LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 111

LUAÄN

LAÄP THEÁ A TYØ ÑAØM

**SOÁ 1644**

(QUYEÅN 1  10)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

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

**LUAÄN LAÄP THEÁ A TYØ ÑAØM**

**QUYEÅN 8**

*Phaåm 23:* **ÑÒA NGUÏC**

1. ÑÒA NGUÏC CAÙNH SANH (Ñòa nguïc cheát ñi soáng laïi)

*Phaät Theá Toân chöùng thaáy: Ñôøi quaù, hieän, vò lai, Chuùng sinh sinh trôû laïi, Soáng cheát vaø luaân chuyeån, Caùc nghieäp khoâng hö doái, Coù quaû baùo khoâng maát, Tuøy thôøi, xöù thaønh thuïc.*

*Baäc Thaùnh trí töï bieát, Theá Toân ñeàu chöùng thaáy,*

*Thaønh töïu caùc phaùp nhaõn, Cuø Ñaøm bieát thuyeát naøy Taùm loaïi ñaïi ñòa nguïc: Caùnh sanh vaø Haéc thaèng Sôn khaùi, hai Khieáu hoaùn, Hai Thieâu Nhieät lôùn, nhoû Vaø Ñaïi A-tyø-chæ*

*Taùm ñòa nguïc nhö vaäy Phaät noùi: khoù theå qua Ngöôøi aùc thöôøng ñaày khaép Moãi nguïc möôøi saùu ngaên, Boán goùc vaø boán cöûa*

*Moãi phaàn ñeàu baèng thaúng Chieàu cao traêm do-tuaàn, Boán phöông traêm do-tuaàn;*

*Coù thaønh saét vaây quanh, Löôùi saét che ôû treân, Döôùi ñaát ñeàu laø saét, Löûa röïc chaùy ñaày khaép Ñoát ngöôøi aùc ñaùng sôï,*

*Thöôøng chaùy khoâng theå gaàn. Ngöôøi thaáy sôûn gai oác, Thoáng khoå khoâng theå nhìn. Nay ta seõ vì ngöôi*

*Tuaàn töï noùi nhö phaùp Moät loøng nghe cung kính Veà nhöõng ñieàu ta noùi.*

Coù moät ñòa nguïc teân laø Caùnh Sinh, taát caû ñeàu laøm baèng saét, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, thöôøng coù aùnh löûa daøi raát nhieàu do-tuaàn, roäng cuõng nhö vaäy. Toäi nhaân trong ñoù, nguïc toát caàm chaân treo leân treân, ñaàu quay ngöôïc xuoáng, duøng rìu chaët ra nhö nguïc Haéc Thaèng. Luùc bò chaët ra roài chæ coøn xöông noái lieàn vôùi nhau baèng gaân, tuyeät döùt ñöôøng soáng vaø phaûi taïm cheát, nguïc toát neùm vaøo choã khoán khoå lôùn nhaát. Luùc aáy gioù laïnh thoåi ñeán lieàn soáng trôû laïi. Nhôø gioù naøy neân da thòt trôû laïi bình thöôøng. Luùc aáy, moùng tay toäi nhaân töï daøi nhoïn ra nhö kieám vaø cuøng khôûi oaùn taâm vôùi ñoàng loaïi, laïi suy nghó nhö vaäy: “Luùc xöa, ngöôøi naøy ñaõ bò ta laøm aùc nhö vaäy, cho neân nay ta tröôùc tieân phaûi nhanh choùng gieát haïi keû naøy”. Ngöôøi kia khôûi taâm oaùn thuø cuõng laïi nhö vaäy, laïi vaèm chaët laãn nhau naùt baáy nhö buïi. Ngöôøi ôû ñòa nguïc naøy chòu söï taøn haïi laãn nhau nhö vaäy. Noãi khoå toät cuøng, beàn bæ khoác lieät khoù coù theå chòu ñöôïc, cho ñeán nghieäp aùc thoï duïng chöa heát, thì caàu cheát khoâng ñöôïc. Vì haønh nghieäp gì maø sinh quaû baùo naøy, khieán cho caùc chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Xöa kia ôû trong loaøi ngöôøi, nhieàu ngöôøi nöõ cuøng laáy moät ngöôøi choàng neân luoân saân si, ñoá kî laãn nhau; raát nhieàu ngöôøi nam cuøng tranh moät ngöôøi nöõ neân sanh taâm oan gia; hoaëc taø daâm vôï ngöôøi khaùc; hoaëc tranh giaønh ruoäng vöôøn, xe coä… hoaëc vua hai nöôùc cuøng tranh nöôùc laùng gieàng; hoaëc cöôùp troäm tieàn cuûa ngöôøi neân bò ngöôøi aáy tröøng trò, cuøng keát oan gia nhö ngöôøi ôû chieán traän, taøn saùt laãn nhau. Ñaõ keát oan gia chöa ñöôïc giaûi quyeát thì oâm moái thuø naøy maø cheát, do nghieäp baùo naøy neân thoï sinh ôû trong ñoù, ñaõ sinh trong ñoù thì thoï duïng voâ soá quaû baùo aùc nghieäp. Vì nghieäp nhaân gì maø laøm cho caùc toäi nhaân taøn haïi laãn nhau? Vì xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi, laïi caàm dao kieám, gaäy goäc… chaët cheùm maïng chuùng sinh, cho neân thoï baùo cheùm chaët ôû trong ñoù. Laïi nöõa, vì toäi gì maø bò

gioù laïnh thoåi ñeán thì soáng laïi? Vì xöa kia nuoâi döôõng caùc loaøi: boø, nai, heo, deâ, gaø, vòt aên uoáng ñöôïc beùo toát, ñöôïc nhieàu thòt roài laïi ñem ñi gieát aên. Do nghieäp naøy neân chieâu caûm quaû baùo gioù laïnh kia thoåi ñeán laøm cho taïm soáng trôû laïi. Vì nghieäp baùo gì maø sinh moùng tay daøi nhoïn nhö kieám? Vì xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi, ñöa dao gaäy cho ngöôøi, baûo ngöôøi laøm nhö vaäy: “Caùc ngöôøi haõy ñeán choã aáy… chaâu, quaän vaø caùc huyeän aáp aáy… gieát ngöôøi hoaëc gieát suùc vaät, laøm vieäc saùt haïi”. Do nghieäp naøy neân sinh moùng tay nhö kieám. Vì sao ñòa nguïc naøy goïi laø Caùnh Sanh? Toäi nhaân ôû khôûi yù nghó naøy: “Nay ta laïi sanh thaân nhö cuõ” neân goïi laø Caùnh sanh laïi nöõa, ñòa nguïc naøy voán goïi laø Caùnh Sanh. Luùc aáy Theá Toân muoán noùi roõ nghóa naøy neân thuyeát keä:

