KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 58**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 37)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 23)**

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma baûo Thieân chuùng:

–Vì sao hoâm nay caùc oâng khoâng ca muùa, vui chôi ôû vöôøn caây, ao hoa vaø caùc ngoïn nuùi chaâu baùu xinh ñeïp?

Thieân vöông quan saùt xem Thieân chuùng ñaõ nhaøm chaùn hay chöa? Nghe vua trôøi hoûi, chö Thieân baïch:

–ÔÛ vöôøn caây vaø ngoïn nuùi baûy baùu naøo coù thuù vui, chuùng con ñeàu thaáy voâ löôïng sinh töû vaø khoå naõo khaùc nhau, chính maét chuùng con thaáy taát caû duïc laïc ñeàu voâ thöôøng vaø ñöa ñeán khoå ñau. Duïc laïc thaät laø voâ thöôøng, khoâng bao laâu seõ hö hoaïi, khoâng chaéc chaén, chaúng coù gì vui.

Nghe chö Thieân noùi, vua trôøi Daï-ma baûo hoï:

–Caùc oâng neân bieát, taát caû duïc laïc ñeàu ñöa ñeán khoå ñau. Chö Thieân baïch vôùi Thieân vöông:

–Chuùng con ñaõ hieåu duïc laïc laø nguoàn khoå lôùn. Vua trôøi Daï-ma baûo chö Thieân:

–Ta coù theå chæ baøy roõ veà voâ löôïng khoå naõo cuûa taát caû sinh töû. Nay ta seõ noùi moät phaàn nhoû cho caùc oâng nghe ñeå trong ngaøn öùc kieáp caùc oâng khoâng coøn phoùng daät vaø thöôøng laøm vieäc laønh nôi hai ñöôøng trôøi, ngöôøi. Ai boû ñöôïc phoùng daät laø ngöôøi coù trí tueä. Neáu duyeân phoùng daät ñeán ta phaûi traùnh xa noù. Ai khoâng bò phoùng daät sai khieán thì khoâng bò ñoïa nôi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Thieân chuû laïi baûo chö Thieân:

–Hoâm nay ta seõ noùi cho caùc vò nghe veà ba ñöôøng aùc vaø hai ñöôøng laønh. Hai ñöôøng laønh laø trôøi vaø ngöôøi. Ba ñöôøng aùc laø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Ta coù theå chæ baøy söï khoå lôùn trong naêm ñöôøng nhöng chæ noùi toùm löôïc.

ÔÛ trong coõi trôøi, ngöôøi coù möôøi saùu loaïi khoå laø:

1. Khoå trung aám.
2. Khoå ôû trong thai.
3. Khoå khi ra khoûi thai.
4. Khoå vì tìm kieám thöùc aên.
5. Khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt.
6. Khoå vì xa ngöôøi mình thöông.
7. Khoå vì laïnh noùng.
8. Khoå vì beänh.
9. Khoå bò ngöôøi sai khieán.
10. Khoå vì tìm kieám vieäc laøm.
11. Khoå vì gaàn baïn aùc.
12. Khoå vì vôï con hoï haøng beänh hoaïn, khoå naõo.
13. Khoå vì ñoùi khaùt.
14. Khoå bò ngöôøi khinh cheâ.
15. Khoå vì giaø.
16. Khoå khi cheát.

Möôøi saùu noãi khoå ñoù laø noãi khoå lôùn cuûa con ngöôøi ôû theá gian töø luùc sinh ra cho ñeán khi cheát. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu noãi khoå khaùc laø ôû trong ñöôøng sinh töû khoâng theå chòu ñöïng, caùc phaùp höõu vi khoâng coù moät chuùt vui, moïi thöù ñeàu voâ thöôøng, ñeàu bò hö hoaïi, dieät vong.

Ñaàu tieân, noùi veà nhöõng noãi khoå maø thaàn thöùc phaûi chòu khi vaøo thaân trung aám. Noù bò gioù nghieäp thoåi. Gioù naøy khoâng bò ngaên ngaïi vaø khoâng theå duøng nhuïc nhaõn, Thieân nhaõn ñeå thaáy noù. Neáu sinh laøm ngöôøi hoï seõ sinh vaøo doøng hoï thuoäc caùc baäc thöôïng, trung, haï, nhôø quaû baùo boá thí, giöõ giôùi, tu taäp trí tueä, khi saép sinh, thöùc naøy ôû trong giai ñoaïn trung aám nhö laø höông khí cuõng ñöôïc thöùc aên töông töï. Neáu saép sinh vaøo doøng hoï baàn cuøng thì noù phaûi aên thöùc aên thoâ nhaùm, saéc, thanh, höông, vò, xuùc ñeàu thoâ xaáu, thaân nhoû vaø heøn keùm, do ít boá thí neân hoï khoâng ñöôïc quaû baùo toát. Ñoù laø noãi khoå ôû trong thaân trung aám cuûa loaøi ngöôøi.

Noãi khoå thöù hai laø ôû trong thai. Do nghieäp phieàn naõo neân hoï sinh vaøo nhaø baàn cuøng. Ngöôøi meï aên nhöõng thöùc aên thoâ nhaùm, ñaéng cay, gaân, maøng nhaày, chæ coù chuùt ít chaát boå vaøo roán laøm cho ñöùa beù trong thai gaày oám, xaáu xí, khí löïc yeáu ôùt. Do meï meät nhoïc neân ñöùa con ôû trong thai raát khoå naõo, xoay qua laïi ñeå traùnh ñau ñôùn. Khi meï aên ñoà laïnh noùng noù lieàn chòu khoå khoâng ai cöùu ñöôïc, khoâng theå keâu la. Noù bò chìm trong phaân vaø nöôùc tieåu chòu voâ soá khoå. Noãi khoå thöù nhì cuûa con ngöôøi coøn nhö vaäy huoáng gì laø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Noãi khoå thöù ba laø luùc ra khoûi thai bò thai taïng doàn eùp gioáng nhö eùp daàu. Ñoù laø noãi khoå lôùn.

Laïi nöõa, luùc môùi sinh thaân meàm maïi gioáng nhö cuïc söõa, nhö beï chuoái, hoaëc nhö quaû chín. Coâ muï ñöa tay ñoùn ñöùa beù, tay baø ta cöùng nhaùm nöùt neû, maët baø ta roäng vaø ñaùng gheùt, moùng tay beùn, maët maøy xaáu xí. Khi baø ta ñöa tay aüm, ñöùa beù caûm thaáy nhö bò löûa thieâu hoaëc dao caét. Thaân ñöùa beù raát meàm maïi neân khi ngöôøi meï ñuïng vaøo noù raát ñau ñôùn. Neáu coù ñöôïc aùo môùi thì noù thoâ rít, daøy vaø naëng. Neáu ñöôïc aùo cuõ raùch röôùi may vaù loã choã coù nhieàu loã hoång, chaät vaø moûng nhö laø ñan baèng coû thì luùc trôøi laïnh ñöùa beù seõ chòu khoå vì raát laïnh vaø khi trôøi noùng seõ gioáng nhö löûa ñoát. Do xöa kia laøm vieäc boá thí khoâng trong saïch neân nay noù phaûi chòu khoå naõo naøy. Töø trong thai sinh ra, ñöùa beù chòu khoå naõo raát lôùn. Laïi do vieäc boá thí baát tònh neân khieán cho ngöôøi meï ít söõa. Vì aên uoáng thieáu thoán neân ngöôøi meï ít söõa laøm cho ñöùa beù gaày oám, xaáu xí, thaân theå chæ coøn da boïc xöông. Do ñoùi khaùt beänh taät neân thaân theå ñöùa beù yeáu ôùt. Neáu khoâng coù ñoà aên noù phaûi ñi xin ngöôøi khaùc vaø bò khinh reû nhöng chæ ñöôïc chuùt ít ñoà aên thöùc uoáng laït leõo, thieáu saéc höông vò. Noù phaûi soáng döïa vaøo ngöôøi khaùc moät caùch khoå sôû, vì aên uoáng thieáu thoán nhö vaäy neân noù thöôøng beänh ñau. Do xöa kia khoâng kheùo boá thí neân cho ñeán khi cheát hoï thöôøng khoâng ñöôïc no ñuû vaø thöôøng chòu khoå naõo vì aên uoáng thieáu thoán.

Laïi nöõa, khoå naõo thöù tö laø noãi khoå vì tìm kieám thöùc aên. Do bò ñoùi khaùt haønh haï

neân hoï laøm vieäc troäm cöôùp gaây ra nghieäp aùc, laøm vieäc khoâng lôïi ích hoaëc laøm vieäc naëng ñeán noãi maát maïng, hoaëc chòu khoå sôû maø cheát. Noãi khoå naëng nhaát trong caùc thöù khoå laø ñoùi khaùt.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä cho chö Thieân nghe:

*Sinh töû raát khoå naõo*

*Nhöng khoâng baèng ñoùi khaùt Chuùng sinh vì ñoùi khaùt*

*Maø gaây caùc nghieäp aùc. Löûa trong thaân phaùt ra Goïi laø khoå ñoùi khaùt Ñoùi khaùt thieâu ba coõi Nhö löûa döõ ñoát röøng. Löûa döõ ôû theá gian*

*Khoâng chaùy ñeán ñôøi sau Löûa ñoùi khaùt khoù döùt Cho ñeán traêm ngaøn kieáp. Ngöôøi ngu gaây nghieäp aùc Ñi con ñöôøng hieåm aùc Ñeàu laø do aên uoáng Ngöôøi trí noùi nhö vaäy.*

*Ñoùi khaùt coù söùc maïnh Coøn hôn caû löûa döõ Chuùng sinh trong ba coõi Ñeàu do aên maø soáng.*

*Ngöôøi naøo ôû theá gian Coù caùc loaïi cuûa caûi Taát caû ñeàu do aên Taïo ra bieån ba coõi.*

Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø ñaõ noùi cho chö Thieân nghe baøi keä ñoù.

