KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 11**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 7)**

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 Voâ chung moät nhaäp laø vuøng thöù chín thuoäc ñòa nguïc ñoù. Do nghieäp gì 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. Ngoaøi ra hoï coøn maéc taø kieán nôi thaân, mieäng, yù, gaây neân ñuû caùc nghieäp ñaõ chín muøi. Do nghieäp aùc, hoï bò ñoïa vaøo nguïc Voâ chung moät nhaäp thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå naõo coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc thì ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp naêm laàn. Do khoâng nghe ngöôøi khaùc daïy chaùnh phaùp, hoï môùi coù taâm taø kieán laø: “Neáu ñem truøng, kieán, raén, traên, nai, ngöïa boû vaøo löûa ñoát, löûa seõ hoan hyû vaø ta seõ ñöôïc phöôùc lôùn, sinh vaøo nôi toát ñeïp, con vaät cuõng ñöôïc sinh leân coõi trôøi Ma-heâ-thuû-la. Ngöôøi naøo duøng löûa ñoát chuùng sinh seõ ñöôïc phöôùc ñöùc raát lôùn. Ngöôøi ngu si taø kieán nhö vaäy, khi cheát seõ bò ñoïa vaøo nguïc Voâ chung moät nhaäp chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø coù nuùi saét löûa chaùy raát maïnh, roäng naêm do-tuaàn, noù bò löûa ñòa nguïc ñoát chaùy cuøng khaép. Nguïc toát ñuoåi toäi nhaân leân nuùi laøm cho caùc phaàn nhö thaân, hoâng, xöông hoâng, löng, caùnh tay, ñaàu, coå, tay, chaân, tai, maét cho ñeán naõo ñeàu bò thieâu ruïi. Thieâu xong, chuùng sinh trôû laïi vaø bò thieâu tieáp. Trong thôøi gian raát laâu, 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, hoï sinh laøm loaøi ngaï quyû aên phaân trong naêm traêm ñôøi, toaøn thaân ñeàu böøng löûa, ñi trong ñeâm toái moïi ngöôøi ñeàu thaáy. Thoaùt khoûi kieáp quyû, hoï sinh laøm suùc sinh, laøm con ñom ñoùm thaân coù aùnh löûa, bay trong ñeâm ai cuõng thaáy, ban ngaøy bò gioù thoåi, bò aùnh saùng thieâu nöôùng, thaân

bò chaùy, ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát nghieäp vaø quaû baùo, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn coù vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Sen ñoû lôùn *(Ñaïi Baùt- ñaàu-ma)* laø vuøng thöù möôøi thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, tích tuï ñuû caùc nghieäp veà thaân, khaåu, yù. Do nghieäp aùc, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Sen ñoû lôùn thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät nhaän nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï laïi maéc taø kieán, suy nghó nhö vaày: “Neáu gieát ngöôøi ñaøn oâng trong ngaøy trai hoäi thì seõ ñaït ñöôïc ñieàu mình öa thích”. Do gaây nghieäp aùc taø kieán nhö vaäy, neân khi cheát, hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Sen ñoû lôùn chòu khoå naõo. Ñòa nguïc gioáng nhö hoa sen coù tua gai cöùng nhö kim cöông, daøi naêm traêm do-tuaàn. Toäi nhaân ôû beân trong hoa sen vaø bò caùc gai kim cöông phaù naùt toaøn thaân, khoâng coù choã naøo duø chæ baèng ñaàu caây kim laø khoâng bò ñaâm hoaëc khoâng bò löûa ñòa nguïc thieâu ñoát, caùc veát lôû treân thaân ñeàu boác chaùy. Trong thôøi gian laâu daøi, hoï thöôøng bò thieâu naáu, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt ñöôïc nôi aáy roài, trong hai traêm ñôøi

hoï laøm loaøi quyû ñoùi aên phaân. Tieáp ñoù, hoï laøm suùc sinh trong naêm traêm ñôøi, laøm chim coâng thöôøng aên chaát ñoäc.

Thoaùt khoûi nghieäp suùc sinh, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö con ruøa gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng ngheøo khoå, leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc, hoaëc laøm ñaøo keùp, laøm troø ñeå sinh soáng vaø bò theá gian khinh reû cho ñeán cheát. 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 nôi khaùc teân Bôø hieåm aùc laø vuøng thöù möôøi moät thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì 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. Nay noùi veà taø kieán, coù ngöôøi cho raèng: Xuoáng nöôùc cheát thì taát caû toäi ñeàu saïch heát vaø seõ sinh leân theá giôùi coù taùm caùnh tay, khoâng bò thoaùi chuyeån. Ngöôøi ngu naøy mong ñöôïc ñeán nôi ñoù, laïi daïy baûo ngöôøi khaùc, tuøy hyû vôùi ngöôøi khaùc khieán hoï cheát döôùi nöôùc. Sau khi vaøo nöôùc bò cheát, ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Bôø hieåm aùc thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Do caùc nghieäp veà thaân, khaåu, yù huûy hoaïi neân phaûi sinh vaøo ñoù chòu khoå naõo lôùn. Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, taát caû caùc khoå naõo coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc, ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñuû, vaû laïi coøn coù thöù naëng neà hôn.

Ñòa nguïc naøy coù ñaù raát beùn nhoïn, coù nhieàu nuùi döõ, choã naøo cuõng coù nhöõng ngoïn nuùi hieåm trôû cao ñeán möôøi do-tuaàn, chim bay coøn khoâng theå tôùi huoáng gì laø toäi nhaân laøm sao coù theå ñeán ñöôïc. Löûa döõ chaùy lan khaép nuùi, thieâu ñoát heát taát caû. Coù moät toäi nhaân noùi vôùi taát caû toäi nhaân khaùc: “Caùc oâng haõy vöôït qua ngoïn nuùi naøy seõ khoâng coøn ñòa nguïc naøo nöõa. Neáu vöôït qua nuùi chuùng ta seõ an vui!”

Caùc toäi nhaân nghe ngöôøi ñoù noùi nhö vaäy, nghe xong hoï ñeàu chaïy leân nuùi. Do nghieäp aùc, hoï ñeán vuøng nuùi hieåm trôû, löûa buøng chaùy khaép nôi. Hoï chaïy ñeán roài nhöng khoâng theå vöôït qua, coù ngöôøi bò rôi xuoáng, vöïc hieåm, coù ngöôøi bò löûa thieâu döõ doäi, coù ngöôøi sôï ngaõ neân oâm ñaù löûa vaø bò ñoát, coù ngöôøi kinh sôï neân mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû, neân chaïy ngöôïc trôû xuoáng vaø bò nguïc toát caàm chaøy saét ra söùc ñaùnh lieân tuïc.

