**SOÁ 725**

KINH LUÏC ÑAÏO GIAØ-ÑAØ

*Haùn dòch: Ñôøi Trieäu Toáng, Sa-moân Phaùp Hieàn.*

*Quy maïng taát caû Phaät* Vaø caùc vò Boà-taùt

*Xin môû tueä chaùnh trí* Nhôù nghó coâng ñöùc Phaät. Nöông töïa thaày ba coõi Ba nghieäp thaân, khaåu, yù

*Taïo nghieäp thieän, baát thieän* Vì chuùng sinh phaân bieät.

*Chuùng sinh chòu quaû baùo* Khoâng coù gì chuû teå

*Baäc thaày trong ba coõi* Nguyeän khôûi loøng Bi, Trí. Roäng vì theá gian noùi

*Nay con nghe lôøi aáy* Quaùn saùt nghieäp quaû baùo ÔÛ saùu neûo luaân hoài.

*Phaät noùi nhaân coõi aùc* Laø töø tham, saân, si

*Neáu ngöôøi thích gieát haïi* Tuøy nghieäp chòu troùi buoäc. Nhaát ñònh ñoïa Ñaúng hoaït Naêm traêm naêm môùi ra Ngöôøi ñoïa vaøo Ñaúng hoaït Chòu nhieàu lôùp sinh töû.

*Cho neân goïi Ñaúng hoaït* Hay coi thöôøng, oaùn gheùt Cha meï vaø baø con

*Quyeán thuoäc, Thieän tri thöùc.* Ñoïa vaøo nguïc Haéc thaèng Löûa chaùy, daây troùi to

*Troùi coät thaân höõu tình* Nhö cöa xeû caây coái.

*Cho neân goïi Haéc thaèng* Neáu ñoïa vaøo Vieâm nhieät Löûa döõ luøa vaøo ñoát Chaùy höøng höïc lieân tuïc.

*Luøa nhöõng ngöôøi toäi nhaân* Chaïy doàn vaøo moät choã Thieâu ñoát raát khoå naõo Cho neân goïi Vieâm nhieät. Tu taäp haønh phi phaùp Gaây naõo loaïn moïi ngöôøi Noùi ra cuõng khoâng heát Ñoïa vaøo Cöïc vieâm nhieät. Rôi vaøo coõi aùc naøy

*Löûa döõ taït ñoát vaøo*

*Chòu khoå ñoát khoâng thoâi* Neân goïi Cöïc vieâm nhieät. Neáu gieát haïi moïi loaøi Nhö heo, choù, soùi, thoû Vaø caùc höõu tình khaùc

*Seõ ñoïa vaøo Chuùng hôïp.* Ñoïa ñöôøng aùc ñoù roài Caùc nuùi daäp naùt thaân Ñau khoå khoâng chòu noåi Neân goïi laø Chuùng hôïp. Neáu khi thaân, khaåu, yù Daáy leân caùc phieàn naõo Löøa doái loaøi höõu tình

*Ñoïa vaøo nguïc Haøo khieáu.* Vaøo ñöôøng aùc ñoù roài Chòu löûa döõ ñoát thaân

*Tieánmg khoå keâu khoâng döùt* Cho neân goïi Haøo khieáu.

*Neáu tham lam, troäm cöôùp* Taøi baûo cuûa caùc baäc Hieàn thaùnh tu tònh haïnh Ñoïa vaøo Ñaïi haøo khieáu. Neáu taïo nghieäp troäm caép Chòu löûa döõ thieâu thaân Tieáng keâu gaøo la lôùn

*Neân goïi Ñaïi haøo khieáu.* Neáu huûy baùng, vong aân Vôùi ngöôøi taïo coâng ñöùc Vaø caùc baäc cha meï Nhaát ñònh ñoïa Voâ giaùn. Hình phaït naùt xöông tuûy

*Quaû baùo cuûa thaân maïng* Chòu khoå khoâng giaùn ñoïan Neân goïi laø Voâ giaùn.