Laïi nöõa, naøy chö Thieân! Ngöôøi theá gian coøn coù noãi khoå thöù naêm laø khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt. Khoå naøy goàm coù saùu loaïi laø: Maét thaáy ngöôøi mình gheùt… thì taâm khoâng öa thích, khoâng thöông xoùt. Khi thaáy saéc thaân ngöôøi aáy, taâm ta lieàn bò naõo loaïn, taâm vaø taâm sôû phaùt sinh lo sôï, khoâng ñöôïc lôïi ích, taâm vaø taâm sôû phaùt sinh khoå naõo. Trong taát caû söï thuø gheùt, söï thuø gheùt baäc nhaát laø thaáy thaân töôùng cuûa keû thuø vaø baïn aùc.

Laïi nöõa, khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù hai laø khi nghe aâm thanh cuûa keû aáy mình khoâng ñöôïc lôïi ích, khoâng öa thích neân taâm sinh roái loaïn, khoå naõo. Ñoù chính laø khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt. AÂm thanh ñaùng gheùt nhaát laø aâm thanh ngöôïc vôùi phaùp chaân chaùnh. Do aâm thanh ñaùng gheùt aáy, khi cheát ta bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu phaûi nghe aâm thanh khoâng ñaùng öa, khoâng lôïi ích thì ta seõ bò taâm xaáu laøm roái loaïn vì ta khoâng öa thích, khoâng thöông xoùt ngöôøi aáy. Ñoù laø khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt.

Khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù ba laø khi muõi ngöûi muøi khoâng öa thích thì taâm khoâng tuøy thuaän, ngöûi thaáy muøi aáy thì taâm lieàn phaùt sinh khoå naõo. Ñoù laø söï tuï hôïp cuûa nhöõng vieäc xaáu xa khoâng ñaùng öa. Naøy chö Thieân, ñoù laø söï tuï hôïp nhöõng ñieàu khoâng ñaùng öa cuûa con ngöôøi.

Ngöôøi naøo ngu si khoâng coù trí tueä, khi ñi hoaëc ngoài taâm sinh tham ñaém, khinh khi ngaõ maïn khoâng toân kính Tam baûo. Khi coù ngöôøi daâng höông cuùng döôøng Phaät, Phaùp, Taêng, ngöôøi aáy ngöûi muøi höông ñoù vôùi taâm tham duïc. Vì vaäy khi cheát ngöôøi ñoù ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Vì tham ñaém thaân maø thaân taâm ngöôøi ñoù trôû neân baát tònh vaø

khi cheát seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc. Naøy chö Thieân ñoù laø khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt cuûa con ngöôøi.

Laïi nöõa, khoå vì phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù tö laø: Ngöôøi ngu si ñoäc aùc tham ñaém muøi vò maø gaây nghieäp aùc. Do nghieäp aùc neân khi cheát hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Ngöôøi naøo chaúng phaûi Sa-moân maø hieän töôùng Sa-moân, beân trong muïc naùt gioáng nhö tieáng oác, hoaëc ôû chuøa, hoaëc ôû nhaø daân, ngöôøi naøy chaúng phaûi laø Sa-moân laïi ñaép y Sa-moân, thöôøng tham ñaém thöùc aên ngon vaø bò muøi vò troùi buoäc. Do ñoù khi cheát, hoï bò ñoïa nôi ñòa nguïc.

Laïi coù Tyø-kheo bieáng nhaùc, xaû boû vò ngoït cuûa thieàn, ñi khaép nôi ñeå tìm thöùc aên ngon, taâm thöôøng theøm aên. Do bieáng nhaùc khi cheát hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Naøy chö Thieân, ñoù laø do tham ñaém muøi vò vaø gaëp nhöõng ñieàu khoâng öa thích neân hoï bò khoå naõo.

Laïi nöõa, naøy chö Thieân! Khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù naêm cuûa con ngöôøi laø söï xuùc chaïm cuûa thaân. Do bò noù troùi buoäc neân taâm khoâng kheùo tö duy, khoâng soáng ñuùng phaùp, khoâng coù chaùnh nieäm. Ngöôøi aùc ñoù bò caûnh aùc troùi buoäc neân khi cheát bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Naøy chö Thieân, ñoù laø söï tuï hoïp nhöõng ñieàu khoâng ñaùng öa sinh ra khoå naõo trong loaøi ngöôøi.

Laïi nöõa, naøy chö Thieân khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù saùu laø coù ngöôøi taâm yù laêng xaêng, baát chaùnh, thöôøng taùn loaïn, thöôøng nghó veà vieäc aùc, khoâng thích phaùp laønh, khoâng laøm ñöôïc vieäc gì lôïi ích. Do ñoù khi cheát hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Naøy caùc Thieân töû, ñoù laø khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt cuûa loaøi ngöôøi. Ngoaøi ra con ngöôøi coøn thoï nhaän voâ löôïng loaïi khoå khaùc.

Laïi coù ba loaïi khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt khaùc laø: ÔÛ gaàn keû thuø maø bò haïi nhö caây gai trong maét thöôøng laøm xoán maét. Ñoù laø khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt ñaàu tieân.

Khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù hai laø laøm vieäc chung vôùi baïn aùc.

Khoå do phaûi gaëp keû oaùn gheùt thöù ba laø do oâm loøng saân haän neân laäp töùc bò toån haïi.

Naøy chö Thieân, ñoù laø voâ löôïng loaïi khoå cuûa loaøi ngöôøi.

Ñeå chö Thieân sinh taâm nhaøm chaùn, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi noùi veà noãi khoå thöù saùu cuûa loaøi ngöôøi. Ñoù laø noãi khoå vì xa lìa ngöôøi mình thöông. Thöông yeâu laø lôïi ích cuûa hai ñôøi. Xa caùch baïn laønh laø noãi khoå lôùn. Neáu xa lìa cha meï, anh chò em, baø con vaø nhöõng ngöôøi coù aân nghóa vôùi ta thì ta seõ raát ñau khoå gioáng nhö bò rôi xuoáng ñao löûa, bò thieâu ñoát thaân taâm, chòu khoå naõo lôùn. Ñoù laø noãi khoå phaûi xa ngöôøi mình thöông. Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma ñaõ noùi phaùp naøy.

Vua trôøi Daï-ma laïi noùi veà noãi khoå thöù baûy trong loaøi ngöôøi. Ñoù laø hai thöù khoå veà laïnh vaø noùng. Theá naøo laø hai thöù khoå veà laïnh vaø noùng cuûa con ngöôøi? Do con ngöôøi aên uoáng khoâng ñieàu hoøa, cô theå caàn thöùc aên laïnh laïi aên thöùc aên noùng, hoaëc cô theå caàn thöùc aên noùng laïi aên thöùc aên laïnh, ngoài laâu thì khoå, ñöùng laâu cuõng khoå, aên nhieàu cuõng khoå, khoâng nguû cuõng khoå, luùc nguû neáu chæ naèm nghieâng veà moät phía maõi cuõng khoå, ban ñaàu vui veà sau khoå. Do ham vui, ngöôøi ñôøi bò duïc laïc löøa doái khoâng taïo nghieäp laønh neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Naøy chö Thieân, thuù vui cuûa loaøi ngöôøi khoâng khaùc gì khoå. Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø daïy: “Naøy chö Thieân! Caùc oâng chôù sinh yù nghó ñoù vaø neân nhaøm chaùn laïc thuù cuûa loaøi ngöôøi ñeå thoaùt khoûi sinh töû”. Thieân chuû ñaõ thuyeát phaùp lôïi ích ñeå tröø boû phoùng daät cho chö Thieân.

Vua trôøi Daï-ma laïi noùi veà noãi khoå lôùn thöù taùm cho chö Thieân nghe. Ñoù laø khoå vì beänh. Coù voâ soá loaïi beänh khaùc nhau nhö laø beänh noùng soát, kieát lî, ho, khoù thôû, taát caû

goàm boán traêm leû boán beänh laøm haïi chuùng sinh. Laïi coù beänh khoå laøm haïi chuùng sinh laø beänh buoàn raàu, aùo naõo. Ñoù laø noãi khoå lôùn cuûa con ngöôøi.

Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi noùi veà noãi khoå lôùn thöù chín. Vì muoán cho hoï xa lìa sinh töû, Thieân chuû ñaõ chæ cho hoï thaáy noãi khoå lôùn trong ñöôøng sinh töû cuûa con ngöôøi laø bò ngöôøi khaùc sai khieán. Tuy cuøng moät loaøi, moät thôøi, moät giôùi tính, tuoåi taùc, söùc löïc nhöng nghieäp cuûa ngöôøi naøo thaáp keùm thì ngöôøi aáy bò ngöôøi khaùc sai khieán caû ngaøy laãn ñeâm khoâng ñöôïc töï do, thöôøng chòu khoå naõo. Ñoù laø noãi khoå vì bò sai khieán cuûa con ngöôøi.

Laïi nöõa, noãi khoå bò ngöôøi khaùc sai khieán laø coù ngöôøi thuoäc doøng hoï lôùn coù saéc ñeïp vaø söùc khoûe, sieâng naêng hoïc hoûi, ñaày ñuû trí tueä nhöng do ngheøo naøn neân bò ngöôøi haï tieän sai khieán.

Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi tieáp tuïc thuyeát phaùp laøm lôïi ích cho chö Thieân.

