PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 69**

***Thieân thöù 79:* THOÏ BAÙO**

(Thieân naøy coù 12 phaàn: Thuaät yù, Daãn chöùng, Thoï thai, Trung aám, Hieän baùo, Sanh baùo, Haäu baùo, Ñònh baùo, Baát ñònh, Thieän baùo, AÙc baùo, truù xöù.)

***Phaàn thöù nhaát:* THUAÄT YÙ**

Noùi ñeán nghieäp duïng cuûa thieän aùc, thaät söï laø daáu hieäu cuûa ba baùo, cuõng gioáng nhö töôùng traïng cuûa hình aûnh. Ví duï roõ raøng veà saùu neûo, thì ba baùo cuûa saùu neûo aáy, duøng hieåu bieát laøm vui Thieân Haäu, laáy aân saâu vöôït qua Cöûu Saéc. Coâ quaïnh tìm ñeán ñeán Chuùa muoân thuù ñeå giöõ veïn maïng soáng, qua laïi nhaän chòu naêm noãi khoå thaät voâ cuøng taøn khoác, ñaây laø hieän baùo. Thaân hình sa vaøo trong khe saâu, thaàn thöùc bay cao maø khoâng ñoåi, mình chua xoùt bao ñôøi gaëp tai hoïa, khoâng hieåu ñöôïc Vöông Töû maát ñoâi maét, ñaây laø sanh baùo. Ngoaïi ñaïo duø cho hoïa ñeán choán Phi Töôûng, meâ muoäi phaùp maõi nghi hoaëc caû tröôùc sau, bò choàn caùo hung baïo voà laáy caùnh, rôi xuoáng chòu khoán ñoán maø khoù tính, ñaây laø haäu baùo. Xem xeùt saâu xa doøng chaûy dìm cheát cuûa ba ñôøi, ghi nhôù heát söùc moái hoïa raõ hình seõ thay ñoåi, khieán cho hieåu roõ ngoâi nhaø cuûa Töù ñeá-Tam minh, laøm cho thoaùt khoûi boùng ñen cuûa Tam Baùo-Nguõ Khoå!

***Phaàn thöù hai:* DAÃN CHÖÙNG**

Nhö kinh Öu Baø taéc Giôùi noùi: “Ñöùc Phaät daïy: Naøy ngöôøi thieän nam! Chuùng sanh taïo nghieäp coù boán loaïi: 1- Hieän baùo (thaân naøy laøm ra nghieäp raát thieän-raát aùc, thì ngay thaân naøy nhaän laáy, ñoù goïi laø Hieän baùo); 2-Sanh baùo (thaân naøy taïo nghieäp ñeán thaân sau nhaän laáy, ñoù goïi laø Sanh baùo); 3- Haäu baùo (thaân naøy taïo nghieäp, ñeán thaân sau chöa nhaän laáy, traûi qua ñôøi thöù hai-thöù ba trôû ñi môùi nhaän laáy, ñoù goïi laø haäu baùo); 4- Voâ baùo (laø gioáng nhö caùc nghieäp Voâ kyù). Nghieäp Voâ baùo naøy laïi coù boán loaïi: 1- Thôøi ñònh-baùo baát dònh (ñaây laø ñoái vôùi ba thôøi quyeát ñònh khoâng thay

ñoåi, bôûi vì nghieäp coù theå chuyeån ñoåi cho neân baùo khoâng quyeát ñònh); 2- Baùo ñònh-thôøi baát ñònh (bôûi vì nghieäp löïc quyeát ñònh cho neân baùo khoâng coù theå thay ñoåi, nhöng thôøi coù theå chuyeån ñoåi cho neân thôøi khoâng quyeát ñònh); 3- Thôøi vaø baùo ñeàu ñònh (bôûi vì nghieäp quyeát ñònh cho neân caûm ñeán thôøi cuõng quyeát ñònh); 4- Thôøi vaø baùo ñeàu baát ñònh (bôûi vì nghieäp khoâng quyeát ñònh cho neân thôøi vaø baùo cuõng khoâng quyeát ñònh). Chuùng sanh taïo nghieäp coù ñaày ñuû vaø khoâng ñaày ñuû. Neáu nghó tröôùc laøm sau thì goïi laø laøm ñaày ñuû. Neáu tröôùc ñoù khoâng nghó ñeán maø baát ngôø taïo taùc, thì goïi laø laøm khoâng ñaày ñuû. Laïi coù laøm maø khoâng ñaày ñuû, nghóa laø taïo nghieäp roài nhöng quaû baùo khoâng quyeát ñònh. Laïi coù laøm roài maø cuõng ñaày ñuû, nghóa laø taïo nghieäp roài thì quyeát ñònh seõ caûm laáy quaû baùo. Laïi coù laøm roài maø khoâng ñaày ñuû, laø quaû baùo tuy quyeát ñònh nhöng thôøi gian khoâng quyeát ñònh. Laïi coù laøm roài thì cuõng ñaày ñuû, laø thôøi gian vaø quaû baùo ñeàu quyeát ñònh. Laïi coù laøm roài maø khoâng ñaày ñuû, laø trì giôùi theo chaùnh kieán. Laïi coù laøm roài thì cuõng ñaày ñuû, laø phaù giôùi theo taø kieán. Laïi coù laøm roài nhöng khoâng ñaày ñuû, laø ba thôøi sanh loøng hoái haän. Laïi coù laøm roài maø cuõng ñaày ñuû, laø ba thôøi khoâng coù hoái haän gì. Nhö aùc nghieäp ñaõ vaäy, thì thieän nghieäp cuõng nhö vaäy.”

***Phaàn thöù ba:* THOÏ THAI**

Nhö luaät Thieän Kieán noùi: “Ngöôøi phuï nöõ ñeán luùc muoán thoï thai, thì nöôùc öù laïi cuûa moãi thaùng chaûy ra (Hoa thuûy). Nöôùc öù laïi, ñaây laø chæ cho maùu (Hoa thuûy coù nghóa laø kinh nguyeät). Luùc saép mang thai, ôû nôi cuoáng nhau thai coù moät ít maùu tuï laïi, baûy ngaøy töï vôõ ra, töø ñaây maø chaûy ra. Neáu maùu chaûy ra khoâng döùt, thì tinh cuûa ngöôøi nam khoâng döøng laïi, seõ cuøng theo loøng chaûy ra ngoaøi. Neáu khoâng coøn chaûy ra, thì tinh cuûa ngöôøi nam vaãn coøn ôû nôi aáy, sau ñoù thaønh thai. Vì vaäy maùu heát roài thì tinh cuûa ngöôøi nam ñöôïc döøng laïi, theá laø seõ coù thai. Nhöng ngöôøi phuï nöõ coù baûy ñieàu seõ thoï thai: 1- Xuùc chaïm vôùi nhau; 2- Laáy veát nôi aùo; 3- Tinh coøn laéng laïi; 4- Tay vuoát ve nhau; 5- Nhìn thaáy saéc chaát; 6- Nghe thaáy aâm thanh; 7- Ngöûi muøi.

Hoûi: Sao noùi laø xuùc chaïm vôùi nhau maø thoï thai?

Ñaùp: Coù ngöôøi nöõ naøo luùc kinh nguyeät ñang phaùt maø öa thích ngöôøi nam, neáu ngöôøi nam duøng thaân ñuïng chaïm thaân theå ngöôøi nöõ, bôûi vì ngöôøi nöõ ñang ham muoán cho neân seõ mang thai.

Hoûi: Sao noùi laø laáy veát nôi aùo maø thoï thai?

Ñaùp: Nhö Öu Ñaø Di vaø vôï cuøng xuaát gia, nhöng taâm duïc aùi khoâng chaám döùt, cuøng hoûi han vôùi nhau, yù duïc laøm cho tinh chaûy ra dính baån

aùo, coâ Ni laáy maø lieám, coøn laáy ñöa vaøo trong caên, theá laø mang thai.

Hoûi: Sao noùi laø tinh coøn laéng laïi maø thoï thai? Ñaùp: Nhö höôu meï ngöûi tinh cuûa Ñaïo só, vì taâm duïc maø uoáng, theá laø mang thai sanh ra höôu con laø con cuûa Ñaïo só.

Hoûi: Sao noùi laø tay vuoát ve nhau maø thoï thai?

Ñaùp: Nhö Lai cuûa Boà-taùt Thieåm ñeàu muø maét, Ñeá Thích töø xa bieát ñöôïc beøn ñi ñeán choã cuûa hoï, bôûi vì vôï choàng ñeàu ñaõ xuaát gia, vì ñaïo cho neân aâm-döông khoâng theå hoøa hôïp, duøng tay vuoát ve phaàn döôùi roán, theá laø mang thai maø sanh ra Thieån Töû.

Hoûi: Sao noùi laø nhìn thaáy saéc chaát maø thoï thai?

Ñaùp: Coù moät ngöôøi nöõ, trong thôøi gian kinh nguyeät khoâng giao hôïp ñöôïc vôùi ngöôøi nam, duïc tình raát maïnh chæ nhìn thaáy ngöôøi nam, theá laø mang thai; nhö ngöôøi nöõ trong cung cuõng laïi nhö vaäy.

Hoûi: Sao noùi laø nghe thaáy aâm thanh maø thoï thai?

Ñaùp: Nhö chim coø traéng chæ coù maùi chöù khoâng coù troáng, luùc ñeán muøa Xuaân thì khí döông baét ñaàu phaùt trieån, tieáng saám baét ñaàu vang voïng, coù maùi chuù taâm nghe aâm thanh aáy, theá laø mang thai, gaø cuõng coù luùc nghe tieáng gaùy cuûa gaø troáng maø cuõng coù theå mang thai.

Hoûi: Sao noùi laø ngöûi muøi maø thoï thai?

Ñaùp: Nhö traâu meï chæ ngöûi muøi con ngheù maø cuõng mang thai.”

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baøo vôùi caùc Tyø kheo: Coù ba nhaân duyeân ñeå Thöùc ñeán nôi thoï thai. Ñoù laø: 1- Meï coù duïc tình, cha coù duïc tình, cha meï cuøng quy tuï moät nôi, nhöng Thöùc beân ngoaøi chöa kòp ñeán nôi, thì khoâng thoï thai, neáu Thöùc ñeán nôi maø cha meï khoâng quy tuï thì khoâng thaønh thai; 2- Neáu ngöôøi meï khoâng coù duïc tình maø ngöôøi cha coù yù duïc noàng naøn, nhöng meï khoâng thieát tha laém, thì khoâng thaønh thai; 3- Neáu cha meï cuøng quy tuï moät nôi, duïc tình cuûa meï höøng höïc nhöng cha khoâng thieát tha laém, thì khoâng thaønh thai.

Laïi coù ba loaïi: 1- Neáu cha meï cuøng quy tuï moät nôi, cha coù beänh phong, meï coù beänh laïnh, thì khoâng thaønh thai; 2- Neáu meï coù beänh phong, cha coù beänh laïnh, thì khoâng thaønh thai; 3- Neáu thaân cha nghieâng nhieàu veà hôi nöôùc, meï khoâng coù beänh naøy, thì khoâng thaønh thai.

Laïi coù ba loaïi: 1- Neáu cha meï cuøng quy tuï moät nôi, töôùng cha coù con maø töôùng meï khoâng coù con, thì khoâng thaønh thai; 2- Neáu töôùng meï coù con maø töôùng cha khoâng coù con, thì khoâng thaønh thai; 3- Neáu cha meï ñeàu laø töôùng khoâng coù con, thì khoâng thaønh thai.

Laïi coù ba loaïi: 1- Neáu nhö luùc thaàn thöùc höôùng ñeán nôi thai, cha ñi vaéng khoâng ôû nhaø, thì khoâng thaønh thai; 2- Neáu luùc coù cha meï thuaän

yù quy tuï moät nôi, nhöng meï ñi xa khoâng ôû nhaø, thì khoâng thaønh thai; 3- Cha meï cuøng quy tuï khoâng ñi vaéng, luùc naøy seõ ñöôïc thoï thai.

Laïi coù ba loaïi: 1- Neáu luùc coù cha meï thuaän yù maø quy tuï moät nôi, nhöng thaân cha gaëp phaûi beänh naëng, luùc coù thaàn thöùc tìm ñeán, thì khoâng thoï thai; 2- Neáu thaân meï gaëp phaûi beänh naëng, thì khoâng thaønh thai; 3- Neáu thaân cha meï ñeàu maéc beänh, thì khoâng thaønh thai. Neáu cha meï khoâng coù beänh taät gì, thaàn thöùc tìm ñeán, maø cha meï ñeàu laø töôùng coù con, thì trôû thaønh coù thai”.

Coøn trong luaän Du Giaø noùi: “laïi nöõa, taùm thôøi kyø cuûa thai taïng naøy coù sai bieät. Nhöõng gì laø taùm? Ñoù laø: Thôøi kyø Yeát la lam, thôøi kyø AÙt boä ñaøm, thôøi kyø Beá thi, thôøi kyø Kieän nam, thôøi kyø Baùt la xa khö, thôøi kyø Phaùt mao traûo, thôøi kyø Caên vaø thôøi kyø Hình. Neáu ñaõ keát tuï laïi ñoâi chuùt ôû beân trong, thì goïi laø Yeát la lam. Neáu trong vaø ngoaøi gioáng nhö söõa ñaëc, chöa ñeán thôøi kyø thaønh thòt, thì goïi laø AÙt Boä Ñaøm. Neàu ñaõ thaønh thòt maø vaãn coøn raát meàn maïi, thì goïi laø Beá Thi. Neáu ñaõ cöùng vaø hôi daøy, coù theå vuoát ve ñuïng chaïm, thì goïi laø Kieän Nam. Ngay nôi cuïc thòt naøy lôùn theâm, hieän roõ töôùng cuûa caùc phaàn thaân theå, thì goïi laø Baùt La Xa Khö. Töø thôøi kyø naøy veà sau, toùc loâng moùng hieän roõ, thì goïi laø Phaùt Mao traûo. Töø thôøi kyø naøy veà sau, caùc caên laø maét-tai… phaùt sanh, thì goïi laø Caên. Töø thôøi kyø naøy veà sau, nôi nöông töïa cuûa thai nhi hieån hieän roõ raøng, thì goïi laø Hình.

