KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 12**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 8)**

Laïi nöõa, quaû baùo cuûa vieäc troäm caép laø: Do nghieäp aùc, ôû trong ñòa nguïc thaáy taøi saûn cuûa mình bò ngöôøi khaùc cöôùp ñoaït, lieàn ñuoåi theo vaø bò nguïc toát duøng dao saét beùn toùm laáy, chaët, caét, khieán cho töøng ñöôøng maïch ñeàu bò ñöùt, ñöùt roài sinh trôû laïi. Laïi coù nhöõng toäi nhaân khaùc chay voäi ñeán, bò nguïc toát baét, duøng dao, kích, chaøy, goâng phaùt löûa chaët, ñaâm, giaõ, ñaùnh. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp troäm caép. Hoï chòu nhö vaäy trong voâ löôïng naêm, ñeán khi nghieäp baùo heát môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù.

Ngöôøi taø haïnh thì thaáy vôï mình bò troâi trong soâng tro, keâu la raát lôùn, bò soùng döõ xoâ ñaåy, coù ngöôøi troài leân, coù ngöôøi chìm xuoáng. Hoï keâu goïi toäi nhaân: Toâi ñang ôû trong soâng tro aùc hieåm naøy, khoâng ai cöùu giuùp, anh coù theå cöùu toâi thoaùt khoûi tai naïn naøy khoâng?

Bò nghieäp aùc laøm taâm si meâ, nghe la khoùc, toäi nhaân loäi xuoáng soâng tro vaø taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu laäp töùc bò tro laøm thoái raõ khoâng coøn soùt moät chuùt baèng haït caûi, chæ coøn trô xöông. Sau ñoù thòt sinh trôû laïi. Thòt ñaõ sinh roài, toäi nhaân laïi thaáy ngöôøi vôï luùc tröôùc ñang keâu cöùu trong soâng tro. Toäi nhaân chaïy veà phía tröôùc vaø ngöôøi phuï nöõ aáy cuõng chaïy voäi veà phía toäi nhaân. Khi ñaõ ñeán saùt nhau, toäi nhaân muoán oâm ngöôøi phuï nöõ, ngöôøi nöõ cuõng oâm laáy anh ta.

Nhöng ngöôøi phuï nöõ coù thaân baèng saét noùng löûa chaùy höøng höïc, coù moùng baèng saét beùn nhoïn. Khi oâm ñöôïc toäi nhaân roài, coâ ta lieàn caáu xeù khieán thaân theå toäi nhaân tan naùt heát chæ coøn trô xöông, khaép thaân theå toäi nhaân toaøn laø maùu vaø löôùi gaân. Do taâm tham duïc che laáp, toäi nhaân thaáy phuï nöõ vaø laïi chaïy vaøo soâng tro. Suoát voâ löôïng naêm, hoï bò cuoán troâi, bò thieâu ñoát döõ doäi. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi ñoù. Khi sinh trôû laïi, hoï bò ñoùi khaùt thieâu ñoát, chaïy rong khaép nôi, thaáy coù soâng vaø ao nöôùc raát trong. Vì muoán ñöôïc nöôùc maùt, hoï voäi chaïy ñeán. Soâng vaø ao chöùa ñaày nöôùc chì, thieác soâi vaø coù nhieàu raén ñoäc ñaày khaép trong ñoù.

Quaù khaùt vaø noùng, toäi nhaân lieàn uoáng nöôùc chì, thieác soâi aáy vaø raén ñoäc, raén ñoäc naøy laø do nghieäp aùc taïo ra. Raén raát nhoû, coù theå chui vaøo mieäng toäi nhaân. Khi ñaõ vaøo buïng roài, chuùng lôùn daàn leân, bao töû cuûa toäi nhaân cuõng to leân.

Raén aùc ôû trong thaân vaø caén heát moïi thöù trong ñoù. Tröôùc tieân noù caén ruoät non vaø moå aên. Ñoù laø do loãi phaù giôùi uoáng röôïu.

Do nghieäp aùc löøa doái, suoát voâ löôïng naêm, hoï bò raén caén, bò nöôùc chì, thieác thieâu, bò thieâu bò caén cheát roài sinh trôû laïi. Ñoù laø do ñaõ thoï giôùi khoâng uoáng röôïu maø laïi phaù giôùi.

Laïi nöõa, do nghieäp aùc noùi laùo, hoï bò raén caén, chòu khoå naõo lôùn trong voâ löôïng naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi ñoù.

Thoaùt khoûi nôi ñoù roài, hoï chaïy buûa khaép nôi vaø gaëp quaû baùo khoâng coù taâm Töø bi. Nghieäp aùc taïo ra chuùng sinh noùi vôùi toäi nhaân: Vì sao khoâng coù toäi vaø bò thieâu, khoâng coøn nôi naøo khaùc hay sao maø soáng ôû ñaây, ta seõ chæ cho ngöôi moät nôi khieán ngöôi ñöôïc vui.

Noùi xong, nguïc toát toùm toäi nhaân ñem ñeán nôi khaùc trong ñòa nguïc. Nôi aáy khaùc bieät

vaø toäi nhaân nhaän ñöôïc nhieàu khoå naõo khaùc.

Nguïc toát gaây cho toäi nhaân ñuû loaïi khoå naõo, ôû taát caû caùc nôi löûa lôùn thieâu ñoát, toäi nhaân chòu ñuû loaïi khoå, bò bôø hieåm bao quanh, khi thieâu ñoát khaép choán.

Keá ñoù, toäi nhaân laïi vaøo vuøng Ñaïi thaân aùc hoáng ñaùng sôï, thöôøng bò thieâu naáu, chòu khoå nhö vaày: Thaân meàm vaø lôùn ñeán möôøi do-tuaàn.

Sau ñoù hoï laïi vaøo vuøng Hoûa keá, chòu khoå naõo lôùn. Vuøng Hoûa keá coù löûa noùng nhaát trong taát caû caùc loaïi löûa. Vuøng naøy thöôøng coù möa caùt löûa thieâu naáu toäi nhaân. Caùt daøy ñaëc nhö möa muøa haï.

