**SOÁ 729**

PHAÄT THUYEÁT PHAÂN BIEÄT THIEÄN AÙC SÔÛ KHÔÛI KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Phaùp sö An Theá Cao, ngöôøi nöôùc An Töùc.*

veä.

Moät thôøi, Ñöùc Phaät nguï taïi tinh xaù Kyø hoaøn A-nan-phaàn-ñeå A-lam thuoäc nöôùc Xaù-

Luùc aáy, vì thöông chuùng sinh ñang khoå ñau trong sinh töû, neân Ñöùc Phaät phöông tieän

noùi ra nhöõng ñieàu coát yeáu ñeå phaân bieät thieän aùc, ñaëc tröng cho naêm ñöôøng *(nguõ thuù)*. Ngöôøi gaây taïo thieän, aùc coù nhieàu ít, saân haän coù daøy moûng, coõi trôøi khoâng thaân gaàn, thöôøng cuøng vôùi ngöôøi laøm thieän. Nhöõng gì goïi laø naêm ñöôøng?

1. Coõi trôøi.
2. Loaøi ngöôøi.
3. Caûnh giôùi ngaï quyû.
4. Caûnh giôùi suùc sinh.
5. Neâ-leâ Thaùi sôn ñòa nguïc.

Con ngöôøi khoâng caàu con ñöôøng cöùu ñoä theá gian, söï öu khoå cuûa sinh töû khoâng ñoaïn tuyeät, neân qua laïi ôû naêm ñöôøng, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt, baäc Hieàn giaû laø ngöôøi thoâng minh, chaùn gheùt ôû lo öu khoå naõo gaëp Thaày töùc phuïng thôø, khoâng gaëp töùc nhôù Thaày, nhôù nhöõng lôøi Thaày daïy ñeå chæ cho ngöôøi khaùc boû aùc laøm ñieàu laønh, phuïng döôõng cha meï, chæ roõ cho chuùng sinh con ñöôøng ñoä theá, giaø beänh, cheát trong moät ñôøi thoâi. Ñöùc Phaät ñoä ngöôøi traûi qua vaïn kieáp khoâng cuøng taän. Bôûi vaäy, ngöôøi coù trí tueä saùng suoát neân suy nghó chín chaén ñieàu naøy. Phaät daïy caùc ñeä töû: “Haõy nghe ta vì caùc ngöôi maø keå veà hoïa phöôùc cuûa thieän vaø aùc.” Caùc ñeä töû, ñeàu quyø xuoáng chaép tay phaùt nguyeän thoï giaùo.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian vì loøng töø neân khoâng saùt sinh. Do khoâng saùt sinh neân môùi ñöôïc naêm phöôùc ñöùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Thoï maïng taêng tröôûng.
2. Thaân ñöôïc an oån.
3. Khoâng bò binh ñao, hoå, baùo hay caùc loaïi coù noïc ñoäc nhö raén, rít... gaây toån thöông.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, leân coõi trôøi thoï maïng voâ taän.
5. Töø treân trôøi haï sinh ôû theá gian töùc tröôøng thoï.

Nay thaáy coù ngöôøi traêm tuoåi, ñeàu do ñôøi tröôùc khoâng saùt sinh. Vui maø cheát coøn hôn soáng maø khoå, ñaõ roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù phaïm vaøo giôùi saùt.

Phaät baûo: Ngöôøi theá gian khoâng laáy taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc, khoâng nhaët cuûa rôi ôû treân ñöôøng, taâm khoâng tham lôïi. Töø ñoù ñöôïc naêm vieäc thieän. Nhöõng gì laø naêm?

1. Taøi vaät ngaøy moät nhieàu.
2. Khoâng bò maát maùt.
3. Khoâng sôï haõi.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ôû treân coõi trôøi coù nhieàu chaâu baùu.
5. Töø coõi trôøi haï sinh xuoáng theá gian, nhöõng taøi vaät ñoù cuõng coøn giöõ laïi, quan laïi, ñaïo taëc cuõng khoâng daùm xaâm phaïm laáy ñi taøi saûn ñoù.

Nay nhöõng taøi saûn aáy ñöôïc giöõ gìn ñeán giaø, ñeàu do ñôøi tröôùc khoâng daùm laáy caép taøi saûn cuûa keû khaùc. Maát ñi khoâng nhieàu nhöng khieán ngöôøi ta (ñau buoàn) saàu khoå. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù laáy ñi taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.

Ñöùc Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian khoâng phaïm vaøo phuï nöõ cuûa ngöôøi khaùc, loøng khoâng nghó ñeán chuyeän khoâng chính ñaùng, töø ñoù ñöôïc naêm vieäc thieän. Nhöõng gì laø naêm?

1. Khoâng bò hao phí.
2. Khoâng sôï quan laïi.
3. Khoâng sôï ngöôøi.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, roài ñöôïc laáy ngoïc nöõ ôû treân trôøi laøm vôï.
5. Töø treân coõi trôøi haï sinh ñöôïc nhieàu ngöôøi phuï nöõ ñoan chaùnh ôû trong theá gian laøm vôï.

Nay Toân giaû thaáy coù moät soá ngöôøi vôï ñoan chaùnh, ñeïp neát ñeïp ngöôøi laø tröôùc khoâng phaïm ñeán vôï cuûa ngöôøi khaùc vaäy. Thaät roõ nhö vaäy, caån thaän chôù phaïm vaøo vôï ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû trong theá gian khoâng neân noùi hai lôøi gieøm pha ngöôøi khaùc. Khoâng noùi lôøi thoâ aùc maéng chöûi ngöôøi khaùc khoâng noùi laùo vaø duøng lôøi hoa myõ theâu deät. Töø ñoù ñöôïc naêm ñieàu thieän. Nhöõng gì laø naêm?

1. Lôøi noùi ñeàu ñöôïc ngöôøi ta tin.
2. Ñöôïc söï yeâu thöông cuûa ngöôøi.
3. Mieäng noùi ra coù muøi thôm.
4. Ñöôïc leân coõi trôøi, ñöôïc söï kính troïng cuûa chö Thieân.
5. Töø coõi trôøi haï sinh ôû theá gian laøm ngöôøi aên noùi saéc saûo, ngöôøi khaùc khoâng daùm duøng nhöõng töø aùc ñoäc, oâ ueá xuùc phaïm.

Nay thaáy ñöôïc töø nhoû ñeán lôùn khoâng bò keû khaùc phæ baùng, ñeàu do ñôøi tröôùc giöõ gìn lôøi noùi toát ñeïp, maø coù ñöôïc nhö vaäy. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù voïng ngoân gieøm pha ngöôøi khaùc.

Ñöùc Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian khoâng neân uoáng röôïu say, töø vieäc khoâng uoáng röôïu say thì ñöôïc naêm ñieàu laønh. Nhöõng gì laø naêm?

1. Söï hieåu bieát ñöôïc taêng tröôûng, laøm quan ñöôïc taêng chöùc, lôøi noùi khoâng laàm laãn; cuõng laøm quan nhö yù.
2. Teà chænh vieäc nhaø, thöôøng dö cuûa caûi.
3. Nhôø danh nghóa, caàu lôïi nhanh choùng ñöôïc, cuõng ñöôïc söï yeâu kính cuûa moïi ngöôøi.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi vaø ñöôïc chö Thieân kính troïng.
5. Töø coõi trôøi haï sinh xuoáng traàn gian ñöôïc söï tinh khieát, loøng ñaày vui veû, trí tueä thoâng suoát hieåu roõ moïi vieäc.

Sôû dó ñöôïc nhö vaäy laø do ñôøi tröôùc khoâng uoáng röôïu. Vì theá, caùc oâng neân caån thaän, chôù coù uoáng röôïu.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian, khoâng ñöôïc caàm dao, gaäy laøm cho ngöôøi ta sôï haõi,

khoâng ñöôïc duøng tay chaân laøm toån haïi ngöôøi. Ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc ñaùnh nhau, ñeå roài moãi ngöôøi moãi ngaõ. Vieäc maø mình khoâng muoán, ñöøng baøy ra cho ngöôøi khaùc. Töø ñoù ñöôïc naêm ñieàu thieän. Nhöõng gì laø naêm?

1. Thaân theå ñöôïc khoûe maïnh.
2. Ñöùng, naèm thöôøng an oån.
3. Laø ñöôïc chö Thieân, Long thaàn, Quyû thaàn hoä veä.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñöôïc höôûng nieàm vui cuûa coõi trôøi khoâng bao giôø heát.
5. Töø coõi trôøi haï sinh ôû theá gian, thaân theå hoaøn toaøn khoâng taät beänh.

