KINH DIEÄU PHAÙP THAÙNH NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 2**

Baáy giôø, taát caû caùc Tyø-kheo trong chuùng hoäi, nghe Ñöùc Phaät noùi veà ñòa nguïc thieâu ñoát, chòu khoå voâ löôïng maø buoàn khoùc, nöôùc maét nhö möa, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài baïch:

–Höõu tình chòu toäi ôû caùc ñòa nguïc naøy; tu nhaân gì, ñeå ñöôïc giaûi thoaùt caùc khoå naõo; ôû ñôøi vò lai, khoâng bò troùi buoäc, mau ñöôïc giaûi thoaùt. Cuùi xin Ñöùc Töø Bi, roäng giaûng vieäc naøy, ñeå laøm lôïi ích cho ñôøi vò lai.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Haõy laéng nghe! Laéng nghe! Ta nay vì caùc oâng maø phaân bieät giaûng noùi.

Hoaëc laïi coù ngöôøi, tu haønh caùc giôùi trong saïch, xa lìa taø chaáp, ngu meâ ñieân ñaûo; neáu ngöôøi ñaõ taïo toäi thì aên naên, khoâng cho taêng tröôûng; neáu ngöôøi chöa taïo toäi thì ngaên ngöøa khoâng cho sinh, tu taäp nghe nghó vaø caùc nghieäp laønh; lìa boû tham lam, keo kieät, doái traù vaø baïo aùc, tin saâu nhaân quaû; do nhaân duyeân naøy seõ khoâng bò noãi khoå ñòa nguïc thieâu ñoát.

Ñöùc Phaät baûo Tyø-kheo:

–Hoaëc laïi coù ngöôøi muoán caàu söï xa lìa, thieâu ñoát oaùn haïi, khoâng uoáng caùc thöù röôïu, tu haønh boá thí vaø giöõ giôùi. Tyø-kheo neân bieát! Loãi cuûa röôïu laø treân heát vì phaù hoaïi phaùp laønh; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì coù theå phaù hoaïi söï saùng suoát cuûa trí tueä; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì phaù hoaïi söï an vui; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì laøm xa lìa baïn laønh; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì hay sinh caùc beänh; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì phaù hoaïi söï giaûi thoaùt; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì oan gia tìm ñöôïc sô hôû; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taøi vaät tan maát; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taêng tröôûng phaùp khoâng thaät; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì xa lìa chaâu baùu; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì noùi loaïn vieäc phaù traùi; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taêng tröôûng söï taùn loaïn; loãi cuûa röôïu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

laø treân heát vì hay sinh tham lam giaän döõ; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taêng tröôûng voâ minh; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì trung thöïc bieán thaønh giaû doái; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì tieát loä bí maät; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taêng theâm phieàn naõo; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì thaønh töïu ñòa nguïc; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì thieâu ñoát caên laønh; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì huûy hoaïi Tam baûo; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì tieáng aùc ñoàn khaép; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì say söa, saéc maët ñoû gaác; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì bay muøi hoâi haùm; loãi cuûa röôïu laø treân heát vì taêng tröôûng ba neûo khoå.

