KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 15**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 11)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, roài quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choã teân Haéc ñoå *(buïng ñen)* laø choán thöù saùu trong ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát nhöõng ngöôøi naøo laáy taøi vaät cuûa Phaät ñeå töï söû duïng maø khoâng traû laïi, khoâng boài thöôøng, khoâng tin nghieäp baùo maø coøn trôû laïi laáy tieáp, baûo ngöôøi khaùc laáy. Hoaëc nhö laøm truï trì coù ai ñeán cuùng döôøng Phaät thì laáy caát veà cho mình, hoaëc ngöôøi khaùc ñöa phaåm vaät xin cuùng Phaät maø töï tieän laáy duøng. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc nhö theá, sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán aùc Haéc ñoå trong ñòa nguïc A-tyø chòu ñuû moïi khoå naõo. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi, trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… taát caû caùc khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû vaø nhieàu gaáp traêm laàn. Laïi coøn coù khoå hôn nöõa: Choã Haéc ñoå, toäi nhaân bò ñoùi khaùt thieâu ñoát laáy thaân neân töï aên thaân mình. AÊn roài thì sinh ra laïi, nhö vaäy traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn öùc naêm aên roài laïi sinh ra, caøng ngaøy caøng choàng chaát theâm, luoân ñoùi khaùt khoå naõo, nhöng ñoái vôùi nghieäp aùc ñaõ taïo kia thì choã khoå naõo seõ chòu phaûi gaáp traêm laàn. Töï taïo khoå naõo, trôû laïi töï boù buoäc laáy thaân. Ngöôøi kia töï aên thòt cuûa mình roài dong ruoåi khaép choã. Khi chaïy, coù loaøi raén buïng ñen, maøu gioáng nhö maây ñen quaán laáy töø ñaàu ñeán chaân toäi nhaân, töø töø caén moå cuøng vôùi xöông ñeå aên. Bò aên roài, ngöôøi kia soáng trôû laïi. Soáng laïi roài bò aên tieáp, cöù luoân luoân nhö vaäy. Do nghieäp aùc ñaõ töï duøng vaät phaåm cuùng Phaät neân ngöôøi kia bò raén aên nhö theá. Trong caùc ruoäng phöôùc, Ñöùc Phaät laø ruoäng phöôùc thuø thaéng nhaát. Do laøm toån haïi vaät phaåm cuûa Phaät neân ngöôøi kia phaûi bò thoáng khoå nhö vaäy.

Ra khoûi choán Haéc ñoå roài, toäi nhaân laïi ñi vaøo vuøng ñaát baèng saét ñoû noùng gioáng

nhö ñoáng löûa than cuûa nuùi Khö-ñaø-la. Vaøo khoaûng moät do-tuaàn, ngöôøi kia ñi vaøo löûa bò thieâu ñoát caøng luùc caøng taêng, traûi qua traêm ngaøn öùc naêm. Neáu thoaùt khoûi choã aáy, ngöôøi kia chaïy khaép ñaây ñoù, troâng mong ñöôïc cöùu vôùt, ñöôïc coù choã nöông töïa. Ñeán choã khaùc, ngöôøi kia bò Dieâm-ma-la baét laïi, laáy keàm saét noùng keïp chaët laáy thaân roài boû vaøo vaïc saét naáu cho chín nhöø, gioáng nhö nhöõng haït ñaäu lôùn nhoû. Ñoát naáu khuaáy leân, luùc noåi, luùc chìm, thoáng khoå ruøng rôïn, laø khoå aùc baäc nhaát khoâng theå ví duï. Taát caû trong tam giôùi, nhaân quaû luoân gioáng nhau. Choã thoáng khoå maø ngöôøi phaûi chòu trong caùc ñòa nguïc kia thì traêm phaàn, ngaøn phaàn, ca-la phaàn, khoâng baèng moät phaàn cuûa khoå ôû ñaây. Khoå naõo naøy coù traêm ngaøn caùch theå hieän, laø khoå naõo baäc nhaát troâi trong bieån lôùn. Nghieäp quaû laø töï mình taïo ra, neân nghieäp aùc baát thieän chöa hoaïi, chöa tan raõ, aûnh höôûng cuûa nghieäp vaãn chöa heát thì khoå naõo kia khoâng bao giôø döùt. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt ra ñöôïc choán Haéc ñoã trong ñòa nguïc A-tyø. Thoaùt roài, ngöôøi kia traûi qua moät ngaøn hai traêm ñôøi laøm ngaï quyû aên phaân dô, laïi traûi qua baûy traêm ñôøi laøm suùc sinh aên nhöõng thöù oùi möûa cuûa ngöôøi. Thoaùt khoûi kieáp suùc sinh thì cuõng khoù ñöôïc laøm ngöôøi, gioáng nhö con ruøa trong bieån lôùn tìm loã hoång nôi boäng caây noåi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi ôû nôi hôïp vôùi nghieäp thì laøm haøng taø kieán ngoaïi ñaïo aên uoáng baát tònh. Ñoù laø quaû baùo cuûa

nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choã khaùc teân Thaân döông, laø choán thöù baûy trong ñòa nguïc. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi laøm aùc, laáy taøi vaät cuûa phaùp, töï tieän tieâu duøng, sau laïi laáy tieáp, ngöôøi kia taïo ñuû caùc nghieäp, nghieäp taïo ñaõ thaønh thuïc vaø coøn chæ baûo ngöôøi khaùc laøm. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc, sau khi qua ñôøi ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán aùc Thaân döông trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu moïi thoáng khoå. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… taát caû khoå naõo ôû ñaây ñeàu coù ñuû vaø nhieàu gaáp traêm laàn. Laïi coøn coù khoå naõo hôn nöõa: Choán Thaân döông coù hai caây baèng saét chaùy ñoû, gioù nghieäp aùc thoåi ñeán khieán chuùng eùp vaøo nhau. Toäi nhaân nôi ñòa nguïc ôû giöõa bò caây eùp vaøo raát maïnh neân deïp nhö laù ña-la. Caùc cô quan bò ñeø eùp laïi laøm cho thaân theå ñeàu tieâu ra nöôùc, sau ñoù toäi nhaân soáng trôû laïi, soáng laïi roài bò eùp tieáp, cöù nhö theá luoân chòu khoå naõo cuøng cöïc.