*Thöông yeâu, ganh gheùt nhau* Vaø gieát haïi laãn nhau

*Chieâu caûm vôùi ñöôøng aùc* Moùng tay moïc daøi, nhoïn. Vuoát moùng saét nhö vaäy Daøi möôøi saùu ngoùn tay Löûa maïnh thieâu ñoát thaân Quaøo, baáu haïi laãn nhau. Neân goïi Phong nhaân giaùp Ngöôøi ngu si, taø daâm Böôùc leân caây xoa saét

*Quyû thaân to raêng saét.* Thaân xaáu aùc löûa chaùy Luoân böùc naõo khoâng cuøng Laïi coù chim, quaï saét

*Rôï hoà, caùc thuù döõ.* AÊn nuoát loaøi höõu tình

*Laïi sinh vaøo röøng kieám* Caét xeù caùc toäi nhaân Tieáng keâu la reân xieát. Ñau khoå khoâng kham noåi Ngöôøi doái traù, voïng ngoân Phaûi nuoát hoøn saét noùng Roài uoáng nöôùc ñoàng soâi. Maõi maõi khoâng taïm döøng

*Cao ngaïo, khinh ngöôøi khaùc* Bò thuù döõ raêng saét

*Xuùm nhau ñeán aên thòt.* Chòu khoå ñeán vaïn naêm Öa laøm vieäc phi phaùp Rôi vaøo soâng nöôùc ñoàng Nöôùc ñoàng soâi suøng suïc. Soâi troài leân, nhaän xuoáng Laïi coù ngöôøi ngu si

*Khuyeân ngöôøi laøm phi phaùp* Seõ ñoïa nguïc Thieát luaân.

*Bò baùnh xe löûa saét* Ñeø nghieàn thaân voâ soá

*Hoaëc duøng coái ñaù xoay* Hoaëc baét leo nuùi kieám. Neáu ngöôøi noùi taø ñaïo Chaùnh phaùp cho laø quaáy

*Phaûi chòu ñi lui tôùi*

*Treân haøng ngaøn muõi nhoïn.* Nghieäp löïc chòu thaân to Ñuoåi doàn vaøo moät choã Boán phía nuùi ñaäp vaøo

*Nhö moùng tay gieát raän.* Neáu gieát ngöôøi tu haønh Traùnh xa nhaân Chaùnh ñaúng Taâm heïp hoøi taø chaáp

*Ñoïa vaøo nguïc Do taêng.* Laøm loaøi truøng baïo aùc Luoân ôû trong phaân dô Khi toäi nhaân ñeán ñoù

*Bò ræa ruùc hai chaân.* Troàng caây eùp laáy daàu Laøm toån haïi nhieàu truøng Ñoïa naèm trong maùng saét Gaäy saét noùng ñaùnh ñaäp. Neáu khôûi leân saân haän Gaây ra nhieàu toäi loãi Cheát ñoïa coõi Dieäm-ma Chòu ñuû moïi thöù khoå.

*Phaù ñi chuûng töû toát* Thaân, khaåu, yù taïo toäi Ngöôøi trí chôù taïo toäi Töôùng ñòa nguïc nhö vaäy. (Xong phaåm Ñòa Nguïc)

# M

*Loaøi boø, löøa, khæ, vöôïn* Cöu, caùp, ngang, ngoãng, vòt Do saân haän, tham duïc

*Neân chòu quaû nhö vaäy.* Soùi lang, hoå baùo döõ Saâu moït vaø raén ñoäc

*Nhieàu giaän döõ, ngaõ maïn* Neân chòu quaû nhö vaäy. Quaï, boà caét, ñieâu, thöùu Rít vaø nhieàu truøng khaùc Beo, gaáu, meøo, boø, ngöïa Roàng, caù, yeát-loä-traø.

