1

**SOÁ 333**

KINH ÑAÏI THÖØA NHAÄT TÖÛ VÖÔNG SÔÛ VAÁN

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Phaùp*

*Thieân*.

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng vôùi chuùng Ñaïi Bí-soâ goàm naêm traêm vò vaø chuùng Ñaïi Boà-taùt ôû röøng Cuø-thi-la, xöù Kieâu-thieåm-di.

Luùc aáy, Voâ Tyû Ma-kieän-di-ca nöõ sinh taâm saân giaän, ganh gheùt hoaøng haäu Xaù-ma-phaï-ñeå neân ñeán beân vua Nhaät Töû, thöa:

–Thieân töû coù bieát khoâng? Hoaøng haäu Xaù-ma-phaï-ñeå vaø naêm traêm cung nöõ laøm vieäc daâm duïc vôùi caùc Sa-moân. Nay thieáp xin baùo cho ñaïi vöông roõ. Xin Thieân töû bieát cho, thaät khoù maø dung thöù!

Khi aáy, nghe Voâ Tyû Ma-kieän-di-ca nöõ noùi roài, vua Nhaät Töû giaän döõ ñeán toät ñoä, khoâng theå nhaãn ñöôïc, ñònh gieát phu nhaân Xaù-ma- phaï-ñeå, beøn caàm cung giöông leân baén. Luùc ñoù phu nhaân Xaù-ma-phaï- ñeå nhaäp ñònh taâm töø. Vua baén teân leân giöõa hö khoâng, phaùt ra ngoïn löûa saùng röïc rôõ. Muõi teân aáy lieàn quay laïi, rôi xuoáng beân traùi nhaø vua, ñöôïc Phaät bí maät hoä trì laøm cho muõi teân khoâng truùng thaân, cuõng khoâng gaây toån haïi.

Vua Nhaät Töû kinh sôï, loâng toùc döïng ñöùng, lieàn ngaõ quî xuoáng ñaát, sau ñoù ñöùng daäy duøng keä hoûi phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå:

*Phu nhaân laø Thieân nöõ*

keä:

*Quyû nöõ, La-saùt nöõ Hay Hieán-ñaø-baø nöõ Ta hoûi lôøi nhö theá.*

*Naøng haønh trì phaùp naøo? Chöa thaáy, chöa töøng nghe Laïi cuõng chöa töøng bieát Chöa coù ngöôøi nöõ naøo.*

*Binh khí khoâng laøm haïi Ta coù söùc maïnh meõ Hoïc gioûi veà cung teân Muõi teân ta baén ra.*

*Chöa töøng khoâng truùng ñích Taøi baén cung nhö ta*

*Khæ, vöôïn vaø chim bay Thaân ngöôøi vaø uï ñaát. Chöa choã naøo khoâng truùng Hoâm nay ta baén teân*

*Quay laïi rôi tröôùc maët Khoâng thöông toån thaân ta. Ta xin quy maïng naøng Nguyeän cöùu thoaùt khoå naõo Xin nghe lôøi thaønh thaät*

*Vì ta muoán haïi naøng. Boû qua, chôù saân giaän Naøng nghó laøm vieäc toát Khieán ta lìa khoå naõo*

*Vónh vieãn khoâng nhö vaày.*

Baáy giôø, phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå traû lôøi vua Nhaät Töû, lieàn noùi

*Thieáp chaúng phaûi Thieân nöõ Chaúng phaûi Kieàn thaùt nöõ*

3

*Chaúng phaûi quyû, La-saùt Laø Xaù-ma-phaï-ñeå.*

*Thieáp laø ñeä töû Phaät Vì taâm ñaïi töø bi*

*Neân thieáp laøm vieäc thieän Taâm höôùng ñeán Theá Toân. Soá öùc traêm ngaøn kieáp Quaùn taâm thieän töø bi Neân thieáp haønh haïnh töø Ngöôøi bò nöõ saéc buoäc.*

*Thaáy ñoù laø nhö thaät*

*Nhö maï non tröôûng thaønh Bò möa ñaù laøm hoaïi*

*Neáu lìa ñaém nöõ saéc. Thieáp ñeàu raát öa thích Taát caû caùc Theá Toân Ñeàu xa lìa daâm duïc Laïi nghe Theá Toân daïy. Phaät vaø chuùng Boà-taùt*

*Duyeân giaùc vaø Thanh vaên Ñeàu xa lìa nöõ saéc*

*Ngöôøi ngu khoâng theå bieát. Ñeàu bò ma haøng phuïc*

*Lìa oâ nhieãm nöõ saéc Coù theå ñöôïc an laïc*

*Roát raùo ñöôïc giaûi thoaùt. Caùc chuùng sinh voâ trí Khoâng xa lìa aùi duïc Taïo voâ bieân nghieäp toäi Ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc.*