Nhöng ôû trong thai taïng, hoaëc laø do nghieäp löïc ñôøi tröôùc, hoaëc laø do meï khoâng phoøng ngöøa, do söùc löïc khoâng caân baèng maø sanh ra thoùi quen tuøy thuaän, khieán cho thai taïng naøy hoaëc laø toùc, hoaëc laø maøu saéc, hoaëc laø da vaø caùc phaàn thaân theå khaùc coù söï bieán dò maø sanh ra. Toùc coù söï bieán dò phaùt sanh, nghóa laø do ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp maø coù theå caûm laáy nghieäp baát thieän xaáu aùc naøy, vaø do ngöôøi meï coù nhieàu thoùi quen vôùi caùc vò tro-muoái…, hoaëc uoáng-hoaëc aên, khieán cho loâng-toùc cuûa thai taïng naøy thöa thôùt. Maøu saéc coù söï bieán dò phaùt sanh, nghóa laø do nghieäp cuûa ñôøi tröôùc, nhö noùi ôû tröôùc, vaø do ngöôøi meï coù thoùi quen tieáp caän vôùi duyeân khoùi löûa-hôi noùng ôû hieän taïi, khieán cho thai taïng aáy phaùt sanh maøu saéc ñen toái. Coøn ngöôøi meï coù thoùi quen tieáp caän vôùi nhaø cöûa raát laïnh, khieán cho thai taïng aáy phaùt sanh maøu saéc raát traéng. Coøn do ngöôøi meï aên nhieàu thöùc aên noùng, khieán cho thai taïng aáy phaùt sanh maøu saéc raát ñoû. Da coù söï bieán dò phaùt sanh, nghóa laø do nghieäp nhaân ñôøi tröôùc, nhö noùi ôû tröôùc, vaø do ngöôøi meï coù nhieàu thoùi quen vôùi duyeân daâm duïc hieän taïi, khieán cho thai taïng aáy hoaëc coù laøn da saàn suøi daày nhöõng ung nhoït- muïn gheû… xaáu xí maø sanh ra. Caùc phaàn thaân theå coù söï bieán dò phaùt sanh,

nghóa laø do nghieäp nhaân ñôøi tröôùc, nhö noùi ôû tröôùc, vaø do ngöôøi meï coù nhieàu thoùi quen chaïy nhaûy-nhieàu cöû chæ ñi laïi voäi vaøng, vaø khoâng phoøng ngöøa vôùi duyeân khoâng caân baèng trong hieän taïi, khieán cho thai taïng aáy bò thieáu huït caùc caên vaø caùc boä phaän thaân theå maø sanh ra.

Vaû laïi, thai taïng aáy, neáu ñuùng laø nöõ, thì ôû beân söôøn traùi cuûa meï, döïa vaøo löng-höôùng veà buïng maø truù; neáu ñuùng laø nam, thì ôû beân söôøn phaûi cuûa meï, döïa vaøo buïng-höôùng veà löng maø truù. Laïi nöõa, luùc thai taïng naøy tröôûng thaønh ñaày ñuû ngöôøi meï khoâng coù theå giöõ yeân thai nhi naëng neà naøy, gioù beân trong lieàn phaùt ñoäng sanh ra nhieàu noãi khoå naõo, ñoàng thôøi do nghieäp baùo cuûa thai taïng naøy phaùt sanh, gioù trong phaïm vi naøy noåi leân khieán cho ñaàu höôùng xuoáng döôùi-chaân thì höôùng leân treân, boïc trong nhau thai maø höôùng ñeán cöûa mình cuûa meï (Saûn moân). Luùc ñang thoaùt ra thì nhau thai lieàn saùch toïac, phaân ra thaønh hai naùch. Luùc ra khoûi cöûa mình cuûa meï, goïi laø thôøi kyø chính thöùc sanh ra. Sanh ra veà sau laàn löôït tieáp xuùc vôùi caûm giaùc cuûa cuoäc soáng, ñoù goïi laø Nhaõn xuùc cho ñeán YÙ xuùc.”

***Phaàn thöù tö:* TRUNG AÁM**

Nhö Kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Coù möôøi baûy loaïi Trung AÁm Höõu Phaùp, oâng neân luoân luoân nghó ñeán thöïc haønh tu ñaïo tòch dieät. Hoaëc laø trôøi hay laø ngöôøi nghó ñeán ñaïo lyù naøy, thì hoaøn toaøn khoâng sôï haõi ñoái vôùi söï toån haïi do söù giaû cuûa Dieâm la. Nhöõng gì laø möôøi baûy loaïi Trung AÁm Höõu.

Thöù nhaát laø nhö trong loaøi ngöôøi cheát ñi, sanh leân treân coõi trôøi, thì Trung AÁm troâng thaáy caûnh töôïng vui veû, gioáng nhö taám vaûi boâng traéng saép muoán rôi xuoáng, meàm maïi traéng noõn. Laïi troâng thaáy vöôøn röøng-hoa laù-ao hoà, nghe nhöõng tieáng ca haùt cöôøi ñuøa, sau ñoù ngöûi thaáy caùc muøi höông, caûm thoï taát caû nieàm vui vôùi voâ löôïng chuûng loaïi ñoà vaät, hoøa hôïp tieáp xuùc mòn maøng, laäp töùc sanh leân coõi trôøi. Nhôø thieän nghieäp cho neân hieän taïi caûm ñöôïc nieàm vui coõi trôøi, mæm cöôøi vui söôùng-nhan saéc thanh tònh. Cha meï anh em ñau xoùt khoùc loùc keâu gaøo, nhôø thieän töôùng cho neân khoâng nghe-khoâng thaáy, taâm cuõng khoâng nghó ñeán. Vaøo luùc laâm chung môùi sanh vaøo nôi vui söôùng, thaân trôøi töông töï nhö daáu in vaøo thì ñöôøng neùt hieän baøy, thaáy coõi trôøi toát ñeïp lieàn sanh taâm yeâu thích caûnh giôùi, cho neân thoï thaân loaøi trôøi. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù nhaát thoï sanh.

Trung AÁm Höõu thöù hai, nghóa laø neáu ngöôøi coõi Dieâm Phuø Ñeà, maïng chung sanh ñeán coõi Uaát Ñôn Vieät, thì troâng thaáy taám vaûi boâng ñoû meàm maïi, maøu saéc thaät ñaùng yeâu, lieàn sanh taâm tham ñaém, duøng tay

naém laáy, ñöa tay keùo veà phía mình, nhö keùo giöõa hö khoâng. Cha meï anh em noùi raèng hai tay hoï naém giöõa hö khoâng, laïi coù gioù thoåi qua.

Neáu ngöôøi beänh naøy, luùc muøa Ñoâng giaù laïnh, thì gioù aám thoåi ñeán tröø heát noãi khoå giaù laïnh cuûa hoï. Neáu luùc naéng noùng thì gioù maùt thoåi ñeán, tröø heát hôi noùng aáy laøm cho taâm vui thích. Nhôø duyeân vaøo taâm cho neân khoâng nghe thaáy tieáng khoùc than buoàn baõ ñau thöông. Neáu moïi ngöôøi tuï taäp xaùo ñoäng thì taâm ngöôøi aáy cuõng taùn ñoäng, nghe tieáng khoùc than buoàn thaûm aáy maø ñöa ñaåy sanh ñeán nôi khaùc. Vì vaäy cha meï anh em khoùc than ñau thöông luùc laâm chung, thaät laø chöôùng ngaïi khoù löôøng. Neáu khoâng gaây trôû ngaïi cho söï thaùc sanh ñeán coõi Uaát Ñôn Vieät, thì trong thôøi gian aáy laàn löôït coù töôùng toát laønh xuaát hieän, thaáy hoà hoa sen xanh, ngoãng vòt-uyeân öông bôi khaép trong hoà, lieàn ñi ñeán nôi aáy daïo chôi noâ ñuøa trong caûnh giôùi vui thích. Saép vaøo thai meï, thì töø hoà hoa böôùc ra ñi ñaát lieàn, troâng thaáy thaân ngöôøi cha, chính laø con ngoãng troáng, meï laø con ngoãng maùi. Neáu ngöôøi nam thaùc sanh, thì töï thaáy thaân mình laøm thaân ngoãng troáng. Neáu ngöôøi nöõ thaùc sanh, thì töï thaáy thaân mình laøm thaân ngoãng maùi. Neáu ngöôøi nam thaùc sanh, thì sanh ra chöôùng ngaïi ñoái vôùi cha, sanh ra yeâu thích ñoái vôùi meï. Neáu ngöôøi nöõ thaùc sanh, thì sanh ra yeâu thích ñoái vôùi cha, sanh ra chöôùng ngaïi ñoái vôùi meï. Ñaây goïi laø trung AÁm Höõu thöù hai, sanh ñeán coõi Uaát Ñôn Vieät.

Trung AÁm Höõu thöù ba, neáu trong coõi Dieâm Phuø Ñeà cheát ñi, sanh ñeán coõi Cuø Da Ni, thì coù töôùng hieän baøy: Nhö luùc laân chung, thaáy coù nhaø cöûa ñeàu laøm toaøn maøu vaøng, gioáng nhö maøu vaøng roøng, che phuû khaép nôi nhö maây, thaáy giöõa hö khoâng coù töôùng cuûa taám vaûi boâng vaøng, lieàn ñöa tay keùo veà phía mình. Anh em baø con ñeàu noùi raèng hai tay ngöôøi beänh naém laáy hö khoâng. Ngöôøi naøy luùc baáy giôø thoï maïng saép keát thuùc, thaáy thaân mình nhö loaøi traâu, thaáy nhöõng con traâu tuï taäp thaønh baày nhö thaáy trong moäng. Neáu ngöôøi nam thoï sanh, thaáy cha meï mình hoøa hôïp maø laøm chuyeän baát tònh, töï thaáy thaân ngöôøi coù nhieàu nhaø cöûa, thaáy töôùng ngöôøi cha gioáng nhö con traâu ñöïc, lieàn loaïi boû ngöôøi cha meï hoøa hôïp vôùi meï. Neáu ngöôøi nöõ thoï sanh, töï thaáy thaân mình gioáng nhö con traâu caùi, daáy leân yù nieäm nhö vaäy: Taïi sao con traâu hoøa hôïp vôùi con traâu caùi kia maø khoâng ñeán vôùi mình? Nghó nhö vaäy roài thoï thaân ngöôøi nöõ. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù ba, sanh ñeán coõi Cuø Da Ni.

Trung AÁm Höõu thöù tö, neáu ngöôøi coõi Dieâm Phuø Ñeà maïng chung, sanh ñeán coõi Phaát Baø Ñeà thì coù töôùng hieän baøy. Thaáy töôùng cuûa taám vaûi boâng maøu xanh, taát caû ñeàu laø maøu xanh, bao phuû khaép nôi hö khoâng, thaáy nhaø cöûa coõi aáy ñeàu gioáng nhö hö khoâng, sôï raèng taám vaûi boâng maøu

xanh rôi xuoáng, laáy tay ñeå ngaên laïi. Baø con thaân thích cho raèng hoï ngaên chaën gì ôû khoaûng khoâng. Maïng chung thaáy Trung AÁm gioáng nhö hình haøi loaøi ngöïa, töï thaáy cha mình gioáng nhö con ngöïa ñöïc, meï gioáng nhö con ngöïa caùi, cha meï giao hoäi aùi nhieãm hoøa hôïp vôùi nhau. Neáu ngöôøi nam thoï sanh, thì daáy leân yù nieäm nhö vaäy: Mình neân cuøng vôùi con ngöïa caùi naøy hoøa hôïp. Neáu ngöôøi nöõ thoï sanh, thì töï thaáy thaân mình nhö hình haøi con ngöïa caùi, daáy leân yù nieäm nhö vaäy: Con ngöïa ñöïc nhö vaäy taïi sao khoâng giao hôïp vôùi mình? Daáy leân yù nieäm naøy roài lieàn thoï thaân ngöôøi nöõ. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù tö, sanh ñeán coõi Phaát Baø Ñeà.

Trung AÁm Höõu thöù naêm, neáu ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät vaøo luùc saép maïng chung thaáy töôùng ñi leân phía treân. Neáu nghieäp nhieàu thì taâm töï taïi sanh ñeán coõi trôøi, duøng tay naém laáy hö khoâng maø gioáng nhö thaáy trong giaác moäng, hoa ñeïp coù muøi höông tuyeät dieäu voâ cuøng, tay ñang caàm ñoùa hoa thôm ngaùt maøu saéc tuyeät dieäu baäc nhaát. Thaáy hoa sanh loøng tham ñaém, nay thaáy caây naøy mình seõ leo leân caây. Daáy leân yù nieäm naøy roài lieàn leo leân caây to, maø chính laø leo leân treân nuùi Tu Di, thaáy theá giôùi coõi trôøi ñaày hoa traùi trang nghieâm, mình seõ ñi khaép nôi ngaém nhìn. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù naêm, thoï sanh thuoäc phaåm haï cuûa ngöôøi ôû coõi Uaát Ñôn Vieät.

Trung AÁm Höõu thöù saùu, neáu ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät, bôûi vì Nghieäp trung bình, luùc saép maïng chung, muoán sanh leân coõi trôøi, thì coù töôùng hieän baøy. Thaáy hoà hoa sen thaät ñaùng öa thích, baày ong trang nghieâm, taát caû ñeàu thôm ngaùt. Böôùc leân hoa sen naøy trong choác laùt cöôõi hö khoâng maø bay ñi, gioáng nhö trong moäng, sanh ñeán coõi trôøi. Daáy leân yù nieäm nhö vaäy: Nay mình ñang ñeán hoà hoa sen töôi ñeïp. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù saùu, thoï sanh thuoäc phaåm Trung cuûa ngöôøi ôû coõi Uaát Ñôn Vieät.

