KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 57**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 36)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 22)**

Luùc ñoù, bieát chö Thieân ñaõ sinh taâm nhaøm chaùn, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hoùa hieän ñeå taêng theâm söï chaùn lìa. Thieân chuû hoùa ra chö Thieân vui chôi ca muùa ôû trong caùnh sen vì muoán chö Thieân thaät xa lìa söï ngaïo maïn. Caùc vò Thieân thaät chöa töøng thaáy chö Thieân vui chôi thoï laïc vôùi voâ löôïng caùch khaùc nhau nhö vaäy.

Nghe tieáng ca cuûa caùc vò Hoùa thieân, chö Thieân thaät sinh taâm hoå theïn, döøng ca muùa khoâng ñi chôi, khoâng thoï höôûng duïc laïc nöõa, ñöùng yeân chaêm chuù quan saùt caùc vò Hoùa thieân vaø thaáy hoï ca muùa vui cöôøi ñuû caùch raát ñaùng yeâu, khoâng gì coù theå thí duï. Caùc vò Hoùa thieân ca muùa vui chôi höôûng ñuû thöù thuù vui ôû trong caùnh sen.

Khi aáy, thaáy chö Thieân thaät ñaõ lìa taâm ngaïo maïn vaø ñöôïc ñieàu phuïc roài, Thieân chuû Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hoùa ra chö Thieân ñang ca muùa trong caùnh hoa sen. Coù moät caùnh hoa sen chöùa ñaày caùc vò Hoùa thieân boãng nhieân rôi xuoáng ao roäng, coù vò chìm haún khoâng noåi leân, laïi coù vò troài leân treân nöôùc gioáng nhö xaùc cheát, hoaëc coù hai vò oâm nhau chìm xuoáng cuøng la to, keâu goïi laãn nhau: “Cöùu toâi vôùi, cöùu toâi vôùi”, coù vò oâm nhau keâu lôùn, coù vò vöøa oâm nhau lieàn chìm. ÔÛ treân bôø ao chö Thieân thaät quan saùt caùc vò Hoùa thieân thaáy hoï bò chìm raát nhieàu neân caûm thaáy buoàn raàu, lo sôï.

Baáy giôø, sau khi coù moät caùnh hoa sen rôi ruïng ôû trong ao, laïi coù moät caùnh hoa sen khaùc chöùa ñaày caùc vò Hoùa thieân rôi xuoáng ao roäng, coù vò chìm haún, coù vò hôi noåi treân maët nöôùc, keâu gaøo raát to, coù vò bò chìm khoâng bieát ôû ñaâu, coù vò cheát roài chìm xuoáng nöôùc, coù vò cheát roài noåi leân treân maët nöôùc nhö thuyeàn beø, coù vò keâu gaøo, coù vò cuøng vôùi Thieân nöõ oâm nhau keâu lôùn, coù vò bò Thieân nöõ oâm rieát roài chìm xuoáng nöôùc. Nhö ôû nhaân gian luùc taøu bò ñaém chìm trong nöôùc, moïi ngöôøi ñeàu chìm, caùc vò Thieân soáng trong caùnh hoa cuøng caùnh hoa rôi vaøo trong nöôùc vaø chìm xuoáng ao lôùn gioáng nhö vaäy.

Khi aáy, laïi coù moät caùnh sen chöùa ñaày caùc vò Hoùa thieân laïi ruïng xuoáng ao lôùn nhö ñaù rôi vaøo nöôùc khoâng noåi trôû leân, laïi coù moät caùnh hoa sen coù nhieàu vò Hoùa thieân rôi vaøo trong nöôùc, hoï oâm nhau keâu gaøo raát to, hoaëc chìm nöûa thaân, keâu la raát laâu roài môùi cheát chìm. Haøng traêm haøng ngaøn caùnh hoa sen chìm vaøo ao baèng ñuû caùch gioáng nhö ñaù chìm laøm cho taát caû chö Thieân thaät ñeàu thaáy voâ soá Thieân chuùng chìm roài khoâng noåi trôû leân.

Baáy giôø, laïi coù moät caùnh hoa sen saép bò rôi xuoáng, caùc vò Hoùa thieân ôû trong ñoù la raát to nhö nuùi lôùn suïp ñoå, nhö ñaát ñoäng, hoaëc nhö tieáng soùng cuûa bieån lôùn. ÔÛ treân bôø, nghe caùc vò Hoùa thieân phaùt ra aâm thanh nhö vaäy vaø thaáy caùc vieäc naõo haïi nhö vaäy, caùc vò trôøi thaät ñeàu sinh taâm chaùn lìa vaø raát sôï haõi. Hoï vaây quanh ao quan saùt caùc vò Hoùa thieân, taâm raát nhaøm chaùn vaø noùi vôùi nhau: “Xöa nay chöa töøng thaáy chö Thieân khoå naõo nhö vaäy. Xöa nay chöa töøng nghe, chöa töøng thaáy vieäc ñaùng sôï naøy”.

Noùi xong, hoï suy tö, sinh taâm nhaøm chaùn. Khi aáy, laïi coù caùnh hoa sen chöùa ñaày Thieân nöõ rôi xuoáng ao laøm cho hoï kinh sôï la leân: “Cöùu toâi vôùi, cöùu toâi vôùi” roài noùi vôùi

nhau: “Neáu chö Thieân phoùng daät thì seõ maéc tai hoïa khoå naõo nhö theá”.

Luùc hoï bò chìm vaø noùi vôùi nhau nhö vaäy, caùc vò trôøi thaät ñeàu ñöôïc ñieàu phuïc, sinh taâm nhaøm chaùn, khoâng coøn phoùng daät vaø trôû laïi soáng thuaän theo phaùp.

Khi aáy, thaáy taâm chö Thieân thaät ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, ñeå cho hoï ñöôïc lôïi ích, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø töï aån thaân mình chui vaøo ñaøi sen cuøng vôùi chö Thieân ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc khoâng phoùng daät laøm cho chö Thieân thaät khoâng thaáy vua trôøi. Ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân, vua vaø caùc vò trôøi coù taâm toát nhaát ñeàu chui vaøo ñaøi sen, aån mình trong ñoù quan saùt chö Thieân vaø nghó: “Laøm caùch naøo ñeå ñieàu phuïc chö Thieân laøm cho hoï xa lìa ngaõ maïn”.

Khi aáy, bieát chö Thieân thaät ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, khoâng coøn yù nghó phoùng daät, ñeàu sinh lo sôï, ñuùng laø luùc caàn noùi phaùp ñeå thöùc tænh hoï, vua trôøi lieàn laøm caùc pheùp bieán hoùa ôû treân hoa sen trong ao laøm cho hoï lo sôï. Vò aáy hoùa ra hoa sen coù voâ soá caùnh, beân trong chöùa ñaày caùc vò Hoùa thieân bò rôi xuoáng ao lôùn. Luùc bò rôi, hoï phaùt ra tieáng keâu gaøo gheâ rôïn. Thieân chuû laïi hoùa ra töû thi cuûa chö Thieân naèm ngoån ngang.

Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø suy nghó: “Chö Thieân naøy raát sôï haõi neân coù vò chaïy sang choã khaùc, phaûi laäp töùc hoùa hieän ñeå hoï quan saùt hoùa Thieân vaø daàn daàn taêng theâm taâm nhaøm chaùn”.