*Trong ñòa nguïc Caùnh Sanh:*

*Ñaàu döôùi, chaân ôû treân, Nguïc toát caàm buùa rìu… Treo leân tuøy yù chaët.*

*Luùc bò cheùm chaët xong, Chæ coøn ñoáng xöông taøn, Maùu, thòt, da, gaân maïch… Sinh trôû laïi nhö cuõ.*

*Moùng tay nhoïn nhö kieám, Do nghieäp töï nhieân sinh Tuøy taâm saân, oaùn xöa, Maø cheùm chaët laãn nhau.*

*Chòu cheùm chaët nhau xong, Gioù laïnh laïi thoåi vaøo, Nghieäp caûm gioù, ñaáu tranh Sanh taát caû phaàn thaân*

*Nhö Lai-Nhaân Thieân Sö Thaáy nhö thaät vieäc naøy, Neân noùi nguïc Caùnh Sanh, Nôi ngöôøi taïo aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC HAÉC THAÈNG

Laïi coù ñòa nguïc teân laø Haéc Thaèng, taát caû ñeàu laøm baèng saét, ngaøy ñeâm löûa thieâu ñoát, thöôøng ñoû höøng höïc, chieàu daøi raát nhieàu do-tuaàn, roäng cuõng nhö vaäy. Toäi nhaân trong ñoù bò nguïc toát ñem ñaùnh khieán cho ngaõ xuoáng ñaát, roài duøng rìu chaët, nhö hình phaït ôû Haéc Thaèng, hoaëc chaët laøm taùm maûnh, hoaëc laøm saùu maûnh, hoaëc laøm boán maûnh. Coù caùc toäi

nhaân töø chaân ñeán coå, ñaàu bò chaët baèng rìu daøi nhö töøng loùng mía. Ngöôøi ôû ñòa nguïc naøy chòu söï haønh haï chaët cheùm nhö vaäy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong aáy? Xöa kia ôû trong loaøi ngöôøi, hoï cuõng laøm nghieäp nhö vaäy, tuøy theo luaät cheá vaø möùc hình phaït trong moät thôøi ñaïi naøo ñoù maø hoï laøm vieäc gieát haïi, hoaëc baûo ngöôøi gieát haïi, nhö nhöõng troïng hình, chaët tay, chaët chaân, hoaëc caét thòt sau löng, hoaëc caét hai ñuøi, hoaëc caét naêm laïng, hoaëc caét möôøi laïng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù, ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. ÔÛ trong ñoù, coù luùc nguïc toát chöûi maéng, toäi nhaân sôï haõi chòu toäi, chaúng daùm ñoäng ñaäy, coù luùc voâ löôïng toäi nhaân vôùi taâm raát hoaûng hoát, coù luùc ñöùng laëng nhö röøng côø, coù luùc maëc aùo saét, caø sa saét, löûa thöôøng thieâu ñoát höøng höïc, voâ löôïng nghìn vaïn aùo saét ñoû. Coù luùc aùo treân khoâng bay xuoáng, caùc toäi nhaân la heùt thaát thanh: “AÙo ñeán, aùo ñeán…”. AÙo ñaõ ñeán roài thì tuøy theo moãi ngöôøi maø bò quaán vaøo, da thòt gaân coát ñeàu bò chaùy ruïi. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi thöôøng caàm roi gaäy ñaùnh ñaäp chuùng sinh, hoaëc duøng gaäy da, hoaëc duøng roi maây, hoaëc duøng ñuoâi caù tra taán chuùng sinh. Laïi coù keû xuaát gia phaù giôùi thoï duïng aùo quaàn vaø khaên ñai cuûa daân chuùng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Laïi coù toäi nhaân bò nguïc toát loät da töø chaân ñeán coå thì döøng, lôùp da vaãn coøn dính maø khoâng lìa ra ñöôïc; laïi coù nguïc toát loät da töø coå ñeán chaân roài döøng maø khoâng lìa lôùp da aáy ra ñöôïc; hoaëc coù toäi nhaân bò loät da töø coå ñeán thaét löng thì thoâi; coù ngöôøi bò loät töø thaét löng ñeán chaân thì döøng, laøm cho caùc toäi nhaân phaûi mang lôùp da dính treân thaân; lôùp da naøy ruû xuoáng ñeán ñaát, töï mình vaø ngöôøi khaùc daãm ñaïp leân, ñau khoå quaèn quaïi khoù theå taû noåi. Ví nhö ngöôøi maëc aùo quaàn maø ngang doïc daøi ngaén khoâng theå goïn gaøng, lôùp da ôû treân thaân toäi nhaân aáy cuõng vaäy. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc naøy chòu hình phaït loät da. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát

cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh phaûi thoï sinh ôû trong ñoù? Thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi taïo nghieäp nhö vaäy: loät da cuûa caùc loaøi chuùng sinh, laøm cho da khoâng röùt ra ñöôïc gioáng nhö lôùp aùo maëc treân thaân roài laáy ñoù laøm vui… Laïi nöõa, xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi laïi ñaùnh ñaäp chuùng sinh, hoaëc töï laøm, hoaëc baûo ngöôøi laøm. Laïi coù keû xuaát gia phaù giôùi thoï duïng aùo quaàn, giöôøng chieáu… cuûa thí chuû. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Trong ñòa nguïc naøy voâ cuøng toái taêm, khoùi toûa muø mòt, khoùi xoâng hôi cay, ñeán loät da, xeù thòt, roùc xöông ñeán tuûy. Khoùi ñoäc naøy vaøo khaép trong ngoaøi thaân. Nguïc toát ñuoåi chaïy khieán cho toäi nhaân vaøo trong khoùi naøy, sau ñoù môùi boû. Caùc toäi nhaân sôï troán khoùi naøy, boû chaïy khaép voâ soá do-tuaàn; nhöng hö haïi ñeán thaân da laïi caøng khoác lieät hôn nhieàu. Ngöôøi ôû ñòa nguïc naøy chòu khoùi ñoäc aáy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi laøm maät thaát cao, duøng khoùi gieát ngöôøi, hoaëc duøng khoùi tra taán ngöôøi lao nguïc, hoaëc duøng khoùi löûa xoâng ñoát trong hang caùc loaøi: Nhím, caù cheùp, caù raùi, caùo, choàn, chuoät, ong cho ñeán duøng khoùi xoâng gieát loaøi muoãi. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Vì sao ñòa nguïc naøy goïi laø Haéc Thaèng? Vì toäi nhaân trong ñaây bò troùi buoäc tuøy tieän, cheùm chaët thoáng khoå, neân goïi laø haéc thaèng. Laïi vì tính chaát cuûa noù xöa nay neân goïi laø Haéc Thaèng. Ñöùc Phaät muoán noùi roõ laïi nghóa naøy neân thuyeát keä:

