KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 31**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 10)**

**TAM THAÄP TAM THIEÂN (Phaàn 7)**

Ñeá Thích laïi chæ cho chö Thieân quaû baùo boá thí baäc thöôïng, ñaày ñuû tö taâm, ruoäng phöôùc, taøi vaät vaø coâng ñöùc. Ruoäng phöôùc thuø thaéng laø caùc Ñöùc Nhö Lai, taøi vaät ñaày ñuû laø thöùc aên uoáng vaø cuûa caûi, tö taâm ñaày ñuû laø cuùng döôøng baèng tín taâm vöõng chaéc. Boá thí nhö vaäy ñöôïc quaû baùo lôùn ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi, hoaëc ñöôïc sinh leân trôøi coù oai ñöùc lôùn, hoaëc sinh vaøo coõi ngöôøi laøm Chuyeån luaân vöông ñaày ñuû baûy baùu laøm vua trong boán coõi vaø coù baûy thöù baùu khaùc. Vò Chuyeån luaân vöông naøy thuaän haønh chaùnh phaùp, ñaày ñuû taát caû giöõ giôùi, tu tueä, nhaäp Nieát-baøn, ñoù laø boá thí baäc thöôïng.

Nhìn trong vaùch hoï thaáy ñöôïc quaû baùo cuûa caùc caùch boá thí.

Ñeá Thích laïi chæ quaû baùo cuûa ba caùch boá thí hieän treân vaùch löu ly trong suoát. Neáu boá thí taøi vaät cuûa mình laøm ra thì ñöôïc giaøu coù nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn boá thí voâ uùy thì sinh trong nöôùc lôùn, laøm thuû lónh hoaëc vua, khoâng coù nhöõng tai naïn nhö binh ñao, taät dòch, cheát yeåu, khoâng sôï oaùn ñòch, khoâng beänh hoaïn, ñöôïc an oån, khoâng coù sôï veà nöôùc, löûa, beänh taät hoaëc ñöôïc laøm vua, quan, soáng laâu. Ñoù laø quaû baùo cuûa voâ uùy thí.

Nhìn trong vaùch göông thaáy nhöõng nghieäp nhö vaäy. Laïi nhìn thaáy caùch boá thí thuø thaéng nhö boá thí phaùp laø toái thöôïng, dieät haún haït gioáng höõu vi sinh töû. Ñoù laø boá thí voâ thöôïng, tuøy taâm thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà. Laïi nhìn thaáy nghieäp quaû treân vaùch göông. Neáu nhö vì taøi vaät maø thuyeát phaùp cho ngöôøi, khoâng vì taâm bi taïo lôïi ích cho chuùng sinh maø laáy taøi vaät, ñoù laø phaùp thí baäc haï. Caùch thí naøy khoâng vì taâm thieän thuyeát phaùp cho ngöôøi maø chæ vì taøi lôïi, baûn thaân khoâng tu taäp nhö nhöõng gì mình dieãn thuyeát, ñoù laø boá thí baäc haï. Neáu thuyeát phaùp maø ñöôïc taøi vaät roài uoáng röôïu hay aên uoáng vôùi ngöôøi nöõ, nhö caùch cuûa ngöôøi ca kòch, buoân baùn caàu taøi lôïi, phaùp thí ñoù ñaït quaû raát nhoû. Nhìn trong vaùch thaáy nhöõng ngöôøi boá thí phaùp nhö vaäy ñöôïc sinh leân trôøi laøm chim coù trí tueä, bieát noùi phaùp, ñoù laø phaùp thí baäc haï.

Theá naøo laø phaùp thí baäc trung? Vì muoán ñöôïc tieáng khen, muoán thaéng ngöôøi khaùc, muoán thaéng ñaïi phaùp sö maø thuyeát phaùp cho ngöôøi, hoaëc thuyeát phaùp cho ngöôøi vôùi taâm ganh gheùt, phaùp thí ñoù cuõng ñöôïc quaû baùo nhoû, sinh leân coõi trôøi höôûng quaû baùo baäc trung hoaëc ñöôïc sinh trong coõi ngöôøi.

Thieân vöông Ñeá Thích ñaõ chæ heát moïi vieäc trong göông, ñoù laø phaùp thí baäc trung.

Theá naøo laø phaùp thí baäc thöôïng? Vôùi taâm thanh tònh muoán taêng tröôûng trí tueä cho chuùng sinh maø thuyeát phaùp, khoâng vì taøi lôïi, muoán cho chuùng sinh khoâng vì taø kieán truï trong chaùnh phaùp. Phaùp thí naøy töï lôïi, lôïi tha, laø voâ thöôïng toái thaéng, ñeán khi ñaït Nieát- baøn maø phöôùc ñöùc vaãn khoâng heát, ñoù laø phaùp thí baäc thöôïng. Laïi coù caùch phaùp thí khaùc, Ñeá Thích chæ quaû baùo cuûa caùch boá thí khaùc cho Thieân chuùng xem bieát: Phaùp thí baäc haï laø noùi phaùp boá thí, khoâng noùi ñeán trí tueä. Phaùp thí baäc trung laø noùi trì giôùi. Phaùp thí baäc thöôïng laø noùi ñeán trí tueä giaûi thoaùt. Trí tueä baäc haï laø thuyeát phaùp maø ít ngöôøi giaùc ngoä,

chæ noùi boá thí maø khoâng noùi phaùp khaùc. Thuyeát phaùp maø laøm cho hoï bieát giöõ giôùi sau ñöôïc trí tueä, hoï tin thuaän, ñaéc A-la-haùn, chaám döùt caùc laäu hoaëc kieát phöôïc, ñaït hai giaûi thoaùt, ñoù laø phaùp thí baäc haï. Vì sao? Vì chæ noùi phaùp boá thí töông öùng.

Theá naøo laø phaùp thí baäc trung? Thuyeát phaùp töông öng trì giôùi ñeå tu taâm, ñoù laø trí tueä baäc trung soi trong vaùch göông thaáy caùc quaû baùo cuûa nghieäp nhö theá, thuaän vôùi trí tueä, ñaéc A-la-haùn, mau dieät tröø caùc laäu hoaëc, hoaëc ñaéc quaû Duyeân giaùc, ñoù laø phaùp thí baäc trung. Nhìn trong vaùch göông thaáy caùc töôùng nhö vaäy ñoù laø phaùp thí baäc trung.

Theá naøo laø phaùp thí baäc thöôïng? Noùi coâng ñöùc trí tueä ñeå tu tö taâm, khoâng caàu aân hueä, chæ vì lôïi ích ngöôøi maø thuyeát phaùp, noùi taùc hai cuûa duïc, vò cuûa duïc laø troùi buoäc, xuaát ly laø an laïc, laøm cho ngöôøi taø kieán soáng trong chaùnh phaùp, thuyeát phaùp thanh tònh khoâng nhô. Phaùp thí baäc thöôïng naøy ñaït quaû Boà-ñeà, Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Voâ Thöôïng Ñieàu Ngöï, Thieân Nhaân Sö. Chaùnh phaùp voâ thöôïng laø phaùp ñieàu phuïc, tröôùc giöõa sau ñeàu thieän, thaønh töïu voâ thöôïng Nhaát thieát chuûng trí, noùi phaùp giaûi thoaùt cho chuùng sinh ñoù laø phaùp thí baäc thöôïng.