Laøm taát caû caùc vieäc hoùa hieän xong, Thieân vöông cuøng Thieân chuùng chui vaøo ñaøi sen ñeå quan saùt tieáp. Khi ñaõ quan saùt heát vôùi taâm raát töø bi, Thieân chuû ra khoûi ñaøi sen ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân. Sau khi cuøng chö Thieân ra khoûi ñaøi sen, Thieân chuû lieàn thu thaàn löïc, caùc vieäc bieán hoùa ñeàu maát heát. Thieân chuû voã veà chö Thieân vaø noùi: “Neáu soáng phoùng daät thì chö Thieân seõ phaûi chòu söï khoå naõo ñoù. Phoùng daät laø goác cuûa taát caû lo sôï, khoâng phoùng daät thì khoâng lo sôï, khoâng bò khoå naõo”.

Luùc naøy, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä cho chö Thieân nghe:

*Ngu si thích phoùng daät Thöôøng chòu caùc khoå naõo Ngöôøi naøo lìa phoùng daät Thì luoân ñöôïc an laïc.*

*Taát caû caùc caây khoå Phoùng daät laø goác reã Vì vaäy muoán heát khoå Phaûi xaû boû phoùng daät.*

Baáy giôø, thaáy vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø, chö Thieân thaät ñeàu ñöôïc an oån, vui veû chaïy laïi vaø baûo nhau: “Ta ñaõ gaëp chuû. Vua trôøi Daï-ma ngoài treân ñaøi sen lôùn ñöôïc Thieân chuùng vaây quanh coù theå cöùu giuùp ta, coù theå che chôû ta!”

Sau khi suy nghó, tính toaùn, taát caû ñeàu chaïy ñeán ñaøi sen ôû treân hoa sen lôùn. Toøa sö töû cuûa vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø cuøng maøu vôùi ñaøi sen. Vua trôøi Daï-ma cuøng vôùi chö Thieân soáng trong ñaøi hoa. Ñeán nôi roài, chö Thieân baïch vôùi Thieân vöông: “Caùi gì laøm cho chö Thieân bò khoå naõo, bò rôi chìm trong nöôùc, keâu gaøo nhö theá, caùi gì coù theå gaây cho chö Thieân ñuû loaïi khoå naõo nhö vaäy?”

Vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø baûo chö Thieân: “Taát caû chuùng sinh ñeàu phaûi chòu tai hoïa cuûa vieäc phoùng daät, vieäc ñoù chö Thieân caùc oâng ñeàu chöa bieát”.

Luùc ñoù, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä cho chö Thieân nghe:

*Taát caû caùc chuùng sinh*

*Ñeàu khoâng phaù ñöôïc nghieäp*

*Taát caû caùc haønh nghieäp Khoâng ai coù theå thaéng. Laøm cho caùc theá gian Taát caû ñeàu hö hoaïi*

*Do coù söùc nhö vaäy Neân ñoù goïi laø cheát. Noù phaù hoaïi theá gian*

*Huûy hoaïi aám, giôùi, nhaäp Thaàn cheát töø ñôøi naøy Cho ñeán ñôøi vò lai.*

*Khoâng söùc gì choáng giöõ Khoâng ai coù theå cöùu*

*Chæ chaùnh phaùp cöùu ñöôïc Neân phaùp laø cöùu tinh.*

*Maïng mau choùng khoâng döøng Saéc ñeïp cuõng nhö vaäy*

*Caùi cheát ñeán raát nhanh Khoâng neân soáng phoùng daät. Thuù vui cuûa chuùng sinh*

*Bò voâ thöôøng huûy hoaïi Maïng bò thaàn cheát dieät Khoâng neân öa phoùng daät. Khi nghieäp laønh ñaõ heát Rôi vaøo ba neûo aùc*

*Ñaõ bieát tai hoïa naøy*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Theá gian laø voâ thöôøng*

*Ñeàu coù gai ba ñoäc Coù sinh thì coù töû*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Cheát huûy hoaïi maïng soáng Giaø laøm cho suy yeáu*

*Beänh phaù söï an oån*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Daây nghieäp troùi chuùng sinh Taâm gioáng nhö caàu treo Troâi laên trong ba coõi Khoâng neân thích phoùng daät. Vui roài seõ chòu khoå*

*Khoå laïi caøng khoå theâm Choàng cha laøm vôï con Khoâng neân thích phoùng daät. Meï trôû laïi laøm vôï*

*Vôï laïi laø keû thuø*

*Cöù xoay vaàn nhö vaäy*

*Khoâng neân thích phoùng daät. ÔÛ vöôøn caây hang nuùi*

*Caùc Thieân nöõ vaây quanh Theá gian seõ bò dieät*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Taát caû trôøi thoï laïc*

*Ñeàu seõ bò huûy hoaïi Hö doái khoâng theå tin*

*Khoâng neân soáng phoùng daät. Coù sinh laø coù khoå*

*Laø nhaân khieán giaø cheát Chaéc chaén seõ phaûi chòu Khoâng neân thích phoùng daät. Caùc caên khoù ñieàu phuïc Khoâng ai ñieàu phuïc ñöôïc Moïi thuù vui ñeàu heát*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Tuoåi treû roài seõ giaø*

*Duïc laïc nhö giaác moäng Vì vaäy ngöôøi coù trí*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Gioáng nhö laø beï chuoái*

*Nhö ñieän khoâng döøng laâu Taát caû ñeàu hö hoaïi*

*Khoâng neân thích phoùng daät. Caùc caên khoù ñieàu phuïc Tham ñaém caùc caûnh giôùi Chæ coù ngöôøi trí tueä*

*Ñöùng vöõng nôi cuûa mình.*

Do chö Thieân ñaõ sinh taâm nhaøm chaùn, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä taïo lôïi ích cho hoï roài laïi giaûng cho hoï nghe veà tai hoïa cuûa söï phoùng daät:

–Naøy chö Thieân, vì sao caùc oâng chìm ñaém trong boùng toái phoùng daät khoâng thaáy vieäc raát xaáu xa, ñaùng sôï? Caùc oâng ñeàu thaáy caùc vò trôøi do phoùng daät neân ñeàu bò tan raõ cheát heát, khoâng ai cöùu ñöôïc. Caùc vò trôøi aáy coù ñaày ñuû caùc thuù vui hôn caùc oâng, caùc thöù thaân saéc, töôùng maïo, giaøu sang, aùnh saùng, Thieân nöõ, ca vònh vui chôi ñeàu thuø thaéng. Caùc oâng vöøa thaáy do phoùng daät neân caùc vò trôøi aáy ñeàu bò tieâu dieät. Caùc oâng neân tö duy xa lìa phoùng daät. Treân theá gian, trong soá taát caû roàng döõ nôi caùc loaïi ao, roàng ôû ao phoùng daät laø döõ nhaát. Trong caùc loaïi gioù löûa döõ, löûa phoùng daät vôùi gioù nhôù nghó laø döõ nhaát. Taát caû boùng toái tích tuï töø xöa ñeán nay, boùng toái phoùng daät laø môø aùm nhaát. Trong taát caû keû giaëc tìm caàu söï tieän lôïi, giaëc phoùng daät caàu söï tieän lôïi nôi caûnh giôùi laø aùc nhaát. Trong taát caû ñao beùn, ñao phoùng daät laø ñao saùt haïi döõ nhaát laøm ta ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Trong taát caû raén ñoäc, raén ñoäc phoùng daät, ñoäc tham duïc, chaát ñoäc coù theå gieát taát caû chuùng sinh ngu si laø ñoäc ñòa nhaát. Trong taát caû oan gia giaû laøm ngöôøi thaân, oan gia phoùng daät laø aùc nhaát. Trong taát caû goâng cuøm, xieàng xích, daây troùi, xieàng xích phoùng daät laø chaéc chaén nhaát. Trong taát caû ñoàng troáng khoâng coù nöôùc, caây coái, traùi caây, boùng maùt, voâ soá chuùng sinh

gaëp khoå sôû ôû trong ñoù, ñoàng troáng phoùng daät laø aùc nhaát vì noù xa lìa nöôùc vui veû, caây thieän nhaân vaø boùng maùt giöõ giôùi, laøm cho taát caû chuùng sinh ôû theá gian chòu voâ löôïng khoå naõo. Trong taát caû caùi thaáy hö doái, khoâng thaät nhö laø baùnh xe löûa xoay troøn, thaønh Caøn- thaùt-baø, dôïn naéng khieán nai theo, hö doái phoùng daät laø giaû doái nhaát. Trong caûnh giôùi thöôøng thay ñoåi khoâng coù luùc döøng, khoâng thaät coù, chæ ñöôïc thaáy moät caùch hö voïng nhö baùnh xe löûa xoay, thaønh Caøn-thaùt-baø, dôïn naéng khieán nai theo thì phoùng daät laø thöù hö doái khoâng thaät baäc nhaát. Trong taát caû bôø hieåm, bôø hieåm phoùng daät laø ñaùng sôï nhaát vì noù khieán ta ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Thieân chuùng caùc oâng phaûi bieát: Do phoùng daät, chuùng sinh bò raøng buoäc trong naêm ñöôøng, do gaây nghieäp aùc, chuùng sinh trong ba coõi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Vì vaäy taát caû nhöõng ngöôøi sôï khoå naõo phaûi neân sieâng naêng xaû boû phoùng daät. Phoùng daät laø goác cuûa taát caû khoå.

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

*Khoâng phoùng daät ñöôïc thoaùt Phoùng daät thöôøng chòu khoå Phoùng daät khoâng phoùng daät Ñaõ löôïc noùi töôùng aáy.*

Vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø ñieàu phuïc chö Thieân, daïy chaùnh ñaïo cho hoï. Chö Thieân heát loøng ghi nhaän. Do taâm ñöôïc ñieàu phuïc neân caùc caên cuõng ñöôïc thu phuïc vaø vaéng laëng.

Luùc naøy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø ngoài ôû toøa sö töû treân ñaøi sen. Chö Thieân baïch vua trôøi:

–Xin Thieân vöông daïy chuùng con phaùp lôïi ích, an laïc roát raùo. Chuùng con phaûi laøm sao ñeå ñöôïc lôïi ích vaø an laïc roát raùo?

Vua trôøi baûo chö Thieân:

–Coù Ñöùc Phaät, baäc thaày giaûi thoaùt ñaày ñuû nhaát thieát trí, ñaõ thoaùt khoûi taát caû tai hoïa, ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc, laø baäc thuø thaéng nhaát trong chuùng sinh, neáu quy y Phaät, thì söï khoå naõo cuûa caùc ngöôøi coù theå ñöôïc ñoaïn tröø. Caùc ngöôøi neân quy y vò Phaät khoâng phoùng daät ñoù ñeå coù theå cöùu vôùt voâ soá noãi sôï veà sinh töû cuûa caùc ngöôøi.

Nghe Thieân vöông daïy, taát caû chö Thieân vaø Thieân nöõ ñeàu quyø xuoáng, sinh loøng kính troïng, thaâu giöõ caùc caên, kính caån chaáp tay ñaûnh leã, thoï ba quy y. Taát caû chö Thieân thaønh thaät quy y Phaät, Phaùp, Taêng, quôû traùch söï phoùng daät vôùi taâm hoaøn toaøn thanh tònh vaø thaønh taâm saùm hoái vì hoï thaáy hoùa Thieân chòu voâ löôïng loaïi khoå naõo, hoaïi dieät, chòu voâ soá noãi khoå khoâng theå chòu ñöïng.

Thaáy chö Thieân sinh taâm nhaøm chaùn, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hoùa hieän voâ löôïng thaàn thoâng, trong choác laùt coù theå bieán moät thaân thaønh ngaøn thaân, trong ngaøn thaân hieän thaønh traêm ngaøn thaân, töø moät hình töôùng hieän ra voâ soá hình töôùng, bay leân hö khoâng, coù ñuû loaïi chaâu baùu vaø y phuïc trang ñieåm thaân, trong choác laùt laën xuoáng nöôùc hieän moät ngaøn ñaàu, ñoäi ñuû loaïi maõo baùu, coù ñuû loaïi aán baùu trang ñieåm caùnh tay, aùnh saùng nôi thaân aáy hôn caû ngaøn maët trôøi, trong choác laùt hoùa laøm nuùi lôùn coù ñuû vöôøn caây vaø ñöôïc chö Thieân vaây quanh trong vöôøn caây. Chö Thieân ñeàu thaáy vieäc aáy. Laïi thaáy ôû trong hoa sen lôùn coù voâ soá Thieân nöõ vaây quanh. Thaân caùc Thieân nöõ naøy phaùt ra aùnh saùng. Khi aáy chö Thieân thaät ñeàu khoâng theå quan saùt thaân Thieân vöông vaø caùc Thieân nöõ.

Vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hieän thaàn thoâng ñeå laøm chö Thieân lìa boû phoùng daät. Töø trong mieäng Thieân chuû hieän ra traêm ngaøn chö Thieân, coù ngöôøi ngoài treân cung ñieän baûy baùu, thaân phaùt ra aùnh saùng cuûa ñuû loaïi chaâu baùu, maëc ñuû loaïi y phuïc, ñöôïc caùc Thieân nöõ

xinh ñeïp vaây quanh ca vònh aâm nhaïc coõi trôøi. Taát caû ñeàu töø mieäng vua trôøi Maâu-tu-laâu- ñaø ñi ra. Hoaëc coù vò ngoài trong ñaøi sen, ca haùt nhö baày ong. Hoï uoáng röôïu trôøi coù höông vò thích hôïp cuøng vôùi traêm ngaøn Thieân nöõ ñöôïc trang ñieåm baèng aùo vaø voøng hoa coõi trôøi, thaân phaùt ra aùnh saùng. Taát caû ñeàu töø mieäng vua trôøi ñi ra.

Khi aáy, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hieän thaàn thoâng, töø trong mieäng hoùa ra hoaëc laø chö Thieân côõi chim baûy baùu, vui chôi ca vònh naêm loaïi aâm nhaïc, cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi thoï laïc, chö Thieân aáy xinh ñeïp khoâng gì saùnh kòp, coù ñaày ñuû aùnh saùng vaø coâng ñöùc.

Vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø duøng thaàn löïc, töø trong mieäng mình coù chö Thieân voït ra ngoài trong hoa sen, taáu nhaïc trôøi, phaùt ra aâm thanh vi dieäu, ñöôïc caùc Thieân nöõ vaây quanh, hoï uoáng röôïu trôøi, vui chôi ca haùt vôùi caùc Thieân nöõ, hoï ñöôïc traêm ngaøn hoaëc traêm ngaøn öùc Thieân nöõ coù saéc ñeïp khoâng theå ví duï vaây quanh, vui chôi ñuû caùch, ôû trong vöôøn trôøi hoaëc ñi treân khoâng nhö ñi döôùi ñaát, caát tieáng ca haùt hôn chö Thieân thaät caû traêm laàn, tieáng ca saéc ñeïp vaø thuù vui cuûa hoï ñeàu ñaày ñuû caùc loaïi coâng ñöùc. Ñöôïc nghe thaáy söï vieäc hieám coù chöa töøng thaáy ñoù, caùc vò trôøi thaät ñeàu sinh taâm thaùn phuïc, vui möøng, hoaëc coù vò nghi ngôø nghó raèng: “Vì sao coù vò trôøi naøy laïi töø trong mieäng vua trôøi maø ra, thaät laø hieám coù”, chö Thieân suy nghó vaø baøn luaän vôùi nhau veà vieäc aáy nhöng khoâng tìm ñöôïc nguyeân do.

