**Phaåm 4: PHAÂN BIEÄT NAÊM AÁM**

*Phaûi duøng cam loà dieät löûa maïnh Tieâu tröø goác khoå cuûa naêm aám Tueä Ngaøi chieáu saùng nhö maët trôøi Ba coõi quy phuïng, con cuõng vaäy*

*Phaät, Ñaáng Naêng Nhaân, söùc tueä saâu Hieåu roõ, thoâng tueä, trí thanh tònh Theo ñieàu hieåu bieát maø chæ nghóa Choïn giaùo phaùp Phaät tuøy cô noùi Neân phaân bieät nghe hieåu baøi giaûng Nay ñaây daãn daét theo chuû yù*

*Phaân bieät choã khôûi goác naêm aám Daãn roäng nhieàu nghóa, kheùo suy tö.*

Ngöôøi tu haønh phaûi phaân bieät roõ nguoàn goác cuûa naêm aám.

Sao goïi laø hieåu roõ goác cuûa naêm aám? Ví nhö ôû ngaõ tö ñöôøng, coù xaâu traân chaâu bò ñaùnh rôi, coù ngöôøi thaáy, trong loøng vui möøng muoán ñeán löôïm. Ngöôøi aáy maét thaáy xaâu traân chaâu goïi laø saéc aám; öa thích vöøa yù goïi laø thoáng aám; vöøa thaáy maø bieát xaâu traân chaâu goïi laø töôûng aám; ngöôøi aáy sinh taâm muoán löôïm xaâu traân chaâu goïi laø haønh aám; phaân bieät xaâu traân chaâu laø thöùc aám. Naêm aám nhö vaäy, nhö xaâu traân chaâu moät khi cuøng vaän haønh, taïo ra bao nhieâu söï vaän haønh khaùc. Neáu töø taâm xuaát hieän, nhö xaâu traân chaâu, naêm aám cuøng luùc cuøng höng khôûi vaø tieâu dieät. Taát caû moïi ngöôøi cuõng gioáng nhö theá, khi maét thaáy saéc, naêm aám ñeàu khôûi; tai nghe tieáng; muõi ngöûi muøi; löôõi neám vò; thaân caûm thoï; taâm töôûng phaùp cuõng nhö vaäy. Boán aám thuoäc taâm, khoâng phaûi saéc aám. Nhö vaäy laø nguoàn goác cuûa naêm aám rieâng bieät.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaáng ñöùc voâ cuøng phaân bieät noùi Nhö Ngaøi ñaõ giaûng nghóa trong kinh Keû tham duïc meâ chaúng thoï giaùo*

*Con nay thuaän phaùp giaûng theo ngaøi.*

M

**Phaåm 5: THAØNH HOAÏI CUÛA NAÊM AÁM**

*Keû minh trí khoâng phieàn Theá Toân*

*Ñieàu thuaän khoâng ngöøng, ñaït muïc ñích Ñaõ vöôït caûnh giôùi, ñeán voâ bieân*

*Ñaûnh leã Theá Toân, khen voâ löôïng.*

*Lôøi giaûng nhö maët trôøi Chieáu ñeä töû nhö theá Bieát roõ caûnh traàn lao Tröø sôï nhö hoa heùo.*

*Ngaøi thaáy caùc khôûi, dieät Roõ, naêm aám thaønh hoaïi Neân cuùi ñaàu leã Phaät*

*Nghe con giaûng lôøi Ngaøi.*

Ngöôøi tu haønh neân bieát söï bieán ñoåi thaønh hoaïi cuûa naêm aám. Sao goïi laø neân bieát söï thaønh hoaïi cuûa naêm aám? Ví nhö khi con ngöôøi saép cheát, vì söï böùc baùch cho maïng soáng chaám döùt, neân trong thaân, laàn löôït coù boán traêm leû boán thöù beänh daàn daàn keùo ñeán, thaáy nhieàu moäng mò, toaøn ñieàm quaùi ñaûn, loøng khieán sôï haõi kinh hoaøng.

Moäng thaáy ong maät, quaï, chim khaùch, chim caét, chim thöùu ñaäu treân ñænh ñaàu; thaáy chuùng ñaäu treân nhaø vui chôi; thaân choaøng y phuïc xanh, vaøng, traéng, ñen, côõi ngöïa chöùng, roài laïi keâu leân: Than oâi!

Moäng thaáy naèm goái treân con choù lôùn, laïi goái leân con khæ, naèm ôû treân ñaát. Moäng thaáy cuøng vôùi ngöôøi cheát, keû ñoà teå aên chung moät ñoà ñöïng, cuøng côõi xe daïo chôi; hoaëc duøng daàu meø vaø bô, ñeà hoà, töï boâi treân thaân roài laïi uoáng aên noù, luoân luoân nhö theá. Thaáy raén quaán quanh thaân keùo loän xuoáng nöôùc.

Hoaëc töï thaáy thaân vui möøng, nhaûy nhoùt, voã ñuøi cöôøi giôõn. Hoaëc töï thaáy mình trang söùc roài töï naèm treân giöôøng, duøng tro boâi mình, roài laïi laáy aên. Hoaëc thaáy kieán boø treân mình. Hoaëc thaáy aên muoái, choù, khæ thaáy ñuoåi theo caén. Hoaëc thaáy phuï nöõ trong laøng cuùng teá gia thaàn, thaáy nhaø ngaõ ñoå, ñeàn thôø caùc thaàn tan naùt.

Moäng thaáy löôõi caøy caøy ruïng raâu toùc; hoaëc coù khi raêng töï ruïng xuoáng ñaát, laïi maëc naêm aùo traéng. Hoaëc thaáy thaân mình traàn truïi maø ñi, duøng daàu meø xoa thaân, laên loän trong ñaát.

Moäng thaáy maëc aùo baèng da, coå raùch röôùi. Moäng thaáy ngöôøi khaùc côõi xe hö muïc

ñeán cöûa röôùc ñi. Hoaëc thaáy caùc hoa ñeïp xoâng muøi thôm, thaân thuoäc duøng chuùng ñeå laøm ñeïp thaân theå. Toå tieân vì hieän nhan saéc xanh, ñen, neân keâu tröôùc bò baét. Thöôøng moäng nhö vaäy, daïo chôi trong goø maû löôïm xaâu chuoãi ngoïc ñeïp vaø thaáy hoa sen ñoû rôi treân coå, xoâ ngaõ xuoáng soâng lôùn bò nöôùc cuoán troâi ñi.

Moäng thaáy loän nhaøo xuoáng nöôùc naêm hoà, chín soâng khoâng ñaùy *(chaúng baùm vaøo ñaâu ñöôïc)*. Hoaëc thaáy ñi vaøo röøng raäm khoâng coù hoa quaû maø coøn bò gai goác moùc raùch thaân theå, bò caùc thöù ngoùi ñaù ñeø leân thaân. Hoaëc moäng thaáy caây khoâ truïi khoâng coøn caønh laù, ñu leân treân aáy vui chôi moät mình. Hoaëc ôû nôi mieáu maïo töï nhaûy muùa. Hoaëc thaáy röøng caây, thích ôû trong ñoù moät mình, vui veû cöôøi lôùn, beû chaët caønh khoâ boù laïi oâm ñi. Hoaëc vaøo nhaø toái chaúng coù cöûa ra vaøo. Laïi leo leân trong hang nuùi cao chaúng bieát ñöôøng ra. Laïi thaáy nuùi leû ñaø leân treân mình, khoùc loùc keâu la thaûm thieát. Hoaëc thaáy baày voi ñi ñeán giaãm ñaïp treân thaân. Moäng thaáy buïi ñaát dính khaép thaân, ñaàu hoaëc maëc aùo raùch ñi giöõa ñoàng hoang.

Moäng thaáy côõi coïp chaïy raát nhanh. Hoaëc côõi löøa, choù ñi veà höôùng Nam, vaøo trong goø maû thaâu nhaët tro than, moùng toùc. Töï thaáy mình ñoäi hoa khoâ ñi vaøo nuùi lôùn, Dieâm vöông thaáy hoûi.