Do nghieäp taø kieán cuûa thaân, khaåu, yù neân trong thôøi gian raát laâu, toäi nhaân bò thieâu, naáu. 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, trong ba traêm ñôøi hoï laøm loaøi ngaï quyû aên maùu, keá ñoù trong ba traêm ñôøi hoï laøm thaân suùc sinh coù noïc ñoäc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi. Neáu hoï sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì ngheøo naøn, nhieàu beänh, sinh ôû nöôùc aùc, caùc caên khoâng ñaày ñuû, ôû trong nöôùc aùc thöôøng bò lo sôï.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Tieâu nhieät xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Kim cöông coát laø vuøng thöù möôøi hai thuoäc ñòa nguïc naøy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi ñaây?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï laïi coøn maéc taø kieán. Coù ngöôøi cho raèng taát caû caùc vaät treân theá gian duø coù hay khoâng coù maïng soáng ñeàu töï nhieân sinh ra vaø töï nhieân maát ñi, nhö caây kim baèng gai, nhö maøu loâng coâng, nhö dôïn naéng khieán nai öa thích, nhö thaønh Caøn-thaùt-baø khoâng do ñaâu maø coù, cuõng khoâng do ñaâu maø dieät, taát caû caùc phaùp cuõng ñeàu nhö vaäy, khoâng coù nguyeân nhaân sinh, khoâng coù nguyeân nhaân dieät, chæ laø töï nhieân.

Hoï laïi daïy ngöôøi khaùc khieán ngöôøi kia tin nhö vaäy, phaù hoaïi caùc nghieäp veà thaân,

khaåu, yù. Do nghieäp aùc, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Kim cöông coát thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc chòu ôû ñaây ñeàu coù ñuû. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng noãi khoå naëng neà hôn. Nguïc toát baét toäi nhaân, duøng dao beùn roùc heát thòt treân thaân, khieán chæ coøn trô xöông.

Laïi thaáy keû thuø ngaøy xöa caàm caùc boä xöông, laáy boä naøy ñaùnh boä kia, laáy boä kia ñaùnh boä naøy. Do nghieäp aùc, xöông bieán thaønh kim cöông khieán cho caùc boä vôõ ñaàu, coù boä naùt thaân, coù boä hö hoaïi hoaøn toaøn, coù boä bò vôõ thaønh loã hoûng, coù boä xöông ñaõ khoâ, hoaëc coù toäi nhaân maát heát caùc boä phaän treân thaân, hoaëc coù ngöôøi caàm xöông ñaùnh laãn nhau, coù ngöôøi duøng ñaù phaùt löûa ñaùnh. Do nghieäp aùc trong voâ soá naêm, toäi nhaân bò nhöõng keû thuø cuõ caàm vaø ñaùnh nhau nhö vaäy. 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, trong naêm traêm ñôøi, hoï sinh laøm ngaï quyû aên naõo cuûa chính mình, keá ñoù laøm thaân suùc sinh trong ba traêm ñôøi, laøm loaøi boï caïp, hoå, cuø-ñaø. Thoaùt ñöôïc nôi ñoù roài hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö con ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì hoï sinh ôû bieân ñòa cuûa quoác ñoä röøng ruù, ôû trong caùc nöôùc döõ nhö Ñaø-la-tyø-la, An-ñaø-la… ngheøo naøn, nhieàu beänh, leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc. 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 nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Haéc thieát thaèng ñao giaûi thoï khoå laø vuøng thöù möôøi ba thuoäc ñòa nguïc naøy.

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. Ngoaøi ra, hoï coøn maéc taø kieán. Hoï nghó nhö vaày: Taát caû toäi phöôùc ñeàu ôû trong nhaân duyeân, ngay ôû trong nhaân ñaõ coù toäi phöôùc. Hoï thích noùi cho ngöôøi khaùc nghe ñieàu ñoù, öa thích laøm vaø laøm nhieàu. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Haéc thieát thaèng ñao giaûi thoï khoå thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc.

Taát caû caùc noãi khoå coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc, ñòa nguïc naøy cuõng ñeàu coù ñuû vaø taêng naêm laàn. Laïi coù noãi khoå naëng neà hôn nöõa, laø nguïc toát duøng daây saét ñen troùi thaân theå toäi nhaân, roài duøng muõi nhoïn beùn baèng saét vaø löûa thieâu ñoát, caét xeû töø ñaàu ñeán chaân.

Bò troùi vaø bò caét xeû, toäi nhaân keâu gaøo, la khoùc nhöng laïi bò daây saét troùi theâm, bò saét beùn baêm naùt, nhoû hôn hoät caûi. Sau ñoù toäi nhaân soáng trôû laïi ñeå roài tieáp tuïc bò caét ñi caét laïi.

ÔÛ ñòa nguïc trong thôøi gian daøi, toäi nhaân phaûi chòu khoå naõo lôùn. 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, hoï phaûi laøm ngaï quyû trong naêm traêm ñôøi, aên ñoà ngöôøi ta vöùt boû vaø uoáng nöôùc dô baån. Keá ñeán laøm suùc sinh trong moät traêm ñôøi, laøm ñæa, moït, boï hung, ñuû caùc loaïi truøng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng bò ñoùi khaùt laøm khoå. Neáu coù ngöôøi khaùc vi phaïm phaùp vua thì hoï bò ngöôøi noùi doái vu oan toäi cho hoï. 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 vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Na-ca truøng truï aùc hoûa thoï khoå laø vuøng thöù möôøi boán 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 nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï laïi coøn maéc taø kieán, baûo raèng: Khoâng coù ñôøi naøy, khoâng coù ñôøi kia, theá gian naøy laø thöôøng coøn, taát caû caùc phaùp laø thöôøng coøn, khoâng bò huûy hoaïi. Ñaõ maéc taø kieán ñieân ñaûo nhö vaäy, ngöôøi aáy coøn daïy ngöôøi khaùc chaáp chaët nôi taø kieán, thöôøng ñem ví duï veà nhaân aùc noùi vôùi nhieàu ngöôøi, khieán hoï chaáp chaët theo taø kieán aùc. Ngöôøi aáy laïi coøn thuyeát caùc phaùp töông tôï hoaëc chaúng phaûi laø chaùnh phaùp.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Na-ca truøng truï aùc hoûa thoï khoå thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Taát caû caùc noãi khoå coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Laïi coù noãi khoå naëng neà hôn, ñoù laø bò caây coïc saét ñaâm töø treân ñaàu xuyeân xuoáng phía döôùi, moät nöûa caém xuoáng ñaát, moät nöûa loù treân ñaàu.

Sau ñoù, coù truøng na-ca sinh ra ôû da, thòt môõ vaø taát caû caùc boä phaän cuûa thaân toäi nhaân, aên uoáng heát thaûy caùc boä phaän. Tröôùc tieân chuùng moå thuûng maïch, uoáng heát maùu, keá ñoù chuùng laàn löôït aên thòt, ñuïc xöông, uoáng tuûy, nhaám gaân, laøm ñöùt maïch, ñoát caùc loã treân thaân, nhoå loâng, loät da.

Keá ñoù, chuùng chui vaøo trong thaân ôû nôi coù nhieàu gaân ñeå phaù huûy tim roài uoáng nöôùc dòch. Tieáp theo chuùng phaù laù phoåi roài vaøo löng uoáng nöôùc dòch, sau ñoù chuùng phaù buïng roài duøng keàm löûa phaù beân döôùi haøm, röùt ñöùt löôõi ra ñem cho choù aên, vì löôõi ñaõ noùi lôøi aùc ñoäc, noùi nhaân ñieân ñaûo, noùi nhöõng thí duï phi phaùp.

