LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 81**

PHAÄT NOÙI KINH

PHAÂN BIEÄT THIEÄN AÙC BAÙO ÖÙNG

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

**QUYEÅN THÖÔÏNG**

**T**oâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Theá Toân ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Luùc aáy, ñeán giôø thoï trai, Ñöùc Theá Toân vaän y oâm baùt mang y ñi vaøo thaønh Xaù-veä, thöù lôùp khaát thöïc, tôùi nhaø cuûa Tröôûng giaû Du-ca, con trai cuûa Ñaâu-neã-daõ, ñöùng ôû ngoaøi cöûa. Luùc ñoù, con choù cuûa Tröôûng giaû Du-ca teân laø Thöông khö, thöôøng laøm coâng vieäc giöõ cöûa, noù luoân ñöôïc chuû nhaø duøng baùt ñoàng ñöïng ñaày ñoà aên ngon cho aên. Con choù thaáy Ñöùc Theá Toân lieàn toû ra giaän döõ, suûa vang. Ñöùc Theá Toân noùi vôùi con Thöông khö:

–OÂng do chöa tænh ngoä neân thaáy Ta môùi suûa.

Con Thöông khö nghe noùi nhö theá thì khoâng suûa nöõa maø caøng giaän döõ hôn, lieàn boû choã naèm cuõ chaïy tôùi naèm döôùi toøa ngoài baèng chieân-ñaøn. Khi aáy Tröôûng giaû Du-ca ñi ra phía ngoaøi cöûa, thaáy con choù naèm im döôùi toøa ngoài chieân-ñaøn, hoûi:

–Ai ñaõ laøm ngöôi töùc giaän?

Con Thöông khö im laëng. Tröôûng giaû Du-ca laïi hoûi:

–Naøy hieàn töû, ngöôøi naøo ñaõ laøm cho Thöông khö töùc giaän nhö

vaäy?

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Thöa:

–Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ ñeán ñaây, ñöùng ôû tröôùc cöûa, con thaáy roài suûa vang leân, Sa-moân Cuø-ñaøm aáy noùi nhö vaày: “Do oâng chöa tænh ngoä neân thaáy Ta môùi suûa”. Con nghe lôøi noùi aáy roài, lieàn töùc giaän, ñöùng daäy boû choã cuõ, chaïy ñeán naèm döôùi toøa ngoài chieân-ñaøn.

Du-ca nghe lôøi aáy thì heát söùc töùc giaän, beøn ra khoûi thaønh Xaù-veä, ñi tôùi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân cuøng voâ löôïng traêm ngaøn vò Tyø-kheo tröôùc sau vaây quanh nôi toøa cuûa Ngaøi ñeå nghe thuyeát phaùp. Ñöùc Theá Toân töø xa troâng thaáy Tröôûng giaû Du-ca ñi tôùi, lieàn baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc vò coù thaáy Tröôûng giaû Du-ca töø xa ñang ñi ñeán chaêng? Caùc Tyø-kheo thöa:

–Thöa vaâng, chuùng con ñaõ thaáy. Ñöùc Theá Toân noùi:

–OÂng Tröôûng giaû aáy ñang daáy taâm saân haän ñoái vôùi Ñöùc Phaät, sau khi maïng chung chæ trong chôùp maét seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc lôùn. Vì sao? Vì keû aáy ñaõ meâ chaáp hö voïng, phaân bieät ta ngöôøi, khôûi leân phieàn naõo saân haän, huûy baùng Phaät, taát seõ ñoïa vaøo caùc coõi aùc, thoï voâ löôïng khoå. Keû aáy laïi coøn sanh taâm khinh maïn ñoái vôùi Ta, cuõng nhö ñoái vôùi taát caû chuùng sanh.

Ñöùc Theá Toân beøn ñoïc keä:

*Khôûi taâm aùc vôùi Phaät*

*Huûy baùng, sanh khinh maïn Vaøo trong ñòa nguïc lôùn Thoï khoå voâ cuøng taän.*

*Coù caùc loaïi höõu tình Vôùi Ñaïo sö, Tyø-kheo Taïm thôøi sanh taâm aùc*

*Maïng chung ñoïa ñòa nguïc. Neáu ñoái vôùi Nhö Lai*

*Khôûi taâm ñaïi saân haän Ñeàu ñoïa nôi coõi aùc Maõi luaân hoài thoï khoå.*

Baáy giôø vò Tröôûng giaû, con oâng Ñaâu-neã-daõ ñi ñeán choã Ñöùc Theá

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Toân, cung kính ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baøy toû lôøi thaêm hoûi, chuùc tuïng, taùn thaùn roài ñöùng qua moät beân, baïch:

–Thöa Theá Toân, do nhaân duyeân gì maø Ngaøi ñeán nhaø toâi? Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû Du-ca:

–Ñaõ ñuùng giôø aên, Ta mang y caàm baùt vaøo thaønh Xaù-veä, thöù lôùp khaát thöïc, döøng laïi tröôùc cöûa nhaø oâng. Luùc aáy, con Thöông khö ñang ñöùng gaàn ñaáy, töø töø aên ñoà aên ñöïng trong baùt baèng ñoàng, thaáy Ta lieàn suûa vang leân. Ta noùi: “Naøy Thöông khö, do oâng chöa tænh ngoä, neân thaáy Ta môùi suûa?”. Con choù nghe lôøi aáy lieàn toû ra giaän döõ boû ñi ñeán choã khaùc.

Tröôûng giaû Du-ca thöa:

–Con choù Thöông khö naøy khoâng bieát kieáp tröôùc cuûa noù nhö theá naøo, cuùi mong Ñöùc Phaät giaûng noùi.

Ñöùc Phaät baûo:

–Thoâi ñi, ñöøng hoûi vieäc naøy! Neáu oâng nghe thì caøng theâm saàu naõo, khoâng theå chòu ñöïng noåi.