*Nhöõng loaøi baøng sinh naøy* Taêng theâm ba nghieäp aùc Ñoïa vaøo coõi Dieäm-ma Chòu quaû baùo nhö vaäy.

*(Xong phaåm Baøng Sinh)*

# M

*Ngaên caûn ngöôøi boá thí* Troäm caép ñoà aên uoáng Ñoïa vaøo Boá-ñaùt-na Laøm ngaï quyû ñoùi khaùt. Ngöôøi ngu si, xaáu keùm Ngaõ maïn, thieáu leã ñoä Xin aên khoâng xaáu hoå Cheát laøm quyû böôùu to.

*Chính mình khoâng boá thí* Laïi khuyeân ngöôøi tham, keo Ñoïa vaøo loaøi quyû ñoùi

*Buïng to, coå laïi nhoû.* Ngöôøi xan tham cöïc ñoä Giöõ cuûa nhö troøng maét Khoâng cuùng thí phaàn nhoû

*Phaät, Taêng, ngöôøi ngheøo beänh.* Chính mình khoâng daùm duøng Coù ñaâu ñeán cha meï

*Cheát ñoïa thaân quyû ñoùi* Chòu khaùt khoâng gaëp nöôùc. Neáu troäm cuûa ngöôøi khaùc Cho roài, taâm hoái haän Cuõng ñoïa loaøi quyû ñoùi Thöôøng phaûi aên ñôøm, muõi. Mieäng luoân buoâng lôøi aùc Huûy baùng ngöôøi hieàn thieän Ñoïa vaøo loaøi quyû ñoùi Mieäng thöôøng tuoân löûa döõ. Xan tham cuøng tranh tuïng AÙc yù doøm cuûa ngöôøi

*Ñoïa vaøo loaøi quyû ñoùi* Phaûi aên ñoà cuùng teá. Hoaëc vaøo trong laøng xoùm Thaáy ngöôøi boû thöùc aên Hoaëc aên ñoà oùi möûa

*Maø cho laø ñoà ngon.* Chính mình ñaõ keo kieät Ly giaùn ngöôøi boá thí Laøm quyû Cöu-baøn-traø Thaân xaáu, maùu muû chaûy. Gieát haïi loaøi chuùng sinh Mình aên, cho ngöôøi aên

*Ñoïa quyû La-saùt-baø* Öa aên boät maïn höông. Tuy boá thí phaàn nhoû

*Nhöng oâm loøng saân haän* Ñoïa laøm Caøn-thaùt-baø Haàu nhaïc cho chö Thieân. Neáu ngöôøi öa hai löôõi Tranh caõi noåi saân haän Ñoïa quyû Taát-xaù-taù

*Ñaàu maët raát xaáu aùc.* Tuy vui haønh boá thí

*Nhöng thöôøng laøm khoå ngöôøi* Cheát ñoïa vaøo ñöôøng aùc

*Laøm loaøi quyû Maãu-ñaø.* Chính mình loaïn ñoäng gieát Daïy ngöôøi loaïn ñoäng gieát Ñoïa laøm thaân Döôïc-xoa Töôùng hung baïo, döõ tôïn.

*Nhöõng gì muoán sai traùi* Vôùi cha meï, sö tröôûng Ñoïa vaøo cung Döôïc-xoa Khoûe maïnh nhöng baïo aùc. Quaû baùo cuûa tham saân Laøm ngaï quyû Döôïc-xoa Khoå vui theo nhaân taïo Khoâng neân laøm ñieàu aùc. (Xong phaåm Ngaï Quyû)

# M

*Trôøi, ngöôøi vaø Tu-la* Phöôùc thoï coù khaùc bieät

*Ngöôøi mong caàu sinh Thieân* Kieân trì taùm trai giôùi.

*Sung söôùng theâm soáng laâu* Traùnh xa moïi beänh taät Neáu huûy phaïm giôùi caám Phaàn nhoû thích sinh Thieân. Ñoïa laøm A-tu-la

*Doøng hoï vôùi Boä-ña*

*Tuy khoâng troäm cuûa ngöôøi* Nhöng khoâng heà boá thí.