Vì toäi aùc do löôõi gaây ra neân toäi nhaân ñaõ chòu taát caû löôùi khoå nhö vaäy. Do ñem taø kieán daïy cho ngöôøi khaùc vôùi taâm raát ñoäc aùc, khieán hoï chaáp chaët theo taø kieán, bò caùc nghieäp thaân, khaåu, yù huûy hoaïi, neân trong thôøi gian laâu daøi, ngöôøi aáy bò thieâu ñoát trong ñòa nguïc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt ñöôïc nôi ñoù roài, trong ba traêm ñôøi, hoï laøm ngaï quyû aên thaây cheát. Thoaùt ñöôïc kieáp quyû, hoï khoù ñöôïc laøm ngöôøi nhö con ruøa muø chui ñaàu vaøo loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì tuy ngöôøi khaùc phaïm pheùp vua nhöng hoï laïi maéc tai hoïa, ngheøo naøn, nhieàu beänh, leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc, khoâng ñöôïc töï do, aên nuoát thòt ngöôøi, nhöng laïi ñöôïc goïi laø ngöôøi. 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 vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân AÙm hoûa phong laø vuøng thöù möôøi laêm 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 ñuû thöù nghieäp chín muoài. Do nghieäp aùc, hoï bò ñoïa vaøo nguïc AÙm hoûa phong, nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï laïi maéc taø kieán cho raèng: Taát caû caùc phaùp coù caùi thöôøng coøn, coù caùi khoâng thöôøng coøn. Caùi khoâng thöôøng coøn laø thaân, caùi thöôøng coøn laø boán ñaïi.

Ngöôøi taø kieán nhö vaäy, ñem nhaân sai laàm, ví duï sai laàm noùi vôùi ngöôøi khaùc khieán hoï chaáp chaët theo taø kieán vaø tuøy hyû. Hoï ñem phaùp töông tôï vaø phi phaùp noùi vôùi nhieàu ngöôøi. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc AÙm hoûa phong chòu khoå naõo lôùn. Taát caû caùc khoå naõo coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc nguïc naøy ñeàu coù ñuû vaø taêng gaáp naêm laàn.

Laïi coù noãi khoå naëng neà hôn. Ñaõ thoaùt khoûi khoå naõo khoù thoaùt do nguïc toát gaây ra,

sau ñoù laïi vaøo nguïc AÙm hoûa caáp phong thoï khoå bò gioù döõ thoåi, toäi nhaân ôû treân hö khoâng

khoâng coù nôi nöông töïa, quay mau nhö baùnh xe, khoâng theå thaáy thaân. Sau khi thaân ñaõ xoay troøn, coù ñao gioù phaùt sinh baêm thaân naùt nhö laø naém caùt, phaân taùn khaép möôøi phöông. Keá ñoù, toäi nhaân soáng laïi, bò phaân taùn tieáp vaø soáng trôû laïi. Trong voâ soá naêm toäi nhaân thöôøng chòu khoå naõo cuøng cöïc nhö vaäy. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát thì hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt roài, trong naêm traêm ñôøi hoï sinh laøm loaøi ngaï quyû aên ñoà möûa. Keá ñoù, hoï sinh laøm loaøi suùc sinh ñoùi khaùt. 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 nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Kim cöông chuûy phong laø vuøng thöù möôøi saùu 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 nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Ngöôøi aáy laïi maéc taø kieán cho raèng: Theá gian sinh ra coù nhaân duyeân ban ñaàu, coù vaät thöôøng coøn, coù vaät voâ thöôøng, taát caû ñeàu laø nhaân duyeân aáy taïo ra. Hoï noùi khoâng ñuùng söï thaät, duøng ví duï taø vaïy, noùi lôøi phi phaùp maø gioáng nhö laø phaùp, khieán cho ngöôøi khaùc chaáp chaët nôi taø phaùp, boû maát chaùnh phaùp, ngaên trôû chaùnh phaùp, laøm theo taø kieán. Hoï ñaõ sai laàm khi noùi caùc phaùp laø thöôøng coøn, khoâng coù nhaân duyeân, khoâng chuyeån ñoäng, khoâng ñoåi khaùc, khoâng theå taïo ra gioáng nhö hö khoâng. Ngöôøi taø kieán ñoù khoâng phaân bieät ñuùng ñaén.

Do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi kia bò ñoïa vaøo nguïc Kim cöông chuûy phong thuoäc ñòa nguïc Tieâu nhieät chòu khoå naõo lôùn. Ngöôøi taø kieán bò caùc nghieäp thaân, khaåu, yù phaù hoaïi, laøm ngöôøi heøn keùm, ngaên trôû chaùnh phaùp, soáng theo phaùp baát thieän.

Do ngu si neân hoï ñi theo ñöôøng aùc, töï cho laø coù trí neân sinh taâm ngaõ maïn, töï yù phaân bieät, khoâng noùi lôøi chaân thaät, chòu khoå naõo lôùn. Taát caû caùc khoå naõo coù ôû caùc ñòa nguïc tröôùc, nguïc naøy ñeàu coù ñuû vaø coøn taêng gaáp naêm laàn. Ngoaøi ra, coøn coù noãi khoå naëng neà hôn, ñoù laø nguïc toát duøng keàm raát nhoû röùt töøng chuùt thòt baèng loã chaân loâng, röùt ñi röùt laïi lieân tuïc roài boû vaøo mieäng toäi nhaân baét hoï phaûi aên. Coù nhieàu con ong, voøi cöùng nhö kim cöông baùm vaøo thaân toäi nhaân, coù maùu noùng chaûy ra, vò maën nhö muoái. Nguïc toát boû maùu ñoù vaøo mieäng toäi nhaân baét phaûi uoáng. AÊn uoáng xong ñoùi khaùt taêng leân gaáp möôøi laàn, thieâu ñoát thaân taâm, bò nghieäp aùc löøa doái neân hoï töï aên thòt. AÊn xong thòt sinh trôû laïi. Do nghieäp aùc löøa doái neân hoï chòu khoå naõo lôùn trong voâ soá naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Thoaùt nôi aáy roài hoï sinh laøm ngaï quyû trong boán traêm ñôøi, aên ñoà baát tònh. Keá ñoù, trong naêm traêm ñôøi sinh laøm suùc sinh, laøm con löôn, con boï hung… bò ñoùi khaùt thieâu ñoát thaân. 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. Quan saùt

xong vò aáy khoâng thaáy vuøng thöù möôøi baûy. Nhö vaäy, ñaïi ñòa nguïc Tieâu nhieät khoâng coøn coù vuøng naøo khaùc nöõa. Ngöôøi taø kieán taïo nghieäp aùc nhö vaäy phaûi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp aùc.

Quan saùt möôøi saùu nguïc nôi ñaïi ñòa nguïc kia xong, Tyø-kheo aáy hieåu bieát nhö thaät.

Ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, thuaän theo chaùnh phaùp, quan saùt phaùp haønh, thaáy nhö vaäy roài moïi ngöôøi lieàn hoan hyû noùi: “Tyø-kheo naøy sieâng naêng baäc nhaát chöùng Ñòa thöù möôøi moät, coù theå chaám döùt ñöôøng sinh töû”.

