KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 34**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 13)**

**TAM THAÄP TAM THIEÂN (Phaàn 10)**

Nghe Ñeá Thích noùi phaùp giaûi thoaùt, chö Thieân kính troïng chaép tay thöa:

–Thöa Thieân vöông! Chuùng toâi ñaõ thaáy ñöôïc uy löïc cuûa giaùo phaùp, Thieân vöông ñaõ tuøy taâm nieäm cuûa chuùng toâi maø noùi phaùp ñeå ñöôïc tín taâm thanh tònh, söù giaû Dieâm-la cuõng daàn maát ñi. Nhôø nghe phaùp löïc cuûa Nhö Lai ñaõ thuyeát maø chuùng dieät maát huoáng gì thöïc haønh phaùp ñoù. Neáu ai tu haønh thì ñeán ñöôïc nôi baát thoaùi.

Vui möøng, Ñeá Thích noùi:

–Giôø ñaây nhöõng vieäc caàn laøm ta ñaõ laøm, ta ñaõ ñoaïn tröø taâm phoùng daät cuûa chö Thieân ñeå hoï khoâng soáng phoùng daät vaø ñöôïc vui veû. Hoâm nay ta seõ noùi phaùp saâu xa maàu nhieäm cho chö Thieân nghe. Nhö nhöõng phaùp giaûi thoaùt, phaùp coát yeáu, phaùp ñeám hôi thôû maø ta ñaõ töøng nghe ôû caùc chö Thieân vaø Phaät, ta seõ noùi cho chö Thieân. Giôø ñaây ta noùi veà boán Thaùnh ñeá. Trong moãi ñeá coù boán thöù khaùc nhau. Ta seõ noùi ra ñeå ñem laïi lôïi ích cho chö Thieân, baûn thaân vaø lôïi ích cho chö Thieân khaùc. Ta seõ duøng caùc phöông tieän giaûng thuyeát ñeå taâm chuùng sinh ñöôïc thuaàn thuïc. Ta ñaõ noùi veà möôøi laêm phaùp, baây giôø ta seõ noùi tieáp veà möôøi saùu phaùp thôû vaøo ra, phaân bieät boán Thaùnh ñeá, töôùng phöông tieän cuûa nhau. Theá naøo laø tuaàn töï giaûng thuyeát? Ngöôøi tu haønh quan saùt töï thaân, coät con khæ taâm.

Naøy caùc Thieân töû! Theá naøo laø coät con khæ taâm giaùc quaùn? Coät nhöõng taâm gì? Töùc laø coät thöùc ñöôïc nhaát taâm, tuaàn töï quan saùt töôùng cuûa thaân, quaùn toaøn thaân, quaùn veà nhieãm, baát nhieãm, voâ kyù. Quaùn töøng thoï, quaùn caùc thoï khoå laïc, xaû, quaùn veà töï töôùng cuûa thoï, tuaàn töï quaùn, quaùn toaøn phaùp thieän, baát thieän, voâ kyù, quaùn nhö quaùn töï töôùng. Ñoù laø boán Nieäm xöù. Ngöôøi tu haønh ñi saâu vaøo phaùp naøy, nhaát taâm quan saùt taát caû phaùp höõu vi, töï töôùng vaéng laëng. Quan saùt boán Nieäm xöù laø töôùng cuûa boán Thaùnh ñeá. Phaùp naøy coù maët khaép moïi nôi, laø nhöõng haønh töôùng thöù töï thöôøng, voâ thöôøng, hoøa hôïp, tan raõ, troáng roãng, khoâng coù ngöôøi laøm ra, hoaøn toaøn voâ ngaõ bò huûy hoaïi. Quaùn veà khoå, voâ thöôøng cuõng nhö vaäy. Thaáy roõ veà boán Nieäm xöù, quan saùt töï töôùng cuûa boán Thaùnh ñeá. Quan saùt nhö thaät thì sinh ra noaõn phaùp. Noaõn phaùp sinh ra trí tueä. Ví nhö duøi löûa, tröôùc thaáy töôùng khoùi sau môùi thaáy löûa. Nhö duøi laáy löûa tröôùc phaùt ra khí noùng sau môùi coù löûa. Cuõng theá, vì tin thöùc, ôû trong taát caû caùc phaùp phieàn naõo voâ tri maø ñöôïc thaùnh phaùp, luaät. Duøng möôøi saùu caùch quan saùt boán ñeá, noaõn phaùp ñoù do ñaâu sinh ra? Laøm sao quan saùt boán Thaùnh ñeá?

Caùc Thieân töû! Ñaây laø Khoå thaùnh ñeá. Do nhaân duyeân maø coù neân voâ thöôøng, hö hoaïi

neân coù khoå, phaûi xa lìa neân troáng roãng, khoâng töï taïi neân voâ ngaõ. Phaân bieät boán thöù nhö vaäy laø quan saùt veà Khoå thaùnh ñeá. Quan saùt Khoå thaùnh ñeá xong, haønh giaû quan saùt veà Taäp thaùnh ñeá, cuõng coù boán thöù khaùc nhau. Theá naøo laø khaùc nhau? Töùc laø haønh chuyeån töông tuïc, taäp thaønh töông tôï quaû löu chuyeån caùc höõu, do caùc nhaân nôi nhöõng taùnh löu chuyeån höõu, theá löïc khaùc nhau töông tuïc duyeân höõu. Haønh giaû laïi quan saùt Khoå dieät

thaùnh ñeá, cuõng coù boán thöù khaùc nhau. Caùc Thieân töû! Haønh giaû phaân bieät tu haønh Khoå dieät thaùnh ñeá nhö theá naøo? Xaû boû taát caû phieàn naõo, daäp taét löûa phieàn naõo ñöôïc phaùp tòch dieät vi dieäu, phaùp thanh tònh, ra khoûi sinh töû. Haønh giaû laïi quan saùt veà Ñaïo thaùnh ñeá. Caùc Thieân töû! Haønh giaû phaûi phaân bieät quan saùt nhö theá naøo? Ñaït ñöôïc choã baát thoaùi, ñöôøng khoâng ñieân ñaûo laø phaùp taát caû baäc Thaùnh thöïc haønh, duøng voâ ngaïi ñoaïn tröø sinh töû suy naõo, ra khoûi theá gian. Ñoù laø möôøi saùu phaùp tu haønh. Ta ñaõ noùi xong, caùc oâng haõy sieâng naêng tu taäp, hieän quaùn noaõn phaùp chæ daïy laãn nhau. Töø hôi thôû ra vaøo maø coù hôi aám, töø noaõn phaùp sinh ra ñaûnh phaùp. Vì tin nieäm coâng ñöùc cuûa Tam baûo, söï tích tuï cuøng vöôït hôn phaàn quan saùt tröôùc. Nhö vaäy haønh giaû phaûi quan saùt nhö theá naøo? Ñaûnh gioáng nhö ñænh nuùi. Nhôø taêng tröôûng ñaûnh phaùp maø daàn ñöôïc caên laønh phaùp nhaãn. Do ñaït nhaãn maø truï ôû vò trí thöù ba. Goïi laø sinh hieän tieàn khoâng phaûi laø hieän phaùp nhaãn. Ñaéc phaùp nhaãn hieän taïi môùi goïi laø phaùp nhaãn. Nhôø taêng tröôûng nhaãn maø goïi laø Theá ñeä nhaát. Trong moät nieäm coù ñuû taâm, taâm sôû phaùp, goïi laø Theá ñeä nhaát, tuaàn töï ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ta ñaõ chöùng ñöôïc phaùp naøy. Ai chöùng ñöôïc phaùp naøy seõ khoâng thaáy söù giaû ñaùng sôï cuûa Dieâm-la, khoâng coøn lo sôï.