*Keo kieät laïi tham lam* Seõ laøm quyû giöõ cuûa

*Khoâng troäm cuõng khoâng thí* Khoâng xan cuõng khoâng tham.

*Nhaát ñònh ñöôïc thaân ngöôøi* Nhöng thieáu thoán côm aùo Khoâng troäm caép, tham, saân Thuû phaän vôùi ñôøi soáng.

*Vò ngon cuùng Thaùnh hieàn* Ñöôïc sinh vaøo coõi ngöôøi Soáng laâu theâm saéc löïc Toát ñeïp khoâng bò beänh.

*Thöôøng luoân thí thöùc aên* Ñuû tònh tín, hoå theïn Ñöôïc giaøu coù voâ löôïng Nuoâi soáng khaép taát caû.

*Neáu cuùng döôøng ruoäng, nhaø* Vaø xaây Taêng-giaø-lam

*Laøm taâm ngöôøi hoan hyû* Thì ngay nôi thaân naøy. Muoán gì ñöôïc tuøy yù

*Neáu cuùng döôøng giaøy, deùp* Daâng cuùng Phaät vaø Taêng Tôùi lui ñöôïc an laïc.

*Sau seõ ñöôïc ñi xe*

*Neáu ôû giöõa ñoàng troáng* Thí nöôùc hay ñaøo gieáng Vaø taïo theâm boùng maùt. Ñeå ngöôøi khoûi meät khaùt Sau ñöôïc hoa vi dieäu Trang nghieâm moïi toát ñeïp Thaân ñaày ñuû, meàm maïi.

*Neáu truyeàn phaùp cho ngöôøi* Vaø boá thí con caùi

*Sau ñöôïc laøm thaân ngöôøi* Thoâng minh nhieàu trí tueä. Neáu cuùng döôøng thuoác thang Sau khoâng coù beänh gì

*Neáu cuùng döôøng ñeøn saùng* Ñöôïc maét daøi thanh tònh Neáu cuùng döôøng aâm nhaïc Thì sau haùt hay tuyeät.

*Neáu cuùng döôøng ngoïa cuï* Sau ñöôïc thaân an laïc Neáu thí loaøi baøng sinh Soáng laâu, nhieàu saéc löïc. Neáu cho nöõ xuaát gia

*Quyeán thuoäc caøng theâm nhieàu* Neáu cuùng döôøng ruoäng ñaát

*Ñöôïc hoa traùi, suoái soâng.* Neáu sôï vaøo luaân hoài

*Neân thaân gaàn Hieàn thaùnh* Cuùng döôøng vaät caàn duøng Luoân sieâng naêng cung kính. Hay phaù caùc phieàn naõo

*Seõ ñöôïc quaû an laïc* Thöông xoùt khoâng keo, tieác Queân mình boá thí ngöôøi.

*Nhaát ñònh ñöôïc giaøu coù* Y, thöïc luoân ñaày ñuû Nhö ôû trong boán muøa Tuøy thôøi maø boá thí.

*Toân troïng caùc nghi thöùc* Seõ ñöôïc taát caû phöôùc Troäm caép vaät ngöôøi khaùc Ñeå laøm vaät mình xaøi.

*Sai traùi vôùi chaân khoâng* Khoâng rôøi boû phieàn naõo Khoâng khôûi taâm höõu töôùng Boá thí ñuùng chaân nhö.

*Quaû boá thí nhö vaäy* Ñöôïc an laïc voâ vi

*Nhö ngöôøi lìa daâm duïc* Vaø xa caû con trai.