*Nguïc toát trong Haéc Thaèng*

*Döïng toäi nhaân nhö caây Tuøy coõi nguïc Haéc Thaèng, Caàm rìu, ñao cheùm chaët. Laïi coøn aùo saét ñoû,*

*Ngaøy ñeâm thöôøng thieâu ñoát, Quaán quanh caùc toäi nhaân, Maùu thòt chaûy roài khoâ,*

*Loät da chaân ñeán coå, Coå, thaét löng cuõng vaäy.*

*Toäi nhaân trong Haéc Thaèng, Nhieàu thòt ñoû khoâng da, Trong toái taêm ñaùng sôï, Khoùi ñoäc ñeàu ñaày khaép.*

*Nguïc toát ñuoåi chaïy vaøo, Vaøo roài môùi heát ñuoåi Chaïy khaép nhieàu do-tuaàn, Khoùi toái khoâng theå thaáy, Ñaïp da loät cuûa nhau, Mình, ngöôøi ñeàu khoán khoå. Nhaân vaø quaû trong ñoù Phaät töï bieát nhö thaät,*

*Noùi Haéc Thaèng nhö vaäy Laø choã ngöôøi aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC ÑAÏI HAÏNG

ÔÛ giöõa hai ñòa nguïc Haéc Thaèng vaø Caùnh Sanh, coù moät ñòa nguïc teân laø Ñaïi Haïng. Toäi nhaân trong ñoù, coù luùc bò naèm ngöõa, coù luùc bò naèm saáp, hoaëc ñaët trong coái bò chaøy saét ñaâm giaõ, hoaëc töø chaân ñeán coå cuûa toäi nhaân bò caét chaët töøng phaàn, hoaëc coù toäi nhaân bò loät da traõi xuoáng ñaát, roài ñeán caét xeûo thòt boû leân treân da ñoù. Laïi coù toäi nhaân, haï kieám xuoáng thì tay bò chaët, chaët ñöùt, nhaác kieám leân thì tay sinh laïi treân laïi sinh; vì vaäy maø tay chaát nhö ngoïn nuùi cao; chaân, tai, muõi, ñaàu, kieám haï xuoáng thì döùt, nhaác kieám leân laïi sinh. Cho ñeán khi thoï baùo ngheäp aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø phaûi thoï quaû baùo naøy, khieán cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi, laøm ngheà ñoà teå, laáy vieäc gieát heo, deâ, traâu, nai… ñeå sinh soáng, hoaëc giaêng löôùi baét caù, chim, hoaëc laøm cai nguïc, hoaëc töï troäm cöôùp, hoaëc duøng ñaïi hình, cheùm gieát toäi nhaân. Do nghieäp baùo naøy neân thoï sinh trong ñoù; laïi coù voâ soá nghieäp baùo aùc neân thoï sinh trong ñoù, laïi coù nghieäp caûm taêng thöôïng thoï sinh trong ñoù. Ñaõ sinh trong ñoù thì thoï duïng voâ soá nghieäp baùo baát thieän. Ngöôøi ôû ñòa nguïc naøy coù ñaàu nhö ñaàu voi, thaân tôï thaân ngöôøi; laïi coù toäi nhaân ñaàu traâu, thaân cuõng tôï thaân ngöôøi, voâ soá nhöõng loaïi nhö vaäy khoâng ñoàng. Nguïc toát trong ñoù ñoùng toäi nhaân vaøo xe saét ñeå côõi ñi, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, thöôøng ñoû höøng höïc, duøng saét ñoû laøm aùch, laøm daây. Ñöôøng xaù ôû ñoù ñeàu laøm baèng saét, chieàu daøi nhieàu do tuaàn, roäng cuõng nhö vaäy. Nguïc toát trong ñoù caàm duøi saét ñoû ñuoåi toäi nhaân chaïy lui tôùi, chòu nhöõng khoå haïi nhö vaäy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù

coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi hoaëc laøm ngöôøi ñieàu khieån voi, ngöïa, traâu, caùc loaøi cöôõi chaïy… do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Trong ñoù laïi coù chuùng sinh, ñaàu laø ñaàu ngöïa, thaân laø thaân ngöôøi, cuõng coù ngöôøi ñaàu nai thaân ngöôøi, coù keû ñaàu heo thaân ngöôøi. Voâ soá nhöõng loaïi khaùc nhau nhö vaäy, raát nhieàu nguïc toát tuï taäp xung quanh, caàm cung ñao, voâ soá gaäy goäc ñaâm cheùm toäi nhaân. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi caàm dao gaäy, löôùi, saên baét nhieàu loaøi chuùng sinh; coù nhieàu ngöôøi vaây quanh, hoaëc chaët hoaëc ñaâm, hoaëc gieát. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. ÔÛ ñoù coù moät caây teân laø Nghòch-thích-sieåm-ñeà-lôïi, taát caû ñeàu laøm baèng saét, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, aùnh löûa höøng höïc. Caây naøy cao moät do-tuaàn, gai daøi möôøi saùu taác. Nguïc toát trong ñoù baét toäi nhaân keùo leân caây gai roài laïi keùo xuoáng; luùc keùo leân thì gai höôùng xuoáng döôùi, luùc keùo xuoáng thì gai höôùng leân treân. Luùc keùo leân xuoáng, neáu ôû buïng thì da thòt bò töôùc xeù heát, baï vaøo thaân caây gai, neáu ôû löng thì da thòt cuõng baï vaøo heát thaân caây. Laùt sau da thòt sinh ra trôû laïi cuõng vaäy. Do vieäc naøy neân tuøy theo buïng hoaëc löng maø keùo leân, keùo xuoáng. Toäi nhaân phaûi chòu caùc hình phaït nhö vaäy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi taø daâm vôï ngöôøi, hoaëc coù ngöôøi vôï phaûn boäi laïi choàng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Trong ñòa nguïc aáy laïi coù raát nhieàu nuùi than saét chaùy ñoû, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, aùnh löûa höøng höïc, nguïc toát trong ñoù naém tay toäi nhaân keùo leân keùo xuoáng. Neáu buïng aùp vaøo nuùi thì da thòt chaùy röïc, neáu löng aùp vaøo nuùi, da

thòt cuõng thieâu ruïi. Da, thòt ôû buïng sinh trôû laïi nhö cuõ; roài ñeán da thòt löng chaùy ruïi roài sanh trôû laïi cuõng vaäy. Do vaäy neân löng vaø buïng luaân phieân nhau chaùy roài sinh neân tuøy theo ñoù maø keùo leân keùo xuoáng, toäi nhaân phaûi thoï söï haønh haï naøy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi, do ñem sinh maïng cuûa chuùng sinh neùm vaøo trong löûa, hoaëc chaùy trong caùt boûng, hoaëc chaùy trong than tro, hoaëc neùm vaøo choã ueá, hoaëc ñoùng vaøo xe traâu, ngöïa côõi treân caùt noùng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän.