Caùc Thieân töû! Vì khoâng phoùng daät neân ñaït ñöôïc phaùp aáy. Vì theá caùc oâng khoâng

neân phoùng daät.

Baáy giôø Thieân vöông Thích-ca noùi keä:

*Ngay hôi thôû ra vaøo*

*Bieát möôøi saùu haønh töôùng Quaùn thuaän nghòch phaùp nhaãn Phaùp noaõn vaø töôùng ñaûnh.*

*Bieát ñöôïc Theá ñeä nhaát Tuaàn töï bieát chaân ñeá Bieát thöù töï caùc phaùp*

*Khoâng laøm maát ñaïo laønh. Giaûi thoaùt khoûi ba keát Phaù tröø taùm loaïi höõu Maïnh meõ laáp ñöôøng aùc Ñoù laø Tu-ñaø-hoaøn.*

*Phaùp höõu laäu, baát thieän Nhaát ñònh ñoïa ñöôøng aùc Ngöôøi höôùng ñeán Nieát-baøn Laø baäc Tu-ñaø-hoaøn.*

Noùi keä xong, Ñeá Thích baûo Thieân chuùng: Ta ñaõ noùi veà möôøi saùu phaùp nieäm hôi thôû, caùc oâng haõy suy nghó: Ñaïo vaéng laëng ñi vaøo thaønh Nieát-baøn, khoâng lo sôï, laø ñieàu maø caùc baäc Thaùnh thích nghó ñeán. Vì vaäy caùc oâng haõy tu taäp ñaïo naøy. Neáu caùc oâng sôï söù giaû Dieâm-la thì neân tuaàn töï nieäm möôøi saùu caùch quaùn veà hôi thôû.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Coù möôøi baûy phaùp trung aám. Caùc oâng haõy buoäc nieäm thöïc haønh ñaïo tòch dieät. Neáu chö Thieân, loaøi ngöôøi nghó veà ñaïo naøy thì khi cheát khoâng sôï söù giaû Dieâm-la gaây haïi. Nhöõng gì laø möôøi baûy phaùp trung aám? Ñoù laø khi cheát thaáy saéc töôùng. Neáu cheát ôû coõi ngöôøi sinh leân coõi trôøi thì thaáy töôùng vui. Thaáy thaân trung aám nhö loâng traéng mòn ruû xuoáng nhö saép rôi. Thaáy vaäy vui veû saéc maët töôi taén. Khi cheát laïi thaáy vöôøn röøng, soâng suoái ñaùng yeâu, nghe ñöôïc tieáng ca muùa noâ ñuøa, ngöûi ñöôïc caùc muøi thôm, tieáp xuùc moïi vaät ñaùng yeâu. Cöù nhö vaäy daàn daàn sinh leân coõi trôøi. Do nghieäp laønh

ñöôïc dieäu laïc coõi trôøi. Ñöôïc dieäu laïc roài mæm cöôøi vui veû, saéc maët töôi ñeïp. Khi aáy baø con anh em keâu khoùc thaûm thieát, nhöng vì töôùng laønh neân khoâng hay bieát taâm khoâng nghó ñeán hoï. Vì nghieäp thieän khi cheát thaân trung aám ñöôïc an laïc lôùn, vöøa sinh nôi an laïc laø gioáng nhö chö Thieân. Töôùng aáy gioáng nhö nôi sinh ra, nhö daáu aán, nhö ñi thöôûng ngoaïn caûnh giôùi, tieáp xuùc maøu saéc. Thaân trung aám thaáy nôi chö Thieân soáng xinh ñeïp neân sinh taâm naém giöõ, tham aùi caûnh giôùi neân thoï thaân trôøi. Ñoù laø töôùng trung aám thöù nhaát.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù hai laø gì? Ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà cheát, sinh leân coõi Uaát-ñan-vieät thì thaáy saéc loâng ñoû ñaùng yeâu, thaáy nhöõng söï öa thích thì sinh taâm tham, ñöa tay naém laáy nhö naém laáy hö khoâng, baø con cho raèng hai tay sôø vaøo hö khoâng. Laïi coù gioù thoåi, neáu ngöôøi naøy ñang beänh vaøo muøa ñoâng thì coù gioù aám thoåi ñeán, neáu vaøo muøa noùng thì coù gioù maùt thoåi ñeán ñeå tröø noùng nöïc, taâm ñöôïc vui veû. Vì taâm maø khoâng nghe nhöõng tieáng khoùc la. Neáu nghieäp ñoäng thì taâm ñoäng, gioù nghieäp thoåi sinh vaøo nôi khaùc. Vì vaäy khi cheát maø baø con khoùc la laø gaây chöôùng ngaïi lôùn. Neáu khoâng bò trôû ngaïi thì sinh veà coõi Uaát-ñan-vieät. Trong khi ñoù coù nhöõng töôùng laønh xuaát hieän, thaáy ao sen coù ñaày chim thieân nga, vòt trôøi, uyeân öông, ngöôøi naøy voäi chaïy ñeán. Do phaùt taâm laønh ngay luùc ñoù neân khi cheát thaáy ao sen xanh, vaøo ñoù vui chôi. ÔÛ coõi Uaát-ñan-vieät ngöôøi aáy muoán vaøo thai meï thì töø hoa sen sinh ra, ñi treân maët ñaát, thaáy cha meï giao hôïp laø do baát tònh taø kieán, thaáy thaân cha laø chim troáng, meï laø chim maùi. Neáu laø con trai thoï sinh thì töï thaáy mình laø chim troáng, neáu laø con gaùi thoï sinh thì thaáy mình laø chim maùi. Con trai thì khoâng thích cha, yeâu thöông meï neân sinh ôû coõi Uaát-ñan-vieät.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù ba laø gì? Ngöôøi cheát ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà

neáu ñöôïc sinh leân coõi Cuø-ñaø-ni thì coù töôùng hieän ra. Khi saép cheát thaáy nhaø cöûa ñeàu baèng vaøng che rôïp nhö maây. Thaáy trong hö khoâng coù töôùng loâng vaøng lieàn ñöa tay naém baét. Baø con anh em cho raèng hai tay ngöôøi beänh voã vaøo hö khoâng. Luùc hôi thôû saép döùt, ngöôøi naøy thaáy thaân nhö con traâu, thaáy baày traâu nhö trong giaác moäng. Neáu laø con trai thoï sinh thì thaáy cha meï giao hôïp, thaáy ngöôøi coù nhieàu nhaø cöûa, thaáy cha nhö traâu ñöïc, khoâng cho cha giao hôïp vôùi meï, ngöôøi con trai sinh ôû coõi Cuø-ñaø-ni coù nhöõng töôùng nhö vaäy. Ngöôøi con gaùi sinh ôû coõi naøy thì thaáy thaân nhö traâu caùi töï nghó vì sao traâu ñöïc giao hôïp vôùi traâu caùi kia maø khoâng giao hôïp vôùi mình. Nghó nhö vaäy maø thoï thaân nöõ. Ñoù laø ngöôøi nöõ sinh ôû coõi Cuø-ñaø-ni.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù boán laø gì? Ngöôøi cheát ôû coõi Dieâm-phuø- ñeà neáu ñöôïc sinh leân coõi Phaát-baø-ñeà thì coù nhöõng töôùng hieän ra. Thaáy töôùng loâng xanh, taát caû ñeàu xanh, thaáy nhaø cöûa nhö hö khoâng. Vì sôï töôùng loâng rôi xuoáng maø laáy tay ngaên laïi, baø con anh em cho raèng ngaên hö khoâng. Sau khi cheát sinh leân coõi Phaát-baø-ñeà, vôùi thaân trung aám nhö hình con ngöïa. Thaáy ngöôøi cha nhö ngöïa ñöïc, ngöôøi meï nhö ngöïa caùi, cha meï giao hôïp, neáu laø con trai thoï sinh thì nghó mình seõ giao hôïp vôùi ngöïa caùi. Neáu laø con gaùi thoï sinh thì nghó mình nhö ngöïa caùi, vì sao ngöïa ñöïc khoâng giao hôïp vôùi mình. Nghó vaäy neân thoï thaân ngöôøi nöõ.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù naêm laø gì? Ngöôøi cheát ôû coõi Uaát-ñan- vieät thaáy töôùng ñi leân. Caùc Thieân töû! Neáu coù taâm roäng lôùn, coù ñaïi nghieäp thì yù nghieäp töï taïi, sinh leân coõi trôøi. Luùc saép cheát ñöa tay voã vaøo hö khoâng nhö trong giaác moäng. Thaáy caùc loaïi hoa ñeïp neân raát vui möøng, laïi ngöûi ñöôïc höông thôm vi dieäu, ñuû caùc saéc ñeïp xanh, vaøng, ñoû, traéng thôm dòu treân tay. Thaáy hoa ngöôøi naøy sinh taâm tham, nghó raèng: Mình ñaõ thaáy caây naøy, haõy leo leân. Nghó theá khi cheát, trong thaân trung aám thaáy caây sen xanh, vaøng, ñoû, traéng ñuû caùc loaïi. Töï nghó ta leo leân caây. Lieàn leo leân caây nhöng laïi laø

leo leân nuùi Tu-di baùu. ÔÛ ñoù thaáy caùc loaïi hoa traùi xinh ñeïp cuûa coõi trôøi. Nghó ta seõ thöôûng ngoaïn ôû nôi naøy, ta seõ ñeán vöôøn hoa traùi naøy. Ñoù laø ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät thoï sinh coõi baäc haï.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù saùu laø gì? Ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät coù nghieäp baäc trung luùc cheát, neáu ñöôïc sinh leân coõi trôøi thì thaáy caùc töôùng hieän ra, luùc saép cheát thaáy ao sen raát ñeïp ñuû caùc loaïi ong, hoa thôm, leo leân hoa sen, vuït choác bay leân hö khoâng ví nhö trong giaác moäng thaáy sinh ôû coõi trôøi, thaáy hoa sen ñeïp nhaát, töï nghó ta seõ ñeán ao sen ñeïp ñoù ñeå haùi hoa. Ñoù laø ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät thoï sinh coõi baäc trung.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù baûy laø gì? Ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät nhôø nghieäp thuø thaéng ñöôïc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam. Sinh trong ba möôi ba truï xöù nhö Thieän phaùp ñöôøng… Luùc saép cheát ôû Uaát-ñan-vieät, thaáy cung ñieän nguy nga xinh ñeïp, ngöôøi naøy lieàn leân ñieän ñeïp. Kyø thaät khoâng phaûi leân ñieän maø laø leân hö khoâng. Ñeán coõi trôøi thaáy cung ñieän ñoù, tuøy taâm nieäm lieàn sinh ôû ñaáy laøm Thieân töû. Ñoù laø ngöôøi ôû Uaát- ñan-vieät sau khi cheát sinh leân coõi trôøi baäc thöôïng.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù taùm laø gì? Ngöôøi cheát ôû coõi Uaát-ñan-vieät thaáy nhöõng töôùng hieän ra. Naøy caùc Thieân töû! Ngöôøi aáy thaáy nôi vui chôi, caây coái thaúng taép, muøi thôm thaät deã chòu, ngöûi ñöôïc thì vui veû khoâng saàu khoå. Vì khoâng saàu khoå neân taâm khoâng nhô ueá. Nhôø taâm thanh tònh, boû maïng soáng, thoï thaân trung aám, thaáy cung ñieän coõi trôøi, töï nghó ta seõ leân ñieän naøy vui chôi. Lieàn leo leân cung ñieän, thaáy chö Thieân vui chôi giöõa hö khoâng, ñi laïi treân nuùi, hoaëc ñi chôi khaép nôi. Ngay thaân trung aám töï thaáy mình leân coõi trôøi nhö trong giaác moäng. Coõi trôøi Tam thaäp tam thaät ñeïp, coù ñuû naêm duïc laïc. Töï nghó: Ta haõy ñeán coõi ñoù, lieàn sinh leân coõi trôøi. Do thuû duyeân höõu neân coù thöôïng, trung, haï. Sau khi sinh leân coõi trôøi, ngöôøi naøy thaáy caùc vöôøn röøng xinh ñeïp yù muoán coù ñöôïc. Cheát ôû coõi Uaát-ñan-vieät sinh leân coõi trôøi laø nhö vaäy. Taát caû nhöõng ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät sinh leân coõi trôøi ñeàu sinh yù nghieäp khaùc thích duïc laïc, tham caûnh naêm duïc, ca muùa vui chôi, thoï höôûng duïc laïc, thích daïo chôi treân nuùi thoï höôûng nhieàu duïc laïc, tham aùi duïc laïc. Vì sao? Vì taäp khí ñôøi tröôùc, aùi nghieäp taêng tröôûng.

