KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 70**

**Phaåm 7: THAÂN NIEÄM XÖÙ (Phaàn 7)**

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt quaû baùo nôi nghieäp cuûa caùc chuùng sinh, nhö vaäy, caùc chuùng sinh naøy phaûi than khoùc, côù sao laïi ca muùa, vui cöôøi maø khoâng xem xeùt söï buoâng lung? Chuùng sinh ôû ñòa nguïc chòu khoå naõo, than khoùc bi thaûm, khoâng bieát vì bò löôùi aùi duïc troùi buoäc, do thaân, khaåu, yù taïo nghieäp aùc neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, chòu khoå baùo lôùn. Chòu ñuû thöù khoå baùo roài, laïi nhö nghieäp ñaõ taïo bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Hoaït, ñòa nguïc Haéc thaèng, ñòa nguïc Chuùng hôïp, ñòa nguïc Khieáu hoaùn, ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, ñòa nguïc Tieâu nhieät. Chuùng sinh do naêm duïc troùi buoäc, chìm noåi trong bieån lôùn sinh töû. Nhö vaäy, ngöôøi tu haønh quaùn xeùt nghieäp baùo nôi con ngöôøi roài thì nhaän bieát roõ veà ngoaïi thaân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem coõi Uaát-ñan-vieät laïi coù nhöõng nuùi röøng ñaùng öa naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nôi coõi Uaát-ñan- vieät coù moät nuùi lôùn teân Taâm Thuaän, ngang doïc moät ngaøn do-tuaàn. ÔÛ trong nuùi aáy thöôøng coù Khaån-na-la nöõ soáng nôi ñænh nuùi ca haùt raát hay. Beân bôø soâng, vöôøn röøng, choã ñaát baèng, hang nuùi coù nhieàu ao hoa. Coù nhöõng khu vöôøn röøng nhö röøng Chi-ña-chi, röøng Roàng, röøng Na-leâ-chi-la, röøng Baø-na-sa, röøng Khö-la, röøng Am-baø, röøng Voâ giaù, röøng Kim-tyø-la, röøng Ca-ty-tha, röøng Khoång töôùc, röøng Caâu-sí-la, röøng Anh vuõ, röøng Haø trì, röøng Lieân hoa, röøng Öu-baùt-la, röøng Taân-ñaàu-ba-lôïi-ña, röøng Cöu-la-baø-ca, röøng Maïng maïng ñieåu, röøng Ña-la.

Nhö vaäy, trong nhöõng khu röøng aáy coù taát caû caùc thöù chaâu baùu, nhöõng aâm thanh du döông vi dieäu. Heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu vui veû laéng nghe neân bò si aùi che laáp, laøm taêng theâm ngoïn löûa tham aùi. Neáu coù ngöôøi nghe nhöõng aâm thanh ca haùt cuûa Khaån-na-la nöõ thì choã tham aùi caøng taêng gaáp boäi. Chuù nai ñoùi naøo ñang aên coû trong mieäng, nghe nhöõng aâm thanh ca haùt aáy thì baát giaùc coû rôi rôùt xuoáng. Chim choùc bay nhaûy treân caây, cuøng nhau vui ñuøa, moå aên nhöõng traùi caây ngon ngoït, neáu nghe nhöõng aâm thanh naøy thì ñeàu döøng laïi. Baày ong nghe nhöõng aâm thanh aáy thì khoâng huùt nhöõng muøi vò ngoït. Tieân nhaân naøo ñang bay trong hö khoâng, nghe aâm thanh naøy thì cuõng döøng laïi khoâng bay nöõa. Nhö vaäy, aâm thanh cuûa Khaån-na-la nöõ trong röøng Taâm thuaän raát laø eâm tai, vui thích.

Nuùi naøy toaøn laø tyø-löu-ly baùu, vaøng, baïc laøm ñaù, san hoâ laøm caây, chaân chaâu laøm caùt, ao baùt-baø-la coù hoa sen baèng pha leâ, coù loaøi ngoãng traéng, maøu saéc nhö voû oác. Laïi coù nhöõng con nai xinh ñeïp baèng baûy baùu, nôi vöôøn röøng coù caùc thöù chim nhö caâu-sí-la, khoång töôùc, maïng maïng… tieáng hoùt cuûa chuùng raát dòu daøng. Cuõng coù caùc ao nöôùc, nhöõng baày ong vôùi maøu saéc röïc rôõ nhö vaäy. Heát thaûy moïi ngöôøi trong nuùi Taâm thuaän, hoaëc thaáy hoaëc nghe loøng ñeàu sinh öa thích, ham muoán. Taát caû nam nöõ ñeán nuùi daïo chôi luoân vui veû cöôøi ñuøa, loøng khoan khoaùi.

Nuùi Taâm thuaän laïi coù vieäc ñaùng öa thích thöù hai laø: Nhö aùnh saùng cuûa nuùi Tu-di phaùt ra töø treân cao chieáu saùng ñeán hai traêm do-tuaàn, coøn aùnh saùng nôi nuùi Taâm thuaän thì töø treân toûa chieáu ñeán hai ngaøn do-tuaàn. AÙnh saùng aáy trong suoát laøm cho aùnh saùng cuûa

caây vaøng, aùnh saùng cuûa nuùi tyø-löu-ly, heát thaûy ñeàu thaønh maøu traéng. Gioáng nhö aùnh saùng vaøng roøng nôi treân nuùi chuùa Tu-di khieán cho coû caây gaàn ñoù ñeàu thaønh saéc vaøng, aùnh saùng nôi nuùi Taâm thuaän cuõng khieán cho taát caû caàm thuù, soâng hoà, ao nöôùc, caây hoa ñeàu bieán thaønh maøu traéng. Do söùc saùng treân nuùi Taâm thuaän maø coù gioáng ngöôøi Baïch nhaân soáng nôi nuùi aáy, aùnh saùng cuõng maøu traéng, coù nhieàu söùc löïc ñoan nghieâm, thöôøng vui veû, raát thanh tònh, duøng caùc thöù höông vi dieäu xoa thaân, trang söùc baèng traøng hoa, ca haùt, cöôøi ñuøa, öa thích aâm thanh, khoâng coù ganh gheùt, khoâng coù taâm veà ngaõ vaø ngaõ sôû, cuõng khoâng ngaõ maïn. Taát caû aùnh saùng ñeàu bieán thaønh maøu traéng, cuõng duøng caùc thöù höông boät xoa thaân, nhöõng aâm thanh ca haùt ngöôøi nghe ñeàu vui thích. Caây nhö yù sinh ra loaïi röôïu thôm ngon, uoáng vaøo khoâng beänh hoaïn. Tuøy theo yù nghó cuûa gioáng ngöôøi ôû ñaây maø aùo töø nôi caây sinh ra, khoâng coù khaùc bieät giöõa chæ khaâu ngang doïc. Voâ soá caùc thöù aên uoáng, caùc vaät trang söùc cuõng nhö voâ soá caùc loaøi chim hoùt raát hay, khieán ngöôøi nguû meâ say. Laïi coù nhöõng gioáng chim cuõng hoùt raát hay, laøm cho ngöôøi tænh giaác. Caùc loaïi ao hoa sinh ra nhieàu gioáng hoa. Nhö vaäy, gioáng ngöôøi coù aùnh saùng traéng chòu nghieäp quaû gioáng nhö nghieäp laønh baäc thöôïng, trung, haï cuûa hoï ñaõ taïo maø höôûng söï vui thích.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem taïi sao nhöõng chuùng sinh

