KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 10**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 6)**

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn nôi khaùc teân Huyeát tuûy thöïc laø vuøng thöù möôøi baûy thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ngoaøi ra, ngöôøi aáy coøn tích tuï nghieäp aùc voïng ngöõ.

Coù ngöôøi laøm vua hoaëc ñaïi thaàn, hoaëc tröôûng thoân, thu thueá roài sau ñoù noùi laø chöa ñuû, hoaëc thu taêng theâm traùi vôùi phaùp cuõ cuûa vua. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Huyeát tuûy thöïc thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Nôi aáy coù ñuû taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu. Ngoaøi ra ôû ñoù coøn coù nhöõng noãi khoå naëng neà hôn. ÔÛ ñaáy, nguïc toát duøng daây saét phaùt löûa treo ngöôïc toäi nhaân vaøo caây coù laù phaùt löûa, ñaàu ôû döôùi, chaân ôû treân. Coù chim moû vaø moùng cöùng nhö kim cöông aên chaân toäi nhaân. Maùu töø chaân chaûy ra rôi vaøo trong mieäng vaø toäi nhaân uoáng noù neân thöôøng khoâng cheát.

Vì sao? Ñoùi laø khoå lôùn nhaát trong taát caû caùc khoå. Nôi naøo cuõng ñeàu noùi vaäy vaø taát caû ñeàu bieát roõ. Ngöôøi aáy uoáng maùu cuûa chính mình vaø chòu hai loaïi khoå laø bò thieâu ñoát vaø bò ñoùi.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Khoâng gì baèng bò ñoát Gioù noùng thieâu raát khoå Ai bò gioù nghieäp thoåi Ñoùi khaùt khoå hôn nhieàu.*

Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân aên maùu tuûy cuûa chính mình, ñaàu maët ôû phía döôùi, bò löûa lôùn nhaát thieâu ñoát trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì ngheøo thieáu, khoå sôû, khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc tin töôûng, muõi thöôøng chaûy maùu cam, luùc xæa raêng keû raêng thöôøng chaûy maùu. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát laïi coù vuøng khaùc teân Thaäp nhaát vieâm laø vuøng thöù möôøi taùm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh vaøo nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Ngoaøi ra, ngöôøi aáy laïi coøn noùi laùo. Ñoù laø vua, ñaïi thaàn, ngöôøi ñaùng tin, coù theå quyeát ñoaùn söï vieäc, hoaëc laø laøm tröôûng giaû quyeát

ñoaùn söï vieäc cho hai ngöôøi, hoaëc hai phe nhoùm ñang tranh chaáp vôùi nhau maø vì muoán ñöôïc cuûa caûi, hoaëc vì quen bieát, hoaëc vì ham muoán, saân haän neân xeùt ñoaùn moät caùch sai leäch, khoâng ñuùng ñaïo lyù, noùi sai söï thaät. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Thaäp nhaát vieâm chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu thì nôi ñaây ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp möôøi laàn. Ngöôøi noùi voïng ngöõ thì noãi khoå taêng theâm leân. Do nghieäp aùc, nguïc Thaäp nhaát vieâm sinh ra nhöõng ñaùm löûa ôû möôøi phöông, coäng vôùi ngoïn löûa ñoùi khaùt thieâu ñoát beân trong caû thaûy laø möôøi moät ngoïn. Ngoïn löûa ñoùi khaùt ôû beân trong theo mieäng phaùt ra. Vì nghieäp aùc noùi laùo do löôõi gaây ra neân nieäm nieäm thieâu ñoát löôõi. Thieâu xong, löôõi moïc trôû laïi. Noãi khoå bò thieâu trong nhöõng ñaùm löûa ôû möôøi phöông khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu cuûa noãi khoå do löôõi bò thieâu. Do nghieäp aùc neân hoï phaûi chòu noãi khoå veà löôõi naøy.

Toäi nhaân ôû ñòa nguïc aáy phaûi chòu noãi khoå raát naëng neà laø bò möôøi moät ñaùm löûa thieâu suoát voâ löôïng naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh, maø sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì thöôøng bò ñoùi khaùt, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân thöôøng bò thieâu chín, ngheøo khoå, tuoåi thoï ngaén, noùi ra ñieàu gì cuõng khoâng coù ai tin, raát ngu si, ñaàn ñoän, dô baån, tay chaân nöùt neû, quaàn aùo raùch naùt, thöôøng ñi xin ôû ngaõ ba, ngaõ tö treân ñöôøng phoá, hoaëc thöôøng sinh soáng baèng caùch buoân baùn nhöõng vaät heøn haï, chòu noãi khoå cuøng cöïc suoát caû ñôøi, luùc tranh caõi thöôøng bò thua beø baïn. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn thì thaáy khoâng coøn nôi naøo heát.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh caàn phaûi tö duy vaø haønh ñoäng thuaän theo chaùnh phaùp.

Thaáy Tyø-kheo aáy saép vaøo nôi tòch tónh khoâng giaø, khoâng cheát, khoâng bò dieät maát ñöôøng Nieát-baøn, laïi sieâng naêng tinh taán, Daï-xoa nôi ñaát raát vui möøng taâu leân Daï-xoa hö khoâng, Daï-xoa hö khoâng tieáp tuïc taâu leân, laàn löôït cho ñeán trôøi Thieåu quang. Hoï noùi toùm löôïc töø choã coõi Dieâm-phuø-ñeà coù ngöôøi mang hoï moã giaùp laàn löôït cho ñeán luùc ngöôøi aáy thaønh töïu Ñòa thöù möôøi. Vò aáy khoâng thích ôû caûnh giôùi ma, cuõng khoâng thích ñi chung vôùi tham aùi neân lìa boû phaùp oâ nhieãm.

Nghe xong trôøi Thieåu quang vui möøng, noùi:

–Theá löïc cuûa ma ñaõ giaûm bôùt, chaùnh phaùp taêng tröôûng.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy sieâng naêng caét ñöùt daây troùi sinh töû vaø nghó nhö vaày: “Chuùng sinh chòu khoå naõo lôùn, bò tham aùi löøa doái, bò daây si troùi buoäc, taâm töông öng vôùi keát söû, bò thieâu ñoát suoát ba thôøi vaäy maø khoâng coù yù muoán ñoaïn tröø sinh töû. Leõ naøo caùc chuùng sinh aáy khoâng coù taâm. Neáu hoï coù taâm thì phaûi hieåu bieát. Neáu coù hieåu bieát sao hoï khoâng lìa tham duïc”.