1. ÑAÏI NGUÏC TUÏ KHAÙI

Laïi coù ñòa nguïc teân laø Tuï Khaùi, hình daïng cuûa noù gioáng nhö ôû giöõa hai nuùi. Nguïc toát trong ñoù caàm voâ soá khí tröôïng khuûng boá toäi nhaân, luùc aáy toäi nhaân raát hoaûng hoát, voâ soá ngöôøi vaøo giöõa hai nuùi, vaøo giöõa hai nuùi roài, coù löûa lôùn tuï laïi bít laáp ñöôøng tröôùc. Toäi nhaân thaáy löûa lôùn lieàn chaïy lui, laïi thaáy ôû sau coù löûa lôùn tuï laïi, bao boïc xung quanh, hai nuùi lieàn kheùp laïi vôùi nhau. Luùc hai nuùi kheùp laïi, taát caû toäi nhaân gaøo theùt nhö vaäy: “Nuùi naøy ñeán roài, nuùi naøy ñeán roài”. Nuùi lieàn kheùp laïi vôùi nhau nhö baùnh daàu eùp, nuùi eùp toäi nhaân cuõng nhö vaäy. Ñaõ kheùp roài, nuùi môû ra phía treân, caùc toäi nhaân lieàn nhaûy leân, tranh nhau nhaûy leân thì laïi rôùt xuoáng döôùi nuùi naøy roài thaân bò eùp laïi, nhö eùp caùc loaøi thuù, maùu chaûy thaønh soâng, chæ coøn xöông gaân khoâng coøn da thòt. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi, duøng maønh tre traûi leân thaân ngöôøi khaùc roài cho voi daãm ñaïp, hoaëc luùc chieán ñaáu duøng caùc aùp xa eùp ngöôøi cheát, laïi treo maùy ñaù thaû xuoáng ñeå gieát ngöôøi; laïi ôû trong caùc ñöôøng heõm laøm caùc haàm baãy ñeå haõm haïi chuùng sinh, hoaëc duøng moùng raêng caøo caén truøng boï. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù, ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Toäi nhaân ôû trong ñoù chæ coøn gaân xöông, khoâng coøn maùu thòt. Luùc aáy nguïc toát baûo vôùi ñoàng boïn: “Nay ta cuøng vôùi ngöôi trong khoaûnh khaéc,

ñaâm giaõ toäi nhaân”. Hoï lieàn baét caùc toäi nhaân vaøo trong thuyeàn saét noùng ñoû, duøng chaøy saét noùng röïc giaõ vuïn thaân toäi nhaân. Thôøi gian khoaûnh khaéc aáy thì ôû trong coõi ngöôøi phaûi laø naêm traêm naêm tuoåi thoï, chòu söï tra taán thoáng khoå naøy coøn nhieàu söï khoác lieät hôn nöõa cuõng noùi ñaày ñuû nhö tröôùc. Xöa kia vì nghieäp caûm gì maø thoï quaû baùo naøy, laøm cho caùc chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi hoaëc caàm maâu, giaùo… ñaâm haïi chuùng sinh, hoaëc giaõ coân truøng laãn vôùi gaïo neáp, luùa mì. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Vì sao goïi ñòa nguïc naøy laø Tuï Khaùi? Vì toäi nhaân tuï taäp moät choã ôû trong aáy, hai nuùi kheùp laïi vôùi nhau neân goïi laø Tuï Khaùi; laïi nöõa, nguïc naøy xöa goïi laø Tuï Khaùi neân goïi laø Tuï Khaùi. Ñöùc Phaät noùi laïi baèng keä:

*Trong ñòa nguïc Tuï Khaùi, ÔÛ giöõa hai nuùi lôùn.*

*Voâ soá caùc toäi nhaân*

*Vaøo trong nhö ñaøn nai. Do nghieäp baùo xöa kia, Hai nuùi naøy kheùp laïi,*

*EÙp cheát nhieàu chuùng sinh. Löûa bít ñöôøng tröôùc sau Töø thaân caùc toäi nhaân,*

*Maùu chaûy thaønh soâng suoái, Chòu khoán khoå nhö vaäy, Caàu cheát khoâng theå ñöôïc, Ñeå trong thuyeàn saét noùng Caàm chaøy giaõ vôõ naùt.*

*Thoï caùc nghieäp baùo xöa, Khoaûnh khaéc-naêm traêm naêm. Nhö Lai, Nhaân Thieân Sö Thaáy nhö thaät vieäc naøy,*

*Neân noùi nguïc Tuï Khaùi, Choã ngöôøi laøm aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC KHIEÁU HOAÙN

Laïi coù ñòa nguïc teân laø Khieáu Hoaùn, hình töôùng gioáng nhö voâ löôïng nghìn soá nhaø nhoû. Toäi nhaân trong ñoù, moãi ngöôøi moät nhaø, thaân lôùn phoøng nhoû, khoán khoå böùc baùch, khoâng theå ñi ñöùng naèm ngoài, chòu

löûa thieâu ñoát, löûa röïc chaùy ôû döôùi toäi nhaân naøy, neáu ngoïn löûa quaù lôùn thì caát tieáng: Keâu döõ doäi, neáu löûa yeáu thì caát tieáng: keâu giaûm xuoáng. Chòu söï thieâu ñoát. Cho ñeán nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Thuôû xöa ôû trong loaøi ngöôøi, khoâng cöùu teá nhöõng chuùng sinh khoâng nôi nöông töïa; töï laøm hoaëc baûo ngöôøi laøm troïng hình; töï laøm hoaëc baûo ngöôøi laøm ñoát chaùy ruïi caû caùnh ñoàng; hoaëc laøm phoøng kín duøng löûa gieát chuùng sinh; hoaëc laøm lao nguïc, duøng löûa tra taán ngöôøi; hoaëc duøng löûa thieâu ñoát caùc loaøi trong hang chuoàng: heo, caù cheùp, caù raùi, caùo, choàn, chuoät, ong, cho ñeán duøng löûa xoâng ñuoåi caùc loaøi muoãi. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän.