Bieát ñöôïc ñieàu ñoù, Daï-xoa nôi ñaát vui möøng baùo cho Daï-xoa hö khoâng. Nhö ñaõ noùi

ôû tröôùc, hoï laàn löôït taâu cho ñeán trôøi Baát thieåu, thöa raèng ôû thoân ñoù, nöôùc noï, coù thieän nam kia chöùng ñaéc ñöôïc Ñòa thöù möôøi moät nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, khoâng ôû cuøng choã vôùi ma vöông, taâm khoâng thích vui ñuøa vôùi phieàn naõo, xa lìa tham duïc vaø sinh töû, nôi chaúng phaûi caûnh giôùi, khoâng chòu döøng ôû vôùi voâ bieân khoå naõo trong taát caû caùc coõi.

Tyø-kheo aáy quan saùt ñòa nguïc Hoaït, Haéc thaèng, Hôïp, Khieáu hoaùn, Ñaïi khieáu hoaùn, Tieâu nhieät vôùi caùc vuøng khaùc nhau, xong laïi quan saùt xem coøn coù ñòa nguïc naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù ñòa nguïc khaùc teân laø Ñaïi tieâu nhieät.

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 vaø taø kieán, neân hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Ñoái vôùi ngöôøi giöõ giôùi khoâng vi phaïm giôùi caám, giöõ giôùi ñaày ñuû khoâng bò thieáu soùt, ngöôøi thieáu nöõ trinh baïch, Tyø-kheo-ni ñöùng ñaén chöa töøng haønh daâm, chöa töøng phaïm giôùi, ngöôøi thöïc haønh theo ñuùng chaùnh phaùp, ngöôøi aáy khieán hoï bò thoaùi luøi hö hoûng. Hoï khoâng tin Phaät phaùp vaø nghó: “Phaät chaúng phaûi laø baäc Nhaát thieát trí, huoáng gì laø Tyø-kheo Taêng, Ni. Ñeä töû cuûa Phaät laøm sao coù haïnh thanh tònh, taát caû ñeàu laø noùi doái, giaû doái khoâng thaät. Phaät phaùp chaúng phaûi laø nôi boá thí ñeå ñöôïc phöôùc ñöùc, boá thí ñeå ñöôïc Nieát- baøn, keû phaøm taêng naøy cuøng Tyø-kheo-ni phaù huûy giôùi caám thì khoâng maéc toäi”.

Suy nghó aùc ñoäc nhö vaäy roài, hoï xaâm phaïm ñoàng nöõ, laøm cho Tyø-kheo-ni giöõ giôùi ñaùnh maát ñöùc haïnh cuûa ngöôøi tu, vi phaïm giôùi caám.

Do caùc nghieäp aùc veà thaân, khaåu, yù, hoï bò ñoïa vaøo nguïc Ñaïi Tieâu Nhieät chòu khoå naõo lôùn, coù thaân daøi moät do-tuaàn, raát meàm maïi, mòn hôn caû bô. Con maét coøn meàm hôn, naêm caên ñeàu raát meàm maïi, ngay caû saéc, thanh, höông, xuùc coøn coù theå gieát hoï huoáng gì laø caùc khoå khaùc.

Do nghieäp aùc quaù naëng neân thaân taâm hoï ñeàu meàm yeáu. Vì nghieäp aùc, neân toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc. Luùc saép cheát, hoï thoï nhaän quaû baùo hieän tieàn chòu ñuû caùc khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu.

Ba ngaøy tröôùc khi cheát, cho ñeán luùc cheát, toäi nhaân phaûi chòu noãi khoå nhö vaày: Hoï bò maát tieáng, khoâng noùi ñöôïc, tö töôûng raát hoaûng hoát, taâm yù phaân lieät, caùc thöùc hoaûng loaïn.

Laàn löôït nhö vaäy, saéc thaân boán ñaïi choáng traùi heát söùc khoå naõo. Ñòa ñaïi caøng cöùng chaéc, thaân theå caøng theâm xung khaéc, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân nhö gaân, maïch, xöông, tuûy ñeàu bò beá taéc vaø hö hoaïi, sinh khoå naõo lôùn nhö söõa cuïc môùi bò voø, eùp, chaø, neän. Ñòa ñaïi laø nhö vaäy.

Thuûy ñaïi taêng leân thì caùc boä phaän cuûa thaân: gaân, maïch raøng ròt voán khoâ nay ñeàu coù theå chín ruïc, laøm cheát truøng vaø boác ra muøi hoâi. Taát caû caùc cöûa baøi tieát ñeàu bò laáp, coå hoïng khoâng thoâng, löôõi thuït saùt yeát haàu, caùc khieáu chòu khoå, chaát dô baån chaûy khaép cô theå.

Luùc hoûa ñaïi taêng leân, taát caû caùc boä phaän treân thaân, gaân maïch ñeàu bò thieâu naáu, chòu khoå naõo lôùn, da coù maøu ñoû nhö ñoàng, trong ngoaøi ñeàu noùng, mieäng khoâ vaø raát khaùt, tim bò boác chaùy.

Khi phong ñaïi taêng leân thì coù traïng thaùi nheï nhaøng, vì thaân khoâ neân gioáng bay leân hö khoâng, roài rôi xuoáng trôû laïi, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu khoâ, beân trong heát thaûy caùc boä phaän cuûa thaân, caùc maïch, gioù lay ñoäng khoâng döøng, coù gioù teân laø Kim-taát-ba-la, gioáng kim löûa ñaâm vaøo khaép cho ñeán khi tinh tuûy khoâ, gioù Tyø-ba-la caét ñöùt da, thòt, môõ, xöông, tinh tuûy nhö laø chaët baèng buùa rìu, thoåi taát caû caùc caên, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân

ñeàu bò beá taéc, ñöôøng ñaïi tieåu tieän bò ngheõn khoâng thoâng, hôi thôû caïn khoâng ñieàu hoøa, coå hoïng khoâng thaúng, maét môø daàn, tai nghe aâm thanh khoâng ñaùng öa, muõi khoâng bieát ñöôïc muøi, löôõi khoâng neám ñöôïc vò, soáng muõi xieâu veïo, nhaân caên teo laïi, haäu moân ñau raùt nhö bò löûa lieám chòu khoå naõo lôùn, da bò phoàng leân, loâng toùc gioøn deã ruïng.

ÔÛ ñaây chæ noùi veà giai ñoaïn ba ngaøy ñeâm tröôùc khi ngöôøi gaây nghieäp aùc cheát, boán ñaïi xung khaéc döõ doäi, khoå naõo doàn eùp. Luùc thoï maïng chaám döùt, theá giôùi khaùc hieän ra, hoï töï thaáy taát caû nhaø cöûa nhö moät caùi maøn ñen vaø thaáy ngoïn löûa maøu ñen, nhö maøu ñöôïc thaáy trong giaác moäng. Töôùng aùc nhö vaäy chöa töøng taïm döøng, laïi thaáy sö töû, hoå vôùi hình saéc döõ tôïn, thaáy ñaày ñuû nhöõng hieän töôïng cöïc aùc, laïi nghe tieáng hoå gaàm döõ doäi neân hoï raát sôï haõi. Da bò saét maøi moøn gaàn heát, gioù chuyeån ñoäng leân phía treân, baét ñaàu töø moùng chaân, roài ñeán baøn chaân, keá ñoù laàn löôït ñeán caùc phaàn nhö baép chaân, ñaàu goái, ñuøi, hoâng, bao töû, tim, coå hoïng bò söng, mieäng khoâ caïn nöôùc mieáng, moät maét bò muø, thaáy trong hö khoâng coù nguïc toát caàm gaäy saét, toäi nhaân giô tay choáng ñôõ. Thaáy theá baø con baïn beø ñeàu noùi: “Ngöôøi naøy xoa vuoát hö khoâng”.