Laïi nöõa, neáu chuùng sinh aáy thoï höôûng duïc laïc thuø thaéng cuûa coõi trôøi trong thôøi gian daøi maø coøn phaûi lìa tham duïc, huoáng chi laø nhöõng chuùng sinh ñaõ chòu khoå laâu daøi döôùi ñòa nguïc maø khoâng chòu lìa tham duïc sao? Chuùng sinh aáy thaät laø ngang ngaïnh ñaõ chòu voâ löôïng khoå naõo nhö vaäy maø khoâng meät moûi, nguû suoát ñeâm daøi maø chöa tænh thöùc. Ngöôøi meâ muoäi nhö vaäy seõ chòu naêm loaïi tai hoïa laø laõo, beänh, töû, gaëp gôõ keû oaùn, xa caùch ngöôøi thöông.

Laïi coù möôøi loaïi khoå naõo laø ñoùi khaùt, xa caùch ngöôøi thöông, chieán tranh giöõa nöôùc naøy vaø nöôùc kia, bò thoaùi ñoïa, bò ngöôøi huûy nhuïc, caàu cöùu ngöôøi khaùc, laïnh noùng, hai ngöôøi gheùt nhau vaø tranh chaáp vôùi nhau, maát cuûa, mong caàu ñieàu gì cuõng khoâng ñöôïc.

Toùm laïi taâm coù möôøi loaïi khoå naõo nhö vaäy chòu nhieàu loaïi khoå naõo nhö vaäy maø chuùng sinh chöa chòu xa lìa tham duïc. Töø xöa ñeán nay, chuùng sinh bò giaëc taâm löøa doái. Taâm naøy thöôøng chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. Noù khoâng coù tai, khoâng coù tim, gioáng nhö kim cöông, ñaù laøm ngaên ngaïi nôi nhieàu toát laønh. Noù khoâng an truù trong chaùnh phaùp, chöa töøng ñöôïc an vui, bò theøm khaùt trong moïi luùc, chöa töøng bieát ñuû ñoái vôùi caùc caûnh giôùi saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Chaát ñoäc naêm caûnh giôùi vaø teân giaëc lôùn saùu nhaäp gioáng nhö dao, nhö löûa, nhö thuoác ñoäc vaäy maø hoï khoâng hay khoâng bieát. Hoï cuõng chöa töøng an truù vaøo baûy phaàn Boà-ñeà, khoâng bieát taùm Thaùnh ñaïo, khoâng bieát chín nôi chuùng sinh ôû, khoâng bieát suy xeùt veà möôøi ñieàu thieän vaø möôøi moät phaùp, khoâng theå thaáy roõ hoaït ñoäng cuûa möôøi hai nhaäp, khoâng theå tö duy veà möôøi ba quaùn moân, thöôøng dong ruoåi theo möôøi boán taâm duyeân, khoâng chòu suy xeùt veà möôøi baûy söï nhô nhôùp, khoâng thoâng suoát möôøi taùm caùch löu haønh thoï khoå, khoâng theå an oån vôùi möôøi chín haønh vaø möôøi laêm nhaân duyeân hoøa hôïp, töông öng vaø thöïc haønh heát thaûy möôøi saùu ñieàu aùc, taâm thöôøng hoaït ñoäng roái loaïn ôû hai möôi choã.

Quan saùt roài, Tyø-kheo aáy thaáy thöông xoùt chuùng sinh neân quan saùt kyõ löôõng veà

nghieäp vaø quaû baùo.

Tyø-kheo aáy laïi muoán ñoaïn tröø daây troùi cuûa ma beøn suy nghó: “Coøn coù ñòa nguïc naøo hôn theá nöõa khoâng? Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù ñòa nguïc khaùc gheâ rôïn hôn ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn gaáp möôøi laàn. Nguïc naøy teân laø Tieâu nhieät coù theá löïc raát khuûng khieáp goàm möôøi saùu nguïc nhoû coù caùc teân laø: Ñaïi thieâu, Phaân-ñoà-leâ-ca, Long toaøn, Xích ñoàng di-neâ ngö toaøn, Vaïc saét *(Thieát hoaïch)*, Huyeát haø phieâu, Nhieâu coát tuûy truøng, Nhaát thieát nhaân thuïc, Voâ chung moät nhaäp, Sen ñoû lôùn, Bôø hieåm aùc, Kim cöông coát, Haéc thieát thaèng ñao giaûi thoï khoå, Na-ca truøng truï aùc hoûa thoï khoå, AÙm hoûa phong, Kim cöông chuûy phong. Ñoù laø möôøi saùu nguïc khaùc nhau thuoäc ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät. Chuùng sinh ôû ñòa nguïc naøy coù tuoåi thoï laâu daøi khoâng theå tính ñöôïc.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû ñòa nguïc naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, laïi coøn taø kieán gaây nghieäp aùc ñaày khaép thì do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät.

Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái ñaõ noùi ôû tröôùc, nay noùi veà taø kieán. Ngöôøi naøo taø kieán, noùi vôùi ngöôøi khaùc laø theá gian khoâng coù hoäi hôïp, boá thí, khoâng thieän, khoâng aùc, khoâng coù quaû baùo, khoâng coù theá gian naøy, khoâng coù theá gian khaùc, khoâng cha, khoâng meï. Hoï neâu baøy thuyeát ñoaïn kieán nhö vaäy, töï mình khoâng tin coù nghieäp quaû, laïi thuyeát phuïc ngöôøi khaùc khieán hoï tin vaø vui theo, laøm taêng tröôûng taø kieán cuûa mình laãn ngöôøi baûo raèng khoâng nhaân, khoâng nghieäp, khoâng ñaïo. Ngöôøi aáy tuy coù beà ngoaøi deã coi nhöng thaät ra laø giaëc. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Tuy khoâng tin coù nghieäp vaø quaû baùo nhöng thaät söï hoï vaãn phaûi nhaän laõnh nghieäp vaø quaû baùo. Khi ngöôøi khoâng tin nhaân quaû aáy saép cheát, chöa ñeán thaân trung höõu thì töôùng döõ ñaõ hieän. Luùc hoï bò beänh, trong maét hieän ra nôi toái taêm, hieåm aùc, coù nhieàu sö töû, hoå raén, gaáu cao lôùn nhö nuùi. Thaáy theá, hoï raát sôï haõi. Hoï thaáy caùc thuù döõ aáy chaïy raát mau leï, khoâng döøng nghæ veà phía hoï vaø aùp saùt thaân hoï. Ngöôøi beänh naëng aáy nghe tieáng sö töû vaø hoå roáng thì raát lo sôï, buoàn khoå raàu ró.

Laïi thaáy coù ngöôøi kyø dò, maët nhaên mieäng meùo, phía beân treân coù löûa maøu ñen vaø

nghe caùo keâu ñuû loaïi tieáng.

Thaáy nguïc toát coù nhieàu hình daïng ñaùng sôï, ngöôøi aáy raát kinh haõi.