*Haàm löûa duïc khoâng ñaùy*

*Chaùy höøng höïc khoâng taét Ngöôøi trí öa giaûi thoaùt Khoâng bò nhieãm nöõ saéc. Thaáy roài lieàn troùi buoäc Vui thích lôøi doái traù*

*Nôi caùc loaøi ñoïa laïc Cheát vaøo neûo hieåm aùc. Chôù nghe lôøi ngöôøi nöõ*

*Cuõng khoâng neân giaän thieáp Taâm yù sinh hoan hyû*

*Taâm höôùng ñeán Theá Toân. Vua muoán ñöôïc thaáy Phaät Thieáp cuøng ñaïi vöông ñi Ñeán nghe lôøi Phaät daïy*

*AÉt thuyeát giaûng dieäu phaùp.*

Vua Nhaät Töû nghe xong, baûo phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå:

–Giôø ñuùng luùc. Naøng mau ñeán gaëp Theá Toân.

Vua cuøng quaàn thaàn, daân chuùng ñi ñeán choã Theá Toân. Ñeán nôi, moïi ngöôøi ñeàu thaáy ñöùc Ñaïi Maâu-ni oai nghieâm röïc rôõ nhö nuùi vaøng lôùn, aùnh saùng chieáu soi roõ söï trang nghieâm, an laønh. Laïi thaáy chö Boà- taùt, chö Bí-soâ, Bí-soâ ni, caän söï nam, caän söï nöõ, Thieân, Long, Döôïc- xoa, Kieàn-thaùt-baø, A-toá-laïc, Bích-loã-traø, Khaån-na-la, Ma-hoä-la-nga, ngöôøi, phi nhaân ñang vaây quanh Theá Toân.

Khi aáy, ñaïi vöông cuùi ñaàu ñaûnh leã nôi chaân Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân! Con coù vieäc chöa töøng coù, tröôùc ñaây chöa töøng thaáy, nghe. Hoâm nay ñeán gaëp Phaät, xin Ngaøi töø bi giaûi roõ cho.

Theá Toân baûo:

–Ñaïi vöông, oâng noùi vieäc chöa töøng coù phaûi khoâng? Vua laïi baïch:

–Trong cung cuûa con coù xaûy ra vieäc daâm duïc. Voâ Tyû Ma-kieän- di-ca nöõ sinh taâm huûy baùng, noùi phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå cuøng haønh daâm vôùi caùc Sa-moân, Thanh vaên. Con nghe noùi vaäy, saân giaän toät ñoä,

5

muoán gieát haïi phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå neân laáy teân baén. Treân muõi teân phaùt ra ngoïn löûa saùng rôõ, roài trôû laïi rôi xuoáng beân traùi cuûa con, cuõng khoâng laøm thöông toån thaân con.

Phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå leã nôi chaân Theá Toân, thöa:

–Baïch Theá Toân! Ñöùc vua hoûi con: “Naøng laø Thieân nöõ, Long nöõ, Kieàn-thaùt-baø nöõ, Tyø-xaù-teá nöõ, quyû nöõ hay La-saùt nöõ? Tu haønh haïnh gì maø ñöôïc nhö vaäy?”. Con thöa nhaø vua: “Thieáp laø phu nhaân cuûa ñaïi vöông, chaúng phaûi laø Thieân nöõ, Long nöõ, Kieàn-thaùt-baø nöõ, Tyø-xaù-teá nöõ, quyû nöõ hay La-saùt nöõ. Thieáp laø ñeä töû cuûa Ñöùc Theá Toân Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc, taâm hoaøn toaøn thuaàn thuïc, thanh tònh nhö laø chö Thieân”.

Khi aáy, phu nhaân Xaù-ma-phaï-ñeå taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Theá

Toân:

–Ñöùc Phaät Nhö Lai cuûa con laø baäc ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc nhö

vaäy, coù ñaïi töø bi nhö vaäy, ñaày ñuû ñaïi phöôùc tueä, thaønh töïu ñaïi oai ñöùc, ñaït ñöôïc ñaïi töï taïi. Vì sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc laø thaày cuûa haøng trôøi, ngöôøi. Nguyeän Ngaøi chöùng giaùm loøng chaân thaønh cuûa con.

Baáy giôø, vua Nhaät Töû ôû tröôùc Phaät vaø chuùng Bí-soâ phaùt loà saùm

hoái:

–Chuùng con cuõng nhö treû thô daïi khôø, taâm trí meâ loaïn nhö ôû

choã ñen toái, nhö khoâng coù caên laønh. Con nghó laø ñaõ huûy baùng ñeä töû Thanh vaên cuûa Nhö Lai. Laønh thay! Theá Toân! Xin Ngaøi giaûi roõ choã nghi ngôø cuûa con. Chuùng con xin thoï trì.