Coù nôi khaùc teân Hoäi phí nhieät. Nôi ñaây thöôøng bò löûa toái taêm thieâu naáu, khieán thaân theå toäi nhaân phoàng to gioáng nhö tuùi da.

Laïi coù vuøng teân Traù-traù-traù-teâ, taát caû toäi nhaân ôû nôi nguïc ñoù duøng caùc boä phaän cuûa thaân coï xaùt, caét cöùa laãn nhau, chòu khoå naõo lôùn.

Coù nôi khaùc teân Phoå thoï nhaát thieát töø sinh khoå naõo. Toäi nhaân bò naáu döõ doäi, chòu khoå naõo cuøng cöïc. Nôi naøy coù nhieàu choù, sö töû, chim thöùu, heo, raén raát hung döõ ñaùng sôï. Taát caû ñeàu gaây khoå cho toäi nhaân.

Laïi coù soâng döõ teân Bì-ña-la-ni, aùc thieâu aùc phieâu, thieâu naáu toäi nhaân chín ruïc. Soâng coù tro noùng, ñoàng ñoû, chì, thieác phaùt löûa soâi suøng suïc. Caùc thöù ñoù goàm traêm ngaøn loaïi. Toäi nhaân bò cuoán troâi vaø thieâu naáu döõ doäi.

Coù nôi khaùc teân Voâ giaùn aùm, toäi nhaân vaøo trong ñoù bò löûa toái thieâu naáu, chòu ñuû loaïi khoå.

Laïi coù nôi teân Khoå man, toäi nhaân vaøo trong ñoù bò thieâu naáu khoå sôû, baùnh xe saét noùng phaùt löûa quay ôû treân ñaàu, cöa, caét, moå, xeû taát caû caùc boä phaän cuûa thaân.

Thoaùt ñöôïc roài, hoï laïi ñeán nôi khaùc teân laø Vuõ luõ man ñaåu taåu vaø laïi bò thieâu, naáu, toaøn thaân ñeàu boác chaùy, thieâu xong hoï bò nguïc toát duøng dao löûa, ñaâm, chaët ñeán traêm ngaøn laàn.

Thoaùt ñöôïc roài, hoï laïi ñeán vuøng Man khoái oâ vaø laïi bò thieâu ñoát, thaân vaø xöông cuûa toäi nhaân ôû nôi aáy gioáng nhö tuyeát, trong thaân sinh ra löûa. Caùc toäi nhaân caàm dao beùn chaët, roùc laãn nhau caû traêm ngaøn naêm.

Keá ñoù, hoï laïi vaøo vuøng Bi khoå hoáng vaø thöôøng bò thieâu naáu, khi bò naáu hoï keâu roáng raát to. Taát caû caùc ñòa nguïc khaùc khoâng coù tieáng roáng nhö vaäy.

Ñöôïc thoaùt nôi ñoù roài, hoï laïi vaøo vuøng Ñaïi bi. Hoï laø ngöôøi taø kieán, khen ngôïi vieäc phi phaùp, phaùp aùc cho laø phaùp.

Do nghieäp aùc, ngöôøi taø kieán thaáy hình aûnh cuûa ngöôøi thaân, hoaëc cha con, hoaëc anh em, ôû vuøng Ñaïi bi, bò thieâu naáu, quaèn quaïi ñau khoå, than khoùc: “Toâi nay coâ ñoäc quaù, xin haõy ñeán cöùu toâi!”. Ngöôøi cha, ngöôøi con ñeàu raát buoàn khoå, giô tay leân treân keâu goïi raát to. Toäi nhaân thaáy vaäy, löûa buoàn raàu phaùt sinh, thieâu ñoát cuûi aân aùi. Söùc noùng cuûa löûa buoàn raàu so vôùi löûa ñòa nguïc thì löûa sau cuõng gioáng nhö baêng tuyeát. Bò hai loaïi löûa thieâu, toäi nhaân khoå naõo cuøng cöïc neân keâu gaøo raát to.

Nguïc toát lieàn noùi keä traùch hoï:

*Löûa aùi noùng hôn löûa Löûa khaùc chæ nhö baêng Löûa ñòa nguïc ôû ñaây Löûa aùi khaép ba coõi.*

*Nhö vaäy löûa ñòa nguïc Raát ít khoâng ñaùng keå*

*Löûa do tham aùi sinh Chaùy höøng ñoäc vaø noùng. Ngöôøi aáy ñoïa ñòa nguïc*

*Heát nghieäp môùi thoaùt ñöôïc Löûa aùi thieâu ba coõi*

*Chöa bieát chöøng naøo thoaùt. Tham aùi troùi buoäc ngöôøi Sinh töû maõi khoâng thoâi*

*AÙi sinh löûa ñòa nguïc*

*Ñòa nguïc khoâng sinh löûa. Löûa ñòa nguïc tuy noùng Chæ coù theå ñoát thaân*

*Löûa aùi thieâu chuùng sinh Thaân taâm ñeàu bò ñoát.*

*Löûa do tham aùi sinh Hôn heát moïi thöù löûa*

*Löûa ñòa nguïc khoâng khaép Löûa aùi ôû cuøng khaép.*

*Ba ñoäc töø ba caên*

*Gaây ra ba loaïi nghieäp Sinh tröôûng trong ba thôøi Ñeàu do löûa tham aùi.*

*Löûa duïc thieâu chö Thieân Löûa saân ñoát suùc sinh Löûa si thieâu ñòa nguïc Löûa aùi thieâu taát caû.*

*Nhö vaäy löûa tham aùi Thieâu ñoát heát ba coõi*

*Vì sao khoâng thích phaùp Nay laïi sinh hoái tieác.*

Quôû traùch toäi nhaân ôû vuøng nguïc Ñaïi bi xong, nguïc toát laïi gaây cho hoï ñuû loaïi khoå naõo. Thoaùt ñöôïc nôi ñoù roài, toäi nhaân laïi bò naáu ôû nguïc Voâ bi aùm, löûa chaùy khaép nôi, laïi thieâu ñoát toäi nhaân. Löûa coù maøu gioáng nhö caây chaân-thuùc-ca.