Nay thaáy ñöôïc ngöôøi töø treû ñeán giaø khoâng coù beänh taät ñaõ roõ nhö vaäy, caån thaän chôù gaây ñieàu aùc ñoái vôùi ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian vôùi loøng khoâng saân haän, ñoái vôùi ngöôøi hieàn sinh loøng kính troïng, ñoái vôùi ngöôøi ngu sinh loøng nhaãn nhòn, töø ñoù seõ ñöôïc naêm ñieàu thieän. Nhöõng gì laø naêm?

1. Ñöôïc söï khen ngôïi cuûa moïi ngöôøi.
2. Moïi ngöôøi thaáy thì sinh loøng hoan hyû.
3. Thaân töï an oån, boùng ñeïp.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ôû coõi trôøi thaân ñöôïc ñoan chaùnh, saïch seõ.
5. Töø coõi trôøi haï sinh vaøo theá gian, laøm ngöôøi thöôøng coù ñöùc taùnh ñoan chaùnh, hieàn löông.

Nay thaáy coù ngöôøi toát ñöôïc tuyeån choïn vaø trong vaïn ngöôøi ñeàu do ñôøi tröôùc ngöôøi ñoù vôùi taám loøng löông thieän, vôùi ñöùc taùnh nhaãn nhuïc môùi ñöôïc nhö vaäy. Khoâng saân haän noù roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù ñem loøng saân haän ñoái vôùi ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian hieáu thuaän vôùi cha meï, toân kính baäc Tröôûng laõo, bieát cung kính khieâm nhöôøng, tröôùc quyø sau ñöùng, döøng ñaõ môùi thöa. Phaûi daïi ngöôøi aùc laøm ñieàu thieän, töø ñoù môùi ñöôïc naêm ñieàu laønh. Nhöõng gì laø naêm?

1. Ñöôïc ngöôøi ta kính yeâu.
2. Khieán moïi ngöôøi höôùng ñeán ñieàu thieän ñoù.
3. Trong loøng mình sinh hoan hyû.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñöôïc söï kính yeâu cuûa chö Thieân.
5. Töø treân coõi trôøi haï sinh vaøo theá gian ñöôïc moïi ngöôøi chieàu chuoäng yeâu meán.

Nay thaáy coù ngöôøi coù loøng hieáu thuaän, ñöôïc moïi ngöôøi öa thích laø ñeàu do ñôøi tröôùc bieát hieáu thuaän vôùi cha meï, toân kính baäc Tröôûng laõo. Ñaõ roõ nhö vaäy, neân phaûi theå hieän loøng hieáu thuaän, toân thôø baäc Tröôûng laõo.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian hieåu bieát khuyeân raên ngöôøi, roõ bieát moïi vieäc, coù loøng toát yù hay; toân kính Tröôûng laõo, leã tieát veïn toaøn. Töø ñoù môùi ñöôïc naêm ñieàu laønh. Nhöõng gì laø naêm?

1. Laøm quan ñöôïc chöùc toát.
2. Thaêng chöùc quan raát nhanh, buoân baùn ñaéc lôïi.
3. Traêm hoï nhìn thaáy ñeàu sinh hoan hyû.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, chö Thieân thaáy ñeàu hoan hyû.
5. Töø treân coõi trôøi haï sinh vaøo theá gian laøm con cuûa vöông haàu coâng khanh, ñeàu do ñôøi tröôùc laøm ñöôïc vieäc phöôùc.

Ñaõ roõ nhö vaäy, caån thaän chôù coù kieâu ngaïo ñoái vôùi ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû trong theá gian khoâng ích kyû, vui veû boá thí, yeâu thöông ñoái xöû vôùi nhöõng gia ñình baø con thaân thuoäc ngheøo khoå, nhöõng ñöùa treû aên xin, khieán hoï aên

uoáng thöôøng phaûi no ñuû, aùo quaàn phaûi ñaày ñuû. Töø ñoù ñöôïc naêm ñieàu laønh. Nhöõng gì laø naêm?

1. Taøi saûn ngaøy moät taêng.
2. Ñöôïc lôøi ca tuïng cuûa moïi ngöôøi trong thieân haï.
3. Ñöôïc söï toân (troïng) kính cuûa baø con trong laøng, quaän vaø trong nöôùc.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, roài ñöôïc söï haàu haï cuûa coõi trôøi.
5. Töø coõi trôøi haï sinh vaøo theá gian, ñöôïc sung tuùc vui söôùng vaø ñöôïc söï toân kính cuûa moïi ngöôøi.

Ñaõ roõ nhö vaäy ñeàu do ñôøi tröôùc boá thí, haønh thieän. Do ñoù, caùc oâng neân thöïc haønh ñöùc haïnh boá thí.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian, coù hieàn giaû am hieåu kinh ñieån. Neáu nhöõng Sa-moân ñaïo só naøo muoán ñeán hoûi phöông phaùp cöùu ñoä theá gian, vôùi taâm khoâng ñoá kî, tham aùi, töø ñoù hoï seõ ñöôïc naêm ñieàu laønh. Nhöõng gì laø naêm?

1. Ñöôïc thoâng minh.
2. Ña vaên, cuõng ña trí, ña kieán *(thaáy nhieàu, bieát nhieàu)*.
3. Nhieàu ngöôøi kính troïng vaø khen ngôïi.
4. Ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñeå hoïc caùi bieát ôû treân coõi trôøi.
5. Töø coõi trôøi haï sinh vaøo theá gian töùc roõ kinh hieåu ñaïo, ñöôïc söï kính troïng cuûa quoác gia, ñöôïc söï quy ngöôõng cuûa moïi ngöôøi.

Nay thaáy coù ngöôøi khaùc thoâng hieåu kinh ñieån, ñaïo lyù laø vì ñôøi tröôùc vun troàng ñaïo haïnh môùi ñaït ñöôïc. Nhö vaäy hoïa phöôùc ñaõ roõ raøng nhö theá, neân caùc oâng phaûi tu chænh ñaïo ñöùc.

Ñöùc Phaät thuyeát kinh xong. Caùc ñeä töû ñeàu sinh loøng hoan hyû, höôùng veà Ñöùc Phaät ñaûnh leã.

M

Ñöùc Phaät baûo: “Caùc oâng phaûi laéng nghe! Laøm aùc thì nhaân quaû baùo aùc.” Caùc ñeä töû ñeàu chaép tay vaâng nhaän lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian thöôøng öa thích saùt sinh, khoâng coù loøng töø, töø ñoù gaëp naêm ñieàu aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Maïng soáng ngaén.
2. Nhieàu sôï haõi.
3. Nhieàu thuø oaùn.
4. Sau naøy muoân phaàn laøm coâ hoàn ñoïa vaøo ôû trong ñòa nguïc Thaùi sôn, chòu nhöõng thoáng khoå ñoäc haïi tröøng trò, nhö thieâu, nöôùng, chöng, haáp, chaët, ñaâm, moå, loät, eùp ruoät, cheû xöông, muoán soáng cuõng khoâng ñöôïc, phaïm vaøo toäi saùt lôùn, raát laâu môùi ra ñöôïc.
5. Töø trong ñòa nguïc, thoaùt sinh laøm ngöôøi thöôøng phaûi ñoaûn meänh, hoaëc thai hoûng maø cheát, hoaëc rôi xuoáng ñaát maø cheát, hoaëc vaøo traêm ngaøy maø cheát, hoaëc möôøi naêm maø cheát.