Thích-ca Ñeà-baø laïi quan saùt nghieäp quaû trong göông ñeå chæ cho chö Thieân, thaáy vaäy, ai cuõng hoå theïn. Ñeá Thích noùi vôùi chö Thieân: Thieân töû! Caùc oâng ñöøng soáng phoùng daät. Vì sao? Vì taïo nhaân ñoù thì sinh nôi naøo cuõng chòu quaû töông tôï. Thieân töû! Caùc oâng haõy ñeán choã ta maø xem quaû baùo cuûa nghieäp mình. Caùc oâng haõy quan saùt quaû baùo cuûa nghieäp thöôïng, trung, haï thì neân tu haïnh khoâng phoùng daät. Thaáy nhö vieäc nghieäp baùo hy höõu nhö vaäy, chö Thieân sinh taâm chaùn gheùt sinh töû, noùi keä:

*Duïc laïc giaû doái Baûn taùnh yeáu suy Meâ vì duïc laïc Khoâng bieát lo sôï. Ai tin tình duïc Khoâng coù lôïi ích Nghieäp thieän ñaõ heát Saép cheát môùi bieát. Thaéng laïc traøn ñaày AÉt phaûi suy giaûm Tham ñaém duïc laïc Maát thì theâm khoå.*

*Töø trong coõi trôøi Ñoïa vaøo ñòa nguïc Thaân taâm chòu khoå Ñuû thöù daèn vaët.*

*Khoå naøy khoù löôøng Khoå ñau baäc nhaát Laø aùi bieät ly*

*Coøn hôn theá nöõa. Laø söï sinh ly*

*Chö Thieân luoân gaëp Keû ngu khoâng bieát Taâm aùi löøa doái.*

*Ban ñaàu doái gaït*

*Bò duïc meâ hoaëc Traûi qua traêm ngaøn Vaïn öùc trieäu naêm. Ñöôïc duïc laïi maát Khoâng theå baûo toàn*

*Nghieäp thieän laø nhaân Ñöôïc quaû baùo vui.*

*Khoâng nhaân khoâng quaû Cuõng nhö khoâng caây Nhö ñoäc haïi mình Phoùng daät cuõng theá.*

*Nhö löûa thieâu ñoát Nhö dao, nhö kích Tröôùc nhö baïn thaân Sau thaønh oaùn ñòch. Nhö caù nuoát caâu Phoùng daät cuõng theá*

*Trôøi, roàng, quyû, ngöôøi Vaø A-tu-la.*

*Ñeàu vì phoùng daät Chòu khoå naõo lôùn Thieân vöông bieát cho Chuùng toâi nhôø phöôùc Ñöôïc oâng ôû ñaây*

*Chæ nguïc sinh töû.*

Noùi keä xong, caùc Thieân töû thöa:

–Thieân vöông! Laøm sao ngaøi bieát ñöôïc? Ai chæ cho ngaøi phaùp naøy? Ñeá Thích noùi vôùi caùc Thieân töû:

–Caùc oâng haõy laéng nghe, ta seõ noùi. Luùc ta môùi sinh leân coõi naøy, coù moät Thieân töû truù ôû choán cuõ teân laø Tu-ma-la, oâng laø ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa ta, ta ñaõ nghe oâng aáy keå nhöõng vieäc aáy.

Luùc baáy giôø coù Phaät Ca-dieáp vì muoán ñieàu phuïc chö Thieân neân ñeán coõi naøy. Thaáy caùc Thieân töû cöù maõi phoùng daät neân Ñöùc Phaät Ca-dieáp muoán laøm lôïi ích cho chö Thieân, ñaõ duøng thaàn thoâng ghi nhôù maø taïo ra vaùch göông nghieäp ñeå laïi trong caây naøy. Luùc ñoù ta cuõng buoâng lung neân Tu-ma-la chæ cho ta phaùp naøy, caùc oâng khoâng neân phoùng daät. Vì sao? Vì laø taát caû phaùp höõu vi ñeàu laø voâ thöôøng, bieán hoaïi. Neáu taâm caùc oâng buoâng lung thì haõy vaøo caây naøy maø quan saùt saéc thaân thöôïng, trung, haï thì töï hoå theïn. Neáu Thieân töû naøo tin phaùp khoâng phoùng daät thì chæ phaùp naøy cho hoï. Vì sao? Vì ñoù laø Ñöùc Nhö Lai laøm lôïi ích cho chuùng sinh maø chæ vieäc naøy, ñieàu phuïc chö Thieân ñeå hoï nhìn trong göông nghieäp maø soáng theo phaùp laønh, roài sau ñoù trôû veà Dieâm-phuø-ñeà.

Ta ñaõ nghe vò trôøi phöôùc ñöùc ñoù noùi nhöõng vieäc khoù thaáy naøy. Luùc aáy, ta nghe xong, muoán boû phoùng daät neân cuøng Thieân chuùng ñeán nôi naøy ñeå hoï ñeàu xaáu hoå. Vì theá, hoâm nay ta chæ nghieäp thöôïng, trung, haï treân vaùch göông naøy cho caùc oâng thaáy. Thieân töû! Caùc oâng haõy caån thaän chôù buoâng lung.

Ñeá Thích laïi baûo chö Thieân: Ta seõ cuøng caùc oâng ñeán caây thöù hai quan saùt trong

göông nghieäp. Ngaøy xöa Ñöùc Nhö Lai Ca-dieáp ñaõ thò hieän bieán hoùa trong caây naøy ñeå laøm lôïi ích cho taát caû chö Thieân buoâng lung, ñeå hoï quan saùt löôùi nghieäp sinh töû. Ta seõ chæ cho caùc oâng.

Noùi xong, Thieân vöông Thích-ca cuùi ñaàu ñaûnh leã Nhö Lai, ra khoûi cöûa roài ñoùng cöûa laïi. Coù nhöõng Thieân chuùng khaùc ñang vui chôi ca muùa thoï laïc, thaáy Ñeá Thích hoï ñi ñeán cuùi ñaàu ñaûnh leã, ca muùa vui chôi, laáy caùc loaøi hoa nhö Baùt-ñaàu-ma… neùm cho nhau.

Khi aáy chö Thieân töø trong caây ñi ra, ñeán choã chö Thieân phoùng daät noùi nhöõng vieäc hy höõu ñaõ thaáy nhöng hoï khoâng nghe, khoâng tin.

Ñeå ñieàu phuïc chö Thieân phoùng daät, Ñeá Thích cuõng cuøng hoï vui chôi trong ao sen, troåi kyõ nhaïc trôøi ñuû caùc aâm thanh, cuøng nhau vui ñuøa, trang söùc voøng hoa, y phuïc coõi trôøi, vaøo caùc vöôøn röøng vui chôi thoï laïc, ñoù laø do nghieäp thieän.

Baáy giôø, chö Thieân cuøng Ñeá Thích vaøo göông nghieäp, thaáy quaû baùo cuûa nghieäp, moïi ngöôøi ñeàu khoâng vui chôi nöõa, gioáng nhö baäc voâ hoïc, nhöõng vieäc laøm ñaõ xong, khoâng soáng phoùng daät, soáng oån ñònh, thaáy chö Thieân tham ñaém buoâng lung sinh taâm xoùt thöông, noùi:

–Caùc Thieân töû naøy cöù maõi buoâng lung, khoâng bieát seõ bò thoaùi ñoïa, löu chuyeån theo nghieäp, ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, thuaän theo nghieäp phieàn naõo, khoâng laùnh xa taát caû nghieäp sinh töû, theo nghieäp thieän, aùc maø hoï ñaõ taïo seõ chòu quaû töông xöùng. Thieân töû quan saùt chö Thieân phoùng daät sinh taâm thöông xoùt.

Khi aáy, chö Thieân ôû ñieän Thieän phaùp thöa vôùi Ñeá Thích:

–Nhôø aân ñöùc cuûa Thieân vöông maø chuùng toâi thoï nhaän naêm duïc laïc. Chö Thieân vui chôi trong caùc vöôøn röøng, thoï höôûng dieäu laïc. Thieân vöông! Côù sao khoâng giuùp ñôõ chuùng toâi?