Trong nguïc Thaân döông coù loaøi chim saét, moû cöùng nhö kim cöông vaø raát deã sôï, ñöùng treân caây, aùp xuoáng moå vaøo ñaàu toäi nhaân roài bay leân choã cuõ. Cöù nhö vaäy maõi, ñaàu cuûa toäi nhaân bò vôõ ra, chim laïi ñeán moå maét aên khieán toäi nhaân keâu gaøo, theâ thaûm. Laøm vôõ ñaàu, aên maét, chim aáy tieáp tuïc aên naõo, xeù tim, uoáng maùu, thòt, aên ruoät, aên bao töû, aên thuïc taïng, aên baép ñuøi, baép veá, aên goùt chaân, ngoùn chaân… Ngöôøi kia bò khoå sôû nhö vaäy traûi qua voâ soá thôøi gian, trong moät traêm naêm cuõng khoâng theå ñeám heát ñöôïc. ÔÛ ñaây chæ noùi moät phaàn nhoû: Gioáng nhö trong bieån lôùn, chæ laáy moät voác nöôùc ñoå vaøo choã khaùc, töùc chæ neâu ñöôïc moät phaàn. Keû taïo nghieäp aùc kia luoân chòu khoå döõ doäi nhö vaäy, nhöng nghieäp aùc ñaõ taïo vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp vaãn chöa döùt thì khoâng bao giôø heát khoå. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc. Ra ñöôïc roài, traûi qua moät ngaøn ñôøi laøm ngaï quyû aên ñôøm daõi, chæ coù maïng soáng maø thoâi, vì bò ñoùi khaùt böùc baùch thaân laø khoå naõo baäc nhaát. Neáu thoaùt khoûi thaân ngaï quyû thì sinh laøm loaøi caù lôùn trong nöôùc maën ôû bieån caû. Nhöõng loaøi caù lôùn trong bieån caû nhö caù Na-ca-la, Ma-giaø-la, hoaëc laøm ruøa lôùn, luoân khoå vì ñoùi khaùt, soáng trong bieån nöôùc maën, traûi qua moät ngaøn ñôøi. Neáu ra khoûi bieån aáy, nôi ñôøi quaù khöù coù nghieäp laøm ngöôøi ñöôïc thaønh thuïc thì sinh vaøo coõi ngöôøi ôû vuøng giöõa bieân giôùi cuûa hai nöôùc. Vua hai nöôùc kia thöôøng gaây chieán vôùi nhau, taøi saûn cuûa ngöôøi kia caát chöùa hoaëc bò ngöôøi khaùc laáy, hoaëc bò vua phaït laáy. Bò ñoaït laáy roài, ngöôøi kia coøn bò troùi boû vaøo nhaø giam, ñoùi khaùt böùc baùch, phaûi ñi xin aên, chòu khoå naõo cuøng cöïc, ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, laïi quan saùt nhöõng nôi choán

trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choã khaùc teân Moäng kieán uùy laø choán thöù taùm trong ñòa nguïc A-tyø. Vì nghieäp gì maø chuùng sinh sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi xaáu aùc ñoái vôùi caùc thöùc aên cuûa chuùng Taêng, caùc Tyø- kheo tuï taäp, hoøa hôïp saép söûa thoï duïng maø laïi ñoaït laáy khieán cho chuùng Taêng aáy khoâng ñöôïc aên uoáng, thaân bò ñoùi khoå khoâng nhôù ñöôïc ñieàu laønh, khoâng ngoài thieàn, taâm khoâng tòch tónh. Ngöôøi aùc kia ñoaït laáy thöùc aên cuûa chuùng Taêng hieän tieàn, laáy roài khoâng heà saùm hoái, taâm khoâng aên naên, laïi öa thích laøm coâng vieäc aáy, laïi baûo ngöôøi khaùc laáy roài sinh taâm tuøy hyû. Ngöôøi kia taïo ñuû caùc nghieäp aùc, nghieäp taïo ñaõ thaønh thuïc, do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Moäng kieán uùy trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu moïi thöù khoå naõo. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Coøn coù khoå hôn theá nöõa: Chuùng sinh khoâng heà bieát teân cuûa mình, nhöõng khoå naõo aáy raát ñaùng sôï, ñau ñôùn khoâng theå chòu noåi, taát caû ñeàu do nghieäp gaây ra. Nay xin noùi moät ít: Gioáng nhö gioït nöôùc nôi bieån caû, nhö ngöôøi troâng moäng thaáy vieäc khoâng thaät, nôi nguïc naøy vieäc troâng thaáy ñeàu gioáng nhö moäng. Thaáy coù ngöôøi aùc raát ñaùng kinh haõi, ngöôøi aáy caàm ñuû khí cuï nhö goâng, chaøy, baét laáy toäi nhaân gaây nghieäp aùc boû vaøo choã ñaát baèng saét, ngoài trong vaïc saét, duøng chaøy saét noùng ñaäp vaøo thaân ngöôøi kia khieán cho tan naùt, gioáng nhö khoái saùp ong. Sau ñoù, ngöôøi kia soáng trôû laïi, soáng laïi roài bò ñaùnh cho tan thaây. Do theá löïc cuûa nghieäp aùc neân ngöôøi kia phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy. Neáu ra khoûi khoå naõo nôi vaïc saét kia, thì ngöôøi aáy laïi ñi vaøo röøng saét. Do ñi theo con ñöôøng cuûa nghieäp aùc, ngöôøi kia ñi vaøo röøng saét thì toaøn boä thaân theå bò cheû, caét raùch naùt raõ rôøi trong saét noùng, khaép thaân ngöôøi taïo nghieäp aùc ñeàu bò huûy hoaïi. Neáu thoaùt khoûi choán naøy, ngöôøi kia chaïy ñoân ñaùo khaép nôi, troâng mong ñöôïc cöùu vôùt, ñöôïc coù choã nöông töïa, nhöng laïi bò hai con dao saét caét xeû thaân toäi nhaân khieán cho moïi gaân maïch ñeàu döùt haún, tieâu tan, chæ coøn laïi xöông, khoâng coøn chuùt thòt naøo cho ruoài ñaäu. Xöông, gaân, da ñeàu bò caét xeû tan, vuïn phaàn xöông coøn laïi cuõng bò dao saét chaët naùt. Ngöôøi kia ñau ñôùn neân khoùc loùc keâu gaøo, chaïy lui tôùi khaép choã nhöng khoâng thoaùt ñöôïc. Taát caû ñeàu do nghieäp aùc baát thieän maø ra. Bò khoå nhö vaäy, nhöng nghieäp aùc vaãn chöa hoaïi, chöa tan. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi choán Moäng kieán uùy. Thoaùt ñöôïc roài traûi qua moät ngaøn ñôøi laøm ngaï quyû, aên nöôùc muït gheû. Ra khoûi coõi ngaï quyû, laïi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm suùc sinh chòu ñuû thöù thoáng khoå, thöôøng ôû choã bò ñaù ñeø eùp gioáng nhö coû lau, cho ñeán cheát. Thoaùt thaân suùc sinh thì ñöôïc laøm ngöôøi nhöng luoân baàn cuøng, beänh hoaïn, bò ngöôøi khaùc sai khieán, ôû choán ñoàng hoang, söôøn nuùi nguy hieåm, sa maïc, choã ít coû, choã khoâng coù coû, choã khoâng coù nöôùc, choã khoâng coù ao ñaàm, choã thöôøng sôï haõi, sinh vaøo quoác ñoä hung döõ. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo nhaän bieát quaû baùo cuûa nghieäp, roài quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa

nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán khaùc teân Thaân döông thoï khoå naõo laø choán thöù chín trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vì nghieäp gì maø chuùng sinh sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nhaø Ñaøn-vieät haûo taâm, chaùnh tín thaønh töïu, luoân chöõa trò ngöôøi bò beänh, giuùp ñôõ ngöôøi xuaát gia, boá thí cuûa caûi, tuøy theo ngöôøi bò beänh ñeå cung caáp cuûa caûi, thuoác men ñeå trò beänh. Nhöng coù keû xaáu aùc ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán, taâm yù baát thieän, xa lìa Thieän tri thöùc, boû ñaïo giaûi thoaùt, duø maëc ca-sa nhöng chính laø ñaïo taëc, ñoaït laáy vaät duïng cuûa ngöôøi beänh ñöôïc cuùng döôøng kia, söï duøng roài nhöng khoâng saùm hoái, taâm khoâng heà aên naên, khoâng traû laïi, khoâng boài thöôøng, laïi baûo ngöôøi khaùc laøm roài töï thích thuù, laïi coøn sinh taâm laáy tieáp. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Thaân döông thoï khoå naõo trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu moïi khoå naõo toät cuøng. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… taát caû söï khoå aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Coøn coù nhöõng thoáng khoå hôn theá nöõa: ÔÛ nguïc Thaân döông thoï khoå caùch khoaûng moät do-tuaàn coù caây saét noùng, luoân chaùy ñoû röïc laø do nghieäp aùc maø ra. Trong nguïc coøn coù taûng ñaù lôùn, luoân chaùy noùng gioáng nhö kim cöông, chaïm vaøo thì caûm thaáy raát ñau ñôùn hôn traêm ngaøn laàn bò ñoát chaùy. Caây saét aáy löûa luoân chaùy döõ doäi, töø döôùi goác chaùy leân raát cao. Ñòa nguïc aáy ñaõ sinh ra boán traêm leû boán chöùng beänh laøm taêng tröôûng moïi thöù khoå naõo. Caùc toäi nhaân ñôn leû moät mình, khoâng baïn beø, ñaàu maët ôû döôùi thaáp, chaân caúng thì choång leân treân. Caây kia luoân chaùy phöøng phöïc, löûa nôi caùc ñòa nguïc khaùc so vôùi ñaây thì gioáng nhö baêng laïnh. Nöôùc nôi goác caây kia laø moät thöù khoå naõo phuû leân khaép thaân toäi

nhaân khieán tan naùt khoâng chöøa duø moät sôïi loâng. Coøn khoå veà beänh hoaïn thì naëng gaáp traêm laàn so vôùi löûa, traûi qua voâ soá naêm nhö vaäy. Choán aáy laïi coù Dieâm-ma-la tay caàm dao saét, caét cöùa moïi maïch maùu nôi thaân toäi nhaân. ÔÛ ñaây coù naêm loaïi khoå: caây, löûa, saét, ñoùi khaùt, beänh taät, traûi qua voâ soá naêm, ngöôøi nghe coøn döïng caû chaân loâng. Khoå naõo aáy nhieàu caû haøng traêm na-do-tha, ôû ñaây chæ noùi moät phaàn nhoû. Ngöôøi kia bò ñuû thoáng khoå ñau ñôùn, neám heát muøi khoå aùc nhö theá maø nghieäp aùc vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp chöa heát thì khoâng bao giôø ngöøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi choán Thaân döông thoï khoå. Thoaùt ñöôïc roài, laïi traûi qua baûy traêm ñôøi sinh laøm ngaï quyû aên khoùi löûa, ñoùi khaùt ñoát thaân, gioáng nhö ñoát caây coái nhaø cöûa. Thoaùt kieáp ngaï quyû, ngöôøi ñoù traûi qua naêm traêm ñôøi mang thaân suùc sinh, laøm roàng phun löûa, thöôøng tuoân möa caùt noùng rôùt laïi treân thaân mình roài bò ñoát chaùy. Khoûi thaân suùc sinh thì ñöôïc sinh laøm ngöôøi, ôû nôi hôïp vôùi nghieäp thì sinh vaøo choán röøng ruù, thöôøng mang vaùc gaïch, suoát ñôøi cöïc khoå, chöa töøng coù ñöôïc böõa no, khoâng heà ñöôïc aên caùc moùn ngon, laøm noâ leä cho ngöôøi sai khieán, baàn cuøng, beänh taät, doát naùt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt veà nôi choán cuûa ñaïi

ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán teân Löôõng sôn tuï laø choán thöù möôøi trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán aáy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi laøm vieäc aùc, troäm caép thöùc aên cuûa baäc Bích-chi- phaät. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc ñoù, neân sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo choán Löôõng sôn tuï trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu khoå naõo voâ cuøng taän. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… taát caû caùc thöù khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Coøn coù nhöõng thoáng khoå hôn nöõa: Choán Löôõng sôn tuï aáy coù nhieàu khoå naõo do gaäy saét, kích saét, vaïc saét, noài saét. Treân hai ngoïn nuùi saét hieän baøy voâ soá khoå böùc. Choã ñoù möa nhieàu rôi töø treân cao xuoáng nhö hai cuïm nuùi, moãi cuïm lôùn baèng moät do-tuaàn, ñaùnh vaøo toäi nhaân kia, khieán thaân theå bò tan naùt gioáng nhö naém caùt. Ngöôøi kia bò tan naùt roài soáng trôû laïi, soáng roài laïi bò ñaùnh tan naùt tieáp. Cöù nhö theá maõi.