Baáy giôø, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hieän thaàn thoâng, töø trong mieäng hoùa ra caùc vò trôøi coù ñuû loaïi hình daùng hoaëc toùc daøi, hoaëc buùi toùc, hoaëc maëc aùo baèng voû caây tay caàm bình nöôùc, hoaëc maëc thieân y trang söùc baèng voøng hoa, hoaëc maëc aùo baèng da nai maøu ñen, coù traêm ngaøn vò Tieân ñuû loaïi töôùng maïo, maøu saéc, töø trong mieäng Thieân vöông ñi ra, ñöùng yeân treân hö khoâng vaø noùi keä:

*Taâm taát caû chuùng sinh*

*Nhö phaùp huyeãn khoâng döøng Taát caû ñeàu seõ cheát*

*Chôù coù soáng buoâng lung. Gaëp caùc thöù ñaùng öa Tham aùi caøng taêng tröôûng Roát cuoäc bò huûy hoaïi*

*Chôù coù soáng phoùng daät. Trong caùc coõi khoâng coù Nôi sinh maø khoâng dieät Thuù vui ñeàu ñaùng sôï Chôù coù soáng buoâng lung. Trong nhöõng thöù ta thaáy Laø naêm duïc ñaùng öa*

*Taát caû ñeàu nhö moäng Chôù coù soáng phoùng daät. Tham aùi khoù cheá ngöï*

*Thöôøng bò chuùng sinh gheùt Mau choùng vaøo ñòa nguïc Chôù coù soáng phoùng daät.*

*Tuy thöôøng höôûng duïc laïc Ñöôïc roài nhöng laïi maát Roát cuoäc ñeàu hoaïi dieät*

*Chôù coù soáng phoùng daät. Ñaàu, giöõa, cuoái khoâng toát Hay huûy hoaïi theá gian*

*Bò voøng nghieäp troùi buoäc Gioáng nhö caù maéc caâu. Tuy duøng ñuû phöông tieän*

*Muoán chaët ñöùt voøng nghieäp Trôøi vaø caùc loaøi khaùc*

*Ñeàu khoâng theå chaët ñöôïc. Xích sinh töû raát daøi Khoâng theå thaáy ñaàu ñuoâi Tham aùi naøy raát chaéc Troùi buoäc keû ngu si.*

*Ta vaø chö Thieân khaùc Ngöôøi hoaëc A-tu-la Taát caû ñeàu voâ thöôøng*

*Ngu, muø khoâng thaáy ñöôïc. Thaân nghieäp bieán khaép nôi Thöôøng troâi laên caùc coõi Moïi tham aùi troùi taâm*

*Chæ trí tueä chaët ñöùt. Töø vuõng nöôùc tham aùi Sinh nôi naêm boù ñuoác Do söùc gioù quan saùt Bò thôøi gian thieâu ñoát. Ngu si khoâng trí tueä*

*Tìm vui trong tham khoå Do meâ neân ñieân ñaûo*

*Troâi laên trong naêm ñöôøng. Thích thuù vôï vaø con*

*Vôùi ñuû loaïi thuù vui Naêm thuù vui giaû doái Bò thaàn cheát daét ñi. Nhö hoå, soùi gieát nai*

*Khoâng moät chuùt meät nhoïc Uy löïc cuûa thaàn cheát*

*Gieát haïi cuõng nhö vaäy. ÔÛ trong caùc caûnh giôùi Coù nhieàu loaïi khoå naõo Bò ngu si meâ hoaëc*

*Neân taâm khoâng bieát meät. Ngöôøi naøo laøm ñieàu aùc Laø ngöôøi khoâng yeâu thaân Ñaõ khoâng töï yeâu thaân Laøm sao yeâu theá gian.*

Töø trong mieäng, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø hoùa ra chö Thieân noùi keä ñoù ñeå tröø boû phoùng daät cho caùc vò trôøi thaät laøm cho hoï ñöôïc lôïi ích roát raùo.

Khi aáy, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi bieán hoùa thaàn thoâng ñeå taïo lôïi ích, töø trong ngöïc voït ra ao sen lôùn raát ñaùng öa. Ao coù nhieàu ngoãng, vòt, uyeân öông toâ ñieåm, coù taùm coâng ñöùc trong saïch baäc nhaát, ao sen coù traêm ngaøn öùc hoa sen baûy baùu che beân treân, höông thôm lan khaép moät traêm do-tuaàn. Vua trôøi ngoài treân ñaøi hoa, coù ñuû loaïi chaâu baùu trang ñieåm cho maõo trôøi, ñuû loaïi aùnh saùng, ñuû loaïi y baùu trang ñieåm treân thaân, ñuû loaïi aán baùu trang ñieåm caùnh tay, ñöôïc nhieàu Thieân nöõ vaây quanh. Vua ngoài treân toøa sö töû, caùc Thieân nöõ caàm phaát traàn traéng ñöùng haàu hai beân, laïi coù ngöôøi ca ngôïi vua baèng nhöõng lôøi heát söùc toát ñeïp gioáng nhö chö Thieân ca ngôïi Ñeá Thích, vò vua coõi trôøi thöù hai. Coù traêm ngaøn hoùa vöông nhö vaäy. Do thöông xoùt, muoán laøm lôïi ích cho hoï, muoán taát caû chö Thieân thaät xa lìa phoùng daät, neân vua trôøi Daï-ma hoùa laøm Ñeá Thích, Chuyeån luaân thaùnh vöông vaø voâ soá caùc vua khaùc.

Baáy giôø, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi thò hieän bieán hoùa ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân, töø trong roán moïc ra boâng sen lôùn roäng moät traêm do-tuaàn, goàm traêm ngaøn öùc caùnh hoa sen baèng baûy baùu, coù ñuû loaïi caùnh baùu, nhieàu con ong caát tieáng ca vònh laøm vui tai ngöôøi nghe, troâng raát yeâu thích, thaân cuûa hoa sen ñöôïc hoùa ra töø roán cuûa vua trôøi daøi naêm ngaøn do-tuaàn, ñöôïc laøm baèng Tyø-löu-ly xen laãn vôùi kim cang vaø chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, coù maøu baûy saéc caàu voàng raát ñaùng öa thích. Beân trong hoa sen lôùn coù caùc hoùa nhaân thaân ñöôïc trang ñieåm baèng ñuû loaïi y phuïc. Hoï höôûng thuù vui baäc nhaát, caàm caøy caøy ñaát vaø noùi keä:

*Taát caû ngöôøi caøy ñaát Ñeàu mong thu hoaïch quaû Do ngu si ham lôïi*

*Khoâng nhìn thaáy thaàn cheát. Ngöôøi ngu si ham lôïi*

*Nieäm nieäm thöôøng taêng tröôûng Maø khoâng bieát caùc haønh*

*Nieäm nieäm seõ dieät heát. Luùc giaø nua aäp ñeán Tuoåi treû seõ luïi taøn Neáu beänh khoå tôùi nôi Seõ maát heát an oån.*