Nay gaëp ñöôïc thaân ñoaûn meänh. Neáu thaân hình ñaày muïn nhoït, thaân theå khoâng hoaøn haûo, queø, ñi caø nhaéc, löng guø; hoaëc mieäng caâm, tai ñieác, muõi tròt, hoaëc cuït tay, cuït chaân, caùc loã trong cô theå khoâng thoâng (chín loã), ñeàu do ñôøi tröôùc moå gieát, saên baén, buoâng löôùi baét caù, gieát haïi ruoài muoãi, ruøa, ba ba, boø cheùt, raän. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù phaïm vaøo giôùi saùt.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû trong theá gian, laøm kieáp ngöôøi troäm caép, duøng söùc maïnh ñeå laáy

taøi vaät cuûa keû khaùc, caàu lôïi khoâng keå caû ñaïo lyù, löøa doái ñeå laáy taøi saûn; caân nheï, ñaáu nhoû, thöôùc ngaén ñeå löøa ngöôøi; duøng caân naëng, ñaáu lôùn, thöôùc daøi ñeå xaâm laán ngöôøi. Treân ñöôøng ñi löôïm nhaët nhöõng taøi vaät cuûa ngöôøi, ñoù laø nôï möôïn duøng maø khoâng hoaøn traû; cuøng choáng ñoái vôùi moïi ngöôøi. Töø ñoù rôi vaøo naêm ñieàu aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Taøi vaät ngaøy caøng moät hao giaûm.
2. Bò vua phaùp giam giöõ, khoâng ai giuùp ñôõ khoù maø thoaùt ñöôïc.
3. Thaân chöa ñöôïc an oån, thöôøng oâm loøng sôï haõi.
4. Sau khi cheát, hoàn phaát vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn. ÔÛ trong ñòa nguïc Thaùi sôn bò ngaøn vaïn ñoäc haïi tröøng trò, tuøy theo vieäc laøm cuûa mình maø nhaän toäi.
5. Sau khi thoaùt ra khoûi ñòa nguïc, tuøy nôï naëng nheï maø traû. Hoaëc laøm keû ñaøy tôù ñeå traû, hoaëc laøm traâu, ngöïa, la, löøa, laïc ñaø ñeå traû. Hoaëc laøm heo, deâ, ngoãng, vòt, gaø, choù ñeå traû nôï. Nhöõng loaøi thuoäc caàm thuù, caù, ba ba, ñeàu laø maéc nôï.

Trong kinh daïy raèng: Maéc nôï khoâng theå goïi laø laïc haäu. Nay gaëp phaûi thuoäc vaøo haïng haï tieän, suùc sinh, ñeàu do ñôøi tröôùc ham lôïi, caäy theá söùc maïnh laáy taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc. Thaáy ñöôïc roõ raøng nhöõng noãi khoå trong loaøi suùc sinh nhö vaäy. Caån thaän chôù laáy taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian daâm daät phaïm vaøo vôï cuûa ngöôøi khaùc, töø ñoù bò naêm toäi aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Gia thaát baát hoøa, vôï choàng gaây ra tranh caõi, gaây maát tieàn taøi.
2. Sôï huyeän quan thöôøng duøng gaäy ñaùnh ñaäp giaûi quyeát moïi vieäc, bò phaùp vua troùi buoäc, thaân phaûi bò toäi soáng khoâng baèng cheát.
3. Töï löøa doái chính mình, thöôøng sôï ngöôøi.
4. Ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn. ÔÛ trong ñòa nguïc Thaùi sôn, coät saét ñoû röïc, thaân phaûi oâm choaøng coät saét ñoù. Do phaïm vaøo vôï cuûa ngöôøi neân bò öông hoïa. Nhö vaäy, gaây ra ngaøn, vaïn naêm, thaân hình môùi thoaùt toäi.
5. Thoaùt ra khoûi ñòa nguïc sinh laøm gaø, le le, chim, vòt. Hoàn phaát mang caùi teân maø khoâng coù hình.

Nay gaëp phaûi kieáp gaø, le le daâm daät khoâng phaân bieät naøo laø meï, con, ñeàu haønh daâm khoâng coù tieát ñoä, thuoäc trong haøng suùc sinh. Tuy nhieân, cuõng coù nhöõng loaïi nhö choù khoân lanh, ngöïa hieåu bieát coù ñuû loøng tin. Neáu laø gaø, le le thì söï daâm duïc khoâng heà döøng. Ñeàu do ñôøi tröôùc daâm daät phaïm vaøo vôï cuûa ngöôøi, thoï laøm thaân gaø, le le, ñeå laøm thöùc aên cho ngöôøi. Thoáng khoå trieàn mieân nhö vaäy, khoâng theå keå heát. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù phaïm vaøo vôï cuûa ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian, thích noùi lôøi theâu deät, thích noùi lôøi aùc, noùi lôøi xieân xeïo... Töï coáng cao phæ baùng caùc Thaùnh ñaïo, ghen gheùt ngöôøi hieàn, cao gioïng laán aùt maéng nhieác. Töø nhöõng vieäc aáy bò naêm toäi aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Nhieàu ngöôøi oaùn gheùt.
2. Töï löøa doái baûn thaân mình, khieán töø ñoù moïi ngöôøi khoâng tin.
3. Gaëp nhieàu loãi laàm, tai hoïa.
4. Ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn. Coù nhöõng hoàn bò keùo löôõi töø coå hoïng ra. Laïi bò duøng lieàm saét noùng chích vaøo trong yeát haàu, muoán cheát cuõng khoâng ñöôïc, muoán soáng cuõng chaúng xong, khoâng theå noùi ñöôïc, chòu khoå ngaøn vaïn naêm nhö vaäy.
5. Thoaùt ra khoûi ñòa nguïc, laøm ngöôøi raêng mieäng hoâi thoái, hay caùc caên thieáu huït, chaân ñi caø thoït, mieäng noùi laäp caäp, hoaëc bò caâm khoâng noùi ñöôïc.

Nay laøm kieáp ngöôøi nhö vaäy, laø do ñôøi tröôùc gaây ra nhöõng lôøi noùi theâu deät phæ

baùng caùc baäc Thaùnh ñaïo. Hieåu roõ nhö vaäy caån thaän chôù noùi lôøi aùc.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian thích uoáng röôïu say, seõ coù ba möôi saùu loãi. Nhöõng gì laø ba möôi saùu loãi?

1. Uoáng röôïu say, khieán con caùi khoâng kính cha meï, quaàn thaàn khoâng kính vôùi vua. Ñaïo nghóa vua toâi, cha con khoâng coù treân döôùi.
2. Lôøi noùi nhieàu sai laàm.
3. Mieäng noùi nhieàu lôøi ly giaùn.
4. Uoáng röôïu say thöôøng noùi ra nhöõng vieäc bí maät, rieâng tö.
5. Uoáng say khieán chöûi bôùi trôøi, laøng xaõ khoâng keå caû kî huùy.
6. Uoáng say khieán naèm laên giöõa ñöôøng khoâng theå trôû veà ñöôïc, hoaëc maát heát caùc ñoà laët vaët.
7. Uoáng say khieán khoâng theå chaán chænh baûn thaân.
8. Ngang ngöôïc vôùi treân, döôùi, hoaëc bò rôi xuoáng haøo, hoá.
9. Uoáng say khieán ngaõ xuoáng, phaù naùt maët maøy.
10. Buoân baùn thua loã, choáng ñoái ngoâng cuoàng.
11. Uoáng say khieán (hoûng vieäc) thaát nghieäp, khoâng lo lieäu cuoäc soáng.
12. Uoáng say khieán hao giaûm taøi vaät.
13. Uoáng say khieán khoâng nhôù töôûng ñeán söï ñoùi khaùt cuûa vôï con.
14. Goïi chöûi khoâng keå caû phaùp nöôùc.
15. Uoáng say khieán côûi aùo traàn truoàng, khoûa thaân maø ñi.
16. Uoáng say khieán töï yù xoâng vaøo nhaø ngöôøi, lieàn noùi lôøi can loaïn vôùi ngöôøi phuï nöõ, toäi loãi ñoù khoâng keå kieát.
17. Thaáy ngöôøi ñi qua lieàn maéng chöûi hoï, cuøng ñaùnh ñaäp hoï.
18. Giaãm ñaát, la heùt laøm kinh ñoäng caû laùng gieàng.
19. Uoáng say khieán ngoâng cuoàng saùt haïi caùc loaøi coân truøng, boø saùt.
20. Ñaäp phaù nhaø cöûa, ñoå vôõ ñoà ñaïc.
21. Gia ñình coi nhö laø ngöôøi phaïm toäi say, thoát ra nhöõng lôøi hoãn laùo.
22. Beø ñaûng vôùi ngöôøi aùc.
23. Xa lìa ngöôøi thieän.
24. Khi naèm nguû, thaân theå nhö beänh taät.
25. Noân möûa, khieán caùc thöù nhô baån chaûy ra, vôï con töï chaùn gheùt tình traïng ñoù.
26. Uoáng say khieán duïc yù buoâng thaû; nhö lang soùi khoâng bieát phoøng ngöøa.
27. Khoâng toân troïng kinh ñieån, ngöôøi hieàn, khoâng kính ñaïo só, khoâng kính Sa-moân.
28. Uoáng say khieán daâm daät, khoâng choã lo sôï ñeå traùnh.
29. Uoáng say nhö ngöôøi ñieân, khieán ngöôøi thaáy ñeàu boû ñi.
30. Uoáng say vaøo, nhö ngöôøi cheát khoâng coøn hay bieát gì nöõa.
31. Uoáng say khieán treân maët noåi muït, hoaëc oám ñau do röôïu hoaëc suy suïp, tieàu tuïy.
32. Trôøi, roàng , quyû thaàn ñeàu cho röôïu laø aùc.
33. Choã quen bieát saâu naëng cuûa ngöôøi thaân ngaøy caøng xa.
34. Uoáng say khieán thaáy ngoài roài xoaïc chaân ra hoaëc bò ngöôøi ta ñaùnh baàm caû hai

maét.