1. ÑÒA NGUÏC ÑAÏI KHIEÁU HOAÙN

Laïi coù ñòa nguïc teân laø Ñaïi Khieáu Hoaùn, hình daùng nhö haàm lôùn, roäng vaø daøi voâ soá do-tuaàn, ñeàu laøm baèng saét noùng ñoû, noùi ñaày ñuû nhö tröôùc. Nguïc toát trong ñoù tay caàm phaùch saét khuûng boá toäi nhaân, toäi nhaân thaáy vaäy sanh loøng hoaûng hoát, hoaëc chaïy troán hoaëc khoâng chaïy troán, hoaëc chaïy hoaûng loaïn khaép cuøng, hoaëc quay maët vaøo vaùch, hoaëc nhìn thaúng, hoaëc gaëp nguïc toát cuùi chaøo, khen ngôïi, hoaëc xin lui. Coù luùc nguïc toát hoûi ngöôøi môùi gaëp cuùi chaøo: “Caùc ngöôi vì sao daùm ñeán chaøo ñoùn ta”, lieàn duøng phaùch saét ñaùnh beå ñaàu naùt baáy nhö pho maùt; ngöôøi khoâng noùi lôøi chaøo hoûi nghinh tieáp thì nguïc toát noùi: “Vì sao caùc ngöôi daùm khoâng ñeán nghinh ñoùn”, nguïc toát cuõng lieàn ñaäp naùt ñaàu cuûa toäi nhaân nhö noùi ôû tröôùc. Ngöôøi chaïy taùn loaïn, khoâng chaïy, xoay maët vaøo vaùch, nhìn thaúng, phaûn loaïn, khoâng phaûn loaïn ñeàu bò hoûi ñaùnh tra taán nhö vaäy. Vì lyù do naøy neân ñeàu bò vôõ ñaàu, khoâng theå traùnh khoûi. Chòu söï vôõ ñaàu naøy roài coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi ñaøo haàm laøm nguïc, neáu ngöôøi phaïm toäi thì bò ñaøy ôû trong ñoù, khieán khoâng thaáy aùnh saùng, maët traêng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï

duïng nghieäp baùo baát thieän. Laïi vì haønh nghieäp gì maø phaûi thoï quaû baùo vôõ ñaàu? Thuôû xöa trong kieáp ngöôøi ñaõ töøng ñaùnh vôõ ñaàu chuùng sinh, hoaëc voâ soá chuùng sinh: caù, raén, rít do nhöõng nghieäp naøy neân thoï quaû baùo vôõ ñaàu. Söï khoán khoå naïn löûa thieâu ñoát cuûa ñòa nguïc naøy cuõng kòch lieät nhö tröôùc, laïi theâm coù noãi thoáng khoå vôõ ñaàu… Vì sao ñòa nguïc naøy goïi laø: Ñaïi Khieáu Hoaùn? Vì toäi nhaân ôû trong ñoù bò ñaùnh, löûa ñoát, keâu to, theùt lôùn, chæ nghe tieáng goïi thaát thanh maø khoâng thuyeân giaûm, cho ñeán khoâng theå keâu cha, goïi meï. Cho neân ñòa nguïc naøy goïi laø Ñaïi Khieáu Hoaùn, laïi do tính chaát laø tieáng gaøo theùt lôùn neân goïi laø Ñaïi Khieáu Hoaùn. Ñöùc Phaät noùi roõ laïi nghóa naøy baèng baøi keä:

*Trong ñòa nguïc Khieáu Hoaùn, Nhieàu ngöôøi bò ñeø eùp.*

*Neáu löûa lôùn ñoát döôùi, Tieáng keâu gaøo ñaùng sôï. Neáu ngoïn löûa yeáu ñi Tieáng keâu cuõng giaûm theo.*

*Khoâng ñöôïc ñöùng naèm ngoài Khoå vì löûa thieâu ñoát.*

*Ñaïi Khieáu Hoaùn thöù hai, Saâu toái sôûn gai oác,*

*Vaùch ñöùng khoâng theå leân, Roäng to voâ soá löôïng.*

*Nguïc toát ôû trong ñoù, Caàm phaùch saét noùng ñoû, Ñaäp ñaàu nhö oan gia.*

*Voâ löôïng traêm nghìn naêm Nhö Lai Thieân Nhaân Sö, Thaáy nhö thaät vieäc naøy Noùi hai nguïc Khieáu Hoaùn:*

*Choã ngöôøi laøm aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC THIEÂU CHÍCH

Laïi coù moät ñòa nguïc nöõa teân goïi laø Thieâu Chích, hình cuûa noù gioáng nhö loø beáp, taát caû ñeàu laøm baèng saét, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, aùnh löûa höøng höïc, daøi vaø roäng voâ löôïng do-tuaàn. Toäi nhaân trong aáy voâ soá nghìn vaïn, bò ñoùng laïi ñeå thieâu ñoát, ñoát chín roài, trong ngoaøi ñeàu chaùy ruïi, khoâ doøn, nhö thòt ñeå khoâ. Luùc aáy cöûa nguïc töï nhieân môû, beân ngoaøi cöûa aáy coù voâ soá choù, hoaëc chim, hoaëc ngöïa vaèn, thaân cao lôùn. Ngöôøi haàu nguïc môû cöûa

tranh nhau vaøo nguïc vaùc toäi nhaân ra, caùu xeù thaân aáy, nhö caây bò ñoå, maëc söùc maø aên. Bò aên xong da thòt heát, chæ coøn ñoáng xöông; luùc aáy ngöôøi thoï naïn khoán khoå hoân meâ, gioù laïnh thoåi ñeán, da thòt sinh trôû laïi. Luùc aáy nguïc toát ñuoåi vaøo trôû laïi, laïi thoï caùi khoå thieâu ñoát vaø nhai nghieán nhö tröôùc. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn ñeàu noùi ñaày ñuû nhö tröôùc. Xöa kia vì laøm nghieäp gì maø thoï quaû baùo naøy, laøm cho caùc chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi laøm ra lao nguïc, khoâng coù cöûa ngoû, vaùch laøm baèng ñaát buøn troän phaân voi vaø duøng daàu lam-hoøa-cuø- ñaøm-ba-thoï ñeå toâ queùt, roài neùm toäi nhaân vaøo trong nguïc ñoù, aùnh saùng maët trôøi thieâu nöôùng, qua moät ñeâm, xaùc cheát phình tröôùng vaø thoái röõa; hoaëc gieát haïi toäi nhaân baèng caùch haáp, hoaëc naáu hoaëc gieát baèng caùch ñaët löûa thieâu nöôùng, hoaëc naáu taèm keùn, hoaëc rang nöôùng chuùng sinh. Vì nhöõng nghieäp naøy neân thoï sinh ôû trong ñoù; laïi coù voâ soá nghieäp baùo caùc aùc vaø nghieäp baùo taêng thöôïng neân thoï sinh ôû trong ñoù, ñeàu noùi ñaày ñuû nhö treân. Laïi do nghieäp gì maø bò choù aên thòt? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi, nuoâi caùc loaøi vaät: Sö töû, hoå, baùo, choù soùi… vaø laøm thòt nhai nuoát maïng caùc chuùng sinh naøy. Vì nhöõng nghieäp naøy neân thoï sinh ôû trong ñoù, ngoaøi ra ñeàu noùi nhö treân. Xöa kia vì taïo nghieäp gì maø bò gioù laïnh thoåi vaøo thaân? Vì xöa kia laáy thòt chuùng sinh laøm nem chaû, vì nghieäp naøy neân bò gioù laïnh thoåi vaøo thaân. Vì sao nguïc naøy goïi laø Thieâu Chích? Vì toäi nhaân ôû trong ñoù bò nöôùng ñoát thaân taâm neân goïi laø Thieâu Chích, laïi do tính chaát thieâu nöôùng cuûa nguïc naøy neân goïi laø Thieâu Chích. Ñöùc Phaät noùi laïi nghóa naøy baèng keä:

