KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 44**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 23)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 9)**

Laïi nöõa, veà phaàn nghieäp, neáu ngöôøi sinh Thieân chöa töøng boá thí, chæ nhôø trì giôùi maø ñöôïc sinh Thieân thì chæ coù ñaày ñuû moät loaïi coâng ñöùc. Coâng ñöùc naêm duïc keùm hôn caùc vò Thieân khaùc. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp chöùng toû con ngöôøi hôn chö Thieân.

Vaøo luùc aáy, Phaät Tyø-baø-thi noùi keä:

*Con ngöôøi boá thí roài Lieàn sinh vaøo ñöôøng laønh Thieân khoâng theå boá thí*

*Vì ñoù laø keát quaû.*

*Con ngöôøi laø nghieäp nhaân Keát quaû laø sinh Thieân*

*Taát caû do nhaân quaû*

*Khoâng nhaân thì khoâng quaû. Nieäm nieäm maõi khoâng döøng Chuyeån roài khoâng trôû laïi Khi nghieäp quaû saép heát Phaûi neân laøm phöôùc ñöùc.*

*Taát caû taâm löïc aáy*

*Hay khieán maïng löu chuyeån Cho neân ngöôøi coù trí Khoâng vì mình laøm aùc.*

*Neân khoâng coøn phaûi sôï Caùc khoå trong vò lai Ngöôøi khoå naõo nhö vaäy Do daây si troùi buoäc.*

*Baùu boá thí giöõ giôùi Ai coù ñöôïc trong taâm*

*Sinh vaøo trôøi, vaøo ngöôøi Hoaëc ñeán con ñöôøng laønh. Höõu vi sinh truï dieät*

*Ñeàu laø do voâ thöôøng Nhöõng caùi vui höõu vi Cuõng voâ thöôøng nhö vaäy. Tuy hoaïi maø sinh tham*

*Nieäm nieäm ñoäng khoâng döøng Thích soáng cuõng nhö theá*

*Vì vaäy neân xaû ly.*

Phaùp nhö vaäy, taát caû phaùp höõu vi ñeàu voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Taát caû theá gian coù voâ löôïng khoå naõo, ñaày khaép moïi nôi, coù naêm loaïi troùi buoäc, troùi buoäc haøng trôøi, ngöôøi, khieán cho ngu si muø toái, aùi duïc huûy hoaïi, taâm chæ ham öa tham duïc. Taát caû ngu si troùi chaët phaøm phu, luyeán aùi raøng buoäc laãn nhau nhö chim ôû trong loàng. Taát caû haøng trôøi, ngöôøi troâi laên thöôøng xuyeân trong ñöôøng sinh töû.

Do nghóa aáy, hoaëc ngöôøi hoaëc trôøi, hoaëc soáng hoaëc vui, ñöøng sinh tröôûng thöôøng coøn, maø ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ôû theá gian khoâng sinh töôûng thöôøng coøn, khoâng laøm voâ löôïng söï phaân bieät, laïi thöïc haønh ñaày ñuû möôøi hai loaïi boá thí. Boá thí nhö vaäy trong chö Thieân khoâng coù, chæ loaøi ngöôøi môùi coù. Chö Thieân chæ höôûng quaû. Neáu höôûng heát seõ muïc raõ, hö hoaïi, thoaùi ñoïa khoâng coøn ôû coõi trôøi. Theá naøo laø ñaày ñuû möôøi hai loaïi boá thí?

1. Phöông xöù ñaày ñuû.
2. Thôøi tieát ñaày ñuû.
3. Coâng ñöùc ñaày ñuû.
4. Ñaày ñuû söï ñaùng yeâu. Ñoù laø vaät öa thích.
5. Ruoäng phöôùc ñaày ñuû.
6. Vieäc boá thí cho ngöôøi ñoùi khaùt.
7. Boá thí vôùi loøng tin.
8. Khoâng caàu maø ñaày ñuû coâng ñöùc boá thí.
9. Coù taâm hoan hyû, boá thí vôï con.
10. Taâm löïa choïn vôùi söï kính troïng, ñem caû thaân mình ra maø boá thí.
11. Boá thí maø khoâng coù taâm coi khinh ñoái vôùi theá gian.
12. Boá thí khoâng caàu baùo ñaùp.

Ngöôøi coù möôøi hai loaïi boá thí nhö vaäy, laïi coù ñaày ñuû coâng ñöùc trì giôùi ñöôïc sinh leân trôøi, heát phöôùc lieàn thoaùi ñoïa. Vì vaäy Thieân chuùng neân töø boû vieäc laøm phoùng daät. Ngöôøi ñuû möôøi hai loaïi boá thí trong aáy nhö vaäy seõ laøm Chuyeån luaân vöông, cuûa caûi doài daøo, hoaëc sinh leân trôøi, hoaëc nôi töông tôï coõi trôøi.

Laïi coù möôøi hai loaïi boá thí khoâng thanh tònh. Nhöõng gì laø möôøi hai loaïi khoâng thanh tònh?

1. Boá thí khoâng bình ñaúng ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, ñoái vôùi chuùng hoøa hôïp, ñoái vôùi chuùng Taêng ñeàu coù giôùi haïnh, trí tueä vaø coâng ñöùc ñaày ñuû nhö nhau. Söï boá thí khoâng thanh tònh naøy ñöôïc quaû baùo nhoû.
2. Hoaëc nam hoaëc nöõ, do söï tham duïc maø nam boá thí cho nöõ, hoaëc nöõ boá thí cho nam. Ñoù laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù hai.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù ba laø do sôï haõi maø boû vaät ra boá thí cho nhaø vua, cho thaày daïy nhö Sa-moân, Baø-la-moân. Ngöôøi ñoù nghó nhö vaày: Neáu ta daâng naïp cho nhaø vua, khi ta bò khoå aùch, nhaø vua coù theå cöùu ta. Ñaây chaúng phaûi do nhaân duyeân tu, tö maø boá thí neân goïi laø boá thí khoâng thanh tònh.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù tö laø boá thí vôùi taâm si meâ, nhö Baø-la-moân ngoaïi ñaïo kia laäp trai hoäi boá thí. Ñoù laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù tö.

Laïi nöõa, söï boá thí khoâng thanh tònh thöù naêm laø thaáy ngöôøi khaùc boá thí, khoâng bieát ngöôøi kia coù giöõ giôùi hay khoâng, khoâng bieát ngöôøi kia coù trí tueä hay khoâng, coù yeân tònh hay khoâng, coù thieàn ñònh hay khoâng, chæ thaáy ngöôøi khaùc boá thí thì laøm theo, chôù mình khoâng töï suy nghó. Boá thí nhö vaäy goïi laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù naêm.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù saùu laø: Ngöôøi xin phaûi naên næ khoå nhoïc môùi cho.

Ñaây laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù saùu.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù baûy laø bieát ngöôøi coù vaät, vì muoán cho ngöôøi tin, taïo phöông tieän ñeå chieám ñoaït neân ñem vaät cho ngöôøi. Sau ñoù ngöôøi naøy laøm aùc, gaây ñuû thöù thieät haïi. Ngöôøi naøy vì muoán caàu lôïi neân ñem vaät ñi cho. Ñaây laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù baûy.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù taùm laø: Vì muoán phaù hoaïi söï hoøa hôïp cuûa ngöôøi môùi ñem vaät ñi boá thí vaø keát baïn cuøng vôùi hai ngöôøi ñoù, khieán hoï lìa nhau ñeå thu lôïi, laøm cho hoï khoå ñau. Ñoù laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù taùm.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù chín laø: Vì muoán keát thaân neân ñem vaät cho ngöôøi, hoaëc nam boá thí cho nöõ, hoaëc nöõ boá thí cho nam. Ñaây laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù chín.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi laø: Vì vieäc laøm aên, ngöôøi aáy mua nhieàu thöùc aên vaø caùc vaät ñuû loaïi nhö luùa, ñaäu, rau, quaû, taát caû taïp vaät ñôïi ñeán ngaøy trai hoäi ñem baùn maéc ñeå thu lôøi, ñöôïc vaät duïng roài môùi ñem boá thí chuùt ít. Ñaây goïi laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi moät laø: Vì muoán noåi tieáng neân ñem vaät ñeå boá thí. Ñaây laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi moät.

Söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi hai laø thaáy vôï con hoï ngheøo ñoùi, ngöôøi aáy ñem ñoà vaät cho hoï nhöng trong taâm khoâng coù yù nghó toát ñeïp. Ñaây laø söï boá thí khoâng thanh tònh thöù möôøi hai.

Taát caû söï boá thí naøy ñeàu khoâng coù suy nghó. Do khoâng coù suy nghó neân khoâng coù quaû baùo. Neáu suy nghó taêng tröôûng thì coù theå xa lìa söï caáu ueá. Gioáng nhö aùo dô ñem giaët vôùi nöôùc tro aùo lieàn saïch, cuõng vaäy neáu theâm vaøo söï suy nghó thì vieäc boá thí ñoù seõ thaønh töïu.