Laïi coù möôøi moät ngoïn löûa bao vaây ñoát khaép thaân toäi nhaân, tieáp ñeán laø huûy phaù maét. Maét bò hö roài sinh ra laïi. Dieâm-ma-la caét löôõi ngöôøi kia, caét roài thì moïc ra laïi. Tieáp ñeán caét muõi, laáy nöôùc baïch laïp noùng ñoå vaøo choã bò caét aáy. Roài caét loã tai, laáy nöôùc ñoàng soâi ñoå ñaày vaøo ñaáy. Laïi duøng baùt saét noùng ñöïng nöôùc tro soâi röôùi vaøo tai ngöôøi bò toäi, laáy dao beùn roùc loät xöông. Choán nguïc aáy luoân coù boán traêm leû boán chöùng beänh, löûa chaùy lan traøn roài nhaäp laïi thaønh moät ñoáng noùng röïc gaây khoå cuøng cöïc. Trong ñòa nguïc naøy thôøi gian laø voâ taän khoâng coù soá naêm, nhöng neáu nghieäp aùc baát thieän ñaõ taïo vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp vaãn chöa heát, thì khoå naõo cuõng khoâng ngöøng nghæ. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi choán Löôõng sôn tuï. Thoaùt ñöôïc roài, traûi qua naêm traêm ñôøi laøm thaân ngaï quyû ôû choã vaéng veû, aên phaân dô. Thaân ngaï quyû coù muït nhoït, ôû ñoù sinh caùc loaøi saâu aùc nuoát caùc thöù ueá taïp aáy, ruoài nhaëng luoân baùm khaép thaân. Neáu thoaùt kieáp ngaï quyû, laïi traûi qua baûy traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh, ôû nôi ñoàng hoang ñaùng sôï, thöôøng laøm thaân nai, bò ñoùi khaùt thieâu ñoát. Thoaùt ñöôïc thaân suùc sinh thì sinh laøm ngöôøi ôû nôi hôïp vôùi nghieäp luoân mang vaùc naëng, luoân bò ñaùnh ñaäp khieán thaân tôi taû, ñeâm ngaøy baát an, tay chaân ñeàu bò gaõy, mieäng khoâ khan, thaân hình xaáu xí, quaàn aùo raùch naùt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi. Tuy sinh laøm ngöôøi nhöng phaûi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm ngöôøi khoâng chaân chaùnh, gioáng nhö ngaï quyû, thaân thöôøng khoå naõo, ngaøy ñeâm chaúng yeân, cuõng laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn nôi choán cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù choã teân Dieâm-baø-phaû-ñoä, laø choán thöù möôøi moät trong ñòa nguïc aáy. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi ôû thoân daõ kia, nôi vuøng soâng, ñaàm, sinh soáng theo beán nöôùc. Choã soâng, ñaàm aáy laøm aên raát thònh, taát caû luùa, gaïo, thöùc aên, duïng cuï ñeàu töø nôi aáy maø ra, nuoâi soáng voâ soá maïng ngöôøi. Baáy giôø coù keû taâm xaáu aùc tìm caùch chaän ñöùt con soâng kia. Khi soâng ñaõ bò khoâ doøng thì moïi sinh hoaït nôi vuøng aáy ñeàu bò phaù huûy, chim thuù ñeàu cheát heát, huoáng chi laø loaøi ngöôøi. Taát caû caùc Sa-moân, Baø-la-moân trong thaønh aáp, xoùm laøng ñeàu bò cheát khaùt. Vì con soâng kia bò chaän ñöùt neân daân chuùng trong quoác ñoä ñeàu cheát saïch. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc ñoù, sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Dieâm-baø-phaû-ñoä thuoäc ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu khoå naõo cuøng taän. Nhöõng khoå naõo aáy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… taát caû caùc khoå naõo ñoù ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Laïi coøn coù nhöõng khoå böùc hôn theá nöõa: Choán Dieâm-baø-phaû-ñoä aáy vôùi moät vuøng roäng baûy traêm do-tuaàn, coù naøo ñoàng hoang roäng lôùn, nuùi cao hieåm trôû, löûa döõ thieâu ñoát cuøng raát nhieàu caây baèng saét. Do thaáy moät caùch ñieân ñaûo, ngöôøi ôû ñòa nguïc kia troâng thaáy toaøn laø soâng hoà, caây coái. Toäi nhaân bò ñoùi khaùt, bò löûa döõ baäc nhaát thieâu ñoát khaép thaân, khoùc loùc keâu gaøo, beøn chaïy veà phía soâng hoà, nghó: “Ta neân ñeán choã kia ñeå uoáng nöôùc!” Nhöng khi tôùi nôi thì trong soâng chæ toaøn laø tro noùng, laïi coù Dieâm-ma-la tay caàm dao saét baét toäi nhaân roài duøng dao ñaâm cheùm. Ngöôøi kia bò hai thöù khoå böùc: moät laø khoå vì dao caét, hai laø khoå vì ñoùi khaùt. Nôi ñoàng hoang vaéng, ngöôøi kia nhö vaäy laø luoân bò dao chaët, cheùm ñaâm khaép thaân, chòu khoå böùc cuøng toät. Neáu thoaùt ñöôïc choã naøy, vì ñoùi khaùt neân chaïy khaép ñaây ñoù, laïi thaáy doøng soâng laïnh neân voäi vaõ chaïy ñeán. Soâng coù chim thaân lôùn nhö voi, teân laø Dieâm-baø, moû chim raát beùn, phaùt ra löûa voà laáy toäi nhaân, gaép goïn roài bay leân hö khoâng, voã caùnh daïo chôi khieán ngöôøi kia maát heát moïi nhôù nghó, sau ñoù chim thaû toäi nhaân ra gioáng nhö taûng ñaù töø treân cao rôi xuoáng ñaát. Ñaát coù löûa chaùy döõ doäi, keû kia rôi xuoáng thì bò naùt ra laøm traêm maûnh, tieáp theo laø hôïp laïi, hôïp laïi roài bò tan naùt, tan naùt roài hôïp laïi, chim tieáp tuïc voà ñeán baét toäi nhaân cuøng vôùi nhöõng khoå naõo nhö treân ñaõ noùi. Nhö vaäy, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm bò nhöõng khoå böùc do chim aùc gaây ra nhö theá. Neáu thoaùt khoûi choã ñoù thì laïi bò Dieâm-ma-la baét giöõ, boû vaøo soâng nöôùc ñoàng soâi suøng suïc, khieán thaân theå toäi nhaân tan raõ gioáng nhö boït nöôùc, sau ñaáy thì soáng laïi. Do gaây taïo nghieäp aùc neân ngöôøi kia luoân bò thieâu ñoát haønh haï nhö vaäy khoâng coù thôøi haïn. Keû phaù hoaïi caû quoác ñoä kia, neáu thoaùt khoûi choán naøy thì bò ñoùi khaùt böùc baùch, neân chaïy xuoâi ngöôïc khaép nôi, qua choã naøo cuõng ñeàu coù ñaày moùc saét treân ñöôøng. Moùc saét aáy raát nhoïn, beùn, caét phaù chaân toäi nhaân töø döôùi baøn chaân leân ñeán baép ñuøi. Chaân bò caét naùt roài, thaân ngöôøi ñoù laïi bò löûa thieâu ñoát, khieán luoân reân ræ, keâu gaøo. Toäi nhaân gaéng göôïng ñöùng daäy roài laïi ñi tieáp, taâm loaïn ñoäng, thaân raõ rôøi. Laïi coù loaïi choù döõ raêng boác löûa uøa ñeán caén khaép thaân toäi nhaân, khieán thaân theå ñeàu tan naùt. Choù döõ aên heát da, thòt, môõ, tuûy roài laïi aên luoân caû phaàn nöôùc. Ngöôøi phaù hoaïi quoác ñoä, gaây taïo nghieäp aùc kia luoân luoân chòu khoå naõo döõ doäi, maø nghieäp aùc ñaõ taïo vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp vaãn chöa heát, neân khoâng luùc naøo ngöøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát thì ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi choán Dieâm-baø-phaû-ñoä. Ra ñöôïc roài, traûi qua naêm traêm ñôøi sinh laøm ngaï quyû, chòu moïi thöù thoáng khoå böùc baùch. Neáu thoaùt kieáp ngaï quyû, laïi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh Xa-la-baø, nhieàu ñôøi vaøo löûa bò chaùy, hoaëc bò raén caén, hoaëc bò thieâu ñoát, hoaëc cheát vì truùng gioù. Thoaùt thaân suùc sinh thì sinh laøm ngöôøi, ôû choã hôïp vôùi nghieäp, thì sinh vaøo thôøi

khoâng coù ñaïo ñöùc, laø keû ti tieän nhaát trong thieân haï. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán khaùc teân Tinh man, laø choán thöù möôøi hai thuoäc ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi haønh aùc ñoái vôùi haøng Tyø-kheo ñaõ ñaït dieät ñònh, taát caû phieàn naõo ñeàu ñöôïc tröø saïch, vaøo luùc ñoùi khaùt ngöôøi kia lieàn laáy troäm thöùc aên cuûa vò Tyø-kheo roài sinh taâm vui möøng. AÊn roài coøn tham lam laáy caát, noùi ñoù laø vieäc thieän, sau laïi baûo ngöôøi khaùc laøm, nghieäp gaây taïo ñaõ thaønh thuïc. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Tinh Man trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu ñuû moïi thoáng khoå. Nhöõng khoå naõo aáy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo kia ôû ñaây ñeàu coù ñuû vaø nhieàu gaáp traêm laàn. Laïi coøn coù khoå naõo hôn theá nöõa:

Hai goùc cuûa nguïc naøy cuõng nhö khaép caû choán ñeàu ñaày nhöõng vaïc nöôùc soâi suøng suïc, ñang ñöôïc nung chaùy ñoû nhieàu nhö sao treân trôøi. Nôi goùc thöù nhaát traûi qua hai möôi öùc, chín na-do-tha, chín ngaøn Baùt-ñaàu-ma, saùu möôi öùc a-phuø-ñaø, ba möôi öùc ñaïi baùt-ñaàu-ma, öùc traêm voõng, moät öùc hai möôi ngaøn man, bò thieâu ñoát traûi qua soá thôøi gian nhö vaäy, ngöôøi kia bò ñoát, naáu chín nhöø, nhö caù trong vaïc ñoàng noùng ñoû. Do taïo ra nghieäp aùc neân luoân bò thieâu ñoát nhö treân ñaõ noùi.

