KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 2: SINH TÖÛ (Phaàn 3)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt nhö vaày: Vì sao chuùng sinh coù caùc loaïi saéc, coù caùc loaïi ñaïo, coù caùc loaïi hình töôùng, caùc loaïi nöông döïa. Ngöôøi kia quan saùt coù caùc loaïi taâm, caùc loaïi nöông döïa, caùc loaïi tin hieåu, caùc loaïi nghieäp. Nhö vaäy, caùc loaïi saéc, caùc loaïi hình töôùng, caùc loaïi ñaïo, caùc loaïi nöông döïa ví nhö ngöôøi hoïa só kheùo leùo coù ñaày ñuû trí tueä hoaëc ñeä töû cuûa oâng ta quan saùt neàn toát, baèng, cöùng, laùng, ñeïp. Ñöôïc neàn nhö theá roài vôùi taát caû maøu saéc röïc rôõ, caùc maøu ñeàu khaùc nhau, ñeïp hoaëc xaáu, oâng ta veõ tuøy yù. Hình töôùng kia laø taâm nghieäp nôi hoïa só vaø ñeä töû cuûa oâng ta. Cuõng nhö vaäy, toát, baèng, cöùng, laùng laø neàn cuûa quaû baùo nôi nghieäp. Caûnh giôùi sinh töû tuøy theo söï hieåu bieát cuûa oâng ta maø veõ ra caùc loaïi hình töôùng, caùc loaïi ñaïo, caùc loaïi nöông döïa. Taâm nghieäp nôi hoïa só laø chuùng sinh taïo nghieäp.

Laïi nöõa, caùc maøu saéc röïc rôõ kia, neáu laáy maøu traéng thì laøm maøu traéng, laáy maøu ñoû laøm maøu ñoû, laáy maøu vaøng laøm maøu vaøng, laáy maøu boà caâu laøm maøu boà caâu, laáy maøu ñen laøm maøu ñen. Taâm nghieäp nôi hoïa só cuõng nhö vaäy. Duyeân vôùi traéng thì naém laáy maøu traéng, ñoái vôùi coõi trôøi, ngöôøi thì thaønh maøu traéng.

Sao goïi laø maøu traéng? Nghóa laø khoâng bò caùc duïc laäu caáu ueá laøm oâ nhieãm neân goïi laø maøu traéng.

Laïi nöõa, taâm nghieäp nôi hoïa só naém laáy maøu ñoû, ñoái vôùi coõi trôøi, ngöôøi coù theå laøm maøu ñoû. Sao goïi laø maøu ñoû? Nghóa laø aùi nhieãm vaøo saéc, thanh, höông, vò, xuùc maø veõ vaø quan saùt veà böùc tranh.

Laïi nöõa, taâm nghieäp nôi hoïa só naém laáy maøu vaøng, ñoái vôùi haøng suùc sinh coù theå laøm maøu vaøng. Sao goïi laø maøu vaøng? Kia ñaây traùi ngöôïc nhau, aên thòt uoáng maùu laãn nhau, tham duïc, saân, si saùt haïi laãn nhau. Cho neân goïi laø maøu vaøng.

Laïi nöõa, taâm nghieäp nôi hoïa só naém laáy maøu boà caâu, duyeân döïa maø quan saùt. ÔÛ trong ñöôøng ngaï quyû maø veõ laøm maøu boà caâu. Sao goïi laø maøu boà caâu? Nghóa laø thaân ngöôøi kia gioáng nhö löûa ñoát caây röøng, bò taát caû khoå naõo böùc baùch, ñoùi khaùt daèn vaët. Taâm nghieäp nôi hoïa só bò troùi buoäc do ganh tî, bò si aùm che laáp.

Laïi nöõa, taâm nghieäp nôi hoïa só naém laáy maøu ñen. ÔÛ trong ñòa nguïc maø veõ maøu ñen. Sao goïi laø maøu ñen? Do nghieäp ñen neân sinh trong ñòa nguïc coù töôøng saét ñen, bò thieâu, bò coät khieán cho thaân trôû thaønh maøu ñen, gaây neân caùc loaïi beänh, thaân bò ñoùi khaùt. Bò voâ löôïng khoå naõo böùc baùch ñoù ñeàu do mình taïo nghieäp chöù chaúng phaûi ngöôøi khaùc taïo.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt veà böùc tranh sinh töû ñaày maøu saéc cuûa naêm ñöôøng

nôi tam giôùi. Truï trong ba ñòa, ñoù laø Duïc giôùi ñòa, Saéc ñòa vaø Voâ saéc ñòa. Taâm nghieäp nôi hoïa só huaân taäp gaàn daâm duïc, duyeân döïa theo Duïc giôùi maø veõ nhieàu maøu saéc, duyeân vaøo choã döïa cuûa saéc maø chia ra coù hai möôi loaïi. Töù thieàn ly duïc laøm caây buùt veõ, y vaøo möôøi saùu ñòa ñeå laøm choã veõ, maø veõ thaønh Saéc giôùi. Xa lìa duyeân Saéc giôùi maø chöùng Tam-ma- baït-ñeà. Duyeân vaøo Voâ saéc giôùi maø veõ laø boán xöù. Taâm nghieäp nôi hoïa só veõ roäng nhö vaäy

thaønh chieác aùo lôùn veà tam giôùi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt taâm nghieäp nôi hoïa só nhö vaày: Neáu laáy phaùp khaùc veõ thaønh chuùng sinh. Taâm gioáng nhö hoïa só, thaân nhö maøu saéc vaø ñoà veõ, tham duïc, saân, si cho laø söï kieân coá, taâm duyeân döïa gioáng nhö caùi thang, caên nhö buùt veõ, caùc caûnh giôùi beân ngoaøi laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc gioáng nhö taát caû maøu saéc, sinh töû nhö caùi neàn, trí nhö aùnh saùng, sieâng naêng tinh taán duõng maõnh nhö caùi tay, chuùng sinh nhö böùc tranh, thaàn thoâng nhö voâ löôïng hình töôùng cuûa saéc phuïc kia, bò voâ löôïng caùc loaïi quaû baùo, nghieäp nhö böùc tranh ñaõ hoaøn taát.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia döïa vaøo thieàn maø quan saùt taâm nghieäp nôi hoïa só vaø caùc phaùp khaùc. Neáu hoïa só khoâng bò moûi meät, kheùo söûa laïi caùc maøu saéc ñeå cho taát caû ñeàu saùng suûa, thanh tònh, kheùo bieát caây buùt toát ñeå veõ maøu saéc cho ñeïp. Taâm nghieäp nôi hoïa só cuõng nhö vaäy, khoâng sinh moûi meät maø tu thieàn ñònh, kheùo tu söûa laïi maøu thieàn, duyeân döïa vôùi söï saùng suoát thanh tònh nhö aùnh saùng cuûa maøu saéc röïc rôõ kia. Vò tu taäp ñaïo gioáng nhö caây buùt toát ñeïp. Bieát thieàn cao, thaáp gioáng nhö kheùo bieát yù thöùc ñöôïc caùi naøo giöõ caùi naøo xaû, khoâng moûi meät nhö thieàn ñònh, taâm nghieäp nôi hoïa só veõ caùc taàng thieàn gioáng nhö caùc maøu saéc röïc rôõ kia. Taâm nghieäp nôi hoïa só aáy neáu bò moûi meät thì veõ choã baát thieän: Ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Cuøng moät nhaân duyeân cuûa nghieäp nhö vaäy: Chaøy saét laøm caây buùt veõ maøu saéc baát thieän, veõ khoâng phaûi laø vaät duïng cho con ngöôøi ñoù laø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Nhöõng maøu saéc nhö vaäy khoâng theå thaønh böùc tranh toát ñeïp, noùi roäng nhö treân.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia tuaàn töï quan saùt caùi taâm khæ, vöôïn, nhö thaáy con khæ vöôïn.