Trung AÁm Höõu thöù baûy, ngöôøi coõi Uaát Ñoân Vieät, nhôø vaøo nghieäp thuø thaéng cho neân sanh ñeán Thieän Phaùp Ñöôøng ôû coõi trôøi 33. luùc saép maïng chung thaáy Thaéng Dieäu Ñöôøng trang nghieäm voâ cuøng tuyeät vôøi. Ngöôøi aáy vaøo luùc baáy giôø lieàn böôùc leân cung ñieän thuø thaéng, sanh trong cung ñieän naøy maø trôû thaønh Thieân Töû. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù baûy, thoï sanh thuoäc phaåm Thöôïng, sanh ôû treân coõ trôøi cuûa ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät.

Trung AÁm Höõu thöù taùm, neáu ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät vaøo luùc saép maïng chung, thì coù töôùng hieän baøy. Thaáy ñi vaøo choán vöôøn röøng daïo chôi noâ ñuøa, thôm tho saïch seõ ñaùng yeâu, ngöûi thaáy thaät laø vui söôùng, khoå naõo khoâng coøn, taâm tö trong saùng. Duøng taâm thanh tònh nhanh choùng böôùc leân cung ñieän, thaáy raát nhieàu chö Thieân ñi laïi daïo chôi giöõa hö

khoâng, gioáng nhö trong moäng. Coõi trôøi ba möôi ba thuø thaéng vi dieäu ñaùng yeâu, taát caû naêm thöù duïc laïc thaûy ñeàu ñaày ñuû. Töø coõi Uaát Ñôn Vieät cheát ñi, sanh vaøo trong coõi trôøi naøy. Ñaây goïi laø töôùng Trung AÁm Höõu thöù taùm, töø luùc sanh ñeán coõi trôøi naøy huaän taäp chôi ñuøa cho ñeán töôùng Trung AÁm thöù taùm, töø luùc sanh ñeán coõi trôøi naøy huaân taäp chôi ñuøa cho ñeán cheát cuûa ngöôøi ôû coõi Uaát Ñôn Vieät.

Trung AÁm Höõu thöù chín, neáu ngöôøi coõi Cuø Da Ni maïng chung sanh ñeán coõi trôøi thì coù hai loaïi nghieäp. Nhöõng gì laø hai loaïi? Ñoù laø: 1- Nghieäp coøn laïi; 2- Nghieäp phaùt sanh. Sanh ôû treân coõi trôøi, ngöôøi aáy vaøo luùc saéêp maïng chung, thì coù töôùng hieän baøy. Nhôø vaøo thieän nghieäp, luùc saép xaû maïng, hôi thôû khoâng hoãn loaïn beá taéc, maïch thoâng khoâng bò huûy hoaïi, caùc caên hoaøn tiaøn thanh tònh, thaáy hoà nöôùc roäng lôùn, nöôùc trong hoà ñieàu hoøa thích hôïp, raøo raït maø chuyeån dôøi, troâi noåi ñeán bôø beân kia. Ñaõ ñeán bôø beân kia, troâng thaáy caùc Thieân Nöõ, ñoan chaùnh xinh ñeïp baäc nhaát, ñuû caùc loaïi trang nghieâm, cöôøi ñuøa ca muùa vui veû. Ngöôøi aáy troâng thaáy roài, taâm mong muoán gaàn guõi, tieán veà phía tröôùc oâm laáy ngöôøi nöõ, ngay laäp töùc sanh ñeán coõi trôøi, höôûng thoï söï vui söôùng cuûa coõi trôøi nhö trong moäng, thaân Trung AÁm lieàn dieät ñi. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù chín. (ngöôøi coõi Cuø Da Ni thoï sanh coù ba phaåm, nghieäp phaåm Thöông- Trung-Haï cuøng moät aùnh saùng nhö nhau, cuøng moät Trung AÁm, taát caû ñeàu töông töï chöù khoâng gioáng nhö ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät coù ba loaïi töôùng thoï sai bieät).

Trung AÁm Höõu thöù möôøi, neáu ngöôøi coõi Phaát Ñaø Ñeà vaøo luùc saép maïng chung, thì troâng thaáy töôùng cuûa caùi cheát, troâng thaáy nghieäp cuûa mình, hoaëc thaáy nghieäp cuûa ngöôøi, hoaëc thaáy cung ñieän thuø thaéng trang nghieâm, taâm sanh ra hoan hyû, muoán ñeán ñoù thoï sanh. ÔÛ beân ngoaøi cung ñieän troâng thaáy nhöõng theå nöõ, cuøng vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ca haùt vui veû voâ cuøng, luùc aáy Truing AÁm Höõu daáy leân yù nieäm nhö vaäy: Mong muoán ñöôïc cuøng nhau vui ñuøa. Lieàn ñi vaøo ñuøa vôùi moïi ngöôøi, gioáng nhö tænh giaác nguû, laäp töùc sanh leân coõi trôøi. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi moät, laø caùc loaïi ngaï quyû ñaõ heát aùc nghieäp maø nhaän ñöôïc thieän nghieäp coøn laïi, voán ôû trong nhöõng ñöôøng khaùc ñaõ laøm thieän nghieäp, gioáng nhö chameï, saép sanh vaøo trong loaøi trôøi thì coù töôùng hieän baøy. Neáu trong loaøi ngaï quyû cheát ñi muoán sanh leân coõi trôøi, ôû trong loaøi ngaï quyû bò ñoùi khaùt thieâu chaùy thaân theå, thöôøng tham aên uoáng, thöôøng nghó ñeán nöôùc chaùo, thì luùc saép maïng chung khoâng coøn khôûi nieäm, nieäm voán coù ñeàu dieät heát, taát caû nghieäp thaûy ñeàu khoâng gaàn

guõi, tuy thaáy ñoà aên thöùc uoáng nhöng chæ laø vì maét nhìn thaáy, thaáy nhö ngöôøi trong moäng, khoâng aên khoâng uoáng, thaáy coõi trôøi ñaùng yeâu lieàn chaïy ñeán nôi aáy, ñeán ñöôïc nôi aáy thì laäp töùc sanh leân coõi trôøi. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi moät.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi hai, bôûi vì ngu si cho neân thoï thaân suùc sanh, voâ löôïng chuûng loaïi sai khaùc, nhaän chòu traêm ngaøn vaïn öùc thaân sanh töû, rôi vaøo ñòa nguïc-ngaï quyû-suùc sanh, luaân chuyeån trong theá gian khoâng theå cuøng taän. Nhôø vaøo thieän nghieäp coøn laïi, trong suùc sanh cheát ñi, sanh vaøo hai coõi trôøi, hoaëc sanh ôû coõi trôøi Töù Thieân Vöông, hoaëc sanh ôû coõi trôøi ba möôi ba. ÔÛ ñöôøng aùc cuûa loaøi suùc sanh, luùc khoå baùo saép heát, muoán ñöôïc thoaùt thaân thì coù töôùng hieän baøy. Luùc saép maïng chung thaáy aùnh saùng hieän roõ ra, nhôø vaøo thieän nghieäp coøn laïi maø taâm ngu si giaûm ñi raát nhieàu, hoaëc thaáy nôi vui söôùng lieàn chaïy ñeán choã aáy, nhö thaáy trong giaác moäng. Chaïy ñeán choã aáy thì laäp töùc sanh leân coõi trôøi. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu möôøi hai.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi ba, chuùng sanh ñòa nguïc raát hieám coù vaø khoù ñöôïc sanh leân treân coõi trôøi. Nhaân duyeân thieän coøn laïi, neáu nhö nghieäp thaønh thuïc, thì ngöôøi ñòa nguïc naøy, bôûi vì nghieäp ñaõ cheát, cho neân saép ñöôïc thoaùt ra, töø ñòa nguïc naøy vaøo luùc saép maïng chung thì coù töôùng hieän baøy. Luùc maïng soáng saép keát thuùc, hoaëc bò caùc nguïc toát neùm vaøo trong vaïc soâi, gioáng nhö boït nöôùc, dieät roài khoâng sanh laïi nöõa. Hoaëc duøng gaäy ñaùnh, heã ñaùnh vaøo thì cheát ngay, khoâng coøn sanh laïi nöõa. Hoaëc bò boû vaøo hoøm saét, boû vaøo roài lieàn cheát, khoâng coøn sanh laïi nöõa. Hoaëc boû vaøo soâng tro, ñöa vaøo roài tieâu heát, khoâng coøn sanh laïi nöõa. Hoaëc ñaùnh baèng gaäy saét, heã ñaùnh vaøo lieàn cheát, cheát roài khoâng sanh nöõa. Hoaëc caùc loaøi chim saéc aên thòt roài khoâng sanh nöõa. Hoaëc caùc loaøi thuù döõ aên thòt roài khoâng sanh nöõa. Ngöôøi ñòa nguïc naøy ñaõ khoâng coøn aùc nghieäp, sau khi maïng chung khoâng coøn troâng thaáy nguïc toát-Dieâm La, nhö daàu ñaû heát thì khoâng coøn ñeøn cuûa nghieäp. Töôùng cuûa Trung AÁm Höõu ñòa nguïc khoâng coøn hieän ra, boãng nhieân thaáy ôû giöõa hö khoâng xuaát hieän caûnh töôïng ca muùa chôi ñuøa thaät vui veû, gioù thôm ngaùt toûa nheï treân thaân caûm nhaän nieàm vui baäc nhaát, yù muoán ñeán gaàn thì laäp töùc thaùc sanh, hoaëc sanh ñeán coõi trôøi 33, hoaëc sanh ñeán coõi trôøi Töù Thieân Vöông. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi ba.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi boán, neáu trong loaøi ngöôøi cheát ñi coøn sanh laïi trong loaøi ngöôøi thì coù töôùng hieän baøy. Vaøo luùc laâm chung thaáy töôùng nhö vaäy, thaáy nuùi ñaù to lôùn, gioáng nhö hình töôùng aáy ôû treân thaân mình. Luùc baáy giôø ngöôøi aáy daáy leân nghó nhö vaäy: Nuùi nhö hình töôùng

aáy ôû treân thaân mình. Luùc baáy giôø ngöôøi aáy daáy leân nghó nhö vaäy: Nuùi naøy coù leõ rôi xuoáng treân thaân cuûa mình. Vì vaäy ñöa tay muoán ngaên caûn nuùi naøy. Baø con thaân thích troâng thaáy noùi laø ngöôøi saép cheát naém laáy hö khoâng. Ñaõ thaáy caûnh töôïng naøy roài laïi thaáy nuùi naøy gioáng nhö taám vaûi boâng traéng, lieàn böôùc leân taám vaûi boâng naøy, theá laø thaáy taám vaûi boâng ñoû. Laàn löôït traûi qua giai ñoaïn laâm chung laïi thaáy aùnh saùng, thaáy cha meï mình ñang vì aùi duïc laøm ñieàu hoøa hôïp maø khôûi taâm ñieân ñaûo. Neáu ngöôøi nam thoï sanh, thì töï thaáy chính mình cuøng vôùi meï giao hôïp, noùi laø cha leøm cho trôû ngaïi. Neáu ngöôøi nöõ thoï sanh, thì töï thaáy chính mình cuøng vôùi cha giao hôïp, cho raèng meï laøm trôû ngaïi. Ñang luùc baáy giôø, thaân Trung AÁm lieàn dieät ñi, Sanh AÁm tieáp tuïc khôûi leân, nhö daáu in ñöôïc vaøo, daáu in huûy hoaïi maø neùt in ñaõ thaønh. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi boán, ôû trong loaøi ngöôøi maïng chung coøn sanh laïi trong loaøi ngöôøi.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi laêm, trong loaøi trôøi maïng chung vaãn sanh laïi treân coõi trôøi thì khoâng coù khoã naõo. Nhö Thieân Töû nôi khaùc, luùc maïng chung vì noãi khoå aùi aân ly bieät maø rôi vaøo ñòa nguïc- ngaï quyû-suùc sanh, neáu Thieân Töû naøy khoâng maát ñoà duøng trang nghieâm treân thaân mình, cuõng khoâng coù vò rôøi khaùc ngoài vaøo choã tröôùc ñoù cuûa hoï thì sanh vaøo coõi trôøi thuø thaéng hôn. Nhö ôû coõi trôøi Töù Thieân Vöông sau khi maïng chung ñeán coõi tröù 33, töôùng traïng thuø thaéng ñaùng yeâu hôn. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi laêm, noái tieáp theo chuûng loaïi cuûa mình.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi saùu, chuûng loaïi noái tieáp nhau. Neáu töø coõi trôøi phía treân maïng chung laïi sanh vaøo coõi trôøi phía döôùi, thaáy caùc loaïi hoa sen-vöôøn röøng-soâng hoà, cuõng ñeàu khoâng saùnh ñöôïc. Ñaõ thaáy caûnh töôïng ñoùi khaùt khoã naõo naøy, thì khao khaùt mong muoán coù ñöôïc nôi nöông nhôø, lieàn sanh ñeán nôi aáy. Nhö vaäy tuy cuøng sanh coõi trôøi, nhöng maø hai loaïi AÁm Höõu, hai loaïi töôùng thoï sanh. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi saùu, noái tieáp theo chuûng loaïi cuûa mình.

Trung AÁm Höõu thöù möôøi baûy, chuûng loaïi noái tieáp nhau. Neáu ngöôøi coõi Phaát Baø Ñeà sanh ñeán coõi Cuø Ñaø Ni, thì coù töôùng nhö theá naøo? Ngöôøi coõi Cuø Ñaø Ni sanh ñeán coõi Phaát Baø Ñeà, laïi coù töôùng nhö theá naøo? Nhö vaäy ngöôøi ôû hai coõi, hai beân sanh ñeán coõi cuûa nhau, ñeàu duøng chung moät töôùng. Luùc saép maïng chung thaáy hang saâu ñen toái, ôû trong hang naøy coù aùnh saùng maøu ñoû, buoâng xuoáng phía döôùi nhö laù phöôùn, hoaëc laø ñoû-hoaëc laø traéng, ngöôøi aáy troâng thaáy ñöa tay naém laáy, AÁm hieän taïi lieàn dieät ñi. Duøng tay nhaän laáy laù phöôùn, laàn löôït duyeân theo laù phöôùn, tieán vaøo trong hang naøy, nhaän laáy thaân Trung AÁm, tieáp caän vôùi Sanh AÁm, thaáy mình thoï sanh. Caùch thoï sanh cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi, hoaëc thaáy hai con

traâu, hoaëc thaáy hai con ngöïa, vì aùi nhieãm giao hôïp lieàn sanh taâm ham muoán, ñaõ sanh taâm ham muoán thì nhaän laáy Sanh AÁm. Ñaây goïi laø Trung AÁm Höõu thöù möôøi baûy.”