Tröôùc khi beá taéc, hôi thôû thoåi khaép thaân roài chaám döùt nhö cuûi heát löûa taét, boû theá gian naøy, sinh trong thaân trung höõu, nhaän quaû baùo töông öng vôùi nghieäp ñaõ taïo. ÔÛ trong thaân trung höõu, toäi nhaân chòu noãi khoå cuûa thaân aáy. Hoï thaáy thaân mình nhö thaân cuûa ñöùa beù taùm tuoåi nôi thôøi kyø con ngöôøi thoï taùm vaïn boán ngaøn tuoåi, chæ rieâng hoï laø töï thaáy thaân cuûa mình, coøn taát caû nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu khoâng thaáy. Thaân töù ñaïi cuûa hoï nhoû beù ñeán ñoä khoâng thaáy, khoâng bò ñoái khaùng, coù theå ñi xuyeân qua nuùi Tu-di maø khoâng gaëp trôû ngaïi, töï thaân khoâng ngaên ngaïi, nuùi Tu-di khoâng ngaên ngaïi huoáng gì laø nuùi khaùc.

ÔÛ trong thaân trung höõu, ngöôøi aáy töï thaáy thaønh saét toái ñen vaø töï chui vaøo ñoù. Do nghieäp aùc, hoï thaáy taát caû loâng treân thaân ñeàu chaùy, laïi thaáy nguïc toát laáy daây saét ñen troùi tay roài troùi chaân hoï. Daây saét ñen raát ñoäc, cöùng vaø coù maøu ñaùng sôï.

Keá ñoù, hoï bò daây troùi quaán khaép thaân, khoâng soùt choã naøo, thaáy mình bò daây saét troùi quanh vaø chaéc nhö vaäy.

Toäi nhaân thoï nhaän caûnh giôùi saéc, thanh, höông, vò, xuùc khoâng ñaùng öa. Do nghieäp aùc, maét hoï thaáy hình aûnh döõ daèn ñaùng sôï. Ñoù laø hình aûnh nguïc toát vôùi con maét phaùt löûa thieâu ñoát, taïo ra nhieàu maøu saéc xaáu xí, giô tay ra veû giaän döõ, taâm khoâng vui thích.

Laïi nöõa, tai nghe lôøi khoâng ñaùng öa neân taâm khoâng thích thuù. Lôøi ñoù nhö vaày: “Ngöôøi naøy chính laø ngöôøi taïo nhieàu nghieäp aùc, caùc nghieäp thaân, khaåu, yù khoâng toát taïo ra haønh vi aùc ôû nhöõng vuøng ñaát quyù baùu laø coõi ngöôøi, töï löøa doái mình, khoâng tö duy chaân chaùnh veà möôøi nghieäp thieän, laøm vieäc baát thieän, thöôøng laøm vieäc hö doái, khoâng ñöôïc cuûa baùu toát ñeïp. Taát caû duïc laïc ñeàu gioáng nhö dao, löûa, chaát ñoäc, nhö rôi xuoáng töø bôø hieåm. Hoï bò tham duïc löøa doái, bò phuï nöõ khaùc ñaùnh löøa neân coù haønh ñoäng aùc.

Hoï khoâng kheùo quan saùt, taïo ra ba loaïi nghieäp aùc. Ngöôøi ngu aáy töï gaây nghieäp aùc, neân nay ta baét vaøo ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät cho chòu ñaày ñuû voâ löôïng loaïi khoå naõo, ñeå sau naøy hoï khoâng daùm taïo nghieäp aùc nöõa. Ñeå quôû traùch ngöôøi ôû trong thaân trung höõu ñang buoàn raàu voâ haïn vì xa vôï con, nguïc toát noùi keä:

*Nöõ saéc laø ngöôøi baïn Nhö giaëc khoâng lôïi ích Laøm hö hoûng con ngöôøi Daãn ñeán ñòa nguïc toái. Trong heát thaûy giaëc aùc*

*Khoâng gì baèng giaëc nghieäp*

*Ba nghieäp aùc troùi buoäc Khieán ta vaøo ñòa nguïc. Moät mình taïo nghieäp aùc Chòu quaû xaáu moät mình Moät mình ñeán choã aùc Khoâng baïn beø cuøng ñi. Ngöôøi naøo thöôøng laøm aùc Roài nhôø ngöôøi khaùc cöùu Töï mình laøm mình chòu Ngöôøi kia khoâng theå cöùu. Vì sao oâng ngu si*

*Bò vôï con löøa doái Ñoái vôùi Tyø-kheo-ni Do si neân laøm aùc. Ñôøi naøy vaø ñôøi sau*

*Keû thuø thöôøng ñi theo Keû thuø hung döõ nhaát Hieän heát thaûy choã aùc. Töï mình gaây nghieäp aùc Nhö ñoäc, ñao vaø löûa Ngöôi töï gaây nghieäp aùc Nay phaûi töï nhaän chòu.*

*Ngöôøi naøo maø taïo nghieäp Ngöôøi aáy chòu quaû baùo Khoâng keå ñaàu, giöõa, cuoái Khoâng ñôøi naøy, ñôøi sau. Ngöôøi naøo taùn loaïn yù Khoâng quan saùt chaân chaùnh Do tham ñaém laïc thuù*

*Taïo ra nghieäp baát thieän. Ngöôøi ngu si loaïn taâm Taêng tröôûng phaùp baát thieän*

*Khoâng quan saùt chaân chaùnh Taïo ra caùc nghieäp aùc.*

*Taâm hay löøa chuùng sinh Khieán con ngöôøi tham lam Khieán ta vaøo ñòa nguïc Ñeán choã raát toái taêm.*

*Bò toái taêm che laáp*

*Khoù thaønh töïu chaùnh phaùp Ngöôøi naøo khoâng öa phaùp Thì seõ luoân chòu khoå.*

*Ngöôøi naøo taâm vaéng laëng Caûnh giôùi khoâng huûy hoaïi Ngöôøi aáy ñeán coõi laønh*

*Coøn ngöôi thì ñeán ñaây.*

Ngöôøi taïo nghieäp aùc thì thaân, khaåu, yù ñeàu taïo nghieäp baát thieän. Quôû traùch xong, nguïc toát toáng toäi nhaân vaøo ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät ngöûi muøi phaân hoâi thoái, caáu ueá, löôõi neám vò noùng cöùng baån thæu, coù höông vò ñaùng chaùn. Thaân tieáp xuùc vôùi vaät raát suø sì, coù gioù döõ thoåi ñeán nhö dao, löûa chaïm vaøo thaân.