Baøi tuïng raèng:

*ÔÛ ñôøi ham vui thuù, Laâm chung ñeán môùi sôï Bò khoán trong beänh taät Böùc baùch chaúng an oån. Lo saàu ñoát chaùy taâm Thaáy moäng loøng sôï haõi*

*Nhö thaáy ngöôøi aùc ñuoåi, Lo sôï cuõng nhö vaäy.*

Ngöôøi aáy bieát roài, oâm loøng sôï seät, thaân theå run raåy, maïng soáng saép taøn, thaáu roõ nhö vaäy, chaúng ngôø gì nöõa, ñieàm moäng cuûa ta hoâm nay töø xöa chöa töøng coù. Vì sôï neân loâng treân da döïng ngöôïc, beänh caøng naëng theâm, chaán ñoäng baát an. Ví nhö baày voi maïnh cuøng ñeán giaãm ñaïp leân caây chuoái, beänh chuyeån naëng naèm meïp treân giöôøng, cuõng gioáng nhö vaäy. Cuøng quaãn, chaúng coøn caùch naøo khaùc laø caàu thaày thuoác. Con chaùu thaân toäc thaáy nguy khoán nhö theá, sai ngöôøi môøi thaày thuoác. Nôi choán coù theå sai ngöôøi ñi thì thaân theå dô baån, aùo quaàn raùch röôùi, hoaëc toùc, moùng daøi thöôït, ñoäi noùn raùch naùt, chaân mang guoác baèng goã beå, ñi khaäp kheånh, côõi leân xe muïc, saéc maët ñen thui, hai maét laïi xanh, thöôøng duøng tay vuoát raâu toùc; xe boø maø noù côõi, hoaëc xanh hoaëc ñen, laïi coù maøu traéng, gaáp ruùt keâu thaày, boàng boû leân xe.

Baøi tuïng raèng:

*Khi ngöôøi ñi xem chôi Chæ vui khoâng ñieàu ích Buoâng lung theo sôû duïc Chöa töøng nghó ñeán thuoác Thaân vöøa coù beänh taät*

*Khoán khoå naèm meïp giöôøng Vaäy sau môùi môøi thaày Muoán khieán trò laønh beänh.*

Khi aáy, thaày thuoác duøng yù quaùn xeùt bieát ngöôøi beänh aét cheát. Vì sao? Vì thaáy hieän töôïng quaùi laï naøy: Xem saéc phuïc, ngoân ngöõ cuûa ngöôøi ñeán môøi, thaáy ñoäi noùn raùch, toùc roái moùng daøi; laïi nhaèm ngaøy xaáu, nhö ngaøy moàng boán, ngaøy moàng saùu, ngaøy möôøi hai, ngaøy möôøi boán. Vì ñeán vaøo nhöõng ngaøy naøy, neân thaày thuoác khoâng vui, vì gaëp luùc tinh tuù maát ñi giôø toát, laø nhöõng ngaøy caám cuûa Thaàn tieân, Tieân thaùnh. Vò thaày thuoác nghó: “Tuy laø gaëp ñieàm kieát hung cuûa tinh tuù quaùi la,ï nhöng coù theå trò lieäu ñöôïc.” Vì sao? Vì tuy ngöôøi coù beänh hôi thôû thoi thoùp, nhöng boån maïng chöa döùt, töôûng neân chöõa khoûi. Neáu ñoái vôùi ngöôøi beänh chaúng theå chöõa laønh ñöôïc thì noùi vôùi ngöôøi aáy: Baát taát phaûi nhaèm ngaøy toát, theo söï kieát hung cuûa tinh tuù. Vì vaäy ngöôøi trí tueä chaúng caàn nhaät lòch ñeå choïn giôø toát. Thaàn tieân thöôøng noùi, neân caàu phöông tieän hoaëc ngöôøi bò beänh phong haøn maø naëng chöa döùt, thaûng hoaëc coù hoaïnh töû thì coù theå chöõa trò ñöôïc; duø cho maïng phaûi cheát, voâ phöông cöùu chöõa, tuy vaäy, phaûi ñeán cöùu chöõa coøn hôn laø khoâng ñeán. Thaày thuoác nghó vaäy roài lieàn ñöùng daäy ra ñi.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù hai ngöôøi Ñeàu khôûi haønh vaøo bieån Ngöôøi sang ñöôïc bôø kia Keû bieät taêm trong aáy.*

*Rôi vaøo bieån beänh taät Duï aáy cuõng nhö vaäy*

*Do chöùng beänh sai khaùc Maø keû soáng, ngöôøi cheát.*

Khi aáy, vò thaáy thuoác kia ñaõ ñeán nhaø ngöôøi beänh, thì coù ñieàm xaáu, lieàn nghe tieáng hung döõ: Cheát roài, thieâu ñoát, naùt tan, vónh bieät, loät boû, keùo ra, sôï cheát loâi, ñöa ñi, ñoùng laïi, neân ñeå xem ñaõ. Chaúng theå cöùu chöõa, cho laø cheát roài. Phöông Nam, caùo keâu, hoaëc

nghe tieáng quaï, cuù. Hoaëc thaáy treû nít laáy ñaát doàn laïi, ñöùng traàn loâi keùo toùc nhau, ñaäp beå bình chaäu vaø caùc doà vaät. Thaáy nhöõng bieán traïng naøy roài, tôùi tröôùc thaêm hoûi beänh nhaân naèm lieät treân giöôøng.

Baøi tuïng raèng:

*Thaày thuoác xem töôùng cuûa ngöôøi beänh Sôï seät baøng hoaøng, chaúng ñöôïc yeân Hoaëc ngoài, hoaëc ñöùng laïi naèm meïp Phieàn muoän, noùng böùc tôï ñoát da.*

Thaày thuoác thaáy nhö vaäy lieàn nghó: “Nhö ta xem qua goác ngoïn caùc maïch thì chaéc chaén cheát, saéc dieän hoaûng hoát, maét chôùp, thaân theå vaøng uùa, mieäng chaûy daõi, maét lôø ñôø, loã muõi heách, vaøng, saéc dieän nhôït nhaït, chaúng nghe tieáng, muøi, moâi khoâ, löôõi thuït, dung maïo nhö ñaát, traêm maïch roái loaïn, loâng toùc döïng ngöôïc, naém toùc veùo muõi ñeàu chaúng hay bieát, hôi thôû chaúng ñeàu, hoaëc chaäm, hoaëc nhanh.”

Baøi tuïng raèng:

*Saéc dieän thì bieán ñoåi Toùc loâng thì döïng ñöùng Xem xeùt nhö suy nghó*

*Löôõi cöùng ñieàm xaáu, hieän. Ngöôøi beänh coù ñieàm aáy Maïng soáng thoi thoùp thoâi Löûa taät ñaõ bao vaây*

*Nhö thieâu ñoát coû khoâ.*

Laïi coù kinh khaùc noùi veà söï bieán ñoåi cuûa caùc ñieàm laï khi ngöôøi laâm chung: Duø coù taém röûa, laïi nhö chaúng taém; duø ñoát caùc thöù höông toát nhö höông thôm cuûa hoa, höông thôm cuûa reã caây chieân-ñaøn, caây maät, caùc loaïi höông naøy muøi thôm raát toát nhöng ngöôøi beänh nghe chuùng nhö ngöûi muøi thieâu ñoát phaân, tuûy, môõ, da, thòt, moùng, loâng, toùc, xöông cuûa ngöôøi cheát.

Laïi nhö ngöûi muøi raén, chuoät, choù, hoà ly, chim caét, cuù, tieáng cuûa ngöôøi beänh bieán ñoåi nhö tieáng ngoùi beå, tình traïng gioáng nhö ngheït coå, gioïng noùi hoaëc nhö tieáng chim haïc, nhaïn, khoång töôùc, traâu, boø, ngöïa, hoå, choù soùi, tieáng troáng, taùnh yù cuûa ngöôøi aáy thay ñoåi baát thöôøng, hoaëc hieän thaân ngay thaúng meàm maïi, hoaëc thaân theå khoâ cöùng, bieán ñoåi luoân luoân; hoaëc nheï hoaëc naëng, chaúng coøn bieát gì. Ñoái vôùi caùc ñieàm quaùi laï naøy, nhöõng ngöôøi saép cheát, moãi ngöôøi gaëp moät soá vieäc, khoâng caàn phaûi coù ñuû.