Ñeá Thích noùi keä cho chö Thieân:

*Thieân töû! OÂng ham vui Phaàn nhieàu soáng phoùng daät Vì tham aùi phoùng daät Khoâng thaáy ñöôïc chaân ñeá. Taâm ai luoân phoùng daät*

*Seõ khoâng coù quaû laønh Ngöôøi xa lìa nghieäp thieän Seõ ñoïa trong ñòa nguïc.*

*Taát caû nhöõng tham aùi Ñeàu phaûi coù chia ly Caùc oâng khoâng hay bieát Baát chôït bò ñoïa laïc.*

*Luùc thoï maïng saép heát Caùc caên ñeàu hoaïi dieät Khi ñoù môùi bieát khoå*

*Phuùt choác khoâng traùnh khoûi. Ví nhö voøng löûa xoay*

*Nhö thaønh Caøn-thaùt-baø Ba coõi ñeàu voâ thöôøng Cuõng nhö boït boùng nöôùc. Ví nhö boït nöôùc tuï*

*Keû ngu nhôø vaøo ñoù*

*ÔÛ trong phaùp voâ thöôøng Laïi sinh taâm vui veû.*

*Duø cho trôøi hay ngöôøi Daï-xoa, roàng, quyû thaàn Khi cheát nghieäp troùi buoäc Khoâng coù ai cöùu ñöôïc.*

*Nghó cheát khi chöa ñeán Maø tu taäp nghieäp thieän Thaàn cheát raát baïo aùc Ñöøng ñeå sau hoái haän. Ta nay daïy caùc oâng Caån thaän chôù phoùng daät Caùc oâng bò aùi che*

*Chaïy ñuoåi theo caûnh giôùi. Caûnh giôùi buoäc caùc oâng Ñoù laø nhaân ñòa nguïc*

*Vì theá haõy lìa boû Ñeå tìm nôi an oån.*

Khi Ñeá Thích noùi phaùp naøy cho chö Thieân, chö Thieân phoùng daät khoâng ngöøng nghæ, chæ tröø nhöõng ngöôøi ñaõ thaáy göông nghieäp thì sinh taâm nhaøm chaùn, thöa Ñeá Thích:

–Xin Thieân chuû haõy vaøo caây ta-la thöù hai.

Caây naøy do Ñöùc Ca-dieáp taïo lôïi ích cho chö Thieân phoùng daät maø bieán hoùa ra löôùi nghieäp, hieän ra vaùch göông chæ nghieäp baùo sinh töû cho chö Thieân.

Ñeá Thích bieát chö Thieân phoùng daät thích vui chôi neân ñöa hoï ñeán choã khaùc, cuøng chö Thieân khoâng phoùng daät ñi ñeán caây thöù hai. Ñeán nôi, Thieân chuû laáy chaøy kim cang ñaùnh vaøo caây lôùn, caùnh cöûa môû ra. Thieân chuû Thích-ca vaø Thieân chuùng vui veû cuøng nhau ñi vaøo trong caây. Vaøo ñoù, Thieân chuùng thaáy vöôøn röøng troâng thaät ñaùng yeâu maø hoï chöa bao giôø thaáy. ÔÛ ñoù coù moïi thöù caàn duøng, coù nhieàu loaøi chim, ao sen ñaày hoa xinh ñeïp, voâ löôïng caây vaøng troâng thaät ñeïp, gioù nheï thoåi ñeán laøm moïi ngöôøi vui veû, coù nuùi baûy baùu lôùn, chim choùc hoùt raát hay, caây Nhö yù saùng röïc nhö maët trôøi. Caây ta-la naøy laïi coù nhöõng doøng soâng ñaày thöùc aên uoáng, höông vò löu xuaát ra raát tuyeät dieäu ñuû caùc höông thôm, naêm caên thoï höôûng dieäu laïc nôi naêm caûnh thích thuù. Nhöõng chö Thieân coù phöôùc ñöùc ngöûi muøi höông naøy coøn tham ñaém huoáng chi chö Thieân khaùc. Ñeá Thích ñaõ chæ cho chö Thieân thaáy nhöõng vöôøn röøng… kyø laï maø vöôøn röøng, ao hoa ôû ngoaøi khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu. Ñeá Thích cuøng chö Thieân leân nuùi löu ly, nuùi naøy trong saïch khoâng gì baèng. Treân ñænh nuùi coù ñieän ngaøn truï baèng löu ly, lan can baèng xích lieân hoa baûo, maët ñaát baèng vaøng roøng. Cung ñieän löu ly aáy daøi naêm do-tuaàn, roäng ba do-tuaàn, ñoù laø do Ñöùc Ca-dieáp hoùa ra. Ñeá Thích cuøng Thieân chuùng ñi treân theàm baûy baùu leân ñieän löu ly, nhìn thaáy caûnh töôïng cuûa Phaät Ca-dieáp gioáng nhö luùc Phaät coøn thuyeát phaùp trong ñieän. Ñeá Thích cuøng chö Thieân ñaûnh leã töôïng Phaät, sinh taâm kính tin. Laïy xong, noùi keä khen Phaät:

*Nhö Lai toái thöôïng cuûa theá gian*

*Ñaït chaân giaûi thoaùt, thaáy nhö thaät AÛnh töôïng tòch tónh khoâng gì saùnh*

*Môû ñaïo giaûi thoaùt thaät cao sieâu. Ngöôøi naøo thöôøng leã Ñöùc Nhö Lai Taâm tòch, tònh tín khoâng tyø veát Ngöôøi naøy thoaùt haún coõi lo sôï Luoân ñöôïc ôû nôi an oån, vui.*

*Giaùo phaùp thanh tònh kyø dieäu aáy Dieãn thuyeát ôû nôi thaät tòch tónh Giaùo phaùp maø Phaät ñaõ thuyeát giaûng Chæ ñaïo Nieát-baøn cho chuùng sinh.*

*Chuùng sinh naøo nhôù giaùo phaùp naøy Laø ngöôøi voâ uùy thaät duõng maõnh Chaéc chaén ñaït ñöôïc quaû voâ thöôïng Taâm vui an oån, khoâng lo sôï.*

*Chuùng sinh naøo nhôù ñeán chaân ñeá Nhö ngöôøi qua soâng leân thuyeàn beø Ngöôøi aáy seõ vöôït bieån ba coõi*

*Ñoäc aùc, nguy hieåm nhö doøng xoaùy. Nhö Lai chaùnh giaùc, maét theá gian Quaùn xeùt caùc phaùp khaép moïi nôi AÙnh saùng cuûa Phaät khoâng gì saùnh Taát caû aùnh saùng khoâng baèng ñöôïc. Chuùng sinh nghó nhôù, taâm oâ tröôïc Ngu si, saân haän, tham duïc laïc Doøng nöôùc trí tueä lôùn, thanh tònh Röûa saïch nhô ueá cuûa chuùng sinh. Taát caû chuùng sinh khoâng thaáy ñöôïc Ngoaïi ñaïo kieâu maïn chaúng ai hay Phaùp naøy thanh tònh lìa traàn caáu Theá Toân chæ roõ cho muoân loaøi.*

*Keû ham phoùng daät khoâng ai cöùu Chæ coù ñaïo sö cöùu chuùng sinh Vöôït qua sinh töû ñeán bôø giaùc*

*Cöùu ñoä chuùng sinh khoâng ngöôøi cöùu. Lôïi ích cho taát caû theá gian*

*Chæ coù Nhö Lai, Baäc Voâ Thöôïng Vì taïo lôïi ích cho chuùng sinh Theá neân Nhö Lai thuø thaéng nhaát.*

Ñeá Thích taùn thaùn aûnh töôïng cuûa Nhö Lai baèng taâm thanh tònh, cuøng chö Thieân cuùi ñaàu chaép tay ñaûnh leã aûnh töôïng cuûa Nhö Lai, laïi cuøng chö Thieân cuùi ñaàu chaép tay ñaûnh leã taám thieân y do Phaät bieán hoùa, taám y naøy ñöôïc toàn taïi do thaàn löïc cuûa Nhö Lai. Thaáy aûnh töôïng Nhö Lai, chö Thieân ñeàu boû kieâu maïn, phoùng daät, saéc töôùng cuûa aûnh töôïng Nhö Lai hoùa ra ñoan nghieâm thuø dieäu, ngaøn Ñeá Thích cuõng khoâng saùnh ñöôïc, huoáng gì laø chö Thieân khaùc.