Caùc Thieân töû! Ñoù laø töôùng vui chôi vaø töôùng cheát maø nhöõng ngöôøi cheát ôû Uaát-ñan- vieät ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù chín laø gì? Ngöôøi cheát ôû coõi Cuø-ñaø-ni ñöôïc sinh leân coõi trôøi do hai nghieäp: Dö nghieäp, sinh nghieäp. Ngöôøi sinh leân coõi trôøi thoï thaân trung aám nhö theá naøo? Luùc saép cheát coù nhöõng töôùng hieän ra. Hieän baùo saép cheát ngay thaân trung aám coù caùc töôùng hieän ra loaïn ñoäng nhö moäng.

Naøy caùc Thieân töû! Ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni luùc saép cheát hôi thôû khoâng hoâi, caùc maïch khoâng döùt, caùc caên thanh tònh laø nhôø nghieäp thieän, luùc aáy hoï daàn daàn thaáy ñöôïc ao nöôùc lôùn nhö löu ly, vaøo ñoù thì nöôùc ao thích yù khoâng laïnh, khoâng noùng, troâi chaûy töø töø ñeán bôø beân kia. Cöù theá, daàn daàn gaàn ñeán nôi thoï sinh. Ñeán nôi thaáy caùc Thieân nöõ xinh ñeïp voâ cuøng ñang vui chôi ca muùa. Ngöôøi aáy muoán gaàn guõi vaø ñeán tröôùc oâm ngöôøi nöõ. Laäp töùc ngöôøi aáy sinh leân coõi trôøi höôûng dieäu laïc, thaân trung aám tích taéc tieâu dieät nhö giaác moäng, taâm yù taùn loaïn, thoï sinh môùi bieát, thaáy saéc ñeïp, thoï thaân thuø thaéng. Ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni sinh leân coõi trôøi coù ba baäc nghieäp thöôïng, trung, haï, nhöng cuøng moät aùnh saùng trong thaân trung aám, cuøng moät hieåu bieát, cuøng sinh hoaït, taát caû töôùng ñeàu gaàn gioáng nhö, khoâng nhö ngöôøi ôû Uaát-ñan-vieät töôùng traïng cuûa ba baäc thoï sinh khaùc nhau.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi laø gì? Ngöôøi saép cheát ôû coõi Phaát- baø-ñeà thaáy ñöôïc töôùng cheát, thaáy töôùng töï nghieäp, thaáy töôùng nghieäp cuûa ngöôøi khaùc,

hoaëc thaáy cung ñieän ñöôïc trang trí côø phöôùn, lan can xinh ñeïp. Ngay thaân trung aám taâm vui möøng daïo chôi khaép nôi. Luùc saép thoï sinh thaáy nhöõng ngöôøi cuøng nghieäp ôû ngoaøi cung ñieän, thaáy caùc Thieân nöõ vui chôi ca muùa vôùi choàng, hoï trang söùc xinh ñeïp, ca muùa daïo chôi. Ngay thaân trung aám töï nghó: Ta seõ ra khoûi cung ñieän ñeå gaëp ngöôøi nöõ vaø choàng cuûa hoï, cuøng nhau ca muùa vui chôi. Theá roài, ngöôøi aáy ñi ñeán choã moïi ngöôøi vui chôi. Luùc ñoù, ngöôøi aáy bieát mình ñaõ vaøo ñaùm ñoâng nhö tænh nguû, laäp töùc sinh leân coõi trôøi. Nhö vaäy nhöõng aùnh saùng sinh ra trong thaân trung aám ta ñaõ bieát kyõ, nhöõng ngöôøi khaùc khoâng bieát ñöôïc, caùc ngoaïi ñaïo cuõng chaúng bieát, tuy laø phaùp theá gian nhöng khoâng ai thaáy ñöôïc.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi moät laø gì? Caùc loaøi ngaï quyû vì nghieäp baát thieän sinh trong loaøi quyû ñoùi, khi nghieäp aùc heát, thoï höôûng nghieäp thieän coøn dö soùt. Khi saép sinh leân coõi trôøi seõ coù nhöõng töôùng hieän ra. Vì sao xaû thaân thì töôùng taâm hieän? Caùc Thieân töû! Cheát ôû loaøi ngaï quyû maø saép ñöôïc sinh leân trôøi, trong loaøi ngaï quyû bò ñoùi khaùt thieâu thaân, taâm ganh gheùt haïi thaân, luoân tham aåm thöïc, luoân nghó ñeán nöôùc uoáng, chæ nghó ñeán aên uoáng chaúng nghó gì khaùc. Luùc cheát khoâng coøn yù nieäm gì, caùc nieäm ñeàu döùt, thaân khoâng noùng böùc ñöôïc maùt meû deã chòu, nhöõng loâng daøi truøng ñoäc treân thaân ñeàu rôi heát, saéc maët saùng suûa, gioù maùt thoåi ñeán, khoâng coøn ñoùi khaùt, caùc caên thanh tònh. Nhöõng thuù aùc dieàu quaï thöôøng moå maét cuõng khoâng coøn ñeán gaàn. Thaáy doøng soâng thöùc uoáng traøn ñaày, thoï thaân trung aám laø do nghieäp töø tröôùc. Duø thaáy thöùc uoáng aên nhöng khoâng aên uoáng, chæ ñöa maét nhìn, nhö ngöôøi naèm mô thaáy thöùc aên maø khoâng aên, hoaëc naèm mô thaáy aên, tuy aên maø khoâng no, nhöng vaãn vui veû. Thaáy chö Thieân xinh ñeïp nhö luùc thöùc thaáy saéc, ngöôøi aáy töï nghó: Ta muoán ñeán nôi kia. Nghó theá, lieàn chaïy ñeán, ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi hai laø gì? Nhöõng nghieäp laï vì ngu