Baøi tuïng raèng:

*Thaáy bieát bao bieán ñoåi, Caùc naõo ñeán böùc thaân Taâm chí luoân sôï haõi, Gaëp naïn laø nhö theá, Taùnh ngöôøi toài nhö vaäy, Thaân bieán ñoåi nhieàu thöù Gioáng nhö quaû lau, truùc, Töï sinh, töï nhieân hoaïi.*

Nay theo söï hoïc hoûi, cuõng nhö söï nghe bieát cuûa ta thì nhöõng ñieàm quaùi laï bieán hieän ra khi ngöôøi saép cheát laø mieäng chaúng bieát vò, tai chaúng nghe tieáng, gaân maïch co ruùt,

hôi thôû baát ñònh, thaân theå ñau nhöùc, reân ræ, huyeát caïn, khí taøn, thaân hình gaày yeáu, gaân coát loä ra. Hoaëc thaân boãng nhieân phình ra, huyeát maïch taêng leân, maù, raêng treä xuoáng, ñaàu laéc, troâng thaáy thaät ñaùng chaùn, cöû ñoäng yeáu ôùt, ñoàng töû trong maét ñen hôn ngaøy thöôøng, maét chaúng nhìn thaáy, tieàu tieän khoâng thoâng, chaân tay raõ rôøi, caùc caên chaúng ñònh; trong maét, trong mieäng heát thanh khí, hôi thôû doàn daäp, caùc ñieàm quaùi laï bieán ñoåi hieän ra nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Beänh taät khoå voâ cuøng Huyeát maïch tinh khí caïn Nhö nöôùc xoùi goác caây Neân thöôøng nhö nhoå goác.*

Khi aáy, thaày thuoác nghó: “Coù beänh nhö theá naøy chaéc cheát, chaúng coøn nghi ngôø gì nöõa.” Ngaøy xöa caùc löông y saùng taùc, keát taäp saùch thuoác, ñoái vôùi caùc beänh döùt tröø söï sôï haõi, coù caùc vò thuoác teân laø Tröôøng nhó, Khoâi chöôùng, Döôõng ngoân, Tröôûng duïc, Caáp giaùo, Ña nhieãm, Thieân höïu, Tröôøng caùi, Ñaïi thuû, Thoaùi chuyeån, Tieàu tuïy, Ñaïi baïch, Toái toân, Leä dieän, Ñieàu ngöu, Kyø baù, Y hoài, Bieán thöôùc... nhöõng vò thuoác aáy ñeàu trò thaân beänh.

Baøi tuïng raèng:

*Vôùi caùc loaïi nhö theá Phaùp quyù, Phaïm chí, Tieân Cöùu ñuùng coù keát quaû,*

*Vaø vua löông y khaùc. Quyeát ñònh söï thaønh baïi, Bieát roäng vöôït ñöôïc naïn*

*Thöông duøng kinh cöùu maïng, Nhö phaùp Phaïm chí taïo.*

Laïi coù loaïi thuoác chuû trò veà tai maét, teân laø Nhaõn huyeàn, Ñoäng dieâu, Hoøa ñaáu, Linh minh, Nguyeät thò, Anh töû, Khieáp taøng, Thieän giaùc, Ñieàu ngöu, Muïc kim, Ngoác kieâu, Löïc thò, Loâi minh... nhöõng vò thuoác treân chuû trò tai maét.

Baøi tuïng raèng:

*Nhöõng vò thuoác veà maét... Hoøa cheá ñöôïc phaân minh Tröø beänh heát ñui muø*

*Nhö maët trôøi tröø toái.*

Laïi coù loaïi thuoác veà gheû chöõa laønh caùc muït nhoït, gheû, teân laø Phaùp taøi, Tró ñeä, Ñoan chaùnh, Töø öôùc, Hoaøng kim, Ngoân ñaøm. Ñoù laø caùc vò thuoác chöõa trò veà gheû.

Baøi tuïng raèng:

*Coù loaïi chuyeân trò lieäu, Traêm thöù beänh gheû lôû Coù theå tröø caùc beänh Nhö duøng chaân ñaïp ñaát. Cho neân xuaát phaùp taøi, Taïo kinh saùch cho ñôøi Chính laø trò gheû lôû*

*Khieán chuùng lìa hoaïn naïn.*

Laïi coù thuoác cho treû con, teân caùc vò thuoác aáy laø: Toân-ca-dieäp, Kyø-vöùc, Phuïng man, Toác taät, ñoù laø thuoác trò beänh cho treû con.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù gheû ñaàu, Boû vieäc, tröø cao ngaïo Neân sinh ôû theá tuïc Thöông xoùt trò treû con*

*Toân-ca-dieäp caùc moùn... Laøm laønh duøng chaùnh phaùp Thöông nghó ñaùm treû thô Neân laøm ra saùch thuoác.*

Laïi coù thuoác veà quyû thaàn, teân laø “Ñaùi hoa, Baát söï hoûa.” Ñoù laø nhöõng vò thuoác tröø dieät quyû thaàn ñeán quaáy nhieãu ngöôøi.

Baøi tuïng raèng:

*Caùc sao chuyeån vaàn quanh Ñôøi ngöôøi cuõng nhö vaäy Coù keû chuû khuûng boá*

*Maø coù nhieàu nguy haïi. Taïo laäp kinh ñieån aáy Vì giaûi tai hoaïn kia*

*Nhö Phaät duøng chaùnh phaùp Tröø ngu khieán ñöôïc saùng.*

Chaùnh laø ñeå cuøng keát hôïp caùc loaïi thuoác treân ñaây vaø ñeå nhöõng loaïi phuø pheùp, thuoác meâ, boùi toaùn, chuù thuaät, chaúng theå laøm cho laønh, khieán beänh nhaân khoûi cheát.

Baøi tuïng raèng:

*Taïo taùc toäi ôû ñôøi Khoå sôû oâm phieàn naõo*

*Beänh ñau loaïn taâm chí Maïng dô luoân böùc xuùc. Bò beänh laøm chìm ñaém Thaáy cheát môùi sôï haõi Thieân ñeá vaø caùc thaàn Chaúng cöùu noãi, huoáng ta!*

Thaày thuoác nghó: “Maïng soáng keùo daøi chöa döùt neân thoaùi thaùc traùnh ñi”, lieàn noùi vôùi moïi ngöôøi:

–Nay, ngöôøi beänh naøy, neáu coù ñoøi aên thöùc aên ngon thì phaûi chieàu yù cho aên, khoâng ñöôïc traùi yù. Ta coù vieäc gaáp, xin caùo töø; xong vieâïc seõ trôû laïi.

Vieän lyù do naøy roài lieàn ra ñi. Baøi tuïng raèng:

*Khi maïng soáng saép döùt Bò beänh thaät khoán ñoán Laên loän vôùi traàn lao Toäi ñeán chaúng töï bieát. Ñieàm laï töï nhieân khôûi*

*Bò caùc aám thieâu ñoát*

*Duø caàm naém kim cöông Cuõng chaúng cöùu ñöôïc maïng.*

Khi aáy, nam, nöõ, giaø, treû trong nhaø coù ngöôøi beänh nghe thaày thuoác noùi, lieàn deïp heát thuoác thang vaø caùc chuù thuaät. Toaøn gia quyeán thuoäc, hoï haøng cuøng nhöõng ngöôøi gaàn guõi quen bieát ñeàu ñeán vaây quanh ngöôøi beänh, buoàn raàu khoùc loùc quaùn nieäm noãi thoáng khoå cuûa beänh. Ví nhö ngöôøi ñoà teå baét heo trong baày heo, ñem ra saép gieát. Nhöõng con heo khaùc ñeàu kinh haõi doàn laïi, veånh tai nghe tieáng, hoaûng sôï nhìn chaêm chaêm. Ví nhö coïp döõ baét boø, trong baày boø, nhöõng con boø khaùc sôï haõi chaïy maát, hoaëc chaïy leân nuùi hoaëc chui vaøo hang, hoaëc vaøo röøng caây, voït nhaûy keâu roáng. Ví nhö ngö phuû buûa löôùi baét caù. Caùc con caù khaùc thaáy sôï chaïy töù taùn, laën troán vaøo bôø ñaù, hoaëc döôùi coû. Laïi nhö con chim nhaïn vaøo giöõa baày chim maø coù con bò baét thì caùc chim khaùc thaáy vaäy ñeàu bay taùo taùc.

Ngöôøi aáy cuõng vaäy, voâ thöôøng ñeán nôi, thaân theå hö hoaïi, gia ñình thaân thuoäc, nghó saép bieät ly neân buoàn ñau döôøng aáy. Maïng saép chaám döùt, söù giaû cuûa Dieâm vöông töï nhieân ñi ñeán, tôùi nôi thaáy buoäc troùi, teân saét baén vaøo, leân thuyeàn sinh töû, bò toäi daãn daét, lieàn muoán daét ñi. Gia ñình vaây quanh, xoõa toùc buoàn thöông, maët maét lem luoác, khoùc loùc thôû than, nöôùc maét raøn ruïa, cuøng noùi:

–Ñau ñôùn thay! Taïi sao boû nhau!