Ñöùc Theá Toân daïy:

–Nhaø vua neân phaùt taâm töø, thoï trì giôùi haïnh, taïo lôïi ích khaép höõu tình.

Vua Nhaät Töû lieàn rôøi khoûi choã ngoài, chaép tay cung kính. Phaät daïy:

–Ñaïi vöông! Nhaø vua haõy an toïa.

Khi aáy, vua Nhaät Töû cuùi ñaàu ñaûnh leã roài ngoài qua moät beân baïch

Phaät:

–Baïch Theá Toân! Taâm con hung haêng, nghe lôøi ngöôøi nöõ maø taïo

ra nghieäp toäi khoå, töï bieát sau khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Laønh thay! Baïch Theá Toân! Xin Ngaøi noùi loãi cuûa ngöôøi nöõ.

Ñöùc Theá Toân daïy:

–Naøy ñaïi vöông! Haønh nghieäp cuûa ngöôøi nöõ coù raát nhieàu loaïi, traù hieän töôùng khaùc laøm meâ hoaëc, taùn loaïn höõu tình: dua nònh, doái traù, taâm khoâng chaân thaät, suy nghó ñieân ñaûo, quanh co, löøa doái, ñi ñöùng haønh ñoäng muoán ñöôïc gaàn keà, keùo daét höõu tình, thöôøng haønh taø haïnh. Nhaø vua neân tænh giaùc.

Vua thöa:

–Baïch Theá Toân! Nguyeän Ngaøi ruû loøng töø bi, xin noùi roõ. Sau naøy con seõ khoâng gaàn ngöôøi nöõ, cuõng khoâng do ngöôøi nöõ maø taïo nghieäp toäi, vì khoâng taïo toäi neân khoâng bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Baïch Theá Toân! Con thöôøng laøm lôïi ích an laïc cho taát caû chuùng sinh.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Vua Nhaät Töû thöa:

–Baïch Theá Toân! ÔÛ beân Phaät con ñöôïc nghe giaûng nghóa cuûa duïc naøy. Thaät laø do ngöôøi nöõ neân bò quaû baùo xaáu.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông! Nöõ saéc thaät saâu daøy, chaéc chaén laø cha meï cuûa oan gia, laø cha meï cuûa baïo aùc. Neáu sinh taâm öa thích thì seõ bò ñoïa ñòa nguïc. Vì theá, ngöôøi nöõ coù loãi nhö vaäy.

Phaät laïi daïy:

–Ñaïi vöông! Neáu suy xeùt roõ raøng loãi veà daâm duïc cuûa ngöôøi nam, ñôøi sau cha meï, quyeán thuoäc cuõng coù loãi nhö vaäy.

Vua Nhaät Töû thöa:

–Laønh thay! Laønh thay! Baïch Theá Toân! Xin Ngaøi noùi roõ cho con loãi cuûa ngöôøi nam. Theá naøo laø loãi cuûa ngöôøi nam, cha meï quyeán thuoäc cuõng coù loãi ñoù?

Phaät daïy:

–Ñaïi vöông! Haõy laéng nghe! Laéng nghe vaø suy nghó kyõ. Ta seõ giaûng noùi cho ñaïi vöông.

Ñaïi vöông! Loãi cuûa ngöôøi nam coù boán loaïi:

7

Ñaïi vöông hoûi:

–Boán loãi ñoù laø gì? Theá Toân baûo:

–Ñaïi vöông! Ngöôøi nam naøo ñam meâ daâm duïc seõ bò daâm duïc laøm meâ cuoàng. Do meâ cuoàng neân tình yù ñieân ñaûo. Do ñieân ñaûo neân ñoái vôùi ngöôøi nöõ sinh taâm raát öa thích. ÔÛ trong chuùng Bí-soâ khoâng muoán thaáy nghe caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân haønh trì giôùi ñöùc. Do khoâng muoán thaáy nghe caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân haønh trì giôùi ñöùc neân cuõng khoâng thaân caän, cuõng khoâng quy y, cuõng khoâng cuùng döôøng. Ñoái vôùi caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân khoâng coù trì giôùi, khoâng coù ñöùc haïnh, laïi cuõng lìa xa, khoâng coù tín caên, khoâng tu ñöùc haïnh, khoâng haønh boá thí, hoaøn toaøn khoâng coù trí tueä, ít nghe, ñöùc moûng, ngaõ maïn, cao ngaïo, laøm vieäc cuûa quyû thaàn, laïi thaân caän keû voâ trí, tham ñaém phaùp xaáu aùc, öa thích ñoà hoâi dô, xa lìa baïn laønh. Duø coù sinh leân coõi trôøi hay sinh vaøo loaøi ngöôøi, ñoái vôùi thaân naøy cuõng thöôøng bò huûy hoaïi. Ñoái vôùi Sa-moân, Baø-la-moân khoâng baûo hoä. Ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng laïi xa lìa. Ñoái vôùi dieäu quaû Nieát-baøn laïi quay löng. Thöôøng nghó nhôù tôùi ngöôøi nöõ, ca muùa, kyõ nhaïc, uoáng röôïu, ñuøa côït v.v… bò troùi buoäc nhö vaäy cho ñeán luùc qua ñôøi, ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, bò löûa ñoát raát noùng, keâu gaøo thaûm thieát, bò daây troùi buoäc, chòu caùc thöù khoå. Ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo coõi Dieâm-ma-la, sinh vaøo loaøi suùc sinh, laøm sö töû, hoå lang, caùc loaøi caàm thuù aùc döõ cho ñeán thaân chim Bích-loä-traø ôû treân caây muõi nhoïn.

