa chuùng Taêng bò truøng kieán caén phaù bieán saéc hö muïc?

Caùc Tyø-kheo ñeán choã Ñöùc Theá Toân, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài ngoài qua moät beân, ñem nhaân duyeân naøy baïch ñaày ñuû leân Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Theá Toân lieàn duøng nhaân duyeân naøy taäp hôïp Taêng Tyø-kheo, quôû traùch Tyø-kheo khaùch:

* Vieäc oâng laøm laø sai quaáy, chaúng phaûi oai nghi, chaúng phaûi phaùp

Sa-moân, chaúng phaûi tònh haïnh, chaúng phaûi haïnh tuøy thuaän, laøm ñieàu khoâng neân laøm. Sao oâng ta baøy ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng traûi trong phoøng keá beân ñeå nguû, khi ra ñi laïi khoâng noùi vôùi cöïu truù Tyø-kheo, khieán cho toïa cuï cuûa chuùng Taêng bò truøng kieán caén phaù bieán saéc hö muïc?

1. Caùc boä nhö nhau.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân duøng voâ soá phöông tieän quôû traùch Tyø-kheo khaùch, roài baûo caùc Tyø-kheo:

- Nhöõng keû ngu si naøy, laø nôi troàng nhieàu gioáng höõu laäu, laø keû phaïm giôùi naøy ban ñaàu. Töø nay veà sau, Ta vì caùc Tyø-kheo kieát giôùi, goàm möôøi cuù nghóa, cho ñeán caâu chaùnh phaùp toàn taïi laâu daøi.

Muoán noùi giôùi neân noùi nhö vaày:

***Tyø-kheo naøo, ôû trong phoøng cuûa Taêng, traûi ngoïa cuï cuûa Taêng, hoaëc töï mình traûi, hoaëc baûo ngöôøi traûi, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, khi ñi khoâng töï doïn caát, khoâng baûo ngöôøi doïn caát, Ba-daät-ñeà.***

A. GIÔÙI TÖÔÙNG

Tyø-kheo: Nghóa nhö treân.

Vaät cuûa chuùng Taêng: Nhö tröôùc ñaõ noùi.

Ngoïa cuï, giöôøng naèm, gheá ngoài, ñeäm naèm, toïa cuï, goái, ñoà traûi döôùi ñaát, cho ñeán ñoà naèm baèng loâng, maø Tyø-kheo kia neáu muoán traûi ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng trong phoøng cuûa Taêng, hoaëc töï mình traûi, baûo ngöôøi traûi, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, khi ñi khoâng töï doïn caát, khoâng sai ngöôøi doïn caát. Trong ñoù, neáu coù cöïu truù Tyø-kheo, coù ngöôøi kinh doanh, hoaëc Ma-ma-ñeá, neân noùi, doïn caát giuøm toâi. Trong tröôøng hôïp khoâng coù ngöôøi ñeå giao phoù maø khoâng sôï maát, neân di chuyeån giöôøng ra caùch vaùch, keâ chaân giöôøng leân cao, ñem goái, neäm, ngoïa cuï ñeå beân trong, roài laáy ngoïa cuï khaùc phuû leân treân maø ñi. Neáu sôï bò hö hoaïi thì neân laáy ngoïa cuï, neäm keát loâng, goái, maùng, leân treân giaù moùc aùo, döïng ñöùng giöôøng leân maø ñi. Tyø-kheo kia neân laøm nhö vaäy roài môùi ñi. Neáu khoâng laøm nhö vaäy maø ñi, ra ngoaøi giôùi, phaïm Ba-daät-ñeà.

Moät chaân ngoaøi giôùi, moät chaân trong giôùi, roài aên naên khoâng ñi, taát caû ñeàu phaïm Ñoät-kieát-la. Neáu tính ñi maø khoâng ñi, Ñoät-kieát-la. Neáu ñi roài veà lieàn, hoaëc hai ñeâm ôû ngoaøi giôùi, ñeán ñeâm thöù ba, bình minh chöa xuaát hieän, hoaëc töï mình veà trong phoøng, hoaëc sai ngöôøi ñeán, hoaëc noùi vôùi Ma-ma-ñeá, hoaëc vò tri söï raèng, thaày coi chöøng vaät naøy. Neáu Tyø- kheo ñi ra, nguû ngoaøi giôùi hai ñeâm, ñeán ñeâm thöù ba khi bình minh chöa xuaát hieän, khoâng töï mình veà trong phoøng, khoâng sai ngöôøi noùi: Thaày coi chöøng vaät naøy, phaïm Ba-daät-ñeà.

Tyø-kheo-ni, Ba-daät-ñeà. Thöùc-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ñoät- kieát-la. Ñoù goïi laø phaïm.

3

Söï khoâng phaïm: Neáu töï tay traûi ngoïa cuï cuûa chuùng Taêng, hoaëc sai ngöôøi traûi ñeå ngoài hoaëc naèm. Khi ñi nôi ñoù coù cöïu truù Tyø-kheo hoaëc Ma- ma-ñeá, hoaëc vò tri söï, noùi: Thaày coi chöøng vaät naøy; ôû trong ñaây maø laøm Ma-ma-ñeá. Neáu khoâng coù ngöôøi ñeå giao phoù maø ñoaùn bieát khoâng bò hö haïi thì dôøi giöôøng caùch vaùch, ñem ngoïa cuï goái, neäm ñeå leân treân giöôøng, phuû hai lôùp roài ñi. Neáu sôï bò hö hoaïi thì neân ñem ngoïa cuï maùng treân giaù y, döïng ñöùng giöôøng leân roài ñi, laøm nhö vaäy roài ñi thì khoâng phaïm.

Neáu phoøng xaù bò saäp ñoå, löûa chaùy, raén ñoäc ôû beân trong, troäm cöôùp, hoå lang, sö töû, keû coù cöôøng löïc baét, hoaëc bò troùi, hoaëc maïng naïn, phaïm haïnh naïn, hoaëc khoâng laâu seõ trôû ngaïi, hoaëc nguû ngoaøi giôùi hai ñeâm, ñeán ñeâm thöù ba, bình minh chöa xuaát hieän, töï mình veà hoaëc sai ngöôøi noùi vôùi cöïu truù Tyø-kheo, - Thaày coi chöøng vaät naøy maø laøm Ma-ma-ñeá. Hoaëc bò thuûy ñaïo trôû ngaïi, hoaëc treân tuyeán ñöôøng coù giaëc cöôùp, hoå lang, sö töû, hoaëc nöôùc luït, bò keû theá löïc caàm giöõ, hoaëc bò troùi, hoaëc maïng naïn, phaïm haïnh naïn, maø hai ñeâm ôû ngoaøi giôùi, ñeán ñeâm thöù ba, bình minh ñaõ xuaát hieän töï mình khoâng ñeán ñöôïc, khoâng theå sai ngöôøi ñeán noùi: Thaày coi chöøng vaät naøy maø laøm Ma-ma-ñeá giuøm toâi.” Taát caû khoâng phaïm.

Ngöôøi khoâng phaïm: Phaïm laàn ñaàu tieân khi chöa cheá giôùi, si cuoàng, loaïn taâm, thoáng naõo, böùc baùch.