Tröôûng giaû Du-ca ba laàn thöa Ñöùc Phaät nhö vaày:

–Cuùi mong Ñöùc Phaät giaûng noùi vieäc naøy cho con, con raát muoán

nghe.

Ñöùc Theá Toân baûo Tröôûng giaû:

–Nay oâng haõy laéng nghe vaø kheùo nhôù nghó, Ta seõ noùi roõ. Con

choù aáy chính laø haäu thaân cuûa Ñaâu-neã-daõ, cha oâng ñaáy. Vaøo ñôøi quaù khöù do voïng chaáp thaân naøy, voâ ngaõ chaáp laø ngaõ, tham lam keo kieät, ganh gheùt, khoâng chòu boá thí, tham tieác tieàn cuûa, khoâng tin Tam baûo, cho neân phaûi bò ñoïa vaøo loaøi suùc sanh. Nay con choù Thöông khö naøy chính laø cha cuûa Tröôûng giaû ñoù.

Tröôûng giaû Du-ca laïi thöa:

–Cha cuûa con laø Ñaâu-neã-daõ hoài sinh tieàn thöôøng hay boá thí, thôø cuùng thaàn Löûa vaø caùc quyû thaàn, nhö vaäy thaân cuûa cha con sau khi maïng chung nhaát ñònh phaûi ñöôïc sanh leân coõi trôøi Phaïm thieân, höôûng moïi söï, sung söôùng an laïc vì côù gì laïi bò ñoïa vaøo haøng suùc sanh? Ñieàu naøy thaät khoù tin!

Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû:

–Cha cuûa oâng laø Ñaâu-neã-daõ, do söï phaân bieät aáy neân voïng sanh meâ chaáp, khoâng haønh boá thí, cöùu giuùp ngöôøi khaùc, khoâng tin Tam baûo,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

do nhaân duyeân aáy neân bò ñoïa vaøo loaøi choù.

Ngaøi laïi baûo:

–Nay Ta noùi nhö theá chaéc haún oâng khoâng tin, vaäy oâng haõy trôû veà nhaø hoûi con Thöông khö thì roõ.

Baáy giôø Tröôûng giaû Du-ca töø giaõ Ñöùc Phaät trôû veà nhaø. Ñeán nôi beøn noùi vôùi con choù:

–Naøy Thöông khö, ngöôi neáu thaät laø cha cuûa ta teân laø Ñaâu-neã- daõ, thì ngöôi haõy ngoài leân toøa chieân-ñaøn ñi!

Con choù lieàn nhaûy leân ngoài nôi toøa chieân-ñaøn. Tröôûng giaû laïi noùi.

–Naøy Thöông khö, neáu ngöôi thaät laø cha cuûa ta teân laø Ñaâu-neã-daõ thì haõy ñeán choã maâm ñoàng aên moùn côm canh naáu thòt aáy ñi!

Sau khi con Thöông khö aên xong, Tröôûng giaû laïi baûo:

–Neáu oâng thaät laø cha cuûa ta, teân laø Ñaâu-neã-daõ, vaäy thì haõy neân baøy ñieàu kyø laï gì ñaáy ñi!

Baáy giôø con Thöông khö nghe noùi nhö vaäy, lieàn ñöùng leân, chaïy tôùi choã cuõ, duøng muõi ngöûi ñaát phía döôùi toøa chieân-ñaøn, laáy hai chaân tröôùc böôi ñaát, moi ra boán caùi huõ lôùn beân trong chöùa ñaày bình baèng vaøng, maâm baèng vaøng vaø caùc loaïi baùu vaät khaùc nöõa. Tröôûng giaû Du-ca thaáy caùc thöù vaøng baïc chaâu baùu ít coù naøy thì voâ cuøng sung söôùng, yeâu thích nhöõng cuûa baùu ñöôïc caát giaáu aáy. Baáy giôø Tröôûng giaû beøn ñi ra khoûi thaønh Xaù-veä, ñeán choã Ñöùc Phaät, moät loøng quy kính.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân ñang thuyeát phaùp cho voâ löôïng traêm ngaøn chuùng Tyø-kheo ngoài phía tröôùc toøa. Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày coù thaáy Tröôûng giaû Anh Voõ, con cuûa Ñaâu-neã-daõ töø xa ñang ñi ñeán khoâng?

Caùc Tyø-kheo thöa:

–Thöa vaâng, chuùng con ñaõ thaáy. Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc Tyø-kheo, hieän taïi Tröôûng giaû aáy neáu thaân hoaïi maïng chung thì nhö buoâng boû gaùnh naëng xuoáng, lieàn ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Laø vì ngöôøi aáy ñang hoan hyû, phaán khôûi, phaùt taâm chaân thaät ñoái vôùi Ta, cho neân ñöôïc quaû baùo nhö vaäy.

Ñöùc Theá Toân lieàn ñoïc baøi tuïng:

*Ñaây laø moät höõu tình*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Phaùt taâm vui thaáy Ta Maïng chung sanh coõi trôøi Nhö buoâng xaû gaùnh naëng, Ñoái vôùi thaày thuyeát phaùp Nhö Lai vaø Tyø-kheo*

*Taïm thôøi taâm hoan hyû Quaû baùo cuõng nhö vaäy.*

Ñöùc Theá Toân noùi keä xong, cuøng luùc Tröôûng giaû Du-ca ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaàu maët laïy nôi chaân Ngaøi, voâ cuøng hoan hyû, heát lôøi xöng taùn, khen ngôïi laø ñieàu chöa töøng coù, roài ñöùng qua moät beân. Ñöùc Theá Toân hoûi Tröôûng giaû Du-ca:

–Con choù Thöông khö aáy phaûi chaêng quaû thaät laø cha cuûa oâng? Tröôûng giaû thöa:

–Ñuùng vaäy! Thöa Theá Toân, nhö lôøi Ñöùc Phaät ñaõ noùi laø hoaøn toaøn chaân thaät khoâng hö doái, taát caû nhöõng ñieàu nghi ngôø cuûa con ñeàu ñaõ döùt tröø.