khi nghieäp laønh heát phaûi chòu söï khoå veà thoaùi ñoïa, cheát choùc? Khi thoï sinh do tinh cha huyeát meï, ôû trong nieäu ñaïo thöùc sinh thoï thai, gioù nghieäp tuï taäp, hoøa hôïp chuyeån ñoäng baûy ngaøy thay ñoåi moät laàn, goïi laø A-phuø-ñaø. Trong thôøi kyø A-phuø-ñaø do ñôøi tröôùc khoâng saùt sinh neân thöùc taâm khoâng dieät, khoâng bò hö naùt. Baûy ngaøy tieáp theo goïi laø Thaân-giaø- na, phieàn naõo laøm môø toái thöùc, nhöng vaãn khoâng bò huûy hoaïi. Nhö theá, ñeán boán möôi chín ngaøy goïi laø nhuïc ñoaøn (cuïc thòt) truï trong thai khoaûng giöõa phaân vaø nöôùc tieåu. Khi ngöôøi meï cöû ñoäng, hoaëc ngöôøi meï aên uoáng gì thì baøo thai bò ñeø neùn, cöïc khoå nhö boà ñaøo bò eùp. Laïi do gioù nghieäp thoåi ñoäng cuïc thòt, cuïc thòt taêng tröôûng, sinh ra naêm boïc troøn, ñoù laø hai chaân, hai tay vaø ñaàu. Laïi do gioù nghieäp chuyeån ñoäng, taêng tröôûng sinh ra phaàn moâ, trong aáy coù caùc maïch nhö caùi oáng treân thoâng vôùi sinh taïng. Neáu ngöôøi meï aên thöùc aên noùng, thöùc aên laïnh, hoaëc ngon hay dôû thì thöùc aên ñoù theo loã oáng (maïch gaân) ñi vaøo trong roán ñeå nuoâi maïng soáng nôi thai giuùp noù khoâng cheát. Nhö vaäy, khi ôû trong thai, baøo thai chòu caùc khoå naõo lôùn. Neáu khoâng bò cheát, khoâng bò hoaïi dieät thì bò nöôùc oái laøm dô baån. Möôøi thaùng nôi thai nhö lao nguïc, bò khoå naõo böùc baùch, khaép thaân theå gioáng nhö bò nuùi ñeø. Sau khi ñöôïc sinh ra, ñöùa beù tieáp xuùc vôùi gioù, vôùi maët trôøi phaûi chòu nhieàu khoå sôû. Thaû ra treân maët ñaát thì tuøy yù boø ñi, töï nuùt ngoùn tay, trong ngoùn tay sinh ra söõa khieán ñöùa treû phaùt trieån vaø coù thoï maïng, lôùn leân thaønh ñöùa treû, roài tröôûng thaønh, traùng nieân vaø daàn daàn suy yeáu, giaø nua.

Khi gioù dieät, do nghieäp nôi chuùng sinh neân nghieäp taïng xoay chuyeån nhö nghieäp ñaõ

taïo, hoaëc thieän, hoaëc aùc theo ñaáy maø thaønh töïu. Chuùng sinh nhö theá hieän thaáy quaû baùo cuûa nghieäp khoå naõo laø vaäy nhöng vaãn coøn phoùng daät. Goác khoå phaûi thoï nôi sinh töû ñoù laø sinh. Naøo laïnh, noùng, ñoùi, khaùt, meät moûi, beänh hoaïn, oám ñau, yeâu thöông chia lìa, oaùn gheùt gaëp nhau… ôû trong sinh töû, sinh laø noãi khoå lôùn, theo sinh töû xoay vaàn. Voâ thöôøng, khoå, khoâng, sinh dieät, voâ ngaõ, taïi sao ngöôøi coõi Uaát-ñan-vieät laïi khoâng hieåu bieát? Nhö theá moïi thöù töø hang nuùi, vöôøn röøng, hoa quaû ñeán soâng suoái, ao hoà, hoa sen… taát caû ñeàu chòu söï voâ thöôøng huûy hoaïi, trôû veà vôùi hö khoâng. Taát caû chuùng sinh ñeàu phaûi cheát neáu ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Khi maïng soáng ôû ñaáy heát thì tuøy theo nghieäp ñaõ taïo laïi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Quan saùt veà quaû baùo cuûa nghieäp nhö vaäy, ngöôøi tu haønh thaáy roõ sinh töû thoâng qua

ngöôøi baïch quang minh maø sinh loøng thöông xoùt.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem nôi coõi Uaát-ñan-vieät laïi coù nhöõng nuùi röøng ñaùng öa naøo nöõa? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy coõi Uaát-ñan- vieät coù moät nuùi lôùn teân Caâu-xa-da-xaù, ngang roäng moät ngaøn do-tuaàn, coù ao hoa sen teân laø Thanh löông, ngang roäng naêm traêm do-tuaàn. Ñaày khaép trong ao laø nhöõng hoa sen saéc vaøng, khoâng coù buøn dô. Voâ soá nhöõng baày ong, ngoãng, vòt, uyeân öông laøm taêng theâm veû ñeïp nôi ao hoa. Ao hoa coøn coù hoa caâu-xa-da-xa coõi trôøi, hoa maïn-ñaø-la, caây coái, hoa quaû, soâng suoái, hang ñoäng, vöôøn röøng, ao hoà maùt meû nhö tröôùc ñaõ keå. Ngay giöõa nuùi Caâu-da-xaù, vuøng ñaát roäng khoaûng naêm traêm do-tuaàn coù taùm vaïn boán ngaøn cung ñieän kyø laï vaø khaû aùi. Hoaëc coù cung ñieän baèng vaøng roøng thì lan can baèng baïch ngaân. Hoaëc cung ñieän baèng baïch ngaân thì lan can baèng vaøng roøng. Cung ñieän baèng pha leâ thì lan can baèng tyø-löu-ly. Cung ñieän baèng tyø-löu-ly thì lan can baèng pha leâ. Cung ñieän laø ngoïc baùu xanh thì lan can baèng xa cöø. Cung ñieän baèng xa cöø thì lan can baèng baùu nhaân-ñaø… Nhö vaäy, xen laãn giöõa nhöõng lan can baùu laø nhöõng löôùi linh baùu ñaày khaép. AÂm thanh ca muùa, cöôøi ñuøa, kyõ nhaïc vui roän khieán loøng ngöôøi luoân hoan hyû, caây boà ñaøo boø lan khaép nôi. Gioáng nhö thaønh lôùn Thieän kieán, Thieän phaùp ñöôøng nôi coõi trôøi Ñao-lôïi, nuùi lôùn oai nghieâm Caâu-xa-da-xaù cuõng laïi nhö vaäy. Nuùi naøy cuõng coù taùm vaïn boán ngaøn cung ñieän vôùi caùc vöôøn röøng, soâng hoà, caây coái, hoa quaû… thaûy ñeàu goàm ñuû. Ngöôøi soáng trong nuùi aáy teân laø Taïp saéc, taâm thöôøng hoan hyû, ca muùa, cöôøi ñuøa, aên uoáng vui veû.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt nghieäp vaø quaû baùo, chuùng sinh vì sao khoâng thaáy

noãi khoå aùi aân phaûi xa lìa? Taát caû chuùng sinh vì aân aùi phaûi chia lìa, ñi ñeán nôi khaùc, khoâng bieát heát thaûy ñeàu phaûi cheát, ñeàu phaûi hoaïi dieät, tuøy theo nghieäp ñaõ taïo maø nhaän laáy quaû baùo. Neáu coù nghieäp laønh thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi, sinh vaøo coõi ngöôøi, coøn neáu laø nghieäp aùc thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Ngöôøi Taïp saéc ôû ñaây thöôøng buoâng lung, khoâng bieát nhaøm chaùn, ñaém nhieãm nôi duïc laïc cuûa saéc, thanh, höông, vò, xuùc, bò aùi troùi buoäc, chìm noåi nôi soâng aùi, thieâu ñoát trong löûa duïc nhöng vaãn khoâng hieåu bieát veà lyù voâ thöôøng, cheát ñi hoaïi dieät rôi vaøo nôi choán taêm toái voâ taän, khoâng thaáy ñöôïc noãi khoå cuûa söï giaø nua, huûy hoaïi tuoåi thieáu nieân cöôøng traùng, khoâng thaáy löûa cheát saép thieâu ñoát moïi ngöôøi, coù theå khieán phaûi vónh vieãn xa lìa taát caû ngöôøi thaân. Cheát gioáng nhö ngoïn löûa lôùn thieâu ñoát caây maïng ngöôøi, ñoát chaùy röøng chuùng sinh.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem ngöôøi nôi coõi Uaát-ñan-vieät do nghieäp gì ñöôïc sinh trong möôøi nuùi? Möôøi nuùi ñoù laø:

1. Nuùi Taêng-ca-xa.
2. Nuùi Bình ñaúng phong.
3. Nuùi Vaät-löïc-giaø.
4. Nuùi Baïch vaân trì.
5. Nuùi Cao tuï.
6. Nuùi Man trang nghieâm.
7. Nuùi Nhaân-ñaø-la-laïc.
8. Nuùi Hoan hyû trì.
9. Nuùi Taâm thuaän.
10. Nuùi Caâu-xa-da-xaù.

Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nhöõng chuùng sinh naøy do nghieäp laønh töø ñôøi tröôùc: khoâng gieát, khoâng troäm caép, khoâng taø daâm, khoâng uoáng röôïu, taïo möôøi nghieäp laønh neân sinh trong nuùi naøy.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt veà nghieäp, quaû baùo xem do nghieäp gì maø nhöõng chuùng sinh kia saéc löïc, hình töôùng hôn haún nhöõng chuùng sinh khaùc? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nhöõng chuùng sinh kia coù chaùnh kieán, thöïc haønh boá thí, taâm khoâng dua nònh, khoâng naõo haïi chuùng sinh, loøng ngay thaúng, hay thöông xoùt, thöïc haønh theo chaùnh phaùp, thaân gaàn vôùi chaùnh phaùp. Do nhaân duyeân naøy neân sau khi qua ñôøi, nhöõng chuùng sinh aáy ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh, sinh nôi coõi trôøi Töù Thieân vöông, trôøi Tam thaäp tam. ÔÛ ñoù, khi maïng chung ñöôïc sinh nôi möôøi nuùi naøy. Khi cheát ôû nôi naøy ñöôïc sinh qua nôi khaùc.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt veà nghieäp, quaû baùo xem do nghieäp duyeân gì maø nhöõng chuùng sinh naøy ñöôïc nhaän quaû baùo thuø thaéng? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nhöõng chuùng sinh aáy do ñôøi tröôùc boá thí söï khoâng sôï cho nhöõng ngöôøi sôï haõi, cöùu giuùp, ñem laïi söï soáng cho nhöõng keû töû toäi, do nhaân duyeân naøy neân khi cheát ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh, hoaëc sinh leân coõi trôøi Töù Thieân vöông, hoaëc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam, hoaëc sinh leân coõi trôøi Daï-ma.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem nhöõng chuùng sinh aáy do nhaân duyeân gì maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi thuø thaéng, hôn haún nhöõng coõi trôøi khaùc, coù saéc dieän, töôùng maïo khaû aùi, ñöôïc chuùng sinh cuùng döôøng?

Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nhöõng chuùng sinh naøy ôû ñôøi tröôùc thích nghe chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät, Thaùnh phaùp Tyø-ny, ñoïc tuïng phaùp Phaät, cho duø chæ moät baøi keä, ñoïc tuïng suy nghó. Do nhaân duyeân ñöôïc nghe moät caâu chaùnh phaùp neân ñöôïc laøm chuyeån Luaân Vöông, thoáng laõnh boán coõi thieân haï, khi cheát ôû nôi aáy thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi, trôû laïi nôi saùu coõi trôøi thuoäc duïc giôùi moät laàn, hai laàn, cho ñeán baûy laàn, ñoù laø trôøi Töù Thieân vöông, trôøi Tam thaäp tam, trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, trôøi Hoùa laïc, trôøi Tha hoùa töï taïi, khi maïng chung ôû coõi trôøi naøy thì sinh ñeán coõi trôøi khaùc. Do taâm laønh neân ñöôïc vui thoï höôûng saéc, thanh, höông, vò, xuùc, laïi ñöôïc sinh trôû laïi nôi coõi trôøi, maïng chung do ñôøi tröôùc nghe chaùnh phaùp neân ñôøi sau chöùng ñöôïc Sô thieàn, sinh leân coõi trôøi Phaïm thieân, hoaëc trôøi Phaïm chuùng, hoaëc trôøi Ñaïi phaïm. Laïi do dieäu löïc töø nhaân duyeân cuûa chuûng töû nghe chaùnh phaùp neân ñôøi sau chöùng ñaéc ñeä nhò thieàn, ôû ñaáy qua ñôøi thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi Thieåu quang, trôøi Voâ löôïng quang, trôøi Quang aâm. Laïi do dieäu löïc töø nhaân duyeân cuûa chuûng töû nghe phaùp neân ñôøi sau ñaéc ñeä tam thieàn, sinh leân coõi trôøi Bieán tònh, trôøi Phöôùc ñöùc sinh. Laïi do nhaân duyeân nghe chaùnh phaùp, tu taäp, hoûi nghóa lyù, suy xeùt, neân ñôøi vò lai chöùng ñöôïc ñeä töù thieàn, duøng löûa trí lìa ñaém nhieãm thieâu ñoát caây phieàn naõo, sinh leân coõi trôøi Voâ löôïng thieân, trôøi Bieán thieän, trôøi Quaûng quaû. Laïi do nhaân duyeân nghe chaùnh phaùp, chuûng töû tu haønh, ñoïc tuïng, hoûi nghóa lyù, tö duy, giuùp cho nhöõng ngöôøi taø kieán truï trong chaùnh kieán, ñoä taát caû höõu tình qua khoûi hieåm naïn, dieät tröø heát caùc laäu, ñaéc ñaïo Duyeân giaùc. Ngöôøi naøo phaùt nguyeän caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà thì thaønh töïu quaû vò Voâ thöôïng Chaùnh giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

Do dieäu löïc töø nhaân duyeân nghe chaùnh phaùp: nghe chaùnh phaùp laø nghe boá thí, trì

giôùi, laáy ñoù laøm caên baûn.

Vì sao? Nghe phaùp ôû ñaây nghóa laø: Ngöôøi taïi gia hay xuaát gia nghe noùi veà quaû baùo cuûa boá thí ñaõ hieåu roõ roài vaø thöïc haønh boá thí, bieát ñuùng quaû baùo cuûa boá thí. Nghe quaû baùo cuûa trì giôùi vaø giöõ gìn giôùi caám. Nghe quaû baùo cuûa trí tueä, tu taäp trí tueä, nghe roài lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi, sau cuøng ñöôïc giaûi thoaùt. Nghe phaùp laø chuûng töû ñeå sinh

Thieân, ñaït ñeán Nieát-baøn. Boá thí heát thaûy hoaëc boá thí cuûa caûi ñeå sinh soáng, hoaëc boá thí voâ uùy, hoaëc boá thí trì giôùi, thì boá thí nghe chaùnh phaùp laø boá thí ñeä nhaát. Trì giôùi nghe chaùnh phaùp cuõng laø ñeä nhaát. Neáu nghe chaùnh phaùp roài thuyeát giaûng cho ngöôøi khaùc, giuùp hoï boû ñieàu aùc, khieán chaùnh phaùp taêng tröôûng laø ngöôøi cha cuûa chaùnh phaùp.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân, qua coõi Uaát-ñan-vieät laïi coù nhöõng ngöôøi naøo ôû? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy phía Baéc coõi Uaát-ñan-vieät coù nöôùc ngang roäng hai ngaøn do-tuaàn.

Nöôùc thöù nhaát teân Ca-xa-tyø-leâ, ngang roäng ba traêm do-tuaàn. Nöôùc naøy coù soâng teân Ca-xa-tyø-leâ, nôi ôû cuûa daân chuùng taïi ñaây cuõng teân Ca-xa-tyø-leâ. Ao hoa sen, hoa quaû, vöôøn röøng, caønh laù ñan xen laãn nhau, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Ñi heát nöôùc naøy coù soâng teân A-di-ña. Bieân vöïc cuûa vuøng naøy ngang roäng baûy traêm do-tuaàn, vöôøn röøng, ao hoa thaûy ñeàu ñaày ñuû, nhö tröôùc ñaõ noùi. Beân bôø soâng A-di-ña coù naêm nöôùc nöõa:

1. Nöôùc Thieân quang trì.
2. Nöôùc Ba-la-xa trì.
3. Nöôùc Man y.
4. Nöôùc Khoång töôùc aâm.
5. Nöôùc Sôn kieán truï.

Nöôùc Thieân quang trì ngang roäng moät traêm naêm möôi do-tuaàn. Nöôùc Ba-la-xa trì ngang roäng moät traêm naêm möôi do-tuaàn. Nöôùc Man y roäng hai traêm do-tuaàn. Nöôùc Khoång töôùc aâm roäng moät traêm do-tuaàn. Nöôùc Sôn kieán truï ngang roäng moät traêm do-tuaàn.

Laïi coù möôøi nöôùc, moãi moãi nöôùc ñeàu roäng moät traêm do-tuaàn. Möôøi nöôùc ñoù laø:

1. Nöôùc Caâu-ñaêng-giaø.
2. Nöôùc Trì höông.
3. Nöôùc Haéc phuïc.
4. Nöôùc Chuyeån muïc.
5. Nöôùc Sôn hieåm ngaïn.
6. Nöôùc Thuaän haønh.
7. Nöôùc Töù phöông.
8. Nöôùc Vieân.
9. Nöôùc Phaùt phuù.
10. Nöôùc Taêng-giaø-ña.