Naêm caûnh giôùi raát ñaùng sôï. Do lo sôï neân toäi nhaân bò khieáp vía ñoái vôùi töôùng ñòa nguïc ñaõ thaáy luùc tröôùc vaø bò nguïc toát coät chaët coå hoïng, bò gioù nghieäp thoåi daét ñeán ñòa nguïc, khoâng ñöôïc töï do.

Nguïc toát coù dieän maïo döõ daèn, tay chaân raát noùng, vaën veïo thaân hình. Thaáy vaäy, toäi nhaân raát hoang mang, lo sôï.

Nguïc toát roáng nhö saám, laøm cho toäi nhaân caøng theâm sôï haõi. Nguïc toát caàm dao beùn, buïng raát lôùn coù maøu nhö maây ñen, maét phaùt löûa nhö ñeøn, raêng nhö moùc beùn, caùnh tay raát daøi, muùa may taïo theá, khuyønh roäng vai giô vuoát nhö muõi nhoïn beùn, phaùt löûa, caùnh tay thoâ cöùng, maïch phình tröông, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu thoâ thaùo. Nguïc toát mang ñuû loaïi hình daïng ñaùng sôï, baét toäi nhaân ñem ñi qua saùu möôi taùm traêm ngaøn do-tuaàn ñaát lieàn, bieån caû, chaâu luïc, thaønh aáp, beân caïnh bôø bieån, laïi ñi ba möôi saùu öùc do-tuaàn, töø töø haï xuoáng möôøi öùc do-tuaàn.

Do gioù nghieäp thoåi hoï môùi ñi xa nhö theá. Söùc maïnh cuûa gioù nghieäp, taâm khoâng theå löôøng xeùt, khoâng theå ví duï ñöôïc. Caûnh giôùi ôû nôi ñoù, söùc cuûa maët traêng, maët trôøi vaø gioù khoâng theå ñeán ñöôïc, chæ coù gioù nghieäp, thöù gioù hôn heát caùc loaïi gioù laø coù theå daãn toäi nhaân ñeán nôi aáy. Ñeán nôi roài, toäi nhaân bò nguïc toát quôû traùch nhö tröôùc.

Quôû traùch xong, do nghieäp aùc troùi buoäc neân toäi nhaân höôùng tôùi ñòa nguïc, nôi aáy coù nguïc toát daét toäi nhaân ñeán ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät.

ÔÛ trong boùng toái, toäi nhaân aáy thaáy trong ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät löûa chaùy phöøng phöïc khaép nôi. Ñòa nguïc roäng naêm ngaøn do-tuaàn khoâng taêng, khoâng giaûm.

Caùch ñòa nguïc ba ngaøn do-tuaàn ñaõ nghe tieáng toäi nhaân la khoùc neân hoï buoàn raàu, hoaûng sôï vaø khoå naõo. Ñaõ chòu voâ löôïng khoå ñau döõ doäi, khoù chòu ñöïng, laïi nghe tieáng toäi nhaân la khoùc neân hoï lo saàu, sôï haõi vaø voâ cuøng khoå naõo. Ñaõ chòu voâ löôïng khoå ñau döõ doäi, khoù chòu ñöïng, laïi nghe toäi nhaân nôi ñòa nguïc gaøo khoùc suoát voâ löôïng naêm, hoï caøng sôï haõi gaáp boäi.

Sau khi daét toäi nhaân ñeán ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät, ñeå quôû traùch toäi nhaân, nguïc toát ñaõ noùi keä:

*Ngöôi nghe tieáng ñòa nguïc*

*Ñaõ sôï haõi nhö vaäy Huoáng gì bò thieâu chaùy Nhö laø thieâu coû khoâ.*

*Löûa thieâu chaúng ñaùng sôï Nghieäp aùc thieâu môùi lo Löûa thieâu coù theå daäp Nghieäp thieâu khoâng theå taét. Löûa khoâng ñeán ñòa nguïc Löûa khoâng coù ñi theo Ngöôi chaâm löûa nghieäp aùc Bò thieâu töøng phuùt giaây.*

*Ai gaây löûa nghieäp aùc*

*Bò thieâu ôû ñòa nguïc Neáu daäp löûa nghieäp aùc Thì khoâng sôï ñòa nguïc.*

*Ngöôøi naøo töï thöông thaân Laïi sôï haõi ñòa nguïc Ngöôøi aáy lieàn boû aùc Khoâng chòu khoå naõo lôùn. Ngöôøi xaû boû nghieäp aùc*

*Taâm thöôøng kheùo quan saùt Thaân, mieäng, yù ñeàu thieän Caùch Nieát-baøn khoâng xa. Ai thöôøng coù taâm aùc*

*Luoân luoân bò si meâ Thì phaûi ñoïa ñòa nguïc Coøn rôi leä laøm gì?*

*Gaây khoå maéc quaû khoå Dieät khoå ñöôïc quaû vui Nghieäp aùc ñaàu, giöõa, sau Gaây khoå cho chuùng sinh. Laøm ngöôøi, ngöôi gaây aùc Taïo ra nhieàu nghieäp aùc Neân nay saép nhaän chòu Quaû baùo aùc nhö vaäy.*

*Ngöôøi naøo gaây nghieäp aùc Thì seõ ñeán nôi aùc*

*Coøn ai taïo nghieäp laønh Thì ñi ñeán choã laønh.*

*Ñaâu coù chuyeän taïo aùc Maø laïi höôûng quaû vui Quaû vui chæ coù ñöôïc*

*Khi khoâng soáng ñieân ñaûo. Töø ñôøi xöa ñeán nay*

*Laøm laønh ñöôïc quaû vui Ngöôøi naøo gaây nghieäp aùc Thì nhaän laáy quaû khoå.*

*Nhaân duyeân thì töông tôï Ñieân ñaûo khoâng thích hôïp Ñaõ taïo nhaân töø tröôùc*

*Neân nhaän quaû baùo naøy.*

Nguïc toát quôû traùch toäi nhaân ñaõ taïo nghieäp aùc hieän höõu trong thaân trung höõu saép vaøo ñòa nguïc. Chæ nghe quôû traùch, toäi nhaân ñaõ sôï noåi da gaø, huoáng gì laø nhìn thaáy caûnh ñòa nguïc. Khi ñaõ thaáy löûa ñòa nguïc chaùy höøng höïc naêm aám cuûa toäi nhaân ñeàu laïnh run. Hoï thaáy khoù chòu ñoái vôùi löûa höøng höïc ôû ñaáy.

Do tham neân khôûi taâm chaáp thuû, thuû laø nhaân duyeân cuûa höõu, ôû taát caû caùc coõi ñeàu nhö vaäy. Höõu laø nhaân duyeân cuûa sinh. Vì toäi nhaân coù nghieäp aùc laø saùt sinh, troäm caép, taø

haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, laïi coù taø haïnh laø cöôõng böùc Tyø-kheo-ni laøm vieäc daâm duïc, trong khi hoï laø ngöôøi hieàn thieän khoâng coù taâm tham duïc, giöõ giôùi trong saïch. Do laøm vaø tích tuï nghieäp aùc naøy khieán theá löïc cuûa noù raát cöùng chaéc, neân hoï chòu quaû baùo sau: Coù ñaùm löûa lôùn cao naêm traêm do-tuaàn, roäng hai traêm do-tuaàn, boác chaùy döõ doäi. Ngöôøi aáy bò söùc maïnh cuûa nghieäp aùc neùm thaân hoï vaøo löûa moät caùch nhanh choùng, nhö bò neùm ôû bôø bieån ven nuùi lôùn, khoâng coù choã ñeå baùm víu, toäi nhaân rôi thaúng vaøo khoái löûa lôùn.

