**SOÁ 741**

KINH NGUÕ KHOÅ CHÖÔNG CUÙ

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Taán, Sa-moân Truùc Ñaøm-voâ-lan, ngöôøi xöù Taây Vöïc.*

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Trong naêm ñöôøng nôi ba coõi bò sinh töû khoâng ngöøng. Coù naêm khoå:

1. Khoå cuûa chö Thieân.
2. Khoå cuûa coõi ngöôøi.
3. Khoå cuûa suùc sinh.
4. Khoå cuûa ngaï quyû.
5. Khoå cuûa ñòa nguïc.

–Khoå cuûa coõi trôøi: Töø coõi trôøi thöù nhaát cho ñeán coõi trôøi thöù hai möôi taùm, ngoaïi tröø trôøi Töù A-na-haøm giöõ naêm giôùi, tu taäp möôøi nghieäp thieän, chöùng ñöôïc Thieàn thöù tö neân sinh leân coõi trôøi naøy. Caùc coõi trôøi khaùc, vì khoâng coù taâm ñaïo tueä neân bò sinh, giaø, beänh, cheát. Cuõng coù coõi trôøi soáng raát laâu, tuøy theo nghieäp taïo töø ñôøi tröôùc, neân tuoåi thoï coù daøi coù ngaén. Chö Thieân coù hai tai hoïa lôùn: Maïng heát vaø kieáp heát.

Coù ba nhaân duyeân laøm cho kieáp heát:

1. Ñaïi hoûa.
2. Ñaïi phong.
3. Ñaïi thuûy.

Coù baûy hieän töôïng laøm cho maïng heát:

1. AÙnh saùng treân ñænh ñaàu taét.
2. Hoa treân ñaàu heùo.
3. Saéc dieän thay ñoåi.
4. Buïi ñaát dính treân aùo.
5. Döôùi naùch tieát ra moà hoâi.
6. Thaân hình gaày oám.
7. Ruoài dính treân thaân, töï nhieân lìa khoûi choã ngoài.

Khi gaëp thuûy tai vôùi côn ñaïi hoàng thuûy, caû möôøi laêm coõi trôøi ñeàu bò tieâu saïch.

Khi gaëp phong tai thì gioù lôùn Tuøy-lam töø boán phöông noåi leân, thoåi bay caû nuùi Tu-di vaø caùc nuùi ñaù khaùc. Nhöõng ngoïn nuùi aáy va chaïm vaøo nhau naùt tan nhö buïi phaán, khoâng coøn gì caû.

Khi gaëp hoûa tai thì caû baûy maët trôøi xuaát hieän cuøng moät luùc vaø ñöùng yeân. Do khoâng chuyeån ñoäng neân thieâu ñoát truïi taát caû trôøi ñaát, gioáng nhö vaøng nung chaûy. Toaøn boä Duïc giôùi ñeàu bò tieâu saïch. Töù Thieân laø treân heát, tuy soáng taùm möôi öùc boán ngaøn vaïn kieáp cuõng phaûi cheát, rôi vaøo taùm neûo aùc.

Ñoù laø moät khoå.

– Khoå cuûa loaøi ngöôøi: Coù haøng traêm ngaøn thöù khoå. Con ngöôøi thaät laø khoå cöïc. Töø haïng noâ tyø cho ñeán keû xin aên, baàn cuøng ti tieän. Coøn nhöõng baäc phuù quyù toät baäc nhö Ñeá vöông, Chuyeån luaân thaùnh vöông ñeàu bò sinh, giaø, beänh, cheát. Roài naøo ñoùi khaùt, laïnh noùng, thoáng khoå, öu saàu, tai hoïa hoaëc bò lao tuø phaït hình löûa thieâu ñoát, nöôùc nhaán chìm, rôi xuoáng haàm hoá hoaëc bò ñaù, dao, gaäy, ngöïa keùo, oan gia, giaëc cöôùp gieát haïi laãn nhau. Coù raát nhieàu caùch cheát. Vì chöa ra khoûi ba coõi neân taát caû chuùng sinh ñeàu coù nhöõng thöù khoå aáy.

–Khoå cuûa suùc sinh: Döôùi töø loaøi saâu boï, coân truøng boø ngoaèn ngoeøo, nhoû beù, chim bay, thuù chaïy; treân ñaát caùc loaøi voi, roàng, chim caùnh vaøng… ñeàu laø suùc sinh. Chuùng cuõng bieát laïnh, noùng, ñoùi khaùt, lo buoàn, ñau khoå, con maïnh hieáp con yeáu, aên nuoát laãn nhau. Hoaëc coù loaøi bò keû ñoà teå saên luøng, ñaët baãy, löôùi ñeå baét roài laáy thòt cung caáp cho ngöôøi. Hoaëc coù keû duøng traêm ngaøn möu keá ñeå baét gieát, khoâng theå noùi heát.

–Khoå cuûa ngaï quyû: Ngaï quyû coù chín loaïi. Coù loaïi quyû thaân daøi moät do-tuaàn, coå nhoû nhö loã kim. Khi ñi coù töøng ñoát khuùc nhö naêm traêm chieác xe. Moät khi phaùt ra tieáng thì löûa nôi coå hoïng phaùt ra töï thieâu chaùy thaân. Neáu thaáy doøng nöôùc maø chaïy ñeán thì nöôùc lieàn khoâ caïn, khoâng ñöôïc moät hôùp. Neáu coù ñöôïc thì nöôùc hoùa thaønh maùu muû hoaëc laø phaân dô, hoaëc nöôùc ñoàng, khi vaøo coå thì chaùy raùt, xuoáng döôùi thì tieâu ruïi khoâng coøn gì caû, vaäy maø toäi loãi vaãn chöa heát, thaân töï nhieân trôû laïi nhö cuõ. Bò quaû baùo nhö vaäy ñeàu do ñôøi tröôùc laøm ngöôøi soáng ñôøi baïo ngöôïc, khuûng boá, hieáp ñaùp böùc baùch ngöôøi, khoâng theo ñaïo lyù, tham lam, keo kieät, khoâng bieát boá thí neân phaûi thoï nhaän nhöõng tai öông nhö theá.

–Khoå cuûa ñòa nguïc: Thaønh vaây baèng saét, roài naøo vaïc daàu, nuùi ñao, röøng kieám, truï saét, nöôùc ñoàng soâi, maùu muû, baêng laïnh, phaân dô, nöôùc maën, muõi nhoïn, xe baèng löûa, loø than, ñinh löûa, möôøi saùu muõi teân ñoäc, quaï, dieàu, keân keân, choàn caùo, nhöõng loaøi chim moû cöùng baèng saét bay vaøo mieäng ngöôøi roài xuyeân thaáu beân trong, aên caû nguõ taïng, ngöôøi aáy khoâng theå troán traùnh ôû choã naøo ñöôïc. Nguïc toäi cöïc khoå aùc goàm coù möôøi taùm choã. Nhöõng keû bò toäi khoâng keå lôùn, nhoû, chæ theo nghieäp naëng hay nheï maø töï nhaän laáy quaû baùo moät kieáp hay nöûa kieáp môùi heát. Coù toäi nhaân khoâng coù khaû naêng thay ñoåi. Ñeán khi toäi heát thì sinh trôû laïi theá gian, chòu caùc tai öông coøn soùt.

Phaät noùi coù taùm choã aùc:

1. Ñòa nguïc.
2. Ngaï quyû.
3. Suùc sinh.
4. Bieân ñòa.
5. Coõi trôøi Tröôøng thoï.
6. Tuy laøm ngöôøi nhöng bò muø, ñieác, caâm, ngoïng, tay chaân teâ lieät, khoâng coù khaû naêng nghe vaø nhaän.
7. Tuy laøm ngöôøi, saùu caên ñaày ñuû, theá trí bieän thoâng, nhöng hoïc kinh ñieån cuûa theá tuïc, tin theo taø kieán, cuùng teá yeâu quyû, hoaëc laøm ñoà teå saên baét, taâm yù phoùng tuùng, khinh khi, löøa gaït traêm ñieàu, khoâng tin Tam baûo. Sau khi qua ñôøi, bò ñoïa trôû laïi vaøo ñòa nguïc. Töø choã toái taêm vaøo toái taêm, khoâng bieát bao giôø thoaùt khoûi. Nay ñöôïc laøm ngöôøi maø khoâng tin chaùnh phaùp, khoâng phuïng thôø Tam baûo, cheâ bai Thaùnh ñaïo.
8. Sinh ra khoâng gaëp Phaät.

Taùm aùc naøy cuõng goïi laø taùm naïn. Phaät noùi:

–Ba ñöôøng aùc laø nhaø chung cuûa taát caû chuùng sinh, khi laøm ngöôøi, khi laøm trôøi, gioáng nhö laøm khaùch vaøi ngaøy roài trôû veà nhaø. Hoïc giaû phaûi suy nghóa ñieàu naøy, caàn phaûi tinh taán noã löïc môùi coù theå thoaùt khoûi khoå. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, saùu caên laïi khoù ñuû, lôøi noùi khoù truùng, taøi naêng thoâng minh khoù ñaït ñöôïc, thoï maïng khoù laâu daøi, ngöôøi saùng suoát khoù gaëp, loøng tin chaân chaùnh khoù coù, taâm thieän khoù sinh, kinh phaùp khoù nghe vaø Nhö Lai caøng raát khoù gaëp. Theá gian coù caây Öu-ñaøm-baùt, chæ keát traùi maø khoâng coù hoa, khi naøo Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän treân theá gian thì caây aáy môùi ra hoa. Ñaõ ñöôïc laøm thaân ngöôøi, saùu caên khoù ñaày ñuû, laïi kheùo gioûi veà bieän luaän, taøi naêng thoâng tueä, soáng laâu, ñöôïc gaëp baäc minh sö, hoïc hoûi, phaùt taâm Boà-ñeà, chaùnh tín khoâng thoaùi chuyeån, ñöôïc nghe ñaày ñuû kinh phaùp vaø ra ñôøi ñöôïc gaëp Nhö Lai. Ñaây laø do phöôùc ôû ñôøi tröôùc. Theo daáu chaân ngöôøi phöôùc ñöùc, gioáng nhö ñi töø saùng vaøo choã saùng. Neáu theo daáu chaân cuûa Nhö Lai ñi maõi khoâng döøng thì seõ gaëp nhau, hoäi hoïp ôû ñaïo traøng. Khoâng neân laøm hö hoaïi coäi goác aáy maø queân ñi coâng tu haønh ôû kieáp tröôùc. Moät khi maát yù ñaïo thì phaûi bò ñau khoå trong nhieàu kieáp, cho neân phaûi heát söùc caån thaän.

Taát caû chuùng sinh luoân bò giam haõm trong ñòa nguïc.

Laïi nöõa, nguïc aáy coù möôøi hai lôùp thaønh, ñöôïc bao quanh vôùi ba lôùp gai raøo, coù saùu teân giaëc caàm ñao ñöùng canh giöõ. Nhöõng toäi nhaân trong ñoù raát khoù thoaùt ra ñöôïc.

Sao goïi laø luoân bò giam haõm trong ñòa nguïc? Nghóa laø noùi veà ba coõi. Möôøi hai lôùp thaønh laø gì? Laø möôøi hai nhaân duyeân.

Ba lôùp gai raøo laø gì? Laø ba ñoäc.

Saùu teân giaëc caàm dao laø gì? Laø saùu tình *(saùu caên)*.

Ai ñaõ phaùt taâm Boà-ñeà thì neân giöõ troïn veïn giôùi caám, thöôøng haønh Töù ñaúng taâm ñaïi Bi *(boán Taâm voâ löôïng)*, saùu phaùp Ba-la-maät, haønh phaùp quaùn Soå töùc, ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo, caùc Thieàn, Tam-muoäi, taát caû yù phaùp nôi caùc moân Toång trì, khoâng cao khoâng thaáp, voâ töôûng, voâ nguyeän, theo ba cöûa giaûi thoaùt, chöùng ñöôïc phaùp Tam trò, phaân bieät ñöôïc ba höôùng, thoâng toû veà Tam ñaït trí, khoâng buoäc, khoâng môû, khoâng caàu ngoâi vò Chuyeån luaân thaùnh vöông, laø baäc toân quyù trong haøng trôøi, ngöôøi, khoâng laøm lay ñoäng taâm, khoâng sôï toäi khoå, khoâng keå lao nhoïc, luoân nghó veà chuùng sinh. Hieåu roõ ba coõi laø khoâng, khoâng taäp theo ba nghieäp. Nhö vaâïy môùi goïi laø ñöôïc ra khoûi choán tuø nguïc laâu daøi. Bieát söï khôûi dieät cuûa möôøi hai nhaân duyeân thì coù theå ñoaïn tröø caên baûn si, goïi ñoù laø ra khoûi möôøi hai lôùp thaønh. Bieát ba ñoäc tham, saân, si neân khoâng bò troùi buoäc, yù khoâng vöôùng maéc. Ñoù goïi laø nhoå ñöôïc ba lôùp gai raøo. Hieåu roõ saùu tình *(caên)* ñeàu khoâng coù goác ngoïn, gioáng nhö caây chuoái. YÙ khoâng bò aùi troùi buoäc, nhö vaäy goïi laø thoaùt ñöôïc saùu giaëc caàm dao. Ngöôøi hoïc ñaïo tröôùc tieân phaûi hieåu roõ raøng: khoâng coù ta, khoâng coù ngöôøi, khoâng ai laøm ra caû maø taát caû ñeàu do duyeân sinh. Khoâng coù phaùp naøo maø khoâng töø duyeân sinh. Neân taïo ra nhöõng coâng ñöùc öùc kieáp khoâng moûi meät. Gioáng nhö chim bay treân hö khoâng, khoâng ñeå daáu veát. Cuõng vaäy, ngöôøi laøm phöôùc khoâng ñeå daáu veát, khoâng ai thaáy caû. Cho neân khoâng taïo ra caùc nhaân aùc, duø nhoû nhö maûy loâng. Ñoù goïi laø phaùt taâm Boà-taùt, coù theå vöôït qua khoå aùch. Xem nhaø cöûa nhö lao nguïc, vôï con, taøi saûn, cuûa caûi quyù baùu laø goâng cuøm. Ñaém ñuoái nôi aân aùi chính laø gaùnh naëng.

Phaät baûo chuùng ñeä töû:

–Naøy thieän nam, thieän nöõ! Caùc vò ñaõ xuaát gia laø lìa ñöôïc lao nguïc, töø boû vôï con laø côûi ñöôïc goâng cuøm. Nhö vaäy sao caùc oâng khoâng buoâng xaû gaùnh naëng xuoáng?

Caùc Sa-moân thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con khoâng coù gaùnh naëng gì caû.

oâng.

Phaät noùi:

–Tham ñaém vaøo caùi ta vaø ngöôøi, tham soáng laâu, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng. Muoán caàu ñöôïc cuùng döôøng, chaát chöùa cuûa rieâng tö, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng. Baïn ñoàng hoïc thì khoâng hoøa thuaän, ñeå ñi thaân vôùi cö só, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc

YÛ mình doøng hoï cao quyù maø cao ngaïo, ngaõ maïn, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng. YÛ mình thoâng minh maø khinh khi ngöôøi ít hoïc, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Phoùng tuùng ngang ngöôïc, khoâng nghe nhaän lôøi can giaùn cuûa ai, ñoù laø gaùnh naëng

cuûa caùc oâng.

AÊn uoáng khoâng chöøng möïc, uoáng röôïu, tham vò ngon, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng. Khoâng duøng phaùp phuïc laïi maëc xieâm y cuûa theá gian, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Beân ngoaøi laøm boä gioáng nhö theo chaùnh phaùp maø beân trong luoân doái traù, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Khoâng kieàm cheá saùu caên, phaùp huûy giôùi phaùp, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Gom goùp cuûa caûi nôi daân chuùng ñeå xaây döïng chuøa mieáu, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc

oâng.

oâng.

Cuùng teá quyû thaàn ñeå caàu phöôùc, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Möôïn phaùp Phaät ñeå laøm chuù thuaät trò beänh, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng. Ngöôïc laïi lôøi Phaät daïy, phaïm boán giôùi troïng, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc oâng.

Nghæ ngôi khoâng chöøng möïc, khoâng trôû laïi Taêng phoøng, ñoù laø gaùnh naëng cuûa caùc

Ai khoâng truùt boû nhöõng gaùnh naëng aáy xuoáng thì sau seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Phaät noùi:

–Coù con voi traéng lôùn, raát maïnh. Noù coù theå dôøi nuùi, phaù ñaát thaønh khe suoái, nhoå

caây, nghieàn ñaù. Söùc maïnh cuûa voi khoâng gì saùnh baèng. Coù ngöôøi duøng sôïi toùc buoäc vaøo chaân noù, con voi aáy töôûng laø chaân bò queø neân khoâng ñaùm cöû ñoäng.

Phaät noùi:

–Caùc oâng neân hieåu roõ ví duï naøy, tö duy cho thaät kyõ. Neáu coù Hieàn giaû soáng ôû gia ñình maø haønh ñaïo, nhaøm chaùn taát caû söï vaät nôi theá gian, bieát raèng taát caû ñeàu khoå, khoâng, voâ ngaõ neân muoán xuaát gia. Vì ñaïo maø töø boû vôï con, nhaø cöûa, tìm minh sö ñeå thoï trì phaùp phuïc. Gaàn ngaøy ra ñi, vôï con quyeán luyeán, than khoùc, buoàn thöông ai oaùn. Thaáy söï bieät ly ñau khoå naøy, Hieàn giaû buoàn baõ lieàn thay ñoåi yù chí. Vì bò vôï con laøm meâ hoaëc, neân khoâng coøn yù chí xuaát gia. Gioáng nhö con voi bò sôïi toùc quaán chaân, khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc, do ñoù luoân ñau khoå.

Phaät noùi:

–Taát caû söùc maïnh khoâng gì baèng taâm. Taâm laø oan gia, noù luoân löøa gaït ngöôøi. Taâm daãn vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, trôøi, ngöôøi, hình töôùng ra sao ñeàu do taâm laøm ra. Neáu chieán thaéng ñöôïc taâm ñeå haønh ñaïo thì söùc maïnh aáy raát lôùn. Ta chieán ñaáu vôùi taâm phaûi traûi qua voâ soá kieáp, nay môùi ñöôïc thaønh Phaät. Moät mình ñi trong ba coõi ñeàu do taâm daãn loái.

Taát caû muøi thôm khoâng gì baèng muøi thôm Chieân-ñaøn. Muøi thôm cuûa noù giaù trò nhö vaøng roøng trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, laïi trò ñöôïc beänh. Neáu ai bò truùng ñoäc, ñau ñaàu, noùng soát thì maøi vuïn Chieân-ñaøn thoa leân thaân hoaëc uoáng seõ heát beänh ngay. Taát caû chuùng sinh ñeàu maõn nguyeän. Coù ngöôøi ñöôïc caây Chieân-ñaøn roài, boù laøm cuûi ñeå baùn nhöng khoâng ai mua.

Khi coøn taïi theá, Ñöùc Phaät noùi kinh phaùp ñeå ngöôøi ñaéc ñaïo, ai cuõng ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt. Sau khi Ngaøi nhaäp Nieát-baøn, trong theá gian coøn löu laïi möôøi hai boä kinh vôùi soá löôïng nhieàu voâ keå nhöng khoâng coù ai xem. Cuõng nhö caây Chieân-ñaøn boù laïi thaønh cuûi ñem baùn maø khoâng ai mua.

Trong taát caû caây hoâi thoái khoâng caây naøo baèng caây Y-lan. Noù hoâi thoái gheâ gôùm, ai cuõng gheùt vaø sôï muøi cuûa noù. Caây Y-lan vaø caây Chieân-ñaøn sinh ra coù boán loaïi:

1. Caây Chieân-ñaøn bò caây Y-lan bao quanh.
2. Caây Y-lan ñöôïc caây Chieân-ñaøn bao quanh.
3. Caây Chieân-ñaøn moïc thaønh röøng.
4. Caây Y-lan bao quanh nhau.

–Sao goïi laø caây Chieân-ñaøn bò caây Y-lan bao quanh? Nhö tröôûng giaû coù loøng tin chaùnh phaùp, haønh theo neûo ñaïo nhöng vôï con oâng ta khoâng ai nghe theo. Ngöôïc laïi, hoï phuïng thôø taø kieán ngoaïi ñaïo, cuùng teá yeâu quyû, khoâng chòu nghe lôøi oâng. Ñaây laø caây Chieân-ñaøn bò caây Y-lan bao quanh.

–Sao goïi laø caây Y-lan ñöôïc caây Chieân-ñaøn bao quanh? Nhö coù tröôûng giaû tin theo taø ñaïo, cuùng teá quyû thaàn, nhöng vôï con lôùn nhoû trong nhaø ñeàu suøng tín Tam baûo, khoâng boû Baùt quan trai giôùi, boá thí, laøm phöôùc, khoâng lìa saùu Ñoä. Duø tröôûng giaû quôû traùch nhöng hoï vaãn cöù leùn haønh trì. Ñaây laø caây Y-lan ñöôïc caây Chieân-ñaøn bao quanh.

–Sao goïi laø caây Chieân-ñaøn moïc thaønh röøng? Nhö coù tröôûng giaû, doøng hoï trong nhaø ñeàu nghe theo lôøi cuûa oâng ta khoâng daùm traùi lôøi. Hoï suøng tín Tam baûo, taâm yù hôïp nhau. Ñaây laø caây Chieân-ñaøn moïc thaønh röøng.

–Sao goïi laø caây Y-lan bao quanh nhau? Nhö coù gia ñình tröôûng giaû tin theo taø kieán, laøm möôøi ñieàu aùc, cuùng teá yeâu quyû, ñoùng cöûa saùt sinh, roài cuøng nhau vui thích. Ñaây laø caây Y-lan bao quanh nhau.

Boán haïng ngöôøi naøy ñeàu do taâm yù vaø haønh ñoäng töø ñôøi tröôùc khaùc nhau cho neân khoâng hoøa hôïp. Ñieàu naøy trong Kinh luaät noùi raát roõ veà chuyeän toäi phöôùc. Neáu cuùng teá, saùt sinh cho quyû aên thì khoâng theo thôø vaø khoâng aên nhöõng thöùc aên aáy. Neáu vaøo trong nuùi, ñaàm thaáy loaøi chim bay, thuù chaïy xuùm aên thì khoâng ñöôïc laøm chuùng kinh sôï roài giaät thöùc aên cuûa chuùng. Neáu thaáy ñoà teå gieát heo, deâ, ñaët löôùi saên baét hoaëc gieát toäi nhaân thì khoâng ñöôïc ñöùng nhìn maø phaûi traùnh boû ñi. Neáu traùnh khoâng ñöôïc thì khôûi loøng ñaïi Bi, nguyeän raèng: “Khi ta thaønh Phaät, trong coõi nöôùc cuûa ta aên uoáng töï nhieân, khoâng coù caùc ñieàu aùc naøy.”

Ngaøy xöa, phu nhaân cuûa vua caáp cho moïi ngöôøi höông thôm nhöng khoâng cho vôï cuûa teân ñoà teå, do ñoù taïo nhaân duyeân oaùn ñoái nhau. Coù khi toäi duyeân vôùi phöôùc, coù khi phöôùc duyeân vôùi toäi, toäi phöôùc hôïp nhau coù hai quaû. Taâm do töôûng sinh maø gaây caùc haønh roài moïc reã, ñaâm choài, sau chòu quaû baùo. Ngöôøi vôï cuûa ngöôøi ñoà teå naøy bò toäi duyeân vôùi phöôùc, roài phaûi nhieàu ñôøi ñeàn traû nhau, luoân luoân chòu caùc khoå. Ñoù laø do khoâng cho höông thôm.

Cha con, vôï choàng, anh em trong nhaø, baïn beø, ñaày tôù ñeàu coù naêm nhaân duyeân:

1. Oan gia.
2. Maéc nôï.
3. Ñeàn traû.
4. Nguyeän cuõ.
5. Thaân thieát.

–Sao goïi laø oan gia? Nhö cha con, vôï choàng, anh em, doøng hoï, baïn beø, ñaày tôù soáng

gaàn guõi beân nhau nhöng gieát haïi nhau. Ñoù laø oan gia.

–Sao goïi laø maéc nôï? Nhö cha meï gom goùp taøi saûn, bò con tieâu duøng phung phí. Ñoù laø maéc nôï.

–Sao goïi laø ñeàn traû? Nhö con caùi gom goùp taøi saûn ñem cung caáp cho cha meï. Ñoù laø ñeàn traû.

–Sao goïi laø nguyeän cuõ? Ñôøi tröôùc phaùt nguyeän muoán laøm cho gia ñình coù taâm thieän, hoan hyû, cung kính hoøa thuaän nhau. Ñoù laø nguyeän cuõ.

–Sao goïi laø thaân thieát? Ñôøi tröôùc laáy ñaïo phaùp laøm nhaân duyeân, thôø kính laãn nhau, sau naøy cuøng nhau ôû trong phaùp saùng suoát, tinh taán, yù chí hoøa thuaän. Ñoù laø thaân thieát.

Phaät noùi:

–Tröôùc kia tröôûng giaû A-nan-baân-ñeå coù naêm phöôùc ñöùc:

1. Giôø giaác.
2. Thaân giaùo.
3. Noùi naêng.
4. Thuaàn nhaát.
5. Hoøa thuaän.

–Sao goïi laø giôø giaác? Nghóa laø ngaøy ñeâm saùu thôøi khoâng queân leã kính. Ñoù laø giôø

giaác.

–Sao goïi laø thaân giaùo? Nghóa laø khi tröôûng giaû laøm gì thì lôùn nhoû trong nhaø ñeàu

laøm theo. Ñaây goïi laø thaân giaùo.

–Sao goïi laø noùi naêng? Nghóa laø tröôûng giaû muoán laøm gì cuõng ñöôïc. Khi laøm phöôùc, oâng noùi tröôùc vôùi ngöôøi trong nhaø thì hoï ñeàu nghe theo. Ñaây goïi laø noùi naêng.

–Sao goïi laø thuaàn nhaát? Nghóa laø moïi ngöôøi aên maëc bình ñaúng, cho ñeán noâ tyø cuõng vaäy. Ñaây goïi laø thuaàn nhaát.

–Sao goïi laø hoøa thuaän? Nghóa laø treân döôùi thuaän hôïp, khoâng choáng traùi nhau. Ñaây goïi laø hoøa thuaän.

Do naêm phöôùc naøy maø haøng noâ tyø, traâu ngöïa, gia suùc, caû loaøi coân truøng trong nhaø oâng sau khi cheát ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Neáu moïi ngöôøi trong nhaø, ngöôøi nguû laïi ñeâm, ñi ngang nhaø hoaëc chim bay, thuù chaïy ngang nhaø oâng, khi cheát cuõng ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Nhaø tröôûng giaû beân trong cöûa ñoùng, giaûng noùi, tuïng kinh phaùp maø tieáng kinh ngaân vang khoâng döùt. Neáu ai nghe aâm thanh aáy ñeàu vui möøng. Vì taâm laøm goác cho neân ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Tröôûng giaû ñöôïc nguyeän xöa laø do voâ soá kieáp ñeán nay noùi naêng thaønh tín, khoâng khinh khi, doái gaït ngöôøi, khoâng taïo caùc ñieàu aùc, coâng ñöùc thuaàn thuïc. Nhôø naêng löïc cuûa ñaïi theä nguyeän maø oâng ta ñaït ñöôïc nhö theá.

Trong coõi trôøi ñaát, khi gaëp ba tai hoïa thì taát caû ñeàu bò huyû dieät, nhöng choã cuûa oâng tröôûng giaû thì khoâng sao caû. Khi ñaïi kieáp heát, caûnh giôùi cuûa Phaät goàm coù traêm öùc nuùi Tu-di, traêm öùc nuùi Thieát-vi ñeàu tieâu saïch nhöng coõi Phaät thì khoâng sao. Nhö vaäy, möôøi phöông caùc coõi Phaät, hö khoâng voâ taän, chuùng sinh voâ cuøng, coõi Phaät voâ soá, hö khoâng voâ bieân, chuùng sinh voâ bieân, voâ soá ñaïi thieân quoác ñoä, Nhö Lai ñeàu ôû khaép trong ñoù. Vì thoï maïng laø öùc kieáp neân khoâng noùi chuùng sinh coù thuyû coù chung. Trí cuûa Nhö Lai thaáu roõ taát caû chuùng sinh khoâng cuøng taän. Noùi Baùt-nhaõ ba-la-maät laø khoâng cuøng taän, chuùng sinh cuõng khoâng cuøng taän.

Ñöùc Phaät laïi noùi coù boán loaïi sinh:

1. Thai sinh.
2. Noaõn sinh.
3. Thaáp sinh.
4. Hoùa sinh.

Ñaây laø phaân bieät ñeå neâu baøy thoâi, neáu noùi roõ thì nhaän bieát töøng chuûng loaïi. Chuùng sinh trong naêm ñöôøng nôi ba coõi, taát caû sôû höõu ñeàu do hoùa sinh. Cho neân noùi nhö huyeãn, nhö hoùa, nhö moäng, nhö aûnh, nhö tieáng vang, nhö boùng traêng trong nöôùc khoâng coù taùc giaû. Tröôùc tieân phaûi thaáu ñaït yù nghóa naøy thì môùi coù theå haønh ñaïo ñöôïc. Ñaïo cuõng nhö hoùa, taát caû ñeàu voâ nguyeän, voâ taïo, voâ taùc, voâ thuûy, voâ chung. Neáu noùi nhö vaäy thì ngöôøi môùi hoïc seõ kinh haõi, nghi ngôø.

Ngöôøi kinh nghi coù ba nhaân duyeân:

1. Coù ít coâng ñöùc.
2. Khoâng gaëp ñöôïc minh sö.
3. Khoâng sieâng naêng hoïc kinh, haønh ñoäng theo yù cuûa mình, vöôùng vaøo caùi ta, chaïy theo sinh saéc, tham caàu danh tieáng, lôïi döôõng, dua nònh, khoâng thaønh tín.

Nhöõng nhaân duyeân nhö vaïây khoâng theå naøo gaàn guõi, ñeå ñi saâu vaøo phaùp nhaãn. Taát caû hö hoaïi, khoâng coù sôû höõu, laø voâ töôùng, voâ nguyeän, ñoù laø yeáu chæ cuûa ñaïo. Trí tueä cuûa ñaïo laáy khoâng laøm treân heát. Hoïc ñaïo laáy voâ vi *(Nieát-baøn)* laøm toái thöôïng. Ba caâu naøy khoâng theå noùi cho ngöôøi môùi hoïc ñaïo bieát, vì hoï nghe “voâ sôû höõu” thì seõ buoâng thaû taâm yù, khoâng tu giôùi haïnh, khoâng laáy gì ñeå baûo veä. Vôùi saùu ñöùc thì laïi pheá boû, noùi: Taát caû ñeàu laø khoâng thì caàn phaûi laøm gì nöõa. Mieäng tuy noùi “khoâng” maø laøm thì troâng “coù”. Vì rôi vaøo choán ñieân ñaûo neân noùi “khoâng coù coâng ñöùc”. Boà-taùt khoâng öùng vôùi phaùp Nhaãn voâ sinh.

Tri thöùc thieän muoán daïy baûo ngöôøi môùi hoïc thì phaûi daïy töø töø. Noùi nhöõng vieäc ñeå hoï töï gìn giöõ, noùi toäi khoå cuûa sinh töû, giaûi thích roõ raøng veà naêm ñöôøng ñeå hoï tin nôi toäi phöôùc. Moïi vieäc ñeàu phaûi hieåu roõ môùi coù theå giaûng noùi veà ñaïo ñöôïc.

Ngaøy xöa, vua Phaàn-hoøa-ñaøn so saùnh trí vôùi Phaät. Ñöùc Phaät baûo vua:

–Laáy nöôùc bieån ñeå maøi möïc, voùt caây laøm buùt vieát nhöõng gì ta nhaän bieát laøm thaønh quyeån kinh, duø nöôùc bieån khoâ caïn, caây coái cheát saïch, nhöng kinh cuûa ta thì khoâng heát. Vì sao? Vì Phaät coù trí Tam ñaït neân taát caû söï vieäc töø xöa ñeán nay ñeàu thoâng roõ. Kinh Phaät raát nhieàu, saùnh vôùi hö khoâng. Trí Phaät roäng saâu, khoâng coù ñaàu moái. Nhöõng ñieàu giaûng noùi trong kinh thì khoâng theå nghó löôøng. Hoaëc khi laëp ñi laëp laïi, khoù hieåu roõ. Neáu toùm löôïc thì coù saùu vieäc môùi coù theå nhaän bieát ñöôïc coát loõi cuûa noù:

1. Chaùnh ñaïo.
2. Thieän quyeàn.
3. Chí giaùo.
4. Duï ñaïo.
5. Phöôùc ñöùc.
6. Caám giôùi.

–Sao goïi laø Chaùnh ñaïo? Nghóa laø noùi khoâng coù ñaàu moái, khoâng taïo khoâng taùc, taát caû ñeàu roãng laëng, khoâng coù sôû höõu, khoâng töø ñaâu sinh, khoâng haønh, khoâng ñaéc, töï nhieân nhö vaäy. Ñoù laø Chaùnh ñaïo.

–Sao goïi laø Thieän quyeàn? Nghóa laø bieán hoùa ñuû caùch, hoaëc ñi, hoaëc ôû tuøy loaïi maø sinh vaøo ñeå laøm nhaân duyeân. Hôïp thôøi thì noùi ngay, khoâng caàn chöông cuù, muïc ñích laø ñeå hoùa ñoä thoâi. Ñoù laø Thieän quyeàn.

–Sao goïi laø Chí giaùo? Nghóa laø chæ roõ toäi, phöôùc, laøm nhö vaäy, ñöôïc nhö vaäy, taát caû

ñeàu do nghieäp, khoâng ai ñem ñeán caû, vieäc aáy roõ raøng. Ñoù laø Chí giaùo.

–Sao goïi laø Duï ñaïo? Nghóa laø khai môû cho ngöôøi chöa hoïc, ñöôïc trôøi baûo hoïâ, coù phöôùc ñöùc, ñöôïc soáng laâu, lôïi ích, ñöôïc keát quaû trong ñôøi hieän taïi. Ñoù laø Duï ñaïo.

–Sao goïi laø Phöôùc ñöùc? Nghóa laø tu saùu Ñoä roát raùo, laøm chuû trò saùu caên, giöõ gìn caùc caên moân thì coù theå ñöôïc sinh leân coõi trôøi, laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, luoân luoân ñöôïc vui söôùng. Ñoù laø Phöôùc ñöùc.

–Sao goïi laø Caám giôùi? Nghóa laø giöõ gìn thaân mieäng, nhieáp taâm, thaân khoâng saùt sinh, troäm caép, taø daâm, uoáng röôïu, khoâng ôû laâu trong ba ñöôøng aùc. Ñoù laø Caám giôùi.

Tröôùc tieân hieåu roõ veà yù naøy thì môùi coù theå haønh theo ñaïo. Ví nhö keùo löôùi, tröôùc phaûi naém laáy caùc gieàng moái ñeå cho caùc maét löôùi chính. Neáu khoâng hieåu ñieàu ñoù maø söûa caùc maét löôùi tröôùc thì löôùi seõ bò roái ren, quaán laáy nhau khoâng thaùo ra ñöôïc. Hoïc cuõng nhö vaäy, neáu khoâng thoâng ñaït ñieàu coát yeáu, khoâng hieåu roõ nhöõng phöông tieän giaûng noùi trong kinh thì khoâng theå phaân bieät ñöôïc, cho neân cheâ bai nhau, luoân chaáp yù rieâng cuûa mình roài noåi saân giaän, laøm maát ñi yù nghóa caên baûn, boû ñieàu ñuùng, theo ñieàu sai. Ngöôøi hoïc cuõng vaäy, khoâng söûa ñoåi mình cho chaùnh. Hieåu ñuùng thì ít maø sai laàm thì nhieàu. Haïng ngöôøi nhö vaäy chæ mang tieáng laø hoïc maø thoâi.

Ñöùc Phaät daïy boán Ñeá:

1. Khoå ñeá.
2. Taäp ñeá.
3. Dieät ñeá.
4. Ñaïo ñeá.

Taát caû chuùng sinh khoâng bieát roõ veà khoå maø cöù cho laø vui, ôû trong toäi khoå maø laïi muoán ñöôïc an vui. Laøm giaëc maø doái traù noùi laø ngöôøi hieàn ñeå meâ hoaëc loøng ngöôøi. Noùi vaø haønh ñoäng ñöôïc keát quaû ngay nôi ñôøi hieän taïi. Ngöôøi hoïc nghe nhö vaäy ñeàu thích thuù laõnh hoäi. Lôøi noùi ñuùng thì nghòch loã tai, khoâng chòu chaáp nhaän, cho neân noùi chaân chaùnh coøn mình thì ngöôïc laïi thì ai coù theå nghe theo!

Khoâng bieát Taäp ñeá. Ngöôøi bieát Taäp ñeá laø bieát veà söï cheát. Do bieát veà söï cheát neân khoâng daùm laøm.

Khoâng bieát Dieät ñeá. Ngöôøi bieát Dieät ñeá laø bieát veà söï cheát. Do bieát veà söï cheát neân khoâng daùm laøm.

Khoâng bieát Ñaïo ñeá. Ngöôøi bieát Ñaïo ñeá laø nghe veà ñaïo neân laøm theo ñaïo.

Taát caû moïi ngöôøi trong theá gian taïo toäi thì deã maø laøm phöôùc thì khoù. Hoïc só laøm phöôùc thì deã maø laøm theo ñaïo thì khoù. Ngöôøi laøm theo ñaïo thì deã maø hieåu ñaïo laïi khoù. Ngöôøi noùi veà ñaïo thì deã maø haønh trì ñuùng vôùi ñaïo thì khoù. Neân noùi laø raát khoù, raát khoù.

Phaät noùi:

–Kinh luaät cuûa Nhö Lai goàm coù taùm öùc boán ngaøn vaïn quyeån ñeå laøm löông thöïc chöõa trò caùc beänh veà thaân, khaåu, yù cuøng sinh, giaø, beänh, cheát cho taát caû chuùng sinh. Taát caû kinh ñieån aáy ñeàu daïy chuùng sinh hai ñieàu:

1. Ai taïo nghieäp thì phaûi nhaän laáy quaû baùo.
2. Ai khoâng taïo nghieäp thì khoâng nhaän laáy quaû baùo. Phaät noùi:

–Toäi khoå naõo trong naêm ñöôøng nôi ba coõi ñeàu do ta taïo ra, khoâng phaûi trôøi giaùng xuoáng, cuõng chaúng phaûi quyû thaàn, vua chuùa, cha meï, Sa-moân hay Baø-la-moân, Phaïm chí ñem ñeán. Laøm toäi hay phöôùc gioáng nhö boùng theo hình, nhö tieáng vang doäi laïi, khoâng maát moät maûy may naøo caû.

Phaät noùi:

–Vua Dieâm-la coù loøng Töø bi roäng lôùn. Nhöõng toäi nhaân bò ñoïa trong ñòa nguïc, vua ñeàu thaáy taát caû.

Vua hoûi:

–Vì sao caùc ngöôi ôû trong ñaây? Caùc toäi nhaân traû lôøi:

–Luùc cheát chuùng con khoâng bieát ñi ñaâu. Töï nhieân caùc thöù xaáu aùc xua ñuoåi chuùng con ñeán nôi ñaây. Xin vua haõy thöông xoùt cöùu vôùt toäi loãi cho chuùng con.

Vua hoûi:

–Caùc ngöôi ñaõ laøm ñieàu aùc gì chaêng? Toäi nhaân traû lôøi:

–Khi coøn soáng chuùng con baát hieáu vôùi cha meï, saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm, voïng ngöõ, uoáng röôïu, tranh giaønh, caàm dao böùc baùch cöôùp laáy cuûa ngöôøi löông thieän, phæ baùng baäc Thaùnh hieàn. Chuùng con ñaõ gaây ra caùc vieäc aùc khoâng theå noùi heát. Laïi tin theo thaày taø, cuùng teá quyû thaàn ñeå caàu phöôùc, gieát naáu sinh vaät ñeå teá leã thaàn linh. Ngaøy nay chuùng con töï nhaän toäi, saùm hoái vieäc aùc ñaõ taïo ra.

Vua hoûi:

–Khi caùc ngöôi coøn soáng, ta ñaõ sai naêm söù giaû ñi xem xeùt tình hình trong thieân haï ñeå chæ baøy, nhöng vì sao caùc ngöôi khoâng vaâng theo?

Caùc toäi nhaân thöa:

–Khi coøn soáng chuùng con thaät ra khoâng thaáy nghe gì caû. Vua noùi:

–Haõy nghe cho kyõ! Ta seõ noùi veà naêm söù giaû cho caùc ngöôi:

1. Ngöôøi meï treân theá gian mang thai möôøi thaùng. Do ñoù laøm cho thaân beänh hoaïn. Ñeán ngaøy gaàn sinh saûn thì cha meï lo sôï. Khi ñaõ ñöôïc sinh roài gioáng nhö töø coõi cheát ñöôïc cöùu soáng laïi, roài cho buù môùm, oâm aáp, choã raùo cho con naèm meï giaønh choã öôùt, luoân mong con mau ñöôïc tröôûng thaønh vôùi traêm moái lo aâu.

Caùc ngöôi thaáy khoâng? Caùc toäi nhaân traû lôøi:

–Daï thaáy! Vua noùi:

–Ñoù laø söù giaû thöù nhaát cuûa ta.

1. Ngöôøi giaø treân theá gian saéc dieän tieàu tuïy, toùc baïc, raêng ruïng, maét môø, tai ñieác, thòt nhaên da ñuøn, ñi loøm khoøm. Caùc ngöôi thaáy khoâng?

Caùc toäi nhaân thöa:

–Daï thaáy! Vua noùi:

–Ñaây laø söù giaû thöù hai cuûa ta.

1. Ngöôøi beänh ôû theá gian naèm lieät giöôøng lieät chieáu. Traêm ñau ñôùn cuøng nhau keùo ñeán. Thöùc aên ngon cho laø dôû. Caùc ngöôi coù thaáy khoâng?

Caùc toäi nhaân thöa:

–Daï thaáy! Vua noùi:

–Ñaây laø söù giaû thöù ba cuûa ta.

1. Ngöôøi cheát treân theá gian nhö gioù ñao caét töøng maïch maùu, nhoå maïng caên cuûa hoï.

Thaân theå ñeïp ñeõ nhö vaäy maø cheát chöa ñeán möôøi ngaøy thì thòt thoái, maùu chaûy ra, sình tröôùng, röõa naùt, hoâi thoái, khoâng ai daùm ñuïng ñeán. Khi soáng thì yeâu thöông nhau, ñeán khi cheát laïi nhaøm gôùm nhau. Caùc ngöôi thaáy khoâng?

Caùc toäi nhaân thöa:

–Daï thaáy! Vua noùi:

–Ñaây laø söù giaû thöù tö cuûa ta.

1. Keû phaïm toäi treân theá gian bò troùi coät, toáng vaøo lao nguïc, bò goâng cuøm, ñaùnh ñaäp, chòu naêm ñoäc, daét ra chôï ñeå gieát hoaëc caét tay, chaët chaân, chuùm ñaàu, thieâu ñoát vaø duøng naêm thöù hình phaït. Caùc ngöôi thaáy khoâng?

Caùc toäi nhaân thöa:

–Daï thaáy! Vua noùi:

–Ñaây laø söù giaû thöù naêm cuûa ta. Vua noùi tieáp:

–Caùc ngöôi ñaõ thaáy roài thì neân töï suy nghó. Thaân cuûa caùc ngöôi cuõng sinh, giaø, beänh, cheát. Neáu caùc ngöôi phaïm toäi thì cuõng nhö hoï, hieän taïi chòu tai öông. Sao caùc ngöôi khoâng hieáu thuaän vôùi cha meï, toân kính caùc baäc tröôûng laõo, laáy Töø bi laøm ñaàu? Nhöõng gì mình khoâng thích thì ñöøng ñem cho ngöôøi. ÔÛ ñôøi coù baäc Hieàn minh thì phaûi theo hoïc hoûi, quy y Tam baûo, ñem taäm phuïng thôø ñaïo, haïn cheá, tröø boû caùc duïc tình thì môùi vöôït qua caùc khoå. Nhöõng gì caùc ngöôi ñaõ laøm thì baây giôø phaûi gaùnh laáy. Ta khoâng theå gaùnh vaùc thay caùc ngöôi ñöôïc.

Caùc toäi nhaân thöa:

–Khi coøn soáng chuùng con ñaõ taïo nhöõng toäi loãi taøy trôøi, khoâng coù thôøi gian ñeå tu söûa vieäc aáy.

Vua baûo ngöôøi giöõ nguïc:

–Ngöôi haõy daãn ñaùm ngöôøi naøy ñi ñeán choã khoå sôû nhaát.

Teân giöõ nguïc aáy ñaàu traâu maø tay ngöôøi. Hai chaân vôùi moùng traâu. Haén raát maïnh, coù theå böùng nuùi, caàm xoa chæa ba baèng saét raát cöùng. Caùi xoa aáy laø ñeå xuùc caû traêm ngaøn vaïn toäi nhaân vaøo trong vaïc lôùn. Vaïc aáy cao roäng khoaûng boán möôi daëm. Xoa kia giöõ chaët khoâng cho moät toäi nhaân naøo rôùt xuoáng. Vì toäi loãi chöa heát neân caùc toäi nhaân aáy khoâng cheát. Töø mieäng vaïc ñeán ñaáy vaïc moät traêm naêm. Töø ñaùy vaïc maø ñi leân cuõng moät traêm naêm. Ñoù goïi laø choã khoå sôû nhaát.

Caùc toâïi nhaân chòu toäi laïi caøng khoå sôû phaûi traûi qua heát möôøi taùm choán nhö vaäy.

Trong ñoù neáu toäi nhaân naøo traû heát toäi môùi ra khoûi.

Vua hieän leân noùi:

–Caùc ngöôi nay haõy ñi ñi. Neáu laøm con thì phaûi luoân nghó ñeán bao aân, hieáu thuaän vôùi cha meï. Khi coøn nhoû phaûi boû aùc laøm laønh, doác loøng tin Tam baûo, luoân giöõ giôùi, laøm theo ñaïo, tu haønh nhieàu coâng ñöùc, ñöøng coù laøm aùc nöõa maø phaûi vaøo laïi nôi ñaây. Nhöõng keû ôû ñòa nguïc khoâng keâu ai ñöôïc ñaâu, phaûi kheùo töï suy nghó.

Nghe vaäy, caùc toäi nhaân hoan hyû, cuøng hoâ:

–Vaïn tueá! Ñöùc Phaät daïy:

–Coù ngöôøi nghe phaùp nöûa tin nöûa ngôø, coøn hoà nghi löôõng löï, tieán thoaùi trôû laïi vaøo ñöôøng taø thì ñeàu töø coõi ñòa nguïc ra. Ngöôøi thoï giaùo vôùi Dieâm vöông vì tín caên moûng cho

neân khieán hoï nhö theá. Duø hoï coù laøm coâng ñöùc nhöng cuoái cuøng khoâng khoûi toäi xöa.

Loøng Töø bi roäng lôùn cuûa Ñöùc Phaät khoâng queân soùt moät ai. Duø kieáp soá laâu xa nhöng sau naøy cuõng seõ ñöôïc giaûi thoaùt.