Thoaùt ñöôïc nôi naøy, toäi nhaân laïi bò naáu ôû ñòa nguïc Moäc chuyeån. Toäi nhaân bò thieâu naáu ôû möôøi saùu vuøng khaùc nhau thuoäc ñòa nguïc aáy. Hoï do bò leä thuoäc vaøo taø kieán, xaâm phaïm Tyø-kheo-ni, vì toäi aùc naøy, trong voâ soá naêm hoï thöôøng bò thieâu. 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 roài, hoï laïi sinh laøm ngaï quyû, suùc sinh trong voâ löôïng ñôøi bò ñoùi khaùt thieâu naáu, aên nuoát laãn nhau, aên traêm ngaøn thaân.

Do taø kieán, laïi xaâm phaïm Tyø-kheo-ni giöõ giôùi thanh tònh, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì hoï laøm ngöôøi “khoâng ñuû yeáu toá nam nhaân” trong naêm traêm ñôøi. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc xaâm phaïm Tyø-kheo-ni tònh haïnh.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät. Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán thì

gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi neáu ngöôøi naøo huûy phaïm Öu-baø-di giöõ giôùi thanh tònh thì cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, sinh ôû nôi noùng böùc, chòu khoå naõo cuøng cöïc. ÔÛ ñòa nguïc ñoù, taát caû moïi thöù, keå caû hö khoâng ñeàu boác chaùy khoâng coù choã hôû. Toäi nhaân ôû trong löûa, giô tay leân trôøi keâu la döõ doäi. Hoï bò loaïi löûa döõ tôïn vaø maïnh meõ nhaát thieâu ñoát, chöa kòp nguoäi ñaõ sinh trôû laïi. Suoát voâ löôïng naêm hoï thöôøng bò thieâu khoâng döùt.

Thoaùt khoûi nôi aáy, mong ñöôïc cöùu giuùp che chôû, hoï chaïy ñeán nôi khaùc, bò nguïc toát baét laïi, duøng daây saét phaùt löûa troùi töø chaân ñeán ñaàu. Bò troùi gaáp neân maùu chaûy leân taäp trung nôi ñaàu. Sau ñoù laïi bò nguïc toát duøng moùc saét phaùt löûa ñoùng töø treân ñaàu xuyeân qua döôùi caèm vaën xoay raát nhanh vaø keùo ra khieán maùu toäi nhaân chaûy nhö ñoàng ñoû, boác löûa höøng höïc töôùi leân thaân theå.

Suoát voâ löôïng naêm, maùu töôùi leân thaân vaø thieâu naáu noù, cheát roài sinh trôû laïi. Do nghieäp aùc, toäi nhaân bò thieâu naáu trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi ñoù vaø sinh laøm ngaï quyû, suùc sinh suoát voâ löôïng naêm. Neáu sinh laøm ngaï quyû thì chòu noãi khoå ñoùi khaùt, neáu sinh laøm suùc sinh thì chòu noãi khoå aên nuoát laãn nhau. Trong voâ soá naêm chuùng bò ngöôøi khaùc gieát haïi aên thòt.

Chòu khoå xong, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo khoå nhieàu beänh, thöôøng gaây buoàn phieàn cho ngöôøi khaùc, taâm bò loaïn ñoäng khoâng döùt, tuoåi thoï ngaén, laøm ngöôøi chaúng ra ngöôøi nam suoát boán traêm ñôøi. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät. Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán thì gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi nhö ngöôøi naøo huûy phaïm giôùi Sa-di thanh tònh thì khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, sinh ôû vuøng Ñaïi thaân aùc hoáng raát ñaùng sôï, chòu khoå naõo khoâng keå xieát. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc noãi khoå trong caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ôû ñòa nguïc naøy, ngoaøi ra coøn coù noãi khoå hôn haún. Thaân toäi nhaân lôùn moät do-tuaàn, raát meàm gioáng nhö cuïc bô, bò nguïc toát naém giöõ, duøng keàm nhoû nhoå heát loâng, röùt luoân caû thòt. Töø chaân ñeán ñaàu ñeàu bò röùt heát, khoâng soùt moät choã nhoû baèng haït caûi. Toäi nhaân chòu khoå cuøng cöïc vì bò raõ naùt neân keâu gaøo raát to. Toäi nhaân nôi caùc ñòa nguïc khaùc nghe tieáng la ñoù thì tim bò vôõ naùt.

Do giaëc taâm löøa doái hoï ñaõ taïo nghieäp aùc. Bò nghieäp cuûa chính mình ñaùnh löøa, neân toäi nhaân chòu khoå vaø phaùt ra aâm thanh aáy. Ñeå quôû traùch toäi nhaân, nguïc toát noùi keä:

*Taâm duïc sinh lôøi ngoït Nghe lôøi ngoït duïc sinh Lôøi daâm duïc raát aùc Nay chòu quaû baùo naøy. Lôøi duïc muõi nhoïn beùn Töï caét thaân chuùng ta Thaø caét löôõi boû ñi Khoâng noùi lôøi daâm duïc. Duïc löøa doái chuùng sinh Taâm saân chaùy raát mau Do taâm si caàm cöông Noùi lôøi ngoït daâm duïc.*

*Daâm duïc ñöôïc vui ít Taïo nghieäp aùc raát nhieàu Taâm duïc sai ngöôøi ngu Töø khoå ñi ñeán khoå.*

*Duïc vui trong choác laùt*

*Chaúng vui, cuõng chaúng thöôøng Ñôøi sau chòu khoå cöïc*

*Vì vaäy neân boû duïc. Ngöôøi bò duïc che laáp Soáng trong nhaø ñòa nguïc Ai khoâng leä thuoäc duïc Thì chaúng sôï ñòa nguïc. Ngöôøi naøo taïo nghieäp aùc Quyeát ñònh chòu khoå naõo Keû heøn haï buoàn khoå*