Do nghieäp thaáp keùm, khoâng laøm vieäc boá thí neân hoï bò ngöôøi khaùc khinh cheâ, ngaøy ñeâm chòu cay ñaéng, bò ngöôøi sai khieán. Do khoâng boá thí neân hoï thöôøng khoå naõo, tay chaân nöùt neû, ngheøo naøn thieáu aên, quaàn aùo dô baån raùch röôùi, bò ñoùi khaùt noùng laïnh laøm khoå naõo. Hoï phaûi chòu voâ löôïng khoå naõo khoâng theå chòu noåi, ngaøy ñeâm bò ngöôøi sai khieán khoâng ngôùt.

Laïi coù doøng hoï tuy nhan saéc theá löïc heøn keùm nhöng giaøu coù, coù doøng hoï tuy nhan saéc, söùc maïnh, trí tueä thuø thaéng nhöng thöôøng ngheøo naøn. Do ngheøo naøn neân hoï gaàn guõi nhöõng ngöôøi heøn haï vaø bò nghieäp löøa doái, phaûi chòu khoå naëng neà.

Naøy chö Thieân! Ñoù laø noãi khoå bò sai khieán cuûa con ngöôøi. Noãi khoå vì bò sai khieán khaùc laø: Coù ngöôøi ngheøo naøn soáng thuaän theo phaùp. Do ngheøo naøn, hoï gaàn guõi ngöôøi aùc vaø cuøng ngöôøi ñoù laøm vieäc aùc. Tuy khoâng thích thuù nhöng hoï bò ngöôøi khaùc sai khieán gaây nghieäp aùc, neân khi cheát hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Do bò ngöôøi khaùc sai khieán neân hoï phaûi chòu khoå hai ñôøi.

Naøy chö Thieân! Noãi khoå thöù möôøi cuûa con ngöôøi laø noãi khoå vì tìm caàu. Noãi khoå naøy goàm voâ soá loaïi nhö do mong caàu cuûa cuûa phaûi vaøo bieån lôùn, chieán ñaáu vôùi quaân ñòch, kinh doanh, noùi naêng bieän baùc, gaàn ngöôøi haï tieän, caøy ruoäng gieo troàng, mua ñi baùn laïi, chaên nuoâi suùc vaät, ñi buoân baùn ôû khaép moïi nôi, phaûi leân nuùi cao leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc. Hoï phaûi laøm nhöõng vieäc ñoù laø vì muoán tìm kieám cuûa caûi, quaàn aùo ñeïp, hoaëc laø vì ngheøo naøn, hoaëc do tham ñaém cuûa caûi, bò löôùi tham troùi buoäc neân caû ñôøi hoï taïo nghieäp aùc hoaëc noùi laùo löøa doái ngöôøi khaùc, duøng caân non ñaáu nhoû mua baùn röôïu, thoùc, meø vaø thuoác ñoäc. Hoï laøm caùc luaät nghi aùc nhö vaäy. Ñeå mua baùn kieám soáng, hoï huûy hoaïi ñaát nöôùc, thaønh aáp, xoùm laøng, quaân ñoäi, daân chuùng vaø gaây ra ñuû loaïi nghieäp aùc khaùc. Vì phaûi lo cho vôï con veà vieäc aên uoáng, giöôøng naèm, ñoà ñaïc neân noãi khoå naøy goàm voâ löôïng thöù, keå ñeán ngaøn naêm cuõng khoâng heát. Naøy chö Thieân! Ñoù laø noãi khoå tìm caàu cuûa con ngöôøi.

Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, giuùp cho hoï nhaøm chaùn caùc coõi, vua trôøi Daï-ma ñaõ noùi phaùp roát raùo.

Naøy caùc Thieân töû! Chôù khôûi taâm mong caàu laøm ngöôøi, phaûi neân nhaøm chaùn noù. Neáu tham ñaém caùc coõi thì seõ khoâng ñöôïc lôïi ích. Vì lyù do ñoù ta ñaõ noùi taát caû nhöõng khoå naõo cuûa loaøi ngöôøi. Neáu sinh laøm ngöôøi do tìm caàu phöông tieän soáng gaây ra nghieäp aùc neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Khi ñaõ sinh vaøo ñöôøng aùc seõ chòu ñuû loaïi khoå.

Vua trôøi Daï-ma laïi noùi cho chö Thieân nghe veà noãi khoå thöù möôøi moät cuûa con

ngöôøi, ñoù laø noãi khoå vì gaàn baïn aùc. Gaàn baïn aùc laø nhaân cuûa taát caû khoå vaø khoâng ñöôïc lôïi ích. Noù gaây ra taát caû caùc nghieäp cuûa thaân, mieäng, yù. Do ñoù, khi cheát hoï seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, chòu voâ löôïng khoå. Sau khi cho chö Thieân quan saùt tai hoïa seõ sinh vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh cuûa loaøi ngöôøi ñeå ngaên khoâng cho hoï mong caàu laøm ngöôøi, vua trôøi noùi veà coõi Nieát-baøn vaéng laëng.

Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma laïi noùi veà noãi khoå thöù möôøi hai cuûa con ngöôøi. Ñoù laø noãi khoå khi thaáy vôï con, hoï haøng bò caùc loaïi khoå naõo nhö laø: Bò gieát, bò troùi, bò ñaùnh ñaäp, ñoùi khaùt, ngheøo naøn… Vì thaáy ngöôøi thaân bò khoå naõo neân hoï cuõng khoå theo. Ñoù laø noãi khoå vì thaáy vôï con hoï haøng chòu khoå naõo cuûa loaøi ngöôøi. Do ñoù khoâng neân öa thích sinh laøm ngöôøi.

Taát caû moïi vaät heã coù sinh thì phaûi coù cheát vaø ñeàu laø khoå naõo. Noãi khoå lôùn trong ñöôøng sinh töû laø sinh, giaø, cheát. Ba thöù khoå naøy loaøi ngöôøi ñeàu coù ñuû. Naøy chö Thieân, ñaõ bieát noãi khoå lôùn khoâng theå chòu ñöïng cuûa loaøi ngöôøi roài, caùc ngöôøi chôù coù sinh öa thích.

Vua trôøi ñaõ ñem ñaïo nghóa laønh maïnh, trong saïch khoâng gì saùnh baèng daïy cho chö Thieân, chæ cho hoï thaáy ôû trong coõi ngöôøi khoâng coù vieäc gì lôïi ích, chæ toaøn laø löôùi khoå khoâng theå ví duï. Coõi ngöôøi coøn vaäy huoáng gì laø ba ñöôøng aùc laø nôi coù voâ soá noãi khoå naëng neà khoâng theå ví duï, khoâng theå so saùnh vôùi noãi khoå cuûa loaøi ngöôøi. Luùc chö Thieân thoaùi ñoïa, caùc vò trôøi ít phoùng daät noùi vôùi vò aáy: “Caàu cho oâng sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi ngöôøi”. Luùc con ngöôøi cheát, baø con baïn beø noùi vôùi ngöôøi aáy: “Caàu cho oâng sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi trôøi”. Hai ñöôøng laønh coøn vaäy huoáng chi laø ba ñöôøng aùc laø nôi chuùng sinh phaûi chòu khoå naõo naëng neà. Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, giuùp cho hoï bôùt phoùng daät, vua trôøi Daï-ma ñaõ duøng voâ soá phöông tieän, thuyeát voâ soá phaùp, vaïch cho hoï thaáy phaùp Nieát-baøn thuø thaéng.

Sau khi noùi veà noãi khoå vì thaáy vôï con khoå, vua trôøi Daï-ma laïi noùi veà noãi khoå thöù möôøi ba cuûa con ngöôøi ñoù laø noãi khoå vì ñoùi khaùt. Do ñoùi khaùt neân hoï gaây ra voâ soá toäi aùc. Ñoùi khaùt laø noãi khoå naëng neà nhaát, khoâng noãi khoå naøo saùnh baèng. Do ñoùi khaùt hoï phaûi vaøo nôi hung döõ. Ñeå coù ñoà aên uoáng, ngöôøi thuoäc doøng hoï lôùn phaûi voøng tay than khoùc, gaàn guõi vôùi ngöôøi haï tieän, van xin hoï thöông xoùt. Vì sôï ñoùi khaùt, hoï khoâng keå ñeán thaân maïng, ñi vaøo nôi nguy hieåm coù nhieàu ñao kieám muõi nhoïn, voi döõ cuûa quaân ñòch, hoaëc vaøo bieån lôùn vöôït qua voâ soá do-tuaàn ñaày caù döõ nhö caù kình, caù nieâm vaø löôùt treân soùng caû baèng chieác xuoáng con neân chìm xuoáng bieån, töï xaû boû thaân maïng. Taát caû nhöõng vieäc ñoù ñeàu do noãi khoå vì sôï ñoùi khaùt gaây ra. Ngoaøi ra coøn coù voâ soá vieäc khaùc khoâng theå noùi heát. Taát caû noãi khoå ñoù ñeàu do buïng mieäng maø ra. Neáu ai bò baét troùi daãn ra khoûi cöûa quan, ñaùnh troáng phaùt tieáng gheâ rôïn, bò coät vaøo voøng cheát, giaùo nhoïn ôû phía tröôùc, sôï haõi khoå naõo vì saép ñeán phaùp tröôøng maïng soáng thaät moûng manh, thì ngöôøi ñoù tuy raát khoå nhöng cuõng khoâng khoå baèng bò ñoùi khaùt. Vì vaäy ta phaûi boá thí cuûa caûi vaøo ruoäng phöôùc vôùi taâm thanh tònh. Vì sôï sinh töû neân khi coù ñuû thôøi giôø vaø phöông tieän ta phaûi heát loøng boá thí. Chö Thieân ít bò ñoùi. Taát caû chuùng sinh trong ñöôøng sinh töû ñeàu nhôø aên uoáng maø khoûi ñoùi khaùt, vì vaäy taát caû ñeàu neân thöïc haønh boá thí. Naøy chö Thieân, ñoù laø noãi khoå vì ñoùi khaùt cuûa loaøi ngöôøi. ÔÛ treân trôøi, noãi khoå ñoù nhoû nheï nhaøng laïi bò thieân laïc che laáp, do coù nhieàu phöôùc ñöùc, deã ñöôïc ñoà aên thöùc uoáng neân chö Thieân khoâng bieát raèng khaép coõi duïc ñeàu bò löûa ñoùi khaùt vaây kín, thaät laø ñaùng sôï. Naøy chö Thieân, caùc oâng ñaõ thaáy ñuû loaïi khoå sinh, laõo, beänh, töû cuûa loaøi ngöôøi roài vaäy ñöøng mong öôùc sinh laøm ngöôøi nöõa.