Ñaám ngöïc, caøo maët, ca ngôïi bao nhieâu ñöùc haïnh cuûa ngöôøi beänh, loøng luoân buoàn

raàu.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi taät beänh khoán khoå Nhieät tieâu, thaân laïnh coùng Ngöôøi nhaø ñeàu tuï quanh Caát tieáng khoùc theâ, thaûm. Taïo nghieäp roài khoå vui Nhö ong choïn vò hoa*

*Taâm lieàn nhaän buoàn baõ Vaø buoàn caû thaân toäc.*

Ngöôøi kia beänh taät nhö vaäy, trong thaân phong ñao khôûi, khieán cho xöông coát chaân tay ngöôøi beänh raõ rôøi. Coù gioù laøm ñöùt caùc chi tieát. Coù gioù laøm chaán ñoäng gaân maïch giaõn ra. Coù gioù laøm khieán phaù vôõ xöông tieâu tuûy beänh nhaân. Coù gioù laøm cho bieán ñoåi saéc maët, maét, tai, muõi, mieäng, yeát haàu ñeàu xanh; caùc loã chaân loâng ñeàu bít laáp, phaù hoaïi da deõ treân thaân. Laïi coù moät thöù gioù teân laø Chæ hieáp khieán cho thòt ôû thaân vaø ñaàu goái, loâng mi, hoâng löng, xöông soáng, buïng suïp xuoáng, ruoät giaø, ruoät non, gan, phoåi, tim, tyø vaø noäi taïng ñeàu ngöøng hoaït ñoäng. Coù gioù teân laø Toaøn, khieán môõ, huyeát, cô quan ñaïi tieåu tieän sinh taïng, thuïc taïng ñeàu chaúng löu thoâng, laïnh, hoaëc noùng ñeàu khoâ. Coù gioù teân laø Tieát gian khieán tay chaân hoaëc co ruùt, hoaëc duoãi ra, roài giô tay chaân ra muoán naém baét hö khoâng. Ngoài ñaây baàn thaàn, coù luùc cöôøi vu vô, laïi thôû ra naõo nuoät, caùc boä phaän cô theå raõ rôøi, gaân giaõn maïch traàm, tuûy naõo tieâu hao, maét chaúng thaáy saéc, tai chaúng nghe tieáng, muõi chaúng bieát muøi, mieäng chaúng bieát vò, thaân laïnh khí döùt, khoâng coøn bieát gì, döôùi tim coøn noùng, thaàn thöùc vaãn coøn, nhöng ngöôøi cöùng ñô nhö goã, chaúng theå cöû ñoäng.

Baøi tuïng raèng:

*Khi gioù ñao khôûi leân,*

*Thaân ñoäng nhieàu chaúng an Caùc duyeân ñeàu keùo ñeán, Chaúng töï hay bieát gì*

*Thaân gaëp bieát bao khoå, Maïng soáng môùi keát thuùc. Ví nhö daây cung noû,*

*Chuøng, caêng chaúng duøng ñöôïc.*

Baáy giôø, taâm ngöôøi aáy laån quaån, boán ñaïi ñeàu suy hoaïi, maïng yeáu ôùt ñi, tuy toàn taïi nhöng nhö ñeøn saép taét. Trong taâm ngöôøi naøy coù thaân yù caên, luùc coøn soáng ñaõ laøm nhöõng vieäc thieän, aùc, taâm lieàn nghó ñeán coäi nguoàn cuûa caùc ñieàu hoïa phuùc, laønh, döõ; ñôøi naøy, ñôøi sau ñaõ vaø seõ laøm gì, taâm ñeàu töï bieát. Ngöôøi laøm ñieàu thieän thì saéc dieän khoan hoøa, keû laøm ñieàu aùc thì saéc dieän chaúng vui. Ngöôøi maø taâm vui, saéc dieän toát thì neân bieát chaéc chaén laø ñi veà coõi thieän. Coøn ngöôøi saéc dieän xaáu, taâm nieäm chaúng toát thì seõ bò ñoïa vaøo neûo aùc. Nhö coù ngöôøi giaø soi vaøo göông trong, töï thaáy thaân mình ñaàu baïc maët nhaên, raêng ruïng gheû choác, dô baån ñen xaáu, da duøn, löng coøng, tuoåi giaø run raåy. Ñaõ thaáy nhö vaäy laïi töï xaáu hoå, nhaém maét neùm göông, töï nhuû ta ñaõ giaø roài! Giaø suy daãn ñeán, loøng oâm lo saàu, töø boû an oån, ñeán vôùi cuøng cöïc. Keû chuyeân laøm aùc, khi laâm chung ñeán, thaáy hieän töôïng aùc, saàu thaûm sôï seät, töï khaéc traùch mình; ta sa nôi coõi aùc chaéc chaén vaäy roài. Cuõng nhö ngöôøi giaø soi göông thaáy hình bieát laø giaø nua.

Baøi tuïng raèng:

*Vaøng baùu laøm caùc thöù Ñeïp xaáu thaønh baát ñoàng Neáu coù ngöôøi laøm aùc Chìm ñaém vaøo vöïc saâu Ñaõ chìm roài noåi leân Ngoaùi nhìn khoâng choã töïa Nhö bò nöôùc cuoán troâi Ñeán cheát cuõng nhö vaäy.*

Ngöôøi laøm thieän thì coù ba vieäc: Nhieáp thaân, khaåu, yù tònh tu caùc ñöùc; laáy phaùp laøm taøi saûn, khi laâm chung, taâm luoân hoan hyû, nhaát ñònh sinh Thieân. Ví nhö khaùch buoân ñi xa kieám soáng, qua ñöôïc ñöôøng hieåm, thaâu nhieàu taøi lôïi, trôû veà ñeán nhaø, loøng vui voâ cuøng. Laïi nhö nhaø noâng caøy caáy ñöôïc muøa, gioù thuaän möa hoøa, thu nhieàu luùa thoùc, chöùa ñaày kho luùa, loøng raát vui möøng. Nhö beänh naëng ñöôïc laønh, traû heát nôï naàn, trong loøng vui veû cuõng laïi nhö vaäy. Nhö ong huùt hoa coát ñeå laøm maät, tích ñöùc cuõng vaäy, loøng hoï raát vui, nhaát ñònh sinh leân coõi trôøi.

Baøi tuïng raèng:

*Keû chaùnh só coù hoïc*

*Tích luõy haønh chaân phaùp Ñeå vöôït caùc hoïa hoaïn Töï ñaït ñöôïc minh ñaïo*

*Ví nhö ngöôøi nhaøn nhaõ Leân nuùi cao nhìn xuoáng Ngöôøi kia khi maïng chung*

*Thaáy ñöôøng thieän cuõng theá.*

Baáy giôø, maïng ñaõ taän, thaân caên, thöùc dieät, lieàn thoï thaân Trung aám. Nhö caùi caân tuøy theo söï nheï hay naëng maø leân hoaëc xuoáng, thieän aùc cuõng nhö vaäy. Thaàn thöùc lìa xaùc, thaân truï ôû thaân Trung aám, naêm aám ñeàu ñaày ñuû khoâng thieáu aám vaøo. Khi cheát, naêm aám chaúng ñeán vôùi thaân Trung aám nhöng naêm aám cuûa thaân Trung aám cuõng chaúng rôøi boû coäi nguoàn.

