CAÊN BAÛN THUYEÁT

NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA TAÏP SÖÏ

**QUYEÅN 11**

***10. Nhieáp tuïng (tieáp theo) - Nhaân duyeân veà Nan-ñaø:***

Duyeân khôûi taïi vuôøn Ña caên thaønh Kieáp-tyû-la, luùc ñoù em cuûa Theá toân teân laø Nan-ñaø, thaân saéc vaøng roøng vaø coù ñuû ba möôi hai töôùng toát nhö Phaät, chæ thaáp hôn Phaät boán ngoùn tay. Vôï cuûa nan-ñaø laø Toân-ñaø-la, dung nghi ñoan chaùnh, xinh ñeïp tuyeät traàn, ai cuõng yeâu meán neân Nan- ñaø yeâu thöông khoâng muoán xa lìa, tình saâu naëng cho ñeán troïn ñôøi. Luùc ñoù Theá toân bieát thôøi hoùa ñoä ñaõ ñeán neân vaøo saùng sôùm ñaép y mang baùt cuøng thò giaû A-nan vaøo thaønh khaát thöïc, theo thöù lôùp ñeán tröôùc cöûa cung cuûanan-ñaø. Phaät duøng ñaïi bi löïc phoùng aùnh saùng hoaøng kim chieáu vaøo trong cung khieán cho khaép nôi ñeàu trôû thaønh saéc hoaøng kim. Nan-ñaø thaáy aùnh saùng naøy boãng nhieân chieáu ñeán lieàn bieát laø do Nhö lai laøm, sai söù ra xem thöû, söù ra thaáy Phaät lieàn trôû vaøo baùo laø Phaät ñang ôû tröôùc cöûa. Nan-ñaø nghe roài lieàn muoán ra nghinh ñoùn laøm leã, Toân-ñaø-la suy nghó: “neáu ñeà Nan-ñaø ñi ra, Theá toân chaéc seõ cho chaøng xuaát gia”, nghó roài lieàn níu aùo Nan-ñaø laïi khoâng cho ñi, Nan-ñaø noùi: “haõy buoâng ra, sau khi laøm leã xong anh seõ trôû vaøo ngay”, Toân-ñaø-la noùi: “chaøng haõy höùa roài môùi ñöôïc ñi”, noùi roài lieàn duøng son öôùt boâi leân traùn cuûanan-ñaø noùi raèng: “chaøng haõy trôû vaøo khi veát son naøy chöa khoâ, neáu traùi lôøi seõ bò phaït naêm traêm tieàn vaøng”, Nan-ñaø noùi ñöôïc roài voäi ra cöûa nghinh ñoùn ñaûnh leã Phaät, keá laáy baùt cuûa Phaät ñem vaøo trong cung ñöïng ñaày thöùc aên thôm ngon roài mang trôû ra, Phaät lieàn boû ñi, Nan-ñaø ñöa baùt cho A-nan, Theá toân lieàn hieän töôùng khoâng cho A-nan laáy baùt. Nan-ñaø vì toân trong söï oai nghieâm cuûa Phaät neân khoâng daùm goïi Theá toân ñöùng laïi maø ñöa baùt cho A-nan, A-nan hoûi: “hoài naõy anh nhaän baùt naøy töø ai?”, ñaùp laø töø Phaät, A-nan noùi: “vaäy anh neân ñöa cho Phaät”, ñaùp: “toâi khoâng daùm xuùc phaïm ñaïi sö”, noùi roài lieàn im laëng ñi theo sau Phaät veà ñeán trong tinh xaù.

Phaät traûi toøa ngoài roài, Nan-ñaø ñöa baùt cho Phaät, Phaät thoï thöïc xong roài hoûi Nan-ñaø: “em coù theå aên côm dö naøy khoâng?”, ñaùp laø aên, ñôïi Nan-ñaø aên xong, Phaät hoûi: “em coù theå xuaát gia khoâng?”, ñaùp laø coù theå. Do trong quaù khöù khi Phaät haønh Boà-taùt ñaïo khoâng coù traùi nghòch lôøi daïy cuûa cha meï, sö tröôûng vaø caùc toân giaû khaùc, neân ñôøi naøy ñöôïc quaû baùo khoâng ai daùm traùi lôøi. Phaät nghe Nan-ñaø ñaùp nhö vaäy roài lieàn baûo A-nan caïo toùc cho Nan-ñaø, A-nan laïi baûo thôï caïo caïo toùc cho Nan-ñaø. Luùc ñoù Nan-ñaø noùi vôùi thôï caïo: “ngöôi coù bieát khoâng, khoâng bao laâu nöõa ta seõ laøm Löïc luaân vöông, neáu ngöôi caïo toùc cuûa ta, sau naøy ta seõ chaët coå tay ngöôi”, thôï caïo nghe roài sôï haõi thu caát dao caïo muoán ra veà, A-nan baïch Phaät, Phaät töï ñi ñeán hoûi Nan-ñaø: “em khoâng muoán xuaát gia phaûi khoâng?”, laïi ñaùp laø muoán xuaát gia, Phaät lieàn töï caàm bình nöôùc xoái leân ñaàu cuûanan- ñaø roài baûo tònh nhaân caïo toùc, Nan-ñaø suy nghó: “ta vì kính phuïng Theá toân neân taïm xuaát gia, ñeán chieàu seõ trôû veà nhaø”. Ñeán chieàu, Nan-ñaø tìm ñöôøng trôû veà nhaø, Phaät hoùa ra moät hoá lôùn ôû giöõa ñöôøng, Nan-ñaø thaáy hoá lieàn suy nghó: “ta raát nhôù Toân-ñaø-la nhöng khoâng caùch gì qua ñöôïc hoá naøy, vaäy coøn phaûi xa Toân-ñaø-la cho ñeán saùng mai, ta seõ tìm caùch trôû veà nhaø”. Luùc ñoù Phaät bieát taâm yù cuûa nan-ñaø neân baûo A-nan: “ thaày haõy ñeán baûo Nan-ñaø laøm tri söï”, A-nan vaâng lôøi Phaät ñeán baûo Nan-ñaø laøm tri söï, Nan-ñaø hoûi: “theá naøo laø tri söï vaø phaûi laøm vieäc gì?”, ñaùp laø coi ngoùvieäc chuùng, laïi hoûi coi ngoù nhö theá naøo, ñaùp: “heã laø tri söï thì khi caùc Bí-soâ ñi khaát thöïc phaûi queùt doïn trong chuøa, duøng taân cuø ma toâ treùt neàn, coi giöõ vaät cuûa Taêng khoâng cho thaát laïc ; neáu coù vieäc bình luaän thì neân baïch Taêng…, ban ñeâm ñoùng cöûa chuøa, saùng môû ra…”, Nan-ñaø noùi: “ñöôïc, toâi seõ laøm theo lôøi Phaät daïy”. Saùng hoâm sau khi caùc Bí-soâ ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, Nan-ñaø queùt doïn trong chuøa nghó laø queùt xong seõ trôû veà nhaø. Luùc ñoù Phaät duøng thaàn thoâng löïc laøm cho nhöõng nôi ñaõ queùt saïch laïi ñaày raùc reán trôû laïi, neân Nan-ñaø queùt maõi maø vaãn khoâng saïch heát raùc. Nan-ñaø lieàn nghó: “haõy ñoùng cöûa roài boû ñi”, Phaät laïi duøng thaàn thoâng löïc laøm cho Nan ñoùng cöûa naøy xong, khi ñeán ñoùng cöûa khaùc thì cöûa naøy laïi môû ra; Nan-ñaø phieàn muoän lieàn suy nghó: “duø giaëc coù phaù tan chuøa naøy cuõng chaúng haïi gì, khi leân laøm vua ta seõ cho xaây laïi traêm ngaøn ngoâi chuøa ñeïp hôn chuøa naøy. Nay ta neân trôû veà nhaø”. Nan-ñaø sôï ñi ñöôøng lôùn seõ gaëp Phaät neân ñi ñöôøng nhoû, Phaät bieát neân ñi ñöôøng nhoû theo chieàu ngöôïc laïi, Nan-ñaø nhìn thaáy Phaät nhöng khoâng muoán gaëp neân naáp döôùi moät taøng caây beân ñöôøng. Phaät duøng thaàn thoâng löïc khieán cho caây ñöa caønh caây leân cao ñeå loä thaân hình cuûa nan-ñaø roài hoûi: “thaày ñi ñaâu, haõy theo ta trôû veà”, Nan-ñaø hoå theïn ñi theo Phaät trôû