Ñeá Thích thaáy aûnh töôïng Nhö Lai do thaàn löïc hoùa ra ñeå daïy chö Thieân kieâu maïn phoùng daät, laøm cho hoï boû taâm kieâu maïn buoâng lung.

Baáy giôø, caùc Thieân töû thöa Thieân vöông:

–Thöa Kieàu-thi-ca! Vì sao Ñöùc Phaät Ca-dieáp laïi hoùa ra löôùi nghieäp sinh töû naøy ôû trong caây Dieâm-ma-ta-la ñeå chæ baøy söï bieán ñoåi cuûa löôùi nghieäp sinh töû? Vì sao khoâng bieán hoùa ôû ngoaøi caây?

Ñeá Thích baûo Thieân chuùng:

–Ta cuõng theá, töø tröôùc ñaõ nghi vieäc naøy, nhöng vò trôøi aáy chæ cho ta ñeå xa lìa taâm kieâu maïn, ngaøy xöa ta cuõng hoûi nhö vaäy.

Thieân töû aáy traû lôøi:

–Phaùp hy höõu khoâng theå thöôøng thaáy ñöôïc, vì khoâng thöôøng thaáy neân khi thaáy ñöôïc thì raát tin. Vì theá Nhö Lai khoâng bieán hoùa ôû ngoaøi caây, khoâng phaûi moïi ngöôøi ai cuõng thaáy ñöôïc. Neáu bieán hoùa ôû ngoaøi caây chö Thieân thaáy vaäy laïi xem thöôøng, coøn coù theå sinh ra toäi loãi, theá neân Phaät bieán hoùa aûnh töôïng naøy trong caây Dieâm-ma-ta-la. Trong hai caây naøy, do thaàn löïc hy höõu bieán hoùa, söï bieán hoùa trong caây laø vieäc hy höõu nhaát, laø vieäc maø taát caû chö Thieân khoâng theå thaáy ñöôïc, vì theá Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ bieán hoùa aûnh töôïng vaø göông vaùch ôû trong caây ñeå chæ daïy nghieäp sinh töû.

Nghe Ñeá Thích noùi, chö Thieân ñeàu khoâng coøn nghi ngôø.

Ñeá Thích laïi chæ treân vaùch cuûa cung ñieän roäng naêm do-tuaàn naøy cho chö Thieân quan saùt möôøi saùu choã trong ñòa nguïc Hoaït. Ngöôøi saùt sinh ñoïa vaøo nguïc naøy chòu ñuû voâ löôïng khoå naõo nhö tröôùc ñaõ noùi. Ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû, luoân saân haän, taâm ganh gheùt caøng nhieàu, caàm dao haïi nhau. Do löôùi nghieäp buoäc troùi neân sinh vaøo loaøi suùc sinh, taøn haïi laãn nhau, laøm thöùc aên cho ngöôøi, vì thòt maø haïi maïng mình, hoaëc laøm con hoå, beo, thuù döõ, nhieàu saân haän, bò ngöôøi gieát cheát. Boû thaân suùc sinh, sinh vaøo coõi ngöôøi laïi thích tranh caõi, taâm tö ñoäc aùc thoâ loã, bò cheát vì binh ñao, khoâng soáng laâu. Neáu coøn nghieäp thieän khaùc ñöôïc sinh leân trôøi, oai ñöùc saéc töôùng yeáu keùm khoâng nhö ngöôøi khaùc, tuoåi thoï laïi ngaén. Khi chö Thieân ñaùnh vôùi A-tu-la thì baûn thaân bò thöông roài cheát. Hoï nhìn treân vaùch thaáy nhöõng vieäc nhö vaäy.

Möôøi saùu choã cuûa ñòa nguïc Haéc thaèng cuõng vaäy, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Do theá löïc saùt sinh troäm cöôùp neân ñoïa vaøo ñòa nguïc naøy chòu ñuû voâ löôïng khoå naõo. Heát toäi, ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû, caàm dao gaäy gieát haïi nhau nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, hoaëc aên nhöõng ñoà baát tònh nhö phaân tieåu, laïi khoù coù ñöôïc nhöõng thöù aáy, coù ngaï quyû khaùc xeù xaùc nhau, haïi nhau laøm thaân theå tan raõ. Boû thaân ngaï quyû, sinh vaøo loaøi suùc sinh nôi hoang daõ, thoï thaân chim ñoùi Giaø-saát-ca, ñoùi khaùt ñoát thaân. Boû thaân suùc sinh, sinh vaøo coõi ngöôøi, trong nôi ñao binh, ñaát nöôùc teä aùc, hoaëc bò binh ñao, ñoùi khaùt maø cheát, taàn taûo tìm caùi aên nhöng bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït, giaû söû coù aên ñöôïc thì thöùc aên khoâng tieâu. Boû thaân ngöôøi, neáu coøn nghieäp thieän khaùc ñöôïc sinh leân coõi trôøi, saéc töôùng dung maïo thoâ xaáu keùm coõi, thöùc aên khoâng gioáng chö Thieân khaùc, gaëp chö Thieân khaùc thì xaáu hoå, aâm nhaïc khoâng hay nhö hoï, tuoåi thoï laïi ngaén.

Hoï nhìn treân vaùch thaáy heát moïi nghieäp quaû nhö vaäy.

Ñeá Thích laïi nhìn treân vaùch thaáy möôøi saùu choã cuûa ñòa nguïc Chuùng hôïp nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ngöôøi saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm ñoïa vaøo ñòa nguïc naøy chòu ñuû voâ löôïng khoå naõo. Chòu khoå xong, ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû, thoï thaân quyû aên ñoà oùi möûa, soáng laâu, neáu ñöôïc thöùc aên thì bò quyû khaùc cöôùp ñoaït, coù baø con cuõng bò quyû khaùc cöôùp ñoaït, laïi coù quyû khaùc caàm dao gieát, chòu khoå naõo lôùn, ñau ñôùn ñeán cheát. Boû thaân ngaï quyû, sinh tröôûng loaøi suùc sinh, thoï thaân traâu, boø, ngöïa, soáng laâu, duø ñöôïc thöùc aên nhöng bò loaøi khaùc chieám ñoaït. Boû thaân suùc sinh, sinh vaøo coõi ngöôøi, tuoåi thoï ngaén nguûi, ngheøo

cuøng heøn haï, vôï khoâng trinh thuaän.

Hoï nhìn treân vaùch ñieän thaáy heát moïi vieäc nhö theá.

Ñeá Thích laïi quan saùt nghieäp quaû treân vaùch, thaáy möôøi saùu choã cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ngöôøi saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm, voïng ngöõ ñoïa vaøo ñòa nguïc naøy, chòu ñuû moïi ñieàu cay ñaéng khoå saàu. Ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû, soáng laâu, thoï thaân ngaï quyû thaân nhö caùi duøi, hoaëc thaân ngaï quyû coå nhö caây kim, theo nghieäp löïc luoân chòu ñoùi khaùt khoán khoå, neáu coù baø con thì bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït, hoaëc sinh trong loaøi ngaï quyû aên ñoà ñoäc, bò löûa döõ thieâu ñoát. Boû thaân ngaï quyû, sinh trong loaøi suùc sinh, ôû trong ñoàng hoang taøn haïi laãn nhau, aên nuoát laãn nhau. Boû thaân suùc sinh, sinh trong coõi ngöôøi thaân hình tieàu tuïy khoâng coù oai ñöùc. Neáu coøn nghieäp thieän khaùc ñöôïc sinh leân trôøi, thaân hình keùm coõi, aùnh saùng cuûa chaâu baùu ít röïc rôõ, khoâng ñöôïc Thieân nöõ yeâu kính, Thieân nöõ phaûn boäi ñi ñeán vôùi chö Thieân khaùc, thöùc aên dôû, trí tueä keùm, taâm khoâng chaân chaùnh, bò caùc Thieân töû khaùc cheâ cöôøi. Khi cuøng A-tu-la ñaùnh nhau thì baûn thaân bò gieát, laø do dö baùo.