Ñaïi vöông! Ngöôøi nam naøo haønh phaùp ngu nhö vaäy seõ bò quaû baùo aáy. Ñaây laø loãi ñaàu tieân cuûa ngöôøi nam.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Daâm duïc oâ ueá goác baát tònh*

*Ñôøi sau caøng taêng theâm nghieäp khoå Phaùp sö thoâng tueä quôû traùch duïc Laøm cha meï cuõng khoâng lôïi ích.*

*Ví nhö haàm baát tònh to lôùn Ñaày daãy phaân nhô raát hoâi thoái*

*Nhö thaây phình tröông ngoaøi goø maû*

*Ngöôøi daâm duïc cuõng laïi nhö vaäy. Nhö ruoài boï bu vaøo muït gheû*

*Löøa, ngöïa chaïy, nguû trong phaân dô Heo, choù aên nuoát caù hoâi thoái*

*Ñam meâ ngöôøi nöõ cuõng nhö vaäy. Phaù huûy tieáng toát vaø ñöùc haïnh*

*Thöôøng phaïm giôùi caám khoâng hoå theïn Khoâng sinh thieân giôùi, ñoïa A-tyø*

*Vì theá Phaùp sö quôû traùch duïc.*

*Ví nhö ngöôøi uoáng laàm thuoác ñoäc Meâ loaïn, ñieân cuoàng, ñau khaép thaân Boãng döng bò truùng ñoäc voâ thöôøng Ngöôøi ñam meâ duïc cuõng nhö vaäy.*

*Tham öa muøi vò, thöùc aên ngon Thích nghe ca nhaïc ñaém saéc thanh Boû beâ vieäc nhaø khoâng nghó ñeán*

*Chæ gaây nhaân khoå, nghieäp luaân hoài. Tham ñaém daâm duïc thöôøng khen ngôïi Ngu meâ khoâng bieát ñaõy ñöïng phaân Ngaøy ñeâm thöôøng laøm vieäc xaáu xa Phöôùc moûng, traàm luaân caùc ñöôøng aùc. Khen ngôïi daâm duïc laøm sai traùi Nhieàu saân giaän, taêng tröôûng ngu si Nhö men ñi treân ñænh nuùi cao*

*Khoâng bieát khoaûnh khaéc laø maát maïng. Khaùc bieät vôùi ngöôøi coõi Dieâm-phuø Cheát ñoïa trong voâ bieân bieån nghieäp Naêm nuùi bao quanh nuùi Thieát Vi*

*AÙnh saùng trôøi, traêng ñeàu khoâng thaáy. Nhö gioù quay cuoàng khoâng hieåu bieát Qua laïi ngang doïc maát loái ñi*

9

*Nhö vaäy nhieàu ñôøi, soáng ôû ñoù Taát caû theá gian khoâng coi troïng.*

*Caùc loaïi nghieäp thieän cuõng khoâng sinh Duø sinh trai gaùi, khoâng hieáu kính*

*Traùi boû toân thaân, taïo nguõ nghòch AÂn caàn hoøa hôïp vôùi theâ thieáp.*

*Khoâng nghó löôùi toäi loãi giaêng ra Rôi vaøo trong tham si, duïc laïc Xa lìa cha meï khoâng thaêm hoûi*

*Queân baùo aân döôõng duïc nhoïc nhaèn. Buoâng lung, ñuøa giôõn, tham ñaém duïc Qua laïi phieàn naõo caøng taêng theâm Huûy hoaïi tu haønh sinh nghi ngôø Khoâng gaëp Hieàn Thaùnh taïo nhaân laønh. Öa laøm haïnh taø chòu cöïc khoå*

*Khoâng nghó hình phaït, bò sæ nhuïc Tranh chaáp löøa doái ñeán gieát haïi Phaù hoaïi cuûa caûi, lìa baïn laønh. Khoâng sinh thieân giôùi vaø coõi ngöôøi Cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø*