1. Maõi veà sau phaûi ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn, thöôøng bò nöôùc ñoàng soâi ñoå

vaøo mieäng, chaûy thieâu xuoáng trong buïng, theá laø caàu soáng cuõng khoù ñöôïc, caàu cheát cuõng khoù xong, keùo daøi caû ngaøn vaïn naêm.

1. Thoaùt ra khoûi ñòa nguïc, sinh laøm ngöôøi thöôøng ngu si, khoâng choã hieåu bieát ñeàu

do ñôøi tröôùc theøm uoáng röôïu.

Roõ raøng nhö vaäy, caån thaät chôù uoáng röôïu. Vieäc uoáng röôïu coù ba möôi saùu loãi laàm, neáu ngöôøi uoáng röôïu thì phaïm vaøo ba möôi saùu loãi aáy.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian hay caàm gaäy doïa ngöôøi, duøng tay chaân ñaùnh ngöôøi, thích ñaùnh ñaäp taùn loaïn khieán cho moãi ngöôøi ñi moãi ngaõ. Ñieàu maø mình khoâng muoán laïi eùp böùc ngöôøi, töø ñoù seõ nhaän chòu naêm ñieàu aùc. Nhöõng gì goïi laø naêm?

1. Töï löøa doái thaân mình vaø bò ngöôøi khaùc gieo raéc tai hoï cho baûn thaân.
2. Hai baûn thaân sôï haõi.
3. Laïi maéc nhieàu beänh taät.
4. Ñoïa vaøo ñòa nguïc Thaùi sôn, tuøy choã mình laøm maø thoï nhaän toäi, keùo daøi caû vaïn

naêm.

1. Khi thoaùt ra khoûi ñòa nguïc sinh laøm ngöôøi nhieàu taät beänh vaø luaän bò ngöôøi duøng

gaäy ñaùnh ñaäp laïi.

Do vaäy, beänh taät lieân mieân khoâng ñöôïc maïnh khoûe. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù gaây ñieàu aùc cho ngöôøi.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian thích saân haän khoâng chòu oân hoøa. Gaëp ngöôøi hieàn cuõng saân, gaëp ngöôøi ngu cuõng saân, khoâng phaân bieät ñöôïc keû aùc ngöôøi thieän. Chæ muoán saân haän vôùi ngöôøi ta maø thoâi. Töø ñoù bò naêm ñieàu aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Töï thieâu thaân.
2. Töï roái loaïn taâm yù.
3. Naèm, ñöùng khoâng ñöôïc yeân hoaëc öu saàu, saân haän maø töï saùt.
4. Ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn chòu thoáng khoå vaø bò tröøng trò traûi qua haøng ngaøn vaïn naêm.
5. Khi ra khoûi ñòa nguïc ñöôïc sinh laøm ngöôøi, boä maët thöôøng ñoäc aùc, thaàn saéc khoâ heùo tieàu tuïy.

Nay coù ñöôïc thaân ngöôøi hung aùc nhö vaäy ñeàu do ñôøi tröôùc thích taïo ra nhaân saân haän. Saéc maët xaáu xa khoâng gioáng nhö ñoan chaùnh, ñeïp ñeõ. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù coù saân haän.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian baát hieáu vôùi cha meï, khoâng kính caùc baäc Tröôûng laõo, thaáy ngöôøi khaùc coù hieáu thuaän vôùi cha meï, toân kính caùc baäc Tröôûng laõo, thöôøng hay saân haän, khoâng öa laøm thieän, töø ñoù bò naêm toäi aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Thöôøng bò aùc moäng.
2. Laøm cho ngöôøi ta oaùn gheùt.
3. Tieáng aùc truyeàn xa.
4. Ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn, bò tra taán caû ngaøn vaïn naêm.
5. Khi ra khoûi ñòa nguïc sinh laøm ngöôøi thöôøng coù taùnh doái traù, khoâng toát ñeïp, bò moïi ngöôøi oaùn gheùt.

Nay laøm ñöôïc thaân ngöôøi tuy khoâng coù taùnh dua nònh, ích kyû, nhöng bò söï caêm gheùt cuûa moïi ngöôøi, ñeàu do ñôøi tröôùc khoâng hieáu kính vôùi cha meï, khoâng toân kính caùc baäc Tröôûng laõo. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù coù kieâu maïn, neân hieáu thuaän vaø toân thôø Tröôûng laõo.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian khoâng hieáu kính, khoâng toân troïng ngöôøi giaø, khoâng coù leã tieát, kieâu maïn, töï cao töï ñaïi, töø ñoù coù naêm ñieàu aùc. Nhöõng gì laø naêm?

1. Maát heát töôùc vò.
2. Töï xem nheï mình.

reû.

1. Khoâng ñöôïc söï kính troïng cuûa ngöôøi.
2. Bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Thaùi sôn, chòu söï tra khaûo keùo daøi caû ngaøn vaïn naêm.
3. Thoaùt ra khoûi ñòa nguïc sinh laøm thaân ngöôøi haï tieän, baån thæu, bò ngöôøi ta khinh

Nay laøm thaân ngöôøi haï tieän, ñeàu do ñôøi tröôùc khoâng bieát toân kính caùc baäc Tröôûng

laõo. Roõ raøng nhö vaäy caån thaän chôù kieâu maïn.

Phaät baûo: Ngöôøi ôû theá gian ñöôïc taøi saûn nhöng laïi tham lam keo kieät khoâng chòu boá thí, khoâng yeâu thöông nhöõng gia ñình ngheøo khoå, khoâng cho hoï, khoâng cuùng döôøng Sa-moân, Hieàn thaùnh, ñaïo só, khoâng cho nhöõng treû aên xin. Hoaëc bò beänh cuõng khoâng daùm aên uoáng ñaày ñuû, khoâng daùm maëc y phuïc laønh laën, töø ñoù bò naêm toäi. Nhöõng gì laø naêm?

* 1. Coi thöôøng thaân cuûa mình, cuõng laøm cho ngöôøi ta khoâng kính troïng mình.
	2. Ngöôøi ta ñeàu goïi mình laø haïng ngöôøi keo kieät.
	3. Maõi maõi xaáu hoå.
	4. Ñoïa ngaï quyû, chòu khoù chòu khoå khoâng theå noùi, hoaëc traêm naêm ngaøn naêm khoâng coù nöôùc ñeå uoáng. Nhìn xa thì thaáy soâng, hoà, khe nöôùc töø trong nuùi, ñi ñeán gaàn ñeå uoáng, nöôùc lieàn bieán thaønh nöôùc ñoàng, muû, maùu khoâng theå uoáng ñöôïc, chòu cöïc chòu khoå nhö vaäy khoâng theå noùi ra ñöôïc.
	5. Thoaùt ra khoûi caûnh ngaï quyû, sinh laøm ngöôøi baàn cuøng, ñoùi laïnh, choáng gaäy theo ngöôøi xin aên, nhöng xin cuõng khoâng ai cho, laïi coøn bò ngöôøi ta maéng nhieác.

Nay laøm ngöôøi baàn cuøng aên xin ñeàu do ñôøi tröôùc tham lam ích kyû khoâng daùm boá thí. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù coù tham lam ích kyû.

Phaät baûo: ÔÛ theá gian coù nhöõng baäc Thaùnh minh, hieàn giaû hoaëc Sa-moân, ñaïo nhaân khoâng vui veû ñeán hoûi con ñöôøng cöùu nhaân ñoä theá, maø laïi lôùn tieáng hieàm khích, phæ baùng Hieàn giaû, töø ñoù seõ bò naêm toäi. Nhöõng gì laø naêm?

1. Khoâng coù trí tueä.
2. Bieát ít.
3. Khoâng ñöôïc söï kính troïng cuûa ngöôøi.
4. Ñoïa vaøo ñòa nguïc Thaùi sôn. Vaøo ôû trong ñòa nguïc Thaùi sôn, chòu söï tra khaûo gaây ra caû ngaøn vaïn naêm.
5. Thoaùt ra khoûi caûnh ñòa nguïc sinh laøm ngöôøi ngu si khoâng coù choã hieåu bieát, khoâng khaùc gì loaøi suùc sinh.

Nay laøm thaân ngöôøi ngu si khoâng phaân bieät ñöôïc traéng ñen, ñeàu do ñôøi tröôùc, khoâng thích nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc, hoïc cao, hieåu roäng. Roõ raøng nhö vaäy, caån thaän chôù coù phaïm.

Phaät baûo: Ngöôøi caàu soáng laâu ñöôïc soáng laâu; caàu ñöôïc ñeïp, ñoan chaùnh thì ñöôïc ñeïp, ñoan chaùnh; caàu xaáu xa ñöôïc xaáu xa; caàu töôi ñeïp ñöôïc töôi ñeïp; caàu haï tieän ñöôïc haï tieän; caàu giaøu sang ñöôïc giaøu sang, caàu baàn cuøng ñöôïc baàn cuøng; caàu thoâng minh hieåu ñaïo ñöôïc thoâng minh hieåu ñaïo; caàu ngu si ñöôïc ngu si. Ngöôøi laøm laønh ñöôïc ñieàu laønh, neáu laøm phöôùc ñöôïc thaêng Thieân, neáu laøm ngöôøi ñöôïc toân quyù, cuõng ñöôïc ñoan chaùnh. Neáu ngöôøi laøm aùc bò quaû aùc hay can toäi, hoaëc ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Thaùi sôn hoaëc ñoïa vaøo trong loaøi ngaï quyû, hoaëc ñoïa vaøo trong loaøi suùc sinh. Neáu nhö ñöôïc laøm thaân ngöôøi phaûi laøm ngöôøi ngheøo khoå, haï tieän, khoâng coù söï hieåu bieát, laïi bò hình haøi xaáu xa. Nhö ngöôøi troàng ñaéng ñöôïc quaû ñaéng, troàng ngoït ñöôïc quaû ngoït. Ví nhö troàng nguõ coác, troàng luùa ñöôïc luùa, troàng ñaäu ñöôïc ñaäu. Nhö ngöôøi gieo nhaân laønh ñöôïc quaû laønh,

gieo nhaân aùc gaëp quaû aùc vaäy.

*Truyeàn saâu lan roäng giôùi bao la Giöõ vöõng loøng tin giôùi cao xa*

*Duõng maõnh cöông nghò ngaên baïo loaïn Nhaân töø hoøa dòu ngaên khoâng döùt*

*Taâm roäng meânh moâng heát hoà nghi Traàm tænh thong dong roài seõ ñaït*

*Khaéc phuïc hieåm nguy ñöôïc nhanh choùng Nhieàu ngöôøi chaúng tin cho khoâng thaät.*

*Ngöôøi hieàn thöôøng giöõ giôùi Giöõ giôùi ñöôïc ba thieän Ñöôïc kính khoâng caàu nhieàu Maïng heát thoï thaân trôøi.*

*Truù giôùi haønh ñaõ xong Duøng tueä cheá yù haønh Ñi ñeán chaéc phaûi ñeán Döùt heát choã thoï nhaän. Theo giôùi dieät heát khoå Ba ñôøi, giôùi treân heát.*

*Khieán caùc loaøi roàng ñoäc Khoâng phaïm ngöôøi giöõ giôùi. Laønh thay coù giôùi Phaät*

*Laáy chöõ tín laøm baïn Laø ñaïo, chaúng lôøi taø Neân goïi giôùi treân heát*

*Kheùo nöông nhôø giôùi Phaät Cheát ñaâu thaáy löûa ñoàng Ñeâm naèm thaáy an oån*

*Laïi ñöôïc giaác moäng laønh Ñöôïc moïi ngöôøi toân kính Söùc thieän trang nghieâm thaân Töï thaân cao quyù nhaát.*

*Ñôøi sau laøm vua Trôøi Ta laø ngöôøi duy nhaát Ñaõ thoaùt khoå traàn theá Caû coõi trôøi, coõi ngöôøi. Coøn ñaâu so vôùi ma.*

*Ñöùc Phaät vöôït caùc khoå Luïy kieáp khoâng keå heát Qua laïi trong naêm ñöôøng Chöa töøng bò troùi buoäc. Gian aùc ñeàu aån nuùp*

*Sao goïi ñieàu aùc hieän! Ngaøy nay ngöôøi leã Phaät*

*Ñeàu moät loøng chaép tay. Leã Phaät ñöôïc sinh Thieân Soáng laâu trong coõi ngöôøi. Phaät baäc toân quyù nhaát Ñaõ hieän ñuû trí tueä*

*Ñang leã tröôùc Phaùp chuùng AÂn ñöùc töïa bieån soâng*

*Vì chuùng toâi dieãn phaùp Thaùnh ñieån tích cuûa Phaät Töø ñoù khôûi nhaân duyeân Vieäc laøm coù thieän aùc Roäng suy taàm vieát ra*

*Tuøy theo yeáu nghóa kinh Thuaät ghi yù chæ Phaät.*

*Töø vieäc taïo hoïa phöôùc Phaät ñaõ roõ caùc phaùp Phaïm thieân ñeán thænh caàu Theá Toân beøn thuyeát kinh Chí yeáu khoù nghe thaáy Khoå tuøng nhaân duyeân khoå Khoå heát môùi laø quyù*

*Tu theo taùm Thaùnh ñaïo Khoå dieät aáy môùi tònh Töø haønh coù quaû khoå.*

*Nhö Ñöùc Phaät ñaõ noùi Phaùt xuaát töø nguoàn taâm Gian khoå töø ñoù coù.*

*Ngöôøi dieät caùc khoå naõo Laø thöïc haønh phaùp yeáu Cho neân laàn löôït thuyeát. Nhö caùc baäc Thaùnh toân. Vì chaáp vaøo kinh ñieån Neân ngöôøi ñôøi thaáy phaùp Roõ raøng khoâng coøn nghi. Choã thích öùng keû trí*

*Chaúng phaûi thaàn hoùa pheùp Khieán toäi phöôùc voâ duyeân Cuõng chaúng phaûi töï nhieân Khoâng ñuùng thôøi cuõng truyeàn. Taïi trôøi ñaâu voâ duyeân.*

*Thôøi vaø taùnh cuõng vaäy*

*Thuø thaéng khoâng thuø thaéng Thöïc ra chaúng khoâng taïo Do nghi lao khoå sinh.*

*Lao khoå kia theo ñuoåi*

*Thoaùt roài laïi vöôùng maéc Nghe ñaây chaúng phaûi nhieàu. Sao cheùp yeáu nghóa kinh.*

*Vaø tinh tuùy cuûa luaät Keû trí ôû coõi ñôøi*

*Taát caû ñeàu roõ bieát.*

*Hoùa hieän giaûi nghi hoaëc Nöông kinh hieän theá gian Laøm thieän coù phöôùc baùo Vieäc naøy ñaâu khoâng bieát. Ñaõ taïo vieäc baát nghóa Luùc cheát ñoïa ñöôøng aùc Töùc thôøi gaëp Dieâm vöông Dieâm vöông laïi troùi buoäc Giaø treû ñeàu beänh cheát Duøng hình phaït ngaên caûn. Bieát roõ coù naêm ñöôøng*

*Vì sao khoâng tu ñöùc? Haønh trì thaân, mieäng, yù Giôùi boá thí cao caû,*

*Vaäy sao khoâng nghó tôùi Maø hay laøm ñieàu aùc.*

*Luùc ñoù coù toäi nhaân Nghe vua duøng pheùp raên Xeùt mình laøm khoâng toát Loøng sôï haõi thöa raèng, Do thaân gaàn baïn xaáu Nghe lôøi noùi phi phaùp*

*Ñaém chìm trong tham ñaém Neân khoâng theå tu thieän.*

*Vua baûo laøm ngöôøi khoù Haïnh phuùc sao khoâng thieän? Theå taùnh ñaâu deã ngoä*

*Oan nghieäp taïo ñòa nguïc Ngöôi: Voán thích vieäc aùc Töùc chaúng vì cha meï Chaúng Sa-moân, ñaïo só Chaúng vua chaúng ta daïy Ngu si khoaùi taâm yù*