Ñeá Thích cuøng Thieân chuùng nhìn treân vaùch laïi thaáy möôøi saùu choã cuûa ñòa nguïc Ñaïi

khieáu hoaùn. Chuùng sinh ôû ñaáy chòu ñuû thöù khoå naõo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Chuùng sinh naøo saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm, voïng ngöõ, uoáng röôïu say loaïn thì ñoïa vaøo ñòa nguïc naøy chòu moïi söï ñau khoå. Chòu khoå xong, ra khoûi ñòa nguïc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû troán chaïy khaép nôi, coù quyû aùc lôùn keùo ñöùt löôõi ra roài moïc laïi. Boû thaân ngaï quyû, sinh trong loaøi suùc sinh, thoï thaân chim Ca-taàn-aùm-la-tró, do tieáng hoùt maø haïi maïng mình, ñoù laø do nghieäp duyeân voïng ngöõ… Boû thaân suùc sinh, sinh trong coõi ngöôøi chòu quaû baùo cuûa nghieäp nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Noùi naêng khoâng ñöôïc ngöôøi tin töôûng. Neáu coøn nghieäp thieän khaùc ñöôïc sinh trong coõi trôøi, tieáng noùi coäc caèn ñaùng gheùt, thoâ loã, khoâng bieát ca haùt, chö Thieân khoâng tin lôøi noùi khoâng theå noùi lôøi dieäu daøng chaân chaùnh nhö chö Thieân khaùc laø do nghieäp voïng ngöõ… töø tröôùc.

Ñeá Thích laïi nhìn treân vaùch thaáy möôøi saùu choã cuûa ñòa nguïc Tieâu nhieät. Chuùng sinh ôû ñaây chòu ñuû moïi ñaéng cay khoå saàu. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Chòu toäi heát, ra khoûi ñòa nguïc, sinh trong loaøi ngaï quyû, thoï thaân quyû aên ñoà baát tònh, chòu khoå naõo gaáp naêm laàn tröôùc. Boû thaân ngaï quyû sinh trong loaøi suùc sinh, thoï thaân caù ma- kieät ôû bieån lôùn. Boû thaân suùc sinh, sinh trong coõi ngöôøi, dung maïo xaáu xí, moâi mieäng thoâ xaáu, bò ngöôøi gheùt. Boû thaân ngöôøi, neáu coøn nghieäp thieän khaùc ñöôïc sinh trong coõi trôøi, thaân theå ít saùng nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, bò chö Thieân khinh thöôøng.

Quaû baùo cuûa hai ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät vaø A-tyø khoâng hoùa hieän ra. Vì sao? Vì sôï chö Thieân yeáu vía, thaáy seõ maát maïng. Neáu thaáy hai ñòa nguïc naøy hoï seõ kinh sôï, neân khoâng hoùa ra quaû baùo sinh töû nôi hai nguïc naøy. Quan saùt xong, Ñeá Thích noùi keä:

*Gioáng nhö nhöõng haït buïi Laêng xaêng trong hö khoâng Bò gioù thoåi xoay troøn*

*Caùc nghieäp cuõng nhö vaäy. Hoøa hôïp coù chia ly*

*Khoå vaø vui cuõng theá*

*Do nghieäp nhaân daãn daét Chaúng phaûi khoâng nhaân duyeân. Nôi nghieäp aáy bieán hoùa*

*Maâu-ni bieát nhö thaät*

*Hoùa voâ löôïng löôùi nghieäp Chuûng töû cuûa taâm mình. Taâm taïo nghieäp khoù bieát Chæ Nhö Lai bieát ñöôïc Nhöõng daây nghieäp troùi buoäc Löu chuyeån ôû theá gian.*

*Löôùi nghieäp coù söùc maïnh Chòu traêm ngaøn vaïn öùc Voâ löôïng voâ soá kieáp*

*Söï sinh töû luaân hoài. Ví nhö daây buoäc chim Duø xa cuõng keùo veà*

*Daây nghieäp buoäc chuùng sinh Vieäc aáy cuõng nhö theá.*

Ñeá Thích chæ cho chö Thieân nhöõng vieäc hy höõu veà voâ löôïng ñònh nghieäp, baát ñònh nghieäp, hieän baùo, sinh baùo, dö baùo cuûa chuùng sinh laõnh chòu. Laïi coù ba loaïi nghieäp thieän, baát thieän, voâ kyù. Chæ roõ voâ löôïng löôùi nghieäp nhö vaäy, Ñeá Thích cuøng chö Thieân ñaûnh leã aûnh töôïng bieán hoùa cuûa Phaät Ca-dieáp xong, ra khoûi caây Dieâm-ma-ta-la. Chö Thieân ra roài, Ñeá Thích ñoùng cöûa caây laïi.

Vöøa ra khoûi, Ñeá Thích laïi thaáy chö Thieân khaùc buoâng lung vui chôi thoï laïc, thöông xoùt hoï, Thieân vöông noùi keä:

*Chuùng sinh nhieàu hình daïng Do phoùng daät doái gaït*

*AÊn uoáng tham aùi duïc Taâm tham luoân yeâu thích.*

*Nhöõng nghieäp thieän töø xöa Phöôùc baùo trôøi ñaõ heát*

*Keû phoùng daät nhö vaäy Cheát ñi veà ñaâu nöõa.*

*Giaëc phoùng daät töï haïi Bò gioù nghieäp thoåi taït*

*Gioáng nhö caây nghieâng ngaû Ñoïa vaøo caùc ñöôøng aùc.*

*Traêm ngaøn voâ soá kieáp Chòu sinh töû coõi trôøi*

*Maø chaúng thaáy nhaøm chaùn Khoâng sinh taâm lo sôï.*

Noùi xong, Ñeá Thích ñi ñeán choã chö Thieân phoùng daät ñoù, caùc Thieân töû sinh taâm kính troïng, toân kính cuùng döôøng. Ñeå thu phuïc taâm hoï, Ñeá Thích cuøng caùc Thieân töû vui chôi höôûng laïc trong caùc vöôøn röøng, khoâng vaøo caây Dieâm-ma-ta-la.

Ñeá Thích cuøng chö Thieân quyeán thuoäc trôû veà Thieän phaùp ñöôøng. Chö Thieân truï ôû Dieâm-ma-ta-la vui chôi thoï laïc, ñeán khi nghieäp thieän heát, hoï qua ñôøi, bò thoaùi ñoïa, löu chuyeån theo nghieäp, ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sinh trong coõi ngöôøi thoï höôûng an laïc thöôïng dieäu, laøm chuû röøng lôùn, luoân an vui, sinh trong nöôùc Ma-la-da laøm chuû röøng chieân-ñaøn, coù nhieàu cuûa caûi, laø nhôø dö baùo.