*Vì sao laïi keâu la. Gaây aùc ñoïa ñòa nguïc*

*Heát nghieäp môùi ñöôïc thoaùt Khoâng phaûi keâu la nhieàu Maø ñöôïc giaûi thoaùt ñaâu.*

*Ngöôøi naøo muoán töï taïi Laïi gaây ra nghieäp aùc Keû ngu nay chòu khoå Keâu la coù ích gì.*

*Neáu thaáy quaû vò lai Hieän taïi öa laøm thieän Ngöôøi aáy khoâng keâu la*

*Nhö ngöôi trong ngaøy nay.*

Quôû traùch toäi nhaân xong, nguïc toát laïi gaây ra ñuû loaïi khoå naõo. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi aáy vaø sinh laøm ngaï quyû, suùc sinh trong voâ löôïng ñôøi.

Thoaùt khoûi nôi ñoù, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì cheát yeåu, baàn cuøng, taâm loaïn, khoâng chaân chaùnh, noùi ra ñieàu gì cuõng khoâng ai tin, laøm ngöôøi “khoâng ra ngöôøi nam” trong boán ngaøn ñôøi. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân Hoûa keá, laø vuøng thöù ba thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû ñaây?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi nöõa, neáu ngöôøi naøo laøm vieäc traùi ñaïo lyù ñoái vôùi ngöôøi nöõ giöõ oai nghi, neát haïnh chaân chaùnh thì khi cheát seõ sinh vaøo nguïc Hoûa keá chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc noãi khoå ôû caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ñuû nôi ñòa nguïc naøy vaø taêng gaáp möôøi.

ÔÛ ñaây laïi coù noãi khoå döõ doäi hôn. Do nghieäp aùc, nguïc Hoûa keá coù nhieàu truøng döõ,

teân Tôï keá, tröông leân nhö daây cung, truøng coù noïc ñoäc cöïc maïnh vaø raêng raát beùn.

Nguïc toát baét toäi nhaân, troùi tay chaân, baøy thaân theå treân ñaát saét noùng, coù nhieàu moùc saét noùng. Ñau ñôùn quaù, toäi nhaân la khoùc keâu gaøo. Tröôùc heát löûa thieâu löng, khieán toäi nhaân chòu khoå cuøng cöïc. Nguïc toát baét truøng Tôï Keá ñaët vaøo haäu moân toäi nhaân. Truøng coù hình nhö daây cung, chui vaøo thaân, phun ñoäc vaø gaây khoå döõ doäi. Choã truøng chaïm vaøo gioáng nhö coù löûa. Ñaàu tieân, truøng ñoát haäu moân, ñoát xong lieàn aên. AÊn haäu moân xong, laàn löôït ñi leân caùc boä phaän nhö thuïc taïng, sinh taïng, ruoät non, ruoät giaø, ñeán ñaâu chuùng cuõng thieâu ñoát roài caén aên. AÊn xong chuùng chaïy khaép thaân theå. Trong thaân toäi nhaân gioáng nhö con chim boà caâu traéng môùi ra raøng nhöng vaãn khoâng cheát. Truøng döõ laïi chaïy leân coå hoïng. Treân ñöôøng ñi, noù thieâu ñoát quaû tim roài aên. Ñau ñôùn quaù, toäi nhaân keâu gaøo than khoùc, vì phaûi chòu hai loaïi löûa thieâu ñoát, beân trong thaân bò truøng Tôï keá aên, beân ngoaøi bò löûa ñòa nguïc ñoát.

AÊn cuoáng hoïng xong, truøng Tôï keá chaïy leân maët. Khi ñaõ chaïy ñeán maët, tröôùc heát

truøng thieâu vaø caén aên cuoáng löôõi, aên xong chaïy vaøo tai vaø aên tai, keá ñoù chuùng chaïy leân soï naõo vaø aên naõo.

AÊn xong, truøng phaù ñaàu chui ra ngoaøi, theá maø toäi nhaân vaãn khoâng cheát. Do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc, khaép thaân ñeàu coù loã hoång, truøng döõ laïi vaøo trong aáy, toäi nhaân laïi bò löûa ñòa nguïc thieâu, caû trong laãn ngoaøi ñeàu boác löûa. Do nghieäp aùc, suoát voâ löôïng naêm, hoï bò aên roài laïi bò aên, bò aên xong hoï sinh trôû laïi ñeå roài bò aên tieáp, cheát ñi soáng laïi. Toäi nhaân chòu khoå naõo lôùn laø do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc.

Thoaùt khoûi nôi ñoù, toäi nhaân chaïy ñeán choán khaùc vaø thaáy ñaøn raén ñeán cuøng moät luùc. Thaáy theá, hoï raát sôï, chaïy tôùi nôi khaùc. Caùc con raén do nghieäp aùc taïo ra chaïy nhanh nhö gioù veà phía toäi nhaân. Ñeán nôi, chuùng quaán khaép thaân toäi nhaân, duøng raêng raát beùn vaø coù noïc raát ñoäc caén toäi nhaân khieán hoï chòu traêm ngaøn loaïi khoå naõo thaûm khoác.

Toäi nhaân chòu ba loaïi löûa thieâu ñoát laø löûa ñoùi khaùt, löûa raén ñoäc, löûa ñòa nguïc. Trong voâ löôïng naêm, hoï thöôøng bò thieâu khoâng bieát ñeán bao giôø, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Ñöôïc thoaùt roài, hoï sinh laøm ngaï quyû, suùc sinh trong voâ löôïng ñôøi. Luùc laøm ngaï quyû, bò ñoùi khaùt thieâu ñoát döõ doäi, khi laøm suùc sinh thì thöôøng bò loaøi khaùc gieát haïi aên thòt.