*Taïo nghieäp baát thieän aáy Neân vieäc laøm töï thaân Nay seõ thoï quaû baùo.*

*Naêm söù giaû ñi ñeán Loøng aân caàn daïy baûo Veà sau vua Dieâm-la*

*Im laëng khoâng noùi ra Beøn sao cheùp toäi loãi Ñeå trong coõi Dieâm-la Bò daãn vaøo ñòa nguïc Thaáy aùc raát sôï haõi Vaøo ñòa nguïc toái taêm Lôùn nhoû ñeàu keâu la Thöù ñeán A-tæ-ma*

*Löûa thieâu ñoát thaân hình Ñau ñôùn chaân nhaày nhuïa Qua hình phaït nöôùc soâi Taàng nguïc saùt möôøi saùu Töï naèm treân röøng dao.*

*Laøm ngöôøi phaøm quaû aùc Khieán coù ñòa nguïc naøy Neân xeùt nghieäp ñaõ taïo Roài laàn löôït thoï laáy Traûi qua ngaøn öùc naêm Sinh roài laïi bò gieát*

*Bôûi do keát oaùn nhieàu Haõm haïi baäc Hieàn nhaân*

*Soáng ngoâng cuoàng nhö theá Roài xa laùnh baïn beø*

*Thích khen ngôïi ngöôøi aùc Cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc Ñoái khaùng vaø löøa doái Chæ trò ngöôøi hung aùc, Veà sau cheït trong nuùi,*

*Bò chaøy saét nghieàn naùt. Laøm ngöôøi thích saùt sinh Ngöïa, traâu, nai, deâ, heo Gaø, choù vaø coân truøng Cuõng bò cheït trong nuùi. Ngu tham lam khieáp nhöôïc Tuøy yù gieát haïi ngöôøi*

*Caàu taøi khoâng ñuùng phaùp, Baùnh xe saét nghieàn thaân Nhôø vaõ ngöôøi giuùp ñôõ Khuaát phuïc keû yeáu ñuoái Thích gaây ngöôøi phieàn loøng*

*Thöôøng giaãm leân mình ngöôøi, Nay laøm phieàn cha meï,*

*Sa-moân, Baø-la-moân*

*Quaáy nhieãu khieán ñau thöông. Ñôøi sau bò thieâu nöôùng.*

*Hoaëc ñaùnh ñuoåi cha meï, Ngöôøi phuïng ñaïo Thaùnh hieàn Ngöôøi maø ta ñaùng kính,*

*Ñôøi sau bò naáu luoäc, ÖÙc kieáp phaûi thoï laáy. Cho raèng khoâng toäi loãi Roài sau thieâu chaùy thaân La van, ñau reân ræ.*

*Xaâm phaïm cuûa caûi ngöôøi Nhaän laáy quaù ngaén nguûi Roài sau nhaø cöûa chaùy Goïi to khoâng ai cöùu.*

*Chaúng phaûi noùi laø phaùp Laø phaùp noùi chaúng phaùp Huûy baùng chaúng kính ai Sau sinh nguïc A-tyø*

*ÔÛ choã quaù yeân tónh Maø taïo ñieàu toäi loãi*

*Do huûy baùng Thaùnh hieàn Khieán ñoïa vaøo nguïc saâu Boû beâ haønh thieän nghieäp Vui soáng theo haïnh taø Sinh ôû trong nhaø xí*

*Laøm coân truøng aên phaån. Phoùng löûa ñoát coû caây Haïi coân truøng boø saùt Sau ñoïa vaøo ñòa nguïc Bò thieâu nhö ñoát coû.*

*Ngöôøi thaân thích ngaàm cöôùp Laáy dao saéc ñaâm ngöôøi.*

*Chim saét moùc tai aên Uyeån chuyeån cuøng ñeán aên Hoaëc phaù hoaïi giaùo phaùp Noùi khoùe ngöôøi ñöùc haïnh Ñoïa ñòa nguïc ñao tieån*

*Ñi treân ñöôøng dao saéc. Phaïm ñeán vôï cuûa ngöôøi Ñoïa hình ngöôøi traêm chaân. Dung maïo töïa myõ nöõ*

*OÂm choaøng laáy ngöôøi baïn Öa thích söï daâm daät*

*YÙ deãu côït vôï ngöôøi Beøn phaûi chòu caùc khoå Thaân oâm chaàm vaøo caây*

*Neáu duøng nhöõng xaûo traù*

*Gieát haïi truøng trong nöôùc Cheát, ñoïa vaøo nöôùc soâi Soáng trong doøng soâng nhô, Vay möôïn maø khoâng traû Thaân bò löôõi caâu moùc*

*Saét cöùng ñoát ñoû röïc Phaûi uoáng nöôùc ñoàng soâi Loøng giaän yù böïc töùc*

*Quaû nhieân chaúng ñuùng phaùp Thaáy ngöôøi khoå vui möøng Cheát laøm quyû Dieâm vöông, Soáng laøm vieäc baát thieän Cheát töùc vaøo ñòa nguïc Thoáng khoå chaúng keå heát*

*Taát caû chæ coù khoå. Nhö vaäy ñaõ noùi ñuû Taïo taùc ôû ñòa nguïc*

*Nghe hieåu vieäc suùc sinh Ngaï quyû vaø quyû thaàn.*

*Thaân ba nghieäp, yù ba Mieäng boán, laø baát thieän Quaáy nhieãu taâm dao ñoäng Cheát ñoïa trong suùc sinh. Neáu tình traïng ña daâm Cheát laøm loaïi truøng ngu Nhaïn, caùp, cua, uyeân öông Khoång töôùc vaø thieâu thaân. Thích troùi giaãm ñaïp ngöôøi Ñôøi sau nhieàu khoå naõo*

*Töï laøm voi, ngöïa, traâu Saân haän cheát thaønh raén.*

*Kieâu caêng thöôøng khinh ngöôøi Sau sinh laøm thuù döõ*

*Khinh reû ngöôøi, ñôøi sau Laøm heo, choù, hoå, löøa.*

*Thöôøng trong loøng ghen gheùt Taâm thöôøng khoâng yeân oån Ñôøi sau laøm con khæ*

*Maët lôùn maét laïi nhoû. Tham lam vaø gian traù Gaây neân chuyeän cöôùp boùc Sau cheát laøm thaân meøo AÊn thòt thuù hoå, lang.*

*Boá thí nhieàu saân haän Giöõ taâm khoâng chaân thaät*

*Ñôøi sau ñoïa laøm roàng Beøn coù ñaïi thaàn löïc. Roäng thí coù taâm giaän Khinh ngöôøi vaø töï ñaïi Sau laøm chim Ca-löu Coù söùc maïnh gheâ gôùm. Thaân töï aên vò ngoït Ñem vieäc aùc ñeán ngöôøi Cheát laøm quyû haàm xí*

*Thöôøng aên loaøi truøng thoái. Thích quaáy roái giaø treû*

*Treû aên xin, ngöôøi beänh Ñôøi sau laøm quyû ñoùi AÊn thöù nhô ngöôøi ñeû. Chæ ñem loøng tham lam Cöù sôï laø khoâng ñuû*

*Sau laøm quyû aên ñeâm Ñi töøng ñaøn ñeå aên.*

*Noùi boá thí khoâng phöôùc Chôù neân boá thí nhieàu Sau laøm quyû tham lam AÊn cuûa ngöôøi, oïc ra.*

*Khoâng cho laïi huûy baùng Töï laáy ñoà thoâ aên*

*Sau laøm quyû trong ñaát Luoân aên ñaøm cuûa ngöôøi. Töï coù maø khoâng cho*

*Thöôøng mong caàu ngöôøi khaùc Sau laøm quyû baàn cuøng*

*Öa muoán cuõng khoâng ñöôïc. Thích bieát loãi ngöôøi khaùc EÙp ngöôøi tham taøi saûn*

*Sau laøm quyû xaáu xa*

*AÊn gan ruoät ngöôøi cheát. Noùi lôøi thoâ giaän ngöôøi Haïi noùi loãi cuûa ngöôøi Sau laøm quyû chaùy boûng*

*Thöôøng aên, nuoát khoùi löûa. Thích kieän tuïng, tranh ñaáu Hung aùc doïa thieâu ngöôøi Kieáp sau laøm quyû löûa*