*Ba loaïi hình phaït naøy Thöôøng huûy hoaïi chuùng sinh Vieäc ñoù ñeán raát mau*

*Ngöôøi ngu khoâng hay bieát. Trôøi, roàng, A-tu-la*

*Caøn-thaùt, Khaån-na-la La-saùt, Tyø-xaù-xaø*

*Ñeàu bò naïn giaø cheát. Laøm cho ngöôøi tham aùi Lìa boû ngöôøi thaân thích Ngu, aùi troùi buoäc nhau Troâi laên trong caùc coõi.*

*Caùc chaùu vaø chaét chít Caùc doøng gioáng nhö vaäy Ai bò tham aùi löøa*

*Seõ ñaùnh maát taát caû.*

Ñeå laøm lôïi ích ngöôøi khaùc, caùc vò hoùa nhaân ñaõ noùi keä ñoù. Nghe keä xong, chö Thieân thaät suy tö vaø khoâng coøn öa thích caûnh giôùi. Ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Maâu- tu-laâu-ñaø laïi hoùa hieän ra trôøi Caøn-thaùt-baø, Ngöôøi, Roàng, A-tu-la goàm ñuû loaïi veû ñeïp, ñuû loaïi dung maïo, ñuû loaïi maõo baùu voâ soá maøu saéc, voâ soá hình daùng, voâ soá loaïi töôùng, taát caû ñeàu töø loã chaân loâng cuûa vua trôøi ñi ra. Moãi vò ñeàu coù maøu saéc hình daùng cuûa rieâng mình. Hoï cuøng caùc Thieân nöõ ca muùa vui ñuøa, say meâ thoï laïc. Vua trôøi thoï höôûng hoan laïc cuõng vui veû gioáng nhö ngöôøi. Hoï öa thích laãn nhau, ca muùa vui ñuøa vôùi nhau. Laïi coù caùc roàng trang ñieåm ñuû caùch hoaëc coù moät ñaàu, hoaëc coù hai ñaàu, cho ñeán baûy ñaàu goàm ñuû loaïi maøu saéc vaø hình töôùng, ñaàu ñoäi maõo baèng chaâu baùu xinh ñeïp. Chuùng ca vònh, vui chôi vôùi taâm vui veû vaø say meâ thoï höôûng hoan laïc. La-haàu-la, A-tu-la ñeàu ñöôïc hoùa ra nhö vaäy. Laïi hoùa ra laïc thuù cuûa vua trôøi Ñeá Thích, laïc thuù aáy keùm hôn trôøi Daï-ma. Ñeá Thích coù caùc Thieân nöõ vaây quanh cuùng döôøng, troåi naêm thöù aâm nhaïc nghe thaät hay. Vua A-tu- la ñöùng trong cung ñieän hieän ra töø thaân vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø, höôûng laïc thuù baäc nhaát.

Thieân vöông laïi hoùa hieän ngöôøi coõi Uaát-ñan-vieät ñöùng treân ñaùm maây ôû möôøi ngoïn nuùi lôùn vui söôùng töï taïi, haï xuoáng vöôøn caây, ao hoa cuûa trôøi Tam thaäp tam thöù hai, ôû nôi

coù nhieàu con soâng aên uoáng. Hoï vui chôi ca muùa, thoï laïc ñuû caùch. Taát caû ñeàu töø trong thaân vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø hieän ra.

Vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø laïi hoùa ra ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni thoï höôûng thuù vui cuûa mình, ñi chôi vui veû gioáng nhö vaäy. Khi aáy, chö Thieân thaät thaáy trôøi Daï-ma thöïc hieän thaàn thoâng baäc nhaát goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau ñeå tröø boû phoùng daät cho chö Thieân vaø ñaït ñöôïc lôïi ích lôùn nhaát. Thieân chuû ñaõ hoùa hieän nhö vaäy raát laø höõu ích, laøm cho caùc vò Thieân phoùng daät thaáy ñöôïc voâ thöôøng, taâm taùnh trôû neân meàm deûo. Thieân chuû ñaõ hoùa hieän ñaày ñuû moïi thöù, tröôùc tieân chæ ra muøi vò cuûa duïc laïc, sau ñoù neâu ra tai hoïa cuûa noù khieán hoï chaùn naûn duïc laïc. Do nhaân duyeân aáy, vua trôøi Daï-ma ñaõ vì caùc vò trôøi thaät hoùa hieän ra muøi vò cuûa duïc, höôûng ñuû loaïi thuù vui, ca muùa vui chôi, y phuïc xinh ñeïp, ñöôïc caùc Thieân nöõ gaàn guõi cuùng döôøng ñoà aên thöùc uoáng, naêm caên thoï laïc, coù ñaày ñuû moïi thöù nhö öôùc muoán. Ñoù laø muøi vò cuûa duïc laïc.

Coøn tai hoïa cuûa duïc laïc laø: Neáu ñöôïc duïc laïc roài, taâm sinh öa thích nhöng caàu mong khoâng ñöôïc vì noù ñaõ thuoäc veà ngöôøi khaùc chôù khoâng phaûi chæ thuoäc veà mình.

AÙi bieät ly khoå goàm ñuû loaïi khoå nhö bò ngöôøi maïnh cöôùp ñoaït. Coù naêm thöù söùc maïnh cöôùp ñoaït laø vua, giaëc, nöôùc, löûa, oan gia.

Laïi coù noãi khoå khaùc laø thöôøng bò keû thuø cöôùp, thöôøng sôï ngöôøi khaùc ñoaït neân lo sôï giöõ gìn, sinh taâm buoàn raàu, caû ñôøi tham vui khieán thaân taâm thöôøng chòu khoå. Tai hoïa cuûa tham duïc laø daãn ta ñeán choã cheát. Coù voâ soá loaïi khoå naõo. Ngöôøi ngu si khoâng nhaøm chaùn caùc khoå naõo laø tai hoïa do tham duïc gaây ra.

Laïi coù tai hoïa cuûa tham duïc laø noù laøm meï con xích mích, caõi coï, khoâng ôû chung choã, taát caû vieäc ñoù ñeàu do tham duïc gaây ra. Hoaëc laø anh em tranh caõi, thuø gheùt laãn nhau, hoaëc cheùm hoaëc troùi nhau, taát caû ñeàu laø tai hoïa do tham duïc gaây ra. Hoaëc vua tranh giaønh ñaát nöôùc coâng phaït laãn nhau, ñaùnh troùi gieát haïi nhau, gaây neân caùc noãi khoå, taát caû ñeàu laø tai hoïa do tham duïc gaây ra. Vì vaäy neân bieát do tham duïc troùi buoäc neân taát caû chuùng sinh phaûi ôû trong voøng luaân hoài sinh töû.

Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø hoùa ra tai hoïa cuûa tham duïc ñoái vôùi voâ soá ngöôøi khaùc nhau nhö vaäy. Do tham duïc maø vua chuùa cuõng nhö ngöôøi khaùc ñi vaøo trong bieån hoaëc ñaùnh nhau, hoaëc bò troùi buoäc, buoàn raàu khoå naõo, sôï haõi, laøm vieäc khoâng lôïi ích. Taát caû ñeàu do tham duïc gaây ra. Do tai hoïa cuûa tham duïc, taát caû moïi ngöôøi ñeàu khoâng ñöôïc yeân oån.