Khi aáy Tröôûng giaû Du-ca thöa Ñöùc Theá Toân:

–Taát caû caùc loaøi höõu tình hoaëc cheát yeåu, soáng laâu, hoaëc coù beänh, khoâng beänh, ñeïp ñeõ, xaáu xí, sanh nôi toäc hoï haøo quyù, hay thaáp heøn, thoâng minh, ngu ñoän, dòu daøng, thoâ loã... caùc vieäc aáy khoâng gioáng nhau. Vaäy nhaân quaû thieän aùc baùo öùng nhö theá naøo?.

Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû Du-ca:

–Laønh thay! Laønh thay! OÂng haõy laéng nghe vaø kheùo suy nghó, ta seõ laàn löôït giaûng noùi: Taát caû höõu tình taïo nghieäp, gaây nhaân thieän aùc khoâng gioáng nhau, cho neân môùi coù söï baùo öùng hoaëc sang heøn, treân döôùi, hoaëc thuoäc toäc hoï cao, thaáp, sai khaùc. Nay Ta löôïc noùi nhö vaäy, coøn neáu phaân bieät roäng raõi thì yù nghóa aáy heát söùc saâu xa.

Tröôûng giaû Du-ca laïi thöa:

–Cuùi mong Ñöùc Phaät giaûng giaûi roäng cho con ñöôïc hieåu! Ñöùc Phaät baûo Tröôûng giaû Du-ca:

–OÂng haõy laéng nghe! Taát caû höõu tình taïo caùc thöù nghieäp, khôûi ra voâ soá caùc thöù phieàn naõo meâ laàm. Nghieäp cuûa chuùng sanh coù toát xaáu, quaû baùo phaân ra coù thieän coù aùc. Nghieäp xaáu, döõ thì thoï quaû baùo nôi ba coõi aùc, nghieäp laønh toát thì nhaát ñònh caûm quaû baùo nôi coõi ngöôøi, trôøi. Laïi nöõa, nghieäp coù phaân haïng, maïng soáng coù ngaén daøi. Laïi nöõa, coù

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

nghieäp khieán chuùng sanh thoï quaû baùo nhieàu beänh, ít beänh, ñeïp ñeõ, xaáu xí; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh thoï quaû baùo phuù quyù, baàn cuøng, thoâng minh trí tueä, ñaàn ñoän, ngu si aùm muoäi; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc; hoaëc laïi coù nghieäp khieán ñöôïc sanh ôû Duïc giôùi, Nhaân, Thieân, cho ñeán coõi trôøi Höõu ñaûnh; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh thoï quaû baùo xa, gaàn; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh mong caàu khoâng toaïi nguyeän; hoaëc laïi coù nghieäp khoâng caàu maø töï ñeán; coù nghieäp khieán chuùng sanh thaønh töïu khoù hay deã, thaønh coâng hay khoâng thaønh coâng; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh thoï maïng maõi maõi ôû trong ñòa nguïc hay yeåu maïng, nheï naëng khoâng ñoàng; hoaëc coù nghieäp khieán chuùng sanh giaøu sang ngheøo khoå, tröôùc sau khoâng nhaát ñònh; hoaëc coù nghieäp khieán chuùng sanh giaøu coù hay khoå cöïc öa thích boá thí hay keo kieät khoâng nhaát ñònh; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh thoï maïng daøi ngaén khoâng nhaát ñònh; hoaëc coù nghieäp khieán chuùng sanh thaân taâm vui veû hay bò khoå naõo khoâng nhaát ñònh; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh coù hình daùng ñeïp ñeõ, töôi taén ñaùng yeâu, hay xaáu xí, thoâ loã, ñaùng gheùt; hoaëc laïi coù nghieäp khieán chuùng sanh caùc caên ñaày ñuû hay bò khuyeát taät.

Ñöùc Phaät laïi baûo Tröôûng giaû Du-ca:

-Coù möôøi nghieäp thieän caàn phaûi tu taäp, coøn möôøi nghieäp aùc oâng haõy neân ñoaïn tröø.

Tröôûng giaû Du-ca baïch Ñöùc Phaät:

–Thöa Theá Toân, höõu tình thoï maïng ngaén nguûi laø do taïo nghieäp gì gaây neân?

Ñöùc Phaät baûo:

–Do saùt sanh neân bò nhö vaäy.

Laïi nöõa, nghieäp saùt coù möôøi loaïi:

1. Töï tay gieát.
2. Khuyeân baûo ngöôøi khaùc gieát.
3. Thaáy gieát thì hoan hyû.
4. Tuøy hyû ñoái vôùi vieäc gieát haïi.
5. Gieát haïi töø trong baøo thai.
6. Khuyeân truïc thai cho cheát.
7. Oaùn thuø maø gieát.
8. Gieát baèng caùch ñoaïn nam caên.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

1. Duøng caùc phöông tieän ñeå gieát.
2. Sai khieán ngöôøi khaùc gieát.

Möôøi thöù nghieäp gieát haïi nhö vaäy ñöa ñeán quaû baùo thoï maïng ngaén nguûi.

Laïi taïo nghieäp nhö theá naøo maø coù ñöôïc quaû baùo tröôøng thoï? Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Xa lìa vieäc töï tay gieát.
2. Xa lìa vieäc khuyeân baûo ngöôøi khaùc gieát.
3. Xa lìa söï hoan hyû khi thaáy gieát haïi.
4. Xa lìa vieäc tuøy hyû ñoái vôùi söï gieát haïi.
5. Cöùu ngöôøi bò gieát nôi hình nguïc.
6. Phoùng sanh maïng.
7. Boá thí söï khoâng sôï cho keû khaùc.
8. Thöông xoùt, voã veà ngöôøi beänh.
9. Boá thí ñoà aên uoáng.
10. Cuùng döôøng côø phöôùn, ñeøn ñuoác.