veà. Luùc ñoù Phaät suy nghó: “ngöôøi naøy luyeán AÙi vôï saâu naëng, ta neân laøm phöông tieän khieán cho töø boû”, nghó roài Phaät daãn Nan-ñaø ra khoûi thaønh Kieáp-tyû-la ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät, truù trong vöôøn cuûa Tyø-xaù-khö Loäc töû maãu. Luùc ñoù Tyø-xaù-khö nghe bieát em cuûa Theá toân teân laø Nan-ñaø, thaân saéc vaøng roøng vaø coù ñuû ba muôi hai töôùng toát nhö Phaät, chæ thaáp hôn Phaät boán ngoùn tay, ñaõ cuøng Phaät ñeán ñaây lieàn suy nghó: “ta neân ñeán laøm leã ñeå ñöôïc gaëp”. Saùng hoâm sau, Nan-ñaø ñaép y mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc, theo thöù lôùp ñeán tröôùc nhaø cuûa Tyø-xaù-khö , Tyø-xaù-khö thaáy töôùng maïo cuûanan-ñaø hôn ngöôøi thöôøng lieàn suy nghó: “ñaây haù chaúng phaûi laø em cuûa Phaät hay sao?”, nghó roài vôùi taâm tín kính ñaûnh leã, ñaët tay leân chaân cuûa nan-ñaø. Do söï xuùc chaïm naøy neân Nan-ñaø vôùi baûn taùnh ña duïc lieàn sanh taâm nhieãm oâ, xuaát tinh rôi treân ñaàu cuûa Tyø-xaù-khö . Phaät duøng thaàn löïc bieán chaát baát tònh kia thaønh daàu thôm Toâ hôïp, Tyø-xaù-khö sôø leân ñaàu chaïm daàu thôm naøy lieàn bieát laø do thaàn löïc cuûa Phaät laøm ra neân sanh taâm hi höõu vui möøng taùn thaùn: “laønh thay Phaät ñaø, laønh thay Ñaït ma, laønh thay Taêng giaø. Phaùp luaät kheùo thuyeát giaûng thaät khoâng theå nghó baøn môùi coù theå khieán cho ngöôøi ña duïc nhö Nan-ñaø cuõng xuaát gia trong Phaät phaùp, chuyeân tu phaïm haïnh”. Luùc ñoù Nan-ñaø sanh taâm hoái haän suy nghó khoâng bieát coù phaïm Taêng taøn hay khoâng neân baïch caùc Bí- soâ, caùc Bí-soâ baïch Phaät, Phaät noùi: “khoâng phaïm, neáu ngöôøi naøo nhieàu duïc nhö vaäy thì neân duøng tuùi da boïc laïi” , caùc Bí-soâ khoâng bieát laøm baèng da gì, Phaät noùi neân duøng ba loaïi da laø da deâ, da nai vaø da chuoät. Luùc ñoù Bí-soâ duøng da soáng laøm tuùi da neân coù muøi hoâi; Phaät baûo neân thuoäc da, röûa saïch phôi khoâ roài môùi duøng. Khi Bí-soâ gaëp ngöôøi nöõ sanh duïc nhieãm, xuaát tinh laøm dô haï y, Phaät baûo neân laøm hai caùi tuùi da, moät caùi phôi, moät caùi duøng. Luùc ñoù tuùi da dính nhieàu tinh neân aåm hö, Phaät baûo neân duøng vaät loùt ñeå phôi treân neàn caùt. Laïi coù Bí-soâ sau khi duøng tuùi da boïc laïi roài ñi thoï thöïc hoaëc nhieãu thaùp, Phaät baûo neân thaùo ra ñeå ôû choã khuaát, röûa saïch tay roài môùi ñi duøng côm hay leã kính.

Sau ñoù khi ngoài treân taûng ñaù, Nan-ñaø laïi nhôù ñeán Toân-ñaø-la neân

veõ hình coâ leân ñaù, toân giaû Ñaïi Ca-dieáp ñi ngang qua thaáy vaäy lieàn hoûi: “thaày ñang laøm gì vaäy?”, ñaùp laø ñang veõ hình Toân-ñaø-la, Ñaïi Ca-dieáp noùi: “naøy cuï thoï, Theá toân daïy Bí-soâ neân laøm hai vieäc laø thieàn ñònh vaø ñoïc tuïng, thaày khoâng laøm hai vieäc naøy laïi ôû ñaây veõ hình phuï nöõ?”, Nan- ñaø nghe roài im laëng, Ñaïi Ca-dieáp ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “keû ngu si Nan-ñaø nhôù Toân-ñaø-la neân veõ hình coâ aáy, töø nay Bí-soâ khoâng ñöôïc veõ hình, ai veõ thì phaïm toäi Vieät phaùp”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ khoâng daùm duøng höông thoa, höông boät thoa ôû thaùp Phaät, Phaät hoûi A-nan nguyeân