Ví nhö laáy caùi aán aán xuoáng buøn, aán chaúng dính buøn, buøn cuõng chaúng rôøi aán. Nhö troàng nguõ coác, maàm sinh ra thaân quaû nhöng thaân quaû chaúng phaûi laø goác reã maø cuõng chaúng lìa goác reã. Nhö vaäy, tinh thaàn hoàn phaùch cuûa ngöôøi cheát chaúng cuøng ôû vôùi naêm aám, nhöng chaúng lìa goác. Tuøy theo söï gieo troàng maø gaët ñöôïc quaû baùo. Ngöôøi laøm ñieàu phöôùc ñöùc thì truï ôû thaân Trung aám thieän. Ngöôøi chæ laøm vieäc aùc thì ôû thaân Trung aám toäi loãi, chæ coù ñaïo nhaõn môùi thaáy maø thoâi. ÔÛ thaân Trung aám coù ba loaïi thöùc aên: Moät laø xuùc chaïm söï meàm maïi, hai laø taâm thöïc, ba laø yù thöùc thöïc. ÔÛ thaân Trung aám hoaëc moät ngaøy nhieàu nhaát laø baûy ngaøy. Ñeán nhö cha meï cuõng tuøy theo haïnh nghieäp chính maø hoaëc bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, hay sinh nôi nhaân gian, thieân thöôïng. Ngöôøi laøm vieäc aùc nhieàu, taïi thaân Trung aám thaáy löûa döõ khôûi leân bao quanh thaân hình, nhö löûa ñoàng hoang thieâu ñoát coû caây, buïi baëm, phuû khaép thaân, thaáy caùc loaøi quaï, chim caét, ngöôøi aùc, moùng raêng ñeàu daøi, maët xaáu xí, y phuïc raùch röôùi, treân ñaàu löûa chaùy, ai naáy ñeàu caàm ñao gaäy ñaùnh ñaäp, maâu ñaâm, kích cheùm, taâm luoân sôï seät, muoán caàu cöùu hoä, xa thaáy röøng caây, ñi vaøo trong aáy, luùc ñoù röøng caây lieàn maát. Naêm aám cuûa thaân Trung aám ñi vaøo röøng ñao kieám trong choáng ñòa nguïc, ngöôøi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, thaàn thöùc thaáy nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Cuoàng meâ nhö voi say Laøm traùi Thaùnh phaùp daïy Nhieãm oâ nhö thaám nöôùc Taâm meâ loaïn nhö theá.*

*Thöôøng toån haïi chaùnh ñaïo Buoâng taâm vaøo ñöôøng taø Ngöôøi naøy gaëp caùc khoå Maïng chung ñoïa ñòa nguïc.*

Ngöôøi laøm ít vieäc aùc thì thaáy khoùi löûa buïi baëm vaây quanh khaép thaân mình vaø bò sö töû, hoå, baùo, raén hoå mang, voi röôït ñuoåi. Laïi thaáy keân to, nguoàn suoái, soâng saâu, nuùi lôû, khe lôùn, taâm luoân sôï seät, chaïy vaøo trong ñoù. Khi aáy caùc thöù kia lieàn maát. Naêm aám cuûa thaân Trung aám bò ñoïa vaøo suùc sinh. Ngöôøi thaáy nhöõng hieän töôïng nhö vaäy thì bieát laø thoï thaân suùc sinh.

Baøi tuïng raèng:

*Theo si boû trí tueä*

*Hoaëc meâ ñoïa ñöôøng toái AÙc khaåu noùi lôøi thoâ*

*Thích vieäc ñaùnh ñaäp ngöôøi. Laïi bò phaïm toäi öông*

*Öa laøm vieäc baát thieän Ngöôøi voâ töø nhö vaäy Sinh vaøo loaøi suùc sinh.*

Neáu ngöôøi toäi nheï thì chung quanh boán beân coù söùc noùng thoåi leân, thaân theå nung naáu, töï nhieân ñoùi khaùt, xa thaáy ngöôøi ñeán ñeàu caàm ñao gaäy, maâu kích cung teân, ñöùng

vaây chung quanh. Troâng thaáy thaønh lôùp, yù muoán vaøo trong, vöøa moùng yù aáy, thaønh lieàn bieán maát, naêm aám cuûa thaân Trung aám sinh vaøo loaøi quyû ñoùi, thaáy nhöõng hieän töôïng nhö vaäy bieát laø bò ñoïa vaøo ngaï quyû.

Baøi tuïng raèng:

*Öông ngaïnh öa gieøm pha Xa giôùi, chaúng theo phaùp Phaïm caám vieäc oâ ueá Tham lam aên moät mình. Ñoïa vaøo choán maùu muõ Ñoùi khaùt phieàn naõo ñoát Neân bieát ñaùm ngöôøi naøy Nhaát ñònh laøm ngaï quyû.*

Ngöôøi tu ñöùc laønh thanh tònh thì gioù maùt boán phía ñeán, gioù ñoù raát thôm, bieát bao loaïi höông xoâng bao phuû khaép treân thaân, caùc loaïi aâm thanh, kyõ nhaïc cuøng hoøa aâm. Xem thaáy vöôøn caûnh, röøng caûnh hoa quaû ñeàu töôi toát, môùi moùng yù muoán vaøo, töùc thôøi bieán maát, tinh thaàn cuûa naêm aám nôi thaân Trung aám töï nhieân sinh leân coõi trôøi Ñao-lôïi.

Baøi tuïng raèng:

*Theo phaùp veà Thaùnh ñaïo, Gieo nghieäp phöôùc sinh Tieân Duøng kyõ nhaïc töï vui*

*Daïo trong vöôøn caây hoa. Chuùng ngoïc nöõ ñeïp ñeõ*

*Maét saùng ngôøi, ñoan chaùnh Thöôøng xem, taâm öa thích ÔÛ treân ñænh thaùi sôn.*

Ngöôøi laøm vieäc thieän hoaëc aùc khoâng thuaàn nhaát thì seõ sinh vaøo loaøi ngöôøi. Khi cha meï giao hôïp, tinh huyeát chaúng maát thì ñöùa con seõ ñaàu thai. Cha meï cuøng nghó veà ñöùc toát ngang nhau thì baøo thai suoâng seû, khoâng coù gì trôû ngaïi, taâm luoân luoân vui veû, khoâng nghó baäy thì ñöôïc an oån, khoâng buoàn böïc, khoâng coù beänh taät, coù theå giöõ laáy thai nhi. Nhöng chaúng ñöôïc xem thöôøng, cuõng khoâng laøm vieäc ngang ngöôïc, laøm theo chaùnh phaùp chaúng bò nhieãm oâ, töùc laø döùt boû taát caû traàn caáu, toäi loãi. Coøn tinh huyeát chaúng trong cuõng chaúng ñuïc, vöøa phaûi, chaúng maïnh cuõng chaúng hö, cuõng khoâng ñoû ñen, chaúng bò phong haøn, caùc ñoäc xen loän, chaúng laãn vôùi nöôùc tieåu, thì thaàn thöùc cuûa keû saép sinh höôùng ñeán, taâm töï nghó. Neáu ta laø nam thì chaúng cuøng töông hôïp vôùi ngöôøi nöõ, ta muoán cuøng töông thoâng thì khôûi taâm saân giaän. Keû nam töû oaùn giaän kia, yù chí meàm yeáu, nghó ñeán ngöôøi nöõ thì vöøa giaän, vöøa vui, lieàn cheâ ngöôøi nam, muoán ñeán ngöôøi nöõ. Neân khi tinh cuûa ngöôøi cha voït ra thì thaàn thöùc vaøo cuûa keû aáy vui, möøng, goïi laø cho ta.

Baáy giôø, naêm aám cuûa thaân trung aám lieàn bieán maát, beøn nhaäp vaøo tinh huyeát cha meï hôïp laïi thaønh baøo thai. Ñaõ ôû trong baøo thai thì vui veû boäi phaàn, caùi chaúng phaûi laø

naêm aám cuûa thaân Trung aám, cuõng chaúng lìa noù, thì khi vaøo baøo thai goïi laø saéc aám, khi hoan hyû laø thoáng laïc aám, khi nghó ñeán tinh huyeát laø töôûng aám, do caùc duyeân toäi phöôùc saün coù ñöôïc vaøo baøo thai laø haønh aám, thaàn thöùc ôû trong baøo thai töùc laø thöùc aám. Hoøa hôïp nhö vaäy goïi laø naêm aám.

Khi tìm ñeán thai lieàn ñöôïc hai caên: YÙ caên vaø thaân caên.

ra.

Tuaàn ñaàu ôû trong thai chaúng taêng giaûm gì.

Tuaàn thöù hai thai môùi bieán chuyeån chuùt ít gioáng nhö vaùng söõa moûng. Ñeán tuaàn thöù ba töông tôï nhö kem.

Tuaàn thöù tö ngöng ñoïng laïi nhö bô.

Ñeán tuaàn thöù naêm baøo thai bieán ñoåi gioáng nhö vaùng söõa. Tuaàn thöù saùu bieán thaønh cuïc thòt nhoû.

Tuaàn thöù baûy chuyeån thaønh nhö cuïc thòt lôùn. Qua tuaàn thöù taùm, noù cöùng nhö ñaát.

Tuaàn thöù chín bieán thaønh naêm khoái u, hai cuøi choû, hai ñuøi veá vaø coå töø trong ñoù moïc

Ñeán tuaàn thöù möôøi, laïi coù naêm khoái u, ñoù laø hai tay, hai chaân vaø ñaàu.