Thoaùt khoûi nôi ñoù roài, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì laøm ngöôøi chaúng ra ngöôøi nam trong traêm naêm ñôøi. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Vuõ sa hoûa *(Möa caùt löûa)* laø vuøng thöù tö thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi coù ngöôøi laøm vieäc taø haïnh, gaây haïnh aùc ñoái vôùi Sa-di-ni roài sinh vui möøng, khi hoài töôûng laïi vaãn coøn vui möøng.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Vuõ sa hoûa thuoäc ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät chòu moïi khoå naõo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Nguïc naøy coù ñuû taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân caùc nguïc tröôùc phaûi chòu. Ngoaøi ra, noù coøn coù noãi khoå vöôït troäi hôn, ôû ñoù löûa traøn ngaäp naêm traêm do-tuaàn, moïi thöù ñeàu phaùt löûa, coù caùt kim cöông ñaày trong ñoù, caùt meàm maïi nhö nöôùc. Ngöôøi ñieàu khieån vieäc thieâu ñoát coøn sôï bò chìm, huoáng gì laø toäi nhaân

nghieäp naëng. Toäi nhaân vaøo trong ñoù lieàn bò chìm xuoáng nhö vaøo trong nöôùc. Do nghieäp aùc, toäi nhaân chìm xuoáng laïi troài leân, caùt kim cöông coù ba goùc caïnh nhö muõi nhoïn raát beùn phaùt ra löûa maøi vaøo thaân toäi nhaân cho ñeán xöông moøn heát. Moøn roài, chuùng sinh trôû laïi, sinh roài laïi bò maøi, heát roài sinh trôû laïi. Toäi nhaân bò cheát ñi soáng laïi nhieàu laàn nhöng khoâng ai coù theå cöùu. Bò rôi vaøo trong caùt löûa, hoï la khoùc keâu gaøo, rôi nöôùc maét thôû than.

Do nghieäp aùc, hoï khoâng theå töï thoaùt khoûi nôi khoå sôû aáy trong moät thôøi gian daøi. Neáu nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nguïc aáy. Tuy thoaùt nôi aáy, trong voâ löôïng ñôøi hoï laøm quyû ñoùi, suùc sinh. Khi laøm quyû ñoùi thì bò ñoùi khaùt thieâu ñoát, luùc laøm suùc sinh thì aên nuoát laãn nhau, trong moät ngaøn ñôøi thöôøng bò loaøi khaùc gieát haïi. Neáu thoaùt ñöôïc nôi aáy, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì luoân ngheøo, thöôøng beänh, khoâng ñöôïc moïi ngöôøi tin töôûng, laøm ngöôøi chaúng ra ngöôøi nam. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh vaøo nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi coù ngöôøi taø kieán, taø haïnh, cöôõng eùp Öu-baø-di ñang giöõ naêm giôùi laøm vieäc phi phaùp, gaây oâ ueá tieát haïnh cuûa coâ ta, khieán giôùi bò söùt meû. Vò aáy nghó raèng, phaù giôùi khoâng coù toäi vaø khoâng tin nghieäp quaû.

Do nghó aùc, laøm aùc, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Noäi nhieät phí chòu nhieàu khoå naõo, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Nguïc naøy coù ñuû taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc chòu. Ngoaøi ra coøn coù noãi khoå hôn haún. Nôi ñoù coù naêm nuùi löûa, beân trong soâi suøng suïc. Naêm ngoïn nuùi naøy khieán caû ñòa nguïc ñeàu soâi suøng suïc. Ngoïn thöù nhaát teân Thieâu khaép, ngoïn thöù hai teân Saâu khoâng ñaùy, ngoïn thöù ba teân AÙm hoûa tuï xuùc, ngoïn thöù tö teân Caét tieät, ngoïn thöù naêm teân Nghieäp chöôùng.

Ñòa nguïc aáy roäng moät ngaøn do-tuaàn, naêm ngoïn nuùi caùch nuùi Phoå luaân vaø Ñaïi luaân raát xa. Toäi nhaân thaáy naêm ngoïn nuùi coù sen xanh, treân ngoïn nuùi coù nhieàu caây coái, ñaày ñuû ao nöôùc, hy voïng tôùi ñoù seõ ñöôïc an laïc neân chaïy mau ñeán.

Do nghieäp aùc, löûa ôû trong nuùi bò gioù döõ thoåi, böøng chaùy thieâu ñoát toäi nhaân khieán hoï quaèn quaïi. Bò thieâu xong, hoï laïi thaáy coù ngoïn nuùi lôùn vaø xanh neân chaïy leân ñeå mong ñöôïc aån naùu, khoûi bò thieâu. Vöøa tôùi nôi, hoï lieàn rôi vaøo trong ñoù nhö teân baén caém vaøo muïc tieâu treân taám bia. Vaøo roài, hoï khoâng bieát mình ñang ôû ñaâu. Nôi nuùi Noäi nhieät phí, toäi nhaân bò chìm khoâng xaùc ñònh ñöôïc phöông höôùng, nôi choán.

Sau khi bò thieâu nöôùng, hoï laïi rôi vaøo nuùi döõ AÙm hoûa tuï xuùc, caùc caên bò beá taéc, chòu heát thaûy khoå, nhö muõi teân ñaõ naïp vaøo laåy noû, hoï chòu ñuû heát thaûy quaû baùo cuûa nghieäp aùc.

Do tích tuï nghieäp aùc neân toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc trong nuùi AÙm hoûa tuï xuùc,

khoâng ai cöùu ñöôïc, khoâng coù beø baïn, chòu quaû baùo do nghieäp cuûa chính hoï gaây ra, chòu khoå cuøng cöïc trong thôøi gian laâu daøi, thöôøng bò thieâu, thöôøng bò naáu, bò gioù nghieäp thoåi, taát caû thaân theå ôû vuøng Noäi nhieät phí ñeàu chín.