do, A-nan baïch Phaät, Phaät noùi: “ñöôïc duøng höông thoa, höông boät thoa ôû thaùp Phaät nhöng khoâng ñöôïc veõ hình töôïng chuùng sanh. Ai laøm traùi thì phaïm toäi Vieät phaùp, neáu veõ hình ñaàu laâu hay xöông khoâ thì khoâng phaïm”. Luùc ñoù Phaät suy nghó: “Nan-ñaø ngu si AÙi nhieãm neân nhôù ñeán vôï maõi, khoâng döùt tình xöa ñöôïc, ta neân laøm phöông tieän khieán cho döùt taâm AÙi nhieãm”, nghó roài lieàn hoûi Nan-ñaø: “thaày ñaõ töøng thaáy nuùi Höông tuùy chöa?”, ñaùp laø chöa thaáy, Phaät baûo: “haõy naém laáy cheùo y cuûa ta”, Nan-ñaø vaâng lôøi naém laáy cheùo y. Luùc ñoù Phaät nhö Nga vöông bay leân hö khoâng, ñöa nan-ñaø ñeán nuùi Höông tuùy. Ñeán nôi, Nan-ñaø nhìn ngoù hai beân thaáy döôùi moät goác caây aên traùi coù moät con vöôïn caùi muø, Phaät hoûi coù thaáy vöôïn muø hay khoâng, ñaùp laø coù thaáy, laïi hoûi: “yù thaày theá naøo, con vöôïn caùi naøy so vôùi Toân-ñaø-la thì ai xinh ñeïp hôn?”, ñaùp: “Toân-ñaø-la thuoäc doøng Thích ca cuõng nhö thieân nöõ, nghi dung baäc nhaät, tuyeät theá voâ song, con vöôïn naøy so vôùi Toân-ñaø-la khoâng baèng moät phaàn ngaøn”, Phaät laïi hoûi: “thaày ñaõ thaáy thieân cung chöa?”, ñaùp laø chöa thaáy, Phaät baûo: “haõy naém laáy cheùo y cuûa ta”, Nan-ñaø vaâng lôøi naém laáy cheùo y. Luùc ñoù Phaät nhö Nga vöông bay leân hö khoâng, ñöanan-ñaø ñeán coõi trôøi Tam thaäp tam roài baûo Nan-ñaø: “thaày haõy ñi tham quan caùc nôi trong thieân cung”. Nan-ñaø tham quan caùc nôi nhö vöôøn Hoan hæ, vöôøn Theå thaân, vöôøn Thoâ thaân, vöôøn Giao hôïp, Thieän phaùp ñöôøng… thaáy hoa traùi, ao taém vaø choã vui chôi hoan laïc trong caùc vöôøn ñoù thaûy ñeàu thuø thaéng. Khi vaøo trong thaønh Thieän kieán, Nan-ñaø thaáy caùc loaïi nhaïc khí nhö troáng keøn… vôùi aâm thanh vi dieäu, khaép nôi ñeàu coù caùc thieân nöõ xinh ñeïp vui chôi maø khoâng thaáy coù thieân töû neân hoûi moät thieân nöõ vì sao, thieân nöõ ñaùp: “Theá toân coù ngöôøi em teân laø Nan-ñaø theo Phaät xuaát gia tu phaïm haïnh, sau khi qua ñôøi seõ sanh leân ñaây neân chuùng toâi ôû ñaây chôø ñôïi”, Nan-ñaø nghe roài vui möøng trôû laïi gaëp Phaät, Phaät hoûi: “thaày ñaõ thaáy nhöõng vieäc thaéng dieäu cuûa chö thieân chöa?”, ñaùp laø ñaõ thaáy roài keå laïi nhöõng vieäc treân, Phaät laïi hoûi coù thaáy thieân nöõ khoâng, ñaùp laø ñaõ thaáy, laïi hoûi: “nhöõng thieân nöõ ñoù so vôùi Toân-ñaø-la thì ai xinh ñeïp hôn?”, ñaùp: “Toân-ñaø-la so vôùi caùc thieân nöõ ôû ñaây cuõng nhö ñem con vöôïn muø ôû nuùi Höông tuùy so vôùi Toân-ñaø-la, khoâng baèng moät phaàn ngaøn”, Phaät noùi: “ngöôøi tu tònh haïnh coù lôïi thuø thaéng naøy, vaäy thaày haõy coá tu phaïm haïnh ñeå ñöôïc sanh thieân thoï höôûng nhöõng khoaùi laïc naøy”, Nan-ñaø nghe roài im laëng. Sau khi trôû veà röøng Theä ña, Nan-ñaø vì muoán sanh thieân höôûng khoaùi laïc neân noå löïc tu phaïm haïnh, Phaät bieát taâm yù cuûanan-ñaø neân baûo A-nan: “thaày haõy ñi thoâng baùo vôùi caùc Bí-soâ laø khoâng ai ñöôïc cuøng vôùi Nan-ñaø ngoài chung, kinh haønh chung, ngoài tuïng kinh chung, phôi y chung moät saøo, cuõng khoâng ñeå

baùt vaø bình nöôùc chung”, A-nan thoâng baùo xong, caùc Bí-soâ phuïng haønh theo. Luùc ñoù Nan-ñaø thaáy moïi ngöôøi khoâng cuøng mình sinh hoaït chung neân trong loøng caûm thaáy xaáu hoå, moät hoâm thaáy A-nan cuøng caùc Bí-soâ giuùp nhau may y trong phoøng may, Nan-ñaø suy nghó: “caùc Bí-soâ ñeàu boû rôi ta nhöng A-nan laø em ta, leõ naøo cuõng boû rôi ta hay sao”, nghó roài lieàn ñeán ngoài caïnh, A-nan lieàn ñöùng daäy traùnh ñi, Nan-ñaø hoûi: “caùc Bí- soâ khaùc traùnh ta coøn ñöôïc, nhöng thaày laø em ta, vì sao cuõng traùnh ta?”, ñaùp: “vì anh haønh ñaïo theo höôùng khaùc, toâi haønh ñaïo theo höôùng khaùc neân phaûi traùnh nhau”, laïi hoûi: “toâi theo höôùng naøo coøn thaày theo höôùng naøo?”, ñaùp: “anh vì muoán sanh thieân neân tu phaïm haïnh, toâi vì caàu vieân tòch neân tröø duïc nhieãm”, Nan-ñaø nghe roài caøng öu saàu. Luùc ñoù Phaät hoûi Nan-ñaø: “thaày töøng thaáy ñòa nguïc chöa?”, ñaùp laø chöa thaáy, Phaät baûo: “haõy naém laáy cheùo y cuûa ta”, Nan-ñaø vaâng lôøi naém laáy cheùo y. Luùc ñoù Phaät nhö Nga vöông bay leân hö khoâng, ñöa nan-ñaø ñeán ñòa nguïc roài baûo Nan-ñaø ñi tham quan caùc nôi. Nan-ñaø ñeán tham quan caùc ñòa nguïc nhö Khoâi haø, Kieám thoï, Phaån nieäu, Hoûa ha … thaáy trong ñoù chuùng sanh chòu khoå nhö bò kìm keùo löôõi, nhoå raêng, moùc maét, thaân bò cöa, tay chaân bò chaët, thaân bò maâu giaùo ñaâm, bò chuøy ñoàng ñaäp naùt, hoaëc bò nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo mieäng, hoaëc leo leân nuùi dao vaøo röøng kieám, hoaëc bò giaõ trong coái, bò nghieàn döôùi ñaù, hoaëc oâm truï ñoàng, naèm reân giöôøng saét noùng ñoû … Laïi thaáy chuùng sanh bò ñoát naáu trong chaõo nöôùc soâi suøng suïc chòu khoå, nhöng coù moät chaõo nöôùc soâi suøng suïc khoâng coù chuùng sanh, Nan-ñaø laáy laøm laï hoûi nguïc toát vì sao, nguïc toát ñaùp: “Nan-ñaø em cuûa Phaät muoán sanh thieân neân tu phaïm haïnh, tuy ñöôïc sanh leân coõi trôøi taïm thôøi höôûng thoï hoan laïc, nhöng sau khi cheát laïi ñoïa xuoáng ñaäy ôû trong chaõo nöôùc soâi naøy thoï khoå. Vì vaäy toâi naáu nöôùc saün chôø”, Nan-ñaø nghe roài sôï haõi ñeán noãi toaøn thaân noåi gai oác, ñoå moà hoâi suy nghó: “neáu haén bieát ta chính laø Nan-ñaø thì chaéc laø baét ta boû vaøo trong chaõo nöôùc soâi naøy”, nghó roài voäi chaïy trôû laïi choã Phaät, Phaät hoûi ñaõ thaáy caùc caûnh trong ñòa nguïc chöa, ñaùp laø ñaõ thaáy roài keå laïi nhöõng vieäc ñaõ thaáy treân, Phaät noùi: “neáu nguyeän sanh coõi ngöôøi hay coõi trôøi maø tu phaïm haïnh thì ñeàu coù loãi naøy, vì vaäy thaày neân vì caàu Nieát-baøn vieân tòch maø tu phaïm haïnh, chôù vì öa thích sanh thieân maø caàn khoå tu phaïm haïnh”, Nan-ñaø nghe roài xaáu hoå im laëng. Sau khi trôû veà röøng Theä ña, Phaät baûo Nan-ñaø vaø caùc Bí-soâ: “coù ba caáu ueá beân trong, ñoù laø tham duïc, saân haän vaø ngu si; caùc thaày neân töø boû, neân xa lìa, neân tu hoïc nhö vaäy”.