Ngöôøi neâu baøy taø kieán laø ngöôøi gaây nhaân aùc, taïo beø ñaûng aùc, laø ngöôøi coù aùc kieán noùi phaùp aùc, thích thuyeát phuïc ngöôøi khaùc ñöøng tin nghieäp quaû. Ngöôøi naøy noùi nhöõng ñieàu khieán ta rôùt xuoáng töø bôø hieåm, löøa doái caû mình laãn ngöôøi taïo ra nghieäp aùc raát lôùn.

Do thích vaø thöôøng tích tuï nghieäp aùc nhö vaäy neân nay hoï phaûi chòu quaû baùo laø thaáy caûnh töôïng gheâ rôïn khieán hoï raát sôï haõi, toaøn thaân run raåy, bieåu hieän roõ reät ra ngoaøi laø rôùt phaân vaø nöôùc tieåu, hoaëc reân ræ nhöng khoâng ra tieáng, hoaëc nhaên maët, haù mieäng, hoaëc laáy tay chaø döôùi giöôøng, hoaëc thaáy mình bò rôi töø ñænh nuùi xuoáng ñaát neân giô tay choáng ñôõ.

Thaáy theá ngöôøi troâng coi beänh nhaân noùi:

–Beänh nhaân xoa vuoát hö khoâng, caûm thaáy thaân mình saép rôùt, beänh nhaân duøng tay xoa naén taát caû caùc boä phaän cuûa thaân. Ngöôøi coù nghieäp aùc taø kieán khoâng tin nghieäp quaû thì seõ nhaän chòu quaû baùo. Gioáng nhö ñoáng phaân, tuy chöa ñeán ñaõ nghe muøi thoái, cuõng vaäy tuy chöa ñeán ñòa nguïc hoï ñaõ thaáy töôùng ñòa nguïc phaùt sinh raát ruøng rôïn. Taát caû nhöõng ngöôøi taø kieán khoâng tin nhaân quaû ñeàu kinh sôï nhö vaäy.

Ngöôøi ngu tích tuï nghieäp aùc ñuû ñeå mua cuûa caûi laø söï khoå naõo döôùi ñòa nguïc vaø chòu quaû baùo ôû nôi aáy.

Ñòa nguïc naøy coù raát nhieàu gioù ñoäc laø gioù taø vaø gioù Tyø-ba-la. Gioù aáy raát beùn, khi chaïm vaøo thaân lieàn bò gioù ñaùnh hoaëc böûa ra. Gioù aáy thaät laø döõ doäi.

Bò chòu hai loaïi khoå veà thaân vaø taâm nhö vaäy, neân khi saép cheát, chöa ñeán thaân trung höõu, ngöôøi aáy khoâng theå nghó nhôù ñeán phaùp laønh. Ngöôøi taø kieán aáy khoâng coù moät chuùt lôïi ích ñoái vôùi theá gian, khi ôû thaân trung höõu, chöa vaøo ñòa nguïc maø töôùng ñòa nguïc ñaõ hieän. Do nghieäp aùc taø kieán neân taâm hoï rung ñoäng, phaûi tieáp xuùc saéc, thanh, höông, vò, xuùc khoâng ñaùng öa, phaûi nghe tieáng la khoùc ruøng rôïn cuûa caùc toäi nhaân, bò xuùc chaïm vôùi gioù döõ nhö dao beùn, phaûi neám vò raát ñaéng, thaáy löûa döõ vaø phaûi ngöûi muøi hoâi thoái. Ngöôøi aáy gheâ sôï haõi huøng taát caû caùc caûnh giôùi.

Do nghieäp aùc noùi phaùp ñieân ñaûo, neân ngöôøi aáy thaáy caûnh töôïng ñòa nguïc moät caùch ñieân ñaûo, hoï thaáy ñòa nguïc raát xinh ñeïp neân sinh taâm öa thích vaø phaùt khôûi yù mong caàu ñöôïc sinh vaøo nôi aáy.

Luùc ôû giai ñoaïn höõu phaàn, ngöôøi taø kieán aáy chöa phaûi chòu khoå nhöng laïi muoán sinh vaøo ñòa nguïc. Do nhaân duyeân chaáp thuû neân ngöôøi aáy sinh vaøo ñòa nguïc. Taâm chaáp thuû thì lieàn sinh vaøo ñòa nguïc, khoâng coù giai ñoaïn trung gian.

Ñaõ sinh veà nôi aáy roài, thì ngay luùc sinh phaûi chòu khoå ñaõ noùi ôû tröôùc. Ñòa nguïc naøy coù ñuû loaïi khoå naõo maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu vaø taêng leân gaáp möôøi laàn. Nôi naøy coù boán traêm leû boán beänh raát döõ doäi khoâng theå ví duï.

Trong taát caû caùc noãi sôï, noãi sôï naøy laø hôn heát. Vì quaû baùo cuûa nghieäp aùc neân chuùng sinh chòu khoå nhö nhau. Coù moät loaïi löûa sinh ra gioáng nhö ñöôïc ñoát baèng daàu meø. Neáu ñem löûa naøy ñaët vaøo röøng nuùi, quoác ñoä hoaëc chaâu luïc thì coù theå mau choùng thieâu ruïi toaøn coõi Dieâm-phuø-ñeà huoáng gì laø thaân theå toäi nhaân. Löûa döõ naøy thieâu thaân toäi nhaân nhö thieâu cuïc bô.

Tan chaûy roài, toäi nhaân soáng trôû laïi ôû nôi toái taêm khoâng coù ngaøy vaø ñeâm, nôi bieån khoå naõo suoát voâ löôïng naêm. Trong taát caû caùc söï toái taêm, taø kieán laø toái nhaát. Do ñoù, ai tích tuï vaø phoâ dieãn taø kieán thì chòu quaû baùo bò thieâu naáu suoát voâ soá naêm, chòu nhöõng khoå naõo khoâng theå ví duï. Trong moïi luùc, hoï chòu khoå nhö vaäy, ñeán khi nghieäp aùc heát thì hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt nôi aáy roài, hoï sinh laøm ngaï quyû trong naêm traêm ñôøi,

coù teân laø ngaï quyû saéc vaøng.

Thoaùt khoûi nôi aáy, trong naêm traêm ñôøi, hoï laøm suùc sinh chòu nhieàu khoå naõo. Thoaùt nôi naøy roài, hoï khoù maø ñöôïc thaân ngöôøi gioáng nhö ruøa muø khoù maø chui vaøo loã taám vaùn khi tình côø noåi leân maët nöôùc giöõa bieån caû meânh moâng. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì thöôøng sinh ôû bieân ñòa laøm ngöôøi moïi rôï, thöôøng ngheøo khoå, beänh taät, maét muø, tuoåi thoï ngaén, coù noùi ñieàu gì thì khoâng ñöôïc ai tin. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc taø kieán coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Ñaïi thieâu laø vuøng thöù nhaát thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái gaây neân nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Neáu thích vaø thöôøng taø kieán thì laõnh nghieäp quaû xaáu. Taø kieán laø gì?

Ñoù laø, coù ngöôøi cho raèng nhôø saùt sinh maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi, do nghieäp aùc naøy hoï maéc quaû baùo aùc. Vì sao? Vì cheát laø noãi khoå nhaát trong caùc khoå, thuù vui coõi trôøi laø thuù vui lôùn nhaát trong caùc thuù vui. Nghieäp saùt sinh khoâng phaûi laø nhaân cuûa thuù vui ñoù, vì saùt sinh laø khieán chuùng sinh khoå neân khoâng phaûi laø nhaân cuûa söï vui söôùng.

Ñaõ gaây ra nhaân xaáu laø noùi vôùi ngöôøi khaùc veà taø kieán naøy neân hoï chòu nghieäp quaû baùo xaáu nhöng khoâng chòu saùm hoái. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Ñaïi thieâu thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Caùc khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu, ôû ñoù ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp möôøi laàn.

Laïi coù noãi khoå hôn haún, do nghieäp aùc, thaân sinh ra löûa thieâu ñoát döõ doäi noùng gaáp möôøi saùu laàn so vôùi löûa ôû caùc ñòa nguïc khaùc. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc naøy thaáy löûa ôû caùc ñòa nguïc khaùc gioáng nhö laø söông tuyeát. Toäi nhaân bò löûa thieâu ñoát trong ngoaøi, laïi coøn coù ngoïn löûa thöù ba ñoù laø taâm hoái tieác sinh ra vaø thieâu ñoát toäi nhaân.

Toäi nhaân töï bieát taø kieán sinh ra quaû khoå, baùo khoå vaø vò khoå. Do taø kieán aáy neân ngöôøi ñoù bò löûa thieâu ñoát, khoâng ñöôïc an vui duø chæ trong moät nieäm. Ngöôøi thöïc haønh nghieäp aùc taø kieán aáy bò thieâu ñoát laâu daøi ôû nguïc Ñaïi thieâu thuoäc ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät khoâng ai bieát ñöôïc ngöôøi aáy seõ bò thieâu trong bao laâu. Toäi nhaân aáy bò thieâu naáu tan raõ trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Ñaõ thoaùt roài hoï phaûi sinh laøm ngaï quyû trong ba traêm ñôøi, laøm suùc sinh trong hai traêm ñôøi.

Thoaùt khoûi nôi aáy roài, neáu sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì ngöôøi aáy khoâng kính troïng cha meï, khoâng bieát hoå theïn aên phaân cuûa ngöôøi, ñi rong khaép caùc nöôùc, khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp, bò moïi ngöôøi khinh gheùt, aên vaø ñi chung vôùi choù, tay chaân cong veïo, thöôøng aên baùm ngöôøi khaùc, suoát caû cuoäc ñôøi khoâng coù chuùt phöôùc ñöùc, khi boû thaân ñoù roài laïi ñi vaøo con ñöôøng khoâng ñaùng öa, töông öng vôùi nghieäp taø kieán ôû phía tröôùc. Quan saùt roài, baèng caùch nhìn vaø caùch nghó chaân chaùnh, ñi theo con ñöôøng chaùnh, Tyø-kheo aáy thaønh töïu haïnh Nieát-baøn töông öng vôùi söï quan saùt.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn coù nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân Phaân-ñoà-leâ-ca laø vuøng thöù hai thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng

röôïu, noùi doái, gaây neân nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc, ngöôøi aáy coøn maéc taø kieán nöõa. Coù ngöôøi töï nhòn ñoùi maø cheát ñeå mong ñöôïc sinh Thieân. Ngöôøi aáy laïi daïy cho ngöôøi khaùc hoaëc vui theo ngöôøi khaùc khieán hoï chaáp chaët taø kieán vaø bò nhaân aùc troùi, taâm suy nghó aùc taïo ra lyù luaän aùc, laïi daïy baûo ngöôøi khaùc khieán hoï tin theo lyù luaän aùc vaø töï nhòn ñoùi maø cheát.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Phaân-ñoà-leâ-ca thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ñòa nguïc naøy coù ñuû caùc khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu vaø taêng leân gaáp hai laàn.

Nôi aáy laïi coù noãi khoå lôùn hôn laø caùc phaàn cuûa thaân ñeàu phaùt löûa khoâng döùt vaø khoâng hôû choã naøo. Ngöôøi aáy chòu quaû baùo töông tôï vôùi nghieäp, löûa thieâu raát maïnh khoâng theå thí duï, khoâng coù thöù töông tôï. Trong taát caû caùc nghieäp, taø kieán aáy laø aùc vaøo baäc nhaát, töông öng vôùi nghieäp aùc aáy, löûa ôû nôi ñoù cuõng raát noùng. Trong taát caû caùc loaïi löûa, löûa naøy laø noùng nhaát. Taát caû nghieäp aùc ñeàu coù quaû baùo töông öng vì vaäy khoâng gì coù theå thí duï cho löûa ôû nôi aáy, vì khoâng coù gì lôùn baèng nghieäp löïc ñoù. Toäi nhaân thöôøng bò ñoát trong moïi luùc.

Bò thieâu nhö vaäy xong, toäi nhaân laïi thaáy ao sen traéng nôû roä vôùi voâ soá chim ñang vui ñuøa trong ñoù, nöôùc ao trong vaét vaø ñaày ngaäp. Nôi aáy coù toäi nhaân khaùc noùi vôùi ngöôøi ñoù:

–OÂng haõy mau ñeán ñaây, oâng haõy mau ñeán ñaây, choã toâi coù röøng vaø ao hoa sen traéng trong saïch vaø meàm maïi, coù loaïi nöôùc uoáng ñöôïc. Röøng caây in boùng laáp laùnh ôû gaàn ñoù.

Toäi nhaân goïi ngöôøi taø kieán an uûi hoï roài daét chaïy ñeán röøng vaø ao sen traéng. Khi hoï chaïy, löûa than ñaày ñöôøng. Treân ñöôøng coù haàm beân trong ñaày löûa. Loït vaøo ñoù roài, toaøn thaân toäi nhaân ñeàu bò chaùy ruïi, chaùy roài toäi nhaân soáng trôû laïi vaø bò ñoát tieáp. Vì khaùt muoán uoáng nöôùc neân hoï vaãn phaûi chaïy khoâng ngöøng. Khi hoï chaïy, treân ñöôøng sinh ra gaäy Tyø- ña-la beân treân phaùt löûa ñaùnh ñaäp toäi nhaân khieán toaøn thaân ñeàu bò lôû loùi, xöông tuûy tan naùt, tan heát roài, hoï soáng trôû laïi.

Do vöøa khaùt, vöøa noùng ngöôøi aáy vaãn tieáp tuïc chaïy ñeán röøng caây vaø ao sen traéng. Do nghieäp aùc, coù loaïi truøng aên thòt ôû ñaày trong thaân theå, moå caëp maét ngöôøi ñoù ñeå aên. Moå xong, maét sinh trôû laïi vaø bò moå tieáp. Luùc aáy ngöôøi ñoù khoâng coù maét, laïi bò noùng khaùt neân tieáp tuïc chaïy ñeán röøng caây vaø ao sen traéng.

Laïi coù loaïi truøng khaùc soáng ôû trong thaân. Taát caû caùc boä phaän trong thaân theå ngöôøi aáy ñeàu bò truøng aên neân ngöôøi aáy keâu gaøo thaät to. Maét vöøa sinh laïi bò truøng moå aên.

Suoát voâ löôïng naêm caùc boä phaän aáy cöù bò truøng aên roài sinh trôû laïi. Khi ñaõ ñeán vöôøn caây vaø ao sen traéng, ngöôøi aáy mong ñöôïc maùt meû neân loäi xuoáng. Khi ngöôøi aáy ñaõ loäi vaøo ôû nôi ñoù lieàn phaùt löûa cao naêm traêm do-tuaàn.

Do nghieäp aùc löøa doái, moãi toäi nhaân leo leân moät caønh sen traéng khaùc nhau. Ñaõ leân caønh sen roài, toäi nhaân bò nhieàu ñaùm löûa phuû heát toaøn thaân khieán toäi nhaân chòu khoå naõo naëng nhaát, bò ñoùi khaùt haønh haï, choã löûa höøng ôû nôi aáy coù maøu gioáng nhö hoa sen traéng. Löûa aáy thieâu ñoát toäi nhaân cheát ñi soáng laïi, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò thieâu heát khieán noù coù maøu gioáng nhö maøu caây chaân-thuùc-ca. Hoï chòu khoå trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy.

Ñaõ thoaùt ñöôïc roài, hoï laøm ngaï quyû trong boán traêm ñôøi chòu khoå ñoùi khaùt, ñöôïc thoaùt khoûi roài, hoï laïi laøm suùc sinh trong ba traêm ñôøi. Heát nghieäp ñoù hoï khoù maø ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø khoù maø chui ñöôïc vaøo loã hoång khi noåi leân maët nöôùc bao la. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì sinh ôû nôi thöôøng xaûy ra ñaâm cheùm,

nôi hieåm trôû coù giaëc vaø coù nhieàu ngöôøi aùc soáng trong nöôùc aáy. Nôi ngöôøi aáy sinh soáng thöôøng ngheøo khoå beänh taät laøm keû noâ leä haï tieän vaø khoâng coù ñaày ñuû caùc caên. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc taø kieán coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Long toaøn laø vuøng thöù ba thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc, laïi coøn taø kieán thì seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc aáy.

Taø kieán laø coù ngöôøi mang hình töôùng khoâng ngay thaúng, thöôøng ngoài choàm hoåm chôù khoâng ngoài ngay ngaén, khi chaép tay caùc ngoùn tay bò so le, khi aên thöôøng hay lieám tay, khi gaëp nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaïo ngöôøi naøy thöôøng noùi ai tröø boû tham, saân, si ñeå caàu Nieát-baøn laø khoâng ñuùng, ngöôøi naøo laøm thanh tònh caùc caên cuõng khoâng theå chöùng ñaéc Nieát-baøn”. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Long toaøn thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Nôi aáy coù nhieàu roàng döõ ñaàu phaùt löûa höøng höïc, giaän döõ phung ñoäc. Thaân noù daøi moät cö-xa hoaëc moät do-tuaàn. Chuùng coù nhieàu chaát ñoäc ôû khaép thaân theå. Coù con truyeàn ñoäc baèng caùch nhìn ngoù, coù con truyeàn ñoäc khi ñuïng chaïm, coù con truyeàn ñoäc baèng raêng. Chuùng ôû ñaày khaép ñòa nguïc.

Toäi nhaân soáng ôû giöõa baày roàng, caùc con roàng laên loän maøi eùp khieán toäi nhaân naùt nhö naém caùt. Coù ngöôøi soáng trong mieäng roàng bò roàng duøng raêng coù löûa vaø chaát ñoäc nhai lieân tuïc khieán hoï cheát ñi soáng laïi ñeán voâ löôïng laàn. Cöù soáng laïi laø hoï bò nhai, nhai roài laïi cheát, cheát roài soáng laïi. Toäi nhaân bò ba loaïi löûa thieâu ñoát. Ñoù laø löûa ñoäc, löûa ñòa nguïc vaø löûa ñoùi khaùt. Soáng trong ba loaïi löûa ñoù caùc toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc töông öng vôùi nghieäp.

Laïi coù ngoïn löûa thöù tö laø löûa beänh taät thieâu naáu toäi nhaân. Söï khoå naõo cuûa beänh raát naëng neà khoâng theå noùi heát. Toäi nhaân naøy taïo nghieäp aùc neân phaûi soáng trong löûa, bò löûa thieâu naáu, maøi eùp saáy khoâ naùt vuïn trong moïi luùc. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt ñöôïc nôi naøy roài hoï sinh laøm ngaï quyû coù coå hoïng nhoû nhö caây kim trong moät traêm naêm möôi ñôøi vaø hai traêm ñôøi laøm suùc sinh, bò ñoùi khaùt thieâu ñoát thaân, soáng ôû nôi xa nguoàn nöôùc hoaëc khoâng coù nöôùc, laøm sö töû, hoå, gaáu ôû nôi hoang vaéng caùch nguoàn nöôùc ñeán möôøi hai do-tuaàn.

Thoaùt ñöôïc nôi aáy roài, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö con ruøa gaëp loã hoång. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì laøm daõ nhaân, maét khoâng thaáy thöùc aên thì laøm sao ñöôïc aên, chæ aên rau coû vaø caùc loaïi traùi caây ñeå soáng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Xích ñoàng di-neâ ngö toaøn laø vuøng thöù tö thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, laïi coøn noùi raèng taát caû caùc vaät coù maïng soáng hoaëc khoâng maïng soáng ñeàu do trôøi taïo ra chôù chaúng phaûi laø do nghieäp quaû. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Xích ñoàng di-neâ ngö toaøn thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø nôi ñòa nguïc aáy coù nöôùc ñoàng ñoû soâi ñaày ngaäp nhö bieån, beân trong coù nhieàu caù di-neâ baèng saét. Do nghieäp aùc, ôû nôi aáy coù loaïi caây laù beùn nhö dao caïo.

Toäi nhaân soáng roài laïi cheát, cheát roài soáng laïi, toaøn thaân ñeàu bò hö naùt, chín ruïc vaø noåi leân treân maët nöôùc ñoàng soâi, noåi roài laïi chìm chòu khoå naõo lôùn, cuøng nhau chaïy vaø keâu goïi nhau. Do nghieäp aùc, khi nhöõng ngöôøi taø kieán vaø truyeàn baù taø kieán ñaõ keâu goïi nhau chaïy, caù di-neâ hung döõ haù to mieäng loäi ñeán choã toäi nhaân, duøng maøng löôõi baét toäi nhaân ngaäm vaøo mieäng, duøng haøm raêng nghieàn naùt hoï. Thaân toäi nhaân moät nöûa naèm trong mieäng caù thöôøng bò nhai nghieán, moät nöûa ôû beân ngoaøi thöôøng bò nöôùc ñoàng soâi thieâu naáu. Hoï chòu hai loaïi khoå cuøng cöïc trong thôøi gian raát laâu.

Thoaùt ñöôïc nôi aáy roài, hoï laïi vaøo trong bieån nöôùc ñoàng soâi khaùc. Nôi ñoù coù nhieàu truøng döõ moû nhö kim cöông, raêng raát beùn vaø raát ñoäc, ôû taïi nôi toái taêm trong nöôùc ñoàng soâi baét vaø nhai toäi nhaân naùt, nhö caùt roài môùi aên. Ñau ñôùn quaù, toäi nhaân muoán keâu gaøo nhöng vöøa haù mieäng thì nöôùc ñoàng soâi traøn ñaày trong ñoù neân hoï keâu khoâng ra tieáng. Nöôùc ñoàng soâi aáy ñaày khaép chín loã trong thaân, thieâu naáu döõ doäi khieán taát caû caùc boä cuûa thaân ñeàu tan chaûy.

Trong moät thôøi gian laâu daøi, toäi nhaân bò naáu vaø chìm xuoáng, chìm roài laïi noåi leân. Khi hoï ñaõ noåi leân, do nghieäp aùc, coù nhieàu ñao gioù raát beùn vaø ñoäc caét naùt thaân hoï. Ngöôøi taø kieán khoâng tin nghieäp quaû, khoâng noùi lôøi chaân thaät thöôøng bò thieâu naáu, tan raõ trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Ñaõ thoaùt khoûi nôi aáy roài, trong ba traêm ñôøi hoï thöôøng laøm ngaï quyû teân laø Hy Voïng, Hy Voïng thoaùt khoûi nghieäp laøm quyû, hoï laïi laøm suùc sinh trong ba traêm ñôøi, laøm voi, gaáu, kieán thöôøng bò ñoùi khaùt noùng laïnh laøm khoå, bò gioù thoåi vaø bò maët trôøi thieâu nöôùng khoù maø chòu ñöôïc. Thoaùt ñöôïc thaân suùc sinh, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö con ruøa muø khoù chui ñaàu vaøo loã hoång cuûa taám vaùn khi noåi leân maët ñaïi döông meânh moâng. Neáu trong quaù khöù coù nghieäp laønh ñaõ chín, ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì ôû nôi nguy hieåm ñaùng sôï, nôi thöôøng chaët caây, thöôøng baét caù, thöôøng lo sôï. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Vaïc saét *(Thieát hoaïch)*

laø vuøng thöù naêm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc, laïi coøn maéc taø kieán, trong ngaøy trai hoäi cuûa ngoaïi ñaïo taø kieán, keû aáy gieát ngöôøi nam vaø noùi:

–Ta toå chöùc trai hoäi vaø gieát ngöôøi. Ngöôøi aáy seõ ñöôïc sinh Thieân, ta cuõng sinh Thieân. Neáu ngöôøi aáy ñöôïc sinh Thieân seõ laøm chöùng cho ta.

Hoaëc coù ngöôøi gieát ruøa ñeå laøm chöùng cho mình sau naøy sinh Thieân, hoaëc daïy ngöôøi khaùc laøm vieäc aáy.

Suoát ñôøi, ngöôøi ñoù giöõ baûn taùnh nhö vaäy laøm ngaên ngaïi chaùnh ñaïo ôû yeân trong taø ñaïo. Khi cheát, ngöôøi coù nghieäp aùc taø kieán aáy bò ñoïa vaøo nguïc Vaïc saét cuûa ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû noãi khoå trong caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu thì nôi naøy ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp möôøi laàn.

Laïi coù noãi khoå naëng hôn heát laø coù saùu vaïc saét roäng möôøi do-tuaàn. Saùu vaïc ñoù laàn löôït coù teân laø Bình ñaúng thoï khoå, Voâ löïc voâ cöùu, Hoûa thöôøng nhieät phí, Cöù dieäp thuûy sinh, Cöïc lôïi ñao man, Cöïc nhieät phí thuûy, Ña nhieâu aùc xaø.

ÔÛ vaïc Bình ñaúng thoï khoå, Voâ löïc voâ cöùu toäi nhaân vaøo beân trong, nhoùm laïi moät choã taïo thaønh moät thaân gioáng nhö naém caùm. Hoï bò naáu, khoâng coøn söùc löïc vaø laïi bò naáu, daàn

daàn maát söùc. ÔÛ nôi hieåm aùc naøy thaân khoâng theå cöùu, taâm khoâng theå cöùu, khoâng coù phaùp gì coù theå cöùu ngöôøi ôû ñöôøng aùc ñoù. Do khoâng cöùu ñöôïc neân trong thôøi gian laâu daøi hoï thöôøng bò thieâu naáu.

ÔÛ nôi vaïc saét noùng Hoûa thöôøng nhieät phí toäi nhaân vaøo ñoù bò naáu trong nöôùc ñoàng soâi khieán thaân tan raõ, chöa kòp nguoäi thì soáng trôû laïi vaø thöôøng bò naáu.

ÔÛ vaïc saét Cöù dieäp thuûy sinh toäi nhaân vaøo trong aáy bò nöôùc maøu ñoàng ñoû cöa caét thaân theå. Nôi aáy phaùt löûa, toäi nhaân chui vaøo trong ñoù ñaàu chuùc xuoáng ñaát, hoaëc chìm, hoaëc noåi, thöôøng bò cöa caét. Nöôùc ñoàng soâi caét thaân theå toäi nhaân khieán cho gaân maïch ñeàu tan raõ.

Bò caét xeù nhö vaäy hoï chìm xuoáng, chìm xong laïi noåi leân, noåi roài laïi chìm. Loaïi cöa nöôùc naøy thöôøng cöa xeû khieán taát caû ñeàu chín ruïc nhö ñaäu huõ, thaân theå tan naùt, hoaëc noåi hoaëc chìm, trong thôøi gian daøi hoï thöôøng bò naáu, caét, xeû.

ÔÛ vaïc saét noùng Cöïc lôïi ñao man toäi nhaân vaøo trong aáy chòu khoå naõo. Noãi khoå ñoù laø ôû trong vaïc coù moät röøng dao beùn nhö dao caïo xeû caùc boä phaän ôû treân thaân.

ÔÛ hai vaïc Cöïc nhieät phí thuûy vaø Ña nhieâu aùc xaø, toäi nhaân vaøo ñoù chòu noãi khoå laø trong ñoù coù nöôùc soâi laøm noåi boït cao nöûa do-tuaàn. Trong boït aáy coù raén raêng raát beùn, thöôøng phaùt löûa ñoát toäi nhaân khi hoï nhìn hoaëc chaïm vaøo noù.

Toäi nhaân naøo ñuïng hoaëc nhìn raén aáy thì gioáng nhö bò dao caét, thòt rôùt heát chæ coøn trô xöông. Toäi nhaân bò naáu trong boït nöôùc soâi neân caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu tan chaûy. Ngöôøi naøo ôû trong nöôùc bò chaát ñoäc ñau khoå thieâu naáu thì chòu noãi khoå naëng neà nhaát.

Luùc ñeán choã toäi nhaân, nguïc toát suy nghó: “Laøm caùch naøo ñeå ñoùng kín cöûa vaïc naøy khieán toäi nhaân khoâng theå ra ñöôïc”. Nguïc toát nghó phaûi duøng kim cöông bòt mieäng vaïc laïi vaø laät uùp xuoáng khieán toäi nhaân khoâng theå chaïy thoaùt vaø chòu ñuû loaïi khoå ñau.

Nguïc toát nghó xong, taát caû vaïc saét ñeàu bò laät uùp vaø caùc ñaùm löûa chaùy maïnh gaáp ñoâi.

Toäi nhaân chòu khoå nhö vaäy.

Nguïc toát noåi giaän neân laïi suy nghó: “Laøm caùch naøo ñeå cho toäi nhaân chòu theâm noãi khoå khaùc?”.

Suy nghó xong, nguïc toát laáy cuûi saét chaùy maïnh gaáp hai laàn. Toäi nhaân naøo muoán höôùng leân thì bò nöôùc ñoàng soâi baùm theo laøm ngöôøi bò tan naùt thaân theå, coù con raén raát ñoäc phoùng löûa ñoát thaân toäi nhaân. Ñaõ chín ruïc roài, hoï chòu ñuû loaïi khoå trong taát caû caùc thôøi. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi vaïc saét noùng ñoù.

Ñaõ ñöôïc thoaùt roài, trong ba traêm ñôøi hoï sinh laøm ngaï quyû aên khí hoâi. Thoaùt ñöôïc nôi aáy hoï sinh laøm suùc sinh trong ba traêm ñôøi. Thoaùt khoûi nghieäp suùc sinh, neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì laøm luaän sö ngu si, baøn luaän veà nhaân aùc, taâm yù ñieân ñaûo, hoaëc mong giaøu coù sung söôùng neân khoâng aên moät thaùng, hoaëc mong sinh Thieân neân khoâng aên moät ngaøy, bò keát söû tham aùi troùi buoäc. Ngöôøi aáy bò khoå troùi buoäc ñeå roài laïi chòu khoå. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Huyeát haø phieâu laø vuøng thöù saùu thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Chuùng sinh naøo coù nghieäp aùc taø kieán thì sinh ôû nôi ñoù.

Vò aáy thaáy coù ngöôøi vi phaïm giôùi caám, nhieàu laàn phaïm giôùi roài môùi suy nghó: “Neáu ta soáng nhôø khoå haïnh thì toäi seõ tieâu heát vaø seõ coù nhieàu phöôùc ñöùc”.

Nghó xong ngöôøi aáy vaøo röøng, coät chaân treo leân ngoïn caây, thoøng ñaàu xuoáng ñaát, duøng dao caét muõi, hoaëc töï caét traùn gaây thöông tích khieán maùu chaûy ra roài duøng löûa ñoát maùu ñeå mong ñöôïc sinh Thieân. Ñoù laø ngöôøi ñi theo ñöôøng aùc. Gioáng nhö coù ngöôøi tìm daàu trong caùt thì khoâng theå ñöôïc daàu, ngöôøi aáy bò chaûy heát maùu vaø cheát. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Huyeát haø phieâu thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå aáy nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû nhöõng noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu thì ôû nôi naøy ñeàu coù ñuû vaø coøn taêng gaáp naêm laàn.

Laïi coù noãi khoå hôn heát ñoù laø ôû nôi aáy nguïc toát caàm löûa, goâng, dao, chæa ñaù nghieàn naùt toäi nhaân thaønh boät, maùu chaûy thaønh soâng. Soâng ñoù chaûy raát xieát cuoán theo nhieàu xöông vaø toùc cuûa caùc toäi nhaân khaùc.

Laïi coù soâng ñoàng ñoû thöù hai coù teân laø soâng Döõ ñaùng sôï. Soâng aáy coù truøng teân Cöõu chaïm vaøo noù nhö chaïm vaøo löûa. Truøng aáy baùm vaøo toäi nhaân thieâu ñoát roài aên thòt hoï. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc naøy bò soâng maùu cuoán troâi thöôøng chòu khoå naõo lôùn trong thôøi gian raát laâu. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Ñaõ thoaùt roài, trong naêm traêm ñôøi hoï sinh laøm ngaï quyû aên khoùi ñeå soáng. Thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû trong boán traêm ñôøi hoï sinh laøm suùc sinh, laøm chim bieån soáng ôû bôø bieån hoaëc cöûa soâng. Chim aáy coù ñaàu ñoû. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo khoå, nhieàu beänh. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Nhieâu coát tuûy truøng laø vuøng thöù baûy thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo taïo nhieàu nghieäp aùc veà thaân, khaåu, yù, laïi khoâng nghe chaùnh phaùp. Ngöôøi ngu naøy mong sinh leân coõi Phaïm thieân maø laïi laøm vieäc aùc lìa boû giôùi caám, taùnh voán buoâng lung, dua nònh quanh co, gaây khoå naõo cho ngöôøi, xa lìa giôùi luaät chaân chaùnh, duøng phaân boø khoâ ñeå thieâu thaân, hieän ñôøi ngöôøi aáy bò khoå vì thieâu thaân, khi cheát ñoïa vaøo nguïc Nhieâu coát tuûy truøng laïi chòu khoå naõo lôùn.

Noãi khoå ñoù laø bò chuøy saét ñaùnh töø ñaàu cho ñeán chaân keâu la raát to, caùc boä phaän cuûa thaân giaäp naùt nhö naém maät hoaëc saùp ong, khoâng coøn coù theå phaân bieät töøng thöù, nhöng ngöôøi aáy laïi khoâng cheát. Ñoù laø do quaû baùo nghieäp aùc taø kieán gaây ra.