Tuaàn thöù möôøi moät, tieáp tuïc sinh hai möôi boán khoái u, ngoùn tay, ngoùn chaân, maét,

tai, muõi, mieäng töø ñaây phaùt sinh.

Tuaàn thöù möôøi hai, töôùng baøo thai laàn laàn hình thaønh. Tuaàn thöù möôøi ba, hieän töôùng buïng.

Tuaàn thöù möôøi boán sinh gan, phoåi, tim vaø tyø, thaän. Tuaàn thöù möôøi laêm thì sinh ruoät giaø.

Tuaàn thöù möôøi saùu thì coù ruoät non. Tuaàn thöù möôøi baûy thì coù daï daøy.

Tuaàn thöù möôøi taùm thì khôûi hai choã sinh taïng vaø thuïc taïng.

Tuaàn thöù möôøi chín, sinh xöông ñuøi veá vaø xöông chaân, baøn tay, baøn chaân, caùnh tay, caùc boä phaän cuûa chaân tay ñaõ lieàn nhau.

Tuaàn thöù hai möôi, sinh hình daùng haäu moân, loã ruùn, khuoân maët.

Tuaàn thöù hai möôi moát, xöông coä cuûa caùc boä phaän theo ñoù sinh ra; hai xöông ôû soï ñaàu, ba möôi hai raêng ôû mieäng, baûy xöông ôû coå, hai xöông ôû ñuøi veá, hai xöông khuyûu tay, boán xöông caùnh tay, möôøi hai xöông ôû buïng, möôøi taùm xöông ôû löng, hai xöông coå tay, boán xöông ñaàu goái, boán möôi xöông ôû chaân, moät traêm leû taùm xöông nhoû dính vôùi thòt, trong ñoù, möôøi taùm xöông ôû hai beân hoâng, hai xöông ôû treân mi. Nhö vaäy, xöông trong thaân theå goàm coù ba traêm, chuùng dính lieàn nhau, meàm nhö traùi baàu môùi ra.

Tuaàn thöù hai möôi hai, xöông cöùng daàn nhö traùi baàu chöa giaø.

Tuaàn thöù hai möôi ba, xöông chuyeån thaønh cöùng nhö hoà ñaøo. Ba traêm xöông naøy ñeàu noái lieàn nhau: Xöông chaân noái xöông chaân, xöông ñaàu goái dính xöông ñaàu goái, xöông maét caù dính vôùi xöông maét caù, xöông ñuøi veá dính vôùi xöông ñuøi veá, xöông moâng dính vôùi xöông moâng, xöông soáng dính vôùi xöông soáng, xöông ngöïc dính vôùi xöông ngöïc, xöông hoâng dính vôùi xöông hoâng, xöông vai dính vôùi xöông vai; caùc xöông coå, maët, caùnh tay, coå tay, chaân laàn löôït noùi dính lieàn nhau. Caùc xöông keát tuï nhö vaäy gioáng nhö huyeãn hoùa. Laïi nhö doàn xöông laøm bôø töôùng, gaân boù laïi, maùu chaûy quanh, da thòt bít laáp beân trong, lôùp da moûng phuû leân. Do caùi nhaân laø toäi hay phöôùc maø gaët haùi caùi quaû nhö theá, noù khoâng coù tö töôûng, nöông theo caùi goác taâm cuûa noù theo phong ñaïi daét daãn maø cöû ñoäng.

Baøi tuïng raèng:

*Thaân do xöông doàn laïi, Theo taâm thaû buoâng lung Thaân hieän taïi qua nhanh, Gioáng nhö keùo daét chaïy*

*Haønh nghieäp taïo ñôøi tröôùc, Phaùp thieän, aùc höng khôûi Ví nhö ngöôøi ñi ñöôøng, Baèng phaúng hoaëc gai goác.*

Tuaàn thöù hai möôi boán, sinh baûy traêm daây gaân dính lieàn vôùi thaân. Tuaàn thöù hai möôi laêm, sinh baûy ngaøn maïch haõy coøn chöa ñuû.

Tuaàn thöù hai möôi saùu, taát caû caùc maïch ñeàu hình thaønh ñaày ñuû nhieàu nhö reã caây hoa sen.

Tuaàn thöù hai möôi baûy, ba traêm saùu möôi ba daây gaân ñeàu hình thaønh. Tuaàn thöù hai möôi taùm, thòt baét ñaàu sinh.

Tuaàn thöù hai möôi chín, thòt daøy daàn. Tuaàn thöù ba möôi môùi coù da.

Tuaàn thöù ba möôi moát, da trôû neân daøy vaø cöùng. Tuaàn thöù ba möôi hai, lôùp da hình thaønh.

Tuaàn thöù ba möôi ba, tai, muõi, moâi, ngoùn tay, ñaàu goái, caùc chi tieát hình thaønh.

Tuaàn thöù ba möôi boán, sinh chín möôi chín vaïn loã chaân loâng, toùc maø vaãn chöa

xong.

Tuaàn thöù ba möôi laêm, loã chaân loâng môùi ñaày ñuû. Tuaàn thöù ba möôi saùu, moùng hình thaønh.

Tuaàn thöù ba möôi baûy, trong buïng meï bieát bao nhieâu thöù gioù noåi daäy: Coù gioù môû

tai, maét, muõi, mieäng ñöùa beù. Coù gioù noåi leân nhuoäm toùc, loâng, hoaëc ñeïp ñeõ hoaëc xaáu xí. Laïi coù gioù noåi leân hình thaønh hình saéc cuûa thaân theå, hoaëc laø traéng, ñoû, ñen, coù ñeïp coù xaáu, ñeàu do haønh nghieäp ñôøi tröôùc. Trong baûy ngaøy naøy, sinh thöù gioù laïnh, noùng laøm thoâng ñöôøng ñaïi, tieåu tieän.

Baøi tuïng raèng:

*Trong thaân gaân buoäc laïi Huyeát, caùc maïch hình thaønh Chöùa ñaày ñoà baát tònh*

*Nöôùc röûa caùc loã ræ. Taâm hö doái, khieán vaäy Doái traù maø hôïp thaønh Cô quan nhö ngöôøi goã*

*Nhöng caàu thaät khoù ñöôïc.*

Tuaàn thöù ba möôi taùm, ôû trong thai meï tuøy theo haïnh nghieäp saün coù, töï nhieân gioù noåi leân. Haønh nghieäp ñôøi tröôùc thieän thì coù gioù thôm, coù theå laøm cho thaân yù ñieàu hoøa, khoâng khuyeát taät, gaân xöông ngay ngaén, khieán thaân hình ñeïp ñeõ, ai cuõng thöông kính. Haønh nghieäp saün coù laø aùc thì noåi leân gioù thoái, khieán thaân baát an, chaúng theå vöøa yù, thoåi gaân coát laøm cho cong guø, khoâng ñeïp ñeõ, chaúng ra veû ñaøn oâng, ngöôøi thaáy chaúng öa. Ñoù laø ba möôi taùm tuaàn – chín thaùng thieáu boán ngaøy, thaân theå gaân coát cuûa ñöùa treû thaønh moät con ngöôøi.

Baøi tuïng raèng:

*ÔÛ buïng meï chín thaùng Thì hình theå ñaày ñuû*

*Gaân xöông ñeàu hình thaønh Ñaày ñuû chaúng thieáu gì.*

*Trong buïng daàn töï thaønh Chuùt xíu roài thaønh lôùn Cho ñeán khi ñuû ñaày*

*Nhö traêng vaøo ngaøy raèm.*

Thaân theå ñöùa treû coù hai phaàn: Moät phaàn cuûa cha, moät phaàn cuûa meï. Caùc thöù toùc, loâng, maù, maét, löôõi, yeát haàu, tim gan, ñuøi veá, thaän, ruoät, maùu, thöù meàm maïi cuûa thaân theå töø meï. Coøn moùng, gaân, xöông, raêng, tuûy, naõo, maïch, caùc thöù cöùng thì töø cha.