Khi ra khoûi nôi aáy, do khoâng ñuû söùc neân hoï khoâng theå chaïy. Nguïc toát baét boû treân nuùi Caét tieät, duøng cöa saét phaùt löûa caét nhaân caên. Caét roài, noù sinh trôû laïi coøn non meàm vaø laïi bò caét tieáp. Hoï bò cöa, caét voâ löôïng laàn, chòu khoå naõo lôùn. Keá ñoù hoï ñeán nuùi Nghieäp

chöôùng chòu khoå naõo cuøng cöïc, keâu la noùi keä:

*Nhö ta töï gaây nghieäp Nay chòu quaû nhö vaäy Do giaëc tham duïc thieâu Nay ñeán ñòa nguïc naøy. Phoùng daät laø khoâng toát Löûa duïc ñoát thaân ngöôøi Löôùi duïc troùi buoäc ta Khieán ta ñeán nôi naøy.*

*Tröôùc ñaây ta khoâng bieát Duïc gaây khoå nhö vaäy*

*Bò ngu si löøa doái Töï laøm nay töï chòu. Keû aùc laø taâm duïc Daét ta ñeán nôi naøy*

*Bieån khoå naõo khoâng bôø Laøm sao coù theå thoaùt? Nghieäp laø noãi khoå nhaát Nay ta ñang chòu ñöïng Chöa töøng coù luùc vui Ñòa nguïc khoå khoâng döùt.*

Ngöôøi ôû trong ñòa nguïc tro löûa chòu khoå baäc nhaát keâu la nhö vaäy. Trong taát caû caùc thôøi, toäi nhaân thöôøng chòu moïi thoáng khoå, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt, ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Keá ñoù, hoï laøm quyû ñoùi, suùc sinh trong voâ löôïng ñôøi. Khi laøm quyû ñoùi thì nhìn laãn nhau vaø bò ñoùi khaùt thieâu ñoát, khi laøm suùc sinh thì aên nuoát laãn nhau, cheát ñi soáng laïi suoát traêm ngaøn ñôøi.

Thoaùt ñöôïc nôi ñoù, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc cuõ hoï ngheøo naøn, nhieàu beänh, caùc caên thieáu, ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Traù-traù-traù-teâ laø vuøng thöù saùu thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi coù ngöôøi taø haïnh laøm vieäc phi phaïm haïnh vôùi phuï nöõ ñaõ thoï giôùi, chaùnh haïnh, töø moät ñeán hai, ba, boán, naêm laàn. Hoï laøm vieäc khoâng neân laøm, löøa doái, duï doã chò em, doøng hoï, baø con, vôï ngöôøi baø con, vôï baïn beø, laøm vieäc taø haïnh.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Traù-traù-traù-teâ thuoäc ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät chòu moïi thoáng khoå, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå naõo maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc chòu ñöïng thì nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Ngoaøi ra coøn coù noãi khoå lôùn hôn, nhö coù gioù döõ, va chaïm maïnh baäc nhaát, cuoán troâi vaø thoåi döõ doäi khieán caùc boä phaän trong thaân cuûa toäi nhaân ñeàu bò tan raõ nhö loâng kieáp-boái, bay laû taû nhö loâng deâ bò buùng.

Gioù lôùn maïnh döõ doäi thoåi vaøo thaân toäi nhaân khieán töøng choøm loâng ñeàu bò phaân taùn, gioáng nhö loâng maêng, khoâng thaáy ñöôïc, khoâng phaân bieät ñöôïc, nhö loâng kieáp-boái-sa, sau khi phaân taùn thì hôïp trôû laïi. Thaân cuûa toäi nhaân cuõng nhö vaäy, bò gioù döõ thoåi phaân taùn

khaép möôøi phöông.

ÔÛ trong ñòa nguïc, thaân toäi nhaân bò gioù döõ beùn nhö dao caét xeû raõ rôøi, tan naùt nhö caùt, ñeán noãi khoâng theå thaáy moät maãu naøo coøn soùt, ngay caû sôïi loâng cuõng khoâng theå thaáy. Do nghieäp aùc, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân sinh trôû laïi, roài bò tan raõ. Do söùc maïnh cuûa nghieäp tham duïc neân hoï bò nhö vaäy. Tai haïi cuûa tham duïc nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Suoát voâ löôïng naêm, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu thoaùt khoûi khoå naøy thì bò chuoät döõ baèng kim cöông aên nhaân caên, nhai cho naùt nhö haït caûi khieán toäi nhaân ñau khoå keâu la. AÊn nhaân caên xong, noù laàn löôït aên ruoät, thuïc taïng, roài boø ra sau löng. Keá ñoù noù aên löng vaø xöông löng. Do nghieäp aùc, trong voâ löôïng naêm, toäi nhaân chòu moïi noãi khoå ôû ñòa nguïc.

Sau thôøi gian daøi hoï môùi thoaùt ñöôïc nôi khoå naõo ñoù vaø chaïy ñeán nôi khaùc. Hoï bò truøng ñen quaán quanh thaân. Tröôùc tieân noù quaán thieâu vaø aên nhaân caên, khieán toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc, keâu la raát to. Truøng ñen naøy thöôøng quaán, thöôøng aên. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi aáy. Sau ñoù, hoï sinh laøm loaøi ngaï quyû töï aên thòt mình trong voâ löôïng ñôøi, tuy töï aên thòt treân thaân mình maø vaãn khoâng cheát. Ñoù laø do nghieäp laøm vieäc phi phaïm haïnh ñoái vôùi chò em ruoät cuûa mình, töï thoï höôûng laïc thuù neân nay phaûi töï aên thòt nôi thaân.

Thoaùt kieáp quyû ñoùi, hoï laïi sinh laøm loaøi suùc sinh, thöôøng laøm heo naùi, töï aên con mình nhö luùc laøm ngöôøi haønh daâm vôùi ngöôøi thaân. Thoaùt ñöôïc nôi aáy, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì nhaân caên thöôøng bò beänh hieåm ngheøo. Do nhaân caên bò beänh haønh haï neân hoï töï caét nhaân caên, neáu coù vôï thì bò ngöôøi heøn haï xaâm phaïm vaø baûn thaân thì haønh daâm vôùi ngöôøi khoâng töông öng. Ñoù laø do nghieäp xaâm phaïm vôï ngöôøi khaùc maø ra.