Con khæ, vöôïn kia nhaûy nhoùt lung tung, quaáy phaù khoâng chòu ñöùng yeân. Heát thaûy caønh, laù, hoa quaû, röøng caây, nhöõng nôi hoác nuùi, hang saâu ngoaèn ngheøo noù ñi ñeàu khoâng bò chöôùng ngaïi. Taâm khæ, vöôïn cuõng laïi nhö vaäy, ñi nôi naêm ñöôøng sai khaùc nhö caùc loaïi caây. Caùc ñöôøng ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh gioáng nhö röøng caây kia. Voâ löôïng chuùng sinh nhö caùc caønh. AÙi nhö hoa laù. Phaân bieät yeâu meán saéc, thanh, höông, vò, xuùc… cho laø caùc quaû, ñi trong nuùi ba coõi, thaân nhö hang saâu, ñi khoâng bò chöôùng ngaïi ñoù laø taâm khæ, vöôïn. Taâm khæ, vöôïn aáy thöôøng ñi trong vuøng ñaát sinh töû cuûa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia döïa vaøo thieàn maø quan saùt ca kyõ cuûa taâm, nhö thaáy ca kyõ kia caàm caùc nhaïc khí, dieãn caùc troø chôi treân saân khaáu. Ca kyõ cuûa taâm cuõng laïi nhö vaäy. Söï thay ñoåi cuûa nghieäp gioáng nhö thay ñoåi aùo quaàn, saân khaáu laø nôi choán cuûa naêm ñöôøng, heát thaûy ñoà trang söùc laø taát caû nhaân duyeân, caùc loaïi nhaïc khí laø caûnh giôùi, troø chôi cuûa ca kyõ, laø troø chôi nôi sinh töû. Taâm laø ca kyõ. Do taïo taát caû nhöõng vui chôi maø töø voâ thyû voâ chung maõi chaïy daøi trong sinh töû.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia döïa vaøo thieàn maø quan saùt taâm caù di-neâ, nhö thaáy caù di-neâ. Ví nhö caù di-neâ ôû döôùi soâng, neáu nöôùc soâng coù soùng lôùn, saâu vaø chaûy xieát khoù vöôït qua, coù theå cuoán troâi voâ löôïng caây coái, söùc maïnh cuûa nöôùc soâng döõ doäi khoâng theå naøo ngaên chaän, hoaëc nöôùc töø trong khe nuùi chaûy cuoàn cuoän ra suoái soâng, theá maø caù di-neâ coù theå ra vaøo, bôi ñi hoaëc ôû moät choã an nhieân. Taâm caù di-neâ cuõng laïi nhö vaäy. ÔÛ trong soâng Duïc giôùi soùng lôùn döõ doäi maø taâm coù theå ra vaøo, ñi ôû maëc söùc. Trong ñòa nguïc coù soâng teân Tyø- ña-la-neâ. Soâng aáy raát saâu, soùng lôùn döõ doäi daâng cao khuûng khieáp, khoâng luùc naøo döøng, thaät laø ñaùng sôï chính laø doøng nöôùc chaûy nhanh xoaùy voøng. Nghieäp thieän, baát thieän töùc laø doøng nöôùc khoù coù theå qua. Taát caû keû phaøm phu ngu si trong theá gian khoâng theå vöôït qua. Soâng naêm ñöôøng naøy thöôøng cuoán troâi chuùng sinh trong voâ löôïng kieáp, doøng nöôùc chaûy nhanh xieát cuûa caûnh giôùi khoâng giaùn ñoaïn, theá löïc baïo aùc khoù coù theå ngaên chaän, lieân tuïc

khoâng thöôøng, bò theá löïc cuûa noù keùo loâi khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc. Soâng aùi döõ doäi nhöng taâm caù di-neâ vaãn coù theå ra vaøo, ñi ñöùng maëc söùc. Ñi ra laø haøng trôøi, ngöôøi, ñi vaøo laø caùc coõi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. ÔÛ trong soâng aùi, taâm caù di-neâ ra vaøo cuõng laïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Tyø-kheo kia quan saùt nhö vaày: Laøm sao tu thieàn nieäm truï ñeå bieát veà phaùp nghieäp baùo, quan saùt taâm cuûa taát caû chuùng sinh, thöôøng haønh ñoäng phoùng tuùng, do taâm sai khieán, do taâm troùi buoäc.

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Taát caû taâm nghieäp cuûa chuùng sinh ñeàu phoùng tuùng, laïi döïa vaøo taâm nghieäp maø haønh ñoäng neân bò taâm sai khieán.

Ngöôøi kia laïi quan saùt tieáp: Vì sao chuùng sinh töø voâ thæ voâ chung bò troùi buoäc xoay chuyeån trong voâ löôïng kieáp theo voøng sinh töû?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Do taâm bò nhieãm duïc neân chuùng sinh bò troùi buoäc, do taâm thanh tònh neân chuùng sinh ñöôïc giaûi thoaùt. Nhö vaäy taâm coù voâ löôïng töôùng hoaïi cuûa duyeân döïa, töôùng hoaïi cuûa töï theå, töôùng hoaïi cuûa ñoàng nghieäp. Taâm coù naêm thöù, töùc laø trong naêm ñöôøng luoân bò giam caàm, hoøa hôïp töông öng vôùi taâm keát söû, thöôøng ôû trong sinh töû, lìa choã döïa baäc nhaát laø ba phaùp voâ vi nhö hö khoâng… töôùng hoaïi cuûa naêm caên ñeàu coù naêm loaïi taâm laø choã nöông döïa cuûa voâ löôïng voâ bieân taâm aùi laø taát caû töôùng hoaïi.

Toùm laïi, ñaây laø phaàn nhieãm. Vaäy duøng phöông phaùp gì ñeå lìa boû nhieãm thuoäc ba phieàn naõo caên baûn? Coù ba caùch ñoái trò. Taát caû chö Phaät Chaùnh Bieán Tri ôû quaù khöù, vò lai ñaõ giaûng noùi veà chaùnh ñaïo nhö vaäy. Tham lam duøng quaùn baát tònh, saân duøng quaùn Töø bi, si duøng quaùn nhaân duyeân.

Ngöôøi kia quaùn duïc trong thaân nhö vaày: Tyø-kheo duyeân vaøo thaân, haønh quaùn töøng phaàn trong thaân töø moùng chaân… cho ñeán ñænh ñaàu, quan saùt töøng phaàn. Thaân thoâ naøy coù gì laø ta, coù gì laø cuûa ta? Trong phaàn cuûa töï thaân moùng chaân laø nhö theá. Lìa thaân quan saùt, moùng chaúng phaûi laø thaân. Ngoùn chaân chaúng phaûi laø thaân, caùi gì laø thaân? Caùi gì laø ta? Caùi gì laø cuûa ta? Tay chaân chaúng phaûi laø thaân, taâm khôûi leân choã naøo maø noùi laø cuûa ta? Maét caù naøy chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, goùt chaân chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, baép chaân chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, ñaàu goái chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, maët chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, aâm caên chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, caùi ñaàu laâu naøy cuõng chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, choã tieåu tieän chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, sau löng coù boán möôi laêm ñoát xöông ñeàu chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, ñaàu chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, xöông maët cuõng chaúng phaûi laø thaân cuûa ta, xöông ñaàu chaúng phaûi laø thaân cuûa ta.

Tyø-kheo kia quan saùt töøng phaàn trong thaân theå khoâng coù caùi naøo laø thaân cuûa ta,

trong moãi moãi phaàn ñeàu khoâng thaáy coù thaân. Töøng phaàn nhö vaäy ñeàu khoâng thaáy thaân, cuõng laïi khoâng thaáy phaàn phaàn nhö theá. Ngöôøi kia laïi quan saùt nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù ñeàu khoâng thaáy gì laø thaân. Laïi quan saùt trong ngaõ khoâng coù caùi ta. Taát caû nhöõng vaät kia chæ laø vi traàn. Nhö vaäy, ngöôøi kia quan saùt töøng phaàn trong thaân gioáng nhö haït caûi, cho ñeán nhoû nhö vi traàn. Roài ngöôøi kia quan saùt töøng phaàn nôi caùc ñaïi, caùi gì laø ngaõ? Caùi gì laø ñòa giôùi? Nhö vaäy tuaàn töï caùi gì laø ngaõ? Caùi gì laø thuûy giôùi? Caùi gì laø ngaõ? Caùi gì laø hoûa giôùi? Caùi gì laø ngaõ? Caùi gì laø phong giôùi? Ngöôøi kia quan saùt giôùi nhö vaäy thì khoâng coù giôùi, khoâng coù ngaõ, khoâng coù ngaõ rieâng bieät, khoâng coù giôùi rieâng bieät, khoâng coù giôùi vaø ngaõ rieâng bieät, ngoaøi ngaõ, giôùi khoâng coù vaät. Taát caû nhö vaäy ñeàu laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Ví nhö coù voâ löôïng caây hoøa hôïp laïi thì thaáy moät khu röøng. Caây khoâng phaûi laø röøng,

ngoaøi caây ra thì khoâng coù röøng, ñoù laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Nhö vaäy, neáu ngoaøi caây ra thì khoâng coù gì rieâng bieät laø röøng. Laïi quaùn veà caây: Neáu lìa goác, thaân, caønh, laù cuûa noù ra rieâng bieät thì khoâng phaûi laø caây. Ñoù laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Nhö vaäy laø khoâng coù caây nhöng döïa vaøo theá ñeá maø coù röøng, coù caây. Thaân naøy cuõng nhö vaäy, chaân tay… hoøa hôïp laïi chæ laø caùi teân. Vì döïa vaøo theá ñeá maø noùi coù thaân.