Baøi tuïng raèng:

*Thaân ngöôøi noái lieàn nhau Ñeàu do cha meï sinh*

*Coù bieát bao boä phaän*

*Nhaân duyeân hoùa laäp thaønh. Nöông vaøo neân thaân saéc Taát phaûi bò suy hao*

*Nhieàu vaät ñoùng thaønh xe Thaân theå cuõng nhö vaäy. Laøm teân coù hai vieäc*

*Laäp thaân gioáng nhö theá Do nöông vaøo cha meï Sau ñoù môùi sinh ra.*

Ñöùa beù ôû trong buïng meï, ôû döôùi sinh taïng, treân thuïc taïng. Beù trai thì löng ôû ngoaøi maët höôùng vaøo trong, ôû hoâng beân traùi. Beù gaùi thì quay löng vaøo meï vaø maët höôùng ra ngoaøi, ôû hoâng beân phaûi, choã hoâi thoái khoå ñau, dô öôùt baát tònh, taát caû gaân coát co ruùt, khoâng duoãi ra ñöôïc, ôû goïn trong caùi boïc da nôi buïng daây nhôï buoäc raøng, choã chöùa maùu huyeát boâi laám böùc baùch. Cöù nöông ôû nôi phaàn tieåu dô baån nhö vaäy tôùi chín thaùng thieáu boán ngaøy. Neáu ñôøi tröôùc coù laøm vieäc thieän thì vaøo ngaøy ñaàu, ngaøy keá nghó raèng: Ta ôû taïi cung ñieän cuõng nhö treân trôøi. Coøn keû laøm aùc thì cho laø ôû ñòa nguïc Neâ-leâ theá gian, ñeán ngaøy thöù ba thì buoàn raàu chaúng vui, ñeán ngaøy thöù tö thì buïng ngöôøi meï noåi gioù, hoaëc phía treân, hoaëc phía döôùi, laøm chuyeån ñoåi thaân hình ñöùa beù, khieán quay ngöôïc ñaàu höôùng ra cöûa mình. Keû coù ñöùc thì nghó raèng: Ta nhaûy vaøo trong ao nöôùc taém vui chôi nhö rôi vaøo choán hoa thôm ôû röøng saâu vaäy. Coøn keû voâ phöôùc thì töï nghó ta töø treân nuùi rôi vaøo trong haàm xí dô baån beân bôø caây, hoaëc nhö treân löôùi gai choán ñòa nguïc, trong taûng ñaù giöõa ñoàng troáng, trong choán kieám kích, saàu lo chaúng vui. Quaû baùo cuûa vieäc thieän, aùc chaúng ñoàng nhö vaäy.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö rôi vaøo löûa chaùy Khoùi muø bao chung quanh Quaû buoâng lung ñaõ ñeán Nhö ôû trong nöôùc soâi.*

*Nguyeân do cuûa khoå, laïc Ñeàu do toäi, phöôùc thaønh Vieäc laøm khi coøn soáng Thoï thaân ñeàu nhö vaäy.*

Thaân ñöùa beù ñaõ höôùng ñeán cöûa mình, laïi khi sinh ra, bò gioù beân ngoaøi thoåi. Ngöôøi

meï duøng tay thaám nöôùc noùng röûa thì ñau ñôùn böùc baùch nhö laø bò beänh gheû, vì theá khoå naõo sôï cheát, lieàn khôûi nghi hoaëc, cho neân meâ muoäi chaúng bieát töø ñaâu ñeán ñaây. Vöøa sinh ra ñôøi, nôi maùu huyeát dính hoâi, loaøi quyû mò xuùm ñeán vaây quanh. Trong choã gian taø, loaøi phi thi xuùc chaïm, loaøi ñoäc haïi, quyû ñieân ñeàu rình raäp xaâm phaïm. Nhö ôû ngaõ tö ñöôøng, laøm rôi moät cuïc thòt, caùc loaøi quaï, dieàu, caét, soùi ñeàu ñeán tranh giaønh, caùc loaøi yeâu quyû taø vaïy muoán ñöôïc ñöùa beù, bao vaây chung quanh, cuõng gioáng nhö theá. Ngöôøi ñôøi tröôùc laøm thieän thì ñaùm taø vaïy chaúng deã xaâm phaïm ñöôïc. Neáu ñôøi tröôùc laøm aùc thì ñaùm taø vaïy lieàn chuïp laáy. Khi ñöùa beù môùi sinh, nhôø vaøo söõa meï maø soáng, daàn daàn lôùn leân nhôø aên uoáng maø toàn taïi.

Baøi tuïng raèng:

*Khi ôû trong baøo thai Gaëp bieát bao khoå naõo Ñaõ sinh, ñöôïc laøm ngöôøi Khoå aáy gaáp traêm ngaøn. Caùc caên ñaõ thaønh töïu*

*Vì thaân voán mong manh Coù sinh phaûi giaø cheát Quaû thaät raát hö doái.*

Ñöùa beù khi ñaõ tröôûng thaønh, laøm luïng nuoâi thaân. Vöøa thu hoaïch luùa thoùc thì thaân theå töùc thôøi sinh ra taùm möôi loaøi truøng:

Hai loaøi ôû chaân toùc: Moät teân laø Ñieàm, hai teân laø Troïng ñieàm. Ba loaøi ôû treân ñaàu teân laø Kieân coá, Thöông toån, Huûy haïi.

Moät loaøi ôû naõo, hai loaøi ôû ngoaøi naõo: Moät teân laø Trieát vò, hai laø Hao nhieãu, ba teân laø Coái loaïn.

Hai loaøi ôû treân traùn: Moät teân laø Ty haï, hai teân laø Huû huû.

Hai loaøi ôû maét: Moät teân laø Thieät ñieàm, hai teân laø Troïng ñieàm. Hai loaøi ôû tai: Moät teân laø Thöùc vò, hai teân laø Hieän vò anh.

Hai loaøi ôû nhó caên: Moät teân laø Xích, hai teân laø Phuïc xích. Hai loaøi ôû muõi: Moät teân laø Phì, hai teân laø Phuïc phì.

Hai loaøi ôû trong mieäng: Moät teân laø Dieâu, hai teân laø Ñoäng dieâu. Hai loaøi trong raêng: Moät teân laø AÙc teä, hai teân laø Hung baïo.

Ba loaøi ôû chaân raêng teân laø Suyeån töùc, Höu chæ, Toát dieät. Moät loaøi ôû löôõi teân laø Cam myõ.

Moät loaøi ôû caên löôõi teân laø Nhu nhuyeán. Moät loaøi ôû lôïi teân laø Lai vaõng.

Moät loaøi ôû yeát haàu teân laø Ñaïm haàu.

Hai loaøi ôû ñoàng töû: Moät laø Thuøy, hai laø Phuïc thuøy. Moät loaøi ôû caùnh tay teân laø Truï laäp.

Moät loaøi ôû tay teân laø Chaâu trieàn.

Hai loaøi ôû ngöïc: Moät teân laø Ngaïch Khanh, hai teân laø Quaûng phoá. Moät loaøi ôû tim teân laø Bang baùo.

Moät loaøi ôû vuù teân laø Chuùng hieän. Moät loaøi ôû roán teân laø Vi nhieãu.

Hai loaøi ôû hoâng: Moät teân laø Nguyeät, hai teân laø Nguyeät dieän.

Hai loaøi ôû xöông soáng: Moät teân laø Nguyeät haønh, hai teân laø Nguyeät maïo.

Moät loaøi ôû giöõa löng vaø ngöïc teân laø An phong. Moät loaøi ôû trong da teân laø Hoå traûo.

Hai loaøi ôû thòt: Moät teân laø Tieâu löï, hai teân laø Thieâu thoï. Boán loaøi ôû xöông laø Thaäm ñoäc, Taäp ñoäc, Teâ coát, Taïp ñoäc.

Naêm loaøi ôû tuûy teân laø: Saùt haïi, Voâ saùt, Phaù hoaïi, Ly haøi, Baïch coát.

Hai loaøi ôû ruoät giaø: Moät teân laø Khöông lang, hai teân laø Khöông lang hueà. Hai loaøi ôû ruoät non: Moät teân laø Nhi töû, hai teân laø Phuïc töû.

Moät loaøi ôû gan teân laø Ngaân töû. Moät loaøi ôû sinh taïng teân laø Bí thu.

Moät loaøi ôû thuïc taïng teân laø Thaùi töùc.

Moät loaøi ôû ñöôøng tieâu hoùa teân laø Troïng thaân.

Ba loaøi ôû trong phaân teân laø Caân muïc, Kieát muïc, Bieân phaùt. Hai loaøi ôû xöông cuït: Moät teân laø Löu haï, hai teân laø Troïng löu.

Naêm loaøi ôû nöôùc boït teân laø: Toâng taùnh, AÙc toäc, Ngoïa mò, Baát giaùo, Hoä traáp. Moät loaøi ôû ñuøi veá teân laø Qua tröông.

Moät loaøi ôû ñaàu goái teân laø Hieän thöôïng. Moät loaøi ôû maét caù teân laø Chaâm hueà.

Moät loaøi ôû chaân teân laø Tieâu nhieân.