*Röøng saét maøu xanh giöôøng muõi nhoïn Thaønh löûa ñoû röïc chaùy döõ doäi.*

*Caây kieám, nuùi dao, baøy khaép ñaát Ñoàng soâi, saét noùng laøm nöôùc uoáng Khoå lôùn nhö vaäy do daâm duïc*

*Goác trí tueä Boà-ñeà aån maát.*

*OÂng höôùng ngöôøi nöõ sinh lo sôï Chôù neân gaàn guõi baùm víu theo*

*Neáu töông öng coõi thieän, trôøi ngöôøi Khoâng laâu töï chöùng ñaéc Boà-ñeà.*

Laïi nöõa, naøy ñaïi vöông! Cha meï sinh con nhoû, vieäc naøy raát gian

nan, ai cuõng bieát ñöôïc. Luùc ôû trong baøo thai, meï phaûi mang naëng möôøi thaùng, chòu khoå naõo, ñau ñôùn nhieàu caùch, ñöùng ngoài khoù khaên, aên uoáng chöøng möïc. Daãu sinh con nhö caét tieát heo deâ laøm thòt, meï vaãn khoâng nghó ñeán thaân mình, chæ lo cho con, buù môùm, nuoâi döôõng, khoâng luùc naøo khoûi aüm boàng. Khi con ñaïi tieåu tieän, meï phaûi röûa raùy, giaët giuõ.

Daàn daàn con khoân lôùn, cha meï duøng lôøi thaønh thaät daïy doã, cho con ñi hoïc caùc ngheà coâng xaûo, kyõ ngheä trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, hoïc chöõ, tính toaùn, buoân baùn kinh doanh. Laïi laøm cho thaân taâm ñöôïc an laïc, cho nhieàu cuûa caûi, vaät duïng, luïa laø, khieán cho giaøu sang, hoaëc keùn choïn ngöôøi ñeïp ñeå cöôùi vôï cho con vôùi hy voïng con hieáu thuaän, cung kính, phuïng döôõng cha meï, nhöng trôû laïi laø ñöùa con taâm yù ñieân ñaûo, meâ loaïn, ñaém say saéc duïc, hoaøn toaøn khoâng tænh ngoä.

Laïi töï yù cöôùi ngöôøi trong hoï khaùc laøm theâ thieáp, cuøng nhau tham aùi. Ñoái vôùi cha meï trôû thaønh baát hieáu, khoâng kính troïng. Veà sau, ngöôøi cha tuoåi giaø, thaân theå suy yeáu, maét môø, tai ñieác, ñöùng ngoài khoù khaên, caàn coù ngöôøi dìu daét, maø ñöùa con trôû laïi oaùn gheùt, khinh khi chaùn boû, duøng caùc thuû ñoaïn böùc baùch, ñuoåi cha ra khoûi nhaø, chæ lo cho gia ñình beân vôï, hoäi hoïp vui veû.

Phaät baûo ñaïi vöông:

–Ngöôøi nam naøo laøm vieäc taø haïnh naøy, boû cha meï, quyeát ñònh sau khi qua ñôøi seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, khoâng coù kyø haïn ra khoûi. Ñoù laø loãi thöù hai.

Ngöôøi thieän nam naøo boû nöõ saéc, taâm yù trong saïch, cuùng döôøng, hieáu kính cha meï, sau khi qua ñôøi khoâng ñoïa vaøo ñöôøng aùc maø sinh leân caùc coõi trôøi, thoï phöôùc an vui. Phöôùc coõi trôøi heát, haï sinh nôi nhaân gian cuõng khoâng chòu ngheøo cuøng haï tieän, maø ñöôïc giaøu sang toát ñeïp.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Lìa duïc, haønh töø, hieáu Sau khi cheát sinh thieân*

*Thaân Phaïm vöông, Ñeá thích Thöôøng an vui dieäu laïc.*

11

*Cuùng döôøng cha meï giaø Sau sinh vaøo coõi ngöôøi Ñi buoân baùn treân bieån An laønh, ñöôïc chaâu baùu. Cuùng döôøng cha meï giaø Taát caû ñöùc toái thöôïng Nhö luùa, traùi caây chín*

*Roõ raøng phöôùc khoâng heát. Cuùng döôøng cha meï giaø Vónh vieãn khoâng gaùnh naëng Thöôøng ñöôïc löøa, ngöïa chôû Dao nhoïn khoâng theå haïi.*

*Cuùng döôøng cha meï giaø Khoâng qua soâng nöôùc maën Löûa döõ cuøng ñao binh*

*Laïi cuõng khoâng theå gaàn. Cuùng döôøng cha meï giaø Thöôøng ñöôïc vôï con laønh Luùa thoùc vaø cuûa caûi*