***Phaàn thöù naêm:* HIEÄN BAÙO**

Trong kinh Phaät Thuyeát Haønh Thaát Haïnh Hieän Baùo noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caùc Tyø kheo: Coù baûy loaïi ngöôøi, ñaùng haàu haï vaø ñaùng toân kính, laø phöôùc ñieàn Voâ thöôïng cuûa theá gian. Theá naøo laø baûy loaïi ngöôøi? Ñoù laø: 1- Haønh haïnh Töø; 2- Haønh haïnh Bi; 3-Haønh haïnh Hyû; 4- Haønh haïnh Hoä; 5- Haønh haïnh Khoâng; 6- Haønh haïnh Voâ töôùng; 7- Haønh haïnh Voâ nguyeän. Coù chuùng sanh naøo thöïc haønh baûy phaùp naøy, ôû trong phaùp hieän taïi caûm ñöôïc quaû baùo aáy. A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät: Tyaïi sao khoâng noùi ñeán Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn, Bích chi Phaät, maø noùi ñeán baûy ñieàu naøy vaäy? Ñöùc Theá Toân baûo raèng: Haønh haïnh Töø… coù baûy ngöôøi, moãi ngöôøi thöïc haønh moät haïnh, haïnh aáy cuøng vôùi Tu-ñaø-hoaøn cho ñeán Phaät…, söï vieäc aáy khoâng gioáng nhau, tuy cuùng döôøng Tu-ñaø-hoaøn… maø khoâng caûm ñöôïc quaû baùo hieän taïi, nhöng cuùng döôøng baûy loaïi ngöôøi naøy, thì caûm ñöôïc quaû baùo ôû ñôøi hieän taïi; vì vaäy cho neân, A-nan haõy thöôøng xuyeân duõng maõnh laøm thaønh töïu baûy phaùp naøy!”

Coøn trong kinh Taïp Baûo Taïng noùi: Xöa kia, nöôùc Caøn Ñaø Veä coù moät ngöôøi laøm ngheà gieát moå, daãn naêm traêm con traâu ngheù, muoán gieát thòt taát caû. Luùc aáy coù moät thaùi giaùm, laáy tieàn vaøng ñem chuoäc maïng traâu, laøm thaønh baày thaû ñi,. Vì nhaân duyeân naøy thaân hieän taïi lieàn ñöôïc ñaày ñuû nam caên, trôû veà ñeán choán Vöông gia, nhôø ngöôøi thöa trình roõ raøng: Thöa vôùi nhaø vua, toâi teân hoï… ôû nôi khaùc. Nhaø vua noùi: Laø ngöôøi haàu cuûa Ta, töï tieän maø ñi, khoâng heà thöa trình roõ raøng, nay taïi sao nhö vaäy? Nhaø vua laäp töùc goïi ñeán hoûi lyù do söï vieäc. Thöa vôùi nhaø vua raèng: Tröôùc ñaây gaëp ngöôøi laøm ngheà gieát moå, daãn naêm traêm con traâu ngheù, muoán gieát thòt taát caû, haï thaàn lieàn chuoäc laáy maø thaû ñi, vì nhaân duyeân naøy caûm ñöôïc thaân theå ñaày ñuû, cho neân khoâng daùm vaøo cung. Nhaø vua nghe vöøa vui möøng vöøa ngaïc nhieân, sanh taâm tín kính saâu saéc ñoái vôùi Phaät phaùp. Nhôø vaøo Hoa baùo maø caûm öùng nhö vaäy, huoáng hoà Quaû baùo aáy leõ naøo coù theå suy tính ñöôïc ö?”

Coøn trong luaän Taân Baø Sa noùi: “Xöa coù ngöôøi laøm ngheà gieát moå buoân traâu, xua traâu ñi qua ñoaïn ñöôøng daøi, ngöôøi ñoâng maø löông thöïc khoâng coøn, ñoùi khaùt noùng nöïc vaø thieáu thoán laém, beøn döøng laïi baøn vôùi nhau: Caû baày traâu nhö vaäy, cuoái cuøng khoâng phaûi laø vaät cuûa mình, neân

caét laáy löôõi ñeå giuùp qua luùc ñoùi aên. Laäp töùc laáy muoái xoa vaøo mieäng nhöõng con traâu, traâu tham vò maën maø theø löôõi ra lieám, lieàn duøng dao saéc caét laáy raát nhanh. Ñoát löûa naáu nöôùng maø cuøng aên vôùi nhau, aên xong cuøng ñeán beân bôø soâng laáy nöôùc suùc mieäng, cuøng laáy taêm xæa raêng ñaõ xong, duøng ngoùn tay caùi ñeå caïo löôõi saïch seõ. Bôûi vì söùc maïnh cuûa aùc nghieäp, cuoáng löôõi cuûa moïi ngöôøi, gioáng nhö traùi chín röõa, cuøng luùc ñeàu rôi ruïng.”

***Phaàn thöù saùu:* SANH BAÙO**

Nhö kinh Nieát baøn noùi: “Naøy ngöôøi thieän nam! Nhö ngöôøi vaøo luùc xaû maïng chòu nhieàu khoå ñau, baø con thaân thuoäc vaây quanh keâu khoùc aùo naõo, ngöôøi aáy hoaûng sôï khoâng bieát nhôø ñaâu cöùu giuùp, tuy coù naêm tình thöùc nhöng khoâng coøn hieåu bieát gì nöõa, caùc boä phaän thaân theå run raåy dao ñoäng khoâng theå naøo töï mình giöõ ñöôïc, thaân theå hö hoaïi laïnh leõo, hôi aám saép heát, thaáy töôùng quaû baùo cuûa thieän-aùc tröôùc ñaây ñaõ laøm; nhö maët trôøi saép laën, nuùi ñoài goø noång, hình aûnh hieän ra di chuyeån veà phía Ñoâng, ñeå yù khoâng coù gì ñi veà phía Taây. Nghieäp quaû cuûa chuùng sanh cuõng laïi nhö vaäy, luùc aám naøy dieät thì aám kia tieáp tuïc sanh, nhö aùnh ñeøn sanh ra thì boùng toái ñieät ñi-aùnh ñeøn dieät ñi thì boùng toái sanh ra.

Naøy ngöôøi thieän nam! Nhö aán daáu baèng saùp in vaøo buøn, aán vaø buøn hôïp laïi, aán khoâng coøn maø ñöôøng neùt thaønh töïu, nhöng aán daáu baèng saùp naøy khoâng bieán ñoåi do buøn, ñöôøng neùt khoâng phaûi do buøn maø coù, cuõng khoâng ñeán töø nôi khaùc, nhôø vaøo nhaân duyeân cuûa aán daáu maø coù ñöôøng neùt naøy. AÁm hieän taïi dieät ñi thì aám cuûa trung aám sanh ra, aám hieän taïi naøy cuoái cuøng khoâng thay ñoåi vì naêm aám cuûa Trung aám, naêm aám cuûa Trung aám cuõng khoâng phaûi laø töï nhieân sanh ra, cuõng khoâng ñeán töø nôi khaùc, nhôø vaøo aám hieän taïi cho neân sanh ra aám cuûa Trung aám. Nhö aán daáu in vaøo buøn, aán daáu huûy hoaïi maø ñöôøng neùt hieän baøy, teân goïi tuy khoâng khaùc maø thôøi kyø ñeàu sai khaùc. Vì vaäy Ta noùi aám cuûa Trung aám khoâng phaûi do Nhuïc nhaõn hay Thieân nhaõn maø thaáy ñöôïc.

Trong Trung aám naøy coù ba loaïi aên:1- Tö thöïc; 2- Xuùc thöïc; 3- YÙ thöïc. Trung aám coù hai loaïi: 1- Quaû thuoäc thieän nghieäp; 2- Quaû thuoäc aùc nghieäp. Nhôø vaøo thieän nghieäp cho neân caûm ñöôïc giaùc quaùn thieän, bôûi vì aùc nghieäp cho neân phaûi chòu giaùc quaùn AÁn Coâng. Cha meï giao hôïp, luùc taùch ra hay hôïp laïi, tuøy nhaân duyeân cuûa nghieäp maø höôùng ñeán choã thoï sanh, ñoái vôùi meï sanh yeâu thích, ñoái vôùi cha sanh giaän döõ, luùc tinh cuûa cha chaûy ra thì noùi laø mình coù, thaáy roài taâm vui söôùng maø sanh hoan hyû. Vì ba loaïi nhaân duyeân phieàn naõo naøy, aám cuûa trung aám huûy hoaïi maø

sanh ra naêm aám cuûa thaân sau, nhö aán daáu in vaøo buøn, aán daáu huûy hoaïi maø ñöôøng neùt hieän baøy. Luùc sanh thì caùc caên coù ñuû hoaëc laø khoâng ñuû, ñuû thì thaáy saéc maø sanh loøng tham, sanh loøng tham thì goïi laø AÙi. Ñieân cuoàng cho neân sanh ra tham, ñaây goïi laø voâ minh. Bôûi vì hai nhaân duyeân tham aùi vaø Voâ minh, maø caûnh giôùi ñaõ thaáy thaûy ñeàu ñieân ñaûo.”

Coøn trong kinh Tu Haønh Ñaïo Ñòa noùi: “Haønh vi cuûa con ngöôøi khoâng thuaàn nhaát, hoaëc laø thieän, hoaëc laø aùc, seõ ñeán trong loaøi ngöôøi. Luùc cha meï giao hôïp maø tinh khí khoâng maát, con ñeán thoï sanh, thai meï thoâng suoát khoâng coù gì ngaên ngaïi, loøng daï hoan hyû maø khoâng coù taø nieäm, thì laøm cho meàm maïi coù theå nhaän ñöôïc con. Tinh khí khoâng trong- khoâng ñuïc, thích hôïp khoâng quaù möùc, cuõng khoâng hoãn loaïn cuõng khoâng ñoû ñen, khoâng bò gioù laïnh hoaëc caùc ñoäc toá laãn taïp, taùch bieät vôùi tieåu tieän, thì ngöôøi ñeán thoï sanh, lieàn phaùt khôûi tinh thaàn. Neáu laø ngöôøi nam thì khoâng qua laïi keát hôïp vôùi ngöôøi nöõa, naêm duïc thoâng suoát vôùi nhau, ngöôøi nam giöõ yù nieäm cung kính muoán höôùng ñeán nôi ngöôøi nöõ. Luùc cha xuaát tinh, thaàn thöùc aáy vui möøng cho raèng mình ñöôïc chaáp nhaän. Luùc baáy giôø Trung aám lieàn maát maø naêm aám tieán vaøo baøo thai. Tinh cha huyeát meï hoøa hôïp ñaõ ôû trong baøo thai, vì vaäy maø vui söôùng gaáp boäi, ñaây laø Saéc aám. Luùc hoan hyû caûm nhaän, ñoù laø Thoï aám. Luùc nghó ñeán tinh huyeát, ñoù laø Töôûng aám. Nhôø vaøo duyeân toäi phöôùc voán coù maø ñöôïc nhaäp thai, ñoù laø Haønh aám. Thaàn thöùc ôû trong thai, ñoù laø Thöùc aám. Hoøa hôïp nhö vaäy, goïi laø naêm aám. Neáu luùc vaøo trong thai thì coù ñöôïc hai caên laø yù caên vaø thaân caên. ÔÛ trong thai ñeán baûy ngaøy maø khoâng taêng giaûm. Nhöng ñeán baûy ngaøy (tuaàn) thöù hai thì thai aáy coù phaàn thay ñoåi, ví nhö vaùng söõa. Ñeán baûy ngaøy thöù ba thì töïa nhö söõa soáng. Ñeán baûy ngaøy thöù tö thì tinh huyeát ñoâng laïi nhö söõa chín. Ñeán baûy ngaøy thöù naêm tinh huyeát thoï thai ñaõ bieán ñoåi, gioáng nhö bô soáng. Ñeán baûy ngaøy thöù saùu bieán ñoåi nhö u thòt. Ñeán baûy ngaøy thöù baûy chuyeån sang gioáng nhö maåu thòt. Ñeán baûy ngaøy thöù taùm thì maåu thòt aáy cöùng nhö phoâi ñaát. Ñeán baûy ngaøy thöù chín thì bieán ñoåi thaønh naêm muïn nöôùc, laø hai khuyûu tay-hai Ñuøi veá vaø ñaàu coå, töø beân trong sinh ra. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi laïi xuaát hieän naêm muïn nöôùc, laø hai coå tay-hai coå chaân vaø caùi ñaàu noåi leân. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi moät tieáp tuïc sinh ra hai möôi boán muïn nöôùc, laø möôøi ngoùn tay- möôøi ngoùn chaân vaø maét-tai-muõi-mieäng, nhöõng muïn nöôùc naøy töø beân trong sinh ra. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi hai thì töôùng cuûa caùc muïn nöôùc chuyeån ñoåi daàn daàn thaønh töïu. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi ba thì töôùng cuûa bòng hieän roõ. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi boán thì sinh ra gan-phoåi-tim vaø laù laùch-thaän.ñeán baûy ngaøy thöù möôøi laêm thì sinh ra ruoät giaø. Ñeán baûy ngaøy