Laïi nöõa, naøy caùc Tyø-kheo! Ñaõ bieát quaû baùo cuûa nghieäp, haõy quan saùt truï xöù cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam. Duøng vaên tueä bieát truï xöù thöù hai möôi laêm cuûa coõi naøy teân laø Toác haønh. Do nhöõng nghieäp gì chuùng sinh ñöôïc sinh leân coõi naøy? Duøng vaên tueä bieát chuùng sinh thöïc haønh nghieäp thieän, taâm chaân thaät, khoâng dua nònh, khoâng naõo haïi chuùng sinh, tin nghieäp quaû, thöïc haønh chaùnh kieán, tu boá thí roäng lôùn, coù nhieàu cuûa caûi. Thaáy ngöôøi vaøo bieån tìm taøi vaät thì cho thuyeàn lôùn. Do coù thuyeàn lôùn neân nhöõng nhaø buoân naøy ñöôïc nhieàu taøi vaät, ñem ra boá thí laøm phöôùc. Ngöôøi naøy cho thuyeàn maø khoâng caàn aân hueä, khoâng nhaän söï baùo aân. Theá naøo laø khoâng troäm? Thaáy quaân giaëc phaù hoaïi laøng xoùm, hay vì sôï quaân trieàu ñình maø chaïy troán khoûi laøng, ngöôøi naøy ñi vaøo laøng nhöng khoâng heà troäm luùa thoùc, coû caây, tin nghieäp quaû neân raát lo sôï, khoâng phaûi vì sôï phaùp vua, ñoù laø khoâng troäm. Theá naøo laø khoâng saùt sinh? Ngay caû loaøi thaáp sinh nhö con seân cuõng khoâng coá yù gieát, taâm khoâng nghó ñeán vieäc gieát. Neáu coù ngöôøi laøm löôùi baãy haàm hoá ñeå gieát caàm thuù nhö coïp, soùi… thì ñem taøi vaät chuoäc maïng ñeå chuùng thoaùt cheát, loøng khoâng hoái tieác, laïi daïy ngöôøi khaùc ñeå hoï soáng trong phaùp laønh. Ngöôøi giöõ giôùi naøy laøm caùc vieäc thieän khoâng saùt sinh, khoâng troäm, nghó nhôù vieäc laønh, thaønh töïu moïi vieäc, chö Thieân cuøng nhau khen ngôïi nhöõng vieäc laøm aáy, dung maïo xinh ñeïp, ñöôïc chö Thieân cuùng döôøng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp hieän coù. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi naøy sinh leân truï xöù Toác haønh cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam. ÔÛ ñoù nhôø nghieäp thieän neân coù nhöõng thöù trang söùc thuø thaéng, chö Thieân khaùc khoâng theå phaân bieät ñöôïc söï khaû aùi cuûa coõi naøy. Vöøa sinh ra, thaân theå saùng röïc, thoï an laïc thuø dieäu, thaân khoâng xöông thòt, cuõng khoâng nhô ueá, khoâng coù moà hoâi, khoâng coù oaùn giaëc, cuõng chaúng lo sôï, tìm caàu, ganh gheùt, ai cuõng yeâu thích, khoâng sôï beänh chæ tröø luùc bò thoaùi ñoïa, khoâng sôï vua, taâm luoân phoùng daät, coõi ñoù troâng thaät ñaùng yeâu. Vò aáy vui vôùi naêm duïc, vui chôi khaép nôi thoï höôûng hoan laïc. Coõi ñoù coù laàu baèng löu ly, lan can baèng vaøng roøng, caùc vöôøn röøng, ao sen ñöôïc laøm baèng baûy baùu, thieân nga, vòt trôøi, uyeân öông xinh ñeïp, keâu tieáng raát hay. Trong hang coù nhieàu chim, nuùi Tu-di coù baûy baùu xinh ñeïp, ñaùy ao sen ñöôïc raûi caùt vaøng, baïc, chaân chaâu, coù caùc caây baùu saùng röïc nhö maët trôøi, caønh baèng vaøng, löu ly, coù nhieàu hoa ñeïp vaø nhieàu loaøi ong. Hang nuùi Tu-di ñöôïc trang trí baèng caùc baùu ñeïp nhaát, maët ñaát meàm maïi, nuùi cao baèng baûy baùu. Trong nuùi coù caùc loaïi hoa thôm tuøy yù cuûa Thieân töû maø moïc ra. ÔÛ nhöõng choã khaùc coù caây saùng nhö ñeøn, caây Nhö yù saùng röïc kyø laï. Traêm ngaøn Thieân nöõ vaây quanh ca haùt, cuøng nhau vui chôi. Thieân chuùng tieáp xuùc gì, thaáy gì ñeàu vui höôûng hoan laïc, tai nghe tieáng yeâu thích, muõi ngöûi caùc höông thôm ñaày ñuû voâ löôïng coâng ñöùc, thaân tieáp xuùc vaät yeâu thích, muoán gì ñöôïc naáy, khoâng ai coù theå cöôùp ñoaït dieäu laïc cuûa hoï. Thieân töû naøy, cuøng traêm ngaøn Thieân nöõ, caùc Thieân chuùng khaùc ñi ñeán nuùi Nhaát thieát theá löïc. Röøng caây ñeàu laø caây Nhö yù, coù soâng suoái, ao hoà, coù nhieàu ao sen xinh ñeïp, voâ löôïng traêm ngaøn Thieân chuùng vaây quanh, caønh caây baèng baùu löu ly che khaép beân treân, coù traêm ngaøn laàu gaùc ñeïp, voâ löôïng loaøi chim hoùt tieáng raát hay. Ñoù laø do nghieäp thieän. Trong nuùi naøy coù ñuû caùc hoan laïc nhö vaäy. Ñoù laø do goác nghieäp thieän, chaúng phaûi khoâng nhaân, cuõng khoâng do ngöôøi khaùc laøm ra. Quaû baùo ngöôøi naøy thoï höôûng chaúng phaûi trôøi Töï taïi coá yù ban cho.

Leân nuùi naøy Thieân töû thaáy caùc Thieân töû khaùc röïc rôõ nhö mình. ÔÛ ñaây Thieân töû

cuøng caùc Thieân töû khaùc vaø Thieân nöõ troåi nhaïc hay vui chôi thoï laïc. Caùc Thieân töû naøy saéc thaân saùng röïc, thoï höôûng hoan laïc. Nhìn kyõ, hoï trang söùc voøng hoa sen, nghe tieáng ca ai naáy ñeàu vui thích, hoï maëc aùo trôøi mòn khoâng thaáy sôù vaûi, thaân cuûa chö Thieân ñeàu saùng röïc.

Leân nuùi naøy, Thieân töû nhìn caùc nôi ñeàu sai khaùc, thaáy caùc doøng soâng, voøng aùnh