si nhieàu neân thoï thaân suùc sinh, coøn nhöõng nghieäp khaùc thì chòu voâ soá traêm ngaøn thaân sinh töû. Vì nghieäp thaønh thuïc ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Nhöõng nghieäp ñaõ taïo ra töø voâ löôïng kieáp cöù troâi laên trong theá gian khoâng bao giôø heát, khoâng theå nghó ñeán ñöôïc. Do taø kieán töø voâ thæ, khoâng laøm vieäc lôïi ích, naõo haïi chuùng sinh. Trong loaøi suùc sinh coù voâ soá chuûng loaïi, thöùc aên, nôi soáng, thaân hình, chuûng töû khaùc nhau, taïo voâ soá nghieäp, hoaëc daïy ngöôøi khoâng tin, laøm aùc. Khi heát nghieäp nhö rôi vaøo bieån lôùn, laøm cho bieån khoâ caïn. Khi heát nghieäp suùc sinh, boû thaân sinh leân coõi trôøi thöù hai, hoaëc sinh leân coõi trôøi Töù Thieân vöông, hoaëc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam. Khi khoå baùo ôû ñöôøng aùc suùc sinh saép heát, saép thoaùt thaân thì coù nhöõng töôùng hieän ra, duyeân vôùi voâ löôïng töôùng khoâng theå noùi heát. Boû thaân suùc sinh maø ñöôïc sinh leân trôøi thaät laø ít coù, chaúng phaûi nhö ngaï quyû, ñòa nguïc. Vì sao? Vì taâm si, laøm nhieàu nghieäp aùc neân ñoïa laøm suùc sinh. Moät ñôøi thoï aùc, traêm ngaøn öùc kieáp thoï thaân suùc sinh vaãn chöa heát, hoaëc moät kieáp, traêm ngaøn kieáp luaân chuyeån sinh töû. Töø ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc bò löôùi nghieäp troùi buoäc troâi laên trong ñôøi thoï thaân suùc sinh. Vì theá thaø ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû chöù ñöøng thoï thaân suùc sinh ngu si. Vì vaäy boû thaân suùc sinh maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi laø vieäc khoù coù, chaúng nhö ñòa nguïc. Suùc sinh saép cheát thaáy aùnh saùng hieän ra laø nhôø nghieäp thieän khaùc, taâm si meâ moûng daàn, trí cuõ daàn taêng, taâm trí daàn daàn lanh lôïi, neân luùc saép cheát thaáy töôùng aùnh saùng nhö thaáy hang nuùi, caây coái, soâng suoái, aåm thöïc, hoaëc thaáy baäc trí theá gian, thaáy nôi vui veû trong nuùi röøng, hoaëc nghó veà thöùc aên uoáng. Thaáy nôi vui veû lieàn ñi ñeán ñoù nhö trong giaác moäng. Cöù theá, gaàn ñeán nôi thoï sinh laø thoï thaân trôøi. Nhö tænh moäng thaáy caùc saéc töôùng, trong traêm ngaøn öùc nôi thoï sinh chöa töøng coù nôi naøo nhö

vaäy. Thaáy theá, vui möøng mong moûi ñaây laø nhöõng vaät gì? Vì sao coù nhöõng thöù naøy? Do ñaâu maø coù? Vì chöa quen bao giôø, caùc thöùc ngu ñoän neân sinh taâm mong moûi: Ta seõ ñeán laáy heát nhöõng vaät kia. Ñoù laø do nghieäp thieän khaùc, do ñoù maø coù nhöõng taâm yù nhö vaäy, laäp töùc sinh leân coõi trôøi. Ñoù laø thaân trung aám thöù möôøi hai khoù hieåu, khoù coù nhaát, laø vieäc ñuøa bôõn nhaát. Nhaø huyeãn taâm naøy ñi khaép nhöõng nôi taïo nghieäp, ñi khaép nhöõng nôi sinh töû, ñuøa bôõn chuùng sinh. Nghe Ñeá Thích noùi, chö Thieân phaùt tín taâm saâu xa, noùi keä:

*Thieân vöông nhö cha meï Lôïi ích caû trôøi, ngöôøi Ngaøi lôïi ích chuùng toâi ÔÛ ñôøi naøy ñôøi sau.*

*Noùi phaùp cho chuùng toâi Ñoaïn tröø taâm phoùng daät Chuùng toâi seõ ñaït ñöôïc Nieát-baøn döùt caùc khoå.*

*Noùi cho chuùng toâi nghe Veà quaû baùo nghieäp thieän Chæ daïy phaùp sinh töû*

*Ñeå moïi ngöôøi hieåu roõ. Thieân vöông thaáy thaät ñeá Lôïi ích cho chuùng toâi*

*Vì chuùng toâi ngu si Neân chæ baøy trí tueä. Taâm tham aùi gaùi ñeïp Luoân mong caàu duïc laïc*

*Thieân vöông chæ chuùng toâi Nhaân duyeân cuûa sinh töû. Ngaøi: thaày daét keû muø Thuoác hay cho ngöôøi beänh Thieân vöông ñaõ noùi phaùp Lôïi ích cho chuùng toâi.*

*Thieân vöông ñaõ noùi phaùp Ñöôïc lôïi ích nhö vaäy Nhöõng nguïc toát Dieâm-la Taát caû ñeàu dieät maát.*

Chö Thieân noùi keä xong, Ñeá Thích laïi baûo hoï:

–Thaân trung aám thöù möôøi ba laø gì? Chuùng sinh ñoïa vaøo ñòa nguïc khoù sinh leân coõi trôøi. Nhöng nhôø dö baùo, nhôø nghieäp thieän trong maùt, lôïi ích ñöôïc thaønh thuïc, neân sau khi ñoïa vaøo ñòa nguïc, nhôø thieän duyeân maø thoaùt khoûi voâ löôïng khoå naõo, sinh leân coõi trôøi thoï höôûng dieäu laïc. Nhöõng ñòa nguïc maø chuùng sinh ñoïa vaøo nhö Ñòa nguïc Hoaït, Haéc thaèng, Chuùng hôïp, Khieáu hoaùn, Ñaïi khieáu hoaùn, Tieâu nhieät vaø nhöõng nôi heä thuoäc, thoï khoå lôùn, kinh sôï nhaát, löûa döõ ñoát chaùy xung quanh. Khi heát nghieäp, ngöôøi ôû ñòa nguïc saép ñöôïc thoaùt khoûi, boû thaân ôû ñòa nguïc thì thaáy töôùng hieän ra. Töôùng trung aám aáy laø gì? Nhôø nghieäp thieän ñöôïc sinh leân trôøi, heát khoå, höôûng vui.

Naøy caùc Thieân töû! Ngöôøi ôû ñòa nguïc, nghieäp aùc heát, luùc saép cheát, neáu bò nguïc toát

baét boû vaøo vaïc thì gioáng nhö boït nöôùc maát khoâng coøn. Neáu chuùng duøng gaäy ñaùnh thì vöøa ñaùnh laø cheát luoân. Neáu boû vaøo thuøng saét thì boû vaøo laø cheát haún. Neáu duøng roi saét ñaùnh thì vöøa ñaùnh laø cheát maát. Neáu bò chim saét, quaï saét moå aên thì cheát luoân. Neáu bò sö töû, coïp, soùi… caùc loaøi thuù aùc aên thòt thì cheát maát. Khi nghieäp aùc heát, boû thaân ôû ñòa nguïc, ngöôøi ñoù khoâng coøn thaáy nguïc toát Dieâm-la. Vì sao? Vì nguïc toát khoâng phaûi laø chuùng sinh, gioáng nhö tim daàu cuûa ñeøn heát thì khoâng coøn ñeøn saùng. Cuõng vaäy, khi nghieäp heát thì khoâng coøn thaáy nguïc toát Dieâm-la. Nhö ôû Dieâm-phuø-ñeà, maët trôøi moïc laø khoâng coøn boùng toái. Nghieäp aùc heát thì nguïc toát Dieâm-la cuõng maát. Nhöõng saéc ñaùng sôï nhö maét aùc, mieäng aùc cuûa chuùng sinh cuõng maát heát, nhö phaù vôõ böùc töôøng thì böùc hoïa cuõng khoâng coøn. Vaùch töôøng nghieäp aùc cuõng vaäy, khoâng coøn thaáy saéc nguïc toát Dieâm-la ñaùng sôï. Vì Ñöùc Nhö Lai daïy nguïc toát Dieâm-la khoâng phaûi laø chuùng sinh neân goïi laø ñòa nguïc. Ñoù laø chuùng sinh ôû ñòa nguïc thoaùt khoûi ñòa nguïc sinh leân trôøi.