*Löu ly vaø vaøng ngoïc. Cuùng döôøng cha meï giaø Thöôøng ñöôïc ôû cung trôøi Voâ soá vöôøn hoan hyû*

*Vaây quanh ôû boán beân. Cuùng döôøng cha meï giaø*

*Thöôøng nghe giaùo phaùp Phaät Ñuû saéc töôùng oai nghieâm*

*Ai naáy ñeàu kính troïng.*

Laïi nöõa, naøy ñaïi vöông! Ngöôøi nam naøo taïo nghieäp phi phaùp, taâm khoâng chaân thaät, coù nhieàu taø kieán, ñoái vôùi vieäc thieän khoâng bieát, voïng sinh ñieân ñaûo, thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi ngu si khen ngôïi. Ñoái vôùi ngöôøi coù trí, thöôøng sinh phaãn noä, toäi nghieäp caøng naëng, hoaøn

toaøn maát lôïi lôùn. Khi Phaät ra ñôøi, vónh vieãn khoâng ñöôïc gaëp. Kieâu maïn, cao ngaïo, ngheøo cuøng, haï tieän v.v… moïi ngöôøi khoâng öa thích. Ñaây laø loãi thöù ba cuûa ngöôøi nam.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi nam haønh daâm duïc Ñieân ñaûo phaân bieät ngaõ Ngu meâ toäi nghieäp naëng Luaân hoài, ñoïa ñöôøng aùc. Xa lìa coâng ñöùc Phaät Khoâng trí tueä choïn löïa Hö voïng caàu an laïc*

*Nhö soâng tìm Loâ ca. Ngöôøi aùi duïc ngu si Dua nònh nhieàu hö doái Mong caàu vui phi phaùp*

*Thaønh chòu khoå ñòa nguïc. Ñaém duïc thaáy ñieân ñaûo Thaáp keùm khoâng bieát gì Nhö ôû trong ñeâm toái Khoâng thaáy ñöôïc ñöôøng ñi. Khoâng loøng tin, hoå theïn Chæ ñam meâ thanh, saéc*

*Boà-taùt vaø Thanh vaên*

*Chöa töøng ñem cuùng döôøng. Neáu gaëp ngöôøi chaân chính Thuyeát giaûng phaùp vi dieäu Khinh phaùp khoâng chòu nghe Traàm luaân trong ñòa nguïc.*

*Khoâng trôû laïi thaân ngöôøi Ñoaïn tröø thí, caùc haïnh Meâ ñaém khoâng tu haønh Maát Boà-ñeà toái thöôïng.*

13

Laïi nöõa, naøy ñaïi vöông! Nhöõng ngöôøi nam naøo vì sinh soáng, meâ ñaém daâm duïc, ngu si, neân bò moïi chöôùng ngaïi, laøm caùc ngheà nghieäp veà coâng ngheä, haønh chính, tính toaùn, ngaâm vònh, ñaøm luaän, nhöõng ngöôøi ñoù thaân caän vua, quan, laøm vieäc phi phaùp, traùch maéng höõu tình, doái gaït ñuû ñieàu, mong caàu taøi lôïi, taïo caùc nghieäp aùc. Laïi vì sinh soáng neân laøm caùc vieäc khoâng ñuùng luaät nghi, buoân baùn traâu, löøa, laïc ñaø, ngöïa, heo, deâ, gaø, choù, cho ñeán chuù thuaät, saên thoû, ñaùnh baét caùc loaøi ôû döôùi nöôùc aên thòt. Hoaëc laïi kinh doanh, khoâng choïn ñöôøng ñi, ñi vaøo nhöõng choán hieåm aùc, hoâi baån, ñöôøng coù giaëc cöôùp, ñao kieám, cho ñeán troâi noåi treân bieån caû, chòu caùc khoå naõo, laïnh noùng, ñoùi khaùt maø caàu taøi lôïi. Laïi ñoái vôùi Sa-moân, Baø-la-moân, keo kieät, tham lam, khoâng chòu boá thí, moät loøng meâ ñaém duïc laïc. Laïi bò ngöôøi nöõ cheá ngöï, sai khieán nhö noâ boäc, thöôøng ôû chung, chöa töøng xaû boû, ñöùng ngoài noùi chuyeän, cuøng nhau khaén khít, sinh ra luyeán aùi. Vì theá, nuoâi döôõng ngöôøi nöõ, sau khi qua ñôøi ñeàu vaøo ñòa nguïc. Ñoù laø loãi thöù tö.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi chaïy theo aùi duïc Say meâ coù vui gì?*

*Theo ñuoåi ñieàu thaáp heøn Laøm sao ñöôïc an laïc?*

*Chaúng phaûi vieäc chaân chaùnh Töï laøm khoâng bieát traùi Khoâng theïn, nhö laïc ñaø*