thöù möôøi saùu thì sinh ra ruoät non. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi baûy thì coù laù laùch. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi taùm thì sinh taïng vaø Thuïc taïng xuaát hieän. Ñeán baûy ngaøy thöù möôøi chín thì sinh ra ñuøi veá vaø xöông oáng-baøn tay- baøn chaân-gaân ñoát noái lieàn nhau. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi thì sinh ra hình töôùng cuûa aâm caên-roán-vuø-maù-coå. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi moát thì xöông coát thaân theå phaân chia roõ raøng, tuøy theo söï thích hôïp cuûa töøng boä phaän, hai xöông ôû ñaàu, ba möôi hai xöông gaén vaøo mieäng, baûy xöông gaén vaøo coå, hai xöông gaén vaøo ñuøi, hai xöông gaén vaøo khuûy tay, boán xöông gaén vaøo caùnh tay, möôøi hai xöông gaén vaøo ngöïc, möôøi taùm xöông gaén vaøo löng, hai xöông gaéng vaøo hoâng, boán xöông gaén vaøo ñaàu goái, boán möôi xöông gaén vaøo chaân, laïi coù xöông nhoû beù, toång coïng coù moät leû taùm xöông, hôïp laïi ñaày ñuû cuûa thaân theå, möôøi taùm xöông gaén vaøo hai beân söôøn, hai xöông gaén vaøo vai. Nhö vaäy xöông trong thaân theå goàm coù ba traêm caùi maø keát laïi noái vôùi nhau, xöông luùc aáy meàm maïi nhö thaân caây baàu môùi moïc. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi hai thì xöông aáy hôi cöùng laïi, nhö daây baàu chöa tröôûng thaønh. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi ba thì xöông aáy trôû neân cöùng, gioáng nhö haït ñaøo, ba traêm caùi xöông naøy ñeàu noái lieàn vôùi nhau, xöông chaân gaén vaøo chaân, xöông ñaàu goái gaén vaøo ñaàu goái, nhö vaäy xöông ñuøi-xöông oáng chaân-xöông hoâng-xöông soáng-xöông ngöïc-xöông söôøn-xöông vai-xöông coå-xöông maø vaø caùc xöông caùnh tay-coå tay-coå chaân…, ñeàu töï chuyeån ñoåi gaén lieàn vôùi nhau. Nhö vaäy xöông tuï taäp laïi gioáng nhö huyeãn hoùa, tuøy theo gioù maø daãn ñaét moïi cöû ñoäng. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi boán thì sinh ra moät traêm sôïi gaân gaén lieàn vôùi thaân theå. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi laêm thì sinh ra baûy ngaøn maïch, haõy coøn chöa thaønh töïu ñaày ñuû. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi saùu, caùc maïch ñeàu thoâng suoát, thaønh töïu ñaày ñuû, nhö loã troáng cuûa coïng sen. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi baûy, coù ba traêm saùu möôi ba sôïi gaân ñeàu thaønh töïu. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi taùm thì baép thòt baét ñaàu sinh ra. Ñeán baûy ngaøy thöù hai möôi chín thì baégp thòt hôi daøy leân. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi môùi coù töôùng traïng cuûa da. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi moát thì da chuyeån sang daøy vaø cöùng hôn. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi hai thì laøn da chuyeån sang thaønh töïu. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi ba thì tai-muõi- moâi-ngoùn tay chaân vaø caùc ñoát ñaàu goái thaønh töïu. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi boán thì sinh ra chín möôi chín vaïn loã chaân loâng-chaân toùc, nhöng haõy coøn chöa hoaøn chænh. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi laêm thì loã chaân loâng-chaân toùc thaønh töïu ñaày ñuû. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi saùu thì moùng tay-moùng chaân baét ñaàu hình thaønh. Ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi baûy thì trong buïng ngöôøi meï coù bao nhieâu gioù, ñeàu baét ñaàu thoåi vaøo môû thoâng

maét tai muõi mieäng cuûa thai nhi, hoaëc coù gioù thoåi vaøo nhuoäm laáy loâng toùc thai nhi, hoaëc laø ñoan chaùnh, hoaëc laø xaáu xí. Laïi coù gioù thoåi vaøo thaønh töïu nhan saéc cho thaân heå, hoaëc laø traéng-ñoû-ñen, coù ñeïp coù xaáu, ñeàu do haønh nghieäp voán coù. ÔÛ trong baûy ngaøy naøy sinh ra gioù laïnh-noùng, laøm thoâng ñaïi tieän vaø tieåu tieän. Ñeán baûy ngaøy thöù 38, ôû trong buïng meï, tuøy theo haønh nghieäp voán coù cuûa mình maø gioù töï nhieân noåi leân; ngöôøi voán coù haønh nghieäp thieän, thì coù gioù thôm, thích hôïp vôùi thaân taâm cuûa thai nhi,, meàm maïi khoâng heà laøm cho coù tyø veát, chænh laïi xöông coát cuûa thai nhi, khieán cho ñöôïc ñaon chaùnh, khoâng coù ai khoâng kính meán; ngöôøi voán coù haønh nghieäp aùc, thì gioù hoâi thoái noåi leân, khieán cho thaân khoâng ñöôïc yeân laønh, khoâng thích hôïp vôùi taâm yù, thoåi vaøo xöông coát cuûa thai nhi, khieán cho cong veïo meùo moù, laøm cho thaân theå khoâng ñöôïc ñoan chaùnh, cuõng khoâng coù theå laøm con trai, moïi ngöôøi ñeàu khoâng thích. Ñaây laø baûy ngaøy thöù ba möôi taùm, thieáu boán ngaøy laø ñaày chín thaùng, thaân theå xöông coát cuûa thai nhi ñaõ trôû thaønh con ngöôøi. Thaân theå cuûa thai nhi laïi coù hai phaàn, moät phaàn töø ngöôøi cha, moät phaàn töø ngöôøi meï. Nhöõng boä phaän treân thaân nhö loâng-toùc-maù-maét-löôõi-hoïng-tim-gan-laù laùch-thaän- ruoät-maùu, vaät meàm laø töø ngöôøi meï. Coøn laïi moùng-raêng-xöông coát-tuûy naõo-gaân maïch, vaät cöùng laø töø ngöôøi cha. Thai nhi naèm trong buïng meï, ôû döôùi Sanh taïng-ôû treân Thuïc taïng. Neáu laø con trai, thì löng höôùng ra ngoaøi maø maët höôùng vaøo trong, ôû beân söôøn traùi cuûa meï. Neáu laø con gaùi, thì döïa vaøo löng meï maø maët höôùng ra ngoaøi, ôû beân söôøn phaûi cuûa meï. ÔÛ trong choán khoå ñau hoâi haùm, soáng trong caûnh dô baån nhaày nhuïa, taát caû xöông coát ñeàu co laïi chöù khoâng duoãi ra ñöôïc, truù trong ñaõy da cuûa buïng meï, bò maøng thòt quaán quanh, maùu me baån thæu vaây ñaày, bò böùc baùch trong choã chaät heïp, nhôø vaøo phaãn giaõi ngaäp chìm dô baån nhö vaäy maø soáng. Traûi qua 9 thaùng coøn laïi boán ngaøy naøy, voán coù thieän haïnh thì ngaøy tröôùc-ngaøy wau phaùt taâm nghó raèng: Mình ôû vöôøn ngaém caûnh, cuõng laø ôû treân coõi trôøi. Ngöôøi coù haønh nghieäp xaáu aùc, thì noùi laø ôû choán ñòa nguïc cuûa theá gian, ñeán trong ba ngaøy thì öu saàu khoâng vui. Ñeán boán ngaøy thì buïng meï noåi gioù, hoaëc leân treân-hoaëc xuoáng döôùi, xoay chuyeån thaân hình cuûa thai nhi maø laøm cho treo ngöôïc, ñaàu höôùng veà cöûa mình cuûa meï (Saûn moân).

Neáu ngöôøi coù phöôùc, thì taâm nghó raèng: Mình saép vaøo hoà taém, chôi

ñuøa trong laøn nöôùc, nhö rôi vaøo choã giöôøng cao coù höông hoa eâm aùi. Neáu ngöôøi khoâng coù phöôùc, thì töï phaùt khôûi yù nieäm raèng: Mình töø nuùi cao rôi xuoáng, lao vaøo trong haàm phaân-hoá raùc-baõi buøn. Hoaëc nhö treân maøng löôùi gai nhoïn cuûa ñòa nguïc, trong göôm giaùo giöõa choán ñaù soûi hoang vu,

loøng daï öu saàu khoâng vui chuùt naøo. Quaû baùo cuûa thieän-aùc khoâng gioáng nhau nhö vaäy. Haøi nhi aáy sanh ra, ñaõ ra ngoaøi buïng meï, gioù beân ngoaøi thoåi ñeán, tay ngöôøi nöõ chaïm vaøo, nöôùc aám taém thaân mình, böùc baùch voâ cuøng ñau khoå, gioáng nhö beänh hoaïn hieåm ngheøo. Vì nhöõng noãi khoå naõo sôï haõi naøy, cuoái cuøng taâm tö nghu si meâ hoaëc, cho neân moâng muoäi roái loaïn, khoâng bieát ñi veà ñaâu. Sanh ra ôû nôi hoâi haùm xaáu xa, maùu me ñaàm ñìa, ma quyû ñeán nhieãu loaïn, ñaõ maéc phaûi beänh huûi kyø quaùi, tieáp xuùc vôùi xaùc cheát, ngoaïi ñaïo taø ma ñoäc haïi, taát caû ñeàu rình raäp maø xaâm phaïm; nhö maåu thòt rôi ôû ngaõ tö ñöôøng, dieàu quaï choàn soùi ñeàu ñeán tranh giaønh, caùc loaïi taø ma quyû quaùi muoán coù ñöôïc haøi nhi, lieàn vaây quanh boán phía cuõng laïi nhö vaäy. Neáu voán coù phöôùc ñöùc haønh thieän, thì taø ma coù ñöôïc dòp thuaän tieän ñeå quaáy nhieãu. Haøi nhi ñaõ lôùn leân nhôø vaøo söï chaêm soùc nuoâi giöõ thaân theå, thích hôïp vôùi khí chaát hoaøn tiaøn töï nhieân.

Thaân theå aáy ñaõ sinh ra 80 loaïi truøng: Hai loaïi ôû chaân toùc, moät teân laø Thieät Thò, hai teân laø Truøng Thò. Ba loaïi ôû ñaàu, teân goïi laø Kieân Coá- Thöông Toån-Huûy Haïi. Moät loaïi ôû naõo, hai loaïi ôû maët ngöôøi cuûa naõo, moät teân laø Trieát Thuø, hai teân laø Hao Nhieãu, ba teân laø Hoái Loaïn. Hai loaïi ôû traùn, moät teân laø Ti Haï, hai teân laø Huû Huû. Hai loaïi ôû maét, moät teân laø Thò, hai teân laø Truøng Thò. Hai loaïi ôû tai, moät teân laø Thöùc Vò, hai teân laø Hieän vò. Hai loaïi ôû loã tai, moät teân laø Xích, hai teân laø Phuïc Xích. Hai loaïi ôû muõi, moät teân laø Phì, hai teân laø Phuïc Phì. Hai loaïi ôû mieäng, moät teân laø Dao, hai teân laø Ñoäng Dao. Hai loaïi ôû trong raêng, moät teân laø AÙc Teä, hai teân laø Hung Baïo. Ba loaïi ôû chaân raêng, teân goïi laø Suyeãn Töùc-Höu Chæ- Toát Dieät. Moät loaïi ôû löôõi, teân goïi laø Cam Myõ. Moät loaïi ôû cuoáng löôõi, teân goïi laø Nhu Nhuyeán. Moät loaøi ôû voøm hoïng, teân goïi laø Vaõng Lai. Moät loaïi ôû hoïng, teân goïi laø Thaáu Haàu. Hai loaïi ôû con ngöô, moät teân laø Sanh, hai teân laø Baát Thuïc. Hai loaïi ôû vai, moät teân laø Thuøy, hai teân laø Phuïc Thuøy. Moät loaïi ôû caùnh tay, teân goïi laø truù Laäp. Moät loaïi ôû tay, teân goïi laø Chu Hoaøn. Hai loaïi ôû ngöïc, moät teân laø Ngaïch Khanh, hai teân laø Khoaùng Phoå. Moät loaïi ôû tim, teân goïi laø Ban Baùc. Moät loaïi ôû vuù, teân goïi laø Chuûng haäu. Moät loaïi ôû roán, teân goïi laø Taïp Nhieãu. Hai loaïi ôû söôøn, moät teân laø Nguyeät, hai teân laø Nguyeät Dieän. Hai loaïi ôû löng, moät teân laø Nguyeät Haønh, hai teân laø Nguyeät Maïo. Moät loaïi ôû xöông löng, teân goïi laø An Phong. Moät loaïi ôû trong da, teân goïi laø Hoå Traûo. Hai loaïi ôû thòt, moät teân laø Tieâu Phu, hai teân laø Thieâu Phuû. boán loaïi ôû xöông, moät teân laø Thaäm Ñoäc, hai teân laø taäp Ñoäc, ba teân laø Teá Coát, boán teân laø taïp Ñoäc. Naêm loaïi ôû tuûy, moät teân laø Saùt Haïi, hai teân laø Voâ Saùt, ba teân laø Phaù Hoaïi, boán teân laø taïp Haøi, naêm teân laø Baïch Coát. Hai loaïi ôû ruoät, moät teân laø Khöông

Lang, hai teân laø Khöông Lang Chuûy. Hai loaïi ôû ruoät meàm, moät teân laø Nhi Töû, hai teân laø Phuïc Töû. Moät loaïi ôû gan, teân goïi laø Ngaân Saøi. Moät loaïi ôû Sanh taïng, teân goïi laø Kó Muïc. Moät loaïi ôû Thuïc taïng, teân goïi laø Thaùi Töùc. Moät loaïi ôû coác ñaïo, teân goïi laø truøng Thaân. Ba loaïi ôû trong phaân, moät teân laø Caân, hai teân laø Muïc Keát, ba teân laø Muïc Bieân Phaùt. Hai loaïi ôû moâng, moät teân laø Löu Haï, hai teân laø Truøng Löu. Naêm loaïi ôû nöôùc tieåu, moät teân laø Toâng taùnh, hai teân laø Aùc Toäc, ba teân laø Ngoïa Nguï, boán teân laø Nhi Nguï, naêm teân laø Hoä Traáp. Moät loaïi ôû ñuøi veá, eân goïi laø Qua Chi. Moät loaïi ôû ñaàu goái, teân goïi laø Hieäu Thöông. Moät loaïi ôû giöõa baøn chaân, teân goïi laø Thöïc Bì. Ñaây laø taùm möôi loaïi truøng, cö truù trong toaøn thaân ngaøy ñeâm aên moøn cô theå.