Vaøo luùc aáy, Phaät Tyø-baø-thi noùi keä:

*Ñuû möôøi hai coâng ñöùc Lìa möôøi hai caáu ueá Thaønh töïu thí trong saïch Traùi laïi lieàn dô baån.*

*Hoaëc trôøi hoaëc ngöôøi nam Boá thí ñöôïc söùc maïnh Khoâng thí ñoïa ñöôøng aùc Boá thí sinh ñöôøng laønh.*

*Buïi tham lam ganh gheùt Chæ bieát thöông vôï con Ngöôøi naøy ñoïa ngaï quyû Chæ mong caàu aên uoáng. Ai môû daây tham lam Ñoán ngaõ caây ngaïo maïn Dieät tröø khoái si aùm Ngöôøi naøy nhôø boá thí. Boá thí ñi phía tröôùc*

*Thí chuû böôùc theo sau Boá thí hay chæ ñöôøng*

*Ñi thaúng sang ñôøi khaùc. Ngöôøi taém nöôùc boá thí Thao höông thôm giöõ giôùi Trí tueä roäng khoâng dô Vöôït khoå ñeán bôø kia.*

*Tröôïng phu coù ba ñeøn Ñoát leân vì lôïi ích*

*Goïi laø trí thí giôùi Hay tröø ñöôïc toäi loãi. Tham aùi raát saâu roäng Soùng si raát cuoàn cuoän Do giöõ giôùi tu trí*

*Vöôït qua bieån khoå naøy. Taâm khoâng ñieàu roái ren Nôi naøo cuõng vöôùng maéc Phaùp boá thí, trì giôùi*

*Coù theå buoäc taâm aáy. Ba vò thaày thuoác naøy*

*Hay tröø beänh phieàn naõo Trí boá thí, giöõ giôùi*

*Thöôøng xuyeân khieán an laïc. Taâm coù loãi phoùng daät*

*Phaân bieät vaø doái traù Trí boá thí, trì giôùi*

*Ba thöù buoäc taâm naøy. Ba loaïi hôn löûa döõ Ñoát taát caû theá gian Nöôùc trí daäp löûa xong*

*Ñöôïc Nieát-baøn vaéng laëng.*

Phaät Tyø-baø-thi cheùp kinh naøy ôû trong thaùp aáy. Vieäc boá thí naøy chæ con ngöôøi môùi coù theå thöïc haønh, coøn chö Thieân thì khoâng theå. Do nhaân duyeân aáy, con ngöôøi hôn chö Thieân. Chö vò ñaõ bieát boá thí nhö vaäy, ñoái vôùi nhöõng caûnh giôùi phaûi kheùo giöõ taâm, chôù coù phoùng daät. Kheùo giöõ taâm roài neân khieán cho phieàn naõo vaø toäi loãi lôùn khoâng theå phaùt sinh trong taâm. Neáu coù sinh ra, coù theå duøng löûa trí tueä ñeå thieâu ñoát. Löûa trí ñoát phieàn naõo lieàn ñeán nôi baát thoaùi ñeä nhaát, khoâng sinh, khoâng giaø, khoâng cheát, khoâng chaám döùt. Nhö vaäy caàn phaûi xaû boû phoùng daät ñaùng gheùt.

Laïi nöõa, Thieân chuùng coøn coù vieäc khaùc löu chuyeån yù bò khieáp nhöôïc, nhuïc nhaõ, hoå theïn. Ñoù laø vaøo giôø aên, quaû baùo thaáp keùm cuûa mình hieän ra tröôùc maët neân hoå theïn. Do oai löïc cuûa nghieäp coù thöôïng, trung, haï neân quaû baùo cuõng coù caùc baäc thöôïng, trung, haï. Vò Thieân aáy khoâng theå boá thí moät vaät nhoû cho vò Thieân khaùc, khoâng theå ñem nghieäp cuûa mình chuyeån sang cho ngöôøi khaùc laø vì luùc laøm ngöôøi boá thí thöùc aên vaøo giôø aên hoaëc laø giöõ giôùi neân ñöôïc thöùc aên nhö vaäy. Vò Thieân aáy thaáy thöùc aên cuûa ngöôøi khaùc ñaày ñuû saéc höông vò toát ñeïp hôn mình, thaáy nhö vaäy roài taâm sinh hoå theïn. Neáu vui chôi trong vöôøn, ao sen thì taát caû caùc thuù vui ñeàu töông öùng vôùi nghieäp. Vui chôi xong, thaáy caùc vò Thieân khaùc thoï hoan laïc thì trong taâm hoå theïn, cuùi ñaàu, ruït coå.

Trong chö Thieân coù naêm loaïi hoå theïn. Nhöõng gì laø naêm?

Moät laø vaøo giôø aên, thaáy caùc vò Thieân khaùc coù thöùc aên maøu cam loà traéng, coøn thöùc aên cuûa mình thì khoâng thanh tònh, hoaëc laø maøu ñoû. Luùc aên gaàn nhau thaáy vieäc naøy thì raát hoå theïn. Ñaây laø söï hoå theïn ñaàu tieân.

Söï hoå theïn thöù hai laø thaáy vò Thieân khaùc coù saéc töôùng töôi ñeïp, hình daùng, y phuïc trang nghieâm, coù nhieàu Thieân nöõ dung maïo tuyeät ñeïp haàu haï, cuùng döôøng, thaáy roài lieàn hoå theïn.

Ñieàu hoå theïn thöù ba laø thaáy vò Thieân khaùc ôû trong hoa sen, bay treân hö khoâng, vöôøn caây, ngoïn nuùi, trong ao sen, nôi ñuøa giôõn maøu vaøng Tyø-löu-ly. Do nghieäp vöôït troäi hoï bay nhanh. Neáu chö Thieân naøo nghieäp laønh ít thì bay chaäm, khoâng theå cuøng bay song song vôùi caùc vò khaùc maø thöôøng bay sau hoï, neân caûm thaáy xaáu hoå vôùi caùc Thieân nöõ.

Ñieàu hoå theïn thöù tö laø chö Thieân vaøo trong ao sen, ao sen sinh ra saéc, höông, xuùc töông öùng vôùi nghieäp. Vò Thieân keùm phöôùc thaáy roài sinh hoå theïn vôùi quyeán thuoäc.

Ñieàu hoå theïn thöù naêm laø nghieäp cuûa chö Thieân nhö theá naøo thì ñöôïc quaû baùo nhö vaäy. Choã ngoài cuõng theo nghieäp. Neáu xöa kia taïo nghieäp laønh nhieàu thì coù toøa ngoài baèng tyø-löu-ly xinh ñeïp, hoaëc toøa baèng chaâu baùu maøu xanh, hoaëc laïi coù hoa sen ñoû, ñöôïc ngoài ôû choã ñeïp ñeõ. Neáu laø chö Thieân ít phöôùc thì khi ngoài ôû choã ñoù, do nghieäp ít neân toøa ngoài vi dieäu nhö vaäy lieàn bieán thaønh vaøng, hoaëc bieán thaønh baïc, hoaëc thaønh pha leâ. Vò Thieân aáy thaáy choã ngoài ñaõ bieán theo ñuû caùc loaøi taïp nghieäp hoaëc naëng hoaëc nheï. Ñaõ thaáy bieát roài vò aáy lieàn sinh hoå theïn. Do hoå theïn uy ñöùc bò giaûm suùt. Caùc vò Thieân khaùc thì uy ñöùc vaø saéc maët taêng thöôïng. Thaáy vaäy, caùc Thieân nöõ cuûa vò aáy lieàn rôøi boû. Hoï lìa boû vò Thieân ít nghieäp laønh vaø ñeán nöông töïa nôi caùc vò Thieân coù nghieäp laønh lôùn. Luùc vui chôi thoï laïc, caùc Thieân nöõ cuøng nhau ñeán vôùi caùc vò Thieân khaùc. Vò Thieân ít nghieäp aáy raát hoå theïn. Ñaây laø söï hoå theïn thöù naêm ñoái vôùi quyeán thuoäc ôû trong chö Thieân.

Nhö vaäy, phaùp höõu vi khoâng ñaùng öa. Phaùp höõu vi hay löøa doái, khieán sinh taâm

tham. Gioáng nhö laù caây xoan, vò noù raát ñaéng ñöôïc ñem hoøa vôùi vò ngoït, thuù vui ôû coõi trôøi cuõng vaäy, khoå naèm laãn trong vui. ÔÛ coõi trôøi coøn vaäy, huoáng gì chuùng sinh ôû caùc ñöôøng khaùc nhö ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh hoaëc do ñònh nghieäp sinh hoaëc do nghieäp baát ñònh sinh, thöôøng chòu khoå khoâng döùt, coù voâ löôïng loaïi khoå lôùn phaùt sinh.