*Trong ñòa nguïc Thieâu Chích,*

*Nhaø löûa saét röïc ñoû*

*Khí noùng thaät khuûng khieáp, Gioáng nhö ñoáng löûa chaùy. Ngöôøi taïo toäi trong ñoù,*

*Bò nhoát chòu thieâu nöôùng, Nhö haønh nghieäp thuôû xöa Chòu quaû baùo trong ñoù.*

*Luùc thaân ñaõ chín roài, Baày choù tranh caáu xeù, Da thòt ñeàu aên heát Chæ coøn xöông ñeå laïi. Luùc gioù laïnh thoåi ñeán Da thòt sinh trôû laïi, Nguïc toát laïi ñuoåi vaøo,*

*Chòu thoáng khoå nhö tröôùc. Nhö Lai Nhaân Thieân Sö, Thaáy nhö thaät vieäc naøy, Neân noùi nguïc Thieâu Chích Choã ngöôøi laøm aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC ÑAÏI THIEÂU CHÍCH

Laïi coù moät ñòa nguïc teân laø Ñaïi Thieâu Chích, hình daùng cuûa noù cao roäng nhö nuùi, taát caû ñeàu laøm baèng saét noùng ñoû, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, aùnh löûa höøng höïc, coù voøng chuoãi saét ñoû ñoát noùng kòch lieät, thöôøng phaùt quanh khaép, treân döôùi ñeàu bao quanh. Hoaëc coù toäi nhaân bò moät xaâu quaán vaøo lieàn bò nuùi löûa thieâu chaùy, hoaëc hai ba xaâu, hoaëc möôøi, hai möôi xaâu cho ñeán traêm nghìn xaâu quaán vaøo ngang doïc. Neáu moät beân chín thì xaâu chuoãi aáy töï chuyeån sang thieâu ñoát moät beân khaùc. Coù toäi nhaân voøng saét töï xaâu vaøo, nhoå ra, choã chöa bò thöông thì lieàn chaùy. Laïi coù toäi nhaân do nghieäp baùo aùc hôn nöõa neân voâ soá caùc voøng naøy töï ñeán chaïm vaøo vaø ñaâm chích thaân theå, toäi nhaân trong ñoù bò thieâu nöôùng bôûi voøng chuoãi naøy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi xaâu voøng löûa ñeå thieâu nöôùng chuùng sinh. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Vì sao ñòa nguïc naøy goïi laø Thieân Chích? Vì saàu öu khoå naõo neân goïi laø Thieâu Chích, laïi do tính chaát voán coù cuûa noù neân goïi laø Thieâu Chích. Ñöùc Phaät noùi roõ laïi nghóa naøy baèng keä:

*Ñòa nguïc Ñaïi Thieâu Chích, Xaâu chuoãi nhoïn baèng saét Nuùi löûa saét vaây quanh, Thoï nghieäp aùc ñôøi tröôùc.*

*ÔÛ trong ñoù ngöôøi aùc, Voâ soá bò quaán xaâu, Nhö laên, trôû nöôùng caù,*

*Tuøy nghieäp khieán thoï vaäy Nhö Lai Nhaân Thieân Sö, Thaáy nhö thaät vieäc naøy, Neân noùi Ñaïi Thieâu Chích, Choã cuûa ngöôøi aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC A-TYØ-CHÆ.

Laïi coù moät ñòa nguïc teân laø A-tyø-chæ, hình töôùng cuûa noù gioáng nhö thaønh lôùn, taát caû ñeàu laøm baèng saét ñoû noùng, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, aùnh löûa höøng höïc. Böùc töôøng phía Ñoâng cuûa ñòa nguïc naøy taát caû ñeàu baèng saét ñoû, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, thöôøng phaùt ra aùnh löûa höøng höïc. Böùc töôøng phía Taây, Nam, Baéc, treân, döôùi ñeàu ñoát chaùy. Böùc töôøng phía Taây röïc löûa giao nhau hoaøn toaøn vôùi töôøng phía Ñoâng; töôøng Ñoâng röïc löûa cuõng giao nhau hoaøn toaøn vôùi töôøng phía Taây. Löûa chaùy röïc cuûa töôøng Nam giao thoa hoaøn toaøn vôùi töôøng Baéc, töôøng Baéc vôùi töôøng Nam, treân vôùi döôùi, döôùi vôùi treân cuõng nhö vaäy. Boán phöông röïc löûa khaép cuøng trong nguïc, toäi nhaân voâ löôïng voâ soá trong ñoù ñaïp ñi ñaïp laïi chòu thieâu ñoát nhö cuûi chaùy. Coù toäi nhaân do nhöõng phaåm nghieäp aùc khoán khoå hôn nöõa neân thaân to lôùn, hö roãng, meàm nhuõn, laïi daãm ñaïp leân nhau, thaân ñaàu rôi xuoáng; khoâng theå ñi ñöùng naèm ngoài. Coù nhöõng toäi nhaân do phaåm nghieäp ñôøi tröôùc möùc trung, haï neân thöôøng chaïy taùn loaïn khaép, tìm caùch ra khoûi, hoaëc coù luùc cöûa Ñoâng cuûa Ñaïi ñòa nguïc töï môû, caùc toäi nhaân ñeàu la leân: “Cöûa môû roài, chaïy ra!”. Chöa ñeán cöûa thì cöûa töï ñoùng laïi. Luùc ñoù cöûa Taây laïi môû, cöûa Nam, cöûa Baéc cuõng laïi töï môû, caùc toäi nhaân naøy la leân: “Cöûa môû, chaïy mau ñeán cöûa”, chöa kòp ñeán cöûa, cöûa ñaõ töï ñoùng. Caùc toäi nhaân naøy thoï khoå ñòa nguïc Voâ Giaùn naøy khoù coù theå chòu ñöôïc, raát kieân coá, raát döõ tôïn, voâ cuøng thoáng khoå, cho ñeán nghieäp aùc chöa thoï baùo heát thì caàu cheát khoâng ñöôïc. Xöa kia vì laøm vieäc gì maø thoï quaû baùo naøy? Xöa kia ôû trong loaøi ngöôøi vì gieát cha, gieát meï, gieát A-la-haùn, khôûi taâm saùt haïi laøm Phaät ræ maùu, phaù hoøa hôïp taêng, gieát ngöôøi chaùnh ñònh, hoaëc meï cuûa hoï ñaõ thaønh Thaùnh nhaân maø sinh taâm böùc daâm, hoaëc gieát Boà taùt, chuùng sinh, hoaëc phaù boán loaïi Chi Ñeà cuûa Nhö Lai, hoaëc cöôùp ñoaït nhaân duyeân tuï taäp vaät boán phöông taêng, hoaëc laøm vieäc saùt sinh, troäp caép, taø daâm, voïng ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu, yû ngöõ, hoaëc caùc phaåm aùc toái thöôïng tham aùi, saân nhueá, taø kieán… Tuøy theo moät, hai hay ñaày ñuû caùc toäi nhö vaäy, do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Vì sao ñòa nguïc naøy goïi laø A-tyø-chæ? Vì toäi nhaân ôû trong ñoù thöôøng chòu thoáng khoå, khoâng heà giaùn ñoaïn. Coøn nhöõng noãi khoã cuûa ñòa nguïc treân nöõa thì khoâng nhö vaäy. Vì sao? Vì trong ñòa nguïc khaùc, nguïc toát coù luùc ñeán, coù luùc khoâng ñeán, hoaëc do gioù laïnh maø khoå lôùn taïm ngöøng, trong ñòa nguïc naøy thì khoâng nhö vaäy. Töø ñaàu ñeán cuoái, thoï nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa khoù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ

tôïn, voâ cuøng thoáng khoå. Thoï maïng cuûa toäi nhaân trong ñoù moät kieáp, cho ñeán nöûa kieáp, cho ñeán baát ñònh. Ví nhö loø ñuùc kim loaïi nung saét cuoái ngaøy, caùc maûnh saét noùng bay tung toeù, thaân toäi nhaân bò thieâu chaùy cuõng nhö vaäy, neân goïi laø A-tyø-chæ, laïi do tính chaát cuûa noù neân goïi laø A-tyø-chæ. Ñöùc Phaät noùi laïi nghóa naøy baèng keä:

*Ñòa nguïc A-tyø-chæ,*

*Thaät thoáng khoå voâ cuøng, Ngaøy ñeâm thieâu chaùy ruïi, Ñoáng löûa chaùy khaép nôi. Ví nhö ñoát moät ngaøy*

*Saét ñoû röïc aùnh löûa. A-tyø-chæ nhö vaäy,*

*Taát caû toaøn löûa chaùy. Thaân toäi nhaân trong ñoù Gioáng nhö ñoáng löûa lôùn. Caùc ngöôi thaáy nghieäp löïc, Nhö löûa than khoâng taøn.*

*Hoaëc luùc thaáy cöûa môû, Tranh nhau chaïy ra khoûi, Chöa ñeán cöûa ñaõ ñoùng Nghieäp ñôøi tröôùc chöa heát, Nhö ngöôøi thoï vui trôøi,*

*Caàu soáng khoâng muoán cheát. Ngöôøi thoï khoå trong ñoù Caàu cheát khoâng caàu soáng. Nhö Lai Nhaân Thieân Sö, Thaáy nhö thaät vieäc naøy*

*Neân noùi nguïc A-tyø Choã ngöôøi laøm aùc ôû.*

1. ÑÒA NGUÏC NGOAÏI VIEÂN CAÙCH

Boán beân vaây quanh beân ngoaøi cuûa taùm ñòa nguïc naøy laø boán ñòa nguïc Ngoaïi Vieân Caùch. Nhöõng gì laø boán? Moät laø ñòa nguïc Nhieät Khoâi, hai laø ñòa nguïc Phaán Thæ, ba laø ñòa nguïc Kieám Dieäp, boán laø ñòa nguïc Lieät Khoâi Traáp. Boán lôùp ñòa nguïc tuaàn töï vaây quanh nhö vaäy, moãi moät ñòa nguïc neân bieát nhö vaäy. Neáu noùi tuaàn töï thì coù ñòa nguïc teân laø Nhieät Khoâi, caùc toäi nhaân trong ñaây ñi ra töø Ñaïi ñòa nguïc, thaáy beân ngoaøi löûa taøn nhö ñaát baèng troáng. Thaáy töôùng naøy roài thöôøng khôûi taâm nhö vaäy:

“Nay ta phaûi quyeát ñeán ñoù”. Luùc aáy toäi nhaân lieàn ñi ñeán ñoù, chaân daãm leân tro noùng thì da thòt lieàn tieâu naùt, nhö ngoïn neán quaêng vaøo löûa lôùn, tuøy theo chaân böôùc maø da thòt taùi phuïc, hoaëc coù luùc ñeán goái, coù luùc ñeán ñuøi, coù luùc ñeán coå, hoaëc chìm luoân khoâng hieän. Toäi nhaân chaïy taùn loaïn khaép voâ soá do-tuaàn trong ñoù. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi ñem chuùng sinh neùm vaøo löûa, hoaëc trong tro noùng, hoaëc trong caùt noùng, hoaëc taø daâm vôï ngöôøi, luùc qua ñôøi thì vaøo caûnh giôùi khaùc; hoaëc trong Taêng giaø lam xuaát gia phaù giôùi ñi, ñöùng, naèm, ngoài; hoaëc khôûi taâm aùc, hoaëc daãm leân caûnh giôùi boán Chi-ñeà, hoaëc daãm leân aûnh Chi-ñeà. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän.