Möôøi nghieäp toát nhö vaäy ñöa ñeán quaû baùo tröôøng thoï.

Laïi taïo nghieäp nhö theá naøo maø bò quaû baùo nhieàu beänh? Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Töï huûy hoaïi loaøi höõu tình.
2. Khuyeân ngöôøi khaùc huûy hoaïi.
3. Tuøy hyû ñoái vôùi söï huûy hoaïi.
4. Taùn thaùn söï huûy hoaïi.
5. Baát hieáu vôùi cha meï.
6. Keát nhieàu oaùn xöa.
7. Laøm ngheà thuoác vôùi taâm xaáu aùc.
8. Keo kieät trong söï aên uoáng.
9. Khinh cheâ, ngaïo maïn ñoái vôùi Thaùnh hieàn.
10. Huûy baùng caùc baäc Phaùp sö.

Möôøi loaïi nghieäp xaáu nhö vaäy bò quaû baùo coù nhieàu beänh.

Laïi nöõa, taïo nghieäp nhö theá naøo maø coù ñöôïc quaû baùo ít beänh? Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Khoâng gaây toån haïi cho höõu tình.
2. Khuyeân ngöôøi ñöøng laøm toån haïi.
3. Khoâng tuøy hyû ñoái vôùi söï laøm toån haïi.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

1. Khoâng taùn thaùn söï toån haïi.
2. Xa lìa vieäc vui thích ñoái vôùi vieäc laøm toån haïi.
3. Hieáu döôõng ñoái vôùi cha meï.
4. Toân troïng caùc baäc Sö tröôûng.
5. Khoâng keát oaùn xöa.
6. Boá thí chuùng Taêng ñöôïc an laïc.
7. Boá thí thuoác men, caùc thöù aên uoáng.

Möôøi loaïi nghieäp nhö vaäy ñöôïc quaû baùo ít beänh.

Laïi nöõa, taïo nghieäp nhö theá naøo maø bò quaû baùo hình töôùng xaáu xí? Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Luoân khôûi taâm phaãn noä.
2. Taâm yù buoâng lung, ngaïo maïn.
3. Khoâng hieáu thuaän ñoái vôùi cha meï.
4. Luoân buoâng lung tham si.
5. Huûy baùng caùc baäc Hieàn thaùnh.
6. Xaâm ñoaït, böùc haïi keû khaùc.
7. AÊn troäm aùnh saùng daàu ñeøn cuûa Phaät.
8. Cöôøi giôõn ñoái vôùi söï xaáu xí cuûa ngöôøi khaùc.
9. Huûy hoaïi aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät.
10. Laøm vieäc phi phaïm haïnh.

Do möôøi thöù nghieäp nhö vaäy neân bò quaû baùo coù thaân töôùng xaáu

xí.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc quaû baùo coù thaân töôùng ñeïp

ñeõ? Coù möôøi loaïi nghieäp. Möôøi nghieäp aáy nhö theá naøo?

1. Tu taäp haïnh töø bi, nhaãn nhuïc.
2. Cuùng döôøng nôi thaùp mieáu cuûa Phaät.
3. Queùt doïn chuøa thaùp.
4. Tu söûa toân nghieâm tinh xaù.
5. Toân taïo trang nghieâm töôïng Phaät.
6. Hieáu döôõng ñoái vôùi cha meï.
7. Tin kính, toân troïng caùc baäc Thaùnh hieàn.
8. Khieâm cung, xa lìa söï ngaïo maïn.
9. Phaïm haïnh khoâng thieáu soùt.
10. Xa lìa taâm toån haïi.

Nhö vaäy, do taïo möôøi thöù naøy neân ñöôïc quaû baùo coù thaân töôùng

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

ñeïp ñeõ.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò sanh vaøo doøng hoï thaáp heøn? Coù möôøi loaïi nghieäp. Möôøi loaïi aáy nhö theá naøo?

1. Tham aùi danh lôïi, khoâng tu haïnh boá thí.
2. Ganh gheùt ñoái vôùi söï vinh hoa cuûa ngöôøi khaùc.
3. Khinh cheâ, huûy baùng Cha meï.
4. Khoâng tuaân lôøi Phaùp sö.
5. Huûy baùng caùc baäc Hieàn thieän.
6. Thaân caän baïn aùc.
7. Khuyeân ngöôøi khaùc laøm aùc.
8. Phaù hoaïi ñieàu thieän cuûa keû khaùc.
9. Mua baùn kinh töôïng.
10. Khoâng tin Tam baûo.

Do taïo möôøi nghieäp nhö vaäy bò quaû baùo sanh vaøo doøng hoï thaáp

heøn.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc quaû baùo sanh vaøo toäc hoï

giaøu sanh danh tieáng? Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Xa lìa taâm ganh gheùt, vui möøng ñoái vôùi söï nghieäp cuûa ngöôøi

khaùc.

1. Toân troïng Cha meï.
2. Tin kính, toân quyù caùc baäc Phaùp sö.
3. Phaùt taâm Boà-ñeà.
4. Boá thí duø loïng cho Ñöùc Phaät.
5. Tu söûa, trang nghieâm chuøa thaùp.
6. Saùm hoái nghieäp aùc.
7. Roäng tu haïnh boá thí.
8. Khuyeân ngöôøi khaùc tu taäp ñieàu thieän.
9. Tin kính, toân quyù Tam baûo.

Do taïo möôøi thöù nghieäp thieän nhö vaäy neân ñöôïc quaû baùo sinh

vaøo doøng hoï phuù quyù danh voïng.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo xaáu aùc nôi coõi ngöôøi?

Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi loaïi?