ÔÛ trong röøng Theä ña chöa bao laâu, Theá toân muoán tuøy duyeân hoùa

ñoä chuùng sanh neân cuøng caùc moân ñoà du haønh ñeán nöôùc Chieâm ba, truï

beân bôø hoà Yeát giaø. Luùc ñoù Nan-ñaø cuøng naêm traêm Bí-soâ cuõng ñi theo ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân, Phaät baûo Nan-ñaø vaø caùc Bí-soâ: “ta coù phaùp yeáu ban ñaàu, khoaûng giöõa vaø sau cuøng ñeàu thieän, vaên nghóa xaûo dieäu, thuaàn nhaát khoâng taïp, ñaày ñuû töôùng phaïm haïnh trong saïch, ñoù laø kinh Vaøo thai meï. Caùc thaày laéng nghe:

Naøy Nan-ñaø, tuy coù thai meï nhöng coù tröôøng hôïp nhaäp vaø khoâng nhaäp. Nhö theá naøo laø thoï sanh vaøo thai meï? Neáu cha meï coù taâm daâm cuøng giao hoäi, buïng ngöôøi meï thanh tònh, khi ñeán nguyeät kyø Trung uaån hieän tieàn thì bieát luùc ñoù goïi laø Vaøo thai meï. Thaân Trung uaån (Trung aám, Trung höõu) coù hai: moät laø xinh ñeïp, hai laø xaáu xí. Trung höõu cuûa ñòa nguïc coù dung maïo xaáu xí nhö khuùc caây chaùy ñen, Trung höõu cuûa baøng sanh coù saéc nhö khoùi, Trung höõu cuûa ngaï quyû coù saéc nhö nöôùc, Trung höõu cuûa ngöôøi trôøi coù saéc vaøng kim, Trung höõu cuûa saéc giôùi coù saéc töôi traéng, coõi Voâ saéc giôùi voán khoâng coù saéc neân khoâng coù Trung höõu. Trung uaån cuûa höõu tình coù hai tay hai chaân hoaëc boán chaân, nhieàu chaân hoaëc khoâng chaân; tuøy theo nghieäp ñôøi tröôùc thaùc sanh vaøo coõi naøo maø caûm thoï thaân Trung höõu öùng vôùi coõi aáy. Neáu Trung höõu coõi trôøi thì ñaàu höôùng leân; Trung höõu coõi ngöôøi, baøng sanh vaø ngaï quyû thì ñi ngang ; Trung höõu coõi ñòa nguïc thì ñaàu chuùc xuoáng. Caùc Trung höõu ñeàu coù thaàn thoâng nöông theo hö khoâng maø ñi, cuõng coù thieân nhaõn thaáy choã thaùc sanh töø xa. Nguyeät kyø laø thôøi kyø naïp thai, coù nhöõng ngöôøi nöõ traûi qua ba ngaøy hoaëc naêm ngaøy, nöûa thaùng… cuõng coù ngöôøi phaûi chôø ñôïi laâu môùi coù nguyeät kyø. Neáu ngöôøi nöõ khoâng coù uy theá thì phaûi chòu nhieàu ñau khoå, hình dung xaáu xí, aên uoáng khoâng ngon, nguyeät kyø coù ñeán nhöng laïi döùt ngay, nhö ñaát khoâ duø röôùi nöôùc cuõng raát mau khoâ. Neáu ngöôøi nöõ coù uy theá thì thöôøng an laïc, hình dung xinh ñeïp, aên uoáng ngon, nguyeät ñeán seõ khoâng döùt lieàn, nhö ñaát aåm, röôùi nöôùc seõ laâu khoâ. Nhö theá naøo laø khoâng nhaäp thai?: khi ngöôøi cha xuaát tinh maø ngöôøi meï khoâng xuaát tinh hoaëc meï xuaát tinh maø cha khoâng xuaát tinh hoaëc caû hai ñeàu khoâng xuaát tinh thì khoâng nhaäp thai. Neáu ngöôøi meï khoâng thanh tònh, ngöôøi cha thanh tònh hoaëc meï thanh tònh, cha khoâng thanh tònh, hoaëc caû hai ñeàu khoâng thanh tònh thì cuõng khoâng nhaäp thai. Neáu caên moân cuûa ngöôøi meï bò bònh nhö bònh phong, bònh vaøng, bònh ñaøm aám… hoaëc uoáng thuoác, eo quaù nhoû, hoaëc saûn moân nhö mieäng ngöïa, hoaëc beân trong nhö caây nhieàu reã, hoaëc nhö ñaàu löôõi caøy hoaëc nhö daây leo, hoaëc nhö laù caây; hoaëc treân buïng döôùi buïng quaù saâu, hoaëc khoâng coù daï con, hoaëc thöôøng chaûy maùu, hoaëc nhö moû quaï thöôøng môû khoâng kheùp, hoaëc treân döôùi boán beân khoâng baèng nhau, hoaëc cao thaáp loài loõm ; hoaëc beân trong coù truøng aên laøm cho