*AÊn saâu con thieâu thaân. Ngaên caûn ngöôøi boá thí*

*Mình cuõng khoâng giuùp ngöôøi Sau laøm quyû thaân lôùn*

*Bò kim chaâm muõi, mieäng. Choân cuûa caûi cho con Khoâng aên, khoâng boá thí Khi cheát thuoäc Dieâm giôùi Con cuùng môùi ñöôïc aên. Sinh ôû choã heïp hoøi*

*Ngaên caûn ngöôøi boá thí Laøm quyû hình hung aùc Ham muoán roài chaúng ñöôïc. Lôøi noùi thöôøng cao ngaïo Khoâng boá thí, trì giôùi Thích heïp hoøi, noùng naûy Cheát sinh trong quyû thaàn. Gieát saâu laøm moài duï*

*Daãn daét tôùi choã toái Roài gieát cheát maø aên Ñôøi sau laøm yeâu ma. Mong caàu ngöôøi boá thí Loøng chöùa ñaày böïc töùc Sau laøm ma ban ngaøy Nhan saéc raát xaáu aùc.*

*Ñaõ noùng giaän laïi tham Thích ngöôøi giuùp, thích röôïu Thích muùa nôi coù nhaïc*

*Cheát laøm thaàn giöõ ñaát. Ngöôøi thaân trong ngoaøi nhaø Khoâng aùc, khoâng beänh taät Sau laïi coù thaàn löïc*

*Côõi maây gioù maø bay. Boá thí xe, nhaø cöûa Cuøng vôùi thöùc aên ngon Chö Thaàn ôû choã aáy Nhaø troâng tuøy yù bay.*

*Ham muoán maø löôøi bieáng Thích boá thí hoa höông Ñoù laø vieäc suùc sinh*

*Ngaï quyû vaø quyû thaàn. Ñaõ vì ñoù noùi roõ*

*Laïi ñöôïc nghe nhaân laønh Ñeán ngay caû vieäc laøm Chæ coù saùnh ngaàn aáy, Chuùng ñaâu phaûi moät loaøi Nay noùi roõ vieäc naøy.*

*Trôøi, ngöôøi, A-tu-la*

*Muoán caàu ñöôïc tröôøng thoï*

*Noäi yù phaûi töï xeùt*

*Khoâng haïi nhöõng chuùng sinh. Neáu khoâng thí coâng lao Khoâng ñöôïc troùi, ñaùnh ngöôøi Luoân an oån quaàn sinh*

*Laøm ngöôøi khoâng maéc beänh. AÂn ñöùc khoâng gieát haïi*

*YÙ vöõng chaéc khoâng ñoäng Suoát ñôøi khoâng gieát haïi*

*Laøm ngöôøi thöôøng nhaân hieàn. Chaúng neân boá thí ít*

*Neáu ñöôïc moät chuùt ít Veà sau thaân cöïc khoå Caàu ít coù hoaëc khoâng. Öa laáy taøi saûn ngöôøi Ñeå roài ñem boá thí Ñôøi sau tuy giaøu coù*

*Nhöng laïi mau maát ñi. Khoâng ñöôïc laáy phi phaùp Khoâng laáy cuûa khoâng cho Mình phaûi chòu khoå caàu Ñôøi sau môùi ñaéc taøi.*

*Ñaõ khoâng laáy cuûa ngöôøi Thöôøng töï vui boá thí Nhieàu kieáp ñöôïc giaøu coù Ñöôïc taøi vaät voâ keå.*

*Öa giöõ gìn giôùi luaät Ñôøi sau ñöôïc trí tueä Thích phaùp ñöôïc an oån*

*Hieàn laønh, laïi ñoan chaùnh. Con hieáu nuoâi döôõng cha Ñaõ maát, luoân thôø cuùng Cuõng cung kính leã trôøi Ñôøi sau seõ coù aên.*

*Ngöôøi boá thí thöùc aên Ñôøi sau coù töôùng ñeïp Coù naêng löïc, giaøu coù*

*Khoâng beänh thöôøng an oån. Ngöôøi boá thí quaàn aùo*

*Heát xaáu hoå, töôùng ñeïp Loøng thieän, ngöôøi thaáy vui Ñöôïc nieàm vui mong muoán. Giuùp ngöôøi nhaø cöûa ôû*

*Ñôøi sau choã ôû an*

*ÔÛ trong caùc cung ñieän*

*Taát caû ñöôïc ñaày ñuû.*

*Boá thí gieáng, nöôùc uoáng Taém goäi ao hoa sen*

*Ñôøi sau ñöôïc, khoâng ñöôïc Mong caàu ñöôïc giaøu coù. Ñôøi naøy thích boá thí*

*Giaøy, guoác, thuyeàn, xe, kieäu Voi, ngöïa, caùc coã xe*

*Ñôøi sau ñöôïc leân trôøi.*

*Thaáy ngöôøi thöông, khoâng oaùn Taát caû ñeàu quy ngöôõng*

*Sau laøm con nhaø giaøu Boá thí ngöôøi vöôøn töôïc. Naêng giuùp ñôõ noâ tyø Taêng theâm söï cung kính Sau ñöôïc baø con khen*

*Khieán khoâng ai khoâng phuïc. Toå tieân hay boá thí*

*Con chaùu tieáp tuïc laøm Ñôøi sau thaät giaøu coù*

*Thöôøng ñöôïc cuûa hoài moân. Xöng coâng ñöùc boá thí Loøng khoâng muoán boá thí Ñôøi sau tuy laøm ngöôøi Sinh trong gia ñình ngheøo. Noùi boá thí voâ ích*

*Chæ vì thöông maø giuùp Tuy yù khoâng boá thí Sinh trong nhaø giaøu coù*

*Taâm thöôøng thích trí tueä Nhöng maø khoâng boá thí*

*Sau thöôøng ñöôïc thoâng minh Sinh trong nhaø ngheøo tuùng. Thöôøng hay thích boá thí*

*Maø khoâng hoïc trí tueä*

*Coù trí, khoâng nhanh nheïn Sinh trong nhaø giaøu coù.*

*Hoïc tueä vaø boá thí*

*Cuõng thaâu nhaän phöôùc trí Neáu khoâng laøm caû hai Khoâng ñöôïc phöôùc troïn veïn. Boá thí muoán ngöôøi khen Chöa thí, hay ñaõ thí*

*Sau naøy muoán boá thí*

*Rieâng mình nhaän buoàn khoå.*

*Boá thí tuy khoâng tin Ñôøi sau ñöôïc taøi saûn Neáu vui, giuùp ngöôøi cuûa Ngöôøi aáy môùi coù vui.*

*Boá thí coù nieàm tin*

*Ñôøi sau thöôøng giaøu coù Giaøu coù ñöôïc kính troïng Trong loøng raát vui söôùng. Nhö kính ngöôøi coù ñöùc Kheùo loøng daâng cuùng döôøng Sau naøy ñöôïc giaøu coù*

*Thuø thaéng ñeán toät cuøng. Neáu ñem loøng khinh mieät Boá thí ngöôøi coù ñöùc*

*Tuy sau naøy giaøu coù*

*Nhöng chaúng ñöôïc an laønh. Boá thí muoán ngöôøi an Khoâng löøa bòp moïi ngöôøi Taát ñöôïc bao yeâu kính Thaân thuoäc cuõng neå phuïc. Boá thí khoâng tö lôïi*

*Tu ñöùc vì caàu an*

*Sau naøy ñöôïc vui soáng Phaùp, ñöùc, lôïi veïn toaøn. Boá thí coù trí tueä*

*Maø khoâng caàu lôïi gì*

*Thì phöôùc truyeàn con chaùu Muoân ñôøi ñöôïc giaøu sang. Ngöôøi trí haønh boá thí*

*Ñuùng thôøi, chaúng meät ngöôøi Tuy ít nhöng ñuùng giôø Ngöôøi nhaän ñöôïc vöøa yù.*

*Tu taäp bieát giöõ gìn*

*Khoâng quaáy nhieãu vôï ngöôøi Sau naøy môùi yeân vui*

*Giôùi ñöùc ñöôïc trong saïch. Vôï ngöôøi voán khoâng hôïp Keû trí töï giöõ mình*

*Sau khoâng ai gaây oaùn Laïi ñöôïc taùnh thanh tònh. Neáu tu haïnh thanh tònh*

*Haønh ñoäng chaúng traùi sai Ñôøi sau thôm danh tieáng Ñöôïc chö Thieân cuùng döôøng. Neáu tröø boû ñöôïc röôïu*