Tham duïc gaây cho chö Thieân tai hoïa gì? Ñoù laø do tham duïc maø chö Thieân ñaùnh nhau quyeát lieät vôùi A-tu-la, hoaëc A-tu-la ñaùnh nhau vôùi chö Thieân. Tai hoïa cuûa tham duïc laø nhö theá. Do nhaân duyeân aáy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø ñaõ hoùa hieän nhö vaäy ñeå tröø phoùng daät cho caùc vò trôøi thaät.

Neáu roàng gaây chieán vôùi roàng thì ñaát nöôùc bò hö hao vì saám seùt vaø möa ñaù. Taát caû ñeàu do tham duïc gaây ra. Neáu caùc suùc sinh caén xeù nhau thì seõ bò baét troùi hoaëc bò gieát. Taát caû ñeàu laø tai hoïa do tham duïc gaây ra. Hoaëc laø quyû thaàn vì tranh aên hoaëc tham duïc duøng dao chaët cheùm ñaùnh ñaäp nhau. Taát caû ñeàu do tham duïc vaø laø tai hoïa cuûa tham duïc. Do nhaân duyeân ñoù vua trôøi Daï-ma hoùa hieän nhö vaäy ñeå tröø boû phoùng daät cho caùc vò trôøi thaät.

Chuùng sinh ôû trong ñòa nguïc bò thieâu ñoát, ñaùnh ñaäp, gieát haïi laãn nhau, chòu caùc khoå naõo laø do luùc laøm ngöôøi vì tham duïc maø gaây ra nghieäp aùc, tranh giaät ganh gheùt, hoaëc do nhôù ñeán nöõ saéc neân ganh gheùt nhau. Do nghieäp aùc ñoù hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, thaân theå bò tan naùt. Ñòa nguïc aáy laø do tai hoïa cuûa tham duïc. Do nguyeân nhaân ñoù vua trôøi Daï-ma hoùa hieän ñeå laøm chö Thieân xaû boû phoùng daät, hieän ra tai hoïa cuûa tham duïc ôû caû naêm ñöôøng ñeå hoï nhaøm chaùn sinh töû. Thieân chuû ñaõ thò hieän caùc muøi vò cuûa duïc laïc ôû trong loaøi ngöôøi ñeàu tieâu tan heát, keá ñoù, laïi thò hieän tai hoïa cuûa tham duïc ñoái vôùi chö Thieân baèng caùch hoùa ra hoa sen traêm caùnh bò rôi ruïng tan naùt, roài thò hieän roäng ra veà tai hoïa cuûa haøng trôøi, ngöôøi. Sau ñoù Thieân chuû laïi thò hieän haït gioáng giaûi thoaùt ñeå laøm chö Thieân ñöôïc lôïi ích an laïc.

Ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma laïi neâu ra tai hoïa cuûa tham duïc ñeå hoï nghe tai hoïa khaùc nhau cuûa tham duïc maø nhaøm chaùn sinh töû. Ñoù laø lyù do maø vua trôøi neâu leân tai hoïa cuûa tham duïc. Sau khi neâu ra vò ngoït cuûa duïc ñoái vôùi trôøi, roàng, A-tu-la, Thieân chuû laïi trình baøy veà tai hoïa cuûa tham duïc. Ñoù laø luùc thoaùi ñoïa seõ chòu caùc vieäc khoå naõo. Trôøi, ngöôøi, roàng, A-tu-la sau khi ñaõ höôûng voâ soá duïc laïc seõ bò thoaùi ñoïa vaø chòu nhöõng khoå naõo töông öng vôùi nghieäp nhö laø ôû nuùi cao bôø hieåm coù voâ soá sö töû, hoå, baùo, choàn, heo, thoû, löøa, voi, ngöïa, laïc ñaø, meøo, traâu, caù thaát-thaâu-ma-la, caù ma-giaø-la, doøng hoï ruøa, ba ba, hoaëc coù moät ñaàu, mieäng ngaäm ñaát, tay mang löûa, hoaëc khoùi löûa, phun ra khaép thaân, hoaëc coù möa, löûa, hoaëc coù möa ñaù cöùng nhö kim cöông ôû khaép nôi, tieáng gaàm theùt cuûa caùc thuù döõ nghe thaät khuûng khieáp gioáng moät traêm ngoïn nuùi suïp lôû cuøng moät luùc, coù voâ soá loaïi thuù thaân maøu ñen saãm, ñaàu nhö nuùi lôùn, saéc töôùng ñaùng sôï, loâng toùc döïng ñöùng, löûa phaùt khaép thaân, chuùng coù moät traêm hoaëc moät ngaøn caùnh tay treân tay caàm löôùi, dao, gaäy hoaëc kim cöông khieán moïi ngöôøi raát sôï, khaép hang nuùi ñeàu coù nhöõng loaïi nhö vaäy. Chuùng töø trong nuùi chaïy veà phía caùc vò Hoùa thieân trôïn maét giaän döõ, maét ñoû nhö maùu, mieäng phun ra löûa, coù voâ soá maøu nhö laø maøu vaøng, ñoû, tím gioáng aùnh chôùp xeït loaïn xaï trong maây ñen.

Vua trôøi laïi hoùa ra thaàn cheát Dieâm-la, töôùng maïo ñaùng sôï chaïy veà phía hoùa Thieân,

tay caàm sôïi daây ñoû vaø gaäy goäc, ñaàu gaäy phaùt löûa. Chuùng gaàm vang nhö saám, thaân röïc chaùy khaép möôøi do-tuaàn. Dieâm-la coù moät traêm maét hoaëc boán traêm maét cho ñeán moät ngaøn maét, maét phaùt löûa ñuû maøu nhö xanh, vaøng, ñoû, traéng, boác cao ñeán möôøi daëm.

Chuùng mang ñuû töôùng maïo, hoâi haùm ñaùng gheùt, laøm taát caû chuùng sinh sôï haõi, töø trong ngoïn hoùa sôn gaøo theùt, ñi ra, buïng xeä xuoáng, hoâng nhö hang nuùi, ñaàu nhö ngoïn nuùi, hoaëc ruït coå xuoáng hai vai, hoaëc toùc daøi vaø döïng ngöôïc, löûa töø coå hoïng phun ra, hoaëc coù moùng daøi xeït ra löûa döõ, hoaëc loâng vaø toaøn thaân boác löûa nhö thieâu nuùi lôùn, chuùng töø hoùa sôn ñi ra vaø phoùng möa ñaù cöùng nhö kim cöông.

Laïi coù thaàn cheát Dieâm-la ñaàu nhö ñaàu quaï, chim thöùu, dieàu haâu, maët gioáng choàn, caùo, choù, laïc ñaø, toaøn thaân phaùt löûa vaø coù nhieàu truøng döõ ñe doïa chö Thieân. Chuùng töø ngoïn hoùa sôn ñi ra, chaïy mau nhö gioù veà phía hoùa Thieân, cuoán theo maây ñen, chôùp xeït choùi loøa.

Khi aáy, thaàn cheát Dieâm-la ñeán gaàn hoùa Thieân, duøng daây saét phaùt löûa troùi ngöôïc caùnh tay roài keùo ñi. Thaáy caùc vò Hoùa thieân raát sôï haõi, boû chaïy taùn loaïn. Thaàn cheát lieàn ñuoåi theo baét boû leân ñaàu roài voït leân khoâng ñi maát. Hoï caát tieáng gaàm theùt raát ñaùng sôï.