Thaáy taâm chö Thieân ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc trôû neân nhu hoøa, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-

laâu-ñaø laïi noùi cho hoï nghe veà noãi khoå con ngöôøi. Sieâng naêng laøm lôïi ích cho ngöôøi khaùc

laø laøm lôïi ích cho chính mình. Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma ñaõ lieân tuïc noùi voâ soá phaùp trong ñoù coù noãi khoå lôùn möôøi boán cuûa con ngöôøi. Ñoù laø noãi khoå vì bò ngöôøi khinh reû, khoâng theå chòu noãi. Ngöôøi ngheøo naøn thì bò khinh cheâ caøng nhieàu. Noãi khoå naøy coù möôøi loaïi laø: Bò anh em, baø con giaøu coù khinh cheâ, do ngheøo khoå phaûi ñi aên xin, noùi nhöõng lôøi theâu deät, khoâng thaät, nhöõng lôøi roãng tueách, voâ nghóa, soáng nhôø ngöôøi khaùc, quaàn aùo dô baån, bò ngöôøi khinh cheâ, neáu vaøo thaønh aáp nhaèm ngaøy leã hoäi thì bò ngöôøi khinh cheâ. Trong loaøi ngöôøi coù voâ soá söï khinh cheâ nhö vaäy. Ngöôøi theá gian khoâng bò löûa cuûi thieâu ñoát trong loøng nhöng hoï laïi bò löûa khinh cheâ cuûa anh em, beø baïn, baø con thieâu ñoát raát döõ. Do khoâng coù phöôùc neân hoï bò möôøi loaïi khoå naøy thieâu khaép thaân hoï, bò noãi lo döõ doäi thieâu thaân chaùy khoâ laøm hôi thôû phun ra nhö khoùi. Naøy chö Thieân! Caùc oâng neân bieát vöøa ñuû, ñöøng vui thích sinh trong loaøi ngöôøi.

Loaøi ngöôøi raát ít vui vaø chòu nhieàu khoå naõo, tuoåi thoï ngaén laïi thöôøng bò khinh cheâ. Chæ loaøi ngöôøi môùi coù vieäc khinh cheâ coøn boán ñöôøng kia thì khoâng coù. ÔÛ trong loaøi ngöôøi söï khinh cheâ raát naëng neà, khi bò ngöôøi khaùc khinh cheâ, toaøn thaân ta gioáng nhö truùng ñoäc, nhaát laø khi tröôùc ñöôïc cuùng döôøng, sau laïi bò khinh cheâ. Ngöôøi naøo tröôùc ñöôïc cuùng döôøng chu ñaùo, sau ñöôïc lôïi nhoû trong moät thôøi gian ngaén, sau ñoù laïi bò khinh cheâ thì ngöôøi aáy coøn khoå hôn laø bò cheát. Naøy chö Thieân! Ñoù laø noãi khoå lôùn khoù chòu ñöïng cuûa loaøi ngöôøi.

Laïi nöõa, noãi khoå lôùn thöù möôøi laêm cuûa con ngöôøi laø khoå vì giaø yeáu. Giaø laøm taát caû caùc boä phaän cuûa thaân theå gaày oám, hao moøn, caùc caên raõ rôøi hö hoaïi, yeáu ôùt, ñi phaûi choáng gaäy, khoâng coù khí löïc, khoâng coøn thích nghi vôùi choã ôû, löng guø, muõi quaëp, toùc baïc, saép cheát, thaân taâm suy suïp, tuy chöa cheát maø gioáng nhö suùc sinh. Naøy chö Thieân! Ñoù laø noãi khoå vì giaø cuûa loaøi ngöôøi. Khi danh vaø saéc ñuøa côït nhau thì ngöôøi aáy khoâng bao laâu seõ cheát. Ai thaáy noãi khoå vì giaø maø khoâng lo sôï thì ñoù thaät laø ngöôøi voâ taâm, gioáng nhö goã ñaù. Do voâ taâm neân tuy laø ngöôøi maø hoï gioáng nhö suùc sinh. Naøy chö Thieân! Trong loaøi ngöôøi sinh laø noãi khoå lôùn. Do coù sinh neân coù noãi khoå vì giaø. Ñaõ bieát noãi khoå naøy roài, caùc oâng ñöøng mong öôùc sinh laøm ngöôøi.

Noãi khoå thöù möôøi saùu laø phaûi sinh voâ soá laàn trong loaøi ngöôøi vaø heã coù sinh thì phaûi coù khoå, noãi khoå ñoù laø khoå vì cheát, cheát roài sinh trôû laïi. Khi cheát thaân caên hö raõ, maïng caên chaám döùt, khoâng coøn gaëp laïi anh em, baïn beø. Sau khi saéc thaân dieät maát, hoï laïi ñi nôi khaùc laáy nghieäp quaû laøm tö löông. Taát caû chuùng sinh cuoái cuøng ñeàu seõ cheát. Maïng soáng chaám döùt, boû thaân naøy nhaän laáy thaân trung aám, ñoù goïi laø cheát. Heã coù sinh thì phaûi coù cheát, khoâng coù chuyeän cheát maø khoâng sinh, hoaëc sinh maø khoâng cheát. Naøy caùc Thieân töû, ñöøng neân öa thích laøm ngöôøi.

Khi aáy, trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä:

*Trong theá giôùi loaøi ngöôøi Coù thaân ñeàu chòu khoå*

*Coù sinh thì coù cheát Coù cheát thì coù sinh.*

*Neáu mang thaân trung aám Chòu khoå naõo theo nghieäp Khoå maõi trong ñeâm daøi Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Chìm trong phaân nöôùc tieåu Bò hôi noùng thieâu ñoát*

*Söï khoå ôû trong thai Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Tham ñaém vò thöùc aên Taâm luoân luoân mong caàu Chòu khoå vì muøi vò Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Taâm nhoû nhen mong caàu Tham duïc khoâng bieát ñuû Phaûi chòu caùc khoå naõo Khoâng theå noùi heát ñöôïc.*

*Phaûi gaëp ngöôøi mình gheùt Nhö gaëp löûa, chaát ñoäc Sinh ra caùc khoå naõo Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Phaûi xa ngöôøi mình thöông Chuùng sinh raát khoå naõo Ñau ñôùn khoâng chòu ñöôïc Khoå naøy thaät khoù taû.*

*Noãi khoå vì laïnh noùng Sinh voâ soá loaïi khoå Raát khoå, raát baïo aùc*

*Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Beänh khoå haïi maïng ngöôøi Laø söù giaû töû thaàn*

*Chuùng sinh chòu khoå naøy Khoâng theå noùi heát ñöôïc. Bò ngöôøi khaùc sai khieán Thöôøng khoâng ñöôïc töï chuû Chuùng sinh chòu khoå naøy Khoâng theå noùi heát ñöôïc.*

*Ñoäc tham aùi thieâu ñoát Tìm caàu chòu khoå lôùn Ñi daàn ñeán choã cheát Khoå naøy thaät khoù taû. Neáu gaàn guõi baïn aùc*

*Thöôøng khoâng döùt caùc khoå Phaûi chòu khoå ñöôøng aùc Khoå naøy thaät khoù taû.*

*Thaáy vôï con khoå naõo Lieàn sinh ra khoå lôùn Hôn caû ñoïa ñòa nguïc Khoå naøy thaät khoù taû. Ñoùi khaùt thieâu ñoát thaân Gioáng nhö laø löûa döõ Phaù hoaïi caû thaân taâm*

*Khoå naøy thaät khoù taû. Thöôøng bò ngöôøi, baø con Vaø baïn beø khinh cheâ Sinh khoå naõo, saàu bi Khoå naøy thaät khoù taû.*

*Khi tuoåi giaø aäp ñeán*

*Thaân gaày, taâm baïc nhöôïc Löng coøng, choáng gaäy ñi Khoå naøy thaät khoù taû.*

*Ngöôøi bò thaàn cheát baét Daãn ñi sang coõi khaùc Cheát laø noãi khoå lôùn Khoâng theå naøo noùi heát.*

*Chuùng sinh khoâng theå thaáy Khoâng theå ngaên caùc nghieäp Huûy hoaïi caùc chuùng sinh Cho neân goïi laø cheát.*

*Söùc maïnh khoù chòu ñöïng Laøm cho caùc chuùng sinh Ñi moät mình raát sôï*

*Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Cuoái cuøng chuùng sinh khoâng Ngaên ñöôïc löûa thôøi gian Chaám döùt maïng chuùng sinh Cho neân goïi laø cheát.*

*Söùc maïnh cuûa thaàn cheát Coù theå phaù maïng caên Dieät saïch aám, giôùi, nhaäp Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Coù hôïp thì coù tan Baïn beø vaø anh em Bieät ly khoâng trôû laïi Cho neân goïi laø cheát. Ai chöa ñeán giôø cheát Phaûi tu taäp haïnh laønh Thaàn cheát raát ñoäc aùc Ta phaûi sôùm tu thieän.*