saùng, ñoù laø do nghieäp thieän, hoï ôû hai nôi cuûa coõi trôøi naøy. Maët ñaát trong suoát, ñaày ñuû hoan laïc nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Vì sao coõi naøy teân laø Toác haønh? Vì chö Thieân ôû ñaây coù uy löïc lôùn. Khi chö Thieân ñaùnh vôùi A-tu-la thì trong nhaùy maét cuûa coõi ngöôøi laø hoï ñaùnh baïi A-tu-la roài hoï trôû veà coõi trôøi Tam thaäp tam. Vì theá coù teân laø Toác haønh. Do nghieäp töø tröôùc maø ñöôïc quaû töông xöùng. Vì ngaøy xöa cho thuyeàn chaïy nhanh ñeå ngöôøi vöôït qua bieån lôùn, ñöôïc nhieàu chaâu baùu, boá thí tu phöôùc, neân ñöôïc quaû baùo mau choùng naøy. Thieân töû naøy caàm binh khí raát nhanh leï, ñoù laø do nghieäp thieän. Thoï höôûng dieäu laïc ñeán khi nghieäp thieän heát, naêm töôùng suy hieän ra, thaân xuaát moà hoâi, aùnh saùng giaûm daàn nhö ñeøn heát daàu, caùc caên cuõng theá, naêm duïc khoâng coøn khoaùi vò nöõa, thaáy chö Thieân khaùc thì hoå theïn, caùc Thieân nöõ ñeàu phaûn boäi. Thaáy Thieân nöõ phaûn boäi mình, Thieân töû coù hai noãi khoå: ganh gheùt vaø aùi bieät ly. Hai khoå naøy thieâu ñoát taâm coøn hôn löûa döõ. Neáu kieáp tröôùc taïo nghieäp troäm thì Thieân nöõ cöôùp vaät trang söùc cuûa mình maø trang söùc cho Thieân töû khaùc. Neáu kieáp tröôùc coù noùi doái thì caùc Thieân nöõ nghe lôøi noùi cuûa mình laïi hieåu sai laàm cho raèng maéng chöûi. Neáu ñôøi tröôùc ñem röôïu cho ngöôøi giöõ giôùi, hoaëc töï uoáng röôïu phaù giôùi caám, hoaëc laøm röôïu thì khi cheát taâm thaàn meâ loaïn, maát chaùnh nieäm bò naõo loaïn thieâu ñoát gaáp hai laàn, ñoïa vaøo ñòa nguïc. Neáu ñôøi tröôùc coù saùt sinh thì tuoåi thoï laïi ngaén nguûi, bò cheát yeåu. Neáu ñôøi tröôùc coù taø daâm thì bò caùc Thieân nöõ boû ñi ñeán Thieân töû khaùc vui chôi. Ñoù laø naêm töôùng suy ra, vì naêm chi giôùi bò thieáu, löôùi nghieäp troùi buoäc, chòu quaû baùo nhö nghieäp. Neáu soáng phoùng daät bò thaàn cheát loâi keùo. Taát caû caùc giôùi ñeàu bò thieáu, bò thaát thoaùt, nhöng vì muoán sinh Thieân neân giöõ giôùi caám, laïi bò voâ thöôøng mau hoaïi dieät, bò löôùi nghieäp troùi buoäc, ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Quan saùt hoan laïc voâ thöôøng cuûa coõi trôøi nhö vaäy, thaáy ñöôïc ban ñaàu tuy coù yeâu thích nhöng taát caû ñeàu hoaïi dieät voâ thöôøng bieán ñoåi nhö ñieän khoâng toàn taïi, quaùn xeùt taát caû toäi loãi cuûa duïc, vò aáy noùi keä:

*Chö Thieân si meâ uoáng*

*Loaïi röôïu phoùng daät aáy Ñoïa vaøo choán ñòa nguïc Löûa döõ vaây xung quanh. Tröôùc vì nhieãm aùi duïc Saân haän thieâu ñoát taâm Bò taâm si meâ hoaëc*

*Chæ troáng khoâng chaúng thaät. Bò tieáng ca kyõ nhaïc*

*Giaû doái laøm meâ hoaëc Khoâng bieát khoå thoaùi ñoïa Roát cuoäc khoâng ai khoûi. Khi thaáy caùc Thieân nöõ Laøm taâm tö chuyeån ñoåi Cuoái cuøng seõ boû heát*

*Ñoïa laïc vaøo nôi khaùc. Quan saùt taùnh ngöôøi nöõ Nhö haønh ñoäng ngöôøi nöõ Giaøu coù thì gaàn guõi*

*Suy taøn laïi laùnh xa. Nhö nai hoang tin vui*

*Tin duïc cuõng nhö vaäy Sau neáu bò bieán ñoåi Taâm khinh khi laùnh xa.*

*Khoâng nhôù aân nuoâi döôõng Cuõng khoâng nhôù baïn beø Khi gaëp phaûi suy hoaïi*

*Xaû boû khoâng nghó ñeán. Gioáng nhö caùc loaøi ong Boû nhöõng hoa taøn heùo Ngöôøi nöõ cuõng nhö theá Suy hoaïi thì laùnh xa.*

*Khoâng nghó taâm yeâu thöông Hôøi hôït nhôù aùi duïc*

*Taùnh ngöôøi nöõ cuõng vaäy Nhö maät laãn chaát ñoäc.*

*Tham duïc sinh ngu si Lôøi hay caøng meâ hoaëc Ngöôøi nöõ raát khoù tin Ngöôøi trí phaûi laùnh xa. Nöõ saéc doái trôøi, ngöôøi Laøm cho taâm meâ hoaëc Cho ñeán ñôøi vò lai Khoâng coù chuùt lôïi ích. Trôøi, ngöôøi vaø Daï-xoa Roàng cuøng A-tu-la*

*La-saùt, Tyø-xaù-giaø Ñeàu bò nöõ saéc gaït. Caùc duïc laïc nhö vaäy Töø caûnh giôùi sinh ra*

*Cho ñeán luùc laâm chung Dieäu laïc ñeàu maát heát. Taát caû caùc Thieân chuùng Coù vöôøn röøng xinh ñeïp Bò daây cheát troùi buoäc Tham duïc loâi keùo ñi.*

*Duïc laïc khoâng cöùu ñöôïc Huoáng gì nhöõng ngöôøi nöõ Coõi trôøi phöôùc ñöùc heát Thaàn cheát seõ loâi ñi.*

Tyø-kheo quan saùt saéc töôùng thoaùi ñoïa cuûa Thieân töû sinh taâm thöông xoùt, chaùn xa caûnh duïc. Caùc Thieân töû naøy theo nghieäp löïc, daây nghieäp keùo loâi khaép moïi nôi neân khoâng coøn phoùng daät. Caùc Thieân töû khaùc laïi buoâng lung vui chôi höôûng laïc giong ruoåi theo caûnh giôùi nhö ngöôøi côõi ngöïa, vui chôi trong taát caû vöôøn röøng, buoâng lung thoï laïc, ñeán khi nghieäp thieän heát, qua ñôøi bò thoaùi ñoïa, löu chuyeån theo nghieäp, ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sinh trong coõi ngöôøi, thöôøng soáng nôi an laïc, giaøu coù nhaát,

hoaëc ñöôïc laøm vua, quan, coù nhieàu voi ngöïa, löøa, laïc ñaø ñeå côõi, khoâng ñi boä, khoâng meät moûi, laø nhôø dö baùo.

Laïi nöõa, naøy caùc Tyø-kheo! Ñaõ bieát quaû baùo cuûa nghieäp, haõy quan saùt truï xöù cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam. Duøng vaên tueä bieát truï xöù thöù hai möôi saùu cuûa coõi naøy teân laø AÛnh chieáu. Do nhöõng nghieäp gì chuùng sinh ñöôïc sinh leân coõi naøy? Chuùng sinh naøo giöõ gìn baûy chi giôùi thì ñöôïc quaû töông xöùng, nhôø tu tö taâm, töông öng chaùnh kieán kheùo giöõ giôùi khoâng saùt sinh, khoâng troäm cöôùp. Ngöôøi naøy vì taïo nhaân vui, giöõ luaät theá gian, cho ñeán khoâng troäm vaät nhoû, xa lìa troäm cöôùp. Neáu ôû beân bôø bieån thuoäc ñaát cuûa ngöôøi khaùc, coù nhöõng loaïi nhö ngoïc kha, ngoïc trai, caù… do soùng bieån ñöa leân nhöng khoâng coù taâm troäm laáy nhöõng vaät aáy. Ngöôøi thieän naøy tin vò lai, sôï nghieäp quaû, khoâng phaûi vì sôï phaùp cuûa vua. Ñoù laø khoâng troäm. Theá naøo laø khoâng saùt sinh? Ngöôøi naøy tin vò lai, sôï nghieäp quaû, taâm chaân thaät kheùo suy nghó, khoâng naõo loaïn chuùng sinh, xa lìa baïn aùc, khoâng saùt haïi chuùng sinh. Luùc ñi trong soâng, trong hang nuùi bò aûnh quyû baét thì thaø boû thaân maïng chöù khoâng haïi aûnh quyû, khoâng ñem thuoác ñoäc boû trong aûnh quyû, sôï haïi maïng noù, duø bieát caùch cuõng khoâng taøn haïi. Hoaëc bieát caùch gieát quyû Ñôn-na nhöng vì giöõ giôùi neân khoâng laøm. Hoaëc bieát caùch vieát nhö soi vaøo nöôùc, göông, döôùi aùnh maët trôøi nhöng khoâng haïi cuõng khoâng baùo oaùn, töï boû maïng chöù khoâng gieát chuùng sinh. Ngöôøi naøy sau khi qua ñôøi sinh leân truï xöù AÛnh chieáu cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam. ÔÛ ñoù nhôø nghieäp thieän, thaân theå saùng röïc, nghe naêm aâm nhaïc, thoï höôûng thöôïng dieäu, ñaày ñuû an laïc, vui chôi trong nuùi Tu-di, caùc Thieân nöõ vaây quanh. Ñaát aáy baèng vaøng Dieâm-phuø-ñaøn. Coù caây Nhö yù, hoï muoán gì caây aáy sinh ra. Thieân töû cuøng quyeán thuoäc thoï höôûng hoan laïc moät thôøi gian laâu nhö theá, laïi ñeán röøng Ngoaïi aûnh, caây coái baèng vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, trang trí vöôøn caây, caây vaøng laù baïc, traùi löu ly xanh, caây baïc, laù vaøng, traùi löu ly. Vui chôi ôû röøng naøy xong, hoï laïi ñeán nôi khaùc, tuaàn töï du ngoaïn. Caùc loaøi chim khoång töôùc thaân coù maøu saéc baûy baùu xen taïp, thaáy vaäy, Thieân töû vaøo röøng vui chôi vôùi chim. Thaáy Thieân töû ñeán, chim khoång töôùc caát tieáng hoùt raát hay maø tieáng ca Thieân nöõ khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu. Thieân töû nghó ta neân côõi chim khoång töôùc naøy cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi treân nuùi, du ngoaïn khaép nôi. Do nghieäp thieän neân Thieân töû vöøa nghó thì chim khoång töôùc ñeán beân caïnh, hoùa ra thaân to lôùn, coù saéc löïc lôùn, xinh ñeïp kyø laï. Thieân töû lieàn cuøng Thieân nöõ côõi chim khoång töôùc quan saùt khaép nôi treân nuùi Tu-di, nhìn ngaém moïi nôi ao hoa, ñænh nuùi.