hö hoaïi baát tònh… thì ngöôøi meï khoâng theå thoï thai. Neáu cha meï toân quyù maø thaân Trung höõu ty tieän hoaëc thaân Trung höõu toân quyù maø cha meï ty tieän cuõng khoâng thaønh thai. Neáu cha meï vaø thaân Trung höõu ñeàu toân quyù nhöng nghieäp khoâng hoøa hôïp thì cuõng khoâng thaønh thai, hoaëc thaân trung höõu ñoái vôùi caûnh tröôùc khoâng luyeán AÙi nam hay nöõ thì cuõng khoâng thoï sanh. Nhö theá naøo thì Trung höõu vaøo thai meï? Neáu buïng ngöôøi meï thanh tònh, Trung höõu hieän tieàn thaáy cha meï laøm vieäc daâm, ngöôøi meï khoâng coù caùc bònh keå treân, ñoái ôùi cha meï coù nghieäp löïc caûm öùng thì Trung höõu môùi nhaäp thai. Neáu khi nhaäp thai, thaân Trung höõu laø nam thì seõ luyeán AÙi vôùi meï maø gheùt cha ; neáu laø nöõ thì seõ luyeán AÙi vôùi cha maø gheùt meï. Ñoái vôùi caùc nghieäp ñaõ taïo trong ñôøi tröôùc lieàn sanh voïng töôûng vaø hieåu sai nhö töôûng laïnh, gioù lôùn, möa to, maây muø… hoaëc nghe tieáng cuûa nhieàu ngöôøi caûi nhau; sanh caùc voïng töôûng naøy roài tuøy nghieäp maïnh yeáu maø phaùt sinh möôøi voïng töôûng, ñoù laø ta ñang vaøo nhaø, ta saép leân laàu, ta leân ñaøi ñieän, ta leân giöôøng toøa, ta vaøo thaûo am, ta vaøo nhaø laù, ta vaøo buïi coû, ta vaøo trong röøng caây, ta vaøo trong khe töôûng hôû, ta vaøo trong haøng raøo. Khi thaân Trung höõu coù caùc voïng töôûng naøy lieàn vaøo thai meï.

Naøy Nan-ñaø, khi vöøa thoï thaønh thai goïi laø Yeát-la-lam, Yeát-la- lam chính laø tinh cha huyeát meï, do tinh cha huyeát meï laøm nhaân duyeân hoøa hôïp ñeå thöùc nöông döïa toàn taïi. Nhö nhaân coâng ñoå söõa vaøo bình roài khuaáy ñeàu khoâng ngöõng seõ ñöôïc toâ, neáu laøm khaùc thì seõ khoâng ñöôïc toâ ; thaân Yeát-la-lam sanh do tinh cha huyeát meï cuõng nhö vaäy. Laïi coù boán ví duï : moät laø nhö truøng döïa vaøo coû xanh maø sanh ra, coû khoâng phaûi truøng nhöng truøng khoâng lìa coû, döïa vaøo coû laøm nhaân duyeân hoøa hôïp maø truøng sanh ra coù saéc xanh; thaân Yeát-la-lam sanh do tinh cha huyeát meï cuõng nhö vaäy, nhaân duyeân hoøa hôïp sanh ñaïi chuûng caên. Hai laø nhö truøng döïa vaøo phaân boø maø sanh ra, phaân boø khoâng phaûi truøng nhöng truøng khoâng lìa phaân boø, döïa vaøo phaân boø laøm nhaân duyeân hoøa hôïp maø truøng sanh ra coù saéc vaøng; thaân Yeát-la-lam sanh do tinh cha huyeát meï cuõng nhö vaäy, nhaân duyeân hoøa hôïp sanh ñaïi chuûng caên. Ba laø nhö truøng döïa vaøo gai maø sanh ra, gai khoâng phaûi truøng nhöng truøng khoâng lìa gai, döïa vaøo gai laøm nhaân duyeân hoøa hôïp maø truøng sanh ra coù saéc ñoû; thaân Yeát-la-lam sanh do tinh cha huyeát meï cuõng nhö vaäy, nhaân duyeân hoøa hôïp sanh ñaïi chuûng caên. Boán laø truøng döïa vaøo laïc maø sanh ra… nhö treân cho ñeán caâu truøng sanh ra coù saéc traéng; thaân Yeát-la-lam sanh do tinh cha huyeát meï cuõng nhö vaäy, nhaân duyeân hoøa hôïp sanh ñaïi chuûng caên.

Laïi nöõa nan-ñaø, nöông vaøo thaân Yeát-la-lam baát tònh cuûa cha meï, ñòa giôùi hieän tieàn coù taùnh cöùng, thuûy giôùi hieän tieàn coù taùnh öôùt, hoûa giôùi

hieän tieàn coù taùnh noùng, phong giôùi hieän tieàn coù taùnh nheï ñoäng. Thaân Yeát-la-lam baát tònh cuûa cha meï neáu chæ coù ñòa giôùi khoâng coù thuûy giôùi thì khoâ vaø bò phaân taùn, nhö tay caàm boät tro khoâ; neáu chæ coù thuûy giôùi maø khoâng coù ñòa giôùi thì ly taùn nhö gioït daàu treân nöôùc; do thuûy giôùi neân ñòa giôùi khoâng raõ, do ñòa giôùi neân thuûy giôùi khoâng bò troâi. Neáu thaân Yeát-la- lam coù ñòa thuûy giôùi maø khoâng coù hoûa giôùi thì bò hö naùt, nhö muøa haï ñeå cuïc thòt nôi choå raâm maùt. Neáu thaân Yeát-la-lam coù ñòa thuûy hoûa giôùi maø khoâng coù phong giôùi thì khoâng theå taêng tröôûng to lôùn; chuùng ñeàu do nghieäp ñôøi tröôùc laøm nhaân laïi laãn nhau laøm duyeân, cuøng chieâu caûm nhau neân thöùc ñöôïc sanh. Ñòa giôùi naâng ñôõ, thuûy giôùi keát dính, hoûa giôùi laøm chín, phong giôùi laøm taêng tröôûng; ví nhö coù ngöôøi ñieàu cheá ñöôøng, duøng hôi thoåi vaøo laøm cho phoøng leân nhöng beân trong troáng roãng nhö ngoù sen. Ñòa thuûy hoûa phong trong thaân do nghieäp löïc taêng tröôûng cuõng nhö vaäy. Chaúng phaûi chæ coù chaát baát tònh cuûa cha meï, cuõng chaúng phaûi buïng meï, cuõng chaúng phaûi nghieäp naøy, chaúng phaûi nhaân hay duyeân maø phaûi do taát caû duyeân naøy hoøa hôïp môùi thaønh thai. Nhö haït gioáng môùi khoâng bò gioù naéng laøm hö hoaïi, chaéc maø koâng leùp, ñöôïc caát giöõ ñuùng caùch roài ñem gieo xuoáng ruoäng toát, ñuû ñoä aåm… caùc duyeân hoøa hôïp thì haït môùi naåy maàm vaø theo thöù lôùp phaùt trieån thaønh caønh laù hoa traùi. Vì vaäy neân bieát khoâng phaûi chæ coù cha, meï hay caùc duyeân khaùc maø thaønh thai; phaûi do tinh cha huyeát meï… caùc nhaân duyeân hoøa hôïp môùi thaønh thai. Nhö coù ngöôøi tìm löûa, ñem ngoïc nhaät quang ñeå döôùi aùnh maët trôøi, treân phaân boø khoâ thì löûa môùi phaùt sanh; cuõng vaäy do tinh cha huyeát meï… caùc nhaân duyeân hoøa hôïp môùi thaønh thai. Chaát baát tònh cuûa cha meï hoøa hôïp thaønh Yeát-la-lam goïi laø Saéc, thoï töôûng haønh thöùc goïi laø Danh, hôïp laïi goïi laø Danh saéc. Uaån tuï danh saéc ñaùng chaùn gheùt naøy gaù sanh caùc Höõu, cho ñeán moät saùt na nhoû nhaát ta cuõng khoâng taùn thaùn noù, vì sao, vì sanh trong caùc Höõu laø ñaïi khoå. Ví nhö phaån ueá duø chuùt ít cuõng hoâi thoái, vì vaäy neân bieát sanh trong caùc Höõu laø ñaïi khoå. Naêm Thuû uaån saéc thoï töôûng haønh thöùc naøy ñeàu coù sanh truï taêng tröôûng cho ñeán hoaïi dieät; sanh laø khoå, truï laø bònh, taêng tröôûng hoaïi dieät laø giaø cheát. Vì vaäy ôû trong bieån Höõu, ai laïi sanh yeâu thích, naèm trong thai meï thoï ñaïi khoå naõo naøy.