Söùc maïnh ôû nôi ñòa nguïc keùo toäi nhaân vaøo beân trong choán coù löûa chaùy höøng höïc. Do nghieäp aùc, coù moùc saét noùng tröôùc tieân moùc chaân hoï khieán loän ñaàu vaøo löûa. Khi toäi nhaân ñaõ vaøo trong löûa ñòa nguïc roài thì laàn löôït bò thieâu caùc boä phaän nhö maét, da ñaàu, xöông ñaàu, xöông maët, raêng, xöông haøm, xöông coå, xöông coät soáng, xöông soï, cuoáng hoïng, tim, bao töû, ruoät giaø, ruoät non, xöông hoâng, caên, xöông ñaàu goái, baép chaân, coå chaân, ngoùn chaân.

Do nghieäp aùc, tröôùc heát toäi nhaân vaøo trong boàn löûa lôùn, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân bò thieâu döõ doäi. Bò thieâu xong, hoï soáng laïi chòu khoå khoâng döùt. Noãi khoå ñoù raát lôùn, töông öng vôùi nghieäp raát naëng maø hoï ñaõ gaây khi laøm ngöôøi.

Sau khi bò thieâu döõ doäi trong boàn löûa, toäi nhaân bò rôi xuoáng ñaát kim cöông phaùt löûa. Vì lo sôï hoï giô tay choáng ñôõ, khi vöøa chaïm ñaát lieàn bò boàng leân, nhö laø traùi caàu leân xuoáng khoâng döøng, naûy leân rôi xuoáng moät caùch mau choùng. Hoï ñöa tay choáng ñôõ, gaøo roáng la khoùc, rôi xuoáng roài naûy leân, keâu la lieân tuïc.

Nhöõng löôùi löûa lôùn phuû kín thaân hoï, neân luùc bò naûy leân hö khoâng hoï cuõng bò thieâu nhö khi vaøo trong löûa.

Qua voâ löôïng naêm, hoï bò boàn löûa lôùn cuûa ñòa nguïc thieâu ñi, ñoát laïi khoâng ngöøng, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân bò thieâu roài sinh trôû laïi.

Ñeán khi heát haïn ñöôïc ra khoûi boàn löûa, do nghieäp aùc, nguïc toát chaúng phaûi laø chuùng sinh, nhöng toäi nhaân thaáy vaø cho ñoù laø chuùng sinh. Nguïc toát caàm keàm saét phaùt löûa noùng gaáp hai laàn ñaùm löûa noùi ôû tröôùc.

Vì sao keàm laïi noùng nhö vaäy?

Do saùt sinh neân bò boàn löûa thieâu. Do hai nghieäp aùc laø saùt sinh vaø troäm cöôùp neân keàm noùng gaáp hai laàn. Nguïc toát khoâng phaûi laø chuùng sinh ñaõ duøng keàm keïp toäi nhaân ngoài leân moùc saét phaùt löûa treân ñaát saét noùng, moùc saét phaùt löûa ñi vaøo theo ñöôøng ñaïi tieän vaø ñi ra beân löng, hoaëc ñi ra treân ngoaøi thaân, noùi roäng nhö tröôùc.

Khi hoï ñaõ ngoài, noãi khoå taêng leân gaáp ba, bò saét beùn, noùng caét nhaân caên vaø ngoaïi thaân. Vì sao noãi khoå laïi taêng gaáp ba laàn? Ñoù laø saùt sinh, troäm caép vaø taø haïnh, do nhaân duyeân naøy hoï phaûi chòu khoå gaáp ba.

Gioáng nhö ngöôøi thôï reøn hoaëc hoïc troø cuûa anh ta duøng beã reøn thoåi vaøo loø, huùt gioù ñaày vaøo trong tuùi da vaø thoåi ra laøm löûa chaùy höøng höïc. Cuõng nhö vaäy, ngöôøi taïo nghieäp aùc do tích tuï ñaày nghieäp aùc neân goïi laø ngöôøi aùc.

Ngöôøi taïo nghieäp aùc vaø ñeä töû anh ta tích chöùa ñaày nghieäp neân goïi laø gioù nghieäp; haønh daâm vôùi phuï nöõ laø nöôùc noùng trong loø reøn; vieäc toäi nhaân keâu gaøo thaät to laø thoåi vaø ñoát döõ doäi; chöùa nhieàu nghieäp baát thieän laø ngöôøi bò nhieàu nghieäp baát thieän thieâu ñoát chòu khoå naõo cuøng cöïc. Do nhaân duyeân aáy ôû trong ñòa nguïc hoï chòu noãi khoå gaáp ba. Ñoù laø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh.

Nguïc toát hoûi ngöôøi coù nghieäp chaúng laønh neân bò löûa lôùn ñoát, ñang nhaên maët lo sôï trong ñòa nguïc:

–Caùi gì laøm oâng lo, vieäc gì laøm oâng khoå. Ngöôøi chòu khoå lieàn traû lôøi:

–Nay toâi ñang chòu noãi khoå lôùn tuy vaäy vaãn coù theå chòu ñöïng noåi, nhöng noãi khoå vì khaùt thì khoâng chòu ñöïng ñöôïc.

Nghe vaäy, nguïc toát laïi ñöa hoï ñeán soâng döõ coù teân Soùng ñaùng sôï. Soâng coù ñaày nöôùc ñoàng soâi, troän vôùi nöôùc chì, thieác soâi raát noùng, ngoaøi ra coøn coù nhieàu cuïc saét noùng phaùt löûa. Bôø soâng raát hieåm trôû. Ai thaáy soâng aáy cuõng ñeàu raát lo sôï. Neáu nghe tieáng cuûa noù thì caøng khieáp vía. Nguïc toát laáy baùt saét noùng ñöïng ñaày nöôùc ñoàng vaø chì, thieác noùng ñöa cho toäi nhaân roài noùi:

–Ngöôi coù theå uoáng.

Do khaùt, toäi nhaân ñöa hai tay böng uoáng vì töôûng laø nöôùc.

Do nghieäp aùc, nöôùc ñoù laàn löôït thieâu moâi, löôõi, cuoáng hoïng vaø toaøn thaân roài ñi ra ngoû döôùi.

Laïi coù thöù löûa noùng gaáp boäi. Do nghieäp gì maø coù quaû baùo nhö vaäy? Ñoù laø saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, laø ngöôøi ñaõ thoï giôùi maø töï uoáng röôïu, laïi ñöa cho ngöôøi xuaát gia giöõ giôùi uoáng. Quaû baùo cuûa nghieäp khieán hoï chòu noùng vaø khaùt nöôùc, ôû trong ñòa nguïc phaûi uoáng nöôùc ñoàng soâi.