Trong thaân con ngöôøi, vì gioù phaùt khôûi beänh, coù moät traêm leû moät loaïi beänh. Noùng-laïnh cuøng hôïp laïi ñeàu coù moät traêm leû moät loaïi, taát caû hôïp laïi goàm coù boán traêm leû boán chöùng beänh, ôû trong thaân con ngöôøi. Nhö cuûi sinh ra löûa trôû laïi töï ñoát chaùy mình. Beänh cuõng nhö vaäy, nhö vaäy nhôø vaøo thaân phaùt trieån trôû laïi nguy haïi ñeán con ngöôøi, nhö truøng trong thaân nhieãu ñoäng khoâng yeân laønh. Ba möôi saùu vaät, taïm goïi laø con ngöôøi. Vì haïng phaøm phu ngu bò che laáp bôûi meâ hoaëc giaû doái, voïng daáy leân yù nieäm yeâu quyù cuøng gaàn guõi ñaém theo nhau. Ngöôøi trí nhìn thaáy hö giaû, leõ naøo ñaùng gaàn guõi hay sao? Ví nhö ñoà duøng baèng goám, roát cuoäc coù ngaøy bò vôõ tan, thaân naøy khoâng thaät maø coù luùc seõ dieät ñi, sang heøn cuøng meâ muoäi cho ñeán cheát cuõng khoâng bieát. Ví nhö boán coång cuûa khu thaønh lôùn, xaûy ra hoûa hoaïn laàn löôït bò ñoát chaùy, cho ñeán cöûa Ñoâng ñeàu bieán thaønh tro buïi. Sanh-laõo-beänh-töû cuõng laïi nhö vaäy, naøo khaùc gì ñaâu!”

Coøn trong luaän Du Giaø noùi: “Laïi ôû trong thai traûi qua baûy ngaøy thöù ba möôi taùm, taát caû moïi boä phaän cuûa thai taïng naøy ñeàu ñaõ ñaày ñuû. Töø ñaây veà sau laïi traûi qua boán ngaøy môùi ñöôïc sinh ra. Ñaây laø noùi veà ngöôøi ñaày ñuû ngaøy thaùng, coù ngöôøi traùi qua chín thaùng, coù ngöôøi coøn vöôït quaù thôøi gian naøy. Neáu chæ traûi qua taùm thaùng, thì ñaây goïi laø vieân maõn. Neáu traûi qua baûy thaùng-saùu thaùng, thì khoâng goïi laø vieân maõn. Hoaëc coù luùc coøn giaûm nhieàu hôn. Vì vaäy trong kinh Phaùp Hoa coù keä raèng:

*Thoï thai vôùi hình haøi beù nhoû,*

*Ñôøi ñôøi kieáp kieáp thöôøng taêng theâm, Ngöôøi phöôùc nhoû nhoi-ñöùc moûng manh, Bò böùc baùch vì nhöõng khoå ñau.”*

Trong kinh Tam Muoäi noùi: “Noùi veà trong thaân, phaïm vi cuûa löûa daàn daàn taêng leân thì phaïm vi cuûa nöôùc daàn daàn ít laïi. Vì vaäy A La La ñaëc laïi vaø daàn daàn cöùng chaéc, cho ñeán trôû thaønh cuïc thòt. Bôûi vì chuùng

sanh naøy phöôùc moûng manh ít oûi, cho neân töø nhoû ñeán lôùn, ñeàu nhaän chòu khoå baùo cuûa mình.”

Coøn kinh Thieàn Bí Yeáu noùi: “Thaân con ngöôøi coù ba phaàn, roán laø vuøng ñoàng roäng bao la, ñaàu laø choán cung ñieän nhaø cöûa, traùn laø caùnh cöûa cuûa trôøi ñaát.”

Coøn kinh Xöù Thai noùi: “Luùc con ngöôøi thoï thai, baûy ngaøy thöù nhaát coù boán Ñaïi chuûng, baûy ngaøy thöù hai laàn löôït coù gioù thoåi höôùng veà beân söôøn, cho ñeán baûy ngaøy thöù ba möôi taùm thì gioù thoåi hoa rôi, khieán cho quay ñaàu höôùng veà cöûa mình cuûa meï (Saûn moân).”

Coøn kinh Thí Duï noùi: “Gioù lay ñoäng nöôùc, nöôùc voã vaøo ñaát, ñaát chaïm vôùi löûa, maïnh thì thaønh nam, yeáu thì thaønh nöõ. Gioù vaø löûa tieáp xuùc vôùi nhau laøm thaønh nam, ñaát vaø nöôùc tieáp xuùc vôùi nhau laøm thaønh nöõ.” Coøn luaän Giaûi Thoaùt Ñaïo noùi: “Phaïm vi ñòa chuûng cuûa thaân ngöôøi,

ñaäp vuïn thaønh buïi, coù soá löôïng laù moät Hoäc hai Thaêng.”

Coøn kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Trong toaøn thaân cuûa con ngöôøi, xöông coù ba traêm hai möôi chieác, loã chaân loâng coù chín vaïn chín ngaøn loã, gaân vaø maïch ñeàu coù naêm traêm sôïi, truøng trong thaân coù taùm möôi loaïi”. Coøn kinh Nguõ ñaïo Thoï Sanh noùi: “Haøi nhi sinh ra ñeán ba tuoåi,

uoáng taát caû moät traêm taùm möôi Hoäc söõa, tröø ra phaàn maùu nuoâi soáng troïng thai. Ngöôøi coõi Ñoâng Phaát Vu Ñaõi uoáng moät ngaøn taùm Hoäc söõa. Ngöôøi coõi Taây Cuø Da Ni uoáng möôøi ngaøn taùm traêm Hoäc söõa. Ngöôøi coõi Baéc Uaát Ñôn Vieät trong baûy ngaøy thì thaân thaønh töïu, ngaøy môùi sanh ra ñem ñaët ôû ñaàu ngaõ tö ñöôøng ñi, ngöôøi ñi ñöôøng ñöa ngoùn tay cho buù, taát caû ñeàu khoâng uoáng söõa.”

(Thaêng-Hoäc naøy laø Thaêng-Hoäc nhoû cuûa ngaøy xöa, ba thaêng töông ñöông moät Thaêng ngaøy nay. Ngöôøi xöa thaân hình to lôùn, khoâng gioáng nhö ngöôøi ñôøi nay beù nhoû, sôï moïi ngöôøi sinh thaéc maéc nhieàu, cho neân chuù giaûi rieâng ra).

***Phaàn thöù baûy:* HAÄU BAÙO**

Nhö luaän Baø Sa noùi: “Coù moät ngöôøi laøm ngheà gieát moå, baûy ñôøi ñeán nay thöôøng laøm ngheà gieát moå nhöng khoâng rôi vaøo ba ñöôøng khoå, maø sanh qua sanh laïi trong ñöôøng trôøi-ngöôøi. Ñaây laø nhôø baûy ñôøi tröôùc ñaây ñaõ töøng cuùng döôøng vò Bích-chi-Phaät moät böõa aên, caûm ñöôïc phöôùc löïc cho neân baûy ñôøi nay khoâng rôi vaøo ñöôøng aùc. Nhöng nghieäp baùo toäi loãi gieát moå cuûa ngöôøi naøy ñaõ laøm trong baûy ñôøi ñeán nay, qua baûy ñôøi roài laàn löôït maø nhaän chòu, khoâng coù caùch gì thoaùt ñöôïc. Thieän-aùc ñeàu nhö vaäy.”

Coøn luaän Trí Ñoä noùi: “Xaù-lôïi-phaát tuy laø raát thoâng minh, nhöng khoâng phaûi laø baäc Nhaát thieát trí, ví nhö treû thô ôû trong trí cuûa Phaät. Nhö trong kinh A Baø Ñaøn Na noùi: “Ñöùc Phaät an truù taïu Kyø Hoaøn, luùc xeá chieàu ñi kinh haønh, Xaù-lôïi-phaát ñi kinh haønh theo Ñöùc Phaät. Luùc aáy con chim Öng ñuoåi baét con chim Boà caâu, chim Boà caâu bay ñeán ñaäu beân caïnh Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät ñi kinh haønh qua choã aáy, boùng Ngaøi che treân chim Boà caâu, Boà caâu ñöôïc yeân oån, noãi sôï haõi lieàn tröø heát, khoâng coøn keâu roái rít. Boùng cuûa Xaù-lôïi-phaát tieáp ñeán theo sau, Boà caâu lieàn keâu roái rít run raãy sôï haõi nhö ban ñaàu. Xaù-lôïi-phaát thöa vôùi Ñöùc Phaät: Thaân Ñöùc Phaät vaø thaân con ñeàu khoâng coù ba ñoäc, vì nhaân duyeân gì maø boùng Ñöùc Phaät che treân Boà caâu thì Boà caâu khoâng coøn keâu roái rít cuõng khoâng sôï haõi, boùng cuûa con che treân Boà caâu thì Boà caâu keâu roái rít run raãy sôï haõi nhö cuõ? Ñöùc Phaät daïy: Taäp khí ba ñoäc cuûa oâng chöa heát, vì vaäy cho neân luùc boùng cuûa oâng che leân thì boà caâu sôï haõi khoâng yeân laønh.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: OÂng quaùn saùt con Boà caâu naøy, nhaân duyeân ñôøi tröôùc ñaõ maáy ñôøi laøm chim Boà caâu! Xaù-lôïi-phaát laäp töùc nhaäp Tam muoäi Tuùc maïng trí, quaùn saùt thaáy ñöôïc Boà caâu naøy, töø trong loøai Boà caâu ñeán nay, cho ñeán taùm vaïn Ñaïi kieáp thöôøng laøm thaân chim Boà caâu, quaù thôøi gian naøy veà tröôùc thì khoâng theå naøo thaáy ñöôïc. Xaù-lôïi- phaát töø Tam muoäi ñöùng leân, thöa vôùi Ñöùc Phaät: Boà caâu naøy trong taùm vaïn Ñaïi kieáp thöôøng laøm thaân chim Boà caâu, vöôït qua soá naøy veà tröôùc thì con khoâng theå naøo bieát ñöôïc. Ñöùc Phaät daïy: Neáu oâng khoâng coù theå bieát heát ñôøi quaù khöù, thì thöû quaùn saùt ñôøi vò lai, Boà caâu naøy ñeán luùc naøo ñöôïc thoaùt? Xaù-lôïi-phaát lieàn nhaäp Tam muoäi quaùn saùt thaáy ñöôïc, cho ñeán taùm vaïn Ñaïi kieáp cuõng chöa thoaùt khoûi thaân chim Boà caâu, vöôït qua soá naøy trôû ñi thì khoâng coøn coù theå bieát ñöôïc, khoâng bieát Boà caâu naøy ñeán luùc naøo seõ ñöôïc thoaùt. Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Boà caâu naøy ngoaøi giôùi haïn thaáy bieát cuûa caùo Thanh vaên-Bích chi Phaät, coøn ôû trong haèng haø sa soá Ñaïi kieáp thöôøng laøm thaân chim Boà caâu, toäi heát môùi ñöôïc thoaùt ra, luaân chuyeån trong naêm ñöôøng, sau cuøng ñöôïc laøm ngöôøi, traûi qua trong naêm traêm ñôøi môùi coù ñöôïc caên cô nhanh nhaïy, luùc aáy coù vò Phaät hoùa ñoä voâ löôïng a taêng kyø chuùng sanh, sau ñoù nhaäp Voâ dö Nieát baøn, ñeå laïi giaùo phaùp cho theá gian, ngöôøi naøy thoï naêm giôùi laøm Öu baø taéc, theo Tyø kheo nghe ca ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät, ngay sau ñoù môùi phaùt taâm mong muoán laøm Phaät, sau ñoù thöïc haønh saùu Baø la moân traûi qua ba A taêng kyø kieáp, ñaày ñuû Thaäp ñòa maø ñöôïc laøm Phaät, hoùa ñoä voâ löôïng chuùng sanh xong maø nhaäp Nieát baøn.

Luùc aáy Xaù-lôïi-phaát höôùng veà Ñöùc Phaät saùm hoái, thöa vôùi Ñöùc

Phaät raèng: Ñoái vôùi moät con chim maø con haõy coøn khoâng coù theå bieát ñöôïc ñaàu ñuoâi cuûa noù, huoáng gì ñoái vôùi caùc kieát söû, con bieát Ñöùc Phaät laø baäc trí tueä nhö vaäy, bôûi vì trí tueä cuûa Ñöùc Phaät, cho neân thaø ñi vaøo ñòa nguïc A tyø nhaän chòu khoå ñau trong voâ löôïng kieáp, cuõng khoâng coù gì laø khoù.”

***Phaàn thöù taùm:* ÑÒNH BAÙO**

Nhö kinh Phaät thuyeát Nghóa Tuùc noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Phaïm Chí raèng: Cuoäc ñôøi coù naêm söï vieäc, khoâng ai coù theå traùnh ñöôïc, cuõng khoâng coù ai thoaùt khoûi. Nhöõng gì laø naêm söï vieäc? Ñoù laø: 1- Phaùp ñang hao suït daàn; 2- Phaùp ñang maát ñi daàn; 3- Phaùp ñang beänh gaày ñi; 4- Phaùp ñang giaø yeáu daàn; 5- Phaùp ñang cheát ñi. Ñoái vôùi naêm phaùp naøy muoán laøm cho khoâng hao toån giaûm suùt, laø ñieåu khoâng theå naøo coù ñöôïc.”