*Chuyeân trong saïch tu haønh Sau khoâng coù hoân traàm Ñöôïc trí tueä, thoâng minh. Neáu ñöôïc laøm thaân ngöôøi Suoát ñôøi khoâng noùi baäy Sau ñöôïc ngöôøi tin caäy Khoâng ai noùi loãi mình.*

*Thaáy tranh chaáp lieàn giaûi Khoâng thích noùi lôøi doái Sau quyeán thuoäc ñoaøn tuï*

*Thaân gioáng nhö ngöôøi huøng. Luoân noùi lôøi nhu nhuyeán*

*Seõ deã phuïc nhaân taâm Ñöôïc vöøa loøng ñaïi chuùng*

*Khieán ngöôøi nghe quyù troïng. Cuøng nhau ngoài luaän ñaøm Nhö luaän ñuùng moïi vieäc*

*Ñôøi sau ñöôïc lôïi ích*

*Luùc noùi ngöôøi thích nghe. Ngöôøi kia coù taát caû*

*Loøng khoâng heà nghó ñeán Ñôøi sau taâm an vui Chaúng ñeå laïi öu saàu.*

*Suy nghó bieát moïi vieäc Quaû baùo caùc ñieàu thieän Laøm ngöôøi gaàn ñieàu thieän Ñöôïc phöôùc ñöùc raát nhieàu. Muoán lôïi loäc thaønh töïu Danh tieáng vang ñeán trôøi Bieát maïng soáng voâ thöôøng Loøng nghó ñeán tu ñöùc.*

*Toát xaáu do mình taïo Laø lôïi lôùn coõi ngöôøi*

*Troàng taïp ñöôïc quaû taïp*

*Taïi traéng, chaúng phaûi traéng. Thieáu nieân hay ngöôøi giaø*

*Do nghieäp mình taïo taùc Sau ñuùng thôøi nhaän laáy Khoå vui coù nguoàn goác. Taïo ngaén hay taïo daøi*

*Choã thieän hay khoâng thieän Laøm vöøa ñöôïc quaû vöøa Laøm nhieàu ñöôïc quaû nhieàu. Lôøi thaày, baïn tha thöù*

*Naëng ñôøi nay, ñôøi sau*

*Voäi khinh mieät khoâng nghe Ñôøi sau thöôøng ngu muoäi. Doái traù khinh maïn ngöôøi Ñôøi sau guø, xaáu xí*

*Caâm ngoïng, hoaëc oá saéc Baø con chaúng muoán nhìn. Khoâng kính laõo töùc ngu Vieäc coù ñaïo töùc trí Khoâng maïn, sau toân quyù Kieâu maïn töùc keû heøn.*

*Boá thí sau giaøu coù Khoâng boá thí töùc ngheøo Saân haän chòu töôùng xaáu*

*Khoâng giaän ñöôïc saéc ñeïp. Gian díu vôùi nam, nöõ Daâm loaïn khoâng keå xieát Ngay caû loaøi suùc sinh*

*Ñôøi sau laøm huyønh moân (baùn nam baùn nöõ) Nghó daâm, hoaëc phoùng löûa*

*Caên thaân, taâm, khaåu phaïm Haèng mong caàu nöõ nhaân Sau sinh laøm huyønh moân. Daïy haønh thieän boá thí*

*Laïi khuyeân theo mình vui Gheùt, thöông ñeàu bình ñaúng Ñôøi sau ñöôïc ba maét.*

*Thích duøng aùo quaàn ñeïp Boá thí ngöôøi coù ñöùc*

*Ñôøi sau thöôøng cao ñeïp Thaàn saéc saùng tôï vaøng. Coi ngöôøi nhö con mình Giuùp ñôõ ngöôøi giaø beänh*

*Sau thöôøng gaëp Thaùnh nhaân Saùng tôï traêng trong sao.*

*Khoâng giöõ gìn trai giôùi Luoân thích vuù vôï ngöôøi Sau laøm thaân kyõ nöõ Ngöôøi phaïm bò huûy baùng. Leã kính yeâu moïi ngöôøi Sau chaân tay meàm maïi Giaøu coù vaø an oån*

*Ñöôïc kính nhö Thaùi sôn. Chöa hoûi maø ñaõ bieát Khoâng caàu, chæ boá thí Sau aám no ñaày ñuû*

*Cuûa caûi nhieàu nhö bieån. Ñöùc cao saùnh ngang trôøi Phaùp thieän ai cuõng moä Ñôøi sau vui ñöôïc kính Ñöôïc sinh vaøo doøng vua. Thaân, khaåu thöôøng tu thieän Boá thí maø vui veû*

*Sau giaøu chaúng taät nguyeàn Vui ñöôïc sinh phöông Baéc. Ngaàm laøm thieän ñöôïc thieän Chôù ñöøng queân boá thí*

*Lôùn tieáng loøng nhu nhuyeán Sau laøm A-tu-la.*

*Nhö coù thaáy ñöôøng thieän Thaáy ñuû caùc ñieàu chaùnh Ñöôïc sinh leân coõi trôøi Saùng nhö aùnh maët trôøi. Kheùo hieáu thaûo cha meï Sau sinh nhaø quyeàn quyù*

*Khoâng tranh, khoâng phaãn noä Höôûng phöôùc trôøi Ñao-lôïi. Khoâng coøn choã tranh luaän Khoâng tham gia leã tuïng*

*Giöõ thieän taâm tu ñöùc Sau sinh coõi Dieãm thieân. Ña vaên ñònh tö duy*

*Lôïi toát maø caàu thoaùt*

*Duøng thieän, nieäm thieän ñöùc Sau sinh trôøi Ñaâu-thuaät.*

*Giöõ giôùi thöôøng ñònh yù Chæ nöông nhôø vaøo phaùp*

*Khuyeân moïi ngöôøi cuõng theá Sinh coõi trôøi Kieâu laïc.*

*Töï giöõ giôùi, boá thí*

*Khoâng ngaïo, khoâng töï xöng Yeâu meán ñaïo bình ñaúng Sinh coõi trôøi Ni-maät.*

*Chaáp nhaän khoå roi voït Khoâng haïi ñeán quaàn sinh An uûi ñeán moïi ngöôøi*

*Höôûng phöôùc ôû Phaïm thieân. Loøng töø, mieäng noùi hay*

*Caàu ngöôøi yeân nhö mình Coù caàu thì coù öùng*

*Sau ôû trôøi Ca-di.*

*Nieäm haønh thöôøng chuyeân taâm Khoâng caàu vui ôû ñôøi*

*YÙ ñònh ñöôïc an tònh Sinh trôøi A-ba-toâ.*

*Ñònh taâm tröø aùi nöõ Tröø ba ñoäc, dieäu laïc*

*Luoân luoân taäp thieàn ñònh Sinh coõi trôøi Bieán tònh. Xeùt khoå vui chaúng thöôøng Laø vieäc laøm keû trí*

*Thaáy bieát raát thanh tònh Sinh vaøo trôøi Haø-pha.*

*Hieåu roõ töôûng baát tònh Thöôøng ñeán choã coù vua Coù taäp khí khoâng töôûng Sinh coõi trôøi Voâ töôûng. Khoâng yû mình, yû ngöôøi Taïo boán nghieäp to taùc Nieäm thieàn töï vaéng laëng Sinh trong trôøi Nguõ tònh. YÙ nhu nhuyeán thuø thaéng Taâm chaùnh taùnh trung hoøa Tu phaùp trôøi roäng lôùn Sinh trôøi A-ca-nhò.*

*Roõ saéc laø voâ thöôøng Öa caàu chí voâ bieân*

*Choã bieát khoâng giôùi haïn Tö duy ñöôïc ra khoûi,*

*Ñaõ lìa caùc tình thöùc Khoâng coøn leä thuoäc sinh Coù nieäm cuõng ñaõ qua Muoán khoâng nghó maø nghó. Tuy quyeát laø sinh laïi*

*Ñeàu nhôø vieäc mình laøm Keû trí töï quaùn saùt*

*Bieát thieän ñeå haønh thieän. Phaùp aáy thaät ñaëc bieät Neân vì ngöôøi môùi noùi*

*Chaúng trôøi, chaúng loaøi khaùc Töï laøm, töï gaùnh chòu.*

*Soáng maø quaùn voâ thöôøng Tueä khoâng nöông voïng nieäm Neáu sinh ôû coõi thieän*

*Ñeàu do vieäc mình taïo. Neáu ñaõ hieåu khoâng thaân*

*Voâ vi, sinh töû, khoâng Tòch dieät heát khoå naõo Laø Nieát-baøn ñeä nhaát.*