Hoaëc coù Dieâm-la baét ñöôïc hoùa Thieân duøng daây saét phaùt löûa buoäc vaøo coå chui xuoáng ñaát ñi maát. Laïi coù thaàn cheát Dieâm-la baét hoùa Thieân khaùc neùm vaøo trong nöôùc vaø caát tieáng keâu goïi, raên daïy caùc vò Hoùa thieân. Thaân hoï khoâng chìm, ñöùng ôû treân maët nöôùc noùi keä cho caùc vò Hoùa thieân nghe:

*Taâm ngu si kieâu maïn Bò phoùng daät sai khieán Thôøi vui ñaõ qua roài Nay saép chòu cheát khoå. Voâ soá röøng caûnh giôùi Ñaày aùc ñoäc trong ñoù Raèng aùi raát roäng lôùn*

*Muoán vieäc laønh neân boû. Khoâng taïo caùc nghieäp laønh Thöôøng ngu si phoùng daät Giôø cheát ñaõ ñeán roài*

*Coøn laøm gì ñöôïc nöõa. Chìm ôû trong nöôùc aùi Khoâng theå vöôït caùc khoå Do chìm trong sinh töû Vónh vieãn khoâng an laïc. Moïi thöù heã coù sinh Cheát thöôøng ñi theo sau Vì sao ngöôøi ngu si*

*Laïi thích soáng phoùng daät. Tuy bieát khoâng theå ngaên Thöôøng coù theá löïc lôùn*

*Laø quaân cheát raát maïnh Theá gian khoâng hay bieát. Chaúng phaûi söùc chieán ñaáu Khoâng caùch naøo lìa boû Chuùng sinh do phoùng daät Khoâng bieát giaëc cheát ñeán. Thaàn cheát coù hai loaïi*

*Ñi khaép ôû theá gian Laø laõo beänh khoå naõo*

*Ngu si khoâng hay bieát.*

Thaàn cheát Dieâm-la noùi keä naøy quôû traùch chö Thieân ñeán traêm ngaøn laàn vaø laøm taêng theâm caùc khoå naõo. Sau khi thaáy caùc vieäc khoå naõo, chö Thieân thaät lìa boû taát caû taâm phoùng daät, thoï ba quy y.

Bieát chö Thieân ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc roài, vua trôøi Daï-ma laïi thò hieän bieán hoùa ñeå chö Thieân thaät sinh taâm nhaøm chaùn. Caùc vò hoùa vöông ñoäi muõ ñaày ñuû taát caû duïc laïc. Hoï töø trong thaân vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø ñi ra vaø ñöôïc Thieân nöõ ñi theo cuùng döôøng. Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, saéc ñeïp ñaày ñuû laïi bò giaø yeáu huûy hoaïi neân toùc baïc, maët nhaên, gaân maùu hieän khaép thaân, ñi phaûi choáng gaäy, gaày oám tieàu tuïy, khoâng laøm ñöôïc coâng vieäc gì, ñi phaûi töïa vaøo ngöôøi khaùc, bò nhöõng ngöôøi ngu khinh cheâ gieãu côït, buoàn baõ thôû hôi leân, caùc caên raõ rôøi, khoâng coøn söùc löïc, bò ngöôøi khinh reû, ñi thöôøng bò ngaõ, giôø cheát saép ñeán, ñi saùt ngöôøi khaùc, thaân raát gaày oám, phaûi nhôø ngöôøi coõng, dung maïo xaáu xí, trong thôøi gian khoâng laâu, thaân phaùt ra ñuû thöù beänh nhö beänh noùng, kieát lî, ho hen, söng phuø, ung thö, gheû choùc, ban sôûi, gaàn cheát thaân raát dô baån. Ñoù laø nhöõng beänh döõ khoâng theå trò lieäu, töôùng cheát ñaõ hieän. Vua aáy maéc ñuû caùc thöù beänh nhö vaäy, chòu khoå naõo döõ doäi sau ñoù môùi cheát, sau khi cheát, thaân sình tröôùng hoâi thoái, coù voâ soá loaïi truøng.

Khi aáy, chö Thieân thaáy töû thi naøy, laïi coù caùc loaïi chim döõ tham aên nhö dieàu haâu,

chim thöùu töø nuùi bay laïi moå aên caùc xaùc cheát, coù con caép xaùc cheát bay leân khoâng. Thaáy vieäc aáy, chö Thieân nhaøm chaùn duïc laïc vaø giöõ taâm chaùnh nieäm.

Ñeå taïo lôïi ích cho chö Thieân vua trôøi laïi hieän thaàn thoâng hoùa ra La-haàu, A-tu-la vöông, taát caû vua A-tu-la maïnh meõ ñeàu töø döôùi nöôùc bieån leân ñeán trôøi Daï-ma, ñöùng ôû moät phía caùch vua trôøi khoâng xa, lôùn tieáng thôû than roài rôi xuoáng ñaát cheát ngay laäp töùc nhö goã ñaù khoâng ñoäng ñaäy, khoâng hay bieát. Thaáy vieäc ñoù, caùc vua A-tu-la vaø theå nöõ raát khoå naõo, vaây quanh keâu gaøo than khoùc. Luùc hoï than khoùc, coù caùc con chim bay ñeán, gaép caùc xaùc cheát gioáng nhö gaép goã ñaù. Than khoùc xong, taát caû A-tu-la nöõ ñeàu cheát vaø bò dieàu haâu, chim thöùu, quaï, chim caét ñua nhau ñeán gaép bay voït maát khoâng coøn thaáy nöõa. Ñeå laøm lôïi ích cho chö Thieân, vua trôøi Daï-ma ñaõ hoùa ra vieäc than khoùc bi thaûm nhö vaäy.

Luùc naøy, vua trôøi Daï-ma laïi hoùa ra roàng chuùa vaø thò hieän söï voâ thöôøng. Coù roàng chuùa bò caùt noùng thieâu nhö than Khö-ñaø-la thieâu chaùy coû khoâ. Coù roàng chuùa ñöôïc roàng caùi vaây quanh bò chim caùnh vaøng toùm laáy mang ñi laøm caùc roàng caùi keâu la thaát thanh, coù roàng chuùa bò cöa ra nhieàu khuùc keâu la thaûm thieát. Vì thuø haän, chuùng chaët cheùm laøm haïi nhau. Caùc roàng aáy ñaõ bò thaàn cheát daét ñi.

Sau khi thaáy vieäc aáy chö Thieân raát nhaøm chaùn.

Vua trôøi Daï-ma laïi hoùa ra voâ soá ngöôøi coõi Phaát-baø-ñeà vaø ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni goàm caû nam laãn nöõ ñeàu bò khoå naõo. Trong phuùt choác hoï ñeàu trôû neân giaø yeáu roài ñeàu cheát. Sau khi cheát, thaân naèm daøi treân ñaát vaø sinh nhieàu truøng raát laø gôùm ghieác.

Thaáy voâ soá tai hoïa gheâ gôùm khaùc nhau vaø noãi khoå sinh töû, chö Thieân ñeàu sinh nhaøm chaùn noùi vôùi nhau: “Caùc chuùng sinh naøy hoaëc bò khoå maø cheát, hoaëc giaø beänh maø cheát, roát cuoäc khoâng bieát ñeán nôi ñaâu vaø ñöôïc ai daét ñi, taát caû cuûa caûi ñeàu voâ thöôøng, taát caû thuù vui ñeàu coù laãn tai hoïa, laø phaùp voâ thöôøng hö hoaïi khoâng theå tin caäy, taát caû caùc phaùp ñeàu bò huûy hoaïi khoâng coù chuùt vui”. Sau khi baøn luaän xong caùc vò trôøi thaät ñeàu sinh taâm nhaøm chaùn.