Laïi xem xeùt caùc nöôùc naøy thaáy soâng ao, vöôøn röøng, hoa quaû ñaày ñuû, cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi. Boán phöông cuûa chaâu aáy, maët ngöôøi cuõng nhö vaäy, nhö maët ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà gioáng nhö hình daùng cuûa chaâu lôùn, treân roäng döôùi heïp. Ngöôøi coõi Uaát-ñan- vieät khuoân maët cuõng gioáng nhö chaâu lôùn. Xem xeùt coõi Uaát-ñan-vieät, taát caû ñaûo, ñaûo nhoû, hang nuùi, vöôøn röøng, hoa quaû, soâng hoà, caàm thuù ñeàu ñaày ñuû. Xem xeùt nhö theá roài, vò aáy bieát roõ veà ngoaïi thaân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân: qua coõi Uaát-ñan-vieät, Cuø-ñaø-ni, giöõa hai coõi aáy laïi coù nhöõng nuùi röøng, bieån vaø baõi nhoû naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy: giöõa hai coõi Uaát-ñan-vieät vaø Cuø-ñaø-ni coù moät bieån lôùn teân laø Phoå nhaõn, roäng moät vaïn do-tuaàn, coù moät vuøng nöôùc xoaùy roäng moät do-tuaàn, do söùc maïnh cuûa roàng taïo thaønh.

Qua khoûi bieån lôùn aáy coù moät nuùi lôùn teân Du hyù man, ngang doïc möôøi ngaøn do- tuaàn, do hôi roàng thieâu ñoát neân nuùi coù maøu nhö möïc ñen.

Vöôït heát vuøng nuùi naøy, coù moät bieån lôùn teân Cuï tö duy, ngang doïc moät ngaøn do- tuaàn, coù nhieàu caù lôùn nhö caù ñeà-di, caù ñeà-di-ngheâ-la, caù quaân-tyø-la, caù na-ca-la… Caùc loaøi caù nhö vaäy ñaày khaép trong bieån, bieån raát saâu, ngöôøi troâng thaáy sôï haõi. Trong bieån naøy coù roàng Laïc truï ñaõ xa lìa moïi söï saân haän.

Ñi khoûi bieån lôùn naøy coù moät bieån lôùn nöõa teân laø Thuûy vaân, ngang roäng möôøi ngaøn do-tuaàn. Trong bieån soùng lôùn luoân noåi leân hoaëc möôøi do-tuaàn, hai möôi do-tuaàn, ba möôi do-tuaàn.

Tieáp theo vuøng bieån naøy, coù moät ñaûo lôùn teân Chaân chaâu hôïp, coù nhieàu chaân chaâu. Neáu caù hoaëc roàng bò cheát trong nöôùc thì seõ bò noåi, ñaåy ra khoûi ñaûo. Ñaûo naøy ngang doïc moät ngaøn do-tuaàn.

Rôøi khoûi vuøng ñaûo naøy coù moät nuùi lôùn teân Baûo sôn, ngang roäng baèng nhau laø naêm ngaøn do-tuaàn. Ñænh nuùi coù baûy baùu, tyø-löu-ly… gioáng nhö ñænh nuùi chuùa Tu-di thöù hai.

Vöôït heát nuùi naøy roài coù röøng Chaân-thuùc-ca, roäng hai ngaøn do-tuaàn. Caùc loaïi vöôøn röøng, hoa quaû ñaày ñuû.

Rôøi khoûi vuøng röøng naøy roài coù moät nuùi lôùn roäng naêm ngaøn do-tuaàn, coù ao hoa sen vaøng. Ngoãng, chim trôøi treân caùc ñænh nuùi luoân hoùt vang.

Tieáp sau vuøng nuùi naøy coù moät bieån lôùn roäng möôøi ngaøn do-tuaàn, nöôùc saéc vaøng roøng ñaày khaép, trong bieån phaùt ra aùnh saùng maøu vaøng oùng. Bieån naøy coù nuùi vaøng teân Kim thuûy, cao naêm traêm do-tuaàn.

Qua khoûi nuùi naøy roài laø coõi Cuø-ñaø-ni roäng chín ngaøn do-tuaàn, coù möôøi öùc laøng xoùm, moät vaïn hai ngaøn thaønh. Thaønh lôùn thöù nhaát coù ñeán naêm traêm laøng xoùm. Gioáng coõi Dieâm-phuø-ñeà coù hôn ba traêm thaønh lôùn khaùc, nhö thaønh Ba-traù-leâ-phaát-ña. Cuõng vaäy, coõi Cuø-ñaø-ni coù naêm traêm thaønh lôùn nhö Ñaïi vaân tuï… Thaønh Ñaïi vaân tuï roäng möôøi hai do-tuaàn, ngaõ tö ñöôøng, nhaø cöûa, laàu gaùc ñaày khaép trong thaønh. Thaønh lôùn baäc nhaát trong coõi naøy teân laø Baùch moân, thaønh tieáp theo laø Lan thuaãn, Neâ-muïc-la, Quang minh, Sôn coác… Coù caùc thaønh lôùn baäc nhaát nhö vaäy thuoäc giöõa thaønh trung taâm.

Laïi coù nhöõng nöôùc lôùn teân laø Giaø-ña-chi, Taêng-sai-na-ña, Ma-ni Ngaân, Phieân. Nhöõng nöôùc lôùn baäc nhaát naøy ví nhö caùc nöôùc lôùn baäc nhaát trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, nhö laø nöôùc Ca-thi, Kieàu-taùt-la, Ma-giaø-ñaø… Nöôùc baäc nhaát nôi coõi Cuø-ñaø-ni cuõng laïi nhö vaäy.

Keá tieáp, coù caùc nöôùc vuøng trung taâm nhö laø Ni-khí-la, Ñôn trì, Giaø-ñoâ-la, Caâu-lan-

ñoà, Tyø-ña-sa, Quaät haønh. Bieân giôùi cuûa coõi Cuø-ñaø-ni coù nhöõng nöôùc nhö vaäy. Taát caû laø hai möôi laêm nöôùc lôùn toùm thaâu heát thaûy caùc nöôùc, gioáng nhö möôøi taùm nöôùc lôùn ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Coõi Cuø-ñaø-ni coù naêm con soâng lôùn:

1. Soâng Quaûng.
2. Soâng Quaân-chaâu-sö-ba-ñeá.
3. Soâng Nguyeät löïc.
4. Soâng Laïc thuûy.
5. Soâng Taêng-chi-na.

Gioáng nhö boán soâng lôùn cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà laø: soâng Haèng-giaø, soâng Taân-ñaàu, soâng Baø-xoa, soâng Tö-ñaø.

Coõi Cuø-ñaø-ni coù naêm nuùi lôùn, ñoù laø:

1. Nuùi Long phi.
2. Nuùi Tam phong.
3. Nuùi Chu moân.
4. Nuùi Baùch tieát.
5. Nuùi Kieân.

Gioáng nhö boán nuùi lôùn ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà laø:

1. Nuùi Tuyeát.
2. Nuùi Daân-ñaø.
3. Nuùi Ma-la-da.
4. Nuùi Keâ-la-sa.

Coõi Cuø-ñaø-ni coù ba caùi ao lôùn laø:

1. Ao Thaâm ngaïn.
2. Ao Voâ giaùn.
3. Ao Phoùng quang.

Gioáng nhö nhöõng ao A-na-baø-ñaït-ña vaø ao Chieâm-ba ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân, xem coõi Cuø-ñaø-ni thoï duïng nhöõng gì? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy coõi Cuø-ñaø-ni coù raát nhieàu traâu ngheù. Taát caû con gaùi ñeàu coù ba vuù. Nhö ngöôøi nöõ ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà mang thai möôøi thaùng môùi sinh, ngöôøi nöõ coõi Cuø-ñaø-ni cuõng laïi nhö vaäy. Nhö ngöôøi nöõ nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà hai vuù ñeàu chaûy söõa, ngöôøi nöõ nôi coõi Cuø-ñaø-ni ba vuù ñeàu chaûy söõa cuõng laïi nhö vaäy. Nhö coõi Dieâm-phuø-ñeà vöôøn röøng ñaày ñuû, coõi Cuø-ñaø-ni vöôøn röøng, hoa quaû, soâng hoà heát thaûy cuõng ñeàu ñaày ñuû, traùi caây coù nöûa muøi vò, hoa coù nöûa muøi thôm vaø nöôùc soâng chæ coù phaân nöûa vò.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ra ôû coõi Cuø-ñaø-ni? Taïo nghieäp baäc haï, baäc trung sinh ra ôû coõi Cuø-ñaø-ni chaêng? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nhöõng nôi sinh ra khaùc ít giöõ giôùi, ít boá thí, ít nghieäp laønh, ít thöïc haønh theo chaùnh phaùp. Vì sao ít giöõ giôùi? Vì ôû ñôøi tröôùc do ngheøo khoå neân nhaän giöõ giôùi thueâ, hoaëc do sôï hình phaït, chaúng phaûi vì taâm thanh tònh, ñaûnh leã Phaät, Phaùp, Taêng. Gaàn guõi quoác vöông, ñöôïc cuûa caûi boá thí do gaàn vua, khoâng ñoïc tuïng kinh, boá thí nôi chaúng phaûi phöôùc ñieàn, ngöôøi tham lam, taø kieán thì cho laø phöôùc ñieàn, xem möôøi ñieàu thieän laø caáu ueá, laøm nhöõng vieäc khoâng thanh tònh, do ñoù cheát ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, sinh ra ôû coõi Cuø-ñaø-ni.