Baáy giôø, Töù ñaïi Thieân vöông - nhöõng ngöôøi baûo veä theá gian - saép ñeán coõi trôøi Tam

thaäp tam ñeå noùi veà nhöõng vieäc ñuùng phaùp, phi phaùp cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà. Thieân töû ñang ñi treân hö khoâng, thaáy Hoä theá, Töù ñaïi Thieân vöông, lieàn hoûi:

–Caùc oâng töø ñaâu ñeán? Hoä theá ñaùp:

–Thieân töû! Chuùng toâi töø nôi khaû aùi haønh thieän ñeán, nôi aáy coù ñuû caùc ao sen vöôøn röøng, soâng suoái. Chuùng toâi ñeán coõi trôøi Tam thaäp tam trình baøy nhöõng vieäc phaùp vaø phi phaùp cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà cho Thieân vöông Thích-ca. Nghe noùi vaäy, Thieân töû thaàm thaùn phuïc, côõi chim khoång töôùc –coù söùc maïnh lôùn, thaân hình baèng caùc thöù baùu, tuøy yù ñi laïi khoâng gì chöôùng ngaïi– töø coõi trôøi ñi xuoáng Dieâm-phuø-ñeà nhö maët trôøi thöù hai. Vôùi taâm thaùn phuïc, Thieân töû quaùn xeùt khaép nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà: Vöôøn röøng, ao hoa, soâng suoái, xoùm laøng, thaønh aáp. Thaáy töôùng ñoù caùc Baø-la-moân, ngoaïi ñaïo taø kieán, thaày boùi töôùng ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà noùi vôùi nhau: Ñoù laø vò trôøi taùm tay côõi chim chuùa caùnh vaøng Ca-laâu-la töø coõi trôøi xuoáng Dieâm-phuø-ñeà quan saùt theá gian. Hoï chæ noùi baèng caùch phaân bieät hö voïng nhö vaäy. Laïi coù nhöõng Baø-la-moân, ngoaïi ñaïo taø kieán khaùc noùi: Ñoù laø Thieân

töû Ma-heâ-thuû-la töï taïi teân laø Ñoàng töû Cöu-ma-la côõi chim khoång töôùc töø coõi trôøi xuoáng Dieâm-phuø-ñeà uûng Hoä theá gian. Laïi coù nhöõng Baø-la-moân khaùc noùi: Ma-heâ-thuû-la côõi boø traéng taïo ra theá gian vaø cuõng phaù hoaïi theá gian, goïi laø taùc giaû taïo ra theá gian. Do caùc Baø-la-moân ngoaïi ñaïo phaân bieät ñuû caùch taïo ra caùc luaän thuyeát, khoâng phaûi nhaän thöùc nhö thaät. Caùc Baø-la-moân ñoù phaù hoaïi chaùnh phaùp, laø keû ngu si nhaát, laïi daïy ngöôøi khaùc laøm cho hoï hieåu sai, quan saùt xong, Thieân töû trôû veà trôøi. Haøng ngoaïi ñaïo ñoù vì ngu si, khoâng noùi nhö thaät, khoâng nhaän thöùc nhö thaät. Vaøo thôøi kieáp sô, vò trôøi naøy ñaõ xuoáng ñaây, ngoaïi ñaïo thaáy roài nhöng khoâng nhaän thöùc ñuùng. Caùc Baø-la-moân, ngoaïi ñaïo taø kieán ñoù töï phaân bieät roài ñi noùi cho ngöôøi khaùc, hoï laø nhöõng keû khoâng bieát nhö thaät.

Thieân töû trôû veà trôøi noùi nhöõng vieäc naøy cho Thieân chuùng nghe: Ta ñeán Dieâm-phuø- ñeà thaáy ñaát nöôùc ñoù, ñaát ñai baèng phaúng, coù vöôøn röøng ao hoa xinh ñeïp ñaùng yeâu.

Nghe theá caùc Thieân töû coù ngöôøi côõi voi traéng, coù ngöôøi côõi khoång töôùc… hoaëc ñi treân hö khoâng quan saùt khaép nuùi Tu-di, tuaàn töï xuoáng ñeán Dieâm-phuø-ñeà, döøng ôû nôi vaéng nhö ao soâng röøng nuùi, laøm cho Baø-la-moân, ngoaïi ñaïo cho raèng ñaát naøy laø nôi phöôùc ñöùc, neân khoå haïnh giöõ giôùi ôû ñaây. Caùi maø cho ñoù laø phöôùc ñöùc thì thaät laø hö voïng, roài truyeàn cho nhau laøm cho taâm tham ñaém, cho laø coù thaät.

Khi Thieân töû môùi haï xuoáng, coù Baø-la-moân thaáy ñöôïc, töï phaân bieät noùi: Ñaây laø Ñaïi phaïm Thieân vöông; coù ngöôøi noùi: Ñaây laø Ma-heâ-thuû-la; coù ngöôøi noùi: Ñaây laø Thieân vöông taùm tay, laø töï taïi Thieân töû, laø Cöu-ma-la ñoàng töû coõi trôøi, roài phaân bieät raèng: Ñaây laø nôi Phaïm vöông ôû, ñaây laø coõi Ma-heâ-thuû-la töï taïi Thieân vöông cai quaûn, ñaây laø nôi Thieân vöông taùm tay cai quaûn, laø nôi Cöu-ma-la ñoàng töû thieân cai quaûn. Phaân bieät xong, laïi taïo ra nhöõng luaän thuyeát taø vaïy, hoaëc khen ngôïi, hoaëc töï laäp toân chæ, töï noùi nhaân, ví duï… caùc thöù taø kieán. Töï mình theo taø kieán, coøn daïy ngöôøi veà taø kieán, ngöôøi khaùc nghe roài laïi daïy cho nhau… tuaàn töï nhö theá thaät laø söï hieåu bieát sai laàm.