*Thaàn cheát raát hung baïo AÙc ñoäc khoâng Töø taâm Vì vaäy phaûi tu thieän*

*Laøm vò Thieân chaân chaùnh. Ai hoïc phaùp sinh tueä*

*Laø ngöôøi coù maïng laønh Ngöôøi naøo khoâng lìa phaùp Maïng soáng ñöôïc baûo veä.*

*Ngöôøi naøo thöôøng nieäm Phaät Laø ngöôøi coù maïng laønh*

*Nhôø khoâng lìa nieäm Phaät Maïng soáng ñöôïc baûo veä. Ngöôøi naøo thöôøng nieäm Phaùp Laø ngöôøi coù maïng laønh*

*Nhôø khoâng lìa nieäm Phaùp Maïng soáng ñöôïc baûo veä. Ngöôøi naøo thöôøng nieäm Taêng Laø ngöôøi coù maïng laønh*

*Nhôø khoâng lìa nieäm Taêng Maïng soáng ñöôïc baûo veä. Ngöôøi naøo nieäm söï thaät Laø ngöôøi coù maïng laønh Ai khoâng lìa nieäm thaät Maïng soáng ñöôïc baûo veä.*

*Ngöôøi naøo thöôøng nieäm Ñaïo Laø ngöôøi coù maïng laønh*

*Nhôø khoâng lìa ñaïo phaùp Maïng soáng ñöôïc baûo veä. Ngöôøi naøo thöôøng nhôù nghó Höôùng veà coõi Nieát-baøn Môùi ñöôïc goïi laø trôøi*

*Chaúng phaûi ngöôøi tham duïc. Ai thöôøng ñem heát loøng Thích tu nghieäp thieàn ñònh Thuù vui lìa caùc coõi*

*Khoâng tham ñaém duïc laïc. Ñaõ bieát tai hoïa naøy*

*Neân nhaøm chaùn duïc laïc Sieâng naêng caàu Nieát-baøn Laø vò trôøi chaân thaät.*

Vua trôøi Daï-ma ñaõ duøng ñuû caùch ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân giuùp cho taâm hoï ñöôïc maùt meû vaø ñoaïn tröø con ñöôøng aùc.

Khi aáy, chö Thieân baïch vôùi Thieân vöông:

–Thöa vua trôøi! Ñuùng nhö lôøi Thieân vöông ñaõ noùi, chuùng con thaáy ngöôøi coù saéc ñeïp, söùc löïc, töôùng maïo gaáp möôøi laàn chuùng con ñeàu ñaõ bò suy yeáu, khoå naõo huoáng gì laø chuùng con.

Khi chö Thieân noùi xong, vua trôøi Daï-ma baûo hoï:

–Nhö caùc oâng ñaõ thaáy, chö Thieân ít suy yeáu khoå naõo laém nhæ. Chö Thieân trôøi Daï- ma caùc oâng seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh gaáp traêm laàn nhöõng vò aáy, vì caùc oâng laøm vieäc phi phaùp, soáng phoùng daät. Neáu chö Thieân soáng ñuùng phaùp, lìa boû phoùng daät thì seõ ñoùng cöûa taát caû ñöôøng aùc, thöôøng ñöôïc höôûng ñuû loaïi thuù vui cuûa haøng trôøi, ngöôøi, seõ thoaùt khoûi noãi khoå saàu bi, giaø, beänh, cheát, ñaït ñöôïc choã thöôøng truï, khoâng coøn caùc khoå naõo nhö ñaõ noùi ôû treân. Do ñoù caùc oâng chôù neân soáng phoùng daät. Thuù vui cuûa duïc

laïc khoâng baèng moät phaàn traêm ngaøn thuù vui thieàn ñònh, trí tueä voâ laäu.

Nghe Thieân vöông daïy vaø taän maét thaáy caùc tai hoïa, chö Thieân môùi noùi:

–Thieân vöông thuyeát phaùp taïo lôïi ích cho chuùng con, thöïc haønh theo ñoù chuùng con seõ khoâng phaûi chòu noãi khoå trong ñöôøng sinh töû nöõa.

Baáy giôø, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä:

*Neáu mình gaây ra nghieäp Thì mình töï laõnh laáy Ngöôøi naøo kheùo ñieàu phuïc Thì seõ ñaït Nieát-baøn.*

*Taát caû caùc nghieäp khaùc*

*Ñeàu khoâng baèng nghieäp laønh Voâ löôïng traêm ngaøn ñôøi Nghieäp thöôøng ñi theo ta.*

*Laøm nhieàu vieäc phöôùc ñöùc Luoân tu taäp phaùp laønh*

*Seõ ñeán nôi thuø thaéng Xa lìa giaø beänh cheát. Chö Thieân neân tö duy*

*Veà nghieäp laønh cuûa mình Vieäc tu taäp nghieäp laønh Laø tö löông toát nhaát.*

Noùi keä xong, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø baûo chö Thieân töø nay trôû ñi ñöøng vì tham ñaém saéc, thanh, höông, vò, xuùc maø soáng phoùng daät, vui chôi trong vöôøn caây. Nghe vua trôøi daïy, chö Thieân baïch:

–Caàu xin trong ñôøi vò lai chuùng con ñöôïc gaëp Phaät Di-laëc Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Ñaïo Sö xuaát hieän ôû ñôøi, luùc aáy chuùng con ñöôïc sinh laøm ngöôøi, ñöôïc gaëp Ñöùc Theá Toân ôû hoäi thuyeát phaùp ñaàu tieân, thöôøng ñöôïc nghe phaùp ñeå döùt saïch caùc laäu hoaëc. Laïi coù chö Thieân caàu quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Phaùt nguyeän xong hoï quy y Phaät, Phaùp, Taêng. Baûy vaïn Thieân töû vaø chö Thieân khaùc ñeàu nguyeän sinh laøm ngöôøi, gaëp Phaät Di-laëc, sau khi ñöôïc nghe thuyeát phaùp, caùc laäu hoaëc ñeàu bò tröø saïch.

Laïi coù caùc vò trôøi khaùc tröôùc ñaây ñaõ thaáy thaùp Phaät vaø phaùt nguyeän thaønh quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, coù caùc vò khaùc phaùt nguyeän ñôøi vò lai seõ ñaéc quaû Duyeân giaùc.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma nghó: “Ta ñaõ giuùp cho hoï ñöôïc lôïi ích lôùn, laøm cho hoï lìa boû phoùng daät”.

Bieát chö Thieân ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, vua trôøi daïy hoï trôû veà cung. Chö Thieân lieàn cung kính vaây quanh vua trôøi vaø rôøi khoûi ao.

Sau khi laøm lôïi ích cho chö Thieân ôû ñoù roài, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi ñi ñeán nôi khaùc ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân khaùc.

Kinh thöù taùm vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø bieán hoùa ôû vuøng Thöôøng laïc thuoäc trôøi Daï- ma ñaõ neâu baøy xong.

Laïi nöõa, bieát quaû baùo cuûa nghieäp, thaày Tyø-kheo laïi quan saùt vuøng trôøi Daï-ma cö truù. Nhôø vaên tueä, vò aáy thaáy ôû coõi trôøi Daï-ma coù vuøng teân Taêng tröôûng phaùp. Nhôø nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû vuøng naøy?

Vò aáy thaáy ngöôøi naøo heát loøng giöõ giôùi, khoâng saùt sinh, troäm cöôùp nhö ñaõ noùi ôû

tröôùc laïi lìa taø daâm, ngay caû loãi nhoû cuõng xaû boû, khoâng nhôù nghó khi thaáy tranh veõ nam nöõ. Hoï khoâng ngaém nhìn, nhôù nhung, tham ñaém vì sôï laøm vaån ñuïc taâm nieäm vaø vi phaïm tònh haïnh. Hoï thuyeát cho ngöôøi khaùc nghe veà nghieäp quaû cuûa taø daâm ñeå ngaên ngöøa toäi loãi cuûa taâm, laøm cho taâm khoâng vui, khoâng öa, khoâng thích vieäc aáy.

Vieäc taø daâm chaúng phaûi laø con ñöôøng vaéng laëng, khoâng neân hoïc taäp, khoâng ñaùng öa thích. Ngöôøi laøm vieäc thieän khoâng neân öa thích vieäc aáy, phaûi neân giaûng roäng quaû baùo vi teá cuûa phaïm haïnh giöõ giôùi vaø lo sôï khi thaáy vieäc aùc nhoû nhö haït buïi. Khi cheát ngöôøi naøy seõ sinh vaøo vuøng Taêng tröôûng phaùp thuoäc coõi trôøi.

Sau khi sinh vaøo coõi trôøi, nhôø nghieäp laønh, hoï ñöôïc höôûng quaû baùo ñaùng öa laø vöôøn caây, ngoïn nuùi vaøng, soâng suoái, ao, ñöôïc trang söùc baèng caùc loaïi chaâu baùu coù tieáng chim hoùt raát hay, boán bôø ao ñöôïc trang söùc baèng baûy baùu, coù Tyø-löu-ly xanh, baùu nhaân-ñaø xanh xen laãn trong ñaát, coù nhieàu ngoïn nuùi mang ñuû aâm thanh, maøu saéc, hình töôùng khaùc nhau troâng raát ñaùng yeâu. Chuùng phaùt ra aâm thanh nghe raát vui tai.

ÔÛ trong vöôøn caây, caùc thuù vui caøng ñaùng öa hôn. ÔÛ nôi khaùc coù chaâu baùu kim cang xanh vaø pha leâ laøm ñaù trang söùc cho hang nuùi. ÔÛ nuùi Quang Minh, chö Thieân nghe tieáng suoái reo höôûng moïi hoan laïc, töï do laøm theo yù thích, höôûng caùc duïc laïc khoâng theå ví duï.

