**SOÁ 759**

PHAÄT THUYEÁT GIAÛO LÖÔÏNG THOÏ MAÏNG KINH

Toâi nghe nhö vaày:

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Thieân Töùc Tai.*

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ôû taïi khu vöôøn röøng Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo caùc Bí-soâ:

–Tuoåi thoï cuûa chuùng sinh daøi ngaén khaùc nhau, caùc oâng haõy laéng nghe cho kyõ. Caùc Bí-soâ thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con muoán ñöôïc nghe.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät vì caùc Bí-soâ so saùnh veà tuoåi thoï cuûa chuùng sinh. Caùc Bí-soâ nghe roài hoan hyû vui möøng, thöa Ñöùc Theá Toân laàn nöõa:

–Cuùi xin Theá Toân haõy dieãn noùi roäng cho chuùng con ñöôïc roõ. Ñöùc Theá Toân baûo caùc Bí-soâ:

–Laønh thay! Laønh thay! Caùc oâng neân nghe cho kyõ. Baây giôø ta noùi ñaây:

Tuoåi thoï trong ñòa nguïc Voâ giaùn hôn moät trung kieáp. Baûy ñòa nguïc treân tuoåi thoï daøi ngaén khoâng gioáng nhau. Caùc Bí-soâ neân bieát! Ñaây laø so saùnh veà tuoåi thoï trong ñòa nguïc. Khi heát soá kieáp aáy roài, sau ñoù môùi cheát. Caùc oâng neân bieát! Ba möôi ngaøy ñeâm trong coõi ngöôøi laø moät ngaøy ñeâm trong coõi ngaï quyû. Laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, laáy möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Laáy soá naêm daøi laâu tính thaønh naêm traêm thì tuoåi thoï ôû ngaï quyû môùi heát. Neáu tính theo boán ñaïi chaâu, thì Baéc chaâu soáng moät ngaøn tuoåi, hai chaâu Ñoâng vaø Taây theo thöù töï giaûm ñi moät nöûa. Nam chaâu khoâng nhaát ñònh. Kieáp sô tuoåi thoï voâ bieân nhöng ñeán cuoái cuøng thì chæ coøn möôøi tuoåi, khoaûng giöõa thì khoâng nhaát ñònh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân nhaèm laäp laïi nghóa treân neân noùi keä:

*Ñòa nguïc luoân khoå naõo Nghieäp baùo khoâ moâi coå Loâng thaân ñeàu döïng ñöùng Buïng to lôùn nhö nuùi.*

*Toùc tai phuû caû thaân Mieäng nhoû nhö loã kim Maët maøy ñeàu raùch naùt OÁm gaày loài hình haøi. Toùc ñoû che caû thaân Caùc ñoát xöông loài ra Xaáu xí ñaàu khoâ heùo*

*Thöôøng keâu khoùc chaïy maõi. Chuùng bò khoå ñoùi khaùt*

*Bò haønh haï khoán cuøng Khoùc loùc, chaïy keâu than Töï laøm thì töï chòu.*

*Soáng tham saân, thuaän nghòch Töï taïo nhaân nghieäp aùc*

*Khi toäi chöôùng naøy chín Bò ñoïa trong ngaï quyû.*

*Ngöôøi ôû chaâu Ñoâng thaéng Hai traêm naêm möôi tuoåi Chaâu Taây Caâu-ñaø-ni*

*Tuoåi thoï hai traêm naêm. Sinh Baéc Caâu-loâ chaâu Tuoåi thoï ñuùng ngaøn naêm Chaâu Nam tuoåi baát ñònh Ñaàu: voâ soá, cuoái: möôøi.*

Caùc Bí-soâ baïch Ñöùc Phaät:

–Baéc Caâu-loâ chaâu tuoåi thoï moät ngaøn naêm, sau ñaáy thì qua ñôøi chaêng? Ñöùc Theá Toân baûo:

–Caùc oâng neân bieát! Ngöôøi Baéc Caâu-loâ chaâu khoâng coù ngaõ chaáp, khoâng coù phaân bieät. Nhôø haønh möôøi thieän neân soáng ñuùng moät ngaøn tuoåi. ÔÛ ñaây, qua ñôøi thì sinh leân coõi trôøi. Baéc Caâu-loâ chaâu tuy soáng moät ngaøn tuoåi nhöng sau cuõng phaûi qua ñôøi.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Höõu tình khoå, baàn cuøng Thích troäm taøi saûn ngöôøi Khoâng tu taäp ñieàu laønh Ti tieän bò ngöôøi sai.*

*Giaøu sang nhieàu cuûa caûi Cuoäc soáng ñöôïc ñaày ñuû Vaøng ngoïc vaø toâi tôù Ngöôøi naøy laøm vieäc thieän.*

*Tu nhaân nghieäp möôøi thieän Ñöôïc quaû giaøu coù lôùn Hieän ñôøi soáng Baéc chaâu Thoï laïc, roài sinh trôøi.*

*Ngöôøi Baéc Caâu-loâ chaâu Laø vui nhaát theá gian Nhôø quaù khöù boá thí Quaû caây kieáp, aùo ñeïp.*

*Khoâng bò khoå laïnh, noùng Cuõng khoâng coù beänh taät Töôùng maïo luoân ñeïp ñeõ Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Phöôùc nhieàu, khoù phaù hoaïi*

*Luùa gaïo töï nhieân sinh Trong saïch, ñeïp saùng suûa Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Soáng Baéc Caâu-loâ chaâu Ngoïc ma-ni chieáu saùng AÊn uoáng ñeàu tuøy yù*

*Nhôø quaù khöù boá thí. Chaâu aáy raát an laïc*

*Coù nhieàu caây thuoác toát Saéc höông vò ñaày ñuû Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Chaâu aáy khoâng aên rau Luoân aên luùa gaïo thôm AÊn khoâng bao giôø heát Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Caây traùi A-lam-mai*

*AÊn khoâng caàn ñöùng daäy Caønh xoøe quaû chín ñeán Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Coù nöôùc taùm coâng ñöùc Uoáng vaøo heát beänh naõo An laïc khoâng nguy haïi Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Vui chôi trong vöôøn caây Thöôøng nghe tieáng eâm dòu Vui thích voâ cuøng taän Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Ai cuõng thích caây Kieáp (Kieáp-ba) Höông boät rôi nheø nheï*

*Theo gioù thôm voâ cuøng Nhôø quaù khöù boá thí.*

*AÂm nhaïc, hoa höông ñeïp Y phuïc ñoà trang söùc Nhôù nghó lieàn coù ngay Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Coû thôm vaø nuùi röøng Meàm maïi moïc ñaày traøn Luoân öa thích daïo chôi Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Luoân cuøng nhau vui chôi Khoâng bao giôø noåi saân Khoâng ngaõ laïi khoâng tham Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Khi trôøi baét ñaàu toái Möa rôi nhoû nheø nheï*

*Phuûi saïch nhöõng buïi ñaát Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Con lôùn, meï khoâng bieát Khi qua ñôøi khoâng buoàn Döùt haún taâm luyeán aùi Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Meï hieàn sinh con thô Ñeå beân ñöôøng roài ñi Coù söõa uoáng töï nhieân Nhôø quaù khöù boá thí. Khi qua ñôøi ñeàu boû*

*Khoâng moät chuùt buoàn thöông Caàm thuù ñem ñi choân*

*Nhôø quaù khöù boá thí. Trang söùc khaép caû thaân Ca nhaïc ñeå vui chôi Thích yù laïi hoan laïc Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Thoï maïng ngöôøi chaâu aáy Taát caû ñuùng ngaøn tuoåi Khoâng ai bò cheát yeåu Nhôø quaù khöù boá thí.*

*Thoï höôûng phöôùc toái thaéng Bình ñaúng khoâng gioáng nhau Qua ñôøi, sinh leân trôøi*

*Nhôø quaù khöù boá thí.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Tuoåi thoï cuûa ngöôøi nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng nhaát ñònh. Ban ñaàu töø möôøi tuoåi, cho ñeán traêm ngaøn vaïn tuoåi, thoï maïng voâ löôïng. Caùc oâng neân bieát! Ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà hieän nay tuy soáng moät traêm tuoåi, nhöng bò cheát yeåu khoâng nhaát ñònh. Caùc oâng neân bieát! Ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà soáng laâu moät traêm naêm, khoå nhieàu vui ít. Laïi nöõa, chaâu aáy tuy thoï maïng moät traêm naêm nhöng coù möôøi baäc:

1. Phöôïc-loã: Naèm nguû khoâng bieát.
2. Caâu-ma-loã: Laøm vui giaûi saàu.
3. Döõ-phöôïc: Tham ñaém vaøo caûnh duïc.
4. Maït-la-uaát: Sieâng naêng tu söûa nghieäp cuûa mình.
5. Baùt-la-chæ-nhöôõng: Trí tueä, bieän taøi thuø thaéng.
6. Taát-maät-laät-ñeá: Ghi nhôù, hieåu roõ.
7. Taát-theå-ñoå: Vieäc laøm chaân chaùnh.
8. Vó-loã: Laøm vua coù loøng thöông xoùt.
9. Moät-laät-thoá: Söùc khoâ, löïc yeáu.
10. Nghieät-ña-du: Soáng khoaûng moät traêm tuoåi thì cheát.

Naøy caùc Bí-soâ! Chöa troïn moät traêm naêm thì coù ba giai ñoaïn laø laïnh, noùng vaø möa, cuõng goïi laø ba muøa. Duø chöa tôùi moät traêm naêm, trong möôøi hai thaùng cuûa ba giai ñoaïn aáy coù boán thaùng muøa laïnh, boán thaùng muøa noùng, boán thaùng muøa möa. Laïi nöõa, chöa tôùi

moät traêm naêm, trong möôøi hai thaùng coù hai möôi boán laàn nöûa thaùng. Trong moät traêm naêm cuoái, coù taùm thaùng muøa laïnh, taùm thaùng muøa noùng vaø taùm thaùng muøa möa. Laïi nöõa, trong moät traêm naêm, trong möôøi hai thaùng coù ba möôi saùu ngaøy ñeâm, trong thaùng coù möôøi hai laàn laïnh, möôøi hai laàn noùng, möôøi hai laàn möa. Thöù ñeán, trong moät ngaøn naêm, nôi möôøi hai thaùng, moãi thaùng coù ba möôi saùu ngaøy ñeâm, trong thaùng coù baûy möôi hai laàn aên. Trong thôøi gian ñoù coù luùc aên uoáng, coù luùc khoâng aên uoáng, ñoù laø luùc saân giaän, luùc khoå naõo, luùc ñi ñöôøng, luùc cuùng teá, luùc laøm vieäc gaáp, luùc nguû nghæ, luùc say röôïu vaø baát tænh. Coù khi ñöôïc thöùc aên maø khoâng aên, cuõng nhö coù khi khoâng ñöôïc thöùc aên cuõng khoâng aên. Nhö vaäy aên vaø khoâng aên, thì trong caùc laàn aên ñoù, noùi toùm löôïc laø ñöôïc aên, neân môùi coù baûy möôi hai laàn aên.

Naøy caùc Bí-soâ! Coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy nhö treân ñaõ noùi, aên töø söõa meï, moät thaùng, nöûa thaùng, ngaøy ñeâm vaø moät naêm, coù luùc aên uoáng vaø luùc khoâng aên uoáng, caên cöù theo khoaûng giöõa maø noùi.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Ta noùi trong coõi ngöôøi soáng naêm möôi naêm laø moät ngaøy ñeâm cuûa coõi trôøi Töù Ñaïi vöông, do moät ngaøy ñeâm nôi coõi trôøi aáy thaønh moät thaùng nôi coõi naøy, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Laáy thoï maïng laâu xa laø naêm traêm naêm, tính theo tuoåi thoï ngaøy ñeâm trong nhaân gian laø chín möôi laïc-xoa, sau cuøng thì qua ñôøi. Tính theo thoï maïng ôû coõi trôøi Töù Ñaïi vöông laø naêm traêm naêm, töùc laø moät ngaøy ñeâm ôû ñòa nguïc Ñaúng hoaït. Laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng laø moät naêm, laáy soá naêm laâu xa naêm traêm laøm tuoåi thoï cuûa höõu tình trong ñaïi ñòa nguïc Ñaúng hoaït. Laáy naêm traêm naêm thaønh naêm traêm boán möôi laïc-xoa ôû coõi trôøi Töù Ñaïi vöông, töùc laø tính theo nhaân gian laø moät vaïn saùu ngaøn hai traêm caâu-chi naêm, thì tuoåi thoï trong ñaïi ñòa nguïc Ñaúng hoaït môùi heát.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thaân nghieäp coù ba aùc Khaåu nghieäp coù boán aùc YÙ nghieäp coù ba aùc*

*Toäi heát, khoå môùi heát. Trong ñòa nguïc Ñaúng hoaït Ñoàng nghieäp aùc vaøo ñoù Vaïn saùu ngaøn hai traêm Caâu-chi luoân chòu khoå.*

*Sinh trong ñòa nguïc ñoù Thuø oaùn luoân gieát nhau Cheát roài soáng trôû laïi Nghieäp heát môùi thoaùt khoå.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät noùi:

–Moät traêm naêm ôû nhaân gian laø moät ngaøy ñeâm ôû coõi trôøi Ñao-lôïi, laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Trong coõi trôøi Ñao-lôïi aáy soáng moät ngaøn tuoåi. Moät ngaøn tuoåi trong coõi trôøi ñoù tính trong nhaân gian laø moät traêm möôøi taùm caâu-chi naêm, sau ñoù thì qua ñôøi.

Ñöùc Phaät laïi noùi:

–Coõi trôøi ñoù soáng moät ngaøn tuoåi laø moät ngaøy ñeâm trong ñaïi ñòa nguïc Haéc thaèng. Laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Trong ñòa nguïc ñoù soáng moät traêm tuoåi, laáy moät ngaøn naêm cuûa ñòa nguïc, tính theo nhaân gian laø ba vaïn

hai ngaøn boán traêm caâu-chi naêm, ôû trong ñaïi ñòa nguïc Haéc thaèng tuoåi thoï heát sau ñoù thì qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Oaùn gheùt thaày, cha, meï Huûy baùng Phaät, Thanh vaên Phaù hoaïi ngöôøi hoøa thuaän Bò ñaïi khoå Haéc thaèng.*

*Töï mình taïo nghieäp aùc Phaûi chòu khoå ñòa nguïc Khoâng theå naøo traùnh khoûi*

*Nghieäp heát, môùi thoaùt ñöôïc.*

Ñöùc Phaät noùi:

–Hai traêm naêm trong nhaân gian laø moät ngaøy ñeâm ôû coõi trôøi Daï-ma. Laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm, tuoåi thoï cuûa coõi trôøi Daï-ma laø hai ngaøn tuoåi, tính so vôùi nhaân gian laø ba möôi saùu caâu-chi naêm. ÔÛ coõi trôøi aáy heát tuoåi thoï roài qua ñôøi. Laïi coõi trôøi ñoù soáng hai ngaøn tuoåi laø moät ngaøy ñeâm trong ñaïi ñòa nguïc Chuùng hôïp, laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Trong ñaïi ñòa nguïc Chuùng hôïp soáng hai ngaøn tuoåi, tính so vôùi nhaân gian laø ba vaïn hai ngaøn boán traêm caâu-chi naêm, ôû trong ñòa nguïc aáy tuoåi thoï heát roài qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ba loaïi nghieäp baát thieän Sinh ñòa nguïc Chuùng hôïp Khoâng tu ba nghieäp thieän Boø, deâ, nai taøn haïi.*

*Heo, choù cuøng phi nhaân Chuùng hôïp gieát laãn nhau Nhaân khoå sinh ñöôøng khoå Nghieäp heát môùi ñöôïc thoaùt.*

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Boán traêm naêm trong nhaân gian laø moät ngaøy ñeâm trong nôi coõi trôøi Ñoå söû ña, laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng vaø möôøi hai thaùng laø moät naêm. Coõi trôøi Ñoå söû ña ñoù soáng boán ngaøn tuoåi, tính so vôùi nhaân gian laø baûy möôi hai caâu-chi naêm. ÔÛ coõi ñoù tuoåi thoï heát roài thì qua ñôøi. Coõi trôøi aáy soáng boán ngaøn naêm laø moät ngaøy ñeâm trong ñaïi ñòa nguïc Khieáu hoaùn, laáy ba möôi ngaøy ñeâm laø moät thaùng, möôøi hai thaùng laø moät naêm. Trong ñaïi ñòa nguïc Khieáu hoaùn soáng boán ngaøn naêm laø boán ngaøn ba traêm hai möôi caâu-chi naêm ôû coõi trôøi Ñoå söû ña, seõ laø moät trieäu hai möôi vaïn chín ngaøn saùu traêm caâu-chi naêm trong nhaân gian. Trong ñaïi ñòa nguïc Khieáu hoaùn heát tuoåi thoï roài qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Taïo saùt sinh raát aùc*

*Chòu toäi nguïc Khieáu hoaùn Taïo aùc doái gaït ngöôøi Nghieäp heát môùi ñöôïc thoaùt.*

Ñöùc Phaät noùi:

–Taùm traêm naêm trong nhaân gian laø moät ngaøy ñeâm ôû coõi trôøi Laïc bieán hoùa, laáy ba

möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Coõi trôøi Laïc bieán hoùa soáng taùm ngaøn tuoåi laø moät traêm boán möôi caâu-chi naêm trong nhaân gian, coõi ñoù heát tuoåi thoï roài qua ñôøi. Coõi trôøi aáy soáng taùm ngaøn tuoåi, tính so vôùi ñaïi ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn laø moät ngaøy ñeâm, laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Trong ñaïi ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn aáy soáng taùm ngaøn tuoåi so vôùi nhaân gian laø hai möôi laêm vaïn chín ngaøn caâu-chi naêm. Coõi ñoù heát tuoåi thoï roài qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngaõ kieán cuøng tham duïc Huûy phaùp toäi raát naëng Taïo aùc maø che giaáu*

*Sinh trong Ñaïi khieáu hoaùn. Ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn Loâng thaân ñeàu döïng ñöùng AÊn uoáng löûa chaùy ñoû Traùnh ñi nhöng khoù thoaùt. Hö doái öa saùt sinh*

*Voøng kieám, choù, chim cuù Chim saét aên tuûy naõo Khoâng khoûi taøn haïi nhau.*

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Moät ngaøn saùu traêm naêm trong nhaân gian laø moät ngaøy ñeâm ôû coõi trôøi Tha hoùa töï taïi, laáy ba möôi ngaøy ñeâm thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Coõi trôøi Tha hoùa töï taïi soáng moät vaïn saùu ngaøn tuoåi so vôùi nhaân gian laø hai traêm taùm möôi taùm caâu- chi naêm. ÔÛ coõi trôøi ñoù heát tuoåi thoï roài qua ñôøi. Laïi laáy moät vaïn saùu ngaøn naêm coõi trôøi aáy so vôùi ñaïi ñòa nguïc Vieâm nhieät laø moät ngaøy ñeâm, laáy ba möôi ngaøy thaønh moät thaùng, möôøi hai thaùng thaønh moät naêm. Trong ñaïi ñòa nguïc Vieâm nhieät soáng moät vaïn saùu ngaøn tuoåi tính so vôùi nhaân gian laø saùu möôi vaïn taùm ngaøn boán traêm caâu-chi naêm. Trong ñòa nguïc ñoù heát tuoåi thoï roài qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ai toån haïi cha, meï Sa-moân, Baø-la-moân*

*Khoâng tu taäp nghieäp thieän Luoân chòu khoå Vieâm nhieät. Doái meâ loaïn chuùng sinh Ñoïa ñòa nguïc Vieâm nhieät Nghieäp taïo aùc khoâng maát Nghieäp heát môùi ñöôïc thoaùt.*

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Caùc oâng neân nghe cho kyõ veà tuoåi thoï cuûa chuùng sinh trong ñòa nguïc Phaùo. Caùc Bí-soâ thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con muoán nghe ñeå nhôù vaø thoï trì. Xin t haõy dieãn thuyeát veà tuoåi thoï daøi ngaén cuûa höõu tình trong ñòa nguïc Phaùo.

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Nay ta seõ giaûng noùi vaø phaân bieät veà tuoåi thoï trong ñaïi ñòa

nguïc Phaùo cho caùc oâng nghe. Tích chöùa haït meø ñuû moät baø-ha coù theå dung chöùa hai möôi khö-leâ. Cöù moät traêm naêm ôû coõi trôøi laáy ra moät haït, roài laáy töøng haït heát hai möôi khö-leâ thì tuoåi thoï trong ñòa nguïc Phaùo môùi heát.

Naøy caùc Bí-soâ! Ta noùi söï khaùc nhau veà tuoåi thoï cuûa chuùng sinh. Laïi trong ñòa nguïc Phaùo lieät soáng hai möôi baø-ha-ma *(haït meø)* trong coõi A-saát-ñaïo laø boán möôi baø-ha-ma trong coõi Haï haï phaøm laø saùu möôi baø-ha-ma, trong coõi Hoä hoä phaøm laø taùm möôi baø-ha- ma, trong coõi Hoa sen xanh laø moät traêm baø-ha-ma, trong coõi Hoa sen hoàng laø moät traêm hai möôi baø-ha-ma, trong coõi Hoa sen hoàng lôùn laø moät traêm boán möôi baø-ha-ma. Ñeám heát soá haït, trong ñoù cöù moät traêm naêm tröø moät haït, khi naøo haït meø heát thì tuoåi thoï cuûa caùc höõu tình nôi coõi Phaùo lieät môùi heát.

Nhö vaäy, naøy caùc Bí-soâ! Xaù-lôïi Töû, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Thieän Thoï… cuøng caùc quyeán thuoäc. Neáu laïi coù ngöôøi vôùi taâm laøm nhöõng ñieàu baïo aùc bò ñoïa trong ñòa nguïc lôùn aáy. Cho neân caùc Bí-soâ phaûi bieát, neáu ngöôøi naøo thaân theå gaày oám maø khoâng saân haän, khoâng khinh maïn, ñoù goïi laø Bí-soâ. Ngöôøi trí caàn phaûi tu hoïc vaø hieåu bieát nhö vaäy.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Neáu ngöôøi noùi lôøi aùc Huûy nhuïc nhö dao buùa Kieám beùn chaët laáy thaân Ñeàu do mieäng maø ra.*

*Cheâ bai baäc Hieàn thaùnh Ca ngôïi thích nhöõng vieäc Tranh giaønh keát thuø xöa Cheát mau ñoïa ñòa nguïc. Taát caû taøi saûn ngöôøi*

*Laïi tranh chaáp ganh gheùt Phaù ngöôøi khoâng cho yeân Ñoïa ñòa nguïc Phaùo lieät. YÙ vui vaø thích thuù*

*Cheâ bai Baäc Thieän Theä Ñoïa vaøo nguïc Phaùo lieät Chòu khoå traêm ngaøn naêm. Thaân, mieäng, yù taïo aùc Huûy baùng baäc Hieàn thaùnh Chòu khoå trong nguïc Phaùo Naêm traêm ba saùu kieáp.*

*Luoân luoân taïo nhieàu nghieäp Phaïm toäi maø che giaáu*

*ÔÛ maõi trong ñòa nguïc Nghieäp heát môùi ñöôïc thoaùt.*

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Bí-soâ:

–Tuoåi thoï cuûa höõu tình trong ñaïi ñòa nguïc Cöïc vieâm nhieät naøy soáng nöûa trung kieáp roài qua ñôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Luoân taïo nhaân nghieäp aùc Öa thích quaû an vui*

*Thì xa lìa trôøi, ngöôøi*

*Ñoïa trong nguïc Vieâm nhieät. Ñaùnh maéng thaày, cha, meï Sa-moân, Baø-la-moân*

*Taø kieán döùt caên laønh Chòu ñaïi khoå Vieâm nhieät.*

Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, tuoåi thoï coù sai khaùc, sau ñoù thì qua ñôøi. Nhö Ñeà-baø-ñaït- ña vaø taát caû ngöôøi ngu, meâ ñoái vôùi truù xöù cuûa Nhö Lai sinh taâm xaáu aùc, phaù hoaïi chuøa thaùp, thieâu ñoát kinh töôïng, laøm thaân Phaät chaûy maùu, gieát A-la-haùn, ñuoåi Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, khi qua ñôøi nhöõng ngöôøi aáy chaéc chaén bò ñoïa trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø chòu khoå cuøng cöïc.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Cheâ bai giaùo ba thöøa Gieát Thaùnh A-la-haùn Ngu si cheâ caàu phaùp Maéc toäi baùo voâ giaùn. Voùt tre töï haïi mình Taïo aùc sinh coõi aùc*