Trong taát caû caùc ñieàu aùc, taø kieán, taø haïnh laø saâu naëng nhaát. Nghieäp baát thieän naøy khoâng töông öng vôùi ñöôøng theá gian laãn xuaát theá gian.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Nhaän chòu heát taát caû khoå naõo veà ñôøi soáng laø vuøng thöù baûy thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà taø haïnh.

Coù Tyø-kheo tham ñaém neân laøm vieäc khoâng neân laøm, duøng röôïu duï doã löøa ngöôøi phuï nöõ giöõ giôùi uoáng khieán hoï maát heát taâm trí roài cuøng haønh daâm hoaëc chieám laáy cuûa caûi. Do nghieäp aùc naøy khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc “Nhaän chòu heát taát caû khoå naõo veà ñôøi soáng” thuoäc ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät chòu khoå naõo voâ löôïng, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Taát caû caùc khoå naõo trong caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù trong nguïc naøy. Ngöôøi thöôøng xuyeân tu taäp giôùi laønh maø boû ñöôøng laønh tu theo ñöôøng aùc, laøm theo nghieäp aùc, thích laøm vieäc baát thieän, thì do nghieäp aùc ñoù seõ chòu khoå naëng hôn ôû ñòa nguïc. Khoå ñoù raát laø naëng neà, beàn chaéc döõ doäi heát möïc.

Nôi ñaây coù ñuû taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu. Töø ngoùn chaân ñeán ñaàu ñeàu bò ñao löûa caét goït heát da nhöng khoâng phaïm vaøo thòt. Bò caét goït taát caû caùc phaàn cuûa thaân neân toäi nhaân chòu khoå naõo thaûùm thieát. Loùc da xong, nguïc toát ñem toäi nhaân ñaët treân ñaát noùng, roài laáy löûa ñoát.

Thaân ñaõ khoâng coù da, laïi bò nguïc toát duøng baùt saét ñöïng nöôùc tro soâi töôùi leân, bò thieâu naáu nhö vaäy, toäi nhaân chòu khoå naõo döõ doäi, keâu la thaát thanh, than thôû, gaøo khoùc.

Trong voâ löôïng naêm, hoï chòu moïi noãi khoå naõo, khoâng theå thoaùt ñöôïc. Hoï thöôøng chòu khoå naõo döõ doäi nhö vaäy suoát moät thôøi gian daøi. 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, thì cuõng khoù sinh laøm ngöôøi, nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì thöôøng ngheøo, thöôøng beänh, maéc beänh hieåm aùc, laøm ngöôøi soáng beân bôø bieån, hình theå khoâng ñaày ñuû, chæ coù moät chaân, moät maét, hoaëc moät tay, thaân luøn thaáp, tuoåi thoï ngaén, hoaëc chæ soáng moät ngaøy, sinh ôû nôi nhö vaäy. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Tyø-ña-la-ni thieâu ñoát vaø cuoán troâi döõ doäi, laø vuøng thöù taùm thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Nay noùi veà taø haïnh: Coù ngöôøi ñoát höông caàu khaån vôùi phuï nöõ, naém tay cam keát, ngöôøi phuï nöõ aáy khoâng coù loãi, sinh taâm cheâ heøn haï, keû aáy coá gaây loãi cho coâ aáy. Sau khi gaây loãi, laïi thích thuù nhö cuõ vaø cuøng nhau haønh duïc.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát keû aáy bò ñoïa vaøo nguïc soâng lôùn Tyø-ña-la-ni ñoát, cuoán troâi döõ doäi, chòu khoå naõo lôùn, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu, trong nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Ngoaøi ra, coøn coù noãi khoå hôn heát, laø ôû trong hö khoâng toái taêm, möa xuoáng gaäy saét noùng. Do nghieäp aùc, gaäy raát beùn, chui vaøo thaân toäi nhaân thieâu ñoát döõ doäi, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò luûng loã, bò böûa, caét, thieâu, naáu, chia xeû, bò thieâu ñoát caû trong laãn ngoaøi chòu khoå naõo cuøng cöïc.

Bò gaäy saét phaùt löûa ñaùnh ñaäp, toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc, noãi khoå aáy raát kieân coá khoâng theå ví duï ñöôïc.

Chòu khoå xong, toäi nhaân chaïy khaép nôi, rôi xuoáng bôø hieåm, phía döôùi bôø coù soâng Tyø-ña-la-ni thieâu ñoát vaø cuoán troâi, trong soâng chöùa ñaày raén döõ. Thaáy raén, toäi nhaân raát lo sôï, bò raén döõ coù raêng phaùt löûa vaø noïc ñoäc nghieàn naùt thaân theå ra nhö buïi, roài aên thòt. Quaù ñau khoå hoï keâu gaøo, la khoùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt.

Traûi qua nhieàu naêm, neáu nghieäp aùc heát thì hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc. Neáu khoâng ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh thì hoï cuõng khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì thöôøng ngheøo khoù, thöôøng beänh, luoân buoàn khoå, laøm toâi tôù cho ngöôøi khaùc, caùc caên khoâng ñaày ñuû, sinh ôû bieân ñòa, vuøng nuùi baêng tuyeát phuû, maët maøy xaáu xí gioáng maët ngöïa coû, chæ aên reã caây, ngoïn coû ñeå soáng, chöa töøng bieát caùc thöùc aên baèng luùa gaïo. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Voâ giaùn aùm laø vuøng thöù chín thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi coù ngöôøi sai phuï nöõ duï doã ngöôøi ñang kheùo tu taäp, xa lìa tham, saân, si vaø söï troùi buoäc cuûa caûnh giôùi beân ngoaøi khieán hoï bò thoaùi lui. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Voâ giaùn aùm chòu moïi thöù khoå naõo, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc

khoå naõo döõ doäi maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu ñeàu coù ñuû trong nguïc naøy. Laïi coøn coù noãi khoå hôn nöõa. Ñòa nguïc aáy coù truøng Ñòa boàn, moû raát beùn, coù theå phaù huûy kim cöông tan thaønh boït nöôùc. Do nghieäp aùc toäi nhaân laïi bò truøng döõ laøm khoå naõo, hôn caû noãi khoå ôû ñòa nguïc. So vôùi noãi khoå do truøng gaây ra thì noãi khoå ôû ñòa nguïc laø raát vui.