Ñòa nguïc aáy roäng ba do-tuaàn, cao naêm do-tuaàn, thaân toäi nhaân cuõng daøi roäng nhö vaäy, laøm thaønh nuùi thòt ñaày khaép ñòa nguïc. Ñòa nguïc aáy coù raát nhieàu truøng aåm öôùt ñeàu laø chuùng sinh. Do nghieäp gì maø caùc truøng ñoù ñeán ñaây?

Neáu ngöôøi ñaøn oâng hoaëc ñaøn baø naøo ñaõ baét gieát raän treân thaân cuûa mình hoaëc ngöôøi khaùc, hoaëc gieát kieán, coân truøng, nheàn nheän… thì do nghieäp aùc ñoù, ngöôøi aáy laøm truøng nôi cô quan, soáng ôû nuùi aáy. Ai gaây nghieäp thì ngöôøi ñoù phaûi chòu quaû baùo. Do nghieäp aùc nôi nguïc Nhieâu coát tuûy truøng laïi coù caùc nguïc toát khaùc laáy löûa thieâu ñoát toäi nhaân.

Luùc laøm ngöôøi, keû taø kieán aáy laáy phaân boø khoâ ñoát thaân neân nay cuøng bò thieâu vôùi truøng cô quan, chòu khoå naõo lôùn. Khi nuùi aáy ñaõ bò thieâu, ngoïn löûa boác leân cao möôøi do- tuaàn. Do nghieäp cuûa chính mình, toäi nhaân cuøng con truøng cô quan bò löûa thieâu ñoát thaân theå, truøng coù thaân nhoû neân chòu khoå ít. Toäi nhaân coù thaân raát lôùn neân chòu khoå nhieàu. Caùc ñaùm löûa aáy thieâu ñoát laãn nhau trong voâ soá naêm maø vaãn khoâng döùt. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy.

Thoaùt nôi ñoù roài, trong naêm traêm ñôøi hoï laøm ngaï quyû coù coå hoïng nhoû nhö caây kim, soáng beân caïnh nuùi. Thoaùt khoûi nghieäp quyû, trong naêm traêm ñôøi, hoï laøm suùc sinh: laøm caù

soáng ôû bieån caû coù soùng lôùn, nöôùc raát laïnh vaø coù chöùa tro.

Ñaõ thoaùt khoûi nôi ñoù, hoï khoù ñöôïc laïi thaân ngöôøi nhö ruøa muø khoù chui ñaàu vaøo taám vaùn khi noåi leân maët nöôùc giöõa bieån caû meânh moâng. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng ñi trong röøng, soáng trong röøng hoaëc sinh soáng ôû nôi hoang vu raäm raïp, ngheøo naøn, khoå sôû. ÔÛ nôi aáy, ngöôøi ñoù bò löûa thieâu ñoát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Nhaát thieát nhaân thuïc laø vuøng thöù taùm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc.

Coøn taø kieán laø coù ngöôøi ngu si taø kieán nghe phaùp taø. Ba nghieäp thaân, khaåu, yù cuûa ngöôøi aáy thöôøng ñieân ñaûo. Ngöôøi taø kieán aáy tu haïnh taø kieán phoùng löûa thieâu ñoát röøng nuùi, vuøng ñaát ôû giöõa hai thoân, hoaëc coàn caùt.

Ngöôøi aáy nghó: “Neáu löûa chaùy lieân tuïc, chö Thieân seõ hoan hyû vaø ta seõ ñöôïc sinh Thieân”.

Do nghe phaùp aùc, ngöôøi ngu aáy bò phaùp aùc löøa doái, tìm caùch giöõ löûa chaùy maïnh ñeå ñöôïc sinh Thieân neân ñaõ phoùng löûa nhö vaäy. Do nghieäp aùc ñoù khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Nhaát thieát nhaân thuïc chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû nhöõng noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu nguïc naøy ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp naêm laàn.

Laïi coù noãi khoå naëng neà hôn laø khi ñaõ sinh vaøo nôi aáy hoï thaáy con trai, con gaùi, theâ thieáp, baïn beø, cha meï vaø taát caû nhöõng ngöôøi thaân quen cuûa mình luùc laøm ngöôøi ñeàu bò thieâu ñoát. Taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu do nghieäp hoùa hieän ra neân ta thaáy hoï bò naáu trong ñòa nguïc. Thaáy caûnh ñoù, toäi nhaân raát buoàn raàu, ñau khoå cuøng cöïc.

Thaáy taát caû nhöõng ngöôøi maø mình thöông yeâu kính troïng bò thieâu naáu baèng löûa tham aùi cuûa chính mình, ôû ñòa nguïc ñoù toäi nhaân buoàn raàu ñau khoå gaáp möôøi saùu laàn khi bò löûa ñòa nguïc thieâu. Trong taát caû caùc khoå naõo cuûa toäi nhaân, noãi khoå do löûa tham aùi gaây ra laø hôn heát. Löûa tham aùi laø löûa trong löûa. Löôùi tham aùi laø löôùi trong löôùi. Daây troùi tham aùi laø daây troùi trong daây troùi. Noù troùi buoäc taát caû nhöõng keû phaøm phu ngu si.

Do nghieäp taø kieán, baát thieän neân hoï thaáy nhöõng ngöôøi maø hoï thöông yeâu kính troïng bò thieâu naáu trong ñòa nguïc. Toäi nhaân aáy bò löûa tham aùi cuûa chính mình, thieâu ñoát. Löûa ñòa nguïc so vôùi löûa cuûa taâm tham aùi aáy thì gioáng nhö laø söông tuyeát.

Nghe vôï con cha meï keâu la thaûm thieát: “Haõy ñeán cöùu toâi vôùi”. Nhöng toäi nhaân bò löûa ñòa nguïc thieâu naáu khoâng ñöôïc töï do thì laøm sao cöùu ñöôïc? ÔÛ ñòa nguïc aáy, trong thôøi gian laâu daøi, toäi nhaân thöôøng bò löûa thieâu caû thaân laãn taâm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Ñaõ thoaùt khoûi nôi aáy roài, trong ba traêm ñôøi hoï thöôøng laøm ngaï quyû chæ aên ñoà vöùt boû. Naêm traêm ñôøi laøm suùc sinh, thöôøng laøm con truøng nöôùc coù nhieàu con vaø thöôøng bò ngöôøi ñaùnh caù gieát haïi.

Thoaùt ñöôïc nôi aáy roài, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö con ruøa muø khoù chui ñaàu vaøo loã hoång cuûa taám vaùn khi noåi leân giöõa maët bieån meânh moâng. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo khoå, tuoåi thoï ngaén, caùc caên khoâng ñuû, khoâng coù vôï con, thöôøng laøm ngöôøi heøn haï, hoaëc laøm toâi tôù trong ñeàn thôø trôøi. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp

aùc coøn soùt laïi.