Tyø-kheo neân bieát! Röôïu coù theå huûy hoaïi nghieäp coõi Saéc, voâ Saéc; röôïu coù theå thieâu ñoát boán nghieäp Thaùnh quaû; röôïu laøm taêng tröôûng caùc nghieäp baïo aùc; röôïu coù theå laøm khoâng tin nhaân quaû chaân chaùnh; röôïu laøm taêng tröôûng caùc khoå phieàn naõo; röôïu coù theå phaùt khôûi boán loãi laàm cuûa mieäng vaø nhöõng vieäc sôï haõi, röôïu luoân luoân khôûi leân caùc söï doái traùi cao ngaïo; röôïu coù theå cheâ bai baïn laønh, tri thöùc; röôïu coù theå ñem laïi caùc noãi khoå buoàn lo; röôïu laøm taêng tröôûng taát caû toäi loãi; röôïu ñoïa höõu tình vaøo choã toái taêm; röôïu ñoïa höõu tình vaøo ngaï quyû vaø baøng sinh; röôïu laøm xa lìa söï thoâng minh trí tueä; röôïu laøm xa lìa chö Thieân, Thaàn tieân; röôïu coù theå huûy hoaïi vieäc chuyeån baùnh xe Phaät phaùp; röôïu laøm taêng tröôûng daâm duïc höøng haãy; röôïu laøm huûy hoaïi phaïm haïnh thanh tònh; röôïu laøm taêng tröôûng ngaõ maïn buoâng lung; röôïu gioáng nhö baõo toá phaù hoaïi theá gian; röôïu laøm huûy hoaïi naõo loaïn caùc haïnh cuûa tröôûng giaû; röôïu laøm queân maát taâm cuûa nhaãn nhuïc; röôïu laøm meâ loaïn söï thoâng tueä cuûa theá gian; röôïu coù theå cheâ bai phaùp giaûi thoaùt; röôïu laøm xa lìa giôùi trong saùng cuûa chö Phaät.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân môùi baûo caùc Tyø-kheo:

–Röôïu coù nhieàu loãi nhö vaäy, caàn phaûi xa lìa. Tyø-kheo neân bieát! Nhöõng ngöôøi uoáng röôïu chæ tham vò ngon, khoâng nghó ñeán quaû khoå; do nhaân naøy, maø ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu nhieàu khoå sôû; töø ñòa nguïc naøy ra roài, hoaëc ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi thì laïi ngu muoäi baàn cuøng, khoâng tin nhaân quaû, cheâ bai chaùnh phaùp, coi thöôøng söï hieàn laønh, theâm nhieàu phieàn naõo, daâm duïc caøng höøng haãy, xa lìa giaûi thoaùt, baïo aùc troùi buoäc, moät maûy may ñieàu thieän cuõng chaúng tu taäp ñöôïc; ñoù laø caùi nhaân cuûa cöïc aùc, luùc naøo cuõng gaàn guõi luaân hoài caùc neûo, khoâng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

luùc naøo coù ñöôïc giaûi thoaùt. Tyø-kheo neân bieát! Suy nghó ñeå xa lìa giaû doái, luoân phaûi tu taäp chaùnh haïnh thaän troïng giöõ gìn ba nghieäp; nhöõng toäi khoå naõo kia seõ chòu quaû baùo gian truaân, cay ñaéng, ñau ñôùn, khoù chòu ñöïng; nhaát ñònh phaûi bò thieâu ñoát. Theá neân, Tyø-kheo caàn phaûi xa lìa taát caû toäi loãi vaø moïi sôï haõi. Tyø-kheo neân bieát! Mình taïo ra thì mình laõnh chòu, ngöôøi khaùc khoâng theå thay theá ñöôïc. Möôøi nghieäp aùc nhö saùt sinh… chòu quaû khoâng sao traùnh khoûi.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Toäi loãi thaân, ngöõ nghieäp Xoay troøn caùc neûo aùc Mình taïo mình troùi mình Thieän Theä khoâng theå cöùu.*

Ñöùc Theá Toân noùi keä naøy roài, baûo caùc Tyø-kheo:

–Taát caû giaän döõ vaø giaû doái phaûi neân xa lìa, vì nhaân naøy seõ ñoïa vaøo caùc ñöôøng aùc, chòu nhieàu ñieàu khoå, sau sinh trong loaøi ngöôøi, laïi bò ngheøo khoå thaáp heøn, moãi khi noùi ra, taêng theâm nhô baån, ñoäc aùc, gaây thöông toån, xaâm haïi ñeán ngöôøi khaùc, gioáng nhö dao buùa, nhö ngaï quyû, töï mình chòu nghieäp, aên uoáng ñeàu bò thieâu ñoát, nghieäp naøy cuõng vaäy, thieâu ñoát ñieàu laønh, tieáng xaáu ñoàn khaép, thaáy nghe khoâng vui. Hoaëc coù ngöôøi trí, xa lìa noùi doái, noùi lôøi chaân thaät, ngöôøi ngöôøi ñeàu tin, nhaän tieáng toát vang khaép, gioáng nhö ngöûi muøi thôm, ai nghe ñeàu cuõng vui veû.