Nhö vaäy, khoâng bieát ñaâu laø ñieàu laønh, ñaâu laø ñieàu aùc. AÊn chæ bieát nöûa muøi vò, thieáu trí tueä, tham ñaém phuï nöõ… taát caû ñeàu do nhaân duyeân nôi nghieäp ñaõ taïo töø ñôøi tröôùc maø sinh ra ôû coõi Cuø-ñaø-ni. Taát caû chuùng sinh ñeàu do nghieäp bao truøm, do nghieäp neân haønh ñoäng taïo nghieäp vaø bò löu chuyeån. Nhö do nhöõng nghieäp laønh, nghieäp aùc ñaõ taïo maø chuùng sinh phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy. Neáu taïo nghieäp laønh thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi, neáu taïo nghieäp aùc thì ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Do nghieäp maø chòu quaû baùo töông tôï. Nhö gieo troàng haït gioáng, neáu troàng luùa thì ñöôïc luùa, troàng neáp thì ñöôïc neáp, troàng coû sinh ra coû. Neáu ñem haït gioáng gieo troàng nôi ñaát xaáu thì keát quaû thu hoaïch giaûm suùt, neáu ñem haït gioáng gieo troàng treân ñaát toát thì thaâu nhieàu haït quaû chaéc. Nhö troàng luùa ñoû thì khoâng sinh ra nhöõng thöïc vaät khaùc. Troàng ñaäu thì ñöôïc ñaäu, troàng mía thì ñöôïc mía, duøng ruoäng toát thì quaû cuõng nhieàu. Nhö ba loaïi ruoäng:

1. Phöôùc ñieàn thí.
2. Phöôùc ñieàn khoå thí.
3. Khoå thí.

Phöôùc ñieàn thí ñöôïc goïi laø baäc thöôïng. Phöôùc ñieàn khoå thí ñöôïc goïi laø baäc trung.

Khoå thí ñöôïc goïi laø baäc haï.

Ngoaïi tröø coâng ñöùc cuûa tö duy, cuõng nhö ba loaïi ruoäng sau:

1. Ruoäng nhieàu ñaù, cuõng nhieàu maøng nöôùc (pheøn) laø ruoäng baäc trung.
2. Ruoäng nöôùc ñaày ñuû, khoâng coù coû daïi, laïi khoâng coù lôùp maøng nöôùc, cuõng khoâng coù troäm caép (saâu boï…), goïi laø ruoäng baäc thöôïng.
3. Ruoäng coù nhieàu maøng nöôùc, coû xaáu, nöôùc khoâng ñieàu hoøa, laïi coù nhieàu troäm. Ñaây laø ruoäng baäc haï.

Neáu noâng phu sieâng naêng theâm coâng söùc thì ñöôïc haït chaéc.

Noäi phaùp, ngoaïi phaùp laø do nghieäp bao truøm, tuøy theo nghieäp löu chuyeån, nghieäp bieán ñoåi khoâng döøng do moãi moãi uy löïc, moãi moãi nhaân duyeân, moãi moãi thoï sinh. Ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni khoâng tu tònh nghieäp neân sinh ra ôû nôi ñaát naøy, cheát roài do nghieäp cuûa mình taïo maø phaûi löu chuyeån trong sinh töû. Nhö vaäy, ngöôøi tu haønh quan saùt nghieäp cuûa ngoaïi phaùp roài thì nhaän bieát ngoaïi thaân roõ raøng.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem qua khoûi coõi Cuø-ñaø-ni laïi coù nhöõng nuùi, soâng, bieån vaø baõi nhoû naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy giöõa hai chaâu cuûa coõi Cuø-ñaø-ni vaø coõi Phaát-baø-ñeà coù moät bieån lôùn teân Thanh tònh thuûy, ngang roäng moät vaïn hai ngaøn do-tuaàn, nöôùc trong traøn ngaäp, coù nhieàu soø, caù ñeà-di, caù ñeà-di- ngheâ-la, caù na-ca, caù ma-giaø-la, caù quaân-tyø-la, caù thaát-thaâu-ma-la, caù cuõng coù maøu xanh.

Qua khoûi bieån naøy coù nuùi San hoâ ngang doïc naêm ngaøn do-tuaàn, coù nhöõng chuùng sinh hung döõ ôû trong nuùi aáy.

Vöôït qua vuøng nuùi aáy coù bieån nöôùc noùng, vôùi nhieàu raén ñoäc, hôi cuûa raén ñoäc laøm cho nöôùc bieån noùng leân. Do coù raén ñoäc neân khoâng coù moät chuùng sinh naøo ôû ñaây. Vì hôi noùng cuûa chaát ñoäc neân taát caû chuùng sinh ñeàu cheát.

Ñi heát bieån naøy, coù moät bieån lôùn teân Xích haûi, ngang roäng moät vaïn naêm ngaøn do- tuaàn. Roàng vaø A-tu-la soáng döôùi bieån aáy. Vì söï aên uoáng neân saân giaän, gheùt ganh, thöôøng ñaùnh nhau. Coù roàng teân Ma-ña-leâ-na, A-tu-la teân Taêng-giaø-ña.

Tieáp theo vuøng bieån aáy, coù moät ñaûo lôùn teân nöôùc La-saùt Nöõ, ngang roäng hai ngaøn do-tuaàn. Ñaûo naøy coù nöõ La-saùt toùc daøi, aên nuoát höông hoa vaø thòt ñoát trong löûa, moät nieäm coù theå ñi hai ngaøn do-tuaàn, thöôøng haïi ngöôøi khaùc. Treân ñaûo La-saùt aáy, haøi coát, maùu thòt rôi vaõi hoâi thoái ñaày khaép nôi.

Rôøi khoûi ñaûo naøy, laïi coù moät ñaûo lôùn nöõa teân nöôùc Tyø-xaù-giaø Quyû Nöõ, ngang roäng naêm ngaøn do-tuaàn. Quyû Tyø-xaù-giaø teân laø Phaùt Phuù soáng treân chaâu naøy.

Vöôït heát vuøng ñaûo naøy, coù moät nuùi lôùn teân Nhieâu sôn, ngang roäng naêm traêm ngaøn do-tuaàn, coù nhieàu caây röøng nhö laø: caây na-leâ-chi-la, caây ba-na-baø, caây voâ giaù quaû, caây ña-la, caây ña-ma-la, caây tyø-da-la, caây caâu-la-ca, caây ñaø-baø, caây khö-ñeà-la, caây ñeà-la-ca, caây a-thuø-na, caây ca-ñaøm-baø, caây neâ-ñoà-la-baø, caây baø-traù, caây khö-thuø-la, caây am-baø-la, caây tyø-vò-baøn-ñaø, caây baø-ña-lôïi, caây chaân-thuùc-ca, caây roàng, caây voâ öu, caây kyø-laân-ñaø, caây chi-ña-ca, caây ca-ni-ca-la, caây a-ñeà-muïc-ña-ca, caây na-phuø-ma-lôïi-ca, caây ba-traù- ca, caây ba-tieát-la, caây ca-tyø-tha, caây tyø-la-baø, caây thieân moäc höông, caây ba-ñaàu-ma, caây chieâm-ba-ca, caây ca-la-tyø-löôïc-ca, caây thanh voâ öu, caây cöu-la-baø-ca, caây quaân-ñaø, caây baø-ñaø-la, caây cöu-traù-xaø… Coù nhieàu gioáng caây traùi nhö vaäy. Nôi naøo cuõng coù suoái chaûy. Vua Caøn-thaùt-baø luoân daïo chôi trong röøng aáy.

Ñi khoûi vuøng nuùi aáy, coù moät bieån lôùn roäng naêm traêm do-tuaàn, teân Nhuõ thuûy, maøu saéc, muøi vò cuûa nöôùc trong bieån gioáng nhö söõa khoâng khaùc, coù caù lôùn daøi naêm do-tuaàn soáng ôû ñaáy.