Khi aáy, bieát chö Thieân ñaõ sinh taâm nhaøm chaùn, vua trôøi Daï-ma laïi hoùa ra baäc

tröôïng phu töï taïi lìa kieâu maïn, chaéc chaén ñöôïc sinh leân trôøi. Ñoù laø ngöôøi coõi Uaát-ñan- vieät. Hoï höôûng thuù vui baäc nhaát neân phöôùc trôøi giaûm daàn. Vua trôøi laïi hoùa ra thaân giaø beänh cheát. Sau khi cheát, coù voâ soá truøng ruùc aên töû thi laøm ai troâng thaáy ñeàu sinh taâm nhaøm chaùn nhö thaáy ñoáng phaân. Ñeå ñaùnh thöùc chö Thieân ñang phoùng daät, vua trôøi Daï- ma ñaõ hoùa ra ngöôøi coõi Uaát-ñan-vieät nhö vaäy.

Vua trôøi laïi hoùa hieän cho chö Thieân thaáy thaân trung aám vaø nhöõng vieäc lieân quan vôùi noù. Gioáng nhö chuùng sinh sau khi cheát, do nghieäp löïc neân sinh vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ngöôøi, hoaëc trôøi, vua trôøi hoùa ra thaân trung aám ñeå chö Thieân ñeàu thaáy voâ soá nghieäp cuûa taâm haønh, do nhaân duyeân neân gaây ra voâ löôïng sinh töû trong naêm ñöôøng. Ñeå chö Thieân thaät sinh taâm nhaøm chaùn, ôû trong ao lôùn vua trôøi ñaõ hoùa hieän nhöõng vieäc khoâng theå nghó baøn, khoâng gì saùnh ñöôïc, laøm cho chö Thieân thaáy ñuû caùc loaïi chuùng sinh ôû naêm coõi ngay trong ao nöôùc. Do nghieäp löïc phieàn naõo, hoï bò troâi laên töø ñöôøng naøy sang ñöôøng khaùc, heát sinh roài cheát khoâng ai cöùu giuùp, khoâng nôi nöông töïa, khoâng coù baïn beø, troâi laên caùc coõi, luaân hoài ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ngöôøi vaø trôøi. Thieân chuû laøm cho chö Thieân thaät thaáy thaân trung aám phaûi sinh ñuû choã laøm hoï heát söùc sôï haõi, nhaøm chaùn. Chö Thieân laïi ñöôïc thaáy thaân trung aám cuûa caùc vò Thieân ôû coõi trôøi Daï-ma, do heát nghieäp hoï bò thoaùi ñoïa, bò löûa hoái haän thieâu ñoát, hoï phoùng daät neân thaân trôøi bò dieät sinh vaøo thaân trung aám, ñaàu chuùc xuoáng, chaân choång leân nhö daáu aán trung aám, do nghieäp aùc neân sinh vaøo ñòa nguïc. Do thaáy nghieäp sinh töû, chö Thieân raát sôï haõi noùi vôùi nhau: “Nghieäp nhaân naøy ñuøa côït chö Thieân ôû trôøi Daï-ma thaät ñaùng sôï”.

Thaáy vieäc naøy, chö Thieân thaät ñeàu sinh taâm nhaøm chaùn. Ñoù laø hoï chæ thaáy trung

aám ñòa nguïc chöù chöa thaáy sinh aám.

Vì sao Maâu-tu-laâu-ñaø khoâng thò hieän sinh aám?

Taâm chö Thieân quaù meàm yeáu khoâng theå chòu ñöïng, neáu thaáy sinh aám thì seõ chòu noãi khoå khoâng theå ví duï vaø lieàn bò cheát. Vì vaäy, Thieân chuû chæ cho chö Thieân thaät quan saùt chö Thieân ôû trôøi Daï-ma thoaùi ñoïa saép vaøo thaân trung aám ôû ñòa nguïc.

Vua trôøi Daï-ma laïi duøng thaàn löïc hieám coù hoùa hieän ra trung aám ñeå cho chö Thieân trôøi Daï-ma thaáy tai hoïa cuûa vieäc phoùng daät. Do heát nghieäp, hoï saép ñoïa laøm ngaï quyû chaân ôû phía treân, ñaàu loän xuoáng ñaát gioáng nhö daáu aán, bò daây nghieäp loâi, laõnh quaû baùo theo nghieäp ñaõ taïo. Chö Thieân thaät laïi thaáy trung aám thöù nhì vaø thöù ba, thaáy trung aám ñöôïc hoùa hieän gioáng nhö chö Thieân trôøi Daï-ma bò phoùng daät laøm haïi, nghieäp heát bò thoaùi ñoïa, bò nghieäp aùc troùi buoäc, saép ñoïa laøm suùc sinh, chaân ôû treân, ñaàu ôû döôùi, trung aám naøy nhö daáu aán daãn chö Thieân sinh vaøo suùc sinh. Coù voâ soá loaïi trung aám. Ñoù laø töôùng trung aám cuûa ñöôøng thöù ba. Thaáy vieäc ñoù chö Thieân raát nhaøm chaùn kinh sôï, cuøng nhau quan saùt roài noùi keä:

*Nhoû nhieäm khoù hieåu bieát*

*Ñi heát thaûy moïi nôi*

*Nghieäp naøy khieán chuùng sinh Troâi laên trong caùc neûo.*

*Ngöôøi naøo khinh Hieàn thaùnh Thích laøm vieäc taø kieán Khoâng tin vaøo nghieäp quaû Cheát seõ vaøo ñòa nguïc.*

*Ngöôøi naøo oâm loøng aùc Duøng phaùp löøa doái ngöôøi*

*Coøn soáng bò ngöôøi gheùt Khi cheát vaøo ñòa nguïc. Ai say ñaém duïc laïc*

*Thöôøng gaây taïo nghieäp aùc Bò duïc laïc löøa doái*

*Cheát seõ vaøo ñòa nguïc. Neáu ñöôïc vui roát raùo Ñoù môùi laø an oån*

*Vui maø chòu quaû khoå Ñoù chaúng phaûi laø vui. Caùc vò Thieân phoùng daät Thoaùi ñoïa khoûi coõi trôøi Ai coù ñaày ñuû phaùp Ñöôïc baäc trí khen ngôïi. Vui chôi trong vöôøn caây*

*Thích ngaém caùc Thieân nöõ Khoâng bieát chaùn caûnh duïc Do ñoù bò thoaùi ñoïa.*

*Do thuù vui taêng leân Khaùt aùi caøng taêng theâm Baäc trí tueä daïy raèng Döùt aùi laø toát nhaát.*

*Ta thaáy thaân trung aám Trôû neân raát nhaøm chaùn Ai seõ cöùu giuùp ta*

*Laøm cho ta giaûi thoaùt.*

Thaáy ñuû loaïi trung aám, chö Thieân sinh taâm nhaøm chaùn. Bieát taâm chö Thieân ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø deïp boû hoùa Thieân vaø hieän nguyeân hình laëng leõ trang nghieâm. Thaáy Thieân chuû, chö Thieân trôû neân an oån, ñeán nhieãu quanh roài ñöùng veà moät phía, sinh taâm kính troïng, heát söùc vui möøng nghó raèng: “Ta ñaõ gaëp chuû”.

Sau khi thaáy voâ soá vieäc döõ, caùc vò Thieân thaät ñeàu sinh taâm nhaøm chaùn.