Gioáng nhö trong bieån coù ñuû caùc doøng nöôùc laø do caùc soâng khaùc nhau chaûy vaøo. Taâm cuûa chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, chaûy lieân tuïc nhö soâng, coù ñuû caùc nghieäp, döïa vaøo nghieäp maø soâng taâm phaùt sinh, taïo neân söùc maïnh daáy khôûi caùc khoå naõo.

Thieân chuùng caùc oâng neân bieát, ôû ñaây löôøng xeùt nhö vaäy vaø neâu roõ heát thaûy loaïi khoå khaùc nhau. Toång coäng taát caû khoå goàm coù ba loaïi nhaân chính, hoøa hôïp taïo thaønh ñuû caùc khoå. Ba loaïi khoå naøy neáu coù ba loaïi ñoái trò lieàn coù theå tröø boû noù. Nhöõng gì laø ba? Ñoù laø trí tueä, trì giôùi vaø boá thí.

Baáy giôø, Phaät Tyø-baø-thi noùi keä:

*Neáu taâm khoâng nöông töïa Ba thöù trí, giôùi, thí*

*Chuùng sinh aáy thöôøng khoå Khoâng theå ñöôïc an laïc.*

*Nhö caùc loaïi nhaân duyeân Coù bao nhieâu loaïi nghieäp Nghieäp maø chuùng sinh taïo Thaønh töïu quaû nhö vaäy.*

*Taát caû ñeàu nhôø duyeân Khoâng gì khoâng nhôø duyeân Höõu vi khoâng huûy hoaïi Nhaân duyeân khoâng theå thaáy. Do bò taâm löøa doái*

*Hoå theïn khi boá thí Ngöôøi boá thí nhö vaäy Seõ khoâng ñöôïc quaû vui. Hoøa hôïp vaø boá thí*

*Boû keo kieät, ganh gheùt Do thieân thöôøng thoï vui Khoâng coù taâm nhö vaäy. Ñoùi khaùt laø löûa lôùn Hay thieâu caùc ngaï quyû Do keo kieät ganh gheùt Ngöôøi trí noùi nhö vaäy. Ai thöôøng hay boá thí Nhaát ñònh seõ ñöôïc vui Do boá thí ñöôïc vui*

*Boá thí laø hôn heát.*

*Theá gian taïo aùnh saùng Thöôøng xuyeân töï theo ñuoåi Boá thí lieàn sinh Thieân Ñöôïc chö Thieân haàu haï.*

*Thí laø nôi chaân thaät Nhö Lai noùi nhö vaäy Do noù laø chaân thaät*

*Thöôøng neân haønh boá thí. Boû keo kieät ganh gheùt Roài kheùo tu nôi taâm*

*Neáu hay haønh boá thí Ñöôïc vöôït bieån sinh töû. Thí vaøo ruoäng Tam baûo Ba phaàn ñeàu thanh tònh Quyeát ñònh ôû ba thôøi Thaáy quaû baùo kia ngay. Tröôùc heát thöôøng boá thí Ñeán tinh taán giöõ giôùi Trí tueä hay döùt aùi*

*Ñaây laø ñaïo raát vui. Neáu khoâng tröø boû aùi Khoâng lôïi ích theá gian*

*Ngöôøi aáy khoâng theå ñeán Nieát-baøn khoâng sinh töû. Thöôøng lìa taâm keo kieät*

vaäy.

*Thöôøng thích haønh boá thí Khoâng thí neân ñoùi khaùt Ñoát thaân trong ngaï quyû. Boá thí ñöôïc giaøu to Trong thôøi Caøn-thaùt-baø Nhôø thí ñöôïc laøm vua*

*Phaùp laønh Chuyeån luaân vöông. Döïa vaøo ñaát boá thí*

*Ngöôøi trí hay giöõ giôùi Ngöôøi giöõ giôùi bieát thôøi Nhôø trí ñöôïc giaûi thoaùt. Con ñöôøng ñeå thoaùt khoå Chö Phaät ñeàu khen ngôïi Ngöôøi maïnh meõ bieát roài Neân thöôøng haønh boá thí. Khoâng boá thí sinh Thieân Höôûng hoan laïc raát ít Do boá thí laøm ngöôøi*

*Caû ñôøi ñöôïc giaøu, vui. Neáu sinh laøm suùc sinh*

*Cuõng thöôøng höôûng quaû vui Moïi nieàm vui boá thí*

*Laø ñieàu ngöôøi trí noùi. Neáu ôû trong ngaï quyû Cuõng coù ñoà aên uoáng Do boá thí chuùt ít*

*Neân ñöôïc quaû nhö vaäy. Neáu sinh trong ñòa nguïc Khoâng bò ñoùi khaùt thieâu Taát caû nhôø boá thí*

*Ñeàu ñöôïc quaû nhö vaäy. Sinh trong ñöôøng laày loäi Laø nghieäp cuûa chuùng sinh Boá thí ñöôïc an laïc*

*Nhö laø gaëp cha meï. Soáng treân ñaát boá thí Thöôøng laøm vieäc boá thí Thích boá thí, giöõ giôùi Ñöôïc thoaùt caùc choán aùc.*

Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø ñaõ raên daïy caùc Thieân chuùng phoùng daät nhö

Thieân chuùng hieåu roài, taát caû ñeàu thaáy roõ quaû baùo cuûa vieäc soáng trong giôùi neân

chuyeân chuù giöõ giôùi.

Laïi nöõa, Thieân chuùng aáy, coù söï hoå theïn ñoù laø söï hoå theïn trong hieän taïi do thaáy thöùc aên neân hoå theïn.

Vì hoå theïn neân hoï ñi daïo chôi trong vöôøn, treân hoa sen, coù nhieàu Thieân nöõ vaây quanh taïo ra ñuû loaïi aâm nhaïc. ÔÛ treân trôøi, hoï ñi treân ñaát, taâm öa caùi vui cuûa caûnh giôùi naêm duïc. Hoï thaønh töïu ñöôïc vieäc vui toát ñeïp nhaát khoâng theå ví duï ñöôïc.

Nhö vaäy, töø choã aên uoáng ra ñi, hoï laàn löôït ñeán choã caùc Thieân nöõ xinh ñeïp. Caùc Thieân nöõ aáy vaây quanh hoï ca muùa ñuû naêm loaïi aâm nhaïc. Hoï vui chôi thoï laïc. Nhó thöùc cuûa caùc vò Thieân ñoù khoâng bieát chaùn bieát ñuû. Caûnh giôùi thaät ñaùng yeâu cho neân hoï höôûng duïc laïc khoâng theå nhaøm chaùn.

Laïi nöõa, vò Thieân aáy thaáy caùc loaïi saéc ñeàu ñaùng yeâu, xinh ñeïp dòu daøng. Hoï nghó ñeán saéc ñeïp nhö yù thích cuûa hoï, thaáy roài lieàn sinh vui veû. Saéc aáy coù ñuû loaïi aùnh saùng, ñuû loaïi maøu veû khaùc nhau, ñuû loaïi hình töôùng, hoaëc ôû xa, hoaëc ôû gaàn, hoaëc ôû giöõa. Vò Thieân aáy thaáy roài coù yù nghó nhö vaày: “Öôùc gì saéc ñeïp ôû xa kia coù theå ñeán gaàn”. Theo yù nghó cuûa hoï, saéc ñeïp ñaùng yeâu aáy lieàn ñeán gaàn. Hoaëc laø saéc ñeïp ôû giöõa cuõng ñeán theo yù muoán. Neáu nghó ñeán saéc ñeïp ôû gaàn, saéc ñeïp ôû gaàn lieàn ñeán. Neáu nghó ñeán saéc ñeïp ôû giöõa, saéc ñeïp ôû giöõa lieàn ñeán. Neáu nghó ñeán saéc ñeïp ôû xa, saéc ñeïp ôû xa lieàn ñeán. Do nghieäp quaû thuø thaéng neân hoï ñöôïc tuøy yù nhö vaäy.

Do nghieäp nhaân cuûa hoï coù thöôïng, trung, haï neân quaû baùo chö Thieân cuõng coù thöôïng, trung, haï. Nhö vaäy, vò Thieân aáy ngaäm ñoäc tham aùi khoâng bieát nhaøm chaùn. Nhö löûa gaëp cuûi khoâng coù bao giôø ñuû, ngöôøi coù taâm tham aùi cuõng khoâng bao giôø bieát chaùn bieát ñuû ñoái vôùi caûnh giôùi. Nhö vaäy trong coõi trôøi coù voâ löôïng thuù vui ñuû loaïi ñeàu khoâng theå laøm thoûa maõn vò aáy.

Laïi nöõa, Thieân chuùng, tyû thöùc ngöûi muøi thôm coù voâ löôïng loaïi, ñoù laø muøi höông cuûa hoa kyø dieäu ôû trong vöôøn trôøi.