Tieáp theo bieån lôùn naøy, coù moät nuùi caùt roäng moät ngaøn do-tuaàn, khoâng coù caây coái vaø caùc döôïc thaûo.

Vöôït qua nuùi naøy laïi coù moät bieån lôùn teân Long maõn, roäng saùu ngaøn do-tuaàn, coù caùc loaøi roàng teân Chieân-giaø-la soáng taïi ñaây, giao chieán vôùi nhau, thích laøm möa to.

Ñi tieáp khoûi vuøng naøy, coù moät bieån lôùn khaùc teân Toâ-voâ-ñaø-la, ngang roäng hai ngaøn do-tuaàn, maët nöôùc khoâng ñoäng, tónh laëng trong suoát, coù nhieàu caù quaân-tyø-la, caù na-ca-la, caù thaát-thaâu-ma-la vaø caùc loaøi soø oác soáng döôùi bieån.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh bieát ñöôïc nghieäp, quaû baùo. Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy taát caû moïi nôi: nuùi, soâng, bieån, baõi nhoû, röøng nuùi nhö ñaõ noùi, khoâng moät nôi naøo laø khoâng sinh, khoâng cheát, khoâng phaùt khôûi, khoâng hoaïi dieät, taát caû aân aùi ñeàu phaûi chia ly, khoâng moät nôi naøo chaúng phaûi do nghieäp neân bieán ñoåi khoâng ngöøng. Khoâng coù moät nôi naøo chaúng phaûi do nghieäp chi phoái, khoâng moät nôi naøo chaúng phaûi do nghieäp maø löu chuyeån, nhaän chòu nghieäp quaû cuûa mình, hoaëc soáng, hoaëc cheát. Khoâng coù nuùi, soâng, bieån, baõi nhoû naøo chaúng phaûi laø choã sinh töû. Nuùi, soâng, bieån, baõi nhoû khoâng theå keå heát, chaúng phaûi nôi ta sinh ra, trong traêm ngaøn öùc, traêm ngaøn neûo sinh töû ñeàu laø yeâu thöông phaûi xa lìa, oaùn gheùt phaûi gaëp gôõ; nôi traêm ngaøn öùc, traêm ngaøn söï sinh töû bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, khoâng coù baét ñaàu khoâng coù keát thuùc, bò löôùi tham lam, saân giaän, ngu si troùi buoäc neân löu chuyeån, luaân hoài, vì theá caàn phaûi chaùn gheùt, xa lìa sinh töû, chôù tham ñaém. Söï sinh töû naøy raát laø khoå naõo, laâu daøi, ñau ñôùn, böùc baùch, khoù chòu ñöïng noåi. Söï giaø cheát, saàu bi, khoå naõo, buoàn raàu ñoäc haïi, taát caû coù sinh chaéc chaén laø phaûi cheát, bò huûy hoaïi. ÔÛ trong sinh töû khoâng coù moät chuùt söï thöôøng haèng naøo caû. Ví nhö khi maët trôøi moïc leân thì khoâng coøn moät chuùt toái taêm. Quan saùt veà sinh töû cuõng laïi nhö vaäy. Nhö theá, ngöôøi tu haønh quan saùt ngoaïi thaân vaø bieát roõ veà ngoaïi thaân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân, qua khoûi bieån Bình ñaúng laïi coù

nhöõng nuùi, soâng vaø baõi nhoû naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy nôi coõi Phaát- baø-ñeà ngang roäng taùm ngaøn do-tuaàn, coù nhieàu ñaûo nhoû vaây quanh, xoùm laøng, thaønh aáp, soâng ao, caây coái, ñaûo lôùn nhoû, hang nuùi, caây coû, hoa quaû, caàm thuù… heát thaûy ñeàu ñaày ñuû. Coù saùu nuùi lôùn:

1. Nuùi Ñaïi Baø-xa.
2. Nuùi Taân man.
3. Nuùi Khoång töôùc taäp.
4. Nuùi Thuù duïc.
5. Nuùi Haûi cao.
6. Nuùi Chaân chaâu man.

Khaép coõi Phaát-baø-ñeà cuõng nhö boán nuùi lôùn ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà ñaõ noùi ôû tröôùc.

Nuùi Ñaïi Baø-xa ngang roäng ba ngaøn do-tuaàn, coù ba khu röøng lôùn, moãi moãi khu röøng ñeàu roäng moät ngaøn do-tuaàn. Ba khu röøng laø:

1. Röøng Tu-di.
2. Röøng Löu thuûy.
3. Röøng Duïc man.

Caây coái röøng raäm ñaày ñuû, nhö caây ha-leâ-caàn, caây bình dieän, caây coác sinh, caây chi ñaúng, caây ngaïn sinh, caây thaïch sinh… nhö nhöõng caây coái ñaõ keå ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Ngöôøi soáng nôi nuùi naøy laø gioáng ngöôøi Ñaïi man. Trong nuùi coù soâng Baø-loâ, soâng Löu sa, soâng Hieäp löu, soâng Toác löu, soâng Long thuûy, soâng Quang laâm, soâng Chinh-ca.

Ngoïn nuùi lôùn thöù hai teân laø Taân man, ngang roäng moät ngaøn do-tuaàn. Nuùi naøy coù

röøng Cöu-traù, röøng Haønh, röøng Thieân moäc haønh, röøng Yeân, röøng Cöûu thuøy. Trong nuùi coù soâng Ña-la-phuù, soâng Giaùc vy, soâng AÙi thuûy, soâng Nhieáp nieäm, soâng Yeân tieáu. Ngöôøi ôû trong nuùi goïi laø Caâu-tri-la.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt ngoïn nuùi thöù ba teân Khoång töôùc tuï, ngang roäng moät ngaøn do-tuaàn. Nuùi naøy coù boán röøng lôùn:

1. Röøng Vaân.
2. Röøng Baùch trì.
3. Röøng Cao hoáng.
4. Röøng Chaân chaâu luaân.

Laïi coù soâng lôùn nhö laø soâng Neâ-quaân-luaân-ñaø, soâng Ñaïi hyû, soâng AÙi laâm, soâng Tieân löu, soâng Keát. Trong nuùi Khoång töôùc tuï coù ngöôøi sinh soáng goïi laø Thanh yeát.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt coõi Phaát-baø-ñeà coù ngoïn nuùi thöù tö teân Thuù duïc. Nuùi naøy coù röøng teân Xa-tri-la, röøng Khaû aùi, röøng Di-giaø, hoa quaû ñaày ñuû, cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi. Trong röøng coù soâng teân Nieát-maäu-ca, soâng Phoå tieáu, soâng Ca-la-la. Röøng coøn coù gioáng thuù teân Ñieàu phuïc, Phoå aûnh, Mao thuù, Kieán taåu, Vi maõ, Voâ ñaïo, Tieân thuù, Ña-la- ñaàu-noa, Haûo nhó, Töôïng ñaàu, Ñeä nhaát nhi, AÙi aûnh, Thoá mao, Ñaø thaân, Haéc vó, Baïch ñaàu, Ñoan chaùnh, Xaø thieät, Caåu-nha, Giaø-baø-da, Kieàm baø, Huøng tænh tænh. Caùc loaøi thuù nhö vaäy ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà hoaëc coù hoaëc khoâng.

Nôi nuùi Thuù duïc, vöôøn röøng, soâng hoà, hoa quaû, caây coái, heát thaûy ñeàu ñaày ñuû nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû ao hoa cuõng nhö coõi Dieâm-phuø-ñeà. Ngöôøi sinh soáng trong nuùi Thuù duïc naøy goïi laø Toác löïc.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt coõi Phaát-baø-ñeà thaáy coù ngoïn nuùi thöù naêm teân laø Haûi cao, roäng moät ngaøn do-tuaàn. Vöôøn röøng, hoà nöôùc, hoa quaû ñeàu ñaày ñuû, nhö tröôùc ñaõ noùi. Nuùi coù röøng teân Tam ñích, röøng Yeát haàu beá, röøng Sôn. Trong röøng coù soâng Tam giaùc, soâng Cao hoaùn, soâng Thaïch thanh. Ngöôøi sinh soáng nôi nuùi Haûi cao teân Giaø-chi-la. Quan saùt nuùi Haûi-cao roài, vò aáy bieát roõ veà ngoaïi thaân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân, xem coõi Phaát-baø-ñeà coù nhöõng nuùi naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy ngoïn nuùi thöù saùu teân Chaân chaâu man, ngang roäng moät ngaøn do-tuaàn. Vöôøn röøng, soâng hoà ñaày ñuû khaép choán. Caùc loaïi hoa quaû, caàm thuù cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi. Nuùi Chaân chaâu man laø nôi phaùt sinh moät soâng lôùn teân Baát kieán ngaïn, roäng moät do-tuaàn. Ngöôøi sinh soáng nôi nuùi Chaân chaâu man goïi laø Phoå nhaõn.