Luùc baáy giôø, Phaät baûo A-nan:

–OÂng neân ñoïc tuïng, thoï trì kinh naøy vaø haõy roäng noùi cho ngöôøi ngöôøi ñeå hoï mau thoâng ñaït vaø löu truyeàn roäng cho ñôøi sau.

A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Con xin thoï trì. Nay kinh naøy ñaët teân laø gì vaø thoï trì nhö theá naøo? Phaät baûo:

–Kinh naøy ñaët teân laø Tònh Tröø Toäi Caùi Ngu Laïc Phaät Phaùp. Moät teân nöõa laø Thoï Voâ Tö Nghì Quang Boà-taùt Ñaïo Quyeát. Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo phuïng trì, troïn ñôøi cuùng döôøng Nhö Lai thì ôû choã naøo cuõng ñöôïc an laïc. Neáu ai duøng hoa trôøi nhö nuùi Tu-di, duøng caùc höông thôm noåi tieáng vaø duøng côø phöôùn luïa gaám ñeå cung kính cuùng döôøng Phaät. Cöù nhö theá tinh taán khoâng beâ treã cuõng khoâng baèng thieän nam, thieän nöõ thoï trì kinh phaùp naøy, phuïng haønh, ñoïc tuïng, roäng noùi giaûng giaûi cho ngöôøi khaùc tuaân theo cuøng haønh trì chaùnh phaùp. Ai laøm nhö vaäy thì coâng ñöùc phöôùc lôïi nhieàu hôn söï cuùng döôøng kia gaáp öùc vaïn laàn.

Phaät baûo:

–Naøy A-nan! Thöôøng neân laáy phaùp cuùng döôøng Nhö Lai. Muoán phuïng thôø Ñaïi Thaùnh Voâ Thöôïng thì neân thoï trì, ñoïc tuïng kinh naøy ñeå thuyeát giaûng cho ngöôøi vaø bieân cheùp thaønh quyeån.

Ñöùc Phaät giaûng noùi nhö vaäy, Boà-taùt Voâ Tö Nghò Quang, Hieàn giaû A-nan, taát caû chuùng hoäi, A-tu-luaân, daân chuùng trong theá gian, nghe Phaät giaûng noùi hoan hyû, laøm leã lui ra.

*Khi phöôùc trôøi ñaõ heát Ñoïa laøm truøng coå boø Gioáng nhö oâng ñieàn chuû Thaâu vaøo boà ñaày traøn. Neáu aên maø khoâng troàng Luùa heát seõ bò ñoùi*

*Höôûng phöôùc cuõng nhö vaäy Phöôùc heát, ñoïa ñöôøng khoå. Thaân ngöôøi raát khoù ñöôïc Ñuû caên laïi khoù hôn*

*Traêm kieáp laïi traêm kieáp Thì môùi ñöôïc laøm ngöôøi. Maát giôùi laø maát thaân*

*Nhöng coøn vöôùng nhaân duyeân Ví khoâng bieát nhaøm chaùn*

*Maø chòu khoå lieân mieân. Loaøi boø, bay, maùy, cöïa Ñeàu cuøng moät thaàn thöùc Toäi khoâng cho maø laáy Vay möôïn roài khoâng traû. Choáng cöï ngöôøi daïy baûo*

*Ñaùnh ñaäp xuùc chaïm ngöôøi Qua laïi trong suùc sinh Khoå aáy khoù noùi heát.*

*Phaät noùi khoå ngaï quyû Khoâng gì baèng quyû ñoùi Tìm aên uoáng khaép nôi*

*Nhöng khoâng nghe côm nöôùc. Thaân cao moät do-tuaàn*

*Loõa hình, toùc phuû thaân Xan tham, aên moät mình Neân ñoïa thaønh daây ñen. Giöõa hai nuùi Thieát vi Saâu kín laïi toái taêm Thaàn thöùc ñoïa trong ñoù*

*Khoâng thaáy maët trôøi, traêng. Qua laïi khoâng thaáy nhau Chæ nghe tieáng keâu gaøo*

*Taát caû tieáng xaáu aùc*

*Ñau thöông cho tình ngöôøi. Ñaõ ñöôïc laøm thaân ngöôøi Phaûi chòu caùc khoå naõo Ñui, muø, ñieác, ngoïng, caâm Queø quaët ñi khoâng ñöôïc.*

*Duø coù phaùp giaûi thoaùt Nhöng khoâng theå vaøo nghe Luoân luoân chòu khoå aáy Löu chuyeån nhö baùnh xe. Laøm ngöôøi tuy ñuû caên Ñeïp ñeõ, gioûi, thoâng minh Maø taø kieán ñieân ñaûo Khoâng tin coù kinh Phaät.*

*Hoaëc laøm keû ñoà teå*

*Ham röôïu, ñaém duïc tình Khi cheát gaëp Dieâm vöông Toäi raát laø ñaùng sôï.*

*Bieân ñòa khoâng ñaïo ñöùc Cha con cuøng gieát haïi Gia ñình baùn laãn nhau Ngöôøi thaân laøm toâi tôù. Nuoâi ñeå maø sai khieán Ñoäng tònh thì ñaùnh ñaäp Tuy ñöôïc laøm thaân ngöôøi*

*Nhöng khoâng khaùc suùc sinh. Theá gian chuyeân laøm thieän Maø khoâng thaày vaø phaùp*

*Seõ sinh Tröôøng thoï thieân Khoâng hình nhöng coù thöùc. Tuoåi thoï tuy keùo daøi*

*Laïi gaàn caïnh ba ñöôøng Sau laøm truøng, loaøi löôn AÊn uoáng baèng buøn, caùt. ÔÛ trong taùm choã naïn Khoù trôû laïi laøm ngöôøi Nhö ruøa muø trong bieån Muoán gaëp boäng caây noåi. Soáng cheát ñoïa A-tyø*

*Môùi tôùi laïi ñi roài Gaëp phaùp ñaõ dieät taän*

*Sinh vaøo choã khoâng Phaät. Khi thuyeàn phaùp saép dieät Tö duy nhö cam loà*

*Tinh taán vaø noã löïc*

*Tri thöùc thieän laøm thaày. Tinh taán laø söùc maïnh Tueä saùng nhö maët trôøi Cam loà tröø caùc ñoäc Cuõng dieät tröø naêm aám. Neáu ai coù loøng tin*

*Soáng trong giaùo, giôùi Phaät Lieàn coù ñöôïc ñaïo thoâng Ñeå môû cöûa cam loà.*

*Tieáng cam loà vang ra Thoâng suoát caû phaùp giôùi Ñaõ môû cöûa giaûi thoaùt Nhöng phaûi chaùnh yù haønh. Nhaát taâm nôi hieän taïi Haønh ñaïo chôù giaùn ñoaïn YÙ ngöôøi nhö caùi caân Thöôøng giöõ cho caân baèng. Tö duy Chæ vaø Quaùn*

*Laø aùnh saùng theá gian Chaép tay vaø cuùi ñaàu Ba coõi cuøng leã Phaät.*