Laïi nöõa, hoa aáy sinh ra ôû trong nhaùnh caây. Nhaùnh ruû xuoáng ñaát coù ñuû loaïi maøu saéc, ñuû loaïi hình töôùng, ñuû caùc thaønh phaàn, ñuû loaïi khaùc nhau. Hoa nôû cuøng löôït trong taát caû caùc thôøi. Hoa aáy ñöôïc Thieân nöõ haùi ñem daâng cho Thieân töû ngöûi. Hoaëc laø gioù thoåi, muøi höông bay ñeán choã Thieân töû, Thieân töû ngöûi xong duïc voïng phaùt sinh, Thieân töû lieàn thoï höôûng duïc laïc.

Laïi nöõa, thaân töôùng cuûa chö Thieân ôû trong coõi trôøi trang nghieâm kyø dieäu, treân ñaàu ñöôïc trang ñieåm baèng chaâu baùu anh laïc thích hôïp vôùi chö Thieân aáy. Tuøy theo yù nieäm cuûa chö Thieân maø ñuû loaïi y phuïc ñöôïc sinh ra, coù ñuû loaïi höông thôm vaø voâ soá y phuïc coõi trôøi thích hôïp vôùi töøng vò. Caùc vò Thieân aáy sinh taâm tham aùi khoâng bieát chaùn, bieát ñuû.

Laïi nöõa, tuøy theo taâm suy nghó vaø do nghieäp cuûa chính mình, caùc vò Thieân aáy coù ñaày ñuû taát caû ñoà vaät caàn duøng, coù ñoà aên thöùc uoáng ngon nhaát. Trong ñaát treân coõi trôøi coù thöùc aên cam loà. Cam loà naøy coù caùc loaïi thöôïng, trung, haï do coâng ñöùc boá thí tröôùc ñaây coù caùc baäc thöôïng, trung, haï.

Laïi coù ñaày ñuû caùc loaïi thöùc uoáng coõi trôøi goàm caùc baäc thöôïng, trung, haï. Ñoù laø do nghieäp maø nhö vaäy. Nghieäp cuûa mình cuõng nhö con daáu aán, gioáng nhö trong loaøi ngöôøi, thaân ngöôøi daøi hay ngaén, theo aùnh maët trôøi boùng noù cuõng daøi ngaén töông tôï nhö thaân. Nhö vaäy nhö vaäy, vò Thieân aáy xöa kia luùc ôû trong loaøi ngöôøi taïo nghieäp nhö vaäy thì nay höôûng thöùc aên nhö vaäy. Luùc aên thöùc aên naøy, Thieân nöõ hieän tröôùc maët, vò aáy lieàn hoå theïn. Vò Thieân aáy thaáy Thieân nöõ xinh ñeïp lieàn raát khoå naõo. ÔÛ trong caùc caûnh giôùi, taát caû ñeàu voâ thöôøng, khoâng coù moät thuù vui naøo khoâng bò huûy hoaïi. Neân bieát raèng taát caû caùc phaùp höõu vi trong hieän taïi ñeàu nhö vaäy.

Laïi nöõa, khi nghieäp laønh tröôùc ñaây cuûa vò Thieân aáy ñaõ heát, giôø thoaùi ñoïa ñaõ ñeán, vò aáy lieàn sinh ñau khoå. Neáu caùc vò Thieân phoùng daät, ham thích duïc laïc coõi trôøi, luùc thoaùi

ñoïa phaûi xa lìa nhöõng ñieàu öa thích, moà hoâi tuùa ra, phöôùc baùo heát, saép sinh veà coõi khaùc thì coù töôùng hieän ra. Do saép thoaùi ñoïa, thaân taâm raát khoå nhö laø coù noãi khoå lôùn phaùt sinh. Noãi khoå aáy khoâng gì thí duï ñöôïc.

Vaøo luùc aáy, Phaät Tyø-baø-thi noùi keä:

*Caùc thuù vui phoùng daät Laø caûnh giôùi löøa doái Luùc thöùc aên saép heát*

*Thoaùi ñoïa khoâng baïn beø. Ñôøi xöa haønh phoùng daät Khoâng laøm vieäc boá thí Luùc thoaùi ñoïa veà sau Löûa hoái haän ñoát taâm.*

*Caùc thôøi ñaàu, giöõa, sau Taâm thöôøng laøm lôïi ích Thöôøng ñieàu phuïc lôïi ích Khi cheát khoâng khieáp sôï. Coù sinh aét coù cheát*

*Cuõng coù aùi xa lìa Ngöôøi ngu khoâng tö duy Bò caûnh giôùi löøa doái.*

*Nieäm thöù lôùp cuûa töû Caûnh giôùi phaù hoaïi trôøi Ñeán nôi trôøi khoâng bieát Do yù ñaém nhieãm duïc.*

*Neáu trôøi bieát ñieàu naøy Sinh khoå aùi xa lìa*

*Cho ñeán trong choác laùt Taâm duïc khoâng chòu döøng. Duïc voâ thöôøng ñaùng sôï Thöôøng gaây ra tai haïi Ngöôøi ngu si nhö vaäy*

*Maø coøn gaàn tham duïc. Trôøi si thöôøng nhö theá Bò löûa duïc thieâu ñoát Ñaõ bò duïc thieâu roài*

*Laøm theo duïc khoâng ngöøng. Neáu nghó veà chaân ñeá*

*Khoâng öa thích caûnh giôùi Ngöôøi öa thích duïc laïc Seõ thöôøng hay than khoùc. Taát caû ba coõi naøy*

*Xoay chuyeån nhö baùnh xe Taát caû nghieäp troùi buoäc Trôøi khoâng thaáy söï thaät. ÔÛ trong caùc neûo ñöôøng*

*Bò sinh töû khaép nôi Chuùng sinh bò meâ aùi Thöôøng chòu caùc khoå naõo. Duïc nhö ñieän, voøng löûa Raát nhanh khoâng baét kòp Nhö moäng, thaønh Thaùt-baø*

*Chuùng sinh khoâng theå giöõ. Duïc laø nhö vaäy ñoù*

*Xeùt kyõ coøn hôn theá*

*Trong voâ thöôøng, khoå, khoâng Chôù sinh taâm ngaõ, sôû.*

*Baùnh xe laõo töû naøy Raát aùc khoù ñieàu phuïc*

*Chuùng sinh khoâng ai cöùu Muø maét khoâng bieát roõ.*

*Theá Toân daïy naêm caên Hoaøn toaøn khoâng töï theå Coù nhieàu khoå, voâ thöôøng Töï theå laø beänh taät.*

*Thaáy bieát nhö vaäy roài Neân lìa boû duïc ngay Ngöôøi trí tueä tòch tónh Lieàn ôû gaàn Nieát-baøn. Khi vò Thieân saép ñoïa Thaân taâm ñeàu loaïn ñoäng Baáy giôø khoå thoï sinh Khoâng theå ví duï ñöôïc.*

*Noãi khoå lôùn nhö vaäy Taâm thöông tieác nhö vaäy Luùc trôøi aáy thoaùi ñoïa Chòu khoå lôùn nhö theá.*

*Caùc loaøi chöa bò cheát Caùc loaøi lìa taùm naïn Ñeàu neân laøm lôïi ích Ñöôøng naøy hay ñöôïc vui.*

*Chö Thieân cuõng thoaùi ñoïa Loaøi ngöôøi phaûi bò cheát Ngöôøi naøo bieát nhö vaäy Maø khoâng chaùn sinh töû.*

Nhö vaäy trong coõi trôøi, luùc nghieäp heát bò thoaùi ñoïa, daây nghieäp troùi buoäc khieán cho bò thoaùi ñoïa, daãn daét ñeán nôi khaùc, sinh sôï haõi khuûng khieáp. Cho neân coù chö Thieân gioáng nhö suùc sinh neân taâm cuûa chö Thieân aáy öa thích caûnh giôùi vaø caùc haønh ñoäng duïc laïc chôù khoâng töï laøm lôïi ích. Do ñoù Thieân chuùng chôù coù haønh ñoäng phoùng daät, ñöøng ñeå veà sau sinh taâm hoái tieác.

Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø chæ cho Thieân chuùng nôi Sôn thoï cuï tuùc treân

maët ñaát nôi coù thaùp cuûa Phaät Tyø-baø-thi. Thaáy thaùp aáy roài, Thieân vöông beøn ñieàu phuïc chö Thieân, laøm lôïi ích cho hoï, chæ cho hoï thaáy tai hoïa cuûa duïc, giaûng noùi chaùnh phaùp cho nhöõng vò Thieân maéc boán thöù ñieân ñaûo, chæ cho hoï caùi cheát luùc noù chöa ñeán ñeå khieán hoï sôï haõi. ÔÛ nôi cheát choùc ñaùng sôï, nôi coù voâ löôïng khoå naõo aáy. Thieân vöông chæ daïy ñaïo bình ñaúng, duøng taâm tòch tónh ñeå taïo lôïi ích vaø ñieàu phuïc hoï.