Nhö vaäy, coõi Phaát-baø-ñeà coù saùu ngoïn nuùi bao quanh. Coõi naày coù ba thaønh lôùn:

1. Thaønh Thieän moân.
2. Thaønh Sôn laïc.
3. Thaønh Phoå du hyù.

Moãi thaønh lôùn roäng ba do-tuaàn. Coù saùu möôi ba thaønh baäc trung vaø baäc haï. Moät thaønh baäc trung teân Cöu-traù-haøm, tieáp theo coù thaønh Ñaïi Ba-xaù, thaønh Phoå Hoáng laø caùc thaønh baäc trung lôùn nhaát. Nhöõng thaønh baäc haï nhö thaønh Nhaát thieát phuï, keá tieáp coù thaønh Ñaïi aâm, thaønh Khoaùng daõ khoång huyeät laø thaønh baäc haï lôùn nhaát.

Laïi coù ba öùc naêm möôi vaïn ba ngaøn naêm traêm naêm möôi saùu laøng xoùm. Laøng xoùm ñöùng ñaàu laø Ca-thi-ma-la, tieáp theo laø caùc thoân xoùm Thuûy maït, Caên thoân thoï ñeà thoân, Nhaát thieát nhaân, Dieäp tuï laïc, Tyø-ñaàu-la, Ba-ca-thoân, Tyø-traù, Ma-ma, Na-ñeà, Giaø-traù- uùng, Ñoà-kha, Laâm, Xích toaøn, A-xoa, Phong xuy, Man thoân, Ñaûnh thoï, Haéc phaïn… laø nhöõng thoân xoùm baäc nhaát.

Nhöõng ngöôøi soáng ôû ñaây göông maët troøn ñaày, gioáng nhö hình daùng cuûa vuøng ñaát ñoù. Ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà toùc tai ñeïp ñeõ. Ngöôøi coõi Uaát-ñan-vieät maét ñeïp, mô moäng. Ngöôøi coõi Cuø-ñaø-ni traùn cao, buïng thon caân ñoái. Ngöôøi coõi Phaát-baø-ñeà ñuøi veá, vai ñeïp. Ngöôøi trong boán coõi thieân haï thaân hình ñeïp ñeõ nhö vaäy.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt veà quaû baùo nôi nghieäp xem chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ra ôû coõi Phaát-baø-ñeà theo nghieäp thöôïng, trung, haï? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy ñôøi tröôùc nhöõng chuùng sinh aáy khoâng bieát veà phaùp quaû baùo cuûa nghieäp. Vì khoâng bieát neân boá thí nôi chaúng phaûi phöôùc ñieàn, hoaëc raát khoù xin, caàu xin raát khoù khaên hoï môùi cho, cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi. Do nghieäp naøy neân goïi laø thoï sinh thuoäc phaåm haï.

Chuùng sinh naøo giöõ gìn giôùi thuoäc phaåm trung hoaëc thaân gaàn phaùp vua, khoâng gieát haïi chuùng sinh, nhöng taâm chaúng thanh tònh. Do nhaân duyeân aáy, khi cheát ñöôïc sinh leân coõi trôøi, maïng chung thì laïi sinh ñeán coõi Phaát-baø-ñeà, goïi laø thoï sinh thuoäc nghieäp baäc trung. Baäc thöôïng nhaân, thöôïng nghieäp töùc ñöôïc nghe chaùnh phaùp, giöõ gìn, ñoïc tuïng, thuyeát giaûng laïi cho ngöôøi khaùc, khieán hoï phaùt sinh tuøy hyû, theo nhö lôøi daïy tu taäp, bieát ñöôïc khoâng moät phaùp naøo coù theå vöôït qua caùnh ñoàng roäng nôi ñöôøng sinh töû nguy hieåm. Nghe chaùnh phaùp, hoï thoï trì, ñoïc tuïng, thuyeát giaûng cho ngöôøi khaùc. Söï thuø thaéng trong caùc vieäc boá thí laø phaùp thí. Trì giôùi baäc nhaát laø nghe chaùnh phaùp, nghe chaùnh phaùp baèng trí laø thuø thaéng baäc nhaát. Chaùnh phaùp töùc gioáng nhö tröôùc ñaõ noùi.

Quan saùt nghieäp vaø quaû baùo cuûa ngöôøi coõi Phaát-baø-ñeà roài, vò aáy bieát roõ veà ngoaïi

thaân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt trong coõi Phaát-baø-ñeà xem laïi coù nhöõng nuùi, soâng,

bieån vaø baõi nhoû naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy, qua khoûi coõi Phaát-baø-ñeà khoaûng taùm ngaøn do-tuaàn, coù moät nuùi lôùn teân Töø thaïch, ngang roäng ba ngaøn do-tuaàn, moãi phía roäng moät vaïn do-tuaàn, coù chuùt saét nhoû naøo thaûy ñeàu bò huùt nhanh vaøo nuùi aáy.

Qua khoûi nuùi naøy, coù moät bieån lôùn roäng baûy ngaøn do-tuaàn, teân Ba haønh, naêm ngoïn nuùi bao quanh gioáng nhö voøng ngoïc, naêm nuùi ñoù laø:

1. Nuùi Chaâm khaåu.
2. Nuùi Ñaïi taïng.
3. Nuùi Ña-traù-ca.
4. Nuùi Xaø-ña.
5. Nuùi Hoan hyû.

Vöôït khoûi nuùi naøy, coù moät ñaûo lôùn teân laø Ñaø-traù-ca-maïn-traø, roäng ba ngaøn do- tuaàn, coù nhieàu Daï-xoa, Khaån-na-la soáng ôû ñaûo aáy. Soâng, ao, hoa quaû, caây röøng ñeàu ñaày ñuû, raát laø vui thích. Trong caùc coõi Dieâm-phuø-ñeà, Phaát-baø-ñeà coù nhöõng loaøi chim thuù naøo thì chaâu naøy cuõng coù ñaày ñuû.

Tieáp theo vuøng ñaûo aáy, coù moät bieån lôùn teân Ña tinh tuù, trong bieån coù nuùi Teân Öu- ñaø-dieân, nuùi naøy coù möôøi ba ngoïn nuùi vaây quanh bieån caû vaø caùch nuùi Tu-di khoâng xa. Ngöôøi ngoaïi ñaïo cho raèng: “Cuøng vôùi nghieäp thieän vaø baát thieän cuûa ngöôøi nôi coõi Dieâm- phuø-ñeà laøm taêng thöôïng duyeân, gioù thieän hay baát thieän thoåi vaøo nuùi Öu-ñaø-dieân laøm xuaát hieän nhöõng tinh tuù”.

Caùc luaän sö cuûa ngoaïi ñaïo Baø-la-moân boû qua lyù nghieäp baùo, khoâng bieát chaân ñeá, ñöùng tröôùc vua loaøi ngöôøi noùi: “Tinh tuù, maët trôøi, maët traêng, caùc vì sao taïo ra chuùng sinh chôù chaúng phaûi do quaû baùo cuûa nghieäp”.

Nhöõng luaän sö cuûa ngoaïi ñaïo Baø-la-moân naøy do taø kieán sai laàm cho raèng: “Chuùng

sinh do tinh tuù vaø maët trôøi, maët traêng taïo ra, chaúng phaûi do quaû baùo cuûa nghieäp”. Neáu do caùc tinh tuù taïo ra, chaúng phaûi do nghieäp baùo thì maët trôøi, maët traêng laø hôn heát. Thôøi tieát toát xaáu luoân löu chuyeån theo ñaáy maø coù hoa quaû caùc muøa. Maët trôøi, maët traêng neáu hôn heát thì vì sao maët trôøi, maët traêng laïi bò caùc aùnh saùng khaùc che phuû? Tinh tuù cuõng coù nghieäp thieän vaø aùc. Theá neân nghieäp laønh hay döõ laø do haønh ñoäng cuûa chuùng sinh, chaúng phaûi do caùc tinh tuù taïo ra.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân, quan saùt aùnh saùng nôi caùc tinh tuù thaáy ñöôïc nghieäp vaø quaû baùo chaúng phaûi do tinh tuù taïo ra. Quan saùt nhieàu bieån tinh tuù, quan saùt nuùi Tu-di, ñænh nuùi Öu-ñaø-dieân, vò aáy bieát veà ngoaïi thaân roõ raøng.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh quan saùt bieån Ña tinh tuù ngang doïc baûy ngaøn do-tuaàn. Qua khoûi bieån naøy coù caùc vò thaàn tieân ôû nôi ñaûo, nuùi, soâng, caây röøng, hoa quaû ñeàu ñaày ñuû, gioáng nhö coõi Dieâm-phuø-ñeà. Ñaûo ngang doïc ba ngaøn do-tuaàn, laø nôi cö truù cuûa tieân nhaân vaø Daï-xoa. Taát caû caây nhö yù vaø hoa quaû ñeàu khoâng thieáu.