Ngöôøi kia neáu thoaùt khoûi choã khoå naøy thì sau laïi trôû vaøo, bò gioù noùng döõ doäi chaïm vaøo thaân ñau ñôùn nhö dao caét taát caû gaân maïch. Bò caét heát gaân maïch roài, bò nguïc toát neùm leân cao, dôøi sang goùc thöù hai trong nguïc naøy. Ñeán goùc thöù hai, ngöôøi taïo nghieäp aùc kia bò gioù thoåi xua caû öùc caây kieám bay ñeán caét cöùa nôi thaân khieán bò tan naùt, chæ coøn laïi nhöõng sôïi gaân maïch. Sau ñoù, Dieâm-ma-la baét giöõ, boû vaøo trong vaïc Tinh man luoân coù gioù thoåi maïnh, chaân choång leân treân, ñaàu maët loän xuoáng ñaát. Ñaàu maët cuûa toäi nhaân ñöôïc boû vaøo tröôùc, roài sau ñaáy laø ñun nöôùc ñoàng ñoû soâi suøng suïc. Tröôùc tieân laø ñoát maét keû taïo nghieäp aùc kia, tieáp ñeán ñoát ñaàu, ñoát maët, ñoát raêng, ñoát coå hoïng, roài duøng nöôùc ñoàng ñoû soâi ñoå vaøo trong coå hoïng, taát caû ñeàu bò thieâu ñoát, ngöôøi kia khoâng theå naøo keâu la ñöôïc, vì coù keâu la cuõng khoâng phaùt thaønh tieáng. Dieâm-ma-la tay caàm chaøy saét ñaùnh vaøo ñaàu keû kia, khieán toaøn thaân ñeàu quaèn quaïi, gioáng nhö con caù ñang chuyeån ñoäng. Toäi nhaân luoân bò thieâu ñoát haønh haï nôi hai goùc cuûa nguïc Tinh man nhö theá haàu nhö voâ haïn ñònh, nhöng nghieäp aùc baát thieän ñaõ taïo vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp vaãn chöa döùt thì khoâng luùc naøo ngöøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi choán aáy. Thoaùt khoûi roài, laïi traûi qua moät ngaøn ñôøi laøm ngaï quyû troâng mong, luoân bò khoå naõo, aên uoáng khoù ñöôïc, suoát caû traêm naêm coù khi ñöôïc aên, coù khi khoâng ñöôïc aên. Thoaùt khoûi thaân ngaï quyû, laïi traûi qua naêm traêm ñôøi thoï thaân suùc sinh, laøm thaân nai, ôû choã hieåm trôû, taâm luoân sôï haõi, ñoái vôùi moïi ngöôøi, ñeàu traùnh xa vaøo nhöõng vuøng söôøn nuùi heïp, hieåm, hay oám ñau, khoâng coù saéc khí, thaân theå khoâ gaày. Do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc neân luoân bò thôï saên gieát. Thoaùt ñöôïc thaân suùc sinh, sau ñoù laøm ngöôøi, ôû nôi hôïp vôùi nghieäp thì vì söï möu sinh neân bò ngöôøi chuû sai khieán, luoân ñoùi khaùt, ngheøo tuùng, soáng ôû ñaâu cuõng bò leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc, bò hoï sai khieán nhöng vaãn nöông vaøo ñaáy ñeå soáng. Tuy laøm ngöôøi nhöng khoâng phaûi laø ngöôøi chaân chaùnh, luoân bò khoå naõo. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa

nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán khaùc teân Nhaát thieát khoå tuyeàn, laø choán thöù

möôøi ba trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi mang taâm aùc, sinh yù ñieân ñaûo, choân giaáu, tieâu dieät nhöõng saùch vôû vaên töï do Baäc Nhaát Thieát Trí noùi ra, laøm maát taát caû phaùp thaân, khieán cho taát caû chuùng sinh khoâng theå tin Phaät. Neáu ñöôïc nghe chaùnh phaùp thì hoï sinh taâm tin töôûng. Do khoâng coù giaùo phaùp neân chuùng sinh khoâng tin. Taâm yù nhö vaäy, taø kieán nhö vaäy, neân taïo nghieäp aùc, taâm caáu ueá, ñoäc aùc, hoaëc baûo ngöôøi khaùc laøm roài thích thuù neân tieáp tuïc gaây taïo ñieàu baát thieän. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Nhaát thieát khoå tuyeàn thuoäc ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu ñuû thoáng khoå. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Laïi coøn coù nhöõng thoáng khoå hôn theá nöõa nguïc toát laáy nöôùc ñoàng soâi ñoå ñaày vaøo hai maét toäi nhaân. Hoaëc duøng kim cöông vuïn noùng chaïm thaät ñau cuøng maøi xaùt vaøo hai maét khieán maët maøy toäi nhaân nhö naùt vuïn. Sau ñoù thì sinh trôû laïi, sinh laïi roài bò maøi xaùt tieáp. Laïi duøng cöa saét caét ñöùt hai tay ngöôøi kia. Bò caét roài laïi moïc ra, laïi bò caét tieáp. Roài boû toäi nhaân vaøo vaïc löûa, ñaàu chuùc vaøo trong, thaân ôû ngoaøi vaïc, cöù vaäy maø ñoát, naáu döõ doäi, laïi duøng ñao caét ñöùt nöûa thaân beân ngoaøi. Do maét nhìn thaáy phaùp laïi tìm caùch huûy hoaïi phaùp neân phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy. Vì duøng tay tieâu dieät phaùp neân bò quaû baùo cöa ñöùt tay. Vì xöa coù taâm aùc nhaèm phaù huûy, trieät haï chaùnh phaùp neân nay phaûi ngoài trong vaïc löûa, ôû ñaây coù chim moû cöùng nhö kim cöông moi tim ngöôøi aùc kia aên, roài uoáng maùu nôi tim ñoù. Dieâm-ma-la laïi caàm buùa thaät beùn böûa vaøo thaân ngöôøi kia, laøm cho phaàn döôùi bò ñöùt haún ra, roài laáy nöôùc tro noùng soâi suïc röôùi vaøo, duøng kim nhoïn noùng ñoû ñaâm khaép thaân, laïi duøng baùnh xe saét noùng laên maïnh leân ñaàu… Do taïo nghieäp aùc neân phaûi chòu khoå cuøng cöïc nhö vaäy, maø nghieäp aùc vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp chöa döùt neân khoâng bao giôø döøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát toäi nhaân môùi thoaùt khoûi choán Nhaát thieát khoå tuyeàn cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Tuy ra khoûi ñòa nguïc nhöng phaûi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm thaân ngaï quyû aên khoùi, vieäc laøm aùc luoân ñeo ñuoåi thaân, taâm chòu muoân vaøn thoáng khoå, taâm maõi loaïn ñoäng. Neáu thoaùt thaân ngaï quyû thì laïi traûi qua baûy traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh, laøm loaøi vaät ñi ban ñeâm nhö caùc thöù choàn, caùo, thoû, cuù. Thoaùt thaân suùc sinh, nhôø ôû quaù khöù laâu xa coù taïo nghieäp ngöôøi neân sinh laøm ngöôøi, soáng trong nuùi tuyeát, aên nhöõng thöù xaáu, keùm, khoâng ngon, luoân baàn cuøng, laïi traûi qua ba traêm ñôøi laøm daân moïi rôï. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa

nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù choán khaùc teân Xuù khí phuù, laø choán thöù möôøi boán trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi theo taø kieán, taâm aùc, nhôù nghó, tö duy, tuøy thuaän vôùi taâm saân haän vaø sinh yù öa thích. Ngöôøi aáy ñaõ phoùng löûa thieâu ñoát ruoäng ñaát, ruoäng mía, vöôøn caây aên traùi vaø nôi choán thoï duïng khaùc cuûa chuùng Taêng. Nhö vaäy, taát caû caùc vaät thoï duïng cuûa chuùng Taêng ñeàu bò huûy hoaïi, khieán ñôøi soáng cuûa caùc Tyø-kheo bò suy toån, suùt keùm. Ngöôøi kia taïo ñuû caùc nghieäp ñaõ thaønh thuïc, töông öng. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Xuù khí phuù trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu khoå böùc voâ cuøng taän. Nhöõng khoå naõo aáy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Laïi coøn coù nhöõng khoå hôn nöõa: Choán Xuù khí phuù coøn coù löôùi löûa noùng teân Chaâm khoång voõng luoân chaùy röïc khaép moïi nôi. Keû taïo nghieäp aùc kia sinh vaøo ñaây lieàn bò

Dieâm-ma-la caàm ñao to, beùn vung chaët, laïi duøng teân baén vaøo thaân roài doàn vaøo trong löôùi Chaâm khoång voõng chaùy ñoû aáy, laøm cho ngöôøi kia khoâng theå chaïy ñöôïc. Ngöôøi taïo nghieäp aùc kia bò troùi chaët trong löôùi aáy, khoâng sao thoaùt ra. Löôùi aáy laïi raát beùn neân caét tay, chaët hoâng, löng ngöôøi kia. Toaøn boä thaân theå cuûa toäi nhaân ñeàu bò caét naùt heát caû, chæ coøn laïi xöông maø thoâi. Dieâm-ma-la laïi duøng gaäy mía ñaùnh ngaõ ngöôøi kia haøng traêm ngaøn laàn. Toäi nhaân bò moïi hình phaït thoáng khoå nhö vaäy maø nghieäp aùc ñaõ taïo ra chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp chöa döùt thì khoâng bao giôø döøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc. Tuy ra khoûi, nhöng phaûi traûi qua baûy traêm ñôøi laøm ngaï quyû aên maùu, chæ aên maùu cuûa ngöôøi sinh saûn. Thoaùt kieáp ngaï quyû, laïi phaûi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh nhö gaø, khoång töôùc, boà caâu… Thoaùt khoûi thaân suùc sinh thì ñöôïc laøm ngöôøi ôû nôi hôïp vôùi nghieäp, sinh vaøo nhaø ñoà teå, Chieân-ñaø- la. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy ñaõ bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa

nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán khaùc teân Thieát dieäp, laø choán thöù möôøi laêm trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi taâm khinh thöôøng, doái gaït vôùi yù aùc, vaøo luùc maát muøa ñaõ thöa thænh caùc Tyø-kheo nhö vaày:

–Naêm nay xin môøi caùc thaày ñeán nhaø con an cö. Taát caû thuoác men cuøng caùc thöù caàn duøng con xin cung caáp, chôù coù lo laéng gì caû. Xin caùc thaày ñöøng ngaïi.

Caùc Tyø-kheo ñeàu sinh loøng tin. Baáy giôø vaøo luùc maát muøa, vì tin ngöôøi kia neân caùc thaày khoâng ñi nôi khaùc khaát thöïc. Khi ñeán an cö, ngöôøi taâm aùc kia khoâng cung caáp vaät gì cho caùc thaày caû, maø coøn buoâng lôøi xua ñuoåi. Vì maát muøa ñoùi keùm, caùc Tyø-kheo kia coù vò bò cheát, coù vò maát thôøi gian tröôùc an cö, coù vò bò ñoùi khaùt cöïc khoå, coù vò phaûi ñi ñeán nôi khaùc. Ngöôøi coù taâm aùc ñoù ñaõ lìa boû caùc Tyø-kheo, coøn laøm trôû ngaïi, gaây naõo loaïn hoï trong vieäc tu taäp. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Thieát dieäp trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu voâ soá thoáng khoå. Nhöõng khoå naõo naøy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo aáy ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Laïi coøn coù nhöõng khoå böùc hôn theá nöõa: Choán Thieát dieäp naøy coù möôøi moät ngoïn löûa lôùn hôïp vaây xung quanh, thieâu ñoát toäi nhaân, laøm cho hoï caøng ñoùi khaùt. Dieâm-ma-la luoân laáy nöôùc ñoàng soâi, caàm nhöõng cuïc saét noùng, baét ngöôøi kia phaûi aên, phaûi uoáng. Traûi qua voâ löôïng, voâ soá laàn bò haønh haï, sau ñoù toäi nhaân soáng laïi. Laïi phaûi thoï khoå naõo hôn nöõa, theo nhö nghieäp aùc ñaõ taïo. Dieâm-ma-la laáy laù ñoàng saét noùng roäng naêm do-tuaàn, ñang chaùy döõ doäi, ñoát heát toùc toäi nhaân, roài laáy laù saét aáy goùi goïn thaân theå ngöôøi kia laïi, khieán cho chín ruïc. Toaøn thaân bò thieâu ñoát, ngöôøi kia keâu gaøo, khoùc loùc, luoân bò khoå böùc, khoâng coù moät chuùt vui naøo duø baèng loã kim ñeå laøm choã vin döïa. Laù saét noùng aáy chaùy lieân tuïc, döõ doäi khoâng heà giaùn ñoaïn. Thoáng khoå toät cuøng nhö vaäy maø nghieäp aùc vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp chöa döùt, neân moïi khoå naõo phaûi chòu vaãn khoâng giaùn ñoaïn. Neáu nghieäp aùc heát, toäi nhaân môùi thoaùt khoûi choán aáy. Thoaùt khoûi ñòa nguïc, laïi traûi qua traêm ngaøn ñôøi sinh laøm ngaï quyû aên naõo. Thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû, laïi phaûi traûi qua baûy traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh aên löûa. Ra khoûi thaân suùc sinh thì ñöôïc laøm ngöôøi, ôû nôi hôïp vôùi nghieäp thì traûi heát naêm traêm ñôøi laøm keû bò vua khoâng tín nhieäm, neân thöôøng nhoát giam trong lao nguïc, bò ñoùi khaùt maø cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt nôi choán cuûa ñaïi ñòa

nguïc A-tyø. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù choán teân Thaäp nhaát dieäm, laø choán thöù möôøi saùu

trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Chuùng sinh vì nghieäp gì maø sinh vaøo choán naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, nhaän bieát coù ngöôøi taïo aùc, taâm xaáu aùc cöïc ñoä, phaù hoaïi, huûy dieät töôïng Phaät, thaùp Phaät, nhaø cöûa, chuøa chieàn cuûa chuùng Taêng, phaù huûy caû tranh veõ hình töôïng Phaät, kinh saùch, truï xöù cuûa caùc baäc Thaùnh. Hoaëc coù keû khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa Phaät, ñaõ khoâng tin Phaät, laïi töï xöng mình laø ñeä töû cuûa Phaät, vì muoán xin tröø boû toäi loãi maø tìm ñeán nghe Phaät phaùp, nghe roài khoâng sinh tin töôûng, hoäi nhaäp, maø laïi taïo nhieàu haønh ñoäng cheâ bai, huûy baùng phaùp. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia bò ñoïa vaøo choán Thaäp nhaát dieäm trong ñaïi ñòa nguïc A-tyø, chòu khoå böùc voâ cuøng taän. Nhöõng khoå naõo aáy nhö tröôùc ñaõ noùi trong baûy ñaïi ñòa nguïc: Hoaït, Haéc thaèng… Taát caû khoå naõo ñoù ôû ñaây ñeàu coù ñuû, laïi nhieàu gaáp traêm laàn.