*OÂ ueá khoâng chòu noåi. Ngöôøi naøy ít trí tueä Khoâng hieåu roõ toäi caên*

*Chaïy tranh giaønh ngöôøi nöõ Nhö choù ñöôïc phaân dô.*

*Hoâi thoái khoâng theå öa Ngöôøi ngu si raát thích Khoâng bieát loãi daâm duïc Nhö muø khoâng thaáy saéc. Ngöôøi ngu si ñaém duïc*

*Nhö choù theo phaân dô Thanh, höông, vò, xuùc, phaùp Tham ñaém cuõng nhö vaäy.*

*Ngöôøi ngu si ñaém duïc Luaân hoài trong caùc ñöôøng Nhö khæ troùi trong coïc Khoâng ra khoûi ba coõi.*

*Ngöôøi ngu meâ ñaém duïc Nhö quaï luyeán thòt thoái Thöôøng bò ma aùc daãn Ñoïa laïc nôi neûo aùc.*

*Ngöôøi ngu tham öa vò Ngon ngoït bò buoäc raøng Khaùc gì gioøi nhaø xí Ñaâu bieát laø baát tònh.*

*Ngöôøi trí ñöôïc giaûi thoaùt Nöõ saéc khoâng theå nhieãm Thaáy ñoù sinh kinh sôï*

*Xaû boû nhö thaây naùt. Ngu si taâm taùn loaïn*

*Tham ñaém duïc khoâng boû Ñi ñöôøng noùng gian khoå Khaùt nöôùc, uoáng nöôùc maën. Nhö vaäy thaáy ngöôøi uoáng Ngu si meâ maát maïng*

*Ngöôøi coá chaáp ñaém duïc Toäi loãi cuõng nhö theá.*

*Thaät do ngöôøi nöõ aáy*

*Nhö maéc beänh phong huûi Sinh truøng töï aên nuoát Tham daâm cuõng nhö vaäy.*

15

*Neáu ngöôøi nöõ trang söùc Nhö huõ phaân ñöôïc veõ Chæ thaáy töôùng beân ngoaøi Ñaâu bieát trong baát tònh. Laïi nhö daàu giaëc aùo*

*Ñeo mang treân thaân mình Ngöôøi nöõ naøo trang söùc Nhieãm oâ cuõng nhö vaäy.*

*Nhö aùo che ñao kieám Nhö che löûa tro noùng Trang söùc nôi ngöôøi nöõ Toån haïi cuõng nhö theá. Laïi nhö kieáp löûa ñeán Ñaïi ñòa ñeàu chaùy röïc Coû caây khoâng soáng ñöôïc Soâng bieån khoâ caïn heát. Nôi ôû quyû Boä-ña*

*Tu-di vaø Thieát Vi Luïc duïc vaø sô thieàn*

*Huûy hoaïi ai cöùu ñöôïc? Nhö vaäy ñaém nöõ saéc Löûa daâm chaùy döõ doäi Thieâu ñoát loaøi höõu tình Toån haïi khoâng theå cöùu. Thaân ngöôøi mau baát tònh Do vaät oâ ueá thaønh*

*Moùng tay vaø loâng toùc Nöôùc daõi vaø cöùt raùy. Moà hoâi, ñaïi tieåu tieän Môõ laù vaø maøng naõo Da thòt vaø xöông tuûy*

*Maùu, gaân, maïch noái nhau. Laù laùch, thaän, tim, phoåi Ruoät, daï daøy, maät, gan Sinh taïng vaø thuïc taïng Ñaøm ñoû vaø ñaøm traéng.*

*Laïi theâm taùm vaïn cöûa Truøng nhoû nhít aên nuoát Thöôøng ôû trong thaân ngöôøi Ngöôøi ngu ñaâu hieåu bieát.*

*Ñoái thaân sinh tham aùi Nhö ruoài bu maùu muû Muøi hoâi cho laø thôm Ñau khoå cho laø vui.*

*Nhö vaäy ngöôøi ñaém duïc Caàm gaäy ñaùnh ñuoåi nhau Löûa duïc tranh nhau ñoát Meâ say ñaâu theå ngoä.*

*Ngu si ñaém vò ngoït Nhö choù ôû phoøng troáng*

*Nhö tieáng voïng khoâng thaät Cuoái cuøng thaønh voïng töôûng. Laïi nhö loaøi khæ vöôïn Thöôøng baùm chuyeàn treân caây Cho ñeán luùc voâ thöôøng Khoâng lìa khoûi caønh caây.*

*Nhö vaäy, ngöôøi tham duïc Theo ñuoåi, tìm caàu saéc Ñoïa laïc vaøo ñöôøng aùc Khoâng lìa khoå sinh töû.*