* 1. Taâm buoâng lung, ngaõ maïn.
	2. Khinh maïn Cha meï.
	3. Khinh maïn caùc baäc Sa-moân.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

* 1. Khinh maïn caùc haøng Baø-la-moân.
	2. Huûy baùng caùc baäc Hieàn thieän.
	3. Khinh maïn ngöôøi trong thaân toäc.
	4. Khoâng tin nhaân quaû.
	5. Gheùt boû töï thaân.
	6. Hieàm gheùt ñoái vôùi keû khaùc.
	7. Khoâng tin Tam baûo.

Do taïo möôøi thöù nhö vaäy bò quaû baùo xaáu aùc nôi coõi ngöôøi.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc quaû baùo thuø thaéng ôû nhaân gian? Coù möôøi loaïi nghieäp, möôøi loaïi aáy laø gì?

1. Khieâm cung, xa lìa ngaïo maïn.
2. Toân troïng Cha meï.
3. Toân troïng caùc baäc Sa-moân.
4. Tin kính caùc haøng Baø-la-moân.
5. Yeâu thöông, giuùp ñôõ ngöôøi trong thaân toäc.
6. Toân troïng baäc Hieàn thaùnh.
7. Tu haønh möôøi ñieàu thieän.
8. Khoâng khinh maïn ñoái vôùi chuùng sanh.
9. Toân troïng caùc vò Phaùp sö.
10. Moät loøng kính tin Tam baûo.

Do taïo möôøi thöù nghieäp nhö vaäy neân ñöôïc quaû baùo thuø thaéng ôû nhaân gian.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo coâ ñôn ngheøo khoå? Coù möôøi loaïi nghieäp. Möôøi loaïi aáy laø gì?

1. Luoân laøm vieäc troäm cöôùp.
2. Khuyeân ngöôøi khaùc troäm cöôùp.
3. Khen ngôïi söï troäm cöôùp.
4. Tuøy hyû ñoái vôùi söï troäm cöôùp.
5. Huûy baùng Cha meï.
6. Huûy baùng caùc baäc Thaùnh hieàn.
7. Ngaên chaän ngöôøi khaùc boá thí.
8. Ganh gheùt khi thaáy danh lôïi cuûa keû khaùc.
9. Keo kieät ñoái vôùi tieàn cuûa.
10. Khinh khi, huûy baùng Tam baûo, mong muoán Tam baûo luoân gaëp khoù khaên.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Do taïo möôøi loaïi nghieäp nhö vaäy neân bò quaû baùo coâ ñôn ngheøo khoå. Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc quaû baùo coù phöôùc ñöùc lôùn?

Coù möôøi loaïi nghieäp, möôøi loaïi aáy laø gì?

1. Xa lìa vieäc troäm cöôùp.
2. Xa lìa vieäc khuyeân ngöôøi troäm cöôùp.
3. Xa lìa vieäc tuøy hyû ñoái vôùi troäm caép.
4. Hieáu döôõng Cha meï.
5. Tin kính, quyù caùc baäc Thaùnh hieàn.
6. Vui möøng thaáy danh lôïi cuûa ngöôøi khaùc.
7. Roäng laøm vieäc boá thí.
8. Khoâng ganh gheùt danh lôïi cuûa keû khaùc.
9. Khoâng tieác taøi saûn vaät baùu, thöông xoùt keû coâ ñôn baàn cuøng.
10. Cuùng döôøng Tam baûo.

Do taïo möôøi thöù nghieäp nhö vaäy neân ñöôïc quaû baùo coù phöôùc ñöùc

lôùn.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo ngu ñoän? Coù möôøi loaïi

nghieäp. Möôøi nghieäp ñoù laø gì?

1. Chuùng sanh naøy khoâng tin Sa-moân, cuõng khoâng thaân caän Sa-

moân.

1. Khoâng tin caùc haøng Baø-la-moân.
2. Khoâng tin thaày, giaùo phaùp, cuõng chaúng gaàn guõi.
3. Caát giaáu giaùo phaùp, khoâng truyeàn daïy.
4. Xoi moùi nhöõng ñieàu keùm nôi giaùo phaùp cuûa Thaày.
5. Xa lìa chaùnh phaùp.
6. Ñoaïn dieät phaùp thieän.
7. Huûy baùng baäc Hieàn trí.
8. Hoïc hoûi theo ñieàu phi phaùp.
9. Huûy baùng chaùnh kieán, taùn döông taø kieán.

Do taïo möôøi phaùp nhö vaäy cho neân bò quaû baùo ngu ñoän.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc quaû baùo coù trí tueä lôùn? Coù

möôøi loaïi phaùp, möôøi phaùp aáy laø gì?

* 1. Chuùng sanh naøy thaân caän Sa-moân, doác loøng tin caàu phaùp.
	2. Tin caùc baäc Baø-la-moân.
	3. Thaân caän thaày, giaùo phaùp, caàu hieåu ñöôïc nghóa saâu xa.
	4. Toân quyù Tam baûo.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

* 1. Xa lìa keû ngu si.
	2. Khoâng huûy baùng thaày, giaùo phaùp.
	3. Caàu ñöôïc trí tueä saâu roäng.
	4. Truyeàn baù ñaïo phaùp ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh, khieán chaùnh phaùp khoâng bò ñoaïn dieät.
	5. Xa lìa ñieàu phi phaùp.
	6. Taùn döông chaùnh kieán, xa lìa caùc taø kieán.

Do möôøi phaùp nhö vaäy cho neân ñöôïc quaû baùo coù trí tueä lôùn.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo sinh vaøo ñòa nguïc? Coù möôøi loaïi phaùp, möôøi phaùp aáy laø gì?

1. Thaân taïo nghieäp baát thieän.
2. Khaåu taïo nghieäp baát thieän.
3. YÙ taïo nghieäp baát thieän.
4. Luoân daáy khôûi thaân kieán.
5. Luoân khôûi bieân kieán.
6. Luoân theo taø kieán.
7. Laøm aùc khoâng ngöøng.
8. Daâm duïc, taø haïnh.
9. Huûy baùng caùc baäc Thaùnh hieàn.
10. Hoaïi dieät chaùnh phaùp.

Do möôøi nghieäp nhö vaäy neân bò quaû baùo sinh nôi ñòa nguïc.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo sinh vaøo haøng suùc sanh?

Coù möôøi loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Thaân nghieäp taïo aùc baäc trung.
2. Ngöõ nghieäp taïo aùc baäc trung.
3. YÙ nghieäp taïo aùc baäc trung.
4. Daáy khôûi nhieàu loøng tham lam.
5. Sanh nhieàu saân haän.
6. Sanh nhieàu si meâ.
7. Boá thí khoâng ñuùng phaùp.
8. Söû duïng chuù thuaät tröø eám.
9. Huûy hoaïi phaïm haïnh cuûa Boà-taùt.
10. Tin theo thöôøng kieán, bieân kieán, cho raèng “Ngöôøi cheát thì trôû laïi laøm ngöôøi”.

Do möôøi nghieäp nhö vaäy neân bò quaû baùo sinh vaøo haøng suùc sanh.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø bò quaû baùo sinh vaøo loaøi ngaï quyû?

Coù möôøi loaïi nghieäp. Möôøi loaïi nghieäp aáy laø gì?

1. Thaân taïo nghieäp aùc nheï.
2. Khaåu taïo nghieäp aùc nheï.
3. YÙ taïo nghieäp aùc nheï.
4. Tham tieác taøi vaät, khoâng chòu boá thí.
5. Daáy khôûi taø kieán naëng neà huûy baùng giaùo phaùp nhaân quaû cuûa

Phaät.

1. Ngaïo maïn, töï thò, khinh khi, huûy baùng keû hieàn löông.
2. Ngaên trôû ngöôøi khaùc boá thí.
3. Khoâng thöông xoùt keû ñoùi khaùt.
4. Tham tieác ñoà aên uoáng, khoâng boá thí cho Taêng chuùng cuûa Phaät.
5. Ngöôøi khaùc ñöôïc danh lôïi thì taïo phöông tieän laøm cho ly caùch. Do möôøi nghieäp nhö vaäy neân bò quaû baùo sinh vaøo loaøi ngaï quyû. Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì ñöôïc quaû baùo laøm ngöôøi? Coù möôøi loaïi

nghieäp. Möôøi nghieäp aáy laø gì?

* 1. Xa lìa saùt sanh.
	2. Xa lìa söï khoâng cho maø laáy.
	3. Xa lìa vieäc phi phaïm haïnh.
	4. Xa lìa lôøi noùi hö doái.
	5. Xa lìa lôøi noùi taïp ueá.
	6. Khoâng noùi lôøi ly giaùn.
	7. Xa lìa lôøi noùi thoâ aùc.
	8. Xa lìa vieäc uoáng röôïu, aên thòt.
	9. Xa lìa söï si aùm.
	10. Xa lìa taø kieán, vöõng tin Tam baûo.

Do tu möôøi nghieäp nheï nhö vaäy neân ñöôïc quaû baùo laøm ngöôøi. Laïi nöõa, do tu nghieäp gì maø ñöôïc sanh vaøo caùc coõi trôøi thuoäc

Duïc giôùi? Do tu möôøi nghieäp thieän neân ñöôïc sanh nôi caùc coõi trôøi aáy. Laïi do tu nghieäp gì maø ñöôïc sanh leân caùc coõi trôøi thuoäc Saéc giôùi? Do tu möôøi ñònh thieän maø ñöôïc sanh vaøo caùc coõi trôøi aáy. Laïi do tu nghieäp gì maø ñöôïc sanh vaøo boán coõi trôøi thuoäc Voâ saéc giôùi? Do tu taäp phaùp Tam-ma-baùt-ñeå laøm nhaân maø ñöôïc sanh leân caùc coõi trôøi aáy. Nhöõng gì laø boán? Xa lìa taát caû Saéc, taùc töôûng hö khoâng voâ bieân. Do tu ñònh aáy döùt tröø ñöôïc chöôùng ngaïi, sau khi maïng chung ñöôïc

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

sanh leân coõi Khoâng voâ bieân xöù. Xa lìa moïi thöùc thoâ, teá hieän tieàn, taùc töôûng voâ bieân, döùt tröø ñöôïc chöôùng ngaïi cuûa thöùc. Do tu ñònh aáy neân ñôøi sau ñöôïc sanh vaøo coõi trôøi Thöùc voâ bieân xöù. Xa lìa moïi chöôùng ngaïi caáu nhieãm cuûa voâ sôû höõu xöù, laïi tu ñònh kia, sau khi maïng chung ñöôïc sanh leân coõi Voâ sôû höõu xöù. Xa lìa chöôùng ngaïi cuûa coõi aáy, tieáp tuïc tu phaùp ñònh ñoù, sau khi maïng chung ñöôïc sanh vaøo coõi Phi töôûng phi phi töôûng xöù.

Laïi nöõa, do tu taäp nghieäp gì khoâng sanh vaøo coõi Voâ giaùn? Do tu caùc nghieäp, hoài höôùng moïi choã mong caàu cuûa mình, quyeát ñònh ñöôïc sanh trong coõi thieän, khoâng bò ñoïa vaøo coõi Voâ giaùn.

Laïi nöõa, vieäc taïo nghieäp vaø thoï nhaän quaû baùo ra sao? Neáu tu nghieäp thieän thì caûm quaû baùo ñaùng yeâu thích, neáu taïo nghieäp aùc thì caûm quaû baùo ñaùng gheùt boû. Neáu xa lìa nghieäp thieän vaø baát thieän naøy thì troïn khoâng theå coù quaû baùo ñaùng yeâu thích hay ñaùng gheùt boû gì caû. Thí nhö ngöôøi nöõ hieàn thuïc coù choàng ñi buoân nôi xa, ñaõ laâu chöa veà nhaø thì laøm gì coâ aáy coù con?!