Hoï ñöôïc voâ soá Thieân nöõ vaây quanh cuøng nhau thoï höôûng voâ soá duïc laïc khaùc nhau. Hoï côõi treân ñuû loaïi nuùi vaøng, nuùi Tyø-löu-ly hoaëc hö khoâng, maëc ñuû loaïi y phuïc, ca muùa vui cöôøi, ñöôïc caùc Thieân nöõ xinh ñeïp vaây quanh, cuøng nhau höôûng ñaày ñuû naêm duïc nôi coõi trôøi.

Neáu thaáy saéc ñeïp cuûa chö Thieân goàm muoân maøu muoân veõ, hoï seõ phaùt sinh nieàm vui voâ taän vaø töï do ñi chôi. Ñoù laø saéc duïc. Neáu nghe aâm thanh, hoï seõ cuøng Thieân nöõ ca muùa vui cöôøi theo sôû thích. Nôi ñoù phaùt ra ñuû höông thôm khaùc nhau. Gioù thoåi qua ao sen mang theo höông sen vaø höông caùc loaïi hoa khaùc cuøng vôùi gioù thoåi qua hang nuùi mang theo ñuû loaïi höông hoa laøm muõi ngöûi raát deã chòu. Löôõi neám voâ soá muøi vò coõi trôøi, tuøy theo yù nghó hoï ñöôïc ñaày ñuû caùc vò maën, laït, ñaéng, ngoït, chua, cay nhö yù thích khoâng theå ví duï.

Thaân hoï tieáp xuùc vôùi laïnh, noùng, aám, maùt, meàm maïi, trôn laùng tuøy theo yù thích. Hoï maëc loaïi aùo khoâng phaûi ñan baèng chæ sôïi vaø ñöôïc trang ñieåm baèng chaâu baùu nhieàu maøu. Nôi ñoù coù voâ soá aùnh saùng baùu chieáu khaép möôøi do-tuaàn, hai möôi do-tuaàn, cho ñeán moät traêm do-tuaàn. Chö Thieân tieáp xuùc vôùi aùnh saùng baùu ñeå thoï nhaän hoan laïc.

Do nghieäp laønh, khi ngöûi muøi höông cuûa caùc loaïi hoa trong vöôøn caây, caùc Thieân töû höôûng thuù vui hieám coù. Thuù vui naøy chaúng phaûi töï nhieân sinh ra, chaúng phaûi do yù nghó sinh ra, khoâng phaûi do ngöôøi khaùc ban cho hoaëc taïo ra maø ñoù laø quaû baùo do nghieäp laønh ta ñaõ gieo töø tröôùc sinh ra. Khi nghieäp quaû thaønh töïu thì tuøy theo söï mong caàu öa thích cuûa ngöôøi giöõ giôùi caùc saéc ñeïp loäng laãy cuûa chö Thieân lieàn sinh ra vaø voâ soá laïc thuù cuõng thaønh töïu theo yù nieäm trong thôøi gian daøi. Ñoù laø do nghieäp laønh kheùo giöõ giôùi maø ra.

Chö Thieân nôi aáy tham ñaém caûnh giôùi saùu duïc, bò soâng duïc cuoán troâi neân ñi chôi ôû töøng vöôøn caây, töøng ngoïn nuùi ñöôïc trang ñieåm baèng baûy baùu. Trong vöôøn caây coù caùc doøng suoái phaùt ra aâm thanh vi dieäu, coù caùc con chim ñuû maøu caát tieáng hoùt kyø laï. Do nghieäp laønh, hoï vui chôi trong ñoù. Hoï coù ñuû loaïi maøu saéc kyø dieäu, ñuû loaïi töôùng maïo, ñuû loaïi coâng ñöùc vaø ñöôïc trang söùc ñuû kieåu. Hoï ñöôïc caùc Thieân nöõ trang ñieåm baèng voøng hoa trôøi, thieân y, höông xoa vaø höông boät vaây quanh ôû caùc ngoïn nuùi. Hoï vui chôi thoï höôûng duïc laïc vôùi caùc Thieân nöõ ôû caùc ngoïn nuùi theo voâ soá ham muoán cuûa hoï roài cuøng caùc Thieân nöõ ñeán vuøng ñaát cao thaáp khaùc nhau. Ñaát ôû ñaây baèng vaøng, baïc, Tyø-löu-ly

xanh, chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, xa cöø thaät ñaùng yeâu. Nôi ñoù ñöôïc trang söùc baèng löôùi gaén linh baùu phaùt ra aâm thanh vaø coù caùc con chim.

Thaáy caùc Thieân töû soáng phoùng daät, chim Baát Phoùng Daät noùi keä quôû traùch:

*Chæ höôûng nghieäp cuõ Khoâng taïo nghieäp môùi Nghieäp heát lieàn ñoïa Caùc phaùp nhö vaäy.*

*Nghieäp ñaõ saép heát Maïng trong töøng nieäm Cheát ñeán raát leï*

*Ngöôøi ngu khoâng bieát. Thieân töû, Thieân nöõ Khoâng bieát duïc nhieãm Nieäm duïc qua mau Giôø thoaùi ñoïa ñeán.*

*Nhieàu laàn ñöôïc maát Do caûnh giôùi duïc ÔÛ trong si naõo Nghó aùc laøm gì.*

*Ngöôøi nhôø nghieäp laønh Môùi ñöôïc thoï laïc*

*Laïi taïo nghieäp laønh Ñeå ñeán ñöôøng laønh. Neáu thích caûnh giôùi Seõ bò luaân hoài*

*Neáu lìa caûnh giôùi Thì ñöôïc giaûi thoaùt. Soùng caû caûnh giôùi Phaùt töø soâng aùi Ngöôøi trí lìa boû*

*Ñeán thaønh Nieát-baøn. Ngöôøi maïnh lìa duïc Ñeå caàu chaân ñeá Thaáy roõ caûnh aùi Vöôït khoûi ba coõi.*

*Lìa boû caûnh giôùi Ñöøng sinh taâm nieäm Nhö laø quaû ñoäc Quaû baùo raát khoå.*

*Loaøi ngöôøi ham vui Chaïy theo caûnh giôùi Tích chöùa nghieäp aùc Troâi laên ñöôøng aùc. Phaûi thöôøng giöõ taâm Nheï nhaøng roäng raõi*

*Thöôøng ñaém caûnh giôùi Bò tham aùi laáp.*

*Chaïy theo caùc caûnh Khoâng bieát suy naõo Suy naõo ñeán roài*

*Môùi bieát nghieäp quaû. Ñaõ bieát nghieäp naøy Vaø loãi caûnh giôùi Phaûi thöôøng lìa boû Daây troùi theá gian.*

Tuy chim Baát Phoùng Daät noùi keä naøy nhöng caùc Thieân töû ñoù khoâng ghi nhaän vaø cuøng caùc Thieân nöõ tieáp tuïc thoï höôûng duïc laïc. Caùc Thieân nöõ naøy laø nhaân duyeân cuûa sinh töû vaø caùc noãi khoå lôùn. Hoï thöôøng ñi chôi vôùi nhöõng ngöôøi khoâng hieåu bieát, thöôøng laøm vieäc aùc, thöôøng sinh taâm aùi duïc mong caàu ngöôøi nam. Taâm hoï nhö chaát ñoäc, nhö bôø hieåm coù theå thieâu ñoát taát caû ngöôøi nam.

Do ngu si neân caùc Thieân töû ñaõ höôûng laïc vôùi caùc Thieân nöõ ñaùng sôï nhö vaäy maø khoâng bieát traùnh xa, ngöôøi naøo coù trí, sôï haõi sinh töû muoán ñöôïc an laïc thì phaûi lìa boû Thieân nöõ. Ngöôøi ngu si meâ hoaëc bò tham duïc che laáp taâm tuy bieát vì ngöôøi nöõ maø mình chòu khoå naõo nhöng khoâng theå lìa boû vaø cuøng caùc Thieân nöõ höôûng duïc laïc. Do bò tham duïc, ngu si, saân haän che laáp, hoï chìm trong vuõng buøn sinh töû, ñi chôi thoï laïc cuøng caùc Thieân nöõ, khoâng bieát giöõ gìn voâ soá lôïi ích ñeå ngaên ñöôøng aùc. Vì bò taâm löøa doái neân hoï khoâng bieát chaùnh phaùp, chæ bieát ñi chôi trong vöôøn, meâ say thoï höôûng duïc laïc vôùi caùc Thieân nöõ khoâng ñoan chaùnh.

Hoï laïi ñeán vuøng khaùc, nôi ñöôïc trang nghieâm baèng vaøng, Tyø-löu-ly, chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, chaâu baùu chuùa raát xanh ñeå ñi khaép nôi nghe tieáng ca vònh, giaûi roõ töøng lôøi ca. AÂm thanh ñoù raát eâm dòu, ñaày ñuû naêm loaïi aâm nhaïc coù coâng ñöùc thuø thaéng xöa nay chöa töøng nghe. Nghe aâm thanh naøy xong, caùc Thieân töû môùi sinh cuøng caùc Thieân nöõ chaïy vaøo röøng. Röøng naøy teân Ñaïi hoan hyû, coù voâ soá caây baùu, daøi moät traêm do-tuaàn, roäng ba möôi do-tuaàn. Röøng naøy ñaày ñuû cuûa baùu vaø coâng ñöùc lôùn, coù haøng traêm ngaøn chö Thieân ca muùa vui chôi thoï laïc.