Phaàn thöù hai trong saùu kinh maø Phaät Tyø-baø-thi ñaõ daïy ñeán ñaây thì chaám döùt.

Laïi nöõa, Thieân chuû Maâu-tu-laâu-ñaø laø Thieân vöông Daï-ma aáy giuùp ñôõ taát caû chö Thieân ôû Sôn thoï cuï tuùc, duø hoï coù taâm tu hay khoâng coù taâm tu. Thieân chuû laøm cho hoï sieâng naêng tu taäp, taïo lôïi ích cho ngöôøi khaùc, tröø boû söï bieáng nhaùc, khieán hoï thaáy roõ nghieäp, quaû vaø taâm trôû neân nhu hoøa. Do taâm nhu hoøa, loøng tin to lôùn ñöôïc phaùt sinh. Loøng tin ñaõ phaùt sinh roài, Thieân chuû môùi chæ cho hoï toäi loãi cuûa duïc. Chæ cho thaáy toäi loãi cuûa duïc roài, Thieân chuû môùi daïy veà söï voâ thöôøng cuûa maïng soáng. Noùi veà söï voâ thöôøng roài, laïi giaûng noùi veà noãi khoå sinh töû. Chö Thieân nghe roài, taâm trôû neân nhu hoøa. Do taâm hoï ñaõ nhu hoøa, Thieân vöông môùi daïy:

–Naøy chö Thieân caùc oâng, taát caû haõy xem thaùp Phaät lôùn lao aáy. Ñoù laø thaùp cuûa Ca- ca-thoân-ñaø Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân.

Thaùp Phaät quyù baùu kyø dieäu, aùnh saùng ñaày khaép, lan can keát baèng vaøng ngoïc, cao vuùt leân treân nhö xuyeân qua hö khoâng, moïi ngöôøi ñeàu thaáy raát laø ñaùng yeâu. Noù trong saïch vaøo baäc nhaát, taát caû chö Thieân ai thaáy cuõng öa thích. Nôi coõi trôøi naøy, thaùp aáy cao vuùt nhö taám côø phöôùn, chaéc chaén khoâng lay ñoäng nhö trong thieàn ñònh, coù ñuû loaïi chaâu baùu toát, aùnh saùng raát ñeïp ñeõ, gioáng nhö giaûng noùi veà chaùnh phaùp raát laø ñaùng öa, chö Thieân ñeàu thaáy nhö vaäy.

Naøy chö Thieân! Caùc oâng haõy ñi theo ta ñeán thaùp aáy ñeå cuùng döôøng, leã baùi, hoaëc thoa höông, raûi hoa ñeå cuùng döôøng. Thaùp cuûa baäc Ñaïi tieân naøy coù gì hy höõu maø nay chuùng ta cuøng nhau ñeán chieâm ngöôõng? Ñoù laø noù laøm cho chuùng ta ñöôïc lôïi ích, keå caû lôïi ích cao nhaát laø nhaäp Nieát-baøn, laøm cho thaân maïng ñeàu ñöôïc an laïc. Vì sao? Vì phaùp maø Nhö Lai, Theá Toân giaûng noùi tuy chæ coù chuùt ít cuõng coù theå laøm cho chuùng sinh ñöôïc an laïc, ñöôïc lôïi ích. Taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc lôïi ích, ñieàu ñoù khoâng coù gì nghi ngôø.

Nay ñeå ñöôïc theâm lôïi ích, chuùng ta neân cuøng nhau ñeán ñoù.

Baáy giôø, sau khi nghe Thieân vöông noùi nhö vaäy, taâm chö Thieân ñeàu trong saïch, tin lôøi Thieân vöông vaø baïch: “Chuùng ta cuøng nhau ñi cuùng döôøng, leã baùi ñeå ñöôïc lôïi ích an laïc”.

Khi aáy, chö Thieân ôû Sôn thoï cuï tuùc cuøng Thieân vöông ñi ñeán thaùp cuûa Theá Toân. Thieân vöông ñi tröôùc, Thieân chuùng ñi sau. Ñeán nôi, thaáy thaùp cuûa Nhö Lai Ca-ca-thoân- ñaø, hoï sinh taâm kính troïng, leã baùi cuùng döôøng vaø ñi nhieãu quanh thaùp.

Luùc naøy ôû trong thaùp, caùc chaâu baùu röïc saùng ñeán noãi aùnh saùng cuûa maët trôøi gioáng nhö laø aùnh saùng ñom ñoùm, aùnh saùng cuûa caùc chaâu baùu aáy kyø dieäu laï thöôøng nhö vaäy. Trong thaùp aáy coù treo moät taám baûng baùu raát saùng. Baûng naøy coù cheùp kinh. Ñoù laø do thaàn thoâng cuûa chö Thieân laøm ra neân khoâng bò maát, khoâng bò phaù, khoâng bò hö vaø khoâng theå xoùa saïch.

Vì sao khoâng maát? Vì ñeå laøm lôïi ích cho coõi trôøi ngöôøi, Nhö Lai Ca-ca-thoân-ñaø Maâu-ni ñaõ daïy kinh ñieån naøy, noùi phaùp nhö vaäy cho haøng trôøi, ngöôøi. Vì sao? Vì coõi trôøi chính laø ñöôøng laønh cuûa con ngöôøi. Coõi ngöôøi chính laø ñöôøng laønh cuûa chö Thieân. Luùc chö Thieân thoaùi ñoïa thì mong caàu ñöôøng laønh laø sinh laøm ngöôøi. Con ngöôøi cheát thì

mong caàu ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi trôøi. Nhö vaäy, trôøi vaø ngöôøi ñoåi nhau laøm ñöôøng laønh. Trôøi cuøng vôùi ngöôøi öa thích laãn nhau. Ai giöõ giôùi ñaày ñuû thì sinh leân coõi trôøi.

Ngöôøi giöõ naêm giôùi goàm coù hai haïng. Ngöôøi giöõ giôùi aáy do ngu si, neân soáng maø khoâng chín, chæ laøm moät caùch ngu si, nhöng ngöôøi aáy coù loøng tin. Do loøng tin ñoái vôùi Phaät, hoï tu taäp khieán cho thaân, khaåu, yù ñeàu thieän chöù khoâng theo taø kieán. Cho ñeán khi maïng caên chaám döùt hoï vaãn tin quaû baùo cuûa nghieäp. Hoï laøm aên, sinh soáng theo chaùnh phaùp, khoâng laøm ngöôøi khaùc buoàn böïc, kính troïng cha meï, cuùng döôøng cha meï, gaàn guõi Sa-moân, Baø-la-moân, thöôøng nghe chaùnh phaùp. Ngöôøi ngu si aáy chæ laøm theo loøng tin. Tuy ngu si chaäm luït nhöng ngöôøi aáy tu taäp thaân, khaåu, yù theo nghieäp laønh moät caùch ñaày ñuû. Hoï coù taùnh nhö theá, khoâng chòu thoï giôùi caám. Ngöôøi nhö vaäy khi cheát seõ sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi trôøi. Ngöôøi aáy cuoái cuøng ñöôïc sinh Thieân laø do taâm laønh. Neáu ñöôïc sinh ôû coõi trôøi Daï-ma thì hoï seõ thua keùm caùc vò Thieân khaùc. Maøu saéc cuûa thaân, quaàn aùo vaø caùc ñoà trang söùc, caùc Thieân nöõ, söùc phi haønh, thöùc aên, taát caû ñeàu thua keùm. Do vaäy, hoï sinh hoå theïn. AÙnh saùng vaø taát caû nhöõng ñieàu mong caàu ñeàu thua keùm. Do khoâng coù trí tueä, khoâng bieát giöõ giôùi neân hoï thua keùm nhöõng vò Thieân coù giôùi, coù trí tueä vaø bieát giöõ giôùi.

Laïi nöõa, do ngu si hoï khoâng bieát giöõ giôùi vaø tu taäp giôùi. Tuy coù loøng tin trong saïch

ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng nhöng hoï khoâng theå giöõ giôùi ñöôïc moät ngaøy. Maëc duø thaân laøm vieäc laønh, mieäng noùi ñieàu laønh, yù nghó ñieàu laønh nhöng khoâng ñöôïc hoaøn toaøn veà thaân, khaåu, yù. Vieäc thieän cuûa thaân laø khoâng saùt sinh, khoâng taø daâm, khoâng troäm caép, hoï khoâng theå thöïc haønh taát caû. Caùc ñieàu laønh veà khaåu thì hoï chæ thöïc haønh vieäc khoâng noùi doái, coøn caùc loãi khaùc thì hoï ñeàu vi phaïm. Nhö vaäy, hoï chæ thöïc haønh ñöôïc moät phaàn chôù khoâng theå thöïc haønh ñaày ñuû taát caû caùc haïnh laønh. Veà ñieàu thieän cuûa yù, hoï coù loøng tin cho ñeán troïn ñôøi. Nhôø nghieäp laønh coøn soùt laïi, hoaëc laø nhôø nieàm tin, hoï ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi Daï-ma nhöng thaáp keùm hôn nhöõng chö Thieân ñaõ ôû ñoù tröôùc. So vôùi chö Thieân coù tu haønh, thoï giôùi, giöõ giôùi ñaày ñuû thì hình daùng, saéc thaân, ñoà trang söùc, thöùc aên, söùc phi haønh, Thieân nöõ, tuoåi thoï, thanh, xuùc, saéc, höông cuûa hoï taát caû ñeàu keùm. Do thaáy mình keùm, hoï raát hoå theïn ñoái vôùi caùc vò Thieân khaùc laø nhöõng vò coù giöõ giôùi.