*Vieãn du ñeán phöông khaùc* Töï taïi khoâng chöôùng ngaïi Neáu ngöôøi ñaém daâm duïc Taâm haønh khoâng döøng, boû. Cuoàng loaïn töï tham vöôùng Vónh vieãn ñoïa ba ñöôøng Xa rôøi caùc nöõ nhaân

*Tu giôùi tröø si, aùi.*

*Cho ñeán luùc maïng chung* Cuõng nhö phaù khí ñoäc Neáu tu nhaân Chaùnh ñaúng Luoân tu haønh phaïm haïnh. Tinh taán ñöôïc kieân coá

*Trôøi ngöôøi thöôøng cuùng döôøng* Vöõng chaéc khoâng meâ loaïn Khoâng uoáng röôïu, voïng ngoân. Noùi ra luoân chaân thaät

*An laïc ñöôïc tieáng taêm* Laøm moïi thöù aên uoáng

*Cuùng döôøng hoøa hôïp Taêng.*

*Seõ ñöôïc quyeán thuoäc toát* Cuøng sinh nöôùc baát ñoäng Cuøng nhau doác thöïc haønh Hoan hyû yù khoâng traùi.

*Quaùn kyõ veà lyù khoâng* Khoâng khi doái, ñieân ñaûo Ñoaïn heát moïi khoå naõo Ñöôïc giaûi thoaùt an laïc. Neáu ham vieän hyù luaän Ngu si ham ca muùa

*Ngaõ maïn caäy oai nghieâm* Khinh khi ngöôøi ngheøo heøn. Sau chòu quaû guø löng

*Caâm, ngoïng, thaân luøn xaáu* Mang treân mình ñaày beänh

*Noùi naêng khoâng khieâm nhöôøng.* Toäi khoå caøng theâm saâu

*Do ñaâu ñöôïc an laïc?* Taâm vaéng laëng, an nhieân Taát caû thieäm laøm ra

*Quaû baùo öùng khoâng doái* Mau choùng rôøi ñöôøng khoå. (Xong phaåm Coõi Ngöôøi)

# M

*Doái gaït, huûy giôùi caám* Ñoäc haïi theâm tranh chaáp Buûa roäng löôùi voâ minh Taát ñoïa coõi Tu-la.

*(Xong phaåm Tu-La)*

# M

*Boû danh lôïi hoan laïc* Traùnh xa caû doøng hoï

*Trì giôùi phaåm trung haï* Sinh leân Töù Thieân vöông. Cuùng döôøng ñuû moïi thöù Cho cha meï, thaân toäc

*Trì luaät, xa tranh chaáp* Ñöôïc sinh leân Ñao-lôïi. Yeâu thöông, khoâng toån haïi Saéc hoøa, xa yeâu gheùt Hoaøn toaøn trì giôùi luaät Ñöôïc sinh coõi Daï-ma.

*Ña vaên, giöõ giaùo phaùp* Tu tueä mong giaûi thoaùt

*Tích ñöùc, haønh oai nghi* Ñöôïc sinh leân Ñoå-söû.

*Neáu chính mình xuaát gia* Boá thí kieân trì giôùi

*Laøm cho ngöôøi an laïc* Ñöôïc sinh trôøi Bieán hoùa. loaøi höõu tình thöôïng caên Trì giôùi cuõng toái thöôïng Coâng ñöùc vöôït hôn tröôùc Sinh Tha hoùa töï taïi.

*Trì giôùi sinh chö Thieân* Thieàn ñònh cuõng nhö vaäy Neáu huaân tu trí tueä

*Daãn ñeán phaùt sinh tueä.* Nghieäp quaû baùo thieän aùc Toâi noùi khoâng sai laàm Do thieän ñöôïc an laïc Laøm aùc chòu khoå naõo.

*Giaø, beänh, cheát luaân chuyeån* Quaû baùo laø nhö vaäy

*Quaùn kyõ ba thöù naøy* Chôù ham, caàn phaûi boû. Caàu phöôùc,traùnh xa toäi Döùt haún caû saéc, thinh

*Thoâng ñaït nghóa chaân thaät* Nhaát ñònh ñaït giaûi thoaùt.

## 