Tyø-kheo neân bieát! Neáu laïi coù ngöôøi, noùi lôøi chaân thaät, xa lìa khoå naõo, giaû doái taø chaáp, gioáng nhö ngöôøi aáy gaùnh vaùc thoï duïng chaâu baùu vaäy cuõng nhö ñeøn saùng, chieáu roõ hình aûnh muoân vaät; noùi chaân thaät cuõng vaäy, ai nghe cuõng ñeàu tin thoï, bôûi nhaân duyeân aáy maø ñöôïc töï taïi coõi trôøi, ngöôøi giaûi thoaùt caùc khoå, lìa boû tieáng xaáu aùc giaû doái, nhö coù taøi naêng tính toaùn, an truï choã cao ñeïp nhaát höôùng ñeán giaûi thoaùt, cuûa caûi voâ löôïng giuùp khaép ngöôøi baàn cuøng, trí tueä saùng suoát, trang nghieâm ñeä nhaát, kho taøng traøn ñaày, xa lìa phieàn naõo. Neáu sinh trong loaøi ngöôøi ñöôïc toân quyù hôn heát, caùc thöù trang nghieâm, töï taïi ñaày ñuû, luoân laøm lôïi ích cho nhöõng höõu tình ngheøo cuøng coâ ñoäc, cho ñeán caùc baäc hieåu bieát thaûy ñeàu lôïi laïc; luoân noùi lôøi chaân thaät, gioáng nhö löûa ñoäc thieâu ñoát höøng höïc con ñöôøng hieåm aùc; nhö ñoäc ñöôïc lìa boû. Cho neân noùi doái, baát cöù luùc naøo cuõng caàn phaûi lìa boû;

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

caùc troùi buoäc vaø nhöõng toäi sôï haõi cuõng phaûi lìa boû.

Laïi nöõa, naøy Tyø-kheo! Höõu tình noùi doái seõ ñoïa ñòa nguïc lôùn chòu caùc khoå naõo, caét thaân ra töøng phaàn gioáng nhö caùnh hoa sen xanh.

Khi aáy, keû giöõ nguïc Dieâm-ma, vì ngöôøi coù toäi kia maø noùi keä:

*Nhaân hö voïng, ñòa nguïc Caùc khoå, töï taâm taïo Nöôùc Sa-giaø coù taän*

*Nghieäp baùo naøy khoâng cuøng.*

Ñöùc Theá Toân laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu laïi coù ngöôøi, lìa boû noùi doái nhö xaû boû khoå sôû, ñöôïc vò ngon ngoït. Tyø-kheo neân bieát! Tu taäp trí tueä öa thích chaân thaät, töï thaân trang nghieâm baèng coâng ñöùc cao ñeïp. Gioáng nhö cam loà coù theå giuùp lìa loãi laàm. Keû ngu si ñieân ñaûo, meâ muoäi, khoâng roõ nhaân khoå, höøng haãy taïo ra caùc nghieäp baïo aùc, toån haïi, oaùn gheùt, taát caû toäi loãi ñoù luoân luoân khoâng döøng, ñoïa vaøo ñòa nguïc, xa lìa söï vui vaø chaân thaät. Hoaëc ñöôïc laøm thaân ngöôøi, thaáy nghe chaúng vui, caøng nhieàu loãi laàm, trôøi roàng cheâ bai nhaøm chaùn, ngu si giaû doái. Baïn laønh maø nhö oaùn thuø chöa töøng gaàn guõi, thöôøng taäp nhieãm ñieàu aùc, khoâng khi naøo taïm boû, phaûi chòu khoå, xoay troøn khoâng coù cuøng taän. Tyø-kheo neân bieát! Ngöôøi trí tu taäp chaân thaät toái thöôïng, gioáng nhö cam loà, xa lìa loãi laàm, luoân luoân an laïc; cuõng nhö Nieát-baøn, khoå naõo khoâng haïi, xa lìa voâ nghóa vaø boán töôùng… laïi nhö Thaùnh caûnh, öa thích toái thöôïng, chaân thaät cuõng vaäy, nghe ñeàu hoan hyû. Laïi nhö nhaø toái, ñeøn saùng röïc rôõ, soi roõ moïi vaät, chaân thaät cuõng vaäy, nghe chaúng nghi ngôø cheâ bai, laïi nhö thuoác hay, coù theå döùt heát khoå naõo, cho ñeán quyû mò ñeàu phaûi xa lìa, chaân thaät cuõng vaäy, giaûi thoaùt ñòa nguïc vaø caùc khoå naõo, ngu meâ luaân hoài trong caùc neûo aùc, laàn löôït chòu khoå, nghieäp baùo khoâng cuøng, ñoïa vaøo caùc ñòa nguïc, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt, chòu nhieàu khoå naõo, phaùt tieáng keâu khoùc, boãng nhieân trong hö khoâng, coù tieáng baûo caùc toäi nhaân raèng: “Caùc oâng chôù khoùc, mình laøm mình chòu, chôù oaùn giaän ai, phieàn naõo meâ môø che laáp töï taâm giaû doái khoâng theå xa lìa giaûi thoaùt caùc khoå.”

Neáu laïi coù ngöôøi, thöôøng khoâng noùi doái, gioáng nhö cam loà, ai

cuõng ñeàu öa thích, lôïi ích cho mình vaø ngöôøi. Neáu thöïc haønh noùi doái,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

gioáng nhö thuoác ñoäc, toån haïi ñeán mình vaø ngöôøi, khoâng ñöôïc an oån, giaû doái cuõng vaäy, ñoïa ôû nôi nguy hieåm chòu ñaïi khoå naõo, nhö vaäy ñôøi ñôøi, ôû trong giaû doái. Vì vaäy phaûi neân phaûi lìa boû, tu taäp tònh haïnh, giaûi thoaùt caùc khoå, trang nghieâm chaân thaät caùc loaïi trí tueä; tham lam meâ hoaëc vaø caùc nghieäp aùc quyeát ñoaïn tröø khoâng coøn.

Tyø-kheo neân bieát! Höõu tình giaû doái bò phieàn naõo troùi buoäc, gioáng nhö caùc vaät duïng nhö tröôïng, dao, kieám, laøm toån haïi höõu tình khoâng ñöôïc an oån. Neáu laïi coù ngöôøi chaân thaät lìa doái ban cho taøi, phaùp, tueä; laøm nhieàu lôïi ích höõu tình, coâng ñöùc cao ñeïp seõ khoâng cuøng taän, ñaït ñeán moïi töï taïi an vui.

Neáu laïi coù ngöôøi, xa lìa chaân thaät vaø caùc trí tueä, luoân taïo nghieäp aùc, xoay troøn trong caùc neûo, chòu nhieàu khoå sôû, nhö ñao binh, ñoùi khaùt, gioù löûa, beänh taät, troâi noåi, chìm ñaém, thieâu ñoát, oan gia chaúng phaûi moät, caùc khoå tuï hoäi, thuùc eùp ñau ñôùn. Taát caû baïo aùc mình laøm mình chòu nghieäp baùo, khoâng sao traùnh khoûi.

Tyø-kheo neân bieát! Phaøm phu oâm laáy söï giaû doái, cho caùi naøy caùi kia laø khoâng nhaân khoâng quaû vaø khoâng taùc duïng theá gian, taùn loaïn ngang traùi, taêng tröôûng phaùp khoâng thaät xa lìa phaùp laønh, höõu tình ngu meâ, chaúng roõ nhaân quaû, ñoïa vaøo choã toái taêm, luaân chuyeån khoâng döøng, voâ cuøng khoå naõo. Ñöùc Phaät ñaïi Töø bi, noùi phaùp hieám coù chæ baøy caùi ngu meâ kia cho hoï, khieán taâm tænh ngoä, lìa boû chuùng ma vaø moïi sôï haõi.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Höõu tình bò nghieäp loâi keùo, ñoïa vaøo ñòa nguïc, choã ôû toái taêm, thöôøng nghe tieáng aùc, meâ loaïn sôï haõi, rôi vaøo haàm löûa, thieâu ñoát thaân theå, da khoâ thòt naùt, gioáng nhö caây khoâ, vì do nghieäp löïc, gioù maùt chaïm vaøo thaân theå trôû laïi nhö cuõ, laïi tieáp tuïc bò thieâu ñoát nhö tröôùc, khoå naõo voâ löôïng, chòu khoå nhö vaäy heát môùi thoaùt khoå.

Tyø-kheo neân bieát! Sieâng tu nghieäp laønh xa lìa ñöôøng aùc vaø moïi khoå naõo thì trôøi, ngöôøi vui thích, töï taïi, ñaùng yeâu höôùng ñeán Nieát-baøn, haøng phuïc tham, saân vaø caùc hoaëc khaùc, khieán chuùng khoâng xaâm haïi, lìa boû taùn loaïn, khoâng taïo ñieàu aùc, ñòa nguïc chua caây ñau ñôùn maõi maõi chòu khoå neân sinh nhaøm chaùn, thoaùt khoûi luaân hoài.

Neáu laïi coù ngöôøi, gieát haïi chuùng sinh, oâm giöõ cuûa khoâng cho,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

cheâ bai Tam baûo, khoâng tin nhaân quaû, taïo söï doái löøa laøm xa lìa ñoù ñaây, thaân taïo caùc nghieäp boûn seûn, tham lam ganh gheùt, thöôøng khoâng lìa boû; sau khi maïng heát ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu khoå voâ löôïng, laàn löôït nhö vaäy, chìm ñaém trong ñöôøng aùc khoâng theå thoaùt ra. Tyø-kheo neân bieát! Do nghieäp löïc ñôøi tröôùc, neân phaûi chòu xoay troøn sinh töû, troùi buoäc höõu tình, khoâng coù söï cuøng taän.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Nghieäp cuûa thaân, ngöõ, yù; neáu nhaân aùc, seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc, ba thôøi chòu khoå, khoâng coù döøng nghó. Thaø ñem kieám beùn, caét löôõi cuûa mình, chôù ñeå löôõi naøy, noùi lôøi nhieãm duïc. Vì sao? Vì do nhaân naøy, khôûi leân tham, saân, si, taïo nhieàu nghieäp aùc luaân chuyeån caùc neûo, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt; taát caû ñeàu do nôi giaû doái, dính maéc vaøo nhieãm duïc. Ñoái vôùi khoå cho ñoù laø vui khôûi leân nghieäp phieàn naõo, soáng cheát maõi vôùi noù khoâng theå xa lìa; laïi nöõa, noù nhö caïm baãy, troùi buoäc höõu tình; nhieãm duïc cuõng vaäy, troùi buoäc höõu tình, ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu quaû ñau khoå; höõu tình ngu meâ, khoâng theå xa lìa, nhaân duyeân nhieãm duïc, noù löøa doái, nònh hoùt, baïo aùc, taêng theâm höøng haãy, thieâu ñoát ñieàu laønh, khoâng chuùt thöông xoùt nhöõng lôïi ích cho höõu tình.

Tyø-kheo neân bieát! Ngaõ chaáp nhö nuùi, nghieäp aùc nhö bieån,

phieàn naõo döõ tôïn, ñoát chaùy lieân tuïc, troùi buoäc chaúng boû; laøm cho töôùng maïo xaáu aùc kinh sôï, saàu naõo, thöôøng chaúng an oån. Gioáng nhö hö khoâng, coù khaép taát caû moïi choã, noù laø nghieäp khoå naõo, theo ñuoåi höõu tình, luoân khoâng lìa boû, khoâng coù choã naøo maø khoâng coù söï troùi buoäc, höõu tình khoâng theå ra khoûi. Nhö taø kieán, chaáp ngaõ cuûa theá gian, laïi raát kieân coá, khoù maø söûa ñoåi, dính maéc vaøo troùi buoäc maø khoâng döøng boû, khoå naõo thuùc eùp, baïo aùc troùi buoäc, toån haïi, gian khoå, cay ñaéng, khoâng choã nöông töïa, luaân chuyeån trong sinh töû, bieán khaép taát caû, nhö löûa thieâu ñoát, chòu nhieàu ñau khoå, khoâng coù cuøng taän.

Laïi nöõa, ngaõ chaáp naøy ñieân ñaûo, giaû doái ngu toái, meâ loaïn, hoaëc chaáp sao thaàn, hoaëc chaáp naêm caên, hoaëc chaáp yù caên giaû doái cho laø cöùu caùnh, nöông veà phuïng thôø maø caàu giaûi thoaùt, do dính maéc giaû doái, neân ngaõ coù theå taïo nhaân cuõng coù theå chòu quaû, do dính maéc naøy maø thaân taâm caøng theâm khoå naõo, chaúng theå xa lìa, chua xoùt ñau ñôùn,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

khoå sôû xoay troøn trong ñòa nguïc; söï dính maéc caøng maïnh meõ thì troùi quaán caøng lieân tuïc, ngu meâ taïo taùc caùc nghieäp aùc caøng nhieàu maø chaúng hoái haän, suy nghó tìm caùch ñeå hieåu roõ nhaân quaû, xa lìa loãi laàm; höôùng caàu giaûi thoaùt.

Tyø-kheo neân bieát! Neáu laïi coù ngöôøi, taïo caùc nghieäp aùc, phaûi chòu quaû baùo, khoå sôû cay ñaéng, ôû nôi ñòa nguïc, cho ñeán kieáp hoaïi chaúng ñöôïc giaûi thoaùt; Trôøi, Roàng, taùm Boä chuùng khoâng theå baûo veä. Vì sao? Vì caùc höõu tình naøy bò nghieäp loâi keùo phaûi chòu khoå ñòa nguïc, khi coõi naøy hoaïi, nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc, sinh qua coõi khaùc, ôû choã khaùc laïi cuõng chòu khoå, khoâng theå xa lìa.

Neáu laïi coù ngöôøi, ñoái vôùi cha meï, khôûi leân yù töôûng gieát haïi, thì chaéc chaén maéc toäi raát naëng. Ví nhö coù ngöôøi, duøng dao kieám beùn, phaù hoaïi ba coõi vaø taát caû chuùng sinh, so saùnh thì toäi naøy coøn nheï. Vì sao? Vì cha meï laø aân ñöùc, laïi sinh oaùi haïi laø maéc toäi raát naëng.

Neáu laïi coù ngöôøi, phaù hoøa hôïp Taêng, gieát A-la-haùn, laøm thaân Phaät ra maùu, toäi naøy raát naëng, maéc quaû baùo ôû ñòa nguïc Voâ giaùn, chòu khoå lieân tuïc, taøn haïi sôï haõi luoân luoân trò tröøng phaït, coù suy nghó tìm caùch cuõng khoâng theå döøng nghó, saét ñoäc nung ñoû, ñau khoå voâ cuøng; laïi bò caùc phaùp khoâng thaät troùi buoäc, phaù hoaïi laøm cho sôï haõi, luoân luoân khoâng döùt, ñieân ñaûo, ngu muoäi treân caøng khoâng theå xa lìa quaû baùo ñau khoå; do nhaân duyeân naøy, nghieäp phieàn naõo tieáp tuïc loâi keùo xoay troøn trong sinh töû khoâng ñöôïc giaûi thoaùt.

Tyø-kheo neân bieát! Nhieãm duïc, noùi doái neân sinh nhaøm chaùn xa lìa, hoái haän suy nghó maø xaû boû heát chaám döùt tham aùi, chôù nghó nhö vaäy maø xem thöôøng söï dính maéc, laïi taïo ra caùc nghieäp kia. Theá neân Tyø-kheo, phieàn naõo, baïo aùc, taø kieán, ñieân ñaûo, oâng neân phaù boû ñoái vôùi caùc ñöôøng aùc, lìa boû nghieäp ngu si kia… Höôùng caàu voâ thöôïng, voâ bieân toái thaéng, trí tueä nhò khoâng, laøm lôïi ích höõu tình, khoâng bò ñoïa laïc ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh, chòu caùc keát quaû khoâng ñöôïc nhö yù.

Neáu laïi coù ngöôøi toân troïng Phaät, Taêng vaø caùc kinh ñieån, cung kính cuùng döôøng, ca tuïng khen ngôïi; do nhaân duyeân naøy maø xa lìa traàn caáu vaø caùc nghieäp troùi buoäc cuøng moïi chöôùng ngaïi… ñöôïc phöôùc baùo an vui, ñöôïc sinh vaøo ñöôøng laønh, ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu toát ñeïp, xa lìa khoå naõo, thöôøng luoân an laïc lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn, xaû boû nhô

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

nhieãm vaø caùc phieàn naõo, ngu meâ say loaïn, haøng phuïc khoâng cho khôûi leân, chaám döùt söï xoay troøn, giaûi thoaùt caùc coõi, cho ñeán roát raùo maø chöùng chuyeån y.

Luùc ñoù, Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu laïi coù ngöôøi, doái traù noùi naêng khoâng thaät meâ hoaëc theá gian, mong caàu cuûa caûi, nuoâi soáng thaân maïng, keå caû ngöôøi giuùp vieäc vaø ngöïa… Do nhaân duyeân naøy, sau khi maïng heát aét seõ ñoïa ñòa nguïc, chòu khoå thieâu ñoát, löûa chaùy höøng höïc lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn, khoå naõo ñoát chaùy, khoâng cuøng taän; phaûi chòu caùc khoå baïo aùc kia nhö vaäy laø ñeàu do nghieäp loâi keùo, khoâng coù caùch xa lìa. Caùc ñieàu khoå ñòa nguïc, ví nhö caïm baãy, troùi buoäc höõu tình khieán khoâng ñöôïc töï taïi; nghieäp naøy cuõng vaäy, hay troùi höõu tình, rôi vaøo löûa döõ, thieâu ñoát thaân theå, tay chaân, xöông, tuûy gioáng nhö ñoáng löûa trong ngoaøi cuõng vaäy. Ñaïi ñòa nguïc ñoù, khoå naõo voâ löôïng, voøng khaép boán cöûa, laïi coù boán goùc, ôû moãi moãi goùc cuõng coù thieâu ñoát nhöõng maùu muõ phaân dô, nhieàu caùch trò phaït, ñuû thöù khoå sôû, löûa chaùy thieâu ñoát lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Caùc höõu tình ngu muoäi Hö doái tham cuûa caûi Nghieäp ñòa nguïc loâi keùo Chòu caùc khoå thieâu ñoát, Cuõng nhö caùc thuoác ñoäc Mình uoáng laïi haïi mình Taïo nghieäp cuõng nhö vaäy Nhö boùng khoâng rôøi hình, Nhö caây phaùt ra löûa*