Ñòa nguïc thöù hai teân laø Phaán Thæ, toäi nhaân trong ñoù ra khoûi ñòa nguïc Nhieät Khoâi thì thaáy phaãn nhö ao sen trong. Thaáy roài lieàn khôûi taâm nhö vaäy: “Ta nay phaûi quyeát ñònh ñeán choã kia”. Luùc aáy toäi nhaân ñi vaøo trong ñoù, vaøo trong ñoù roài thì coù voâ soá loaøi truøng. Mieäng cuûa loaøi truøng saéc nhö kieám nhoïn, ngaáu nghieán da thòt cho ñeán gaân xöông, aên heát thaân toäi nhaân. Laïi coù caùc loaøi truøng töø loã muõi ñi vaøo aên naêm taïng phuû, hoaëc töø tai vaøo, hoaëc töø maét vaøo, töø mieäng vaøo, töø ñöôøng ñaïi tieåu tieän ñi vaøo aên naêm taïng phuû. Laïi coù truøng lôùn nhai nuoát toäi nhaân, maùu thòt ñaõ heát oùi ra xöông nhö boû haït. Thoï ñaày ñuû nhöõng noãi khoå cuøng cöïc nhö vaäy, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì xöa kia trong kieáp ngöôøi ñem maïng chuùng sinh neùm vaøo haàm phaãn, hoaëc choã baát tònh, cho ñeán coáng raõnh. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Xöa kia vì haønh nghieäp gì maø thoï quaû baùo khoán khoå bò truøng nhai nuoát? Vì thuôû xöa ôû trong coõi ngöôøi ngaáu nghieán caùc loaøi: raén, choù, oác, caù…, hoaëc khôûi aùc taâm thoï duïng naêm traàn. Do ng- hieäp baùo naøy neân sinh ôû trong ñoù, thoï nhöõng thoáng khoå nhai nghieán ñuïc khoeùt nhö vaäy. Ñöùc Phaät noùi laïi nghóa naøy baèng keä:

*Ñaõ qua nguïc Phaán Thæ*

*Thaáy röøng-caây ñaùng yeâu Caønh, nhaùnh, laù sum xeâ Ñeán kia muoán caàu vui.*

Trong röøng nhö vaäy coù: chim ñen coå traéng, quaï, chim öng, chim où, dieàu haâu…; ñaát naøy laïi coù: hoå, baùo, choù soùi, sö töû… thaân ñeàu to lôùn. Caùc caàm thuù naøy ñeàu aên thòt toäi nhaân: ngaáu nghieán, nhai nuoát heát caû da thòt maùu, chæ coøn laïi xöông. Toäi nhaân ôû ñaây phaûi chòu söï nhai nuoát naøy. Coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Luùc aáy, gioù laïnh thoåi ñeán, da thòt ñöôïc sinh ra trôû laïi, laïi chòu caùi noãi khoå ngaáu nghieán, thoï baùo chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Xöa kia vì haønh nghieäp gì maø laõnh chòu söï nhai nuoát naøy? Xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi, vì aên caùc loaøi chuùng sinh nhö: hoå, choù, sö töû…; hoaëc thaû chim öng, cho saên baét caùc loaøi caàm thuù. Do nghieäp naøy neân sinh ra quaû baùo bò ngaáu nghieán, laïi coù voâ soá caùc baùo aùc nghieäp neân thoï sinh ôû trong ñoù. Xöa kia vì haønh nghieäp gì maø bò gioù laïnh thoåi? Thuôû xöa ôû trong kieáp ngöôøi, nuoâi caùc loaøi chuùng sinh ñeå cho thaân thòt maäp leân (ñeå gieát aên). Vì nghieäp naøy neân bò gioù laïnh thoåi.

Ñòa nguïc thöù ba goïi laø Kieám Dieäp, caùc toäi nhaân naøy ñaõ ñi qua ñòa nguïc Phaán Thæ, thaáy ñòa nguïc Kieám Dieäp taâm khôûi öa thích; nhö röøng Yeâm-la, ñöôøng cuûa röøng kieám naøy ñeàu laø muõi nhoïn: ñao, ñoaûn ñao, ñao nhoïn baøy khaép treân ñaát. Luùc caùc toäi nhaân ñi treân ñöôøng röøng naøy thì phaûi nhaän chòu nhöõng noãi khoå: muõi nhoïn ñaâm thoïc. Voâ soá chuùng sinh ñaõ vaøo röøng aáy, do nhaân duyeân aùc nghieäp maø bò gioù lôùn thoåi möa caùc loaïi khí cuï: möa kieám, möa muõi teân, möa ñao phuû… tuøy theo moãi phaàn thaân maø bò chaët ñöùt, ñaàu coå chia lìa, naèm la lieät treân ñaát; hoaëc möa xuoáng giaùo saét xuyeân töø ñænh ñeán chaân, khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Thoï söï taøn khoác naøy coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù. Xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi vì laøm vieäc chieán ñaáu vôùi ngöôøi khaùc, duøng dao tröôïng ñeå chieán ñaáu vaø noùi nhö vaäy: “Caùc ngöôi haõy duøng khí tröôïng naøy ñeå daønh laáy ñaát nöôùc kia!”. Hoï tuï taäp nhieàu ngöôøi vaây quanh töù phía, tuøy tieän cheùm gieát. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän.

Ñòa nguïc thöù tö goïi laø Lieät Khoâi Traáp. Caùc toäi nhaân naøy töø röøng caây Kieám Dieäp ñi ra, thaáy nguïc Lieät Khoâi Traáp cho laø nöôùc soâng trong maùt, taâm khôûi öa thích vaøo trong soâng ñoù. Caùc toäi nhaân naøy tröôùc ñaây ôû trong röøng kieám ñoù, thaân bò tan naùt traêm nghìn maûnh, roài vaøo trong soâng ñoù, thaân bò tieâu hoaïi, maùu thòt ñeàu heát, chæ coøn xöông gaân lieàn nhau noåi döôùi maët nöôùc. Thoï söï taøn khoác naøy coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù. Vì xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi duøng daàu noùng hoaëc saùp, hoaëc coàn chieân, hoaëc luoäc thaân chuùng sinh, hoaëc ñem thaân ueá baát tònh vaøo ao gieáng cuûa vöôøn ngöôøi khaùc maø taåy röûa. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù. Ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Hai beân bôø soâng Khoâi naøy coù voâ löôïng nghìn soá nguïc toát, thaân ñeàu to cao, caàm nóa giaùo… giöõ toäi nhaân. Coù luùc toäi nhaân noùi vôùi nguïc toát: “Thöa phaùn quan! Toâi nay quaù ñoùi”. Nguïc toát lieàn duøng nóa ba ñaâm toäi nhaân neùm leân bôø hoaëc duøng moùc caâu moùc vaøo mieäng, moùc vieân saét noùng vôùi aùnh löûa höøng höïc neùm vaøo mieäng toäi nhaân laøm cho mieäng löôõi ñeàu thieâu ruïi, yeát haàu, ngöïc, tim, buïng, nguõ taïng ñeàu chaùy ruïi, hoaøn saét noùng vaøo trong mieäng vaø ra ôû döôùi cuøng. Thoï nhaän söï taøn khoác naøy coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù? Vì xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi duøng thöùc aên ñoäc cho ngöôøi khaùc aên, hoaëc duøng röôïu ñoäc gieát ngöôøi, hoaëc keû xuaát gia phaù giôