# LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 199

CHÖ KINH TAÄP YEÁU

**SOÁ 2123**

( QUYEÅN 1 20 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

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

**CHÖ KINH TAÄP YEÁU**

## QUYEÅN 13

**PHAÀN THÖÙ 22: THOÏ BAÙO**

- Duyeân thuaät yù.

- Duyeân baùo loaïi.

- Duyeân hieän baùo.

- Duyeân sanh baùo.

- Duyeân haäu baùo.

- Duyeân ñònh baùo.

- Duyeân baát ñònh.

- Duyeân thieän baùo.

- Duyeân aùc baùo.

***Thöù 1: Trình baøy veà duyeân yù***

Duïng veà nghieäp thieän aùc thaät coù ba baùo roõ raøng, nhö hình theo boùng, nhö nghieäm roõ trong saùu ñöøông. Ba baùo ñoù laø thích ñeå laïi tieáng taêm cho ñôøi sau, vöôït haún aân saâu xa cuûa chín saéc(?), chæ ñöa thaân mình vaøo chuùa caàm thuù, lieân tuïc chòu naêm khoå cöûa xeû taøn khoác. Ñaây laø hieän baùo. Chuùng sanh chìm ñaém trong hang toái. Thaàn thöùc bay leân nheï nhaøng xoay vaàn maø khoâng ñoåi, thaân leã baùi aåm ñaõ traûi qua nhieàu tai öông tan taùc, khoâng hieåu maét hö cuûa vöông töû. Ñaây goïi laø sanh baùo. Ngoaïi ñaïo ngang nhieân hay hoïa maø chaúng suy nghó, meâ phaùp, xöa nay ñeàu lôø môø. Ví nhö cho raèng hoå taøn aùc coù caùnh, bay leân neân chìm ñaém, chòu khoán khoå khoù löôøng. Ñaây goïi laø haäu baùo. Huyeàn- giaùm laàn thay ñoåi, chìm ñaém trong doøng, raén ôû döôùi saâu ñeán bieán hoùa, troùi oâng aáy vaøo töôøng, khieán ngoä ñöôïc ngoâi nhaø Ba minh, Boán ñeá, thoaùt khoûi söï u toái cuûa Naêm khoå Ba baùo.

***Thöù 2: Duyeân caùc loaïi baùo***

Kinh Öu-baø-taéc giôùi, Ñöùc Phaät daïy: Naøy thieän nam! Chuùng sanh

### *Thöù 9: Duyeân quaû baùo aùc*

*Taát caû do laøm ñöôïc Caàu trôøi chaúng ñöôïc gì.*

Phaøm coù hình töùc boùng hieän, coù tieáng töùc vang theo, chöa thaáy hình coøn maø boùng maát, tieáng lieân tuïc maø aâm vang khoâng coù. Quaû baùo thieän aùc töông öng, lyù ñaõ roõ nhö vaäy, may maén, nguyeän tin saâu xa, khoâng ngôø veà sau tieâu maát; quaû baùo khoå naëng nheï theá naøo, seõ trình baøy ñaày ñuû ôû döôùi. Nhö thaân gieát haïi cheùm, caét töøng mieáng, nöôùng chín con haàu tìm vò ngoït, chim öng ñuoåi theo choù, thôï saên baén caùc loaøi seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc bò buùa boå xeû töøng mieáng, ngöôøi ñoát naáu chín chuùng sanh thì ñoïa vaøo ñòa nguïc than ñoû nung ñoát, thaû vaøo chaûo soâi. Vì saùt sanh naøy neân ôû maõi maõi trong ñòa nguïc chòu khoå taøn khoác, khi chòu khoå roài laïi laøm suùc sanh nhö boø, ngöïa, choù, deâ, löøa, loa, laïc ñaø, gaø, choù, caù, chim, ngao, haàu nhoû bò ngöôøi gieát haïi. Loaøi loa, heán khoâng ñöôïc soáng laâu laáy thòt nôi thaân baâm nhoû duøng laøm ñoà nhaém. Caàm thuù treân nuùi cheát soáng voâ soá, neáu khoâng coù chuùt thieän thì maõi maõi khoâng thoaùt. Thoaùt kieáp caàm thuù neáu coøn tí phöôùc ñöôïc laøm thaân ngöôøi thì ôû trong baøo thai maø bò hö, sanh ra maát maïng, hoaëc möôøi hay hai möôi tuoåi maø chaúng bieát gì chæ töø meâ vaøo toái. Theá neân, nhôù nghó thöông xoùt ngöôøi, phaûi bieát maïng soáng ngaén nguûi ñeàu do nghieäp gieát haïi.

Luaän Ñòa Trì daïy: Toäi saùt sanh coù theå khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, neáu sanh trong loaøi ngöôøi bò hai quaû baùo. Moät laø cheát sôùm, hai laø laém bònh. Möôøi vieäc aùc nhö vaäy, moãi moät ñeàu ñuû naêm loaïi quaû baùo. Moät laø sao saùt sanh chòu khoå trong ñòa nguïc? Vì gieát haïi laøm khoå chuùng sanh neân khi qua ñôøi moïi khoå trong ñòa nguïc ñeàu ñeán. Hai laø sao saùt sanh laïi sanh ra laøm suùc sanh? Vì gieát haïi thì khoâng coù loøng töø bi thöông xoùt, traùi vôùi ñaïo con ngöôøi neân chòu heát toäi ôû ñòa nguïc laïi sanh laøm suùc sanh. Ba laø sao saùt sanh chòu laøm ngaï quyû? Vì ngöôøi gieát haïi nhaát ñònh vôùi taâm boûn xeûn, tham ñaém vò ngon ngoït neân bò laøm ngaï quyû. Boán laø vì sao saùt sanh khi laøm ngöôøi bò cheát sôùm? Do ngöôøi naøy gieát haïi taøn saùt maïng soáng loaøi vaät neân bò cheát sôùm. Naêm laø vì sao saùt sanh luoân bò nhieàu bònh? Vì gieát haïi xa lìa söï vöøa yù, tai hoïa caïnh tranh, chaát chöùa, neân phaûi bònh nhieàu. Theá neân, phaûi bieát gieát haïi laø khoå lôùn.

Kinh Taïp Baûo Taïng daïy: Khi aáy, coù con quyû thöa vôùi Toân giaû Muïc Lieân: Treân hai vai con thöôøng coù maét, ngöïc coù mieäng muõi maø khoâng coù ñaàu laø vì lyù do gì? Toân giaû Muïc Lieân ñaùp: Ñôøi tröôùc ngöôi thöôøng laøm hoïc troø nem chaû, neáu thaáy ngöôøi gieát haïi ngöôi laïi öa thích, duøng daây

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

coät vaøo boái toùc keùo ñi. Vì theá neân phaûi chòu toäi naøy. Ñaây laø hoa baùo laøm aùc coøn veà sau môùi chòu quaû khoå ôû ñòa nguïc. Laïi coù con quyû thöa vôùi Toân giaû Muïc Lieân: Thaân con thöôøng nhö cuïc thòt khoâng coù tay chaân, maét, tai, muõi...luoân bò truøng chim aên, toäi raát khoå sôû laø vì lyù do gì?

Ñaùp: Ñôøi tröôùc ngöôi luoân cho ngöôøi uoáng thuoác phaù thai. Vì theá neân phaûi chòu toäi naøy. Ñaây laø hoa baùo coøn veà sau môùi chòu quaû khoå ôû ñòa nguïc. Laïi do tham lam gieát haïi quaù nhieàu, do ñoù khoâng coøn nghóa nhöôøng nhòn maø luoân troäm caép. Hoâm nay, thaân troäm laáy cuûa khoâng cho, cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc haàm saét, trong nhieàu kieáp thoï nhieàu khoå naõo, chòu heát caùc khoå; roài laøm suùc sanh, thaân thöôøng mang naëng ñaùnh ñaäp thuùc giuïc, khoâng chuùt döøng nghæ, chæ ñöôïc aên uoáng coû nöôùc, ôû ñoù chòu voâ löôïng sanh töû, nhôø duyeân ñôøi tröôùc hoaëc coøn tí thieän thì ñöôïc laøm ngöôøi thaáp keùm luoân laøm keû haàu haï bò ngöôøi sai khieán, thuùc giuïc khoâng ñöôïc töï do, traû nôï chöa xong vaãn chöa ñöôïc nghe phaùp, do chòu khoå luaân hoài voâ cuøng, neân bieát khoå naøy do aên troäm. Hoâm nay, thaân che maát aùnh saùng khoâng duøng aùnh saùng cuùng döôøng Tam baûo, traùi laïi laáy aùnh saùng Tam baûo ñeå duøng rieâng mình, cheát seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc toái taêm, giöôøng daây ñen, tai ñieác chòu ñau khoå ôû trong nhieàu kieáp, khi chòu heát khoå laïi ñoïa trong loaøi raän chí khoâng hôïp ñöôïc aùnh saùng, ôû ñoù chòu voâ löôïng sanh töû cuõng nhôø duyeân xöa coøn tí thieän thì ñöôïc laøm ngöôøi thaáp keùm, thaân hình ñen toái dô daùy khoâng saïch, muøi hoâi oâ ueá moïi ngöôøi cheâ bai xa caùch, hai maét bò muø loøa khoâng thaáy, vì theá neân bieát che maát aùnh saùng cuõng do duyeân troâïm caép.

Kinh Ñòa trì daïy: Toäi troäm cöôùp khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøoba ñöôøng aùc, neáu sanh trong loaïi ngöôøi bò hai loaøi quaû baùo, moät laø ngheøo khoå, hai laø coù taøi vaät maø khoâng ñöôïc töï do. Vì sao troäm cöôùp bò ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì ngöôøi ñoù cöôùp, troäm, gieát, ñoaït laáy caép vaät cuûa ngöôøi khaùc, laøm khoå chuùng sanh neân thaân cheát bò ñoïa vaøo ñòa nguïc baêng laïnh chòu ñuû caùc khoå. Vì sao troäm cöôùp thoaùt khoûi ñòa nguïc laïi ñoïa vaøo suùc sanh? Vì ngöôøi naøy khoâng laøm theo ñaïo cuûa ngöôøi neân chòu quaû baùo suùc sanh, thaân thöôøng mang naëng, bò laáy thòt cung caáp cho ngöôøi ñeå traû nôï cuõ. Vì sao thoaùt khoûi roài laïi ñoïa laøm ngaï quyû? Do tham lam keo kieät neân troäm cöôùp. Vì theá, khi heát toäi suùc sanh laïi laøm ngaï quyû. Vì sao laøm ngöôøi ngheøo khoå? Do ngöôøi naøy troäm cöôùp khieán ngöôøi khaùc khoâng coøn,vì theá maø ngheøo tuùng. Vì sao coù taøi vaät maø khoâng töï do? Do ngöôøi naøy aên troäm vaät cuûa quan, neáu coù tieàn taøi thì bò hoïa 5 nhaø söû duïng chung. Khoâng ñöôïc töï taïi phaûi bieát troäm cöôùp laø khoå lôùn thöù hai.

Kinh Taïp baûo taïng daïy: Luùc ñoù coù moät con quyû thöa Toân giaû Muïc

Lieân: Buïng con to nhö caùi lu, coå hoïng, tay chaân nhoû nhö caây kim aên uoáng khoâng ñöôïc laø vì lyù do gì maø khoå nhö vaäy. Toân giaû Muïc Lieân ñaùp: Ñôøi tröôùc ngöôi laøm chuû moät thoân xoùm cöù yû mình giaøu sang, uoáng röôïu ngang nhieân, xem thöôøng ngöôøi khaùc, cöôùp giöït cuûa ngöôøi maø aên uoáng laøm chuùng sanh ñoùi khaùt khoán khoå, do duyeân naøy maø chòu toäi nhö vaäy. Ñaây chæ laø hoa baùo, veà sau môùi chòu quaû baùo ôû ñòa nguïc.

Laïi coù moät con quyû thöa Toân giaû Muïc Lieân: Con thöôøng bò hai baùnh xe saét noùng keïp döôùi hai naùch xoaùy vaøo thaân laøm cho boûng leân laø lyù do gì vaäy? Toân giaû Muïc Lieân ñaùp: Ñôøi tröôùc ngöôi laøm baùnh cho chuùng Taêng troäm laáy hai caùi giaáu döôùi hai naùch. Do duyeân naøy maø chòu toäi nhö vaäy. Ñaây chæ laø hoa baùo, veà sau môùi chòu quaû baùo ôû ñòa nguïc.

Do nhaân duyeân aên troäm neân taâm khoâng ngay thaúng, phoùng tuùng, daâm ñaûng. Hoâm nay, thaân daâm duïc hieän ñôøi gaëp nhieàu nguy hieåm, luoân sôï seät, hay bò ngöôøi beân caïnh ngöôøi choàng kia bieát (ngoaïi tình), ñuùng luùc phaûi chòu tai vaï, chòu hình phaït ñao tröôïng, ñaàu chaân lìa ra cho ñeán maát maïng, cheát ñoïa ngay vaøo ñòa nguïc, naèm treân giöôøng saét, hay oâm truï ñoàng, nguïc quyû ñoát thieâu chaùy thaân mình. Toäi ñòa nguïc heát laïi laøm suùc sanh nhö gaø, vòt, chim, khoång töôùc, choù, heo, ngaøi chòu sanh töû voâ löôïng, trong nhieàu kieáp bò caùc khoå ñau, khi heát khoå laïi nhôø duyeân xöa coøn chuùt duyeân laønh sanh ñöôïc laøm ngöôøi nhöng thaáp keùm, choã xaáu xa daâm loaïn, laøm theâ, thieáp, thaát tieát, neáu coù tình thöông thì bò ngöôøi ñoaït maát, luoân lo sôï, nhieàu nguy hieåm, ít an oån. Phaûi bieát caùc khoå nguy hieåm ñeàu do duyeân taø daâm sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi taø daâm cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø vôï khoâng trong traéng, hai laø khoâng ñöôïc quyeán thuoäc thích. Vì sao taø daâm bò ñoïa vaøo ñòa nguïc? Do taø daâm xaâm phaïm vôï ngöôøi chaúng phaûi cuûa mình, neáu phaïm vaät ngöôøi laø khoå. Theá neân, qua ñôøi chòu khoå trong ñòa nguïc. Vì sao taø daâm ra khoûi laïi ñoïa laøm suùc sanh? Vì taø daâm laø khoâng ñuùng vôùi lyù ôû ñôøi, cho neân ra khoûi ñòa nguïc phaûi laøm thaân suùc sanh. Vì sao taø daâm laïi ñoïa laøm ngaï quyû? Vì daâm ñaõng ñeàu do tham aùi, ích kyû, toäi aáy neân laøm ngaï quyû. Vì sao taø daâm vôï khoâng trong traéng? Laø do phaïm vaøo vôï ngöôøi neân neáu ñöôïc vôï thöôøng khoâng trong saïch. Vì sao taø daâm khoâng ñöôïc baø con thöông meán? Vì taø daâm ñaõ cöôùp maát aân suûng cuûa ngöôøi neân quyeán thuoäc chaúng meán moä, neân bò ngöôøi cöôùp maát aân. Theá neân, phaûi bieát taø daâm laø khoå lôùn thöù ba.