Laïi nöõa nan-ñaø, neân bieát baát cöù ai nhaäp thai, noùi chung laø coù ba

möôi taùm laàn baûy ngaøy:

Trong baûy ngaøy ñaàu, thai trong buïng meï goïi laø Yeát-la-lam, theå traïng nhö chaùo loûng hay nhö laïc töông naèm trong caùi noài, thaân caên vaø thöùc cuøng ôû moät choã bò nung naáu noùng böùc raát laø khoå naõo. Trong baûy ngaøy bò nung naáu, taùnh cöùng cuûa ñòa giôùi, taùnh öôùt cuûa thuûy giôùi, taùnh

noùng cuûa Hoûa giôùi, taùnh ñoäng cuûa phong giôùi môùi hieän tieàn.

Trong baûy ngaøy thöù hai, trong buïng meï coù gioù töï noåi leân goïi laø Bieán xuùc do nghieäp ñôøi tröôùc sanh ra, xuùc chaïm vaøo thai goïi laø Yeân boä ñaø, daïng nhö laïc hay toâ; trong baûy ngaøy bò nung naáu neân boán giôùi hieän tieàn.

Trong baûy ngaøy thöù ba, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Dao caét mieäng do nghieäp ñôøi tröôùc sanh ra, xuùc chaïm vaøo thai goïi laø Beá thi, daïng nhö ñuõa saét hay giun; trong baûy ngaøy naøy boán giôùi hieän tieàn.

Trong baûy ngaøy thöù tö, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø noâi khai do nghieäp ñôøi tröôùc sanh ra, thoåi vaøo thai nhö teân baén goïi laø Kieän nam, daïng nhö chieác haøi hay OÂn thaïch; trong baûy ngaøy naøy boán giôùi hieän tieàn.

Trong baûy ngaøy thöù naêm, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Nhieáp trì, khi xuùc chaïm vaøo thai thì coù naêm töôùng hieän ra, ñoù laø hai baép tay, hai ñuøi vaø ñaàu. Nhö muøa xuaân, trôøi möa nöôùc ngoït, röøng caây phaùt trieån caønh laø raäm raïp; naêm töôùng naøy hieän cuõng nhö vaäy.

Trong baûy ngaøy thöù saùu, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Quaûng ñaïi, khi xuùc chaïm vaøo thai thì coù boán töôùng hieän ra, ñoù laø hai khuyûu tay vaø hai ñaàu goái. Nhö muøa xuaân trôøi möa, coû Di phaùt trieån thaønh coïng; boán töôùng naøy hieän cuõng nhö vaäy.

Trong baûy ngaøy thöù taùm, trong buïng meï coù gioù teân laø Toaùn chuyeån, khi xuùc chaïm vaøo thai thì coù boán töôùng hieän ra, ñoù laø hai baøn tay vaø hai baøn chaân; boán töôùng naøy nhö boït tuï hay nhö reâu nöôùc.

Trong baûy ngaøy thöù taùm, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Phieân chuyeån, khi xuùc chaïm vaøo thai thì coù hai möôùi töôùng hieän ra, ñoù laø möôøi ngoùn tay vaø möôøi ngoùn chaân. Nhö trôøi möa môùi, reã caây moïc ra.

Trong baûy ngaøy thöù chín, trong buïng meï coù gioù teân laø Phaân taùn, khi xuùc chaïm vaøo thaithì coù chín töôùng hieän ra, ñoù laø hai maét, hai tai, hai muõi, mieäng vaø hai choã ñaïi tieåu.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Kieân tieân laøm cho thai nhi cöùng chaéc ; trong baûy ngaøy naøy, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Phoå moân thoåi phoàng thai taïng leân, nhö caùi phaùo ñöôïc thoåi ñaày khí.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi moät, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Sô thoâng, khi xuùc chaïm vaøo thai laøm cho thai thoâng suoát, chín loã hieän ra. Khi meï ñi ñöùng, naèm ngoài hay laøm vieäc… gioù naøy xoay chuyeån theo caùc loã laøm cho caùc loã lôùn daàn leân; neáu thoåi leân thì thoâng loã treân, neáu thoåi xuoáng thì thoâng loã döôùi. Nhö ngöôøi thôï reøn duøng oáng beã quaït thoåi khí