Coøn coù nhöõng thoáng khoå hôn nöõa: Choán Thaäp nhaát dieäm naøy coù hôn moät ngaøn con raén ñoäc. Loaøi raén aáy raát nhieàu, ñaày caû nôi caùc choán thuoäc ñòa nguïc. Toäi nhaân ñi qua, ñi laïi bò Dieâm-ma-la caàm gaäy ñaùnh ñaäp, khieán phaûi chaïy mau neân bò raén ñoäc caén, laïi coù khi bò löûa ñoát chaùy döõ doäi. Ngöôøi kia nhö theá laø bò hai thöù löûa thieâu. Moät laø bò löûa ñoäc, hai laø bò löûa nôi ñòa nguïc, neân keâu gaøo thaûm thieát, roài chaïy tôùi lui cuøng khaép. Dieâm-ma- la baét laïi, quôû traùch noùi keä:

*Ngöôi bò say aùi ñoäc Taát caû löïc taâm si*

*Ngu ñoän veà chaùnh phaùp Ngaøy nay phaûi keâu gaøo. Thaáy nghieäp aùc öa thích Chæ ham vui hieän taïi Taïo taùc ñaàu tuy ngoït*

*Veà sau nhö löûa ñoäc. Ngöôøi gaây ra nghieäp aùc Bò moïi ngöôøi cheâ maéng Coøn taïo thieän ñöôïc khen Theá neân phaûi boû aùc.*

*Thaáy noù khoâng öa thích Vì baùo aùc khoå naõo*

*Taïo aùc, laáy quaû aùc Neân ngöôøi trí xaû boû. Taïo aùc khoâng theå maát Taát caû coù quaû baùo Ñieàu aùc ñaõ taïo ra*

*Do taâm neân ñaõ taïo. Do taâm maø taïo aùc Do taâm maéc quaû baùo*

*Taát caû do taâm taïo thaønh Taát caû ñeàu do taâm.*

*Taâm löøa gaït chuùng sinh Vò lai ñeán choã aùc*

*Choán ñòa nguïc aùc naøy Laø khoå aùc baäc nhaát. Chôù heä thuoäc vaøo taâm*

*Neân theo phaùp thöïc haønh Haønh theo phaùp thöôøng vui Theo aùc khoâng tòch tónh.*

*Phi phaùp, quaû baát thieän Do khoâng thoï ñieân ñaûo Taát caû caùc quaû baùo*

*Theo nhaân thaáy töông tôï. Quaû töông töï vôùi nhaân Töôùng khaùc khoâng nhaân quaû Cho neân phaùp voâ thöôøng Ñeàu do nhaân duyeân sinh.*

*Khoâng nhaân, khoâng coù quaû Hôn heát trong ñòa nguïc Neáu nhaân quaû töông öng Trong ñòa nguïc ñoát chaùy. Nghieäp taïo taùc ñaõ neân Chaéc chaén ñoïa ñöôøng aùc Nghieäp quaû troùi lieân tuïc Naáu chín trong ñòa nguïc.*

*Neáu duøng caùch saùm hoái Thì nghieäp aùc tieâu saïch Khoâng bò quaû ñaùng gheùt Nhö Ñöùc Phaät ñaõ noùi.*

*Theá gian nhôø aùnh saùng Nhö nghieäp nhaân coù quaû*

*Nghieäp, quaû laøm nhaân nhau Taát caû phaùp cuõng vaäy.*

*Theo nhaân duyeân qua laïi Chuùng hoaït ñoäng vôùi nhau Töông töï tuøy thuaän buoäc Nhö Ñöùc Phaät ñaõ noùi.*

*Taát caû phaùp theá gian Thaûy ñeàu coù nhaân quaû Khoâng phaûi töï nhieân sinh Nhö Ñöùc Phaät ñaõ noùi.*

*Sinh töû voâ thæ kieáp*

*Ñeàu do nhaân duyeân sinh Theo nghieäp thaáy töông töï Caùc phaùp ñeàu gioáng nhau. Neáu bieát maø öa taïo Nghieäp chuùng sinh seõ sinh Ngöôøi kia bieát quaû nghieäp Neân goïi ngöôøi tòch tónh.*

*Töï chính mình taïo aùc Thöôøng bò löôùi si troùi*

*Ñaõ taïo nghieäp aùc roài Taâm hoái haän laøm gì. AÙc thöôøng döïa nôi aùc*

*Phaùp thöôøng döïa theo phaùp Ngöôøi trí ñeàu lìa boû*

*Nhö Ñöùc Phaät ñaõ noùi. Ñaïo laøm cho phi ñaïo Laø hieåu laàm Phaät phaùp Seõ khoâng ñöôïc tòch tónh*

*Nhö giöõa tröa khoâng boùng. Ai khoâng hieåu nhaân duyeân Khoâng hieåu phaùp, phi phaùp Ngöôi ñeán ñòa nguïc aùc Choán khoå naõo cuøng cöïc.*