Laïi coù ngöôøi ngu si, khoâng bieát giöõ giôùi, khoâng thích hôïp vôùi vieäc trì giôùi. Tuy coù chaùnh kieán, ñöôïc nghe Phaät phaùp, tin Tam baûo laø Phaät, Phaùp, Taêng moät caùch cung kính, nhöng hoï khoâng giöõ giôùi ñöôïc moät ngaøy. Nghe ngöôøi trì giôùi ñeán, hoaëc laø baïn beø ñeán chæ daïy, hoaëc do sôï haõi, hoï khoâng daùm troäm caép.

Daàn daàn, khi nghe Phaät daïy, do nghieäp xaáu coøn soùt laïi seõ sinh ngheøo naøn, vì lo sôï cho ñôøi hieän taïi, lo sôï cho ñôøi vò lai, neân hoï khoâng troäm caép, mieäng khoâng noùi lôøi huûy hoaïi, khoâng huûy hoaïi nhau. Ñoái vôùi ngöôøi ñang phaù hoaïi thì hoï khieán cho hoøa hôïp laïi, vì öa thích vieäc laønh baèng caùch truyeàn nhöõng lôøi Phaät ñaõ daïy. Ngöôøi aáy do dö nghieäp cuûa lôøi noùi huûy hoaïi, neân nhöõng ngöôøi baïn thaân, vôï con, noâ tyø, taát caû ñeàu bò huûy hoaïi. Do nhaân naøy, khi cheát seõ ñoïa vaøo coõi aùc, sinh vaøo trong ñòa nguïc. Do hai nhaân duyeân aáy, ngöôøi ñoù khoâng noùi hai löôõi nöõa.

Do nghieäp nhaân naøy, do coù loøng tin hoaëc do nghieäp ñôøi tröôùc, hoaëc do nghieäp ñôøi naøy, hoaëc do tin ruoäng phöôùc neân khi cheát ngöôøi aáy sinh leân coõi trôøi Daï-ma, nhöng saéc ñeïp vaø hình töôùng ñeàu thaáp keùm, Thieân nöõ cuõng keùm. Söùc phi haønh, ñoà aên uoáng, saéc, thanh, höông, vò, xuùc, tuoåi thoï taát caû ñeàu keùm so vôùi caùc vò Thieân khaùc. Ngöôøi aáy lieàn sinh hoå theïn. Ñoù laø do phoùng daät, khoâng giöõ giôùi maø ra.

keùm.

Ba haïng nhö vaäy ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi, nhöng coù söï buoàn raàu veà vieäc bò thua

Ñoù laø nhôø tin Phaät hoaëc suy nghó nhö vaäy, nhôø coâng ñöùc thuø thaéng, hoaëc nhôø baûn

taùnh toát ñeïp, hoaëc do taâm theå raát nhu hoøa, hoaëc do raát chaùnh kieán, hoaëc do loøng tin saâu saéc khoâng doái traù, khoâng laøm buoàn böïc ngöôøi khaùc, do nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn nhö vaäy, hoaëc do nuoâi döôõng cha meï, kính troïng cha meï, do nghieäp toát ñeïp hôn nhö vaäy, hoaëc do nguyeän löïc thuø thaéng.

Ngöôøi aáy nhö vaäy neân taâm cuõng theo nghieäp noái tieáp khoâng ngöøng.

Ngöôøi aáy raát tin töôûng ñoái vôùi ruoäng phöôùc neân yù suy nghó veà caùch taïo coâng ñöùc. Vôùi nghieäp toát ñeïp coù caùc baäc thöôïng, trung, haï nhö vaäy neân khi ñöôïc sinh leân trôøi,

ngöôøi aáy quyeát ñònh nhaän quaû baùo töông töï vôùi nghieäp. Ñieàu ñoù troïn khoâng hö doái, khoâng theå nghi ngôø maø chaéc chaén phaûi nhö vaäy, huoáng hoà laø ngöôøi giöõ giôùi, cho ñeán khi ñaït Nieát-baøn thì chaéc chaén ñöôïc, khoâng coù hö voïng.

Coù maáy loaïi giöõ giôùi. Toùm löôïc maø noùi, boán chuùng ñeä töû cuûa Phaät, moãi chuùng ñeàu coù boán caùch thoï giôùi. Chuùng ñeàu taïo ra quaû baùo.

Boán chuùng ñeä töû laø Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di laø boán chuùng thoï giôùi. Moãi chuùng coù maáy loaïi thoï giôùi khaùc nhau?

Tröôùc heát, xeùt veà Öu-baø-taéc, toùm löôïc maø noùi thì goàm coù boán loaïi. Ñoù laø boán loaïi

gì?

1. Haønh moät phaàn.
2. Haønh nöûa phaàn.
3. Haønh luoân luoân.
4. Thöïc haønh taát caû.

Haønh moät phaàn laø chæ giöõ moät giôùi.

Haønh nöûa phaàn laø chæ thoï ba giôùi vaø giöõ ba giôùi.

Haønh luoân luoân laø thoï giôùi khoâng thöôøng *(chæ thoï giôùi moät laàn)*. Haønh taát caû laø giöõ troïn naêm giôùi.

Laïi coù boán loaïi trì giôùi. Nhöõng gì laø boán?

1. Hi trì giôùi.
2. Baùn trì giôùi.
3. Hoái trì giôùi.
4. Hôïp trì giôùi.

Öu-baø-taéc aáy laàn löôït giöõ gìn ñoái vôùi bieån hoïc giôùi. Ñaàu tieân laø giöõ tam quy laøm

Öu-baø-taéc. Ngöôøi aáy tu taâm, traûi qua moät thôøi gian quaùn xeùt kyõ löôõng, hoï giöõ moät hoïc giôùi. Hoï giöõ hoïc giôùi aáy moät caùch kieân trì, khoâng khieám khuyeát, khoâng roø ræ vaø khoâng thaát thoaùt.

Theá naøo laø khoâng khieám khuyeát, khoâng roø ræ vaø khoâng thaát thoaùt?

Khoâng khieám khuyeát laø cho ñeán troïn ñôøi, giöõ gìn khoâng boû, khoâng khôûi moät taâm nieäm phaù giôùi, khoâng tuøy hyû ñoái vôùi ngöôøi phaù giôùi, ngaên caûn khoâng cho hoï phaù giôùi vaø khieán cho ngöôøi khaùc soáng yeân oån trong chaùnh phaùp neân goïi laø khoâng khieám khuyeát.

Khoâng roø ræ laø nhö coù ngöôøi thoï moät hoïc giôùi. Veà sau hoï xaû hoïc giôùi aáy, sau ñoù giöõ trôû laïi, vaøi laàn xaû vaøi laàn giöõ. Nhö vaäy goïi laø roø ræ. Coøn ngöôøi giöõ giôùi khoâng roø ræ thì giöõ kyõ löôõng chöù khoâng phaûi nhö vaäy.

Theá naøo laø khoâng thaát thoaùt? Theá naøo laø thaát thoaùt? Ñoù laø ban ñaàu, vôùi taâm thanh tònh, thoï tröïc tieáp vôùi baäc Thieän tri thöùc. Sau ñaáy sinh taâm hoái haän khoâng theå giöõ gìn,

taâm sinh nghi ngôø. Ñieàu nghi ngôø aáy daãn daét taâm khieán ngöôøi ñoù laøm theo taâm vaån ñuïc chôù khoâng laøm theo söï suy nghó chín chaén. Ngöôøi ñoù veà sau bò löûa hoái haän thieâu ñoát. Sau khi bò thieâu nhö vaäy, hoï lieàn xaû boû hoïc giôùi. Xaû boû nhö vaäy roài, hoï khoâng giöõ trôû laïi. Ñoù goïi laø thaát thoaùt. Neáu ngöôøi naøo khoâng coù nhö vaäy thì goïi laø khoâng thaát thoaùt.