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø khoâng coù quaû baùo? Do ñaõ taïo nghieäp aùc roài, nhöng nghó laïi hoái haän, thaønh thaät toû baøy, tænh ngoä, traùch mình tröôùc chaúng suy nghó. Luùc aáy, taâm nghó mieäng noùi, heát loøng chuyeân chuù lo vieäc saùm hoái. Nghieäp aáy tuy ñaõ taïo roài nhöng khoâng thoï quaû baùo. Ñoái vôùi nghieäp thieän cuõng laïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, do taïo nghieäp gì maø coù ñöôïc thaân taâm vieân maõn? Do tu taäp haïnh nhaãn nhuïc neân ñöôïc thaân töôùng vieân maõn. Do tu taäp phaùp hoïc hoûi, tö duy neân ñöôïc taâm vieân maõn. Tu taäp theo nghieäp aáy chaéc chaén ñaït ñöôïc quaû baùo nhö vaäy.

Laïi do taïo nghieäp gì maø sau khi tu taäp khoâng bò maát maùt? Neáu coù nghieäp thieän ñaõ laøm roài khoâng hoái haän, khoâng nghi ngôø, chaùn boû, khoâng gaây söï phieàn haø, böïc boäi, cuõng khoâng cho laø khoâng, khoâng noùi ñieàu ñuùng ñieàu sai, maø khoâng xa lìa, cuõng khoâng gaây naùo ñoäng, taïo haïnh nhö vaäy, tu taäp nghieäp aáy roát cuoäc chaúng heà hao maát, chaéc chaén thoï quaû baùo nhö vaäy.

Laïi do taïo nghieäp gì maø khoâng coù quaû baùo? Do taïo nghieäp voâ kyù neân khoâng coù quaû baùo.

Laïi do taïo nghieäp gì maø chuùng sanh thoï maïng maõi ôû ñòa nguïc khoâng thoaùt ra ñöôïc? Ñoù laø coù moät chuùng sanh ñaõ taïo nghieäp thieän roài,

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

nhöng khoâng hoái haän, cuõng khoâng nghi ngôø, chaùn boû, laïi khoâng cho laø khoâng, taâm khoâng saàu naõo, khoâng noùi ñieàu phaûi traùi, cuõng khoâng gaây loaïn ñoäng, taïo taùc nhö vaäy neân bieát ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Traùi laïi neáu chuùng sanh taïo caùc nghieäp traùi ngöôïc nhö treân, bò sanh trong ñòa nguïc, troïn caû thoï maïng maø khoâng thoaùt khoûi.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh ôû trong ñòa nguïc khoâng troïn thoï maïng? Ñoù laø do chuùng sanh aáy taïo nghieäp aùc roài, nhöng khoâng nghi ngôø hoái haän, nhöng roài phieàn naõo töï hoaïi, tænh ngoä nhöõng ñieàu sai quaáy ôû tröôùc neân xa lìa nghieäp aáy maø khoâng gaây loaïn ñoäng. Taïo taùc nhö vaäy neân chuùng sanh ñoù ñaõ taïo nghieäp nhö vaäy sanh trong ñòa nguïc nhöng khoâng heát thoï maïng.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh sanh trong ñòa nguïc lieàn ñöôïc maïng chung? Ñoù laø coù chuùng sanh ñaõ taïo nghieäp aùc roài, hoái haän, nghi ngôø, töï traùch cöù, phuû nhaän, doác tröø boû, xa lìa phieàn naõo xaáu aùc, khoâng theå yeâu thích, khoâng töï taïo ra nöõa. Nhö vua A-xaø-theá ñaõ taïo toäi gieát cha roài hoái loãi thaønh taâm baøy toû: “Con ñaõ taïo nghieäp aùc, con phaûi töï thoï quaû baùo. Nay ñoái dieän vôùi Ñöùc Phaät xin saùm hoái döùt boû toäi loãi tröôùc”. Ñöùc Phaät thöông xoùt nhaø vua, baûo vua haõy quaùn taùnh cuûa toäi töø duyeân hö huyeãn maø coù, toû ngoä laø khoâng theå coù. Cho neân chuùng sanh naøy sanh vaøo ñòa nguïc lieàn ñöôïc maïng chung.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh tröôùc ñöôïc vui söôùng, sau bò khoå naõo? Ñoù laø coù moät chuùng sanh ban ñaàu thöïc haønh boá thí, taâm yeâu thích, vui möøng, nhöng boá thí roài laïi hoái tieác, cho neân chuùng sanh aáy sanh ôû nhaân gian trong gia ñình giaøu coù, ñaày ñuû vaøng baïc chaâu baùu, voi, ngöïa, xe; cha meï, vôï con, baïn höõu tri thöùc ñeàu khoâng thieáu, cho ñeán kho taøng cuõng nhö vaäy, nhöng sau thì sa suùt daàn trôû neân baàn cuøng. Do ñoù goïi laø coù ñöôïc quaû baùo, tröôùc vui söôùng, sau bò khoå naõo.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh tröôùc bò khoå sôû, sau ñöôïc vui söôùng? Ñoù laø coù chuùng sanh do nhaân töø ñôøi tröôùc duøng taâm ôû baäc thaáp boá thí chuùt ít. Boá thí roài taâm khoâng hoái tieác, sau laïi hoan hyû, cho neân chuùng sanh naøy sanh laøm ngöôøi trong doøng hoï thaáp keùm, moïi söï aên uoáng, y phuïc cho ñeán chaâu baùu, taát caû ñeàu thieáu thoán, cuõng khoâng ñöôïc töï taïi. Veà sau, daàn daàn taøi saûn ñöôïc taêng theâm, cho ñeán coù voâ soá cuûa caûi khoâng thieáu vaät gì. Vì vaäy, chuùng sanh naøy quaû baùo tröôùc bò