Chö Thieân môùi sinh thaáy röøng lôùn naøy coù caây baèng Tyø-löu-ly, coù aùnh saùng lôùn vaø voâ soá hoa thôm, coù tua hoa coâng ñöùc goàm ñuû loaïi maøu saéc vaø hình daïng. Hoï laïi thaáy caây khaùc coù thaân baèng Tyø-löu-ly, laù baèng vaøng roøng, caønh baèng chaâu baùu xanh, quaû baèng baïc coù ñaày ñuû muøi vò coâng ñöùc cuûa coõi trôøi. Caây ñoù ñöôïc trang ñieåm baèng chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, caønh caây ñöôïc trang ñieåm baèng hoa ñuû maøu. Hoï laïi thaáy caây khaùc coù thaân baèng chaâu baùu xanh, caønh caây baèng vaøng roøng, laù baèng Tyø-löu-ly ñöôïc trang ñieåm baèng voâ soá con ong ñuû maøu saéc vaø phaùt aâm thanh vi dieäu nghe raát vui.

Chö Thieân môùi sinh laïi thaáy hoa baùu gioáng nhö maét môû troâng thaät ñaùng yeâu. Beân trong hoa coù caùc con ong phaùt aâm thanh raát hay. Hoï laïi thaáy boùng raâm cuûa caønh laù vaøng gioáng nhö cung ñieän, beân trong coù caùc con ong phaùt aâm thanh vi dieäu raát ñaùng öa. Hoï laïi thaáy boùng raâm cuûa caønh Tyø-löu-ly, laù chaâu baùu xanh laøm thaønh cung ñieän, ñöôïc trang söùc baèng ngoïc baùu vaø caùc con chim ñuû maøu.

Ñaát nôi aáy raát meàm maïi coù saân laùt chaâu baùu. Nôi aáy phaùt ra muøi thôm coõi trôøi vaø coù nhieàu Thieân nöõ.

Chö Thieân môùi sinh laïi thaáy maøu hoàng trang ñieåm cho ñaát troâng raát ñaùng yeâu. Maët

ñaát ñöôïc laùt baèng baûy baùu baèng phaúng ñaùng yeâu. Nôi ñoù coù nhieàu Thieân nöõ.

Chö Thieân môùi sinh thaáy maøu gì cuõng ñeàu thích maét, nghe aâm thanh gì cuõng ñeàu vui tai, ngöûi muøi gì cuõng ñeàu öa thích, neám vò gì cuõng ñeàu thích thuù. Hoï höôûng ñaày ñuû muøi vò coõi trôøi. Caùc vaät hoï xuùc chaïm ñeàu ñaùng öa vaø hoï nghó gì cuõng ñeàu ñöôïc nhö yù.

Chö Thieân naøy bò taát caû duïc laïc troùi buoäc. Hoï khoâng ngöøng thoï höôûng voâ soá thuù vui ñaùng öa ñi treân ñaát laùt chaâu baùu, nghe tieáng chim hoùt, cuøng caùc Thieân nöõ ñi vaøo röøng lôùn. Hoï laïi thaáy ao hoa goàm ñuû loaïi hoa xinh ñeïp khaùc nhau, coù loaïi hoa sen caønh baèng Tyø-löu-ly, laù baèng vaøng roøng, tua baèng kim cöông, ñaøi baèng chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, caùc boâng hoa ñeàu meàm maïi. Laïi coù hoa sen caønh baèng vaøng roøng, laù baèng Tyø-löu-ly, ñaøi baèng baïc, tua baèng chaâu baùu hoa sen ñoû vaø coù ñuû loaïi ong phaùt aâm thanh vi dieäu.

Laïi coù hoa sen laøm baèng baûy baùu, laù baèng vaøng roøng, ñaøi baèng baûy baùu nhö laø baùu nhaân-ñaø xanh, baùu hoa sen ñoû, baùu Tyø-löu-ly, baùu hoa sen hoàng, xa cöø baùu chuùa raát xanh. Chuùng toûa aùnh saùng ñuû maøu saéc. Voâ soá ñaøi sen ñeàu gioáng ñaøi sen ñoù laø Thieân töû nhìn khoâng bieát chaùn. Caûnh vaät maø Thieân töû nhìn caøng ngaøy caøng xinh ñeïp hôn laøm hoï say ñaém gioáng nhö röôùi daàu vaøo löûa thì khoâng bao giôø ñuû.

Laøm sao goïi laø vui khi thuù vui ñoù chaúng thaät vui chaúng vaéng laëng. Ai khoâng tham aùi thì taâm seõ vaéng laëng. Heã ñöôïc thuù vui thì taâm tham aùi lôùn daàn, khi taâm tham aùi lôùn daàn thì hoï khoâng bieát ñuû vaø vì khoâng bieát ñuû neân phaûi chòu khoå. ÔÛ trong caùi khoå maø hoï töôûng laø vui vaø bò löûa aùi thieâu ñoát.

Hoï laïi vaøo röøng thaáy trong hang nuùi coù voâ soá caây phaùt ra voâ soá aùnh saùng. Hoï nhìn khoâng chôùp maét vaø bò löûa nguõ duïc thieâu ñoát khoâng heà bieát chaùn. Hoï laïi vaøo ao ma-ni baûo thaïch, nöôùc coù maøu vaøng roøng vaø pha leâ, chaïm vaøo raát meàm maïi. Nôi aáy coù naêm loaïi nöôùc meàm maïi, khoâng laøm öôùt aùo vaø coù caùc con chim caát tieáng hoùt veùo von. Nôi aáy raát yeân tónh.

Hoï laïi thaáy nôi khaùc coù ao sen chöùa ñaày nöôùc maøu pha leâ boán phía loùt ñaù baùu aùnh saùng chieáu khaép. Ao ñoù ñöôïc trang söùc baèng ngoãng, vòt, uyeân öông vaø hoa sen, coù röøng caây vaây quanh. Trong röøng coù nhieàu chim hoùt raát hay. Ao ñöôïc trang trí baèng ñuû thöù nhö vaäy.

Caùc vò Thieân môùi sinh laïi thaáy coù ñuû loaïi ong caùnh baèng baûy baùu, caây treân bôø ao

tieát ra muøi thôm vaø coù ñuû maøu saéc hình daïng ñeå trang trí ao.

Chö Thieân môùi sinh laïi tieán vaøo röøng vaø thaáy coù ao lôùn chöùa ñaày vò tu-ñaø. Hoï thaáy nôi khaùc coù soâng chaùo söõa vaø soâng nöôùc uoáng trong saïch. Tieáng nöôùc chaûy nghe nhö tieáng ñaøn caàm. Nhöõng soâng ñoù goàm traêm ngaøn doøng vaø chaûy khaép nôi, coù nhieàu chim uoáng röôïu thöôïng vò vaø hoùt raát hay.

Caùc vò Thieân môùi sinh laïi thaáy treân ñaát lieàn coù nhieàu loaïi hoa ñuû maøu saéc vaø hình daùng trang söùc cho röøng. Caùc boâng hoa chöùa ñaày caùc con ong tieát ra muøi thôm. Nhôø höông thôm cuûa hoa röøng voán ñaõ thôm nay laïi thôm gaáp traêm laàn. Caùc vò Thieân môùi sinh vaø chö Thieân nöõ laïi thaáy trong röøng coù ngoïn nuùi lôùn ñöôïc trang hoaøng baèng caùc loaïi cuûa baùu vaø voâ soá doøng nöôùc. Boùng raâm cuûa caønh caây gioáng nhö cung thaát. Nôi aáy coù ñuû loaïi aùnh saùng baùu vaø voâ soá loaïi chim hoùt raát hay, troâng raát ñaùng yeâu. Nôi ñoù coù tieáng chim Caâu-sí-la, coù voâ soá loaïi hoa raát thôm vaø aùnh saùng xinh ñeïp. Gioáng nhö ôû Dieâm-phuø-ñeà aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng chieáu saùng hö khoâng, coõi trôøi cuõng coù voâ löôïng aùnh saùng trang nghieâm coõi trôøi. Coù voâ löôïng aùnh saùng thuø thaéng trang ñieåm cho ngoïn nuùi aáy.

Thaáy vaäy Thieân töû cuøng Thieân nöõ leo leân ngoïn nuùi, khi ñaõ ñeán ngoïn nuùi, hoï thaáy röøng caøng xinh ñeïp, tieáng ca töø töø cao vuùt leân, caøng ñeán gaàn nghe caøng hay, nghe tieáng

ca naøy hoï caøng chaïy mau ñeán vaø thaáy nhöõng vieäc xöa nay chöa töøng thaáy.

Chö Thieân giöông maét nhìn vaø thaáy caùc haøng caây thaúng haøng ñaùng yeâu goàm caùc caây baèng Tyø-löu-ly, hoaëc nhaân-ñaø xanh ñöùng ngay ngaén. Chö Thieân môùi sinh lieàn ñi vaøo, thaáy trong röøng aáy coù nhieàu Thieân töû vaø Thieân nöõ, coù caùc ñoà trang söùc maøu saéc vi dieäu sinh ra theo yù nghó. Moãi Thieân töû ñöùng moät nôi khaùc nhau cuøng vôùi Thieân nöõ uoáng röôïu thöôïng vò cuûa coõi trôøi, khoâng coù loãi say söa. Hoï vui chôi thoï höôûng hoan laïc trong töøng haøng caây baùu roài vaøo ao sen cuøng caùc Thieân töû nghe naêm loaïi aâm nhaïc, ca muùa, vui cöôøi, vui veû höôûng laïc. Do bò tham aùi che laáp taâm, hoï say ñaém naêm duïc khoâng bieát nhaøm chaùn, vaøo röøng hoa sen, duøng caùnh sen uoáng röôïu thöôïng vò cuûa coõi trôøi khoâng heà say söa. Coù Thieân töû say ñaém saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Coù Thieân töû vui ñuøa vôùi nhau ôû hai bôø soâng.

Caùc vò Thieân môùi sinh laïi thaáy caùc cung ñieän baùu ñan nhau nhö röøng, coù lan can baèng Tyø-löu-ly troâng raát ñaùng yeâu. Do nghieäp laønh coù baäc thöôïng, trung, haï neân hoï ñöôïc nhan saéc xinh ñeïp, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, höôûng voâ soá thuù vui khoâng theå ví duï. Vì chöa töøng thaáy Thieân chuùng vui chôi höôûng laïc nhö vaäy neân caùc Thieân töû môùi sinh lieàn cuøng vôùi Thieân nöõ vui veû höôùng veà phía Thieân chuùng. Thaáy caùc Thieân töû coù y aùo ñeïp ñeõ, nhan saéc xinh ñeïp chöa töøng coù Thieân chuùng cuõng vui möøng höôùng veà phía Thieân töû. Hai Thieân chuùng naøy hoøa hôïp vaøo nhau khoâng chuùt ngaên caùch vaø cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi thoï nhaän hoan laïc ôû töøng röøng caây, töøng ngoïn nuùi, töøng ao sen, töøng soâng röôïu, töøng doøng suoái.

Sau khi höôûng laïc ñaõ laâu, chö Thieân laïi höôùng ñeán nuùi nhaát thieát kieân coá. Nuùi naøy baèng baûy baùu vaø coù voâ soá ao, soâng suoái. Caùc Thieân töû môùi sinh ñöôïc Thieân nöõ vaây quanh cuøng vôùi Thieân chuùng sinh taâm thaùn phuïc khi nghe aâm nhaïc, thaáy soâng suoái ñaày khaép nuùi vaø thaáy voâ soá cung ñieän ñan nhau nhö röøng raát ñaùng yeâu, coù hoa sen vaây quanh gioáng nhö caây ñeøn, coù caây nhö yù trang ñieåm cho nuùi.

Moät phía cuûa nuùi aáy laøm baèng baùu Tyø-löu-ly, maët thöù hai baèng vaøng roøng, maët thöù ba baèng chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, maët thöù tö laøm baèng chaâu baùu chuùa raát xanh. Boán maët ñeàu ñöôïc trang söùc nhö nhau vaø ñeàu baèng phaúng. ÔÛ nôi baèng phaúng coù ñuû ngoïn nuùi, hang nuùi, röøng caây, vò trôøi naøo nhôù ñeán laïc thuù, muoán vui chôi thì leân röøng naøy. Haøng traêm ngaøn Thieân töû, moãi vò coù moät ngaøn Thieân nöõ laøm quyeán thuoäc cuøng nghe naêm loaïi aâm nhaïc vaø voâ soá aâm thanh giao höôûng vôùi nhau. Haøng traêm ngaøn Thieân chuùng cuøng caùc Thieân töû môùi sinh ca muùa vui cöôøi vôùi nhau ôû vöôøn caây ao hoa, doøng suoái nôi ñöôïc trang nghieâm baèng traêm ngaøn caây xinh ñeïp, aùnh saùng baûy baùu vaø röøng hoa sen.

ÔÛ caùc nôi naøy, chö Thieân cuøng nhau ñi daïo vui chôi, höôùng veà nuùi lôùn vaø öa thích laãn nhau. Hoï laøm baïn vôùi nghieäp laønh vaø laáy nghieäp laønh laøm cuûa caûi. Do nghieäp laønh neân hoï khoâng coù xöông thòt vaø caùc chaát nhô baån. Hoï cuøng nhau daïo chôi treân soâng Thöùc aên vaø thöùc uoáng. Do nghieäp laønh, hoï ñaày ñuû saéc, höông, vò, xuùc. AÊn thöùc aên ñoù, Thieân töû phaùt sinh tham duïc neân thoï höôûng hoan laïc ôû khaép nôi. Sau khi höôûng caùc laïc thuù khoâng gì saùnh baèng vaø muoán bay leân nuùi, hoï thaáy nôi toát ñeïp chöa töøng coù cuûa nuùi lôùn. Bay moät hoài laâu hoï môùi leân ñeán ñænh nuùi ñoù ñeå daïo chôi raát laø thích thuù. Ñænh nuùi naøy coù nhieàu nôi daïo chôi ñöôïc trang söùc baèng caùc loaïi cuûa baùu. Khaép ñænh nuùi coù röøng caây, ao nöôùc, hoa Caâu-vaät-ñaàu, röøng höông thôm. Tuøy theo taâm nieäm maø hoï coù ñaày ñuû moïi thöù duïc laïc. Nhöõng thöù hoï öa thích ñeàu coù ñaày ñuû nhö yù vaø khoâng bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït.

Sau khi höôûng laïc ôû ñoù ñaõ laâu caùc Thieân töû laïi quan saùt khaép nôi vaø tieán ñeán hang nuùi baûy baùu, nôi coù röøng baûy baùu che phuû. AÙnh saùng röïc rôõ, coù caùc con chim trôøi hoùt raát

hay. Xung quanh hang tòch tónh coù ao hoa teân tòch tónh haønh xöù. Ngöôøi naøo ñôøi tröôùc giöõ giôùi khoâng ñuû thì sinh vaøo ao naøy. Vaøo ñôøi tröôùc, hoï cöùng ñaàu cöùng coå coù theå noùi phaùp chính yeáu nhöng khoâng thöïc haønh ñuùng phaùp gioáng nhö ngöôøi ñoùng kòch noùi veà quaû baùo cuûa nghieäp neân khi ra khoûi ñòa nguïc, ngaï quyû, hoï sinh laøm ngoãng, chim trong ao naøy. Do ñôøi tröôùc hoï soáng tòch tónh neân sinh vaøo ao tòch tónh naøy, coù caùnh baèng baûy baùu, thaân phaùt ra aùnh saùng, tieáng hoùt raát hay, aên hoa sen, töøng caëp troáng maùi theo nhau vui chôi.

Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi thöôøng ôû trong hang nuùi naøy thuyeát phaùp cho chö Thieân vaø thuyeát phaùp cho caùc con chim ôû trong ao. Khi aáy, chö Thieân vui chôi ca haùt vaø phaân laøm hai nhoùm. Moät nhoùm do nghieäp laønh neân ñeán ao naøy. Nhoùm coøn laïi ñi vaøo röøng phoùng daät vui chôi ca muùa say meâ thoï laïc. Khi nhoùm coù nghieäp laønh ñeán ao lôùn, ngoãng chuùa thaáy lieàn noùi keä:

*Ngöôøi naøo tuy thuyeát phaùp Khoâng soáng ñuùng nhö phaùp Ngöôøi ngu ñoù noùi doái Thöôøng chòu caùc khoå naõo. Neáu chæ daïy cho ngöôøi*

*Coøn mình thì khoâng laøm Noùi nhöõng lôøi voâ nghóa Ñoù laø ngöôøi khoâng taâm. Phoùng daät tham duïc sinh Tham duïc neân saân haän Ngöôøi naøy ñi ñöôøng aùc Vaøo ñòa nguïc raát mau.*

*Thuù vui trong quaù khöù Khoâng coøn trong hieän taïi Thuù vui hieän ñang höôûng Cuõng khoâng goïi laø vui.*

*Ngöôøi ngu öa phoùng daät Thích thuù vui hieän taïi Bò nghieäp quaû löøa doái Lieàn ñoïa vaøo ñòa nguïc. Ba ñôøi bò aùi löøa*

*Thöôøng laøm vieäc baát lôïi Sinh töû troùi chuùng sinh Ngöôøi trí khoâng neân tin. Ngöôøi ngu gaàn tham aùi Bò haïi nhö gaëp giaëc Troùi chuùng sinh ôû ñôøi Ngöôøi trí khoâng neân tin. Neáu bò goâng cuøm xích Coøn coù theå chaët ñöùt*

*Ngöôøi thöôøng caàu aùi duïc Khoâng theå thoaùt xích aùi. Ai caét ñöùt daây aùi*

*Laø thích nôi thöôøng laïc*

*Ngöôøi naøy lìa caûnh aùi Soáng caûnh giôùi trí tueä. Ngöôøi trí thích aùnh saùng Noùi aùi raát toái, khoå Ngöôøi trí giöõ aùnh saùng Lieàn phaù tröø toái taêm.*

*Duøng dao beùn trí tueä Ñoán ngaõ caây tham aùi Ai chaët ñöùt caây aùi*

*Seõ ñeán nôi raát vui. Chaët boû röøng tham aùi*

*Vaø duøng nhieàu soâng suoái Ñaõ chaët röøng caây aùi Ñöôïc thoaùt khoûi caùc coõi. Ba ñöôøng soâng aùi lôùn*

*Nöôùc phoùng daät cuoán xoaùy Neáu leân thuyeàn trí tueä*

*Ñeán bôø kia an oån. Leân ngoïn nuùi trí tueä*

*Hang giöõ giôùi xinh ñeïp Duøng voâ soá maét trí*

*Seõ thaáy heát caùc hoïa. Ngöôøi naøo xa lìa phaùp Ngöôøi aáy thaät troáng roãng Ai khoâng öa thích phaùp Deã vôõ nhö boït nöôùc.*

*Neáu coù ngöôøi chaéc thaät Trong ngoaøi nhö kim cöông Theo phaùp soáng tòch tónh Laøm ích lôïi moïi ngöôøi.*

*Ai chìm trong phoùng daät Thích thuù vui caûnh giôùi Bò raén caûnh giôùi caén*

*Thöôøng chòu caùc ñaéng cay. Ngöôøi naøo thích ñöôïc vui Khoâng neân soáng phoùng daät Ngöôøi naøo lìa phoùng daät Thì ñöôïc nhieàu thuù vui.*

*Ngöôøi naøo coù trí tueä Khoâng tin ôû phoùng daät Neáu bò phoùng daät caén Seõ troâi laên naêm ñöôøng.*

Ñeå ñieàu phuïc chö Thieân, ngoãng chuùa ñaõ noùi keä ñoù. Do tham ñaém duïc laïc, chö Thieân khoâng ghi nhaän maø laïi tieáp tuïc ca haùt, vui chôi thoï laïc.