Öu-baø-taéc hi haønh laø ngöôøi giöõ giôùi bò khieám khuyeát, bò roø ræ vaø bò thaát thoaùt. Theá naøo laø khieám khuyeát? Ñoù laø ngöôøi coù taâm bình thöôøng, khoâng bò maát trí, thaàn kinh khoâng bò hö hoaïi, do taâm haønh phaùt sinh neân giöõ hoïc giôùi nhöng vieäc aáy gioáng nhö laø beï chuoái, hoaëc gioáng nhö laø aùnh chôùp. Vôùi taâm nhö vaäy, ngöôøi aáy hoan hyû giöõ giôùi vaø raát kính troïng, tin töôûng chaùnh phaùp. Sau ñoù, nghe phaùp cuûa ngoaïi ñaïo, taâm lieàn sinh hoái haän, bò buïi ngu si laøm cho taâm vaån ñuïc neân ngöôøi aáy xaû giôùi. Veà sau, laïi ñöôïc nghe chaùnh phaùp môùi giöõ giôùi trôû laïi. Ñoù goïi laø khieám khuyeát.

Theá naøo laø roø ræ? Ñoù laø Öu-baø-taéc nghi ngôø hoïc giôùi. Ngöôøi trì giôùi nhö vaäy vöøa cuùng döôøng chö Thieân, vöøa nhôù nghó chaùnh phaùp. Hoï nghó nhö vaày: “Nay ta nhôø lôøi daïy cuûa Phaät maø ñöôïc thanh tònh, nhôø söùc hoä trì cuûa chö Thieân maø ñöôïc ôn ích”. Do nghó nhö vaäy, hoï cuùng döôøng caû hai. Vôùi taâm nghi nhö vaäy maø giöõ giôùi theo chaùnh phaùp goïi laø roø ræ.

Coøn thaát thoaùt laø gì? Ñoù laø trong taâm thì hö doái maø beân ngoaøi thì giaû boä laøm laønh.

Ngöôøi naøy giöõ gìn hoïc giôùi laø vì muoán ngöôøi khaùc thaáy vaø vì muoán ñöôïc lôïi döôõng. Ñieàu naøy goïi laø thaát thoaùt.

Taát caû nhöõng ñieàu ñoù ngöôøi trí ñeàu neân boû.

Baây giôø ta noùi veà haïnh Öu-baø-taéc hy trì giôùi. Theá naøo laø Öu-baø-taéc haønh hi trì giôùi? Ñoù laø Öu-baø-taéc giöõ moät hoïc giôùi trong moät thôøi gian roài môùi giöõ hoïc giôùi khaùc. Laàn löôït nhö vaäy chöù khoâng phaûi laø cuøng moät luùc, khoâng chòu chuyeân taâm, khoâng theo moät thaày. Traûi qua moät thôøi gian laâu daøi ngöôøi aáy giöõ giôùi nhö vaäy. Ñoù goïi laø Öu-baø-taéc hi haønh hoïc giôùi.

Ñieàu thöù hai laø Öu-baø-taéc baùn trì giôùi? Ñoù laø ngöôøi giöõ giôùi töøng nöûa phaàn moät, hoaëc laø giöõ hai giôùi sau ñoù lieàn giöõ ba giôùi coøn laïi, hoaëc laø giöõ ba giôùi sau ñoù lieàn giöõ hai giôùi coøn laïi. Hoaëc laø veà sau môùi giöõ ba giôùi coøn laïi, hoaëc laø sau moät thôøi gian laâu môùi giöõ hai giôùi coøn laïi. Ñoù goïi laø baùn trì giôùi ôû trong töøng nöûa phaàn hoï taêng theâm phaàn coøn laïi ñeå thöïc haønh. Vì sao? Vì hoï gom töøng nöûa phaàn hoïc giôùi laïi laø ñeå giöõ gìn. Ngöôøi gom töøng nöûa phaàn hoïc giôùi laïi ñeå giöõ, goïi laø loaïi trì giôùi thöù hai Öu-baø-taéc gom töøng nöûa phaàn laïi maø giöõ gìn.

Theá naøo laø Öu-baø-taéc hoái trì giôùi laø loaïi trì giôùi thöù ba? Ñoù laø ngöôøi tröôùc khoâng giöõ giôùi do taâm ngu si nhöng coù loøng tin saâu xa ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng.

Öu-baø-taéc aáy ñeán gaëp thaày Tyø-kheo, nghe thaày Tyø-kheo noùi veà quaû baùo cuûa vieäc giöõ giôùi laø coù coâng ñöùc voâ löôïng cho ñeán coù theå ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Nghe roài, löûa hoái haän thieâu ñoát taâm, ngöôøi ñoù môùi sinh kính troïng, giöõ giôùi khoâng xaû cho ñeán luùc cheát. Ñoù goïi laø Öu-baø-taéc hoái trì giôùi laø loaïi trì giôùi thöù ba.

Coøn Öu-baø-taéc hôïp trì giôùi töùc loaïi trì giôùi thöù tö laø ngöôøi giöõ ñaày ñuû taát caû caùc giôùi. Vì sao goïi laø Öu-baø-taéc hôïp trì giôùi? Vì Öu-baø-taéc naøy nghe chaùnh phaùp roài, lieàn hieåu chaùnh phaùp, hieåu töøng caâu, töøng choã ôû trong moãi kinh, hieåu veà möôøi hai nhaân duyeân. Döïa vaøo giaùo lyù möôøi hai nhaân duyeân, ngöôøi aáy thaáy ñuùng nhö thaät veà phaùp möôøi hai nhaân duyeân, trong taâm phaùt sinh yù nieäm tin töôûng nhö vaäy roài, môùi duøng mieäng trì giöõ taát caû caùc giôùi, giöõ gìn ñaày ñuû naêm giôùi, cuøng moät luùc moät caùch chaéc chaén khoâng bò khieám khuyeát, khoâng roø ræ vaø khoâng thaát thoaùt. Ngöôøi aáy thöôøng giöõ gìn nhö vaäy cho

ñeán troïn ñôøi.

Boán haïng Öu-baø-taéc ñaõ noùi nhö ôû tröôùc.

Coøn veà caùc baäc thöôïng, trung, haï, theo thöù lôùp nhö vaày, haïng thuø thaéng nhaát laø haïng giöõ ñuû naêm giôùi, haïng keùm nhaát trong ñoù laø haïng Hy trì giôùi. Haïng Öu-baø-taéc giöõ giôùi keùm nhaát chæ caàn heát loøng hoä trì giôùi trong moät nieäm thì chö Thieân cuõng khoâng baèng, Thieân ma, Ma vöông cuõng khoâng baèng.

Vì sao? Vì ngöôøi ñoù coù theå baûo veä thaønh trì Nieát-baøn trong khi taát caû chö Thieân khoâng mong caàu ñeán.

Quyû Daï-xoa treân ñaát thaáy ngöôøi trì giôùi lieàn cuùng döôøng leã baùi. Daï-xoa treân hö khoâng thaáy nhö vaäy cuõng cuùng döôøng, leã baùi. Do ngöôøi ñoù thöïc haønh theo chaùnh phaùp, coù theå baùo aân vaø coù theå ñieàu phuïc neân Daï-xoa noùi vôùi chö Thieân veà ngöôøi ñoù. Ngöôøi ñoù ñöôïc quaû baùo trong hieän taïi laø ñöôïc vua hoaëc ñaïi thaàn, hoaëc chuû ruoäng ñaát cuùng döôøng cuûa caûi, ñoà vaät. Ngöôøi ñoù ñöôïc chö Thieân coù thaàn thoâng lôùn, coù uy löïc maïnh theo uûng hoä neân caùc vieäc phi phaùp vaø caùc Daï-xoa hung aùc khoâng theå laøm naõo loaïn, khoâng theå phaù hoaïi. Theo nhu caàu cuûa taâm, caùc loaïi yù muoán ñeàu ñöôïc thoûa maõn ñaày ñuû, maëc tình thoï höôûng an laïc, caùc vieäc laøm ñeàu ñöôïc thaønh töïu, khoâng bò nhieàu beänh taät, saéc maët thanh tònh, nguû nghæ yeân oån, luùc thöùc thì vui söôùng oån ñònh, vôï con, noâ tyø vaø ngöôøi laøm möôùn luoân luoân baûo veä, khi cheát thì sinh vaøo ñöôøng laønh. Khi ôû coõi trôøi, thaân saéc vaø hình töôùng ñeàu thuø thaéng. Do giöõ giôùi nghieâm tuùc hoï ñöôïc soáng moät caùch haïnh phuùc nhö vaäy. Vôùi nghieäp löïc nhö theá, do trì giôùi, hoï ñöôïc quaû baùo lôùn.