Baáy giôø Ñeá Thích noùi keä:

*Nhö ngöôøi gaëp keû thuø Thoaùt khoûi caùc tai naïn Gaëp ñöôïc baäc taøi trí Coù taát caû lôïi ích.*

*Ñaõ heát caùc nghieäp aùc Khoûi nguïc toát söùc maïnh Giôø nhôø coù nghieäp thieän Ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Ngöôøi naøy sinh leân trôøi Ñöôïc thaân hình xinh ñeïp Luoân höôûng dieäu laïc trôøi Ñeán khi nghieäp thieän heát. Ngöôøi naøy khoâng töï chuû Nghieäp heát phaûi thoaùi ñoïa Nhö daàu tim ñaõ heát*

*AÙnh saùng ñeøn cuõng maát. Bò gioù nghieäp thoåi taït Töø treân rôi xuoáng döôùi Do söùc gioù xoay chuyeån Troâi maõi ôû theá gian.*

*Ngöôøi naøo coù trí tueä Khoâng bò nghieäp troùi buoäc*

*Caùc nghieäp chaúng buoäc raøng Chaúng löu chuyeån sinh töû.*

*Nhö laáy tô ngoù sen Maø coät nuùi Tu-di*

*Ngöôøi naøy qua ñoàng vaéng Khoâng lo sôï suy naõo Ngöôøi trí khoâng troâi laên Nhö nuùi Tu-di vöõng chaõi.*

Noùi keä xong, Ñeá Thích laïi noùi nhöõng töôùng trung aám ôû ñòa nguïc cho chö Thieân nghe. Nhöõng gì hoï chöa thaáy thì luùc ñoù hoï boãng nhìn trong hö khoâng thaáy nhöõng töôùng

ca muùa vui chôi, gioù thôm thoåi ñeán, höôûng an laïc thuø dieäu, nghe ñöôïc nhöõng aâm thanh hay nhö tieáng nhaïc, ngöûi ñöôïc höông thôm, thaáy saéc ñeïp: ao hoa, röøng caûnh, töï thaáy mình raát ñeïp, oai ñöùc röïc rôõ, thaáy thaân thôm saïch trang söùc voøng hoa, thaáy heát taát caû, thaáy hö khoâng trong saïch khoâng nhô, baàu trôøi ñaày sao, nghe tieáng nöôùc chaûy, nghe caû tieáng cuûa nhöõng con thieân nga, vòt trôøi, uyeân öông. Ngay thaân Trung aám nghe ñöôïc nhöõng tieáng nhaïc nôi mình thoï sinh, tieáng ñaøn caàm, ñaøn saét, ñaøn khoâng haàu, nhöõng tieáng maø voâ löôïng traêm ngaøn öùc naêm chöa töøng nghe. Do vui veû maø hieän ra töôùng laønh. Töï thaáy mình ñang ôû gaàn vôùi anh em, baø con, baïn beø neân vui veû muoán sinh veà, hoaëc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam, hoaëc sinh leân coõi trôøi Töù Thieân vöông. Ñeán nôi, thaáy ñöôïc vöôøn röøng, ngöûi ñöôïc höông thôm cuûa hoa sen baûy baùu. Thieân töû khoâi ngoâ töï nghó: Ta neân ñeán ñoù. Vöøa nghó laø sinh leân ñoù. Höõu phaàn ñoù laø do thuû duyeân höõu. Khi nghieäp aùc heát chuùng sinh ñoù ra khoûi ñòa nguïc, boû thaân ôû nôi khoå naõo khoân cuøng maø sinh vaøo nôi vui söôùng.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân Trung aám thöù möôøi boán laø gì? Laøm sao bieát ñöôïc? Neáu boû thaân ngöôøi sinh vaøo coõi ngöôøi thì coù nhöõng töôùng gì? Laøm sao ñeå mong caàu?

Ngöôøi saép cheát neáu ñöôïc sinh vaøo coõi ngöôøi thì thaáy nhöõng töôùng hieän ra roài mong caàu nhö theá naøo? Con ngöôøi saép cheát seõ thaáy töôùng nuùi lôùn gioáng nhö boùng treân khoâng. Luùc aáy ngöôøi naøy nghó: Nuùi naøy coù leõ seõ rôi treân thaân ta, vì theá ñöa tay ñeå ngaên laïi, baø con, anh em thaáy vaäy cho raèng ngöôøi naøy ngaên hö khoâng. Sau ñoù ngöôøi naøy thaáy nuùi aáy gioáng nhö neäm nó traéng neân leo leân, roài thaáy loâng ñoû, cöù theá, ngöôøi ñoù cheát daàn, laïi thaáy aùnh saùng, vì ít quen, luùc cheát meâ môø neân thaáy moïi maøu saéc nhö trong giaác moäng. Vì taâm meâ môø, thaáy cha meï giao hôïp nhau maø sinh taâm ñieân ñaûo. Neáu ngöôøi nam thoï sinh thì thaáy mình giao hôïp vôùi meï, cho raèng cha laø ngöôøi caûn trôû. Neáu laø ngöôøi nöõ sinh thì töï thaáy thaân mình cuøng cha giao hôïp, cho raèng meï laø ngöôøi caûn trôû. Luùc aáy thaân trung aám maát, thöùc aám phaùt khôûi, cöù tuaàn töï sinh ra gioáng nhö daáu aán, maát aán thì daáu thaønh. Ñoù laø boû thaân ngöôøi sinh laïi laøm ngöôøi.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi laêm laø gì? Boû thaân trôøi sinh vaøo

coõi trôøi thì khoâng khoå naõo nhö caùc Thieân töû khaùc, luùc cheát bò khoå xa lìa ngöôøi thöông maø ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Thieân töû naøy khoâng maát nhöõng trang söùc treân thaân cuõng khoâng coù Thieân töû khaùc ngoài ôû choã cuûa mình, khoâng thaáy töôùng khoå, khoâng coù chö Thieân khaùc sinh ôû choã mình. Thieân töû naøy qua ñôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi cao hôn. Neáu ôû coõi trôøi Töù Thieân vöông thì sau khi cheát seõ sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam coù töôùng thuø thaéng ñaùng yeâu hôn, nghe caùc tieáng hay maø töø tröôùc chöa ñöôïc nghe. Thaáy caûnh naêm duïc ñeàu xinh ñeïp hôn. Thaân cheát daàn, ngay thaân trung aám thaáy Thieân nöõ xinh ñeïp tay caàm hoa sen, nghe aâm thanh hay, thaáy caûnh saéc ñeïp soâng nuùi vöôøn röøng maø töø tröôùc chöa töøng thaáy nhö trong giaác moäng. Thaáy nhöõng vieäc nhö vaäy, luùc saép thoï sinh nhö ngöôøi tænh nguû, thaáy saéc chính ñuû caùc caûnh giôùi nôi coâng naêng cuûa naêm duïc maø töø tröôùc chöa ñöôïc thaáy. Ngöôøi aáy keâu to: Thaät laø hieám coù ta chöa töøng thaáy bao giôø, ta neân ñeán ñoù. Laäp töùc ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi saùu laø gì? Coù nhöõng töôùng gì? Neáu boû thaân ôû taàng trôøi treân maø sinh xuoáng taàng trôøi döôùi thì thaáy vöôøn röøng ao sen soâng