Truøng Ñòa boàn phaù xöông toäi nhaân ñeå aên tuûy. Taát caû noãi khoå trong ñòa nguïc hôïp laïi cuõng khoâng baèng moät phaàn traêm noãi khoå do truøng gaây ra. Hoï khoâng theå thoaùt naïn truøng döõ duø coù chaïy khaép nôi. Suoát voâ löôïng naêm, hoï thöôøng bò thieâu, naáu. So vôùi noãi khoå maø toäi nhaân nôi taát caû caùc ñòa nguïc khaùc phaûi chòu thì noãi khoå naøy döõ doäi naëng neà nhaát.

Chòu noãi khoå nhö vaäy, bò thieâu naáu trong moïi luùc, ôû ñòa nguïc nhöng toäi nhaân vaãn khoâng cheát. Do söùc cuûa nghieäp aùc, hoï thöôøng bò thieâu naáu ôû ñòa nguïc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu trong quaù khöù coù nghieäp thieän ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh thì hoï cuõng khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì sinh vaøo nhaø daâm nöõ, laøm toâi tôù cho ngöôøi, nhan saéc xaáu xí, tay chaân lôû loùi, thöôøng phaûi gaùnh nöôùc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân laø Khoå man laø vuøng thöù möôøi moät thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Laïi coù ngöôøi phuï nöõ daâm duïc, gaëp vò Tyø-kheo trì giôùi, chaùnh haïnh, khoâng phaïm giôùi luaät, khi doøng hoï coù vieäc, vì lo sôï neân ñi vaøo nhaø thaân tín, nhöng chuû nhaø laø ngöôøi phuï nöõ taø daâm, noùi vôùi Tyø-kheo: “Haõy cuøng haønh daâm vôùi toâi, neáu khoâng toâi seõ kieän caùo khieán thaày bò vua phaït, hoaëc toâi seõ baûo vôùi choàng toâi laø thaày xaâm phaïm toâi. Neáu cuøng haønh daâm thì toâi seõ cho thaày nhieàu thöùc aên phuï vaø ñuû loaïi thöùc uoáng thôm ngon, toâi vaø thaày raát vui laïi khoâng ai bieát. Toâi noùi vôùi moïi ngöôøi bieát ñaây laø Tyø-kheo toát, trì giôùi baäc nhaát, khieán thaày coù nhieàu ngoïa cuï vaø ñaày ñuû thuoác chöõa beänh, toâi seõ baûo cho Ñaøn- vieät cung caáp cho thaày ñuû thöù!”

Do löøa doái khieán vò Tyø-kheo hieàn thieän thoaùi lui treân ñöôøng chaùnh, neân khi cheát ngöôøi phuï nöõ ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Khoå man chòu khoå naõo cuøng cöïc, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå naõo trong caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ñuû ôû ñòa nguïc naøy. Ngoaøi ra, coøn coù noãi khoå naëng neà hôn nöõa. Nguïc toát baét ngöôøi phuï nöõ, laáy baøn chaûi saét beùn chaø leân da thòt, khieán thòt rôùt heát chæ coøn trô xöông. Sau ñoù, thòt sinh trôû laïi, coøn non meàm vaø laïi bò chaø, chaø roài laïi sinh, sinh roài laïi chaø. Nguïc toát baét ngöôøi phuï nöõ aáy, thòt sinh ra caøng nhieàu vaø non meàm hôn, laïi duøng baøn chaûi saét chaø khaép thaân theå toäi nhaân, roài duøng löûa thieâu ñoát. Ñau khoå cöïc ñoä, ngöôøi phuï nöõ keâu gaøo la khoùc. Do tích tuï nghieäp aùc toäi nhaân phaûi chòu khoå trong moïi luùc vaø chaïy ñi khaép nôi.

Do nghieäp aùc, thaáy vò Tyø-kheo tröôùc ñaây ñi veà phía mình, coâ ta lieàn bò yù daâm duïc löøa doái neân chaïy mau veà phía ñoù. Giaëc nghieäp thaät khoù lìa boû, ôû nôi döõ aùc maø taâm daâm duïc vaãn coøn toàn taïi, vöøa thaáy vò Tyø-kheo oâm thaân theå mình, coâ ta lieàn chui vaøo boàn löûa, bò löûa thieâu chaùy cuøng khaép. Suoát voâ löôïng naêm chòu noãi khoå cöùng chaéc, döõ doäi nhaát. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc ñoù. Tuy thoaùt ñöôïc nôi aáy, nhöng suoát naêm traêm ñôøi, hoï sinh laøm suùc sinh vaø sau ñoù khoù ñöôïc thaân ngöôøi, nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì phaûi laøm phuï nöõ, thöôøng hoát doïn phaân vaø nöôùc tieåu trong thaønh, laø ngöôøi

heøn haï nhaát, ngheøo naøn, xaáu xí, beänh hoaïn, tay chaân lôû loùi, moâi mieäng söùt lôû, saéc maët raát xaáu, khoâng coù cha meï vaø anh chò em thaân thích, thöôøng ñi xin aên ñeå soáng, aùo quaàn raùch röôùi, dô baån, thaân thieáu heát moät phaàn, bò thöông ôû beân ngoaøi, bò caùc ñöùa treû ñaùnh vaø neùm ñaù, chòu khoå cöïc trong cuoäc soáng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