Coøn neáu ôû trong coõi trôøi Daï-ma maø laøm vieäc phoùng daät thì taát caû caùc nghieäp laønh

tích tuï luùc laøm ngöôøi ñeàu heát saïch. Taâm chuùng sinh do nghieäp troùi buoäc veà sau seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Vì vaäy, ta phaûi sieâng naêng tinh taán, cho ñeán khi naøo thaáy ñöôïc ñaïo. Neáu tinh taán nhö theá thì taâm seõ ñöôïc töï chuû, coøn neáu phoùng daät thì luùc bò thoaùi ñoïa, vò Thieân aáy seõ sinh taâm hoái tieác, bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh do nghieäp thieän ñaõ heát. Vì vaäy ta caàn phaûi lìa boû söï phoùng daät. Nhö vaäy, haïng Öu-baø-taéc toát ñeïp thöù tö naøy ñöôïc an laïc trong hieän taïi. Neáu coù theå khoâng ngöøng tinh taán theo thöù lôùp thì lieàn ñaït ñeán Nieát-baøn.

Treân ñaây, ta ñaõ noùi veà moät loaïi thoï giôùi, ñoù laø Öu-baø-taéc ñeä töû cuûa Phaät. Coøn theá naøo laø Öu-baø-di ñeä töû cuûa Phaät? Öu-baø-di goàm coù maáy haïng?

Öu-baø-di goàm coù boán haïng:

* 1. Coù loøng tin.
	2. Coù chuûng taùnh thuaän theo thöù lôùp.
	3. Haïnh ñieàu phuïc.
	4. Haïnh caän truï.

Haïng coù loøng tin laø nhöõng ngöôøi coù taâm taùnh nhö sau:

Ñoù laø taâm nhu hoøa vaø ñöôïc tu taäp kheùo leùo. Öu-baø-di aáy chæ caàn nghe moät ít lôøi Phaät daïy lieàn coù theå hieåu, hieåu roài lieàn coù theå neám ñöôïc vò ngoït cuûa chaùnh phaùp. Neám roài lieàn vaøo ñöôïc chaùnh phaùp. Ñoù goïi laø ñaõ ñi vaøo phaùp luaät. Öu-baø-di naøy soáng vôùi taâm laønh sau ñoù môùi thoï giôùi. Ngöôøi naøy khoâng bò caâu chaáp vaøo taâm cuûa ngöôøi nöõ vaø khi nghe nhöõng lôøi daïy cuûa ngoaïi ñaïo, hoï khoâng chaáp nhaän vaø khoâng xaû boû Phaät phaùp. Thaäm chí hoï khoâng noùi chuyeän vôùi ngoaïi ñaïo vaø chæ sinh taâm trong saïch ñoái vôùi Phaät, Phaùp, Taêng, thoï ñuû naêm giôùi. Ñaây laø Öu-baø-di coù loøng tin.

Theá naøo laø Öu-baø-di coù chuûng taùnh tuøy thuaän theo thöù lôùp? Ñoù laø ngöôøi baûn taùnh hieàn laønh, tuøy thuaän theo chaùnh phaùp, nhaäp vaøo chaùnh phaùp, tin phaùp ñöôïc phaùp cöùu

giuùp, quy veà chaùnh phaùp, baûn taùnh thuaän vôùi phaùp vaø kieân trì vôùi chaùnh phaùp, khoâng taïo nghieäp aùc. Luaän sö ngoaïi ñaïo khoâng theå phaù hoaïi ñöôïc, ñöôïc sinh trong doøng hoï cuûa Öu-baø-taéc, thöôøng heát söùc tin töôûng ñoái vôùi Phaät phaùp. Trong doøng hoï naøy, neáu sinh ngöôøi nöõ thì ngöôøi nöõ aáy lieàn coù theå thuaän theo thöù lôùp töø luùc môùi sinh, thöôøng ñöôïc nghe lôøi Phaät daïy vaø thöôøng cuùng döôøng Sa-moân. Öu-baø-di naøy thöôøng nghe ñieàu nghóa. Trong taát caû caùc thôøi, taâm hoï ñöôïc huaân taäp lieân tuïc veà chuyeän thoï giôùi, giöõ giôùi. Ñaây goïi laø Öu-baø-di coù chuûng taùnh tuøy thuaän theo thöù lôùp.

Öu-baø-di haïnh ñieàu phuïc laø ngöôøi voán khoâng tin Phaät, Phaùp, Taêng. Neáu ñöôïc gaàn baïn laønh laøm cho tin Phaät phaùp hoaëc nhôø moät nhaân duyeân khaùc laøm cho tin Phaät phaùp, do thaáy ngöôøi kia coù ñaày ñuû coâng ñöùc trì giôùi neân ngöôøi naøy cuõng thöôøng xuyeân giöõ giôùi. Ñoù laø Öu-baø-di haïnh ñieàu phuïc.

Öu-baø-di haïnh caän truï laø nhö coù ngöôøi nöõ thöôøng gaàn guõi ngoaïi ñaïo, bieát phaùp cuûa ngoaïi ñaïo vaø quan saùt oai nghi cuûa hoï, bieát oai nghi cuûa hoï roài, sau ñoù ngöôøi naøy môùi thaân caän Sa-moân, ñeä töû cuûa Phaät, quan saùt oai nghi cuûa hoï, theo hoï nghe phaùp quan saùt hình töôùng, caùch ñi ñöùng, aên uoáng cöû ñoäng tôùi lui, thaân maëc aùo ca-sa, ñi laïi yeân laëng. Thaáy nhö vaäy roài, sau ñoù hoï môùi töø töø lìa boû ngoaïi ñaïo vaø tin töôûng Phaät, Phaùp, Taêng. Do gaàn guõi neân ñöôïc ñieàu thuaän roài theo hoï thoï giôùi cho neân ñöôïc goïi laø Öu-baø-di haïnh caän truï.

Boán chuùng Öu-baø-di vaø boán chuùng Öu-baø-taéc nhö vaäy löôïc noùi nhö theá naøy: Ñoù laø coù söï tin hieåu, do taâm töông tuïc, do nhaân duyeân khaùc, do-tuaàn töï thaân caän. Nhö chuùng Öu-baø-taéc ñaõ noùi ôû tröôùc, coù nhaân duyeân gì thì chuùng Öu-baø-di nhaäp vaøo chaùnh phaùp cuõng nhö vaäy. Nhö chuùng Öu-baø-di coù nhaân duyeân gì, chuùng Öu-baø-taéc cuõng laïi nhö vaäy. Do taâm noái tieáp nhau, chuùng Öu-baø-taéc vaø chuùng Öu-baø-di ñaõ thöïc haønh taát caû ñieàu thieän thuoäc chaùnh kieán, chaùnh haïnh khoâng khaùc nhau.

Do taâm hoï ñeàu coù caùc baäc thöôïng, trung, haï neân khi cheát ñeàu ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi trôøi. Coù ngöôøi sinh vaøo coõi trôøi Daï-ma nhö söï taäp khôûi veà giôùi vaø chaùnh haïnh khoâng ñoàng nhau, quaû baùo cuûa hoï cuõng khaùc nhau. Nhö vaäy ñöôïc sinh trong caùc coõi trôøi khaùc laø do kheùo giöõ giôùi vaø coâng ñöùc ñaõ tích tuï thích öùng vôùi nôi ñoù.

Ñöôïc sinh leân coõi trôøi roài, soáng phoùng daät, do khoâng sieâng naêng tinh taán nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñaéc Thaùnh quaû ñeàu heát phöôùc neân sinh trôû laïi trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh do heát phöôùc ñöùc vì phoùng daät.

Neáu coù chö Thieân khoâng laøm vieäc phoùng daät, ngöôøi ñoù seõ ñeán nôi raát vui, do hoï giöõ giôùi vaø kheùo tu taäp. Vì vaäy khoâng neân khôûi taâm phoùng daät. Vieäc phoùng daät aáy khoâng khaùc gì chaát ñoäc. Taát caû keû phaøm phu ngu si ôû theá gian, bò tham duïc löøa doái neân laøm taát caû vieäc laøm khoâng lôïi ích, do ñoù bò ñöôøng sinh töû troùi buoäc khoâng lìa. Vì vaäy haøng trôøi, ngöôøi neân töø boû phoùng daät. Neáu haøng trôøi, ngöôøi maø giöõ giôùi chaéc chaén ñöôïc sinh ôû choã toát ñeïp nhaát, coøn neáu phoùng daät thì seõ heát phöôùc ñöùc.

Ngöôøi naøy do töï löøa doái quaù naëng neân bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc hoaëc troâi laên trong sinh töû theo thôøi gian raát laâu. Vôùi taâm thieän, Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø daïy Thieân chuùng baûn kinh cheùp treân baûng ôû trong thaùp Phaät vaø noùi: “Vì thöông xoùt chuùng sinh vaø muoán taïo lôïi ích cho chö Thieân neân Ñöùc Phaät duøng thaàn thoâng bieán hoùa ra”. Chö Thieân nghe roài, vôùi moät taâm toát ñeïp nhaát, hoï chaùn gheùt sinh töû, lìa boû söï phoùng daät nhö lìa boû chaát ñoäc khoâng khaùc.

Treân ñaây ñaõ noùi veà hai haïng ñeä töû laø Öu-baø-taéc vaø Öu-baø-di.