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ngheøo khoå, sau ñöôïc vui söôùng.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh tröôùc ñöôïc vui söôùng, sau cuõng vui söôùng? Ñoù laø coù chuùng sanh khi chöa boá thí thì hoan hyû muoán boá thí. Boá thí roài cuõng hoan hyû, tröôùc sau khoâng hoái tieác. Chuùng sanh naøy sanh laøm ngöôøi trong gia ñình giaøu coù, thuoäc toäc hoï cao quyù, cha meï vôï con, haøng thaân thuoäc baïn höõu, kho taøng chaâu baùu, xe coä, suùc vaät cho ñeán vöôøn röøng, ruoäng nhaø chaúng thieáu thöù gì, töï do thoï duïng. Vì vaäy chuùng sanh naøy ñaït quaû baùo tröôùc vui söôùng, sau cuõng vui söôùng.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh tröôùc khoâng vui söôùng, sau cuõng khoâng vui söôùng, luoân bò khoå naõo? Ñoù laø coù chuùng sanh tröôùc khoâng coù taâm boá thí, cuõng khoâng coù baïn höõu toát khuyeân laøm boá thí. Ñaõ khoâng coù tín taâm, laïi tham tieác chaâu baùu, töø ñaàu ñeán cuoái chaúng heà boá thí moät tô haøo naøo. Cho neân chuùng sanh ñoù sanh laøm ngöôøi ôû trong toäc hoï thaáp heøn, baàn cuøng, khoán khoå, cuûa caûi, ruoäng, nhaø, cho ñeán quyeán thuoäc taát caû ñeàu thieáu, tröôùc ñaõ khoâng ñöôïc vui söôùng, sau cuõng khoâng ñöôïc vui söôùng. Cho neân chuùng sanh naøy thoï quaû baùo tröôùc bò khoå naõo, sau cuõng bò khoå naõo.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh ñöôïc giaøu sang nhöng laïi tham tieác tieàn cuûa, khoâng boá thí cho ai, duø raát ít? Ñoù laø coù chuùng sanh trong ñôøi quaù khöù quy höôùng Tam baûo, töøng laøm boá thí, nhöng khoâng phaùt nguyeän ôû ñôøi vò lai tieáp tuïc tu haïnh boá thí, cho neân chuùng sanh naøy sau khi maïng chung, hoaëc sanh ôû nhaân gian ñöôïc giaøu sang, ñöôïc sanh vaøo toäc hoï phuù haøo nhieàu chaâu baùu, tieàn cuûa, voi ngöïa, noâ tyø, suùc vaät, ruoäng nhaø… thaûy ñeàu nhieàu, töï do thoï duïng. Nhöng ñoái vôùi taøi saûn cuûa mình thì tham tieác, yeâu meán giöõ gìn, khoâng laøm boá thí. Cho neân chuùng sanh naøy tuy giaøu coù, nhieàu tieàn cuûa, nhöng tham lam tieác laãn, cuõng khoâng coù tín taâm.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh moät ñôøi ngheøo khoå, laïi öa thích boá thí? Ñoù laø coù chuùng sanh trong ñôøi quaù khöù, ñoái vôùi thaéng xöù cuûa Tam baûo ñaõ töøng tu haïnh boá thí, laïi coøn phaùt nguyeän: Cho ñeán ñôøi vò lai taâm boá thí vaãn khoâng döùt, neân sau khi maïng chung ñöôïc sanh ôû coõi trôøi, ngöôøi, luoân ñöôïc thoï phöôùc baùo. Ngöôøi aáy, veà sau phöôùc heát, laïi sanh ôû nhaân gian, duø baàn cuøng nhöng vaãn öa thích boá thí. Cho neân chuùng sanh naøy duø baàn cuøng nhöng öa

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

thích boá thí, tín taâm khoâng ñoaïn.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh moät ñôøi ngheøo khoå maø laïi tham lam keo kieát, khoâng coù boá thí, duø raát ít? Ñoù laø coù moät chuùng sanh trong ñôøi quaù khöù khoâng gaëp baïn laønh daãn daét, laïi coøn ngu si khoâng tin nhaân quaû, ñoái vôùi phaùp boá thí Ba-la-maät duø cho chuùt ít cuõng khoâng thöïc hieän, cho neân chuùng sanh aáy sau khi maïng chung, sanh laøm ngöôøi ôû nhaân gian, thuoäc toäc hoï baàn cuøng, tieàn cuûa, ñoà aên uoáng, ruoäng vöôøn, taát caû ñeàu thieáu thoán. Vì vaäy chuùng sanh naøy baàn cuøng, khoán khoå, cuõng khoâng thích boá thí.

Laïi do taïo nghieäp gì maø caû thaân taâm ñeàu ñöôïc vui söôùng, gioáng nhö Chuyeån luaân vöông, laïi öa laøm phöôùc? Ñoù laø coù moät chuùng sanh trong ñôøi quaù khöù tu giôùi khoâng saùt sanh, boá thí söï voâ uùy cho keû khaùc, laïi coøn phaùt nguyeän: taâm boá thí luoân saùng suoát, cho neân chuùng sanh naøy sau khi maïng chung, sanh laøm ngöôøi ôû nhaân gian, thaân taâm ñeàu luoân ñöôïc an laïc, thöôøng öa thích boá thí.

Laïi do taïo nghieäp gì maø coù chuùng sanh caû thaân taâm ñeàu ñöôïc vui söôùng nhö moät cuï giaø vieäc nhaø ñaõ lo lieäu xong xuoâi, nhöng khoâng tu phöôùc? Ñoù laø coù chuùng sanh trong ñôøi quaù khöù boá thí söï voâ uùy cho keû khaùc, khoâng laøm toån haïi ñeán caùc chuùng sanh, nhöng khoâng phaùt nguyeän thuø thaéng, cho neân chuùng sanh aáy sau khi maïng chung, sanh laøm ngöôøi ôû nhaân gian, thaân taâm ñeàu ñöôïc an laïc, nhöng khoâng chòu tu phöôùc.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)