Moät loaøi ôû loøng baøn chaân teân laø Thöïc bì.

Ñoù laø taùm möôi loaøi truøng ôû nôi thaân ngöôøi, ngaøy ñeâm gaëm nhaám thaân theå. Baøi tuïng raèng:

*Töø ñaàu toùc xuoáng tôùi chaân Trong khaép thaân truøng aên ngöôøi Nghó kyõ noù laø caáu ueá*

*Ví duï saùnh nhö nöôùc dô. Töø mình sinh laïi haïi mình Nhö ñao oaùn laøm haïi ngöôøi*

*Thöôøng ñeán aên moøn thaân theå Nhö doøng nöôùc xoùi hai bôø.*

Trong thaân ngöôøi, do gioù, gaây beänh coù moät traêm leû moät chöùng; haøn, nhieät coäng laïi moãi loaïi coù moät traêm leû moät. Goàm chung laïi coù boán traêm leû boán chöùng beänh ôû trong thaân ngöôøi. Nhö goã sinh löûa, laïi töï ñoát chaùy, beänh cuõng nhö vaäy, voán do thaân sinh laïi laøm nguy thaân. Vaø trong, ngoaøi thaân, taùm möôi loaøi truøng, quaáy ñoäng thaân theå, khieán ngöôøi baát an, huoáng gì laïi theâm nhöõng khoå naõo beân ngoaøi nöõa. Nghó thaân nhö vaäy, thöôøng khôûi saàu lo. Nhöng keû phaøm phu, töï cho an oån, chaúng nghe chaúng hieåu. Vì sao? Vì chaúng thaáy söï thaät.

Baøi tuïng raèng:

*Toùc loâng, caùc moùng, raêng Tim, thòt cuøng da xöông Tinh huyeát, haøn, nhieät sinh Tuûy, naõo, môõ sinh, thuïc Nöôùc maét cuøng muõi, daõi Ñaïi tieåu tieän thöôøng chaûy Thaät cöïc kyø baát tònh Ngöôøi ngu cho laø quyù.*

Nghó veà thaân ngöôøi, bao phuû baèng moät lôùp da moûng, nhö doàn caùc caây taùo, caây gai laïi boïc moät lôùp raát moûng; vì ñöôïc che laïi neân con ngöôøi chaúng bieát. Giaû söû loät heát lôùp da ra nhö khoái thòt baát ñoäng thì caùi gì coù theå goïi laø thaân ngöôøi. Caùc ñoát xöông choáng ñôõ nhau nhö xích saét noái lieàn. Xem xeùt kyõ nhö vaäy coøn chaúng ñuû ñeå nhaøm chaùn, huoáng laø gaàn guõi ñeå nhìn ngaém ö?

Khi aáy, duøng keä maø than:

*Nghó voán laø dô ueá Ví nhö caây vöõa thoái*

*Chaúng khaùc caùc traàn caáu Truøng trong thaân cuõng vaäy. Nhö toâ veõ tranh ñeïp*

*Roát cuoäc seõ hö haïi*

*Söï thaät thaáy voán khoâng Ñaâu ñaùng ñeå gaàn guõi.*

Ngöôøi ñôøi ñaõ taïo ra ñieàu hoïa phuùc, coù keû chöa heát tuoåi thoï ñaõ cheát yeåu. Ví nhö thôï ñoà goám, laøm caùc ñoà baèng ñaát nung, coù caùi môùi laøm thì bò beå, coù caùi khi muoán söûa laïi ñeå nung bò beå, hoaëc coù caùi bò beå treân loø nung, coù caùi bò beå khi ñöa xuoáng, coù caùi ñeå xuoáng ñaát bò beå, coù caùi va chaïm bò beå, coù caùi doøn quaù bò beå, coù caùi beå trong loø, coù caùi nung chín bò beå, coù caùc bò beå khi di chuyeån, coù caùi söû duïng bò beå, duø khoâng söû duïng laâu ngaøy cuõng beå.

Con ngöôøi cuõng vaäy, coù keû vöøa môùi khôûi yù ñi ñaàu thai, nhöng chöa ñi ñaõ cheát. Hoaëc coù keû hai caên taïi thai môùi nhö kem, coù keû nhö bô, nhö mieáng thòt, cuïc thòt, ñaày ñuû saùu tình, hoaëc chöa ñaày ñuû maø ñaõ cheát. Hoaëc coù keû khi saép sinh, hoaëc vöøa môùi sinh moät ngaøy, traêm ngaøy, moät tuoåi, möôøi tuoåi, tröôûng thaønh thì cheát. Hoaëc coù keû hai möôi, ba möôi, boán möôi, naêm möôi tuoåi thì cheát; töø moät tuoåi cho ñeán traêm tuoåi môùi cheát, tuy tröôøng thoï nhöng roài cuõng cheát. Naêm aám nhö vaäy voán laø khoâng, laàn löôït nöông nhau, khoaûnh khaéc coù, roài khoaûnh khaéc maát, caát chaân leân, haï chaân xuoáng ñeàu laø voâ thöôøng. Ngöôøi ngu si chaúng nghe, chaúng bieát, ngöôïc laïi cho laø coù thaân. Töø treû cho ñeán giaø ñeàu cho laø ngaõ sôû, baûo laø thuaàn chaát, chaúng bieát luoân bieán ñoåi voâ thöôøng. Ngöôøi tu haønh neân tö duy quaùn xeùt ñieàu aáy. Töø nhö theá ñeán nhö theá, khoâng nhö theá thì khoâng coù gì.

Theá naøo goïi laø töø nhö theá ñeán nhö theá?

Do haønh nghieäp goác ñaõ taïo ra hoïa, phuùc cho neân ñeán khi cheát ôû taïi thaân Trung aám, roài ñeán thaàn thöùc ôû trong baøo thai, hình traïng nhö vaùng söõa moûng, cuïc thòt, khuùc thòt daàn daàn ñeán thòt cöùng, roài coù saùu caên, saùu caên ñaày ñuû thì sinh ra. Töø thaân treû thô ñeán trung nieân, cho tôùi giaø beänh, roài laïi trôû veà coõi cheát. Naêm aám aáy cöù xoay vaàn trong sinh töû, maõi maõi nhö doøng soâng khoâng ngöøng nghæ, taát caû ñeàu khoâng, gioáng nhö huyeãn hoùa. Cöù ñaûo loä nhö vaäy cho ñeán giaø, beänh, cheát. Ví nhö coù thaønh lôùn, cöûa phía taây phaùt hoûa, töø ñoù tuaàn töï thieâu ñoát cho ñeán cöûa phía Ñoâng ñeàu thaønh tro taøn, baûo laø löûa nôi cöûa Ñoâng chaúng phaûi laø löûa luùc phaùt khôûi. Nhöng söï thieâu chaùy ñoù chaúng lìa ngoïn löûa goác. Con ngöôøi cuõng vaäy, do nhaân duyeân goác roài tuøy theo ñoù maø coù hoïa, phuùc. Neân quaùn xeùt theá naøy, do nhö vaäy môùi coù nhö vaäy.

Theá naøo goïi laø khoâng nhö vaäy thì khoâng coù?

Khoâng coù hoïa hay phöôùc vaø caùc traàn lao khaùc thì chaúng veà coõi cheát, ñaõ khoâng cheát thì khoâng coù thaân Trung aám, neáu khoâng coù thaân Trung aám thì do ñaâu coù sinh. Ñaõ khoâng coù sinh thì gia,ø beänh, cheát do ñaâu maø coù. Nghó veà goác ngoïn cuûa doøng sinh töû nhö theá,

ngöôøi tu haønh neân quaùn veà choã phaùt xuaát, söï hình thaønh vaø tieâu hoaïi cuûa naêm aám.

Baøi tuïng raèng:

*Bieát roõ nghóa trí tueä Taâm tònh nhö traêng troøn Giöõ chí cho chuyeân nhaát*

*Thöông yeâu ngöôøi ba coõi... Nhö hoa sen trong nöôùc Moïc leân ñeïp meàm maïi Mieäng noùi ra lôøi noùi*

*Ngöôøi nghe ñöôïc vui möøng. Dieãn roõ goác phaùt khôûi Hieåu roài döùt heát saïch*

*Ñaït naêng nhaân roát raùo*

*Vì thöông xoùt chuùng sinh. Neân ta töø kinh Phaät*

*Löôïc choïn maø cheùp ra*

*Do giaûng thuyeát Phaät phaùp Neân taïo kinh tu haønh.*