*Ngöôøi ngu si daâm duïc Sau khi hoï qua ñôøi*

17

*Bò neùm vaøo noài saét Truï moät kieáp nhö vaäy. Chìm noåi nhö ñaäu naáu Noài ñoù löôïng lôùn nhoû Saùu möôi boán caâu-chi Chuùng sinh ôû trong aáy. Taát caû ñeàu ñoïa laïc*

*So löôøng khoâng theå bieát Naáu ñoát ôû trong noài Chòu khoå caû traêm kieáp. Hoaëc hai, ba, boán kieáp*

*Tuøy theo nghieäp naëng nheï Da thòt ñeàu chín baáy Xöông nhö voû oác traéng.*

*Laïi tuøy theo nghieäp löïc Tay caàm moùc beùn nhoïn Neùm vaøo maùng thieát noùng Cheát ñi roài soáng laïi.*

*Laïi bò caùc nguïc toát Tay caàm chaøy saét giaõ Xöông tuûy ñeàu tan naùt Gioù thoåi lieàn soáng laïi.*

*Hoaëc duøng gaäy saét ñaùnh Buûa ra nhö buùa chaët*

*Ba, boán, naêm thuù saét Chaïy theo sau caén xeù. Laïi cuõng coù chim saét Choù saét vaø choù soùi Raêng moû beùn nhö kieám AÊn tuûy naõo toäi nhaân.*

*Ngöôøi naøo taïo nghieäp toäi*

*Rôi vaøo choán soâng phaân Hoaëc rôi treân ñao kieám Taát caû ñeàu hoâi baån.*

*Ngöôøi naøo taïo nghieäp toäi Ñoïa vaøo choã raát noùng Keâu la gaøo döõ doäi*

*Daây ñen vaø ñoát noùng. Ngöôøi naøo taïo toäi nghieäp Ñoïa vaøo nôi soâng tro Laïi vaøo nguïc Du taêng Ñau khoå khoâng chòu noåi. Ngöôøi naøo taïo toäi nghieäp Cheát ñoïa trong ñòa nguïc Ñoùi nuoát hoøn saét noùng*

*Khaùt laïi uoáng nöôùc ñoàng. Ngöôøi naøo taïo toäi nghieäp Ñoïa vaøo nôi nuùi saét*

*Caùc nuùi cuøng hôïp laïi Laøm thaân naùt nhö boät. Ngöôøi naøo taïo toäi nghieäp Thöôøng chòu caùc khoå naõo Bò quaû baùo nhö vaäy Khoâng ai coù theå cöùu.*

*Nôi aáy chaúng an laïc*

*Do ñôøi tröôùc taïo nghieäp Cha meï vaø vôï con*

*Ñaâu theå cöùu nhau ñöôïc. Laøm daâm duïc thaáp heøn Thaúng ñeán nguïc Voâ giaùn Khoå khoâng theå chòu noåi Ba ñôøi Phaät ñeàu daïy.*

19

*Vì theá ngöôøi thaáp heøn Cuøng ôû vôùi ngöôøi nöõ Nhö vaùc tuùi ñöïng phaân Ngu si mang taän nôi.*

*Ngöôøi nam bò ngöôøi nöõ Troùi buoäc nhö goâng cuøm Ñòa nguïc löûa thieâu thaân Khoâng theå an vui ñöôïc. Khoaûnh khaéc sinh trí tueä Nhö vaäy nghe phaùp Phaät Lìa taát caû daâm duïc*

*Xuaát gia ñöôïc giaûi thoaùt.*

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy ñaïi vöông! Ngöôøi nam naøo laøm vieäc daâm duïc seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu khoå lôùn naøy. Vì theá, naøy ñaïi vöông! Haõy luoân luoân töôûng nghó Phaät, nghó Phaùp; quaùn saùt thaân taâm, chôù ñeå sinh loãi laàm.

Vua Nhaät Töû ôû ngay choã Theá Toân phaùt loøng tin roäng lôùn, thöa:

–Baïch Theá Toân! Thaät laø hy höõu! Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc kheùo thuyeát giaûng loãi cuûa ngöôøi nam, ngöôøi nöõ. Con xin thoï trì, quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y chuùng Bí-soâ.

Baïch Theá Toân! Töø nay veà sau, con xin xaû boû caùc loãi dao gaäy do daâm duïc gaây ra maø thöông xoùt, laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh.

Khi Phaät thuyeát giaûng phaùp naøy xong, trong chuùng hoäi vua Nhaät Töû vaø caùc Bí-soâ, Ñaïi Boà-taùt, Trôøi, Roàng, Döôïc-xoa, A-toá-la, Bích-loä-traø, Kieàn-thaùt-baø, Maït-hoâ-laïc-ca, nhaân, phi nhaân, nghe Phaät thuyeát giaûng ñeàu raát vui möøng, laøm leã lui ra.