Coøn trong kinh Phaät Thuyeát Töù Baát Khaû Ñaéc noùi: “Phaät cuøng Tyø kheo vaø caùc Boà-taùt, saùng sôùm oâm bình baùt, ñi vaøo thaønh Xaù veä khaát thöïc, boán chuùng ñeä töû ñeàu ñi theo, chö Thieân-Long thaàn ñeàu oâm hoa höông vaø caùc nhaïc cuï, ñi theo ôû treân hö khoâng. Luùc aáy Ñöùc Phaät duøng Ñaïo nhaõn nhìn thaáy, boán ngöôøi anh em cuøng moät nhaø, rôøi boû gia ñình söï nghieäp, ôû thanh thaûn trong choán nuùi röøng, ñaït ñöôïc naêm loaïi thaàn thoâng, ñeàu goïi laø ngöôøi Tieân. Ñeán luùc ñoái dieän vôùi tuùc nghieäp, töï bieát thoï maïng khoâng coøn, ñeàu muoán traùnh khoõi caùi cheát, taát caû cuøng nghó ngôïi baøn baïc: Chuùng ta coù thaàn thoâng bay vuùt leân cao tuøy yù mình muoán, muoán ñeán nôi naøo thì ñeán chö khoâng coù gì ngaên ngaïi, nay laïi ñang boï sôï voâ thöôøng laøm cho nguy haïi phaûi maát ñi thaân maïng, tröôùc maét laøm caùch naøo ñeå traùnh ñöôïc tai hoïa naøy, khoâng theå ñeå ñieàu aáy xaûy ra? Nguy sau ñoù moät ngöôøi thì nhaûy leân ôû giöõa hö khoâng, maø töï giaáu mình, voâ thöôøng coù ñeán cuõng ñaâu bieát choã ôû cuûa mình. Moät ngöôøi thì vaøo choán ñoâng ngöôøi qua laïi trong chôï buùa, traùnh maïng ôû trong choã roäng lôùn voâ löôïng, voâ thöôøng coù ñeán tìm cho ñöôïc moät ngöôøi, ñaâu caàn phaûi tìm ñeán mình. Moät ngöôøi thì lui vaøo trong bieån roäng, caùch xa 336 vaïn daëm, döôùi khoâng ñeán ñaùy, treân khoâng ñeán maët nöôùc, ôû trong choã aáy, voâ thöôøng coù ñeán cuõng ñaâu tìm ñöôïc. Moät ngöôøi thì tính raèng, troäm ñeán nôi khoâng coù ngöôøi qua laïi laïi trong nuùi lôùn, taùch nuùi ra laøm hai, ñi vaøo trong roài kheùp laïi, voâ thöôøng coù ñeán cuõng ñaâu bieát mình nôi naøo? Luùc aáy caû boán ngöôøi ñeàu ñeán nôi traùnh maïng cuûa mình, nhöng cuoái cuøng khoâng thoaùt ñöôïc. Ngöôøi troán vaøo khoâng trung, thì töï mình rôi xuoáng ñaát, gioáng nhö traùi chín rôi ruïng. Ngöôøi troán vaøo trong nuùi, luùc voâ thöôøng ñeán thì bò caàm thuù aên thòt maø cheát. Ngöôøi troán vaøo trong bieån roäng, thì luùc maát maïng, bò ruøa caù aên thòt. Ngöôøi troán vaøo trong chôï, giöõa choán ñoâng ngöôøi maø töï nhieân

cheát maát. Luùc aáy Ñöùc Theá Toân nhìn thaáy nhö vaäy, noùi laø boán ngöôøi naøy ngu muoäi khoâng hieåu gì, saép xaû nghieäp chöôùng voán coù maø ba ñoäc khoâng tröø, khoâng ñaït ñeán trí tueä cao nhaát cuûa ba minh, töø xöa ñeán nay coù ai thoaùt ñöôïc tai hoïa naøy ñaâu! Ñöùc Phaät lieàn noùi tuïng:

*Tuy muoán troán vaøo giöõa hö khoâng, Kheùo leùo troán vaøo giöõa bieån roäng, Giaû söû ñi vaøo trong nuùi saâu,*

*Maø mong töï giaáu kín thaân hình, Mong caàu coù ñöôïc nôi khoâng cheát, Chaéc chaén khoâng heà coù ñieàu naøy, Vì vaäy phaûi tinh tieán tu hoïc, Khoâng coù thaân chính laø yeân oån.*

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Cuoäc ñôøi coù boán ñieàu khoâng theå naøo coù ñöôïc. Nhö theá naøo laø 4 ñieàu? Ñoù laø:

Thöù nhaát: Tuoåi treû thì nhan saéc raïng rôõ, toùc ñen raêng traéng, hình daùng dung maïo saùng suûa mòn maøng, söùc löïc traøn treà khoûe maïnh, ñi ñöùng sinh hoaït nhanh nheïn, ra vaøo töï nhieân tuøy yù, laùi xe cöôõi ngöïa ung dung, moïi ngöôøi ngöôùc nhìn toân troïng, khoâng coù ai khoâng kính meán. Moät khi tuoåi giaø ñaõ ñeán, ñaàu baïc raêng ruïng, maët nhaên sa chuøng, thaân theå naëng neà phaûi nhôø gaäy choáng, söùc löïc giaûm nhieàu ñau nhöùc reân ró. Muoán laøm cho treû maõi khoâng ñeán tuoåi giaø yeáu, laø ñieàu khoâng theå naøo coù ñöôïc.

Thöù hai: Thaân theå cöôøng traùng, khí chaát thaät söï maïnh meõ, ñi laïi nhanh nheïn tuyeät vôùi. AÊn uoáng tuøy yù, trang söùc ñeïp ñeõ baäc nhaát, cho laø khoâng gì saùnh kòp. Giöông noû keùo teân, caàm giaùo vung göôm, gaëp ñieàu nguy haïi, khoâng nhaän roõ thaúng cong, buoät mieäng quaùt thaùo maéng nhieác, cho laø khí phaùch maïnh meõ, naèm lieät treân giöôøng, khoâng theå naøo cöû ñoäng, thaân ñau nhö bò ñaùnh, tai maét muõi mieäng khoâng coøn nghe ñöôïc tieáng, khoâng thaáy caûnh saéc, khoâng ngöûi muøi thôm, khoâng neám vò ngon, moïi thöù rôøi xa taàm tay. Ngoài xuoáng ñöùng leân caàn phaûi nhôø ngöôøi, nhöõng thöù dô daùy töï nhieân thaûi ra, thaân mình naèm treân choã aáy. Nhöõng hoaïn naïn nhö vaäy khoù ví duï ñöôïc, giaû söû mong muoán traùnh khoûi, thöôøng ñöôïc an laønh khoâng coù beänh taät, thì ñieàu naøy khoâng theå naøo coù ñöôïc.

Thöù ba, muoán caàu soáng laâu, toàn taïi giöõa cuoäc ñôøi maõi maõi, coù theå traùnh ñöôïc tai hoïa cuûa beänh taät-cheát choùc. Maïng soáng ñaõ raát ngaén, loøng ñaày noãi buoàn muoân thöôû. Tuoåi thoï ít maø öu saàu nhieàu, khoâng quaùn xeùt voâ thöôøng, buoâng thaû theo naêm duïc, taâm yù luoân phoùng tuùng, saùt sinh- troäm caép-daâm loaïn, noùi hai löôõi-noùi thoâ aùc, noùi doái-noùi theâu deät, tham lam ganh gheùt-taø kieán, khoâng hieáu thaûo vôùi cha meï, khoâng thuaän vôùi

thaày baïn, khinh khi thaày cuûa mình, phaûn nghòch voâ ñaïo, mong caàu giaùu coù doài daøo, cho laø coù theå toàn taïi maõi maõi. Gieøm pha baøi baùng Thaùnh ñaïo, bôûi vì taø kieán coù moät khoâng hai; than trôøi maø ñi moät mình, öa thích hoa giaû taïo cuûa ñôøi, khoâng bieát trôøi ñaát trong ngoaøi do ñaâu; khoâng bieát nhaân duyeân hôïp thaønh cuûa boán ñaïi, gioáng nhö huyeãn ö. Khoâng bieát cuoäc ñôøi höng suy töø xöa ñeán nay, khoâng tieáp nhaän söï daãn ñaét, khoâng bieát töø ñaâu sinh ra-cheát ñi veà ñaâu, taâm coøn giöõa trôøi ñaát cho raèng laø mình toàn taïi. Voâ thöôøng boãng nhieân xuaát hieän, nhö gioù thoåi maây tan, yù nieäm mong moûi soáng maõi, maïng mình boãng nhieân keát thuùc, khoâng theå naøo töï taïi ñöôïc. Muoán laøm cho khoâng gaëp phaûi nhö vaäy, laø ñieàu khoâng theå naøo coù ñöôïc.

Thöù tö, cha meï anh em, vôï choàng thaân thích, baïn beø quen bieát, aâm aùi vinh hoa, taøi vaät giaøu sang, boång loäc quan quyeàn, rong xe ruoåi ngöïa daïo chôi ngaém caûnh, vôï con noái doõi ñôøi sau, taát caû ñaày ñuû laáy laøm thoûa maõn. Vì vaäy töï mình kieâu ngaïo phoùng tuùng, aên uoáng tuøy theo yù thích, toâi tôù-khaùch baïn qua laïi, ñi nhanh nhìn xem veø ñeïp, ngaém boùng maø böôùc qua, khinh mieät moïi ngöôøi, nghó mình laø tuyeät vôøi. Maéng nhieác khaùch baïn taàm thöôøng, xem nhö suùc sanh caàm thuù, ra vaøo tuøy tieän böøa baõi, khoâng coøn coù gì giôùi haïn, khoâng quaùn saùt tröôùc sau, noùi raèng quyeán thuoäc cuûa mình, moïi ngöôøi tuøy yù sai khieán, nhö yù coù theå coøn maõi. Ng- hieäp chöôùng voán coù baát ngôø xuaát hieän, nhö nöôùc noùng laøm tan baêng tuyeát, taâm môùi nôm nôùp lo sôï, thænh caàu cöùu giuùp tai hoïa, laøm sao ñöôïc nhö yù nguyeän? Hôi thôû ngöøng laïi, maïng soáng chaám döùt, hoàn phaùch thaàn thöùc ra ñi moät mình, cha meï anh em, vôï choàng con caùi, thaân thích hoï haøng, baïn beø quen bieát, quyeán thuoäc aán aùi, ñeàu boû laïi moät mình ñôn ñoäc. Taøi vaät-quan quyeàn, khaùch baïn-toâi tôù, taát caû ñeàu taûn ra, löôùt qua nhö sao baêng. Mong caàu khoâng cheát, laø ñieàu khoâng theå naøo coù ñöôïc.

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Töø xöa ñeán nay, trôøi ñaát baét ñaàu thaønh laäp cho ñeán baây giôø, khoâng coù ai traùnh ñöôïc tai hoïa cuûa 4 noãi khoå naøy. Vì 4 noãi khoå naøy maø chö Phaät xuaát hieän giöõa theá gian.”

***Phaàn thöù chín:* BAÁT ÑÒNH**

Nhö luaän Thaäp truù Tyø Baø Sa noùi: “Ngöôøi kheùo leùo bieát roõ phaùp baát ñònh, laø caùc phaùp chöa sinh ra, thì chöa coù theå phaân bieät. Nhö trong kinh Phaät Phaân Bieät nghieäp noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Coù ngöôøi thaân thöïc haønh nghieäp thieän, mieäng thöïc haønh nghieäp thieän, yù thöïc haønh nghieäp thieän, nhöng ngöôøi naøy maïng chung laïi rôi vaøo ñòa nguïc. Coù ngöôøi thaân laøm nghieäp aùc, mieäng laøm nghieäp aùc, yù laøm nghieäp aùc,

nhöng ngöôøi naøy maïng chung laïi sanh leân coõi trôøi. A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät: Vì sao nhö vaäy? Ñöùc Phaät daïy: Nhaân duyeân toäi-phöôùc ñôøi tröôùc cuûa ngöôøi naøy ñaõ thaønh töïu, maø nhaân duyeân toäi-phöôùc cuûa ñôøi naøy chöa thaønh töïu; hoaëc laø luùc saép maïng chung, khôûi taâm thieän-aùc, chaùnh kieán hay taø kieán”. Taâm luùc saép maïng chung voán coù söùc maïnh voâ cuøng.”

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caù Tyø kheo: Nay coù boán ngöôøi xuaát hieän ôû theá gian. Theá naøo laø boán ngöôøi? Ñoù laø: Hoaëc coù ngöôøi thì tröôùc khoå maø sau vui, hoaëc coù ngöôøi thì tröôùc vui maø sau khoå, hoaëc coù ngöôøi thì tröôùc khoå maø sau cuõng khoå, hoaëc coù ngöôøi thì tröôùc vui maø sau cuõng vui.

Theá naøo laø coù ngöôøi tröôùc khoå maø sau vui? Nghóa laø coù moät ngöôøi sanh trong nhaø heøn haï ngheøo khoù, côm aùo khoâng coù ñuû, nhöng khoâng coù taø kieán, maø bieát quaû baùo cuûa phöôùc ñöùc boá thí ngaøy xöa caûm ñöôïc gia ñình giaøu sang, khoâng laøm phöôùc ñöùc boá thí luoân luoân gaëp phaûi quaû baùo ngheøo heøn khoâng coù ñuû côn aùo, lieàn thöôøng xuyeân saùm hoái söûa chöõa nhöõng vieäc tröôùc kia, taát caû ñoà vaät coøn laïi ñeàu phaân cho ngöôøi khaùc, neáu sinh trong loaøi ngöôøi thì coù nhieàu taøi saûn-nhieàu chaâu baùu, khoâng coù gì thieáu thoân. Ñaây goïi laø ngöôøi tröôùc khoå sau vui.

Theá naøo laø ngöôøi tröôùc vui maø sau khoå? Nghóa laø hoaëc coù ngöôøi sinh trong nhaø giaøu coù-doøng doõi cao quyù, côn aùo ñaày ñuû, nhöng ngöôøi aáy luoân luoân oâm loøng taø kieán, cuøng töông öng vôùi bieân kieán, sau sanh trong ñòa nguïc. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì sanh trong nhaø ngheøo khoù, khoâng coù ñuû côm aùo. Ñaây goïi laø ngöôøi tröôùc vui sau khoå.