*Nhö vaäy toäi buoâng lung Ñoïa ñòa nguïc A-tyø.*

Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Trong coõi trôøi Phaïm chuùng, soáng nöûa kieáp roài qua ñôøi. Bí-soâ neân bieát! Trong coõi trôøi Phaïm phuï, soáng moät kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Ñaïi phaïm, soáng moät kieáp röôõi roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Thieåu quang, soáng hai kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Voâ löôïng quang soáng boán kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Cöïc quang tònh, soáng taùm kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Thieåu tònh, soáng möôøi saùu kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Voâ löôïng tònh, soáng ba möôi hai kieáp roài qua ñôøi. Trong coõi trôøi Bieán tònh, soáng saùu möôi boán kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Voâ vaân soáng moät traêm hai möôi laêm kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Phöôùc sinh soáng hai traêm naêm möôi kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Quaûng quaû soáng naêm traêm kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Voâ töôûng soáng cuõng nhö vaäy.

Bí-soâ neân bieát! Trôøi Voâ phieàn soáng moät ngaøn kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Voâ nhieät soáng hai ngaøn kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Thieän hieän soáng boán ngaøn kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Thieän kieán soáng taùm ngaøn kieáp roài qua ñôøi. Trôøi Saéc cöùu caùnh soáng möôøi saùu ngaøn kieáp roài qua ñôøi. Naøy caùc Bí-soâ! Neân bieát höõu tình ôû Khoâng voâ bieân xöù soáng hai vaïn ñaïi kieáp sau ñoù thì qua ñôøi. Höõu tình ôû Thöùc voâ bieân xöù soáng boán vaïn ñaïi kieáp, sau ñoù thì qua ñôøi. Höõu tình ôû Voâ sôû höõu xöù soáng saùu vaïn ñaïi kieáp, sau ñoù thì qua ñôøi. Höõu tình ôû Phi töôûng phi phi töôûng xöù soáng taùm vaïn ñaïi kieáp sau ñoù thì qua ñôøi.

Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Nhö vaäy, töø ñaïi ñòa nguïc A-tyø cho ñeán coõi Phi töôûng phi phi töôûng xöù ñeàu phaûi bò luaân hoài. Bí-soâ neân bieát! Höõu tình luaân hoài trong naêm ñöôøng, qua laïi khoâng döøng, hieän coù ba töôùng laø sinh, dò, dieät. Bí-soâ neân bieát! Ba loaïi taùnh luaân hoài nhö theá ñoái vôùi moät phaàn nhoû cuõng khoâng theå öa thích, khoâng ñaùng tham muoán vì chæ coù trong moät saùt-na khoâng toàn taïi laâu daøi. Vì sao? Bí-soâ neân bieát! Ñoù laø taùnh khoå khoâng ñaùng öa thích. Trong moät chuùt phaàn caáu ueá nhö vaäy huoáng chi laø caáu ueá nhieàu. Chæ chuùt caáu ueá nhö

vaäy ñaõ khoâng ñaùng öa thích, khoâng ñaùng ham muoán. Nôi moät saùt-na kia chaúng phaûi laø cöùu caùnh. Vì sao? Bí-soâ neân bieát! Khoå trong luaân hoài laø khoâng ñaùng öa thích. Nhö coù chuùng sinh ngu si thieáu trí, bò luaân hoài trong naêm ñöôøng, qua laïi khoâng döøng nghæ, ñi maõi trong neûo aáy, khoâng bao giôø xaû boû, neân khoâng theå thoaùt ra khoûi khoå nôi ñòa nguïc, cuõng nhö khoâng theå thoaùt khoûi khoå nôi ngaï quyû luoân bò ñoïa trong coõi aùc. Do ñoù, Bí-soâ neân hoïc nhö vaày: Luaân hoài raát khoå, khoâng ñaùng öa thích. Bí-soâ neân sieâng naêng tinh taán ñoaïn tröø luaân hoài.

Ñöùc Theá Toân giaûng noùi nhö vaäy roài, caùc Bí-soâ ñeàu nhaát taâm hoan hyû tín thoï phuïng haønh.