suoái ñeàu khoâng baèng, vì khoå ñoùi khaùt, muoán coù ñöôïc neân sinh vaøo ñoù. Nhö vaäy tuy cuøng sinh leân coõi trôøi nhöng coù hai thaân trung aám, coù hai töôùng sinh ra.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Thaân trung aám thöù möôøi baûy laø gì? Neáu ngöôøi ôû coõi Phaát- baø-ñeà maø sinh vaøo coõi Cuø-ñaø-ni thì coù nhöõng töôùng gì? Ngöôøi ôû coõi Cuø-ñaø-ni sinh vaøo

coõi Phaát-baø-ñeà thì coù nhöõng töôùng gì? Naøy caùc Thieân töû! Ngöôøi ôû hai coõi naøy thoï sinh ñeàu coù moät töôùng. Luùc cheát thaáy hang toái, trong hang coù moät luoàng aùnh saùng ñoû ruû xuoáng nhö côø phöôùn, luùc traéng luùc ñoû. Thaáy vaäy ngöôøi aáy ñöa tay naém laáy. Luùc ñoù hieän aám dieät, ngöôøi aáy ñöa tay naém laù phöôùn saùng roài daàn daàn theo aùnh saùng ñi vaøo trong hang, thoï thaân trung aám ñeán khi saép thoï sinh thì thaáy nhöõng phaùp thoï sinh nhö tröôùc, hoaëc thaáy hai con traâu, hai con ngöïa giao hôïp nhau maø sinh taâm duïc, ñaõ sinh taâm duïc thì lieàn thoï sinh. Caùc Thieân töû! Caùc oâng ñaõ bieát nhöõng phaùp naøy roài ñöøng soáng phoùng daät. Vì sao? Vì ngöôøi soáng phoùng daät khoâng thoaùt khoûi sinh giaø beänh cheát, khoâng taïo lôïi ích ôû theá gian, khoâng ñöôïc an vui. Ngöôøi naøo muoán thoaùt khoå haõy tröø boû phoùng daät. Duø laø trôøi, laø ngöôøi - nhöõng ngöôøi coù trí tueä neân boû phoùng daät. Thieân töû caùc oâng haõy tröø boû phoùng daät. Caùc oâng haõy tö duy quan saùt möôøi baûy thaân trung aám. Nhôø quan saùt neân bieát ñuùng nhö thaät. Ñaõ bieát ñuùng haõy sieâng naêng tu taäp.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Trong hai möôi phaùp ta ñaõ noùi cho caùc oâng nghe töø phaùp thöù

nhaát ñeán phaùp thöù möôøi baûy - caûnh giôùi töông tuïc cuûa thaân trung aám. Giôø ta seõ noùi veà möôøi taùm phaùp. Chuùng sinh thì voâ soá, söï tin hieåu khaùc nhau, baûn taùnh sai bieät, lo sôï ba loãi, coù ba nhoùm chuùng sinh, ba töï taùnh, tin hieåu raát vi teá neân coù haønh ñoäng taùnh nghieäp, ñaïo, khoå laïc, saéc, taêng thöôïng khaùc nhau. Hoaït ñoäng cuûa taâm, baûn taùnh cuûa chuùng sinh thaät roäng, thaân theå khaùc nhau. Taát caû nhöõng taâm taùnh aáy toùm löôïc coù möôøi taùm ñieàu aùc. Do taâm toäi loãi sai khieán vaø do taâm roäng lôùn neân coù löu chuyeån nôi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, trôøi, ngöôøi. Noùi chung goàm coù möôøi taùm giôùi. Theo taâm taùnh ôû coõi thöù nhaát thì duïc ñöùng ñaàu, trôøi, ngöôøi thì duïc taêng thöôïng. Gioáng caùi cuûa loaøi quyû, suùc sinh, nhöõng gioáng coù khaû naêng bieán hoùa thì nhieàu kieâu maïn, saân haän. Vì saân nhieàu neân ít duïc. Ñoù laø suùc sinh khoâng phaûi taùnh cuûa ngöôøi ôû coõi thöù nhaát. Trong loaøi suùc sinh cuõng coù nhöõng loaøi ña duïc nhö khoång töôùc, caâu-sí-la, tu huù, boà caâu, gaø, chim seû, thieân nga, vòt trôøi, uyeân öông, caù, ca-laêng-taàn-giaø, vì baûn taùnh ña duïc neân goïi laø duïc baäc thöôïng.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù hai laø gì? Trong loaøi suùc sinh loaøi naøo ñöôïc goïi laø duïc baäc trung? Ñoù laø nhöõng loaøi meøo, choù, heo, traâu, boø, laïc ñaø,

voi, ngöïa, löøa, quaï, chim caét, anh vuõ, dieàu haâu.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù ba laø gì? Trong loaøi suùc sinh loaì naøo ñöôïc goïi laø duïc baäc haï? Ñoù laø caùc loaøi coïp, sö töû, teâ giaùc, soùi, beo, gaáu, choàn, caùo, caùc loaïi caù ma-giaø-la, caâu-xa-gia, caùt-lôïi-tö-ma-la, thuaàn-ñaàu-ma-la. Caùc loaïi naøy haønh duïc theo muøa, traùi muøa khoâng haønh duïc.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Trong loaøi suùc sinh coù voâ soá gioáng loaïi, choã ôû, teân goïi khoâng theå naøo noùi heát, cuõng khoâng theå naøo bieát heát.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù tö laø gì? Trong loaøi suùc sinh loaøi naøo coù nhieàu taâm saân nhaát, ít taâm duïc? ÔÛ coõi naøy thì loaøi sö töû, coïp, soùi, raén, teâ giaùc, khæ, gaáu, beo, quaï, dieàu haâu, con Thaát-thaâu-ma-la, heo röøng laø nhöõng chuùng sinh nhieàu taâm saân nhaát.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù naêm laø gì? Trong loaøi suùc sinh loaøi naøo ñöôïc goïi laø saân baäc trung? Ñoù laø boø, traâu, ngöïa, chim ca-laêng-taàn-giaø, chim baø-laâm-ñaø, ca-löu-ñaø, khoång töôùc, gaø, meøo, chuoät.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù saùu laø gì? Loaøi coù taùnh saân baäc haï laø ngoãng, vòt, uyeân öông, caù aên, chim traéng, caâu-sí-la, töôùc-baø-la, löøa, nai, ruøa, thoû, nhím, quaï nuùi, nhaïn, toâm.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù baûy laø gì? Trong loaøi quyû