Tyø-kheo giöõ giôùi ôû trong chuùng Taêng khoâng bieát laø röôïu, cho ñoù laø thöùc uoáng trong saïch nhöng thaät ra ñoù laø röôïu, röôïu laø chaát ñoäc, khi ñaõ caàm roài thì khoâng theå xaû boû, vì sôï chuùng Taêng bieát neân hoï leùn uoáng.

Do nghieäp aùc naøy, hoï khoâng theå boû nöôùc ñoàng soâi ôû trong ñòa nguïc vaø voäi vaøng uoáng vì khaùt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp uoáng röôïu.

Luùc ôû nhaø Ñaøn-vieät, do sôï maát loøng thí chuû, thaày Sa-moân khoâng ñoå ñi maø uoáng röôïu. Quaû baùo cuûa nghieäp naøy laø nguïc toát laïi hoûi toäi nhaân:

–Ngöôi lo sôï ñieàu gì? Toäi nhaân ñaùp:

–Nay toâi sôï ñoùi, trong caùc thöù khoå maø toâi ñang chòu, noãi khoå vì ñoùi laø hôn heát.

Nghe xong, ôû trong soâng noùng coù nhöõng ngoïn soùng ñaùng sôï ñang boác löûa, nguïc toát laáy saét voø laïi cho buøng chaùy gaáp naêm laàn vaø noùi vôùi toäi nhaân:

–Ñaây laø thöùc aên.

Do nghieäp aùc laøm si meâ, toäi nhaân nghó: “Nay thöùc aên ñaõ ñeán” vaø laáy aên ngay.

Nhö ñaõ noùi roäng ôû tröôùc, ñaàu tieân cuïc saét ñoù thieâu moâi toäi nhaân, xong laàn löôït thieâu caùc boä phaän khaùc roài ñi ra theo ngaû döôùi.

Do söùc cuûa nghieäp aùc, hoï thöôøng khoâng cheát, löôõi sinh trôû laïi, meàm maïi hôn caùnh hoa sen, thaân sinh trôû laïi vaø non nôùt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc.

Vò Tyø-kheo quan saùt do quaû baùo gì maø ngöôøi kia sinh trôû thaønh coøn non nôùt? Vò aáy thaáy, nghe, bieát Nhö Lai nhö ngoïn ñeøn ñaõ noùi nhö vaày:

–Ngöôøi naøo saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, ñöa röôïu cho ngöôøi khaùc uoáng, laïi coøn noùi laùo thì maéc quaû baùo. Ngöôøi naøo phaïm giôùi, haønh ñoäng troáng roãng, laïi baûo laø: “Toâi trì giôùi vaø aên ñoà aên cuûa chuùng Taêng thì maéc quaû baùo nhö vaäy”.

Nguïc toát laïi hoûi toäi nhaân:

–Löôõi ngöôi ñaõ bò thieâu phaûi khoâng?

Toäi nhaân ngu si gaây nghieäp aùc theø löôõi cho nguïc toát xem. Löôõi raát meàm maïi nhö caùnh hoa sen, roäng nöûa do-tuaàn. Do nghieäp noùi laùo, nguïc toát duøng caøy caøy voâ löôïng laàn treân löôõi toäi nhaân khieán noù bò phaù naùt. Ñau ñôùn quaù toäi nhaân reân la inh oûi. Do nghieäp noùi

laùo, toäi nhaân chòu khoå lôùn trong thôøi gian raát laâu ñeán voâ löôïng naêm. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc maø hoï tích tuï.

Sau khi chòu khoå nhö vaäy, hoï vaãn chöa thoaùt khoûi ñòa nguïc. Nguïc toát laïi noùi keä traùch hoï:

*Nhö ngöôi tieác thaân maïng Ngöôøi khaùc cuõng nhö vaäy Ngöôi saùt sinh nhö vaäy Thì nghieäp aùc phaûi ñeán.*

*Ngöôøi ñôøi thaø boû maïng Ñeå tích chöùa cuûa caûi Sao laïi laáy cuûa ngöôøi Laøm vaät rieâng cuûa mình. Moïi ngöôøi ñeàu yeâu vôï*

*Hôn chính baûn thaân mình Ngöôi si meâ nhieãm duïc Sao xaâm phaïm vôï ngöôøi? Ngöôøi naøo maø uoáng röôïu Khoâng theå naøo giaùc ngoä Loãi lôùn nhaát trong phaùp Vì sao ngöôi uoáng röôïu. Trong löôõi phaùt chaát ñoäc Moïi ngöôøi ñeàu khoâng tin Sao ngöôi khoâng xaû boû Thoùi xaáu voïng ngöõ aáy.*

*Naêm loaïi aùc nghieäp naøy Taâm ngöôøi raát öa thích Neân nay phaûi nhaän chòu Söï buoàn khoå phaùt sinh. Nghieäp aùi nhö chaát ñoäc Nôi löûa chaùy ñaùng sôï.*

Nguïc toát quôû traùch toäi nhaân nhö theá. Quôû traùch xong, do nghieäp cuûa chính hoï taïo ra nhö daáu aán khieán caû ngaøy laãn ñeâm hoï thöôøng chòu khoå lôùn, goàm voâ löôïng loaïi raát cöùng chaéc. Nhö voâ löôïng haønh vi baát thieän, hoï chòu voâ löôïng loaïi khoå naõo. Quaû maø hoï laõnh töông töï nhö nhaân ñaõ gaây.

Quaû khoå naøy laø do haït gioáng chöùa ñaày nghieäp aùc. ÔÛ trong ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät goàm ñuû nghieäp aùc. Ngöôøi gaây nghieäp aùc thì chòu quaû baùo khoå. Ngöôøi chöùa nhieàu nghieäp thieän thì höôûng ñaày ñuû quaû vui.

Toäi nhaân chòu khoå nhö vaäy trong voâ löôïng naêm, nghieäp aùc nhö laø keû thuø gaây ra nhieàu tai hoïa, thieâu naáu nhö vaäy.

Neáu thoaùt ñöôïc nôi ñoù, vì muoán ñöôïc cöùu giuùp, che chôû toäi nhaân chaïy ñeán nôi khaùc, thaáy ôû ñaèng xa coù röøng caây raát toát. Nôi toái taêm ñoù coù nhieàu choù lôùn, teân Tröông khaåu ñaïi löïc chaïy raát mau, mieäng baèng kim cöông, tieáng suûa nghe raát gheâ rôïn, soáng ñaày khaép röøng. Thaáy röøng caây, toäi nhaân mau choùng chaïy vaøo. Taát caû caùc choù döõ ñeàu ñuoåi theo toäi nhaân. Ñaàu tieân chuùng aên ngoaïi thaän, roài aên thòt, da, gaân, nam caên, maïch vaø caùc huyeät, xöông vaø ñoát xöông, taát caû caùc phaàn cuûa thaân ñeàu bò aên heát khoâng coøn soùt moät chuùt gì duø

baèng haït caûi.

Sau ñoù toäi nhaân soáng laïi laøm thöùc aên cho choù döõ trong moät thôøi gian laâu daøi. Do gieát chuùng sinh ñeå aên thòt neân hoï chòu quaû baùo nhö vaäy.