Theá naøo laø ngöôøi tröôùc khoå maø sau cuõng khoå? Nghóa laø hoaëc coù ngöôøi sinh trong nhaø ngheøo, côm aùo khoâng ñaày ñuû, nhöng oâm loøng taø kieán, cuøng töông öng vôùi bieân kieán, sau sanh trong ñòa nguïc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì thaät laø ngheøo heøn, côm aùo khoâng ñuû soáng. Ñaây goïi laø ngöôøi tröôùc khoå maø sau cuõng khoå.

Theá naøo laø ngöôøi tröôùc vui maø sau cuõng vui? Nghóa laø hoaëc coù ngöôøi ñôøi tröôùc sanh trong nhaø giaøu sang, nhieàu taøi saûn vaø nhieàu chaâu baùu, kính troïng Tam Baûo, luoân luoân thöïc haønh boá thí; sau sanh trong ñöôøng trôøi-ngöôøi, luoân luoân nhaän ñöôïc quaû baùo giaøu sang, nhieàu taøi saûn vaø nhieàu chaâu baùu. Ñaây goïi laø ngöôøi tröôùc vui maø sau cuõng vui.

Luùc baáy giôø Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Hoaëc coù chuùng sanh tröôùc khoå sau vui, hoaëc coù chuùng sanh tröôùc vui sau khoå, hoaëc coù chuùng sanh tröôùc khoå-sau cuõng khoå, hoaëc coù chuùng sanh tröôùc vui-sau cuõng vui. Neáu ngöôøi thoï moät traêm tuoåi, ñích thöïc coù theå moät traêm naêm nhö vaäy khoâng khaùc; hoaëc trong moät traêm naêm laøm caùc coâng ñöùc, hoaëc trong

moät traêm naêm laøm caùc nghieäp aùc. Ngöôøi aáy vaøo thôøi gian khaùc nhau, hoaëc maøu Ñoâng ñöôïc vui veû maø muøa Haï chòu khoå sôû. Hoaëc ít khi laøm phöôùc thieän maø luoân luoân gaây toäi loãi, thì vaøo ñôøi sau ít khi nhaän ñöôïc phöôùc ñöùc maø luoân luoân nhaän chòu toäi loãi. Neáu nhö ít khi gaây toäi loãi maø luoân luoân laøm phöôùc thieän, thì vaøo ñôøi sau ít khi nhaän chòu toäi loãi maø luoân luoân nhaän ñöôïc phöôùc ñöùc. Hoaëc luoân luoân gaây toäi loãi vaø coøn maõi maõi gaây toäi loãi, thì ngöôøi aáy vaøo ñôøi sau, tröôùc nhaän chòu ñau khoå maø sau cuõng nhaän chòu ñau khoå. Neáu nhö luoân luoân laøm phöôùc thieän maø laïi maõi maõi laøm phöôùc thieän, thì ngöôøi aáy vaøo ñôøi sau, tröôùc nhaän ñöôïc vui veû maø sau cuõng nhaän ñöôïc vui veû.

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caùc Tyø kheo: Coù boán ngöôøi xu- aát hieän ôû theá gian. Theá naøo laø boán ngöôøi? Ñoù laø: Hoaëc coù ngöôøi thaân vui maø taâm khoâng vui, hoaëc coù ngöôøi taâm vui maø thaân khoâng vui, hoaëc coù ngöôøi thaân vaø taâm cuøng vui, hoaëc coù ngöôøi thaân vaø taâm ñeàu khoâng vui.

Theá naøo laø ngöôøi thaân vui maø taâm khoâng vui? Ñoù laø ngöôøi phaøm phu laøm phöôùc, ñoái vôùi boán söï cuùng döôøng nhö aùo quaàn-aên uoáng-ñoà naèm-thuoác thang, taát caû khoâng coù gì thieáu thoán, nhöng khoâng traùnh khoûi khoå ñau cuûa ba ñöôøng aùc. Ñaây goïi laø thaân vui maø taâm khoâng vui.

Theá naøo laø ngöôøi taâm vui maø thaân khoâng vui? Ñoù laù A-la-haùn khoâng laøm coâng ñöùc, ôû trong 4 söï cuùng döôøng khoâng coù theå töï mình lo lieäu, nhöng traùnh ñöôïc noãi khoå cuûa ba ñöôøng aùc. Ñaây goïi laø taâm vui maø thaân khoâng vui.

Theá naøo laø ngöôøi thaân vaø taâm ñeàu khoâng vui? Ñoù laø ngöôøi phaøm phu khoâng laøm coâng ñöùc, khoâng coù ñöôïc 4 söï cuùng döôøng, laïi khoâng traùnh khoûi noãi khoå cuûa ba ñöôøng aùc. Ñaây goïi laø thaân vaø taâm ñeàu khoâng vui.

Theá naøo laø ngöôøi thaân vaø taâm cuøng vui? Ñoù laø A-la-haùn laøm coâng

ñöùc, 4 söï cuùng döôøng khoâng coù gì thieáu thoán, coøn traùnh khoûi noãi khoå cuûa ba ñöôøng aùc. Ñaây goïi laø thaân vaø taâm cuøng vui”.

***Phaàn thöù möôøi:* THIEÄN BAÙO**

Nhö luaän veà kinh Di Laëc Boà-taùt Sôû vaán noùi: “Hoûi: Theá naøo laø quaû baùo cuûa boá thí? Ñaùp: Noùi sô löôïc veà boá thí, chæ coù moät loaïi quaû, ñoù goïi laø quaû thoï duïng. quaû thoï duïng laïi coù hai loaïi quaû, ñoù goïi laø quaû thoï nhaän cuûa hieän taïi vaø quaû thoï nhaän cuûa vò lai. Laïi coù ba loaïi quaû, töùc laø hai loaïi naøy theâm vaøo Baùt nhaõ. Laïi coù boán loaïi quaû, nhöõng gì laø boán loaïi? Ñoù laø: 1- Coù quaû maø khoâng coù duïng; 2- Coù duïng maø khoâng coù quaû; 3- Coù quaû vaø cuõng coù duïng; 4- Khoâng coù quaû cuõng khoâng coù duïng.

1. Coù quaû maø khoâng coù duïng, nghóa laø boá thí khoâng chí taâm, khoâng töï tay mình boá thí, boá thí vôùi taâm khinh maïn. Boá thí nhö vaäy, tuy caûm ñöôïc voâ löôïng caùc loaïi quaû baùo, maø khoâng theå naøo thoï duïng ñöôïc. Nhö Thieân chuû Xaù veä, tuy coù ñöôïc voâ löôïng caùc loaïi chaâu baùu nhöng khoâng theå naøo thoï duïng ñöôïc.
2. Coù duïng maø khoâng coù quaû, nghóa laø töï mình khoâng boá thí, thaáy ngöôøi khaùc thöïc haønh boá thí maø sinh taâm tuøy hyû. Bôûi vì nghóa naøy, cho neân tuy caûm ñöôïc thoï duïng maø töï mình khoâng coù quaû. Nhö vaät cuûa Thieân Töû thì taát caû Sa moân-Baø la moân.., tuy coù ñöôïc côm aùo cung caáp ñeå thoï duïng, maø töï mình khoâng coù quaû. Laïi nhö Chuyeån luaân Thaùnh vöông coù boán loaïi quaân binh quyù baùu, tuy coù ñöôïc côm aùo maø khoâng caûm ñöôïc quaû.
3. Coù quaû vaø cuõng coù duïng, nghóa laø boá thí vôùi taâm chaân thaønh, boá thí vôùi taâm khoâng khinh maïn, nhö caùc Tröôûng giaû laø Thoï Ñeà Giaø… haønh haïnh boá thí.
4. Khoâng coù quaû cuõng khoâng coù duïng, nghóa laø boá thí roài töø ñoù lieàn chaám döùt, hoaëc laøm chöôùng ngaïi cho Thaùnh ñaïo xuaát theá, gioáng nhö Thaùnh nhaân xa lìa phieàn naõo.

Laïi coù naêm loaïi quaû, nghóa laø caûm ñöôïc Maïng-Saéc-Löïc-Bieän…, nhôø vaøo boá thí Maïng maø ñöôïc maïng soáng, cho neân boá thí thöùc aên thì caûm ñöôïc boá thí maïng soáng. Vì nhaân duyeân naøy, ñôøi sau caûm ñöôïc maïng soáng laâu. Nhö vaäy boá thí Saéc-boá thí Löïc-boá thí Laïc-boá thí Bieän taøi…, cuõng ñeàu nhö vaäy.

Laïi coù naêm loaïi quaû thuø thaéng, ñoù goïi laø cung döôõng ñoái vôùi cha meï-ngöôøi beänh-phaùp sö-Boà-taùt thì caûm ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Thaân maïng sinh ra vaø lôùn leân nhôø aân cha meï nöôi döôõng, vì vaäy cho neân cung döôõng cha meï thì caûm ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Vaû laïi, ngöôøi beänh hoaïn thì coï ñoäc ñaùng thöông, bôøi vì nghóa naøy cho neân khôûi taâm Töø Bi, boá thí cho ngöôøi beänh hoaïn thì caûm ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Coøn ngöôøi thuyeát phaùp, coù theå phaùt sinh Phaùp thaân, taêng tröôûng Phaùp thaân, maõi maõi daãn daét khieán cho nhaän bieát roõ raøng hieän-aùc, ngay thaúng-khoâng ngay thaúng, ñieân ñaûo-khoâng ñieân ñaûo, vì vaäy cho neân cuùng döôøng Phaùp sö thì caûm ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Vaû laïi, caùc vò Boà-taùt ñeàu coù naêng löïc nhieáp thuû lôïi ích cho chuùng sanh, khôûi taâm Töø Bi laøm nhaân toá nhieáp thuû Tam baûo khoâng khieán cho ñoaïn tuyeät. Bôûi vì nghóa naøy, cho neân cuùng döôøng Boà- taùt thì caûm ñöïôc quaû baùo thuø thaéng”.

Coøn trong kinh Taêng Nhaát A Haøm noùi: “Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caùc Tyø kheo: Nay Ta seõ noùi veà boán loaïi phöôùc cuûa Phaïm Thieân Vöông.

Theá naøo laø boán loaïi? Ñoù laø: 1- Neáu ngöôøi thieän nam-ngöôøi thieän nöõ naøo coù tín taâm, nôi chöa töøng xaây döïng Thaâu Baø (thaùp), ôû trong choã aáy coù theå xaây döïng; 2- Tu boå söûa sang chuøa cuõ; 3- Thaùnh chuùng hoøa hôïp; 4- Luùc Nhaõ Ña taùt A Kieät laàn ñaàu chuyeån phaùp luaân, chö Thieân vaø ngöôøi theá gian khuyeán thænh chuyeån phaùp luaân. Ñaây goïi laø boán loaïi thoï nhaän phöôùc cuûa Phaïm Thieân Vöông. Tyø kheo thöa vôùi Ñöùc Theá Toân: Phöôùc cuûa Phaïm Thieân Vöông cuoái cuøng laø bao nhieâu? Ñöùc Theá Toân baûo raèng: Coõi Dieâm Phuø Ñeà, chuùng sanh trong ñoù voán coù coâng ñöùc, ñích thöïc baèng coâng ñöùc cuûa moät Luaân Vöông; coâng ñöùc cuûa ngöôøi coõi Dieâm Phuø Ñeà vaø moät Luaân Vöông, baèng vôùi coâng ñöùc cuûa moät ngöôøi coõi Cuø Da Ni; phöôùc cuûa hai coõi Dieâm Phuø Ñeà vaø Cuø Da Ni aáy, voán khoâng baèng phöôùc cuûa moät ngöôøi coõi Phaát Vu Ñaõi kia; phöôùc cuûa ngöôøi ba coõi aáy, khoâng baèng phöôùc cuûa moät ngöôøi coõi Uaát Ñôn Vieät; phöôùc cuûa ngöôøi trong Töù thieân haï aáy, khoâng baèng phöôùc cuûa Töù Thieân Vöông; cho ñeán phöôùc cuûa ngöôøi trong Töù thieân haï cuøng vôùi phöôùc cuûa 6 coõi trôøi Duïc, khoâng baèng phöôùc cuûa moät Phaïm Thieân Vöông. Neáu coù ngöôøi thieâän nam-ngöôøi thieän nöõ naøo caàu mong phöôùc aáy, thì ñaây laø möùc löôïng cuûa phöôùc naøy.”

Coøn trong kinh Trung A Haøm noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vôùi caùc Tyø kheo: Neáu coù theå thoï trì baûy phaùp, thì ñöôïc sanh ñeán nôi Ñeá Thích. Ngaøi lieàn thuyeát keä raèng:

*Cung döôõng hieáu thuaän vôùi cha meï, Vaø caùc baäc Toân tröôûng thaân thuoäc, Lôøi nhu hoøa cung kính kieâm nhöôøng, Xa rôøi lôøi thoâ aùc-hai löôõi,*

*Ñieàu phuïc taâm keo kieät buûn xæn, Thöôøng tu taäp noùi lôøi chaân thaät, Ngöôøi naøo thöïc haønh baûy phaùp naøy, Ñöôïc sanh coõi trôøi Tam Thaäp Tam, Taát caû ñeàu phaùt lôøi nhö vaäy:*

*Töông lai sanh ñeán coõi trôøi naøy!”*

*Coøn trong kinh Taïp Baûo Taïng coù keä noùi: “Phöôùc nghieäp gioáng nhö quaû chín muoài, Khoâng nhôø cuùng teá thaàn maø ñöôïc,*

*Ngöôøi ñi baèng chieác xe trì giôùi, Ñôøi sau sanh ñeán treân coõi trôøi, Bieát chaéc chaén nhö ngoïn ñeøn taét, Nhaát ñònh ñeán ñöôïc coõi Voâ vi,*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 67 23

*Taát caû nhôø vaøo haønh maø ñöôïc,*

*Caàu khaáu Thieân thaàn naøo ñöôïc gì?”*

■