thaàn coù thaàn thoâng, haønh duïc nhö A-tu-la, xeáp vaøo loaøi suùc sinh nhieàu duïc goïi laø duïc baäc thöôïng.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù taùm laø gì? Loaøi ngaï quyû chæ aên baèng höông ñöôïc goïi laø duïc baäc trung.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù chín laø gì? Loaøi quyû luoân hy voïng, quyû aên ñoà boû ñöôïc goïi laø duïc baäc haï.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi laø gì? Chuùng sinh ôû coõi trôøi Ca-löu-tuùc ñöôïc goïi laø duïc baäc haï. Taâm saân nhieàu, thích tranh chaáp, luoân ñaùnh vôùi A-tu-la. Vì taâm saân nhieàu neân taâm duïc ít.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi moät laø gì? Chuùng sinh ôû coõi trôøi Man trì thì taâm duïc baäc trung, taâm saân baäc trung.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi hai laø gì? Chuùng sinh ôû coõi trôøi Thöôøng töù yù taùnh duïc nhieàu, taùnh saân ít, khoâng thích tranh chaáp. Chuùng sinh ôû coõi Haønh söû taùnh saân nhieàu, taùnh duïc ít.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi ba laø gì? Chuùng sinh ôû coõi trôøi Tam thaäp tam taùnh duïc nhieàu, taùnh saân ít.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi boán laø gì? Chuùng sinh ôû coõi Uaát-ñan-vieät taùnh duïc nhieàu, taùnh saân ít.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi laêm laø gì? Chuùng sinh ôû coõi Cuø-ñaø-ni taùnh saân nhieàu, taùnh duïc cuõng nhieàu, caû hai taùnh ñeàu baèng nhau.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi saùu laø gì? Chuùng sinh ôû coõi Phaát-baø-ñeà taùnh duïc, taùnh saân ñeàu coù.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi baûy laø gì? Chuùng sinh ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà ñuû caùc taùnh, haïnh, tin hieåu.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Taùnh cuûa chuùng sinh ôû coõi thöù möôøi taùm laø gì? Nhöõng coõi trôøi khaùc vaø ñòa nguïc duø chòu khoå naõo, thaáy ngöôøi nöõ huyeãn nghieäp vaãn sinh taâm duïc. Ñoù laø do nghieäp. Nhö vaäy chuùng sinh ôû ñòa nguïc cuõng nhieàu duïc. Coõi trôøi Töù Thieân vöông thì taâm taùnh, caûnh giôùi, choã ôû, tin hieåu cuõng nhö vaäy. Ñoù laø löôïc noùi veà taùnh cuûa chuùng sinh ôû möôøi taùm coõi. Taát caû ñeàu coù duïc, coù saân neân ñeàu coù si. Vì coù si maø coù tham saân, neáu khoâng si thì khoâng tham saân. Vì si maø coù tham hoaëc coù saân. Caùc Thieân töû! Ñoù laø phaân bieät ba toäi loãi, vì coù toäi loãi neân coù voâ löôïng söï phaân bieät.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Laïi coù möôøi taùm giôùi: Nhaõn, saéc, nhaõn thöùc giôùi; nhó, thanh, nhó thöùc giôùi; tyû, höông, tyû thöùc giôùi; thieät, vò, thieät thöùc giôùi; thaân, xuùc, thaân thöùc giôùi; yù, phaùp, yù thöùc giôùi. Caùc Thieân töû! Neáu chö Thieân, loaøi ngöôøi tö duy möôøi taùm giôùi naøy thì coù theå ngaên ngöøa söï phoùng daät ñoái vôùi caûnh giôùi. Ñoù laø nguyeân do si meâ cuûa taát caû phaøm phu ngu si.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Ngöôøi phoùng daät coù möôøi chín nôi thuoäc hai thöù: Töù thieàn, tröø coõi trôøi Tònh cö coù möôøi saùu nôi, coõi Duïc coù ba nôi: Ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Con ngöôøi maø chòu khoå nhieàu thì thuoäc ñòa nguïc.

Laïi nöõa, caùc Thieân töû! Nhö tröôùc ñaõ noùi veà Töù thieàn, möôøi saùu nôi vaø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh ñoù laø hai möôi thöù. Cöù sinh töû nhö vaäy maø khoâng ñieàu phuïc ñöôïc, nhöõng thöù ñoù moãi moãi khaùc nhau, coù choã noùi laø möôøi thöù trao ñoåi.

Nghe Thieân ñeá Thích noùi phaùp xong, chö Thieân noùi keä khen ngôïi Ñeá Thích:

*Thieân vöông noùi phaùp naøy Laø phaùp tòch dieät nhaát*

*Chuùng toâi seõ lo sôï*

*Tu taäp giaùo phaùp naøy. Ngöôøi naøo noùi phaùp naøy Lôïi ích cho chuùng sinh Ngöôøi aáy nhö cha meï Chæ daãn thaønh Nieát-baøn. Ngöôøi naøo noùi moät caâu*

*Phaùp laønh cho ngöôøi khaùc Chính laø ñaïo sö gioûi Ñöôïc chuùng sinh toân kính.*

*Phaùp thieän Thieân vöông giaûng Coù giaù trò voâ cuøng*

*Phaùp naøy ñöôïc tòch tónh Khoâng nhö vaät baùu khaùc. Vaät baùu laø voâ thöôøng Phaùp laønh taêng trí tueä Vaät theá gian hö hoaïi Phaùp laønh luoân beàn chaéc.*

*Nhöõng ai thuaän haønh phaùp Traûi qua traêm ngaøn ñôøi Coøn nhöõng thöù vaät baùu Khoâng theo ñeán ñôøi sau.*

*Nhöõng thöù vaät baùu aáy Keû maïnh cöôùp ñoaït ñöôïc Vua, giaëc, nöôùc vaø löûa*

*Khoâng theå cöôùp phaùp taøi.*

Khen ngôïi xong, caùc Thieân töû cung kính ñöùng tröôùc Ñeá Thích. Khi aáy, Ñeá Thích muoán ñieàu phuïc chö Thieân neân thò hieän taát caû dieäu laïc laø voâ thöôøng, hö hoaïi, voâ ngaõ. Sau ñoù Ñeá Thích thaâu bieán hoùa laïi, chö Thieân sinh taâm nhaøm chaùn, trôû veà cung mình thoï höôûng dieäu laïc trôøi. Ñeán khi nghieäp thieän heát, hoï qua ñôøi nhöng khoâng ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh ôû coõi ngöôøi, laø baäc tu haønh thuaän theo chaùnh phaùp ñeä nhaát, thích ôû choã vaéng, vì sôï ñôøi vò lai, ñöôïc nghe phaùp, xuaát gia tu hoïc, ñaït ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A- na-haøm, A-la-haùn. Ñoù laø do oai löïc nghe phaùp töø tröôùc.