Vöôït heát vuøng ñaûo naøy coù nuùi lôùn vaây quanh, laïi coù bieån roäng ba ngaøn do-tuaàn ôû giöõa hai coõi Dieâm-phuø-ñeà vaø Phaát-baø-ñeà. Bieån lôùn nhö vaäy teân Laõnh noaõn thuûy, ngang doïc ba ngaøn do-tuaàn, coù nhieàu oác, soø, caù ñeà-di, caù ñeà-di-ngheâ-la, caù na-ca-la, caù ma-giaø- la, caù thaát-thaâu-ma-la vaø caùc loaøi thuoäc hoï toäc ruøa, ba ba soáng trong bieån aáy.

Ñi khoûi vuøng bieån vaø nuùi naøy, coù moät bieån lôùn teân Xích haûi, caùch coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng xa, ngang doïc naêm ngaøn do-tuaàn. Trong bieån aáy traøn ñaày nöôùc maøu ñoû, coù nhieàu caù lôùn maøu ñoû aên nuoát laãn nhau, maùu chuùng ñoå ra laøm nöôùc bieån trôû thaønh maøu ñoû. Vì theá neân goïi laø bieån Ñoû.

Vöôït qua vuøng bieån naøy coù moät bieån lôùn teân Thanh thuûy, ngang doïc baûy ngaøn do- tuaàn, nuùi soâng ñaày ñuû, coù nhieàu caù lôùn, bieån aáy raát saâu.

Tieáp theo bieån aáy, laïi coù moät bieån lôùn nöõa teân laø Baûo chöû, ngang doïc ba ngaøn do- tuaàn, taát caû nhöõng thöù baùu ñeàu tuï taäp nôi ñaây, nhö: caùt vaøng, xa cöø, chaân chaâu, san hoâ, toâ-ma-la… moïi thöù ñeàu raát nhieàu. Bieån naøy laïi coù traùi ma thaâu, teân loaïn taâm ñoäc sinh töø caây aáy. Ngöôøi ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà neáu aên traùi caây naøy thì bò cheát ngaát baûy ngaøy, gioáng nhö ngöôøi cheát. Con chim naøo aên truùng traùi caây aáy thì cheát lieàn.

Ñi heát bieån Baûo chöû roài, coù moät bieån lôùn teân Dieâm, ngang doïc baûy ngaøn do-tuaàn, coù nhieàu soø, oác, trai, heán, caù ñeà-di, caù ñeà-di-ngheâ-la, caù quaân-tyø-la, caù na-ca-la ñaày khaép bieån. Laïi coù caùc loaøi Roàng, Daï-xoa, La-saùt, Quyû Tyø-xaù-giaø soáng trong nöôùc, döôùi nöôùc coøn coù voâ soá nuùi.

Chaâu Dieâm-phuø-ñeà naøy coù naêm traêm ñaûo nhoû bao quanh. Löôïc noùi nhöõng ñaûo lôùn laø ñaûo Kim ñòa, ñaûo Baûo thaïch, ñaûo Traøng man, ñaûo Ca-na, ñaûo Loa boái, ñaûo Chaân chaâu, ñaûo Vi, ñaûo Quang minh, ñaûo EÁ-sa-ba-ñaø-ca, ñaûo Khang baïch, ñaûo Phoå hieàn, ñaûo Taâm töï taïi, ñaûo Haéc song, ñaûo Höông man, ñaûo Tam giaùc, ñaûo Tu-ma-noa, ñaûo Xa-ma-tö-ñoâ, ñaûo A-lam-ca, ñaûo Laêng-giaø. Coù möôøi hai nuùi laø nôi ôû cuûa La-saùt. Laïi coù ñaûo Di-löu-tyø- la-ca, ñaûo Sôn truï, ñaûo Xích boái, ñaûo Xích chaân chaâu, ñaûo Tuyeát toaøn, ñaûo Sa traàn nhieãu, ñaûo Voâ ñaïo, ñaûo Nguõ ñoàng, ñaûo Phuù, ñaûo Xa-caùt-ñeá-löïc, ñaûo Nöõ quoác, ñaûo Nhieâu thoï, ñaûo EÁ-sa-ba-ñaø, ñaûo Tröôïng phu. Coõi Dieâm-phuø-ñeà coù nhöõng ñaûo nhoû noåi baät nhö vaäy. Coõi Dieâm-phuø-ñeà ngang doïc baûy ngaøn do-tuaàn, moïi nôi choán ñaây ñoù ñeàu khaû aùi nhö tröôùc ñaõ noùi.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tuøy thuaän quaùn ngoaïi thaân xem aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng chieáu ñeán nhöõng nôi naøo? Duøng vaên tueä hay Thieân nhaõn, vò aáy thaáy maët traêng, maët trôøi chieáu saùng nôi nuùi chuùa Tu-di, boán maët laø boán chaâu thieân haï, chieáu ñeán bieån lôùn,

chieáu khaép taùm möôi boán ngaøn do-tuaàn cuûa nuùi Tu-di. AÙnh saùng chieáu moät beân nuùi thì chæ saùng moät nöûa nôi söôøn nuùi ñoù.

Nuùi Chöôùc-ca-baø-la coù kim cang vaây quanh ba möôi saùu öùc do-tuaàn, löûa Nan nhaãn nghieäp thieâu ñoát nuùi kim cang Chöôùc-ca-baø-la laøm nöôùc bieån Nhuõ Haûi gaàn nuùi thì thaønh vaùng söõa, nöôùc xung quanh nuùi thaønh sinh toâ, gaàn hôn thì thaønh thuïc toâ, gaàn hôn nöõa thì bò löûa ñòa nguïc thieâu ñoát, nöôùc vôi daàn, theá neân khoâng ñaày khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà…

Ngöôøi tu haønh quan saùt coõi Duïc giôùi, thaáy moät caùch roõ raøng ñuùng thaät neân nhaøm chaùn, xa lìa yù tham duïc. Vò aáy khoâng thaáy moät nôi naøo laø thöôøng coøn, khoâng bò huûy hoaïi, khoâng bò bieán ñoåi. Taát caû moïi nôi choán sinh töû ñeàu khoâng coù khôûi ñaàu, ñeàu do söùc cuûa nhaân duyeân theo quaû baùo töø nghieäp ñaõ taïo, laø choã ñuøa bôõn cuûa quaû baùo do nghieäp töï taïo taùc, khoâng coù moät nôi naøo laø khoâng sinh, khoâng dieät, traêm ngaøn laàn, traêm ngaøn laàn xoay vaàn theo voâ soá voâ bieân neûo sinh töû, khoâng coù giaùn ñoaïn.

Quan saùt noäi thaân vaø ngoaïi thaân roài, vò aáy chaùn lìa duïc aùi, khoâng coøn öa thích saéc, thanh, höông, vò, xuùc.

Nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nôi thoân xoùm cuûa Baø-la-moân, Tröôûng giaû ôû Na-la-ñeá tu haønh thöïc haønh phaùp quaùn “Thaân nieäm xöù” khoâng coøn truï theo caûnh giôùi cuûa ma, nghe giaûng veà phaùp nieäm xöù roài, phaù tröø ñöôïc ngaõ kieán caáu ueá ôû trong phaùp voâ thöôïng phaùt sinh phaùp nhaõn. Ñöùc Theá Toân giaûng noùi phaùp Thaân nieäm xöù laø phaùp voâ thöôïng roài, hoaëc ôû nôi heûm nuùi, hoác nuùi, hoaëc ôû nôi nghóa ñòa hay vuøng ñaát troáng, hoaëc ôû beân ñoáng rôm coû tu hoïc thieàn ñònh, khoâng ñöôïc buoâng lung, ñöøng chôø khi cheát môùi hoái haän. Ñaây laø lôøi daïy cuûa Nhö Lai.

Khi aáy, nghe lôøi Ñöùc Theá Toân daïy roài, caùc Tyø-kheo ñeàu hoan hyû, tin töôûng, vui veû laøm theo.