Dieâm-ma-la duøng lôøi öùng hôïp quôû traùch, roài noåi giaän caàm giaùo, maâu vaø voâ soá duïng cuï nhö gaäy goäc, daây ñeå troùi goâ toäi nhaân laïi. Do taïo nghieäp aùc neân luoân luoân bò cheû, chaët, ñaùnh… Bò haønh haï nhö vaäy maø nghieäp aùc, baát thieän ñaõ taïo vaãn chöa hoaïi, chöa tan, aûnh höôûng cuûa nghieäp chöa heát, neân khoâng bao giôø ngöøng khoå. Neáu nghieäp aùc heát, ngöôøi kia môùi thoaùt khoûi choán naøy. Thoaùt ra roài, traûi qua baûy traêm ñôøi laøm thaân ngaï quyû aên phaân dô, laø do söùc maïnh coøn laïi cuûa nghieäp aùc. Neáu thoaùt ñöôïc kieáp ngaï quyû, laïi traûi qua naêm traêm ñôøi laøm thaân suùc sinh, mang thaân loaøi giun, cuõng laø söùc maïnh coøn laïi cuûa nghieäp aùc. Thoaùt thaân suùc sinh, ñöôïc sinh laøm ngöôøi, ôû choã hôïp vôùi nghieäp thì sinh vaøo bieân ñòa, thaân ñen ñuùa, ôû choã aåm öôùt nôi nhaø chaøi caù, ruoäng nöôùc maát muøa, sinh soáng raát khoù khaên, phaûi aên nhöõng thöù truøng trong nöôùc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt caùc nôi choán cuûa ñaïi ñòa nguïc A-tyø, khoâng thaáy coù choán thöù möôøi baûy. Nhìn xuoáng phía döôùi khoâng coù, boán beân cuõng ñeàu khoâng, teá thoâ cuõng ñeàu khoâng, gaàn xa cuõng vaäy, taát caû ñeàu khoâng thaáy. Vò aáy tö duy nhö vaày: Do tö duy kieán ñaïo maø quaùn xeùt heát caû bieân vöïc, taùm ñaïi ñòa nguïc ñeàu coù möôøi saùu nôi choán tuøy thuoäc, ñoù laø bieân giôùi cuoái cuøng cuûa ngöôøi gaây nghieäp aùc. Taát caû keû phaøm phu ngu si, keû taïo nghieäp aùc gaây döïng neân vuøng naøy, chòu laáy quaû baùo roõ raøng. Trong taùm ñaïi ñòa nguïc vôùi caùc choán tuøy thuoäc, ta khoâng thaáy coù ñaïi ñòa nguïc naøo khaùc nöõa. Laïi cuõng khoâng coù nghieäp naøo khaùc ñeå sinh vaøo choã khaùc, khoâng coù choã aùc naøo khaùc nöõa. Nhöõng choán khoå naõo trong ñòa nguïc A-tyø nôi chuùng sinh sinh vaøo, nhöõng khoå naõo ñoù, trong ngaøn phaàn chöa noùi ñöôïc moät phaàn. Vì sao? Vì noùi khoâng theå heát, khoâng theå ñöôïc nghe, khoâng theå ví duï. Noãi khoå ñòa nguïc voâ cuøng aùc ñoäc, vöõng chaéc, laø noãi khoå lôùn lao khoâng theå nhaãn chòu. Noãi khoå aáy khoâng coù noãi khoå naøo töông töï nhö vaäy, khoâng theå ví duï ñöôïc. Vì sao? Vì khoâng coù ai coù theå noùi ra, khoâng ai nghe thaáy; neáu coù ngöôøi noùi, neáu coù ngöôøi nghe keû aáy seõ oùi maùu maø cheát. Ñòa nguïc aáy khoâng theå öa thích, khoâng theå nhôù nghó. Noãi khoå cuûa ñòa nguïc aáy laø noãi khoå trong caùc noãi khoå.

Tyø-kheo kia quan saùt veà ñaïi ñòa nguïc roài thì sinh taâm nhaøm chaùn ñoái vôùi taát caû khoå

naõo cuûa sinh töû. Quaùn xeùt veà voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, thaáy taát caû phaùp ñeàu voâ thöôøng. Tö duy veà Thaùnh ñeá thì caøng sinh taâm nhaøm chaùn nôi sinh töû. Sinh töû nhö vaäy laø raát xaáu aùc, toài teä. Tyø-kheo kia quaùn xeùt nhö theá roài sinh taâm nhö vaày: “Caùc chuùng sinh naøy vì khoâng coù Thieân nhaõn neân khoâng bieát veà quaù khöù mình ñaõ lìa boû vieäc nghe chaùnh

phaùp. Khoå naõo trong ñòa nguïc laø khoå naõo baäc nhaát, choán aùc baäc nhaát, vaäy maø chuùng sinh cöù sinh vaøo. Keû phaøm phu ngu si töø voâ thæ ñaõ bò löôùi aùi troùi buoäc trong sinh töû.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, tuøy thuaän vôùi chaùnh phaùp, quan saùt caùc phaùp haønh, bieát Tyø-kheo kia theo thöù töï quan saùt veà taát caû choán aùc, töø ñòa nguïc Hoaït cho ñeán ñòa nguïc A-tyø. Vò aáy bieát heát taát caû quaû baùo cuûa nghieäp ñoù vaø chöùng ñaéc Ñòa thöù möôøi ba, khoâng thích caûnh giôùi ma. Do thoaùt ra khoûi löôùi aùi neân aùi khoâng coøn chi phoái nöõa, khoâng truï ôû caûnh giôùi ma, öa thích voâ thöôøng. Tyø-kheo kia muoán ñoaïn heát moïi thöù keát söû ñeå nhaäp thaønh Nieát-baøn. Daï-xoa treân ñaát thaáy vò aáy tinh taán, sinh taâm hoan hyû, noùi vôùi Daï-xoa hö khoâng nhö vaày:

–Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, thuoäc nöôùc… thoân… coù thieän nam hoï… teân… ñaõ caïo boû raâu toùc, mang phaùp y, xuaát gia vì coù chaùnh tín, chaùnh haïnh, chaùnh ñaïo, chaùnh kieán, khoâng taø, haønh ñaïo xuaát theá gian, bieát quaû baùo cuûa nghieäp, ñaït ñöôïc Ñòa thöù möôøi ba, thaáy roõ taát caû bieân vöïc cuûa ñòa nguïc cuøng moïi khoå naõo ôû coõi voâ giaùn.

Daï-xoa treân ñaát noùi ñaày ñuû cho Daï-xoa hö khoâng nghe. Daï-xoa hö khoâng höôùng ñeán taâu vôùi Töù ñaïi Thieân vöông nhö tröôùc ñaõ noùi. Töù Ñaïi vöông höôùng ñeán taâu vôùi Töù Thieân vöông. Töù Thieân vöông laïi taâu leân trôøi Tam thaäp tam. Trôøi Tam thaäp tam höôùng ñeán taâu vôùi trôøi Daï-ma. Trôøi Daï-ma laïi höôùng ñeán taâu vôùi trôøi Ñaâu-suaát. Trôøi Ñaâu-suaát taâu vôùi trôøi Hoùa laïc. Trôøi Hoùa laïc taâu vôùi Ñeä luïc thieân, cho ñeán taâu vôùi trôøi Thieåu quang, nhö vaày:

–Chö Thieân nay neân laéng nghe, giöõ taâm chaùnh nieäm. Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, ôû nöôùc…, thoân…, coù thieän nam hoï…, teân…, ñaõ caïo boû raâu toùc, maëc phaùp yù, xuaát gia theo chaùnh tín, chaân chaùnh haønh theo phaùp, chöa töøng döøng nghæ. Taâm khoâng thích caûnh giôùi cuûa ma, khoâng öa aùi nhieãm, khoâng öa duïc nhieãm vôùi caûnh giôùi cuûa saéc, thanh, höông, vò, xuùc, ñaõ ñaït ñöôïc Ñòa thöù möôøi ba. Taát caû nghieäp baùo trong taùm ñaïi ñòa nguïc, vò aáy ñeàu bieát töôøng taän. Tyø-kheo kia bieát nhö vaäy roài, neân nhaøm chaùn sinh töû trong voâ minh toái taêm. Caùc vò trôøi neân bieát, quaân ma ñaõ bò toån giaûm, baïn chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc taêng tröôûng.

Trôøi Thieåu quang nghe nhö vaäy thì voâ cuøng hoan hyû. Do hoï nghe quaân ma toån giaûm, baïn chaùnh phaùp taêng tröôûng neân heát söùc hoan hyû. Chö Thieân ôû coõi aáy ñöôïc nghe chaùnh phaùp neân vui möøng nhö vaäy. Chö Thieân chöa nghe phaùp Phaät haõy coøn hoan hyû, chö Thieân nghe roài thì cuõng hoan hyû, huoáng chi laø ngöôøi tuøy thuaän tín taâm maø thöïc haønh. Caùc baäc Chaùnh só ñaõ thaáy roõ chaân lyù nghe Tyø-kheo kia bieát phaùp quaû baùo cuûa nghieäp, khieán cho chaùnh phaùp taêng tröôûng maø sao laïi khoâng hoan hyû?