*Löûa trôû laïi ñoát caây Quaû khoå töø nhaân aùc*

*Mình laøm, mình phaûi chòu.*

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu laïi coù ngöôøi ñoái vôùi caûnh. Neáu khôûi leân söï tham lam thì phaûi neân quaùn töôûng ñeå coù theå ñoái trò; neáu ñoái vôùi chaâu baùu maø khôûi leân yù tham thì töôûng nhö voøng löûa vaø nghó ñeán söï tan maát. Theá gian tham aùi laø voâ löông, voâ bieân, do quaùn töôûng naøy, maø thaûy ñeàu xa lìa.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Söï tham tröôùc ôû theá gian, töôûng nhö oan gia; thaáy nöôùc bieån caû, töôûng nhö chìm ñaém, thaáy ñoái vôùi dao kieám, töôûng dieät phieàn naõo; khi maây möa xuoáng, töôûng nhö lôïi ích; khi thaáy chö Phaät töôûng ñoù laø giaûi thoaùt; khi thaáy quoác vöông, khôûi leân yù töôûng toân troïng; khi thaáy cha meï khôûi leân yù töôûng thaân aùi; khi khôûi leân söï boûn seûn töôûng nhö thuoác ñoäc, khi thaáy quyeán thuoäc, taïm döùt yù töôûng; khi höôùng ñeán choã vaéng laëng, khôûi leân yù töôûng bình ñaúng; khi giöõ giôùi saïch khôûi leân yù töôûng saùng suoát; khi thaáy vaøng baùu, khôûi leân yù töôûng tan maát; thaáy ngöôøi phaù giôùi, khôûi leân yù nghó giuùp ñôõ, khi cuûa caûi tan maát, töôûng nhö chaúng toàn taïi; khi ôû trong ba coõi, töôûng nhö lao nguïc; khi thaáy vaàng maët trôøi, khôûi leân yù töôûng trí tueä; khi tu vaéng laëng, töôûng caàu coâng ñöùc.

Tyø-kheo neân bieát! Ñoái vôùi taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc maø khôûi leân haønh ñoäng doái löøa troäm laáy; thì do nhaân naøy, ñoïa vaøo ñòa nguïc chòu

caùc thöù khoå naõo, thieâu ñoát thaân kia; tay, chaân, thaân theå bò tan naùt, luoân ôû choã toái taêm, chaúng coù chuùt aùnh saùng, taâm bò ngu meâ che laáp khoâng theå lìa boû, khoâng coù ñöôïc chuùt an vui, xa lìa Nieát-baøn; moät khi quaû baùo heát, laïi ñoïa vaøo ngaï quyû vaø suùc sinh, luoân chòu khoán khoå ñoùi khaùt, bò ñoïa ñaøy khoå nhoïc, caùc khoå thuùc eùp khoâng coù cuøng taän. Neáu sinh trong loaøi ngöôøi, cuûa caûi thieáu thoán, loøng ham muoán laïi quaù lôùn, laøm ngöôøi thaáp heøn, khoå nhoïc lieân tuïc, khoâng coù chuùt giaän taïm döøng.

Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Doái gaït, troäm cuûa ngöôøi Töï chòu ba neûo khoå Thöôøng lieân tuïc ñoùi khaùt Caùc khoå khoâng döøng nghæ, Ngu si che trí tueä*

*AÙnh saùng maõi xa lìa Troâi laên trong ñöôøng aùc Nghieäp heát môùi ra khoûi.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Neáu laïi coù ngöôøi ñoái vôùi caùc caûnh, thuaän theo yù, xuùc chaïm thích thuù maø khôûi leân söï dính maéc, maõi chaúng lìa boû, thì phaûi taïo ra yù töôûng cöùng, khoå, thoâ ngaïnh, laø voâ thöôøng, seõ tan maát, theå noù khoâng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

coù toàn taïi, nhö ñieân, nhö moäng, töï taùnh chaúng coù; ñoái vôùi caùc thöù xuùc chaïm dòu daøng thaûy ñeàu neân xa lìa. Tyø-kheo neân bieát! Ñoái vôùi caùc caûnh duïc, chôù ñeå loøng yeâu thích bò loâi keùo. Traàn caûnh nhieãm duïc cuûa theá gian, trong quaù khöù, hieän taïi, vò lai; neáu coù öa thích, thì phaûi neân xa lìa.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)