leân xuoáng, gioù thoåi qua roài töï aån maát.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi hai, trong buïng meï coù gioù teân laø Khuùc khaåu thoåi vaøo hai beân thai laøm cho buïng lôùn nhoû, cuõng nhö tô sen quaán theo thaân maø truï. Trong baûy ngaøy naøy laïi coù gioù teân laø Xuyeân phaùt laøm cho thai phaùt sanh ñuùng moät traêm ba möôi tieát, laïi do söùc gioù laøm thaønh moät traêm leû moät choã caám.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi ba, trong buïng meï do söùc gioù tröôùc neân thai nhi bieát ñoùi khaùt, khi meï aên uoáng, nhöõng chaát boå döôõng seõ theo cuoáng roán daãn vaøo ñeå nuoâi lôùn thai nhi.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi boán, trong buïng meï coù gioù teân laø Tuyeán khaåu laøm cho thai nhi moïc ra moät ngaøn sôïi gaân, ôû thaân tröôùc coù hai traêm naêm möôi sôïi, beân phaûi coù hai traêm naêm möôi sôïi, beân traùi cuõng coù hai traêm naêm möôi sôïi.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi laêm, trong buïng meï coù gioù teân laø Lieân hoa laøm cho thai nhi hình thaønh hai möôi maïch maùu ñeå haáp thuï chaát boå döôõng, thaân tröôùc coù naêm maïch, thaân sau coù naêm maïch, beân phaûi coù naêm, beân traùi coù naêm. Caùc maïch naøy coù nhieàu teân vaø nhieàu saéc, hoaëc teân laø Baïn, hoaëc teân laø Löïc, Theá saéc…; vôùi caùc saéc nhö xanh vaøng ñoû traéng… hay maøu xen taïp. Hai möôi maïch naøy, moãi maïch coù boán möôi maïch phuï hôïp thaønh taùm möôi maïch ñeå haáp thuï khí; thaân tröôùc, thaân sau vaø hai beân moãi nôi coù hai traêm maïch. Taùm möôi maïch naøy laïi coù traêm ñöôøng maïch phuï hôïp thaønh taùm vaïn; thaân tröôùc, sau vaø hai beân moãi nôi coù hai vaïn. Taùm vaïn maïch naøy coù nhieàu loã, töø moät cho ñeán baûy loã, moãi loã noái tieáp vôùi loã chaân loâng, nhö ngoù sen coù nhieàu loã.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi saùu, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Cam loä haønh coù theå laøm phöông tieän hình thaønh choã hoác maét, hai tai, hai muõi, cuoáng hoïng, ngöïc vaø öùc cuûa thai nhi; laïi laøm cho thöùc aên daãn vaøo coù choã chöùa giöõ vaø laøm cho thoâng hôi thôû ra vaøo. Nhö ngöôøi thôï goám laáy cuïc ñaát nhuyeãn ñaït treân baøn quay, tuøy hình daïng cuûa vaät maø naén laøm cho khoâng sai laïc; trong baûy ngaøy naøy do söùc gioù nghieäp saép xeáp caùc choã nhö maét, tai… cho ñeán laøm cho thoâng hôi thôû ra vaøo.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi baûy, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Mao phaát khaåu laøm cho chaát dinh döôõng vaøo trong thai, qua maét tai muõi mieäng… cuûa thai nhi moät caùch trôn tru vaø laøm cho thoâng hôi thôû ra vaøo. Ví nhö ngöôøi thôï gioûi duøng daàu vaø tro hay ñaát mòn ñeå chuøi taám kính bò buïi laøm oá laøm cho saïch; trong baûy ngaøy naøy do söùc cuûa gioù nghieäp saép xeáp caùc choã… khoâng coù trôû ngaïi.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi taùm, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Voâ

caáu laøm cho saùu caên cuûa thai nhi saùng saïch. Nhö maây che nhaät nguyeät, coù gioù maïnh thoåi tan maây laøm cho nhaät nguyeät saùng soi; trong baûy ngaøy naøy do söùc gioù nghieäp laøm cho saùu caên saùng saïch cuõng nhö theá.

Trong baûy ngaøy thöù möôøi chín, thai nhi trong buïng meï hình thaønh boán caên laø maét tai muõi löôõi; khi môùi nhaäp thai ñaõ coù ba caên laø thaân maïng yù.

Trong baûy ngaøy thöù hai möôi, trong buïng meï laïi coù gioù teân laø Kieân coá nöông vaøo thai laøm cho chaân traùi sanh ra hai möôi ñoát xöông ngoùn chaân, chaân phaûi cuõng sanh ra hai möôi ñoát xöông, goùt chaân boán ñoát xöông, baép tay hai ñoát xöông, ñaàu goái hai ñoát xöông, baép ñuøi hai ñoát xöông, baøn toïa ba ñoát xöông, xöông soáng möôøi taùm ñoát xöông, xöông söôøn hai möôi boán ñoát xöông, baøn tay traùi hai möôi ñoát xöông, baøn tay phaûi hai möôi ñoát xöông, coå tay hai ñoát xöông, caùnh tay boán ñoát xöông, ngöïc baøy ñoát xöông, vai baûy ñoát xöông, coå sau boán ñoát xöông, caèm hai ñoát xöông; raêng coù ba möôi hai caùi, soï coù boán ñoát xöông, Nhö ngöôøi thôï ñuùc töôïng, tröôùc duøng goã cöùng laøm töôùng traïng, sau ñoù quaán daây chung quanh roài ñaép ñaát naén hình töôïng; do söùc gioù nghieäp saép xeáp caùc ñoát xöông cuõng nhö vaäy. Trong ñaây coù khoaûng hai traêm ñoát xöông lôùn, coøn laïi ñeàu laø xöông nhoû.

Trong baûy ngaøy thöù hai möôi moát, trong buïng meï coù gioù teân laø Sanh khôûi laøm cho treân thaân thai nhi sanh thòt, nhö ngöôøi thôï hoà troän hoà tröôùc roài môùi toâ leân vaùch; do söùc gioù nghieäp sanh ra thòt cuõng nhö vaäy.

Trong baûy ngaøy thöù hai möôi hai, trong buïng meï coù gioù teân laø Phuø löu laøm cho trong thaân thai nhi sanh maùu. Trong baûy ngaøy thöù hai möôi ba, trong buïng meï coù gioù teân laø Tònh trì laøm cho treân thaân thai nhi sanh da. Trong baûy ngaøy thöù hai möôi boán, trong buïng meï coù gioù teân laø Tö maïn laøm cho da deû treân thaân thai nhi trôn laùng. Trong baûy ngaøy thöù hai möôi laêm, trong buïng meï coù gioù teân laø Trì thaønh laøm cho maùu thòt trong thaân thai nhi töôi nhuaän. Trong baûy ngaøy thöù hai möôi saùu, trong buïng meï coù gioù teân laø Sanh thaønh laøm cho treân thaân thai nhi moïc toùc, loâng, moùng tay, moùng chaân lieân keát vôùi caùc maïch maùu trong thaân. Trong baûy ngaøy thöù hai möôi baûy, trong buïng meï coù gioù teân laø Khuùc nghieäp laøm cho toùc loâng, moùng tay, moùng chaân cuûa thai nhi ñöôïc thaønh töïu.