Tyø-kheo kia bieát phaùp cuûa thaân roài thì lìa boû ñöôïc duïc cuûa thaân, lìa boû duïc nôi töøng phaàn trong thaân, lìa boû ñöôïc taát caû duïc cuûa caên, thoï, giôùi. Ñaõ lìa duïc roài thì hyû, duïc, aùi khoâng theå troùi buoäc ñöôïc nöõa. Nhö vaäy phaûi sieâng naêng quaùn caùch ñoái trò taâm duïc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia laøm sao doác söùc quaùn caùch ñoái trò taâm saân? Ngöôøi kia truù trong taâm töø, thöôøng noã löïc quan saùt chuùng sinh vì laøm ñieàu aùc neân maõi sinh töû trong naêm ñöôøng luoân luoân bò sôï haõi, gioáng nhö sôï cheát khoâng khaùc. Tyø-kheo quaùn chuùng sinh nhö meï thöông con. Caùc chuùng sinh kia bò khoå nhö vaäy thì sao coù theå saân giaän hoï? Neáu ta saân giaän hoï thì nhö treân muït nhoït laïi theâm moät muït nhoït nöõa. Baûn taùnh chuùng sinh ñaõ khoå naõo nhö theá thì khoâng neân saân giaän hoï. Saân laø ñaïi phieàn naõo thöù hai, phaûi sieâng naêng quaùn caùch ñoái trò taâm saân.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia laøm sao doác söùc quaùn caùch ñoái trò ñaïi phieàn naõo thöù ba? Chuùng sinh vì si meâ neân bò che laáp, thaân taïo nghieäp baát thieän, khaåu taïo nghieäp baát thieän, yù taïo nghieäp baát thieän. Sau khi qua ñôøi, bò ñoïa vaøo naêm ñöôøng aùc sinh trong ñòa nguïc. Neáu ngöôøi naøo lìa boû ngu si, tu haønh chaùnh kieán, thaân laøm ñieàu laønh, mieäng noùi ñieàu laønh, yù nghó ñieàu laønh, bieát roõ phaùp thieän vaø phaùp baát thieän, bieát roõ taâm ñuùng phaùp vaø phi phaùp thì dieät ñöôïc ñaïi phieàn naõo thöù ba. Nhö vaäy doác söùc quaùn veà caùch ñoái trò taâm si.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia sieâng naêng quaùn ba loaïi phieàn naõo, ba caùch ñoái trò vaø ba loaïi

phieàn naõo aáy dieät roài thì taát caû keát söû phieàn naõo ñeàu dieät luoân. Gioáng nhö goác caây bò chaët thì taát caû caùc phaàn nhö voû, thaân, caønh, laù, hoa, quaû ñeàu khoâ heùo. Nhö vaäy, neáu chaët ñöùt ba loaïi phieàn naõo naøy thì taát caû phieàn naõo ñeàu dieät luoân.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Tyø-kheo kia laøm sao ôû trong Ñòa thöù baûy, tu taäp Ñòa thöù taùm ñaït ñöôïc Ñòa thöù taùm. Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn:

Tyø-kheo kia ñaàu tieân quaùn ñuùng nhö thaät veà nhaõn. Vì sao keû phaøm phu ngu si trong theá gian khi maét thaáy saéc thì khôûi leân taâm tham, saân, si? Keû phaøm phu kia thaáy tri thöùc hoaëc phuï nöõ thì sinh taâm tham, neáu thaáy khaùc thì sinh taâm saân. Thaáy ñaày ñuû ñoái töôïng thì bò tham saân che laáp. Do nhaõn thöùc ñoái vôùi saéc khoâng nhö thaät neân taâm bò che laáp. Keû phaøm phu ngu si do phaân bieät neân khi nhaõn thaáy saéc thì bò tham, saân, si che laáp. Ngöôøi tham aùi töï yù phaân bieät. Ñaây laø ta, ñaây laø caùi cuûa ta. AÙi duïc caáu nhieãm gioáng nhö con choù gaëm cuïc xöông. Do nöôùc mieáng, nöôùc daõi chaûy ra ñeå mong aên ñöôïc chaát tuûy, maø con choù tham lam kia raêng lôïi bò chaûy maùu, roài lieám muøi vò aáy, cho laø trong cuïc xöông. Noù khoâng bieát ñoù laø maùu cuûa mình coù muøi vò nhö vaäy. Do tham ñaém muøi vò neân noù khoâng bieát mình ñaõ laàn löôït caén löôõi cuûa mình roài laïi tham ñaém nôi muøi vò aáy. Do tham lam che laáp neân noù cho ñoù laø muøi vò cuûa nöôùc trong xöông. Keû phaøm phu ngu si kia cuõng laïi nhö vaäy. Do hö voïng phaân bieät neân khi nhaõn thöùc thaáy saéc thì tham ñaém hyû laïc. Suy nghó, phaân bieät laáy xöông khoâ laø saéc, boû trong mieäng laø ñaém nhieãm nôi maét. Caûnh giôùi gioáng nhö raêng caén xeù. YÙ caáu nhieãm gioáng nhö nöôùc mieáng. Maùu aùi chaûy ra roài laïi tham ñaém vaøo muøi vò cuûa maùu aùi ñoù, cho saéc laø ngon, ñöôïc muøi vò cuûa saéc, gioáng nhö con choù

kia. Keû phaøm phu ngu si khi nhaõn thöùc thaáy saéc, gioáng nhö saéc cuûa cuïc xöông, hö voïng phaân bieät gioáng nhö con choù gaëm cuïc xöông. Quaùn nhö vaày: Maét thaáy saéc gioáng nhö thaáy xöông khoâ. Taát caû keû phaøm phu ngu si do bò meâ laàm maø phaân bieät hö voïng.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia tö duy nhö vaày: Vì sao Tyø-kheo kia sôï aùi maø nhaøm chaùn, xa lìa sinh töû, xaû boû taát caû duïc? Gioáng nhö con voi quyù soáng ñeán saùu möôi naêm maø söùc löïc vaãn maïnh meõ. Ngöôøi khaùc ñieàu phuïc voi, baét coät naêm choã cuûa noù vaø boû trong chuoàng. Sau ñoù môùi duøng caùc thöùc aên ngon, nhöõng thöù khieán noù vui veû, nhö mía ngoït vaø röôïu mía ngoït… duøng caùc nhaïc khí taáu leân ca haùt ñeå laøm cho noù vui, khoâng muoán noù buoàn, khoâng ñeå noù nhôù ñeán nhöõng thöù vui trong röøng, laïi khieán noù queân baúng ñi. Laïi nhoát chung vôùi nhöõng con voi thöôøng, ñieàu phuïc cho thaät toát, taïo söï heä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc. Con voi aáy tuy ñöôïc nuoâi döôõng nhö vaäy, lo laéng nhö vaäy nhöng khoâng theå naøo khieán noù khoâng coøn saàu muoän, noù khoâng theå naøo queân caùi vui luùc daïo chôi töï do trong röøng, khoâng queân caây coái, hoa quaû ôû nôi choán kia, caùc thöù tieáng chim hoùt, hoaëc luùc vui ñuøa beân bôø soâng. Suy nghó nhö vaäy, noù lieàn giöït daây buoäc boû chaïy vì noù nhôù laïi nhöõng caùi vui thích kia, khoâng sôï ngöôøi ñieàu phuïc, voi lieàn phaù chuoàng, roài chaïy veà röøng, taâm khoâng theøm nhôù laïi ñöôøng caùt, thöùc aên ngon, mía ngoït vaø röôïu mía ngoït, caùc aâm thanh ñaøn haùt. Nhöõng thöù aáy khoâng theå naøo ñieàu phuïc ñöôïc taâm noù, khoâng theå doái gaït ñöôïc voi, vì noù khoâng queân nhöõng söï vui thích trong röøng, khoâng thích ôû chung vôùi nhöõng con voi thöôøng neân noù quyeát trôû laïi choán nuùi röøng.