Kinh Taïp baûo taïng daïy, xöa coù moät con quyû thöa vôùi toân giaû Muïc Lieân: Con thöôøng laáy loàng chuïp leân ñaàu mình, luoân sôï ngöôøi ñeán gieát,

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

lo sôï khoù chòu noåi. Do nhaân duyeân gì vaäy? Ñaùp: Ñôøi tröôùc ngöôi phaïm daâm vôùi vôï ngöôøi, sôï ngöôøi thaáy, hay lo ngöôøi choàng seõ troùi baét ñaùnh cheát, hay sôï phaùp cuûa quan, bò gieát beâu ôû chôï luoân luoân lo sôï neân chòu toäi naøy. Ñaây chæ laø hoa baùo laøm aùc, veà sau môùi chòu quaû khoå ôû ñòa nguïc. Laïi do taø daâm maø noùi doái. Nay noùi doái laøm khoå chuùng sanh, cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc khoùc loùc ôû nhieàu kieáp chòu caùc khoå naõo, heát khoå laïi ñoïa laøm ngaï quyû, ôû ñoù chòu voâ löôïng khoå naõo sanh töû. Nhôø nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhöng thaáp keùm, nhieàu bònh taät, oám yeáu gaày moùn, thoán thieáu khoå cöïc, cô cöïc töø nhoû, khoâng coù ngöôøi thöông yeâu. Vì theá, neân bieát khoå naøy ñeàu do noùi doái maø sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi noùi doái cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø bò nhieàu huûy nhuïc, hai laø bò ngöôøi löøa doái. Vì sao noùi doái ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì noùi doái khoâng thaät laøm cho ngöôøi khoå naõo. Do ñoù, cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc. Vì sao noùi doái ra khoûi laïi laøm suùc sanh? Vì löøa doái traùi vôùi söï bieát, tin cuûa ngöôøi. Do ñoù, ra khoûi ñòa nguïc laøm suùc sanh. Vì sao noùi doái laïi laøm ngaï quyû? Vì noùi doái laø nhaân löøa doái keo kieät, toäi löøa doái keo kieät neân laøm ngaû quyû. Vì sao laøm ngöôøi bò nhieàu huûy nhuïc? Vì noùi doái khoâng thaønh thaät. Vì sao noùi doái bò ngöôøi löøa doái? Vì noùi doái duï doã gaït ngöôøi khaùc. Vì theá, phaûi bieát noùi doái laø khoå lôùn thöù tö.

Do noùi doái maø daãn ñeán noùi hai löôõi, hieän taïi noùi ra khoâng coù loøng töø, gieøm pha nhuïc maï, noùi aùc laøm roái loaïn, cheát chaéc ñoïa vaøo ñòa nguïc, bò caét löôõi boû vaøo nöôùc ñoàng soâi, hay ñem caøy ruoäng, chòu khoå naõo trong nhieàu kieáp, khi heát khoå laïi laøm suùc sanh aên phaân dô, nhö chim ñeà hoà khoâng coù löôõi, ôû ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, khoâng coù löôõi, hôi mieäng hoâi, caâm ngoïng khoù noùi, raêng khoâng ñeàu, traéng, thöa thôùt nöôùc daõi chaûy maõi, noùi ra chaúng ai tin. Vì theá neân bieát, noùi deøm pha, roái loaïn ñeàu do noùi hai löôõi sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi noùi hai löôõi cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø bò quyeán thuoäc teä aùc, hai laø baø con khoâng hoøa hôïp. Vì sao noùi hai löôõi ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì noùi hai löôõi laøm cho ngöôøi thöông yeâu xa lìa, khoå chia lìa neân chòu khoå ñòa nguïc. Vì sao noùi hai löôõi ra khoûi ñòa nguïc laøm suùc sanh? Do noùi hai löôõi tranh chaáp, laøm loaïn nhö choàn chòu laøm thaân suùc sanh. Vì sao noùi hai löôõi laøm ngaï quyû? Vì noùi hai löôõi cuõng laø duyeân keo kieät, ganh tî. Do toäi ganh tî neân laøm ngaï quyû. Vì sao noùi hai löôõi laøm ngöôøi gaëp baø con xaáu aùc? Do duøng lôøi noùi hai löôõi khieán cho

ngöôøi thaân nghó xaáu. Vì sao noùi hai löôõi gaëp baø con khoâng hoøa thuaän? Do duyeân noùi hai löôõi laøm cho ngöôøi xa lìa baø con toát, khoâng ñöôïc hoøa thuaän. Vì theá, neân bieát noùi hai löôõi laø khoå lôùn thöù naêm.

Laïi noùi hai löôõi maø daãn ñeán noùi thoâ aùc. Hieän taïi do noùi aùc maø tranh chaáp, taøn saùt laãn nhau, gieát haïi caùc chuùng sanh. Khi cheát phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc ñao binh chòu nhieàu khoå trong nhieàu kieáp. Khi khoå heát laïi laøm suùc sanh, chuyeân chôû buoân baùn voäi vaõ neân chaân, tay, ñuøi veá ñeàu tan raõ, chòu khoå trong nhieàu kieáp. Khi khoå heát, ôû ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, boán chi khoâng ñuû, bò hoaïn, chaët chaân, xaâm mình, xeûo muõi, hình haøi taøn pheá, quyû thaàn khoâng uûng hoä, ngöôøi gheùt boû. Theá neân, bieát taøn haïi chuùng sanh ñeàu vì lyù do noùi aùc maø sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi noùi lôøi aùc cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø thöôøng nghe tieáng xaáu, hai laø neáu noùi ra ñieàu gì cuõng bò tranh chaáp. Vì sao noùi lôøi aùc ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì noùi lôøi thoâ aùc muoán ñeå haïi ngöôøi, ngöôøi nghe khoå naõo. Vì vaäy, khi cheát chòu khoå trong ñòa nguïc. Vì sao noùi lôøi thoâ aùc ra khoûi ñòa nguïc laïi laøm suùc sanh? Vì noùi thoâ aùc huûy nhuïc ngöôøi neân laøm suùc sanh. Do ñoù, ra khoûi ñòa nguïc laøm suùc sanh. Vì sao noùi lôøi thoâ aùc laïi laøm ngaï quyû? Vì keo kieät maø noùi nhieàu lôøi nhuïc maï xaáu aùc, vì theá, heát khoå suùc sanh laïi laøm ngaï quyû. Vì sao noùi aùc bò quaû baùo thöôøng nghe tieáng xaáu? Vì phaùt ra lôøi thoâ bæ ngöôøi khaùc. Vì sao nhöõng lôøi thoâ aùc noùi ra ñeàu bò tranh caõi? Vì noùi lôøi thoâ aùc traùi vôùi phöôùc ñöùc, ngöôøi nghe thöôøng daãn ñeán tranh caõi. Vì theá, neân bieát noùi lôøi thoâ aùc laø khoå lôùn thöù saùu.

Laïi do nhaân duyeân noùi thoâ aùc neân daãn ñeán lôøi noùi theâu deät, chaúng coù lôïi ích. Do khoâng coù lôïi ích hieän taïi sanh kieâu maïn, cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc troùi buoäc chòu khoå sôû trong nhieàu kieáp, khi heát khoå ñoïa laøm suùc sanh, chæ nghó ñeán nöôùc coû, khoâng bieát ôn nuoâi döôõng cha meï ôû ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, sanh ôû bieân ñòa, khoâng bieát trung hieáu nhaân ng- hóa, khoâng gaëp Tam baûo. Neáu ôû trong nöôùc, ngöôøi thaáp luøn, xaáu xí, löng coøng, bò ngöôøi xem thöôøng. Vì theá, neân bieát kieâu maïn laø do laém lôøi voâ nghóa khoâng kieàm cheá sanh ra.

Luaän Trì Ñòa daïy: Toäi noùi lôøi voâ nghóa cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø khi noùi ra moïi ngöôøi khoâng tin nhaän. Hai laø coù noùi ra lôøi cuõng khoâng roõ raøng. Sao noùi lôøi voâ nghóa bò ñoïa trong ñòa nguïc? Vì noùi roài

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

maø chaúng coù nghóa, söï vieäc thaønh chæ toån haïi. Theá neân, luùc qua ñôøi chòu khoå ôû ñòa nguïc. Sao noùi lôøi voâ nghóa khi thoaùt khoûi toäi roài laïi laøm suùc sanh? Vì do lôøi noùi voâ nghóa traùi vôùi luaân lyù laøm ngöôøi, neân khi ra khoûi ñòa nguïc thoï thaân suùc sanh. Sao noùi lôøi voâ nghóa laïi laøm ngaï quyû. Vì noùi lôøi voâ nghóa neân keo kieät laøm chöôùng ngaïi, do keo kieät meâ hoaëc neân laøm ngaï quyû. Vì sao toäi noùi voâ nghóa sau khi ñöôïc sanh laøm ngöôøi, noùi ra ñieàu gì ngöôøi cuõng khoâng tin nhaän? Do noùi lôøi voâ nghóa chaúng ñaùng laøm theo. Sao noùi lôøi voâ nghóa coù noùi maø khoâng roõ raøng? Noùi khoâng coù nghóa ñeàu do meâ môø, neân khoâng khoâng roõ raøng. Vì theá, neân bieát noùi lôøi voâ nghóa laø khoå lôùn thöù baûy.

Laïi do noùi voâ nghóa neân khoâng khieâm nhöôøng khieán cho tham muoán khoâng nhaøm chaùn, hieän taïi tham lam laãn tieác khoâng boá thí, cheát phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc phaân soâi chòu khoå trong nhieàu kieáp, heát khoå laïi ñoïa laøm suùc sanh, ngaï quyû khoâng coù côm aùo, xin thöùc aên, phaân dô cuûa ngöôøi khoâng cho khoâng ñöôïc, ôû trong ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, ñoùi laïnh traàn tuoàng, khoán khoå tuùng thieáu, ngöôøi ñaõ khoâng cho, xin cuõng chaúng ñöôïc. Neáu coù moät chuùt baèng sôïi loâng cuõng bò ñoaït laáy ra söùc gìn giöõ maø chaúng ñöôïc gì, maát thaân maïng. Vì theá neân bieát, khoâng boá thí ñeàu do tham muoán sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi tham muoán cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø tham muoán nhieàu, hai laø khoâng bieát ñuû. Sao tham muoán bò ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì tham muoán taùc ñoäng thaân, mieäng maø khoå vaät, neân thaân cheát chòu khoå ñòa nguïc. Sao tham muoán ra khoûi ñòa nguïc laïi laøm suùc sanh? Do tham muoán naøy thöôøng taùc ñoäng traùi ñaïo laøm ngöôøi, neân ra khoûi ñòa nguïc lieàn laøm suùc sanh. Sao tham muoán laøm ngaï quyû? Do tham muoán naøy chaéc chaén bò tham lam laãn tieác, toäi tham lam laãn tieác neân ñoïa laøm ngaï quyû. Sao tham muoán maø laïi nhieàu mong caàu? Do tham muoán naøy neân mong caàu caøng nhieàu. Sao tham muoán maø khoâng bieát ñuû? Vì tham muoán naøy maø mong caàu muoán nhieàu khoâng chaùn. Theá neân bieát tham muoán laø khoå lôùn thöù taùm.

Laïi do tham muoán khoâng vöøa yù, neân töùc giaän phaån noä khôûi saân si. Nay thaân chòu khoå, nhieàu saän giaän, sau cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc Neâ leâ, ôû ñoù traûi qua nhieàu kieáp thoï voâ löôïng khoå. Khi ñaõ thoï heát khoå roài laïi ñoïa laøm suùc sanh nhö raén ñoäc, hoå mang, hoå, choù soùi, beo ôû trong ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, laïi nhieàu giaän hôøn, maët maøy xaáu aùc, bò ngöôøi ghen

gheùt, baø con cho ñeán mình cuõng khoâng thích nhìn. Vì theá, neân bieát saân giaän ñeàu do giaän döõ maø sanh ra.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi saân giaän cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø thöôøng bò moïi ngöôøi soi moùi nhöõng caùi hay caùi dôû cuûa mình. Hai laø thöôøng bò ngöôøi laøm phieàn naõo. Vì sao töùc giaän maø bò ñoïa vaøo ñòa nguïc? Do saân giaän laøm haïi moïi vaät, chòu khoå trong ñòa nguïc. Vì sao saân giaän khi ra khoûi ñòa nguïc laïi laøm suùc sanh? Do saân giaän naøy khoâng coù nhôn töø tha thöù, vì theá ra khoûi ñòa nguïc laøm suùc sanh. Vì sao saân laïi laøm ngaï quyû? Do saân giaän maø keo kieät khôûi leân neân toäi boûn xeûn bò laøm ngaï quyû. Vì sao saân giaän thöôøng bò moïi ngöôøi soi moùi nhöõng caùi hay caùi dôû cuûa mình? Vì töùc giaän khoâng coù loøng bao dung neân bò moïi ngöôøi soi moùi nhöõng caùi hay caùi dôû cuûa mình. Vì sao thöôøng bò moïi ngöôøi naõo haïi? Do saân giaän naõo haïi ngöôøi thì cuõng bò ngöôøi naõo haïi laïi. Vì theá saân giaän laø khoå lôùn thöù chín.

Do saân giaän naøy maø thöôøng haïn heïp khoâng tin ñaïo chôn chaùnh, hieän ñôøi taø kieán, ngaên ngöôøi nghe phaùp tuïng kinh, mình khoâng aên rau, cheát phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc ngu ñieác, chòu caùc khoå khoâng nhieàu kieáp. Khi heát khoå ñoïa laøm suùc sanh, khoâng nghe tieáng Tam baûo, Boán ñeá, khoâng bieát laø thieän, bò gieát haïi duøng roi ñaùnh ñaäp, khoâng bieát laø aùc. ÔÛ trong ñoù chòu voâ löôïng sanh töû. Do nhaân duyeân xöa neáu coøn chuùt thieän laøm thaân ngöôøi nhöng yeáu ñuoái, ñieác muø khoâng bieát chaúng khaùc vaùch ñaù, noùi hay tieáng toát ñeàu khoâng bieát. Vì theá neân bieát, neáu laøm chöôùng ngaïi nghe phaùp ñeàu do taø kieán.

Luaän Trì ñòa daïy: Toäi taø kieán cuõng khieán cho chuùng sanh ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu sanh trong loaøi ngöôøi thì maéc hai quaû baùo, moät laø sanh vaøo nhaø taø kieán. Hai laø luoân dua nònh. Vì sao taø kieán bò ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì taø kieán chæ höôùng veà taø ñaïo vaø duøng hieåu bieát theá gian ñeå huûy baùng Phaät Phaùp Taêng, khoâng toân kính Tam baûo, ñaõ theá maø coøn ñoaïn maát ñöôøng chôn chaùnh cuûa ngöôøi, khieán hoï maéc khoå. Vì theá, qua ñôøi ñoïa vaøo ñòa nguïc A tyø. Vì sao taø kieán laïi laøm suùc sanh? Do taø kieán neân khoâng bieát lyù ñuùng ñaén cho neân khi ra khoûi ñòa nguïc laïi bò laøm suùc sanh. Vì sao taø kieán laïi laøm ngaï quyû? Do taø kieán maø keo kieät, chaáp chaët heïp hoøi khoâng boû, vì theá laøm ngaï quyû. Vì sao taø kieán sanh vaøo nhaø taø kieán? Do taø kieán, taâm taäp theo thoùi heïp hoøi maõi, neân laøm ngöôøi laïi sanh vaøo nhaø taø kieán. Vì sao taø kieán laïi dua nònh? Do taø kieán neân khoâng trung thöïc, vì theá laøm ngöôøi maø luoân dua nònh. Theá neân, phaûi bieát taø kieán laø khoå lôùn thöù möôøi.

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

Nhö vaäy, moãi moät toäi aùc nhoû nhaët voâ löôïng voâ bieân ñeàu ñoïa vaøo ñòa nguïc.

CHÖ KINH TAÄP YEÁU (HEÁT - QUYEÅN 13)