Naøy Nan-ñaø, neáu nghieäp ñôøi tröôùc cuûa thai nhi laø keo kieät bieån laän tieàn taøi, chaáp chaët khoâng thí xaû; khoâng vaâng lôøi cha meï, sö tröôûng; thaân mieäng yù taïo nghieäp baát thieän ngaøy ñeâm taêng tröôûng thì thoï quaû baùo neáu sanh trong coõi ngöôøi thì khoâng ñöôïc vöøa yù nhö sau: neáu ngöôøi ñôøi cho daøi laø ñeïp thì hoï ngaén, cho ngaén laø ñeïp thì hoï daøi; neáu cho thoâ to laø ñeïp

thì hoï nhoû beù, cho nhoû beù laø ñeïp thì hoï thoâ to …; neáu ngöôøi ñôøi thích maäp thì hoï oám gaày, thích oám gaày thì hoï laïi maäp; thích traéng thì hoï ñen, thích ñen thì hoï traéng… Laïi do nghieäp aùc chieâu caûm aùc baùo nhö ñui ñieác caâm ngoïng, ngu si, xaáu xí, ngoân ngöõ noùi ra moïi ngöôøi khoâng thích nghe, tay chaân cong veïo, hình daùng nhö ngaï quyû, ngöôøi thaân coøn khoâng thích nhìn huoáng chi ngöôøi khaùc. Do ba nghieäp baát thieän naøy neân noùi ra lôøi gì moïi ngöôøi khoâng tin vaø khoâng ñeå yù ñeán. Ngöôïc laïi neáu ñôøi tröôùc thai nhi coù tu taäp phöôùc nghieäp, thích boá thí thöông xoùt ngöôøi ngheøo, khoâng coù taâm tham lam boûn xeûn taøi vaät… Thieän nghieäp naøy ngaøy ñeâm taêng tröôûng thoï quaû baùo neáu sanh trong coõi ngöôøi thì ñöôïc vöøa yù nhö sau: neáu ngöôøi ñôøi cho daøi laø ñeïp thì hoï ñöôïc daøi, cho ngaén laø ñeïp thì hoï ñöôïc ngaén… cho ñeán dung maïo ñoan chaùnh ai cuõng thích nhìn vaø yeâu meán, caùc caên ñaày ñuû, lôøi noùi roõ raøng, aâm thanh hoøa nhaõ… Do ba thieän nghieäp naøy neân noùi ra lôøi gì moïi ngöôøi ñeàu tin nhaän vaø ñeå yù ñeán. Laïi nöõa nan-ñaø, neáu thai nhi laø nam thì ngoài beân hoâng phaûi cuûa meï, hai tay oâm maët höôùng vaøo xuoâng soáng cuûa meï; neáu laø nöõ thì ngoài beân hoâng traùi cuûa meï, hai tay oâm maët höôùng vaøo buïng meï; ôû döôùi Sanh taïng, ôû treân Thuïc taïng, bò sanh vaät ñeø xuoáng, bò Thuïc vaät ñaåy leân nhö troùi naêm voïc ñeå treân coïc nhoïn, meï aên nhieàu hay ít ñeàu khieán thai nhi khoå naõo. Neáu meï aên chaát beùo quaù hay cöùng quaù, laïnh quaù hay noùng quaù… thai nhi ñeàu thoáng khoå. Neáu meï haønh duïc, hay ñi nhanh, ngoâi choã nguy hieåm hoaëc ngoài laâu, naèm laâu… thai nhi ñeàu thoáng khoå. Thai nhi ôû trong buïng meï chòu caùc khoå naõo nhö theá, böùc baùch thaân khoâng theå noùi heát. Thoï sanh trong loaøi ngöôøi coøn chòu khoå nhö theá huoáng chi laø thoï khoå naïn trong ba ñöôøng aùc thì khoù ví duï ñöôïc. Vì theá neân Nan-ñaø, ai laø ngöôøi coù trí laïi thích ôû trong bieån khoå sanh töû thoï voâ bieân aùch naïn nhö theá.

Trong baûy ngaøy thöù hai möôi taùm, thai nhi trong buïng meï khôûi taùm

töôùng ñieân ñaûo; ñoù laø töôûng nhaø, xe, vöôøn, laàu gaùc, röøng caây, giöôøng toøa, soâng, ao ñeàu laø do voïng töôûng phaân bieät chöù khoâng thaät coù.

Trong baûy ngaøy thöù hai möôi chín, trong buïng meï coù gioù teân laø Hoa ñieàu thoåi vaøo thai nhi laøm cho thaân saéc trôû neân töôi saùng; hoaëc do nghieäp löïc laøm cho ñen ñuùa, hoaëc xanh hoaëc xen laãn vôùí caùc saéc khaùc, hoaëc laøm cho khoâ xaáu khoâng töôi saùng. Nhö vaäy ñen hay traéng ñeàu laø tuøy nghieäp maø hieän.

Trong baûy ngaøy thöù ba möôi, trong buïng meï coù gioù teân laø Thieát khaåu thoåi vaøo thai nhi laøm cho toùc loâng, moùng tay moùng chaân taêng tröôûng vaø coù saéc traéng hay ñen cuõng ñeàu tuøy nghieäp maø hieän.

Trong baûy ngaøy thöù ba möôi moát, thai nhi trong buïng meï lôùn daàn

cho ñeán ngaøy thöù ba möôi boán thì thaønh to lôùn. Trong baûy ngaøy thöù ba möôi laêm, caùc chi treân thaân thai nhi ñeàu ñaày ñuû. Trong baûy ngaøy thöù ba möôi saùu, thai nhi khoâng thích ôû trong buïng meï nöõa. Trong baûy ngaøy thöù ba möôi baûy, thai nhi boãng khôûi ba töôûng khoâng ñieân ñaûo ; ñoù laø töôûng baát tònh, töôûng xuù ueá vaø töôûng toái taêm.

Trong baûy ngaøy thöù ba möôi taùm, trong buïng meï coùgioù teân laø Lam hoa laøm cho thai nhi chuyeån thaân trôû xuoáng, duoãi thaúng hai tay höôùng veà saûn moân. Laïi coù gioù teân laø Thuù haï laøm cho thai nhi quay ñaàu xuoáng döôùi, chaân höôùng leân treân ñeå ra khoûi saûn moân. Naøy Nan-ñaø, neáu ñôøi tröôùc thai nhi coù taïo aùc nghieäp nhö laøm cho ngöôøi saûy thai thì do nhaân duyeân naøy, khi saép sanh ra tay chaân ngang ngöôïc khoâng coù xuoâi chieàu neân cheát ôû trong buïng meï. Luùc ñoù ngöôøi nöõ coù trí hoaëc thaày thuoác gioûi duøng daàu aám, nöôùc voû caây Du vaø caùc chaát trôn boâi leân tay roài duøng ngoùn tay keïp con dao nhoû beùn nhoïn ñöa vaøo beân trong buïng meï ñeå caét laáy thai nhi ra ngoaøi; trong buïng meï gioáng nhö haàm phaån hoâi haùm vôùi voâ soá vi truøng, tinh huyeát laày nhaày vôùi lôùp da moûng bao boïc beân ngoaøi. Luùc ñoù ngöôøi meï chòu ñau khoå voâ cuøng vaø vì theá maø qua ñôøi, neáu coøn soáng cuõng khoâng khaùc gì cheát. Ngöôïc laïi neáu thai nhi nhôø vaøo thieän nghieäp ñaõ laøm thì duø coù ñieân ñaûo cuõng khoâng laøm toån haïi meï, an oån sanh ra vaø khoâng chòu ñau khoå; neáu laø ngöôøi bình thöôøng thì khoâng coù caùc aùch naïn naøy. Trong baûy ngaøy thöù ba möôi taùm naøy, ngöôøi meï khi saép sanh chòu nhieàu ñau ñôùn, töôûng chöøng saép cheát môùi sanh ra thai nhi.

Naøy Nan-ñaø, thaày haõy quaùn kyõ ñeå caàu xuaát ly.

■