Tyø-kheo tu haønh cuõng laïi nhö vaäy. Töø voâ thæ ñeán nay löu chuyeån maõi trong theá

gian, bò coät vaøo naêm thöù troùi buoäc, ñoù laø tham aùi nôi saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Ngöôøi kheùo ñieàu thuaän laø saùu thöùc: nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân. Nhaø giam *(chuoàng)* laø söï yeâu meán vôï con, quyeán thuoäc, choã nöông ôû. Noâ boäc, toâi tôù, giaøu söôùng laø söï ngaên che cuûa phieàn naõo caáu nhieãm. Nhöõng thöùc aên uoáng, caùc thöù taïo söï vui veû, röôïu mía ngoït, voâ soá nhöõng muøi vò ngon… Taâm phaân bieät chính laø caùc thöù taïo söï hoan hyû. Daâm duïc laø thöùc aên uoáng. Löôùi aùi nôi taâm laø caùc thöù aâm thanh ca nhaïc, ñuøa giôõn. Keû phaøm phu taø kieán gioáng nhö con voi thöôøng. Cuøng ôû chung laø löôùi nghi thaân kieán, giôùi caám thuû vaø nghi. Chaát ngoït trong mieäng laø öa thích taø kieán. Heä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc laø leä thuoäc vaøo duïc, tham, saân, si. Voi ñöôïc ñieàu phuïc laø ngöôøi tu haønh. Taát caû nhieãm, si, laø söï cuùng döôøng. Nhôù nghó, xuaát ly töùc laø thieàn trong nuùi. Tam-ma-ñeà laø hang nuùi. Taâm sinh taùm Chaùnh ñaïo ñaây goïi laø hoa, Nieát-baøn laø quaû. AÂm thanh cuûa caùc loaøi chim laø Phaùp sö, trí tueä laø soâng, bôø soâng laø nhaát taâm. Ñòa phaän laø boán phaïm haïnh Töø, Bi, Hyû, Xaû. Ngöôøi tu haønh gioáng nhö con voi maïnh meõ, tuøy thuaän nôi haønh trang an vui trong thieàn ñònh, höôùng veà Taêng-giaø-lam laø trôû laïi vôùi röøng. Nhö vaäy ngöôøi tu haønh ñaïo cuõng nhö con voi maïnh meõ. Coøn ngöôøi khoâng tu haønh thì cuõng nhö con choù khoâng khaùc.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï

hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø Tyø-kheo kia ôû Ñòa thöù taùm tu taäp Ñòa thöù chín vaø chöùng ñöôïc Ñòa thöù

chín.

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Taát caû söï vaät nôi tam giôùi

ñeàu laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, baát tònh. Quaùn taát caû duïc cuõng laïi nhö vaäy. Ví nhö caây coå thuï cao to teân Khö-thuø-leâ ôû taän röøng saâu ñaày hieåm trôû, coù raát nhieàu gai goùc, traùi ôû ñaàu ngoïn caây ñaõ ít maø cuõng khoù haùi. Neáu laáy ñöôïc traùi aáy thì coù nhieàu tai hoïa: Sôï traùi rôi xuoáng choã nguy hieåm, laïi sôï maát maïng. Buïng caây coù loã hoång, loã hoång aáy bò muïc naùt loõm voâ. Ai leo leân caây ñeàu sôï loã hoång muïc naùt aáy laøm maát maïng. Caây aáy raát cao, neáu

rôùt xuoáng thì seõ cheát ngay, huoáng chi rôùt xuoáng töø söôøn nuùi cao hieåm aùc. Keû phaøm phu ngu si maét muø khoâng coù trí, vì tham ñaém caùc muøi vò, mong ñöôïc nhìn thaáy quaû cuûa caây kia, maø khoâng xem caây ôû nôi söôøn nuùi cao laïi coù loã hoång muïc naùt. Ngöôøi ngu si kia do tham ñaém muøi vò cuûa quaû aáy maø leo leân caây, chöa tôùi gaàn quaû thì bò rôùt xuoáng ñaát cheát ngay. Laïi cuõng coù ngöôøi khaùc bieát chuùt ít veà caùch haùi traùi, hoaëc coù maïng soáng laâu neân khoâng bò rôùt xuoáng, ñöôïc chuùt ít muøi vò cuûa quaû ñoù nhöng cuõng chòu nhieàu khoå naõo.

Tyø-kheo tu haønh kia quaùn röøng naêm ñöôøng ôû giöõa coù loã hoång. Söôøn nuùi cao vuùt hieåm trôû kia laø taát caû thöù beänh hoaïn. Caây Khö-thuø-leâ laø taâm tham duïc. Voâ soá gai goùc laø voâ löôïng traêm ngaøn thöù phieàn naõo. Caàu khoù nhoïc ñeå ñöôïc quaû kia goïi laø khoå. Traùi ôû ngoïn caây laø taát caû yù duïc. Tham aùi veà saéc, thanh, höông, vò, xuùc khoù maø coù ñöôïc laø quaû duïc. Goïi laø ñi bieån hoaëc laø sôï ñao, gaàn guõi vôùi vua, laøm giaëc ñeå soáng, chòu caùc khoå nhö vaäy môùi ñaït ñöôïc choã ham muoán cuûa mình nhö ngöôøi kia bò khoå. Coù nhieàu loãi laàm laø tham duïc, saân, si. Rôi töø treân söôøn nuùi cao laø rôi vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Cheát ngay laäp töùc laø maïng soáng cuûa chaùnh phaùp bò dieät taän. Loã hoång muïc naùt nôi caây laø söï troáng khoâng, khoâng coù moät vaät, taát caû ñeàu khoâng beàn chaéc. Ngöôøi ngu si ñeán laø ñaùm ngöôøi taø kieán ngu si. Bò voâ löôïng toäi loãi nhö vaäy coøn laïi taïo theâm nhieàu loãi laàm. Nhö vaäy quaû duïc muøi vò ít maø tai hoïa nhieàu.

Tyø-kheo kia quaùn xeùt taát caû taâm duïc nhö vaäy khoâng sinh phaân bieät.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt taâm duïc gioáng nhö ngoïn löûa, ngoïn ñeøn. Maøu saéc aùnh saùng raát ñaùng öa thích, nhöng chaïm vaøo thì raát noùng. Ñaùm phuø du ngu, daïi thaáy aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn tham ñaém aùi laïc neân bay vaøo lieàn bò cheát ngay. Keû phaøm phu ngu si cuõng laïi nhö vaäy, bò duïc, saân, si che laáp, taâm sinh ñaém nhieãm vôùi taát caû duïc, gioáng nhö ñaùm phuø du kia thaáy maøu saéc aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn. Neáu lao vaøo ñeøn duïc töùc laø ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, gioáng nhö con phuø du kia bay vaøo ñeøn maø cheát.

Tyø-kheo kia quan saùt nhö vaäy taâm lìa ñöôïc duïc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp. Taát caû chuùng sinh trong theá gian naøy bò troùi buoäc do loaïi daây naøo maø luoân luoân phaûi sinh töû luaân hoài?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Thaáy chuùng sinh bò hai sôïi daây buoäc chaët trong theá gian:

1. Daây aên
2. Daây xuùc. Daây aên coù boán:
3. Ñoaøn thöïc.
4. Tö thöïc.
5. Thieàn thöïc.
6. Xuùc thöïc.

Ñoaøn thöïc laø choã cuûa boán chaâu thieân haï, saùu coõi trôøi ôû Duïc giôùi, taùm ñaïi ñòa nguïc vaø moät phaàn thuoäc ngaï quyû.

Tö thöïc laø trong loaøi caù.

Thieàn thöïc laø haønh thieàn cuûa caùc coõi trôøi thuoäc Saéc giôùi. Xuùc thöïc laø caùc loaøi chim.

Theá naøo laø xuùc? Xuùc nghóa laø duïc. Coù caùi caàm laáy, coù caùi vui chôi, coù caùi maét thaáy ñöôïc taát caû ñeàu bò duïc xuùc gaït löøa. Taát caû keû phaøm phu ngu si cuõng nhö vaäy. Nghóa laø trong Duïc giôùi, ngöôøi, ngaï quyû, suùc sinh, ñòa nguïc nhöõng coõi naøy ñeàu laøm theo duïc cho

neân goïi laø Duïc giôùi. Laïi nhö Tam-ma-baït-ñeà ôû Voâ saéc giôùi laáy söï duyeân döïa laøm thöùc aên. Do hai sôïi daây naøy maø luoân ôû maõi trong theá gian, khoâng lìa ñöôïc duïc, thöôøng bò taát caû caùc keát söû troùi buoäc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia, quaùn nhö thaät veà nhaõn. Khi nhaõn thöùc thaáy saéc neáu sinh xuùc vui thì duyeân döïa theo vui, maø nghieäp baùo khoâng vui.

Laïi quaùn nhö thaät khi nhaõn thöùc thaáy saéc laø choã khoâng vöøa yù. Neáu nhaõn xuùc sinh, duyeân hôïp vôùi khoå ñoù laø nghieäp baùo vui. Ngöôøi kia nhaän bieát nhö thaät vì sao noùi nhaõn thöùc thaáy saéc duyeân hôïp vôùi vui nhöng khoâng phaûi nghieäp baùo vui? ÔÛ trong phaùp naøy tuøy thuaän quan saùt: Nhaõn thaáy saéc roài tö duy baát thieän, quan saùt duyeân döïa theo söï quan saùt ñoù nhôù nghó veà muøi vò roài tham ñaém maø sinh taâm vui thích, hieän taïi tuy vui nhöng veà sau chòu khoå baùo, taïo neân ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Vì nghieäp gì maø trong hieän taïi khoâng ñöôïc quaû baùo vui, veà sau môùi ñöôïc quaû baùo vui? Nhaõn thöùc thaáy saéc sinh nhaõn xuùc, tö duy taâm thieän, quan saùt duyeân hôïp ñôøi hieän taïi taâm khoâng tham ñaém, hieän taïi taâm khoâng hyû laïc neân khoâng bò nghieäp baùo khoå. Sau sinh vaøo coõi trôøi, ngöôøi ñöôïc an vui thaéng dieäu, cuoái cuøng ñaït Nieát-baøn. Caùc thöùc nhó, tyû, thieät, thaân, yù cuõng ñeàu nhö vaäy.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Theá naøo laø Tyø-kheo kia khi nhaõn thöùc thaáy saéc thì taâm haønh xaû?

Nghóa laø Tyø-kheo kia khi maét thaáy saéc roài, taâm khoâng hyû laïc, khoâng phaûi laø khoâng hyû laïc, khoâng tham, khoâng gheùt, taâm khoâng hy voïng, khoâng phaûi laø khoâng hy voïng, khoâng nhôù nghó, cuõng khoâng phaûi laø khoâng nhôù nghó, cuõng khoâng bò söï quan saùt baát thieän che laáp. Haønh xaû nhö vaäy goïi laø xöù xaû, chaúng phaûi laø xöù khoå laïc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia chöùng ñöôïc Ñòa thöù möôøi, haønh töø Ñòa thöù saùu goïi laø A-na- haøm trong ñòa Sô thieàn cho ñeán Töù thieàn. Ñaït ñöôïc Ñòa kia, ngöôøi aáy quaùn caùc phaùp sinh dieät coøn, maát, thöôøng sieâng naêng tu haønh taùm Chaùnh ñaïo, muoán giaùc ngoä, muoán ñaït ñeán giaûi thoaùt.

Tyø-kheo kia tinh taán nhö vaäy, cung ma seõ bò che laáp. Daï-xoa soáng treân ñaát bieát söï vieäc nhö theá raát hoan hyû, noùi vôùi Daï-xoa nôi hö khoâng. Daï-xoa nôi hö khoâng taâu vôùi Töù Ñaïi vöông. Töù Ñaïi vöông taâu vôùi Töù Thieân vöông. Töù Thieân vöông taâu laïi trôøi Tam thaäp tam. Trôøi Tam thaäp tam noùi vôùi trôøi Dieäm-ma. Trôøi Dieäm-ma noùi vôùi Thieân chuû Ñaâu-suaát. Thieân chuû Ñaâu-suaát noùi vôùi trôøi Hoùa laïc. Trôøi Hoùa laïc noùi vôùi trôøi Tha hoùa töï taïi. Trôøi Tha hoùa töï taïi noùi vôùi Phaïm thieân.

–Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù thieän nam... noùi roäng nhö tröôùc, cho ñeán taùm ñòa thaâu giöõ saùu ñòa.

Phaïm thieân nghe xong raát vui möøng. Phaïm-ca-di thieân xuaát thieàn ñi daïo, nghe söï thaät nhö vaäy roài trôû neân vui möøng.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Laøm thieän hoaëc baát thieän Nhaát ñònh chòu nghieäp quaû Nghieäp ai gaây naáy höôûng Ñeàu bò nghieäp troùi buoäc. Nhö vaäy ñaát phieàn naõo Ban ñaàu ngoït sau ñaéng Lìa caûnh giôùi nhö ñoäc*

*Vì noù khoâng lôïi ích.*

*Ngöôøi trí khoâng phieàn naõo Thuoäc vaøo caûnh giôùi trí Ñôøi naøy hoaëc ñôøi sau Luoân luoân ñöôïc an laïc.*

*Ngöôøi trí ñoát phieàn naõo Nhö löûa ñoát coû khoâ Phieàn naõo che trí, phaïm Neân Phaät noùi Tam baûo. Ai thích caûnh giôùi trí Tòch tónh nhö Maâu-ni Raén phieàn naõo caén ai Ngöôøi ñoù maát taát caû.*

*Ngöôøi naøo bieát nhò ñeá Duõng maõnh, thaáy bieát roõ Laø haønh Ñeä nhaát ñaïo Xaû ly choán sinh töû.*

*Neáu ai thích sinh töû Hyû laïc giaëc phieàn naõo*

*Ngöôøi ñoù thöôøng bò troùi Löu chuyeån nôi nguy hieåm. Ai coù taâm xuaát ly*

*Thöôøng haønh haïnh tòch tónh Cheát sinh vaøo coõi trôøi*

*Ñaït ñeán coõi Phaïm thieân. Ai khoâng hyû laïc duïc*

*Cuùng döôøng Phaät, Phaùp, Taêng Ngöôøi ñoù boû sinh töû*

*Nhö gioù thoåi coû khoâ. Ai khoâng bò taâm sai*

*Laïi ñieàu khieån ñöôïc taâm Coù theå tröø phieàn naõo Nhö trôøi moïc tröø toái.*

*Taâm oaùn laø thöù nhaát Khoâng coù oaùn naøo hôn Taâm thöôøng ñoát chuùng sinh Nhö phoùng löûa ñoát caây.*

*Ai taâm haønh buoâng lung Ngu si khoâng hoä caên*

*Bò khoå, khoâng tòch tónh Caùch Nieát-baøn raát xa. Bieát khoå, quaû baùo khoå Laïi bieát nhaân cuûa khoå Thoaùt khoûi caùc troùi buoäc Lìa heát caùc phieàn naõo.*

*Trí laø saùng baäc nhaát Si laø toái taêm nhaát*

*Coù aùnh saùng nhö vaäy Goïi laø ngöôøi trí tueä. Si laø aùc hôn heát Ngöôøi trí tueä xaû boû Ai ñeå si hoaønh haønh*

*Thì khoù ñöôïc tòch tónh. Ai muoán mình an oån Thaø chaïm vaøo löûa döõ Hoaëc ôû chung raén ñoäc*

*Troïn khoâng gaàn phieàn naõo. Trí: Cam loà baäc nhaát*

*Trí: An oån baäc nhaát*

*Trí: Ngöôøi thaân thöù nhaát Trí: Quyù baùu hôn heát.*

*Coù löûa trí nhö vaäy*

*Seõ thieâu nuùi phieàn naõo Ñoát nuùi phieàn naõo kia Ñöôïc ñeán choã an laïc. Neáu ai khoâng trí tueä Nhö muø vaøo choã toái*

*Khoâng nhaøm chaùn töû sinh Phi phaùp luoân cheá ngöï.*

*Ai thöôøng nieäm chaùnh phaùp Thaønh con ngöôøi löông thieän Khoâng bò taâm löøa gaït*

*Ñaùng ñöôïc ngöôøi cuùng döôøng.*

Tyø-kheo kia bieát phaùp, phi phaùp nhö vaäy roài, y theo chaùnh phaùp maø haønh trì. Taâm tònh nhö vaäy thì coù theå phaù tröø voâ löôïng traêm ngaøn nuùi cao sinh töû, khoâng coøn soùt gì caû, khoâng sinh trôû laïi, lìa dao phieàn naõo, gaàn vôùi Nieát-baøn.

M

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 1)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia tuøy thuaän tö duy veà phaùp quaû baùo cuûa nghieäp, quaùn chaùnh phaùp vaø phi phaùp.

Theá naøo laø nghieäp aùc? Voâ löôïng ñuû loaïi nghieäp ñeàu nhaân nôi taâm maø löu chuyeån lieân tuïc, nhö doøng soâng chaûy xieát loâi cuoán caùc chuùng sinh, khieán hoï maéc quaû baùo cuûa nghieäp aùc bò ñoïa vaøo ñòa nguïc chòu khoå naõo cuøng cöïc.

Tyø-kheo kia quaùn nghieäp thieän, nghieäp baát thieän, yù tö duy taän töôøng: Caùc chuùng sinh naøy vì sao bò taâm löøa doái, bò aùi löøa doái phaûi rôi vaøo nôi choán xaáu aùc, sinh trong ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng, Hôïp, Khieáu hoaùn, Ñaïi khieáu hoaùn, Tieâu nhieät, Ñaïi tieâu nhieät, A- tyø. Caùc ñòa nguïc naøy coù töøng khu rieâng bieät, ñeàu coù ngöôøi giöõ nguïc, theo nghieäp töông töï, moãi moãi ñeàu bieát roõ.

Nhöõng nôi choán ñòa nguïc kia goïi laø nhöõng gì? Chuùng sinh do nghieäp gì, ñeán ñòa nguïc gì vaø rôi trong choã naøo?

Tyø-kheo kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Coù ñaïi ñòa nguïc teân ñòa nguïc Hoaït. Ñòa nguïc naøy coù caùc choã rieâng bieät. Coù bao nhieâu choã rieâng bieät vaø chuùng ñöôïc goïi teân laø gì?

Coù möôøi saùu choã rieâng bieät:

1. Thæ neâ.
2. Ñao luaân.
3. Coâng thuïc.
4. Ña khoå.
5. AÙm minh.
6. Baát hyû.
7. Cöïc khoå.
8. Chuùng beänh.
9. Vuõ thieát.
10. AÙc tröôïng.
11. Haéc saéc thöû lang.
12. Dò dò hoài chuyeån.
13. Khoå böùc.
14. Baùt-ñaàu-ma-man.
15. Pha trì.
16. Khoâng trung thoï khoå.

Ñaây laø möôøi saùu choán trong ñòa nguïc Hoaït. Chuùng sinh do taïo nghieäp gì maø rôi vaøo ñòa nguïc naøy?

Tyø-kheo kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ai vui thích taïo, taïo nhieàu vaø phoå bieán veà nghieäp saùt sinh, taïo nghieäp saùt sinh naøy töông öng hoøa hôïp thì bò ñoïa vaøo choán caên baûn cuûa ñòa nguïc Hoaït. Nghieäp saùt sinh coù thöôïng, trung, haï vaø thoï khoå ôû ñòa nguïc cuõng coù thöôïng, trung, haï.

Nghieäp ôû ñòa nguïc kia sao goïi laø thöôïng? Ngöôøi saùt sinh neáu gieát ngöôøi hieàn laønh, gieát ngöôøi thoï giôùi hoaëc ngöôøi haønh thieän, coù töôûng veà chuùng sinh, veà chuùng sinh khaùc, coù taâm saùt sinh maø ñoaïn maïng caên cuûa hoï, taïo neân vieäc naøy, taâm khoâng hoái haän, coøn ñi ñeán choã ngöôøi khaùc khen ngôïi vieäc laøm aáy roài tieáp tuïc taïo taùc. Ngöôøi saùt sinh coøn chæ daïy ngöôøi khaùc saùt sinh, khuyeán khích vieäc saùt sinh, theo ñaáy maø tuøy hyû, ca ngôïi vieäc saùt sinh hoaëc sai ngöôøi khaùc saùt sinh. Ngöôøi ngu si cuõng nhö vaäy, töï mình laøm hoaëc baûo ngöôøi khaùc laøm, nghieäp cuûa toäi ñaõ thaønh hình, khi qua ñôøi sinh trong ñòa nguïc Hoaït.

Nhö vaäy, naêm möôi naêm trong coõi ngöôøi laø moät ngaøy ñeâm ôû coõi Töù Thieân vöông. Soá kia cuõng nhö theá, ba möôi ngaøy ñeâm laø moät thaùng, möôøi hai thaùng laø moät naêm. Naêm ngaøn naêm ôû coõi Töù Thieân vöông laø moät ngaøy ñeâm ôû ñòa nguïc Hoaït. Vì nghieäp aùc coù thöôïng, trung, haï neân thoï maïng ôû ñaïi ñòa nguïc Hoaït cuõng coù thöôïng, trung, haï, cuõng coù ngöôøi cheát nöûa chöøng, tuøy theo chuûng töû cuûa nghieäp nhieàu hay ít, naëng hay nheï. Trong ñòa nguïc Hoaït, coù ngöôøi thoï khoå moät choã, coù ngöôøi thoï khoå hai choã, hoaëc ba choã, boán choã, naêm choã, saùu choã. Nhö vaäy, chòu khoå ñeán möôøi saùu choã maø nghieäp aùc vaãn chöa heát, chöa cheát, taäp khí cuûa nghieäp vaãn coøn.

Soáng trong ñòa nguïc aáy naêm traêm naêm, laø döïa vaøo soá naêm cuûa coõi trôøi chöù khoâng döïa vaøo coõi ngöôøi.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp.

Tyø-kheo kia quaùn nhö theá naøo ñeå bieát caùc choán rieâng bieät trong ñòa nguïc Hoaït? Taâm nghieäp nôi hoïa só theo nghieäp maø veõ ra ñòa phaän cuûa nghieäp quaû. Coù voâ soá taâm khaùc nhau thì söï thoï khoå cuõng khaùc nhau. Coù traêm ngaøn öùc na-do-tha vieäc aùc ñaùng sôï, taát caû nhöõng vieäc aùc aáy khoâng gioáng nhau, khoâng theå ví duï ñöôïc.

Ñaây laø quan saùt kyõ töøng choã rieâng bieät trong ñòa nguïc Hoaït. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán Thæ neâ?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Do chuûng töû cuûa nghieäp aùc naøo maø sinh vaøo choán aáy? Ñoù laø saùt sinh. Nhö taâm muoán saùt haïi, sai khieán chim gieát haïi thì thaû chim caét, chim ñieâu. Laïi coù nhöõng caùch gieát khaùc nhö bao vaây baét nai, saên baén nai maø khoâng bieát hoái haän. Caùc nghieäp ñöôïc thöïc hieän ñeàu khaép, nghieäp saùt ñaõ thaønh hình hoøa hôïp töông öng, nhö tröôùc ñaõ noùi.

Ngöôøi kia vì nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc neân sau khi qua ñôøi, sinh vaøo ñòa nguïc naøy ôû choán thöù nhaát (Thæ neâ) chòu taát caû caùc khoå. Nghóa laø trong choán Thæ neâ *(phaân buøn)*, thieâu ñoát phaân cöïc noùng, muøi vò cuûa noù raát ñaùng sôï. Laáy nöôùc ñoàng soâi hoøa vôùi phaân, trong phaân coù truøng, moû cöùng nhö kim cöông, boø khaép treân phaân. Nhöõng toäi nhaân kia aên nhöõng phaân aáy bò nhöõng truøng ñoù ñi vaøo trong thaân, ñaàu tieân chuùng aên moâi, roài aên löôõi, aên raêng, aên yeát haàu, tim, thaän, phoåi, laù laùch, daï daøy, tieåu tröôøng, ñaïi tröôøng, thuïc taïng, gaân maïch, taát caû caùc phaàn maïch vaø thòt maùu. Ngöôøi kia ôû trong ñòa nguïc bò cöïc khoå cuøng taän nhö vaäy vaø phaûi traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm. Nhöõng ngöôøi saùt sinh taïo nghieäp aùc nhö bao vaây gieát nai, saên baén nai, nuoâi chim baét moài nhö quaï, öng, ñieâu, baûo chuùng gieát roài mình ñeán ñoaït laáy aên thì ngöôøi kia do quaû baùo cuûa nghieäp aùc naøy neân trong phaân kia coù nhieàu truøng, moû cöùng nhö kim cöông, xaâm nhaäp vaøo thaân theå cuûa toäi nhaân ñeå ruùc ræa. Ngöôøi kia bò quaû baùo thieän hay baát thieän laø theo nghieäp töông töï. Neáu nghieäp aùc cuûa toäi nhaân kia heát thì môùi thoaùt khoûi choán Thæ neâ naøy. Thoaùt khoûi ñòa nguïc nghieäp taâm cuûa keû aáy döùt, cuõng nhö taâm nghieäp nôi hoïa só veõ maøu saéc xong roài, keû aáy nhö theá laø thoaùt khoûi choán ñoù, neáu haäu baùo cuûa nghieäp nôi ngöôøi kia chöa thaønh thuïc seõ sinh vaøo haøng suùc sinh, thoï thaân laø chim bay bò caùc loaøi chim khaùc aên thòt. Neáu laøm thaân nai thì bò bao vaây saên baét. Neáu ñôøi tröôùc ai gieát chim, gieát nai thì ngöôøi ñoù bò quaû baùo trong ñòa nguïc. Nghieäp coøn soùt laïi thì sinh trong haøng suùc sinh. Nghieäp heát ñöôïc sinh trong coõi trôøi hoaëc trong coõi ngöôøi. Vì ñaõ taïo nghieäp saùt sinh neân ngöôøi kia sinh nôi coõi ngöôøi thöôøng bò cheát yeåu.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quaùn bieät xöù thöù hai trong ñòa nguïc Hoaït teân laø Ñao luaân, laø

quaû baùo cuûa nghieäp ñaõ taïo, chuùng sinh do taïo nghieäp gì maø sinh vaøo choán aáy?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Ngöôøi naøo coù taâm tham cuûa caûi, vì nhaân duyeân nhö vaäy maø gieát haïi chuùng sinh, hoaëc nhaèm ñeå nuoâi maïng soáng maø duøng dao saùt sinh. Ngöôøi kia laøm nhö vaäy nhöng khoâng heà saùm hoái, laïi daïy cho ngöôøi khaùc gieát, nghieäp nghieäp phoå bieán, nhö tröôùc ñaõ noùi. Vì ngöôøi kia ñaõ taïo nhaân laø nghieäp aùc neân sau khi qua ñôøi, ñoïa vaøo choán Ñao luaân trong ñòa nguïc Hoaït. Choán naøy luoân bò löûa thieâu ñoát, boán beân laø töôøng baèng saét cao möôøi do-tuaàn. Nôi choán thöù hai cuûa ñòa nguïc ñoù löûa luoân boác chaùy döõ doäi. Löûa nôi theá gian ñoái vôùi löûa ôû ñaây gioáng nhö maây. ÔÛ choán naøy thöôøng coù löûa saét aäp ñeán baùm vaøo thaân cuûa toäi nhaân. Löûa saét noùng aáy baèm thaân cuûa hoï naùt vuïn nhö haït caûi, chaùy tan tôi taû.

Nhöõng traän möa saét gioáng nhö möa muøa haï trong coõi Dieâm-phuø-ñeà. Möôøi phöông

cuûa choán thöù hai aáy, choã naøo cuõng coù möa saét noùng raát laø khoå naõo. Ngöôøi trong ñòa nguïc naøy tuy bò baèm vuïn ra nhöng khoâng cheát, ñoù laø do quaû baùo cuûa nghieäp aùc. Vöøa bò baèm naùt vuïn ra nhö vaäy thì ngöôøi kia lieàn soáng trôû laïi. Choán Ñao luaân kia coù röøng laù ñao, löôõi ñao raát beùn, laïi coù hai ñaàu nhoïn hoaét quay trôû xuoáng. Töø xa troâng thaáy röøng aáy nhö maøu xanh vaø coù nhöïa nhö nöôùc. Caùc toäi nhaân trong ñoù luoân bò ñoùi khaùt böùc baùch, do cuøng nghieäp khoå neân la heùt chaïy uøa vaøo trong röøng aáy. Vì nhaân taïo nghieäp neân bò möa ñao phuû khaép chaët baèm thaân theå hoï.

Laïi nöõa, ngöôøi kia vì tham ñaém maïng soáng cuûa mình maø nuoâi döôõng chuùng sinh thì ñoù laø löøa gaït hoï. Quaû baùo cuûa nghieäp kia laø nhö vaäy. Taâm nghieäp nôi hoïa só veõ neân caûnh ñòa nguïc, nhö vaäy ñòa nguïc laø böùc tranh cuûa nghieäp baát thieän. Thoï baùo trong ñòa nguïc thuoäc veà nghieäp baát thieän. Chuùng sinh ôû trong ñòa nguïc naøy thöôøng bò baèm naùt, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm maø nghieäp aùc vaãn chöa tan hoaïi, taäp khí cuûa nghieäp chöa döùt saïch, nhö taâm nghieäp nôi hoïa só veõ vaên hoa khoâng maát. Noùi roäng nhö tröôùc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quan saùt choán rieâng bieät thöù ba thuoäc ñòa nguïc Hoaït teân laø Coâng thuïc, laø quaû baùo cuûa nghieäp kia. Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh vaøo choán aáy?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Keû saùt sinh kia gieát laïc ñaø, gieát heo deâ, gieát caùc loaøi chim, ngöïa, thoû, gaáu. Loaøi suùc sinh coù loâng thì aên thòt, laïi nhaèm loät laáy loâng. Ngöôøi kia ñem ñoát, ñem naáu, hoaëc boû trong nöôùc soâi. Ngöôøi kia do nhaân duyeân taïo nghieäp aùc neân khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo choán Coâng thuïc thuoäc ñòa nguïc Hoaït. Ai gaây haït gioáng nghieäp aùc theá naøo thì maéc quaû baùo töông töï nhö theá. Toäi nhaân bò boû trong noài saét, luoäc naáu chín nhöø gioáng nhö ñaäu naáu chín. Chuùng sinh ôû trong ñòa nguïc naøy bò löûa döõ ñoát naáu, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm. Böùc tranh do taâm nghieäp nôi hoïa só veõ khi naøo bò huûy hoaïi tan naùt thì môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc naøy. Tieáp ñeán thoï nghieäp coøn soùt laïi, laàn löôït ñeán taäp khí cuûa nghieäp, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Neáu sinh trong coõi trôøi, coõi ngöôøi thì luoân bò cheát yeåu.

Ngöôøi tu haønh kia ôû trong noäi phaùp tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa caùc phaùp vaø suy nghó nhö vaày: Tyø-kheo kia ñaõ quaùn xeùt choán rieâng bieät thöù ba laø Coâng thuïc trong ñòa nguïc Hoaït roài, thì vò aáy laøm gì?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Tyø-kheo kia laø vò duõng maõnh baäc nhaát, coù theå phaù tröø quaân ma, vöôït qua bieån sinh töû, coù theå laáy nöôùc giôùi ñeå daäp taét löûa taâm duïc, duøng nöôùc Töø bi ñeå dieät löûa taâm saân, coù theå duøng aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn nhaân duyeân thaâm dieäu ñeå tröø taâm si toái taêm, Tyø-kheo nhö vaäy töùc coù theå vöôït qua bieån sinh töû.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quaùn bieät xöù thöù tö trong ñòa nguïc Hoaït teân laø Ña khoå. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy? Do chuûng töû cuûa nghieäp nhaân nhö theá naøo thì ñöa ñeán quaû baùo töông töï theá ñoù. Nhö ngöôøi taïo voâ soá khoå böùc baùch chuùng sinh nhöng maïng soáng cuûa chuùng sinh kia vaãn khoâng dieät. Ñoù laø bò caây ñeø naëng khieán ngöôøi kia bò khoå. Hoaëc duøng daây treo leân, duøng löûa thieâu ñoát, coät toùc hoï roài keùo leân cao. Hoaëc hun baèng khoùi, hoaëc keùo chaïy mau treân ñöôøng, hoaëc boû trong gai goác treân ñaát khieán cho khoå naõo. Hoaëc ñaùnh nhaøo xuoáng ñaát, hoaëc töø treân söôøn nuùi cao nguy hieåm xoâ xuoáng. Hoaëc laáy kim chích, laáy daây coät, khieán cho voi ñaïp, hoaëc quaêng leân hö khoâng ñeå rôi chöa tôùi ñaát, laïi duøng dao höùng laáy khieán toäi nhaân chòu khoå naõo. Hoaëc vuøi trong caùt, hoaëc laáy ñaù ñeø leân, laáy gaäy ñaùnh ñaäp, hoaëc keïp ñaàu, hoaëc cho luõ treû treâu choïc xoâ ñaùnh, laøm cho khoå naõo. Hoaëc boû trong choã noùng phoûng, hoaëc boû trong nöôùc ñaù baêng, hoaëc laáy nöôùc ngaâm, nhaän chìm trong nöôùc. Hoaëc laáy aùo nöôùc bòt maët nheùt vaøo mieäng. Hoaëc coät

dính vaøo caây, hoaëc treo leân caønh caây, khieán cho khoå naõo. Hoaëc laøm cho sôï haõi, töø söôøn nuùi cao nguy hieåm rôùt xuoáng choã saâu thaúm. Hoaëc giao cho giaëc oaùn khieán hoï duøng nhöõng phöông caùch trò phaït raát khoå sôû. Hoaëc caét aâm caên, ruùt moùng tay, nhoå loâng, duøng baùnh xe saét laên caét ñaàu khieán thoï khoå naõo. Hoaëc laáy nöôùc chì, thieác, ñoàng, saét nung soâi röôùi leân thaân theå toäi nhaân. Hoaëc caét muõi, hoaëc laáy löôõi saét beùn, muõi caây nhoïn… ñaâm xuyeân qua choã ñaïi tieän khieán bò khoå naõo. Hoaëc ngaâm trong nöôùc, hoaëc laáy daây coät töø treân cao keùo xuoáng. Hoaëc laáy löûa ñoát xung quanh raâu, hoaëc nhoå toùc, hoaëc boû truøng döõ vaøo thaân ñeå chuùng caén. Hoaëc loät da, hoaëc xoâ hoaëc keùo, hoaëc khieán cho thaân theå laéc lö ngaõ nghieâng, hoaëc boû vaøo trong noài duøng löûa naáu khieán cho khoå naõo. Hoaëc ñaùnh ñaäp roài laáy muoái xaùt vaøo ngöôøi. Hoaëc laáy buïi, laáy ñaát, boät… nheùt vaøo mieäng, maët. Hoaëc laáy oáng tre ñaët trong choã ñaïi tieän, thoåi cho noù phoàng leân. Hoaëc duøng dao beùn caét ngoùn chaân. Hoaëc baét duøng hôi thoåi nhöng khoâng cho phaùt ra tieáng. Hoaëc laáy ñaù noåi maøi maïnh leân thaân theå. Hoaëc chaët caû tay chaân, hoaëc ñuoåi chaïy daøi, ngaên caûn vieäc caàn laøm. Hoaëc coät vaøo coå hoïng keùo qua laïi trong ñaùm hoa hoaøng lam. Hoaëc laáy thöù môõ beùo pha taïp ñuû loaïi roùt vaøo mieäng. Hoaëc laáy taát caû cuûa caûi, baèng vaøng, vaät baùu. Hoaëc ñaùnh, hoaëc ñeø, hoaëc laøm caùc thöù ñeå mua vui. Hoaëc ñaùnh, baén, hoaëc ñaùnh cho söng leân, söng roài ñaùnh tieáp. Hoaëc laáy daây coät töø treân choã raát cao xoâ rôi xuoáng ñaát khieán bò khoå naõo. Bò voâ löôïng caùc thöù khoå naõo nhö vaäy vì ñaõ taïo nhöõng böùc baùch khoå naïn cho chuùng sinh. Ngöôøi kia do nhaân taïo nghieäp aùc, sau khi qua ñôøi, bò ñoïa vaøo choán Ña khoå thuoäc ñòa nguïc Hoaït. Theo nghieäp aùc töông töï theá naøo thì chòu quaû baùo töông töï theá ñoù. Choán thöù tö cuûa ñòa nguïc naøy coù voâ löôïng traêm ngaøn caùc loaïi quaû baùo khoâng theå noùi heát.

Taát caû khoå naõo kia do mình taïo thì chính mình nhaän quaû baùo. Caûnh giôùi ñòa nguïc

kia taâm nghieäp nôi hoïa só duøng buùt aùi maø veõ, do phaân bieät baát thieän maø thaønh taát caû maøu saéc. Yeâu thöông vôï con, cho laø thöù ñeïp ñeõ, chaáp tröôùc vaøo ñoù cho noù laø laâu beàn. Mình taïo nghieäp thì chính mình chòu khoå, chaúng phaûi do cha meï taïo. Nghieäp aùc chöa hoaïi, chöa tan, taäp khí cuûa nghieäp chöa döùt, ôû trong caùc thôøi luoân bò khoå naõo khoâng döøng nghæ. Choán aáy thoaùi chuyeån, neáu ôû ñôøi quaù khöù töø xa xöa veà tröôùc coù nghieäp thieän thaønh thuïc thì khoâng bò ñoïa vaøo ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sinh trong coõi ngöôøi ôû nôi ñoàng nghieäp thì thoï nghieäp coøn soùt laïi, thöôøng bò phaùp vua trò phaït, hoaëc ñaùnh, troùi, lo sôï, tranh giaønh, bò moïi ngöôøi vu khoáng, thöôøng bò khoå naõo, bò haøng Thieän tri thöùc, vôï con, quyeán thuoäc, baïn thaân oaùn gheùt.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia quaùn bieät xöù thöù naêm trong ñòa nguïc Hoaït teân laø AÙm minh, laø quaû baùo cuûa nghieäp kia. Chuùng sinh vì taïo nghieäp gì maø sinh vaøo choán aáy?

Ngöôøi kia thaáy, nghe, bieát, hoaëc thaáy baèng Thieân nhaõn: Vì chuùng sinh theo taø kieán neân bò nghieäp quaû ñieân ñaûo. Nghóa laø trong caùc buoåi teá leã, trai hoäi cuûa ngoaïi ñaïo, hoï bòt mieäng muõi deâ ñeå gieát, hoaëc keïp ruøa giöõa hai khoái ñaù ñeø khieán noù cheát. Ngöôøi kia vì nhaân duyeân taïo nghieäp aùc maø sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo choán AÙm minh thuoäc ñòa nguïc Hoaït, bò löûa döõ thieâu ñoát. Do nghieäp aùc neân coù gioù döõ doäi thoåi, nhö nuùi kim cöông hôïp laïi nghieàn naùt thaân toäi nhaân vuïn ra nhö raûi caùt, khoâng bao giôø ñöôïc chuùt vui. Toäi nhaân trong choán aáy khoâng heà thaáy nhau, bò gioù noùng böùc thoåi ñeán, nhö bò dao beùn caét khieán thaân lìa töøng phaàn. Thaân bò noùng böùc, ñoùi khaùt, heát söùc keâu gaøo nhöng khoâng sao phaùt ra tieáng, nhö mieäng con deâ bò nheùt, con ruøa bò ñeø, thöôøng bò löûa lôùn thieâu ñoát, luoân bò ñeø naëng traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm, thöôøng ôû choã toái taêm, cho ñeán khoâng coù chuùt aùnh saùng nhoû nhö loã hoång cuûa ñaàu ngoïn kim. Töø khaép loã chaân loâng treân thaân, cuøng moät luùc löûa khaép thaân phaùt ra trôû laïi thieâu ñoát thaân. Thoï khoå nhö vaäy cho tôùi khi nghieäp heát ñeàu

laø do taâm khæ vöôïn taïo ra. Taâm khæ vöôïn kia ñi trong nuùi keát söû. Nuùi keát söû laø choã aån nuùp cao nhaát cuûa taâm kieâu maïn huyeãn hoaëc cho laø beàn chaéc. Nuùi aùc taø kieán laø choã noù hoaït ñoäng, choã ñi laïi cuûa noù laø trong röøng kieâu caêng phoùng daät. Trong hang nuùi saân laø choã noù ôû. Coâng ñöùc cuûa taâm ganh gheùt cho laø caùc quaû, bò troâi noåi trong soâng aùi, bò nghieäp baát thieän nhaän chìm, cho ñeán khi nghieäp aùc bò huûy hoaïi, ly taùn môùi thoaùt khoûi choán AÙm minh cuûa ñòa nguïc aáy. Neáu ôû quaù khöù töø ñôøi tröôùc laâu xa coù nghieäp thieän thaønh thuïc thì khoâng sinh vaøo haøng ngaï quyû, suùc sinh. Neáu sinh trong loaøi ngöôøi thì luoân bò troùi buoäc do nghieäp quaû coøn soùt laïi neân thaân maïng hay bò cheát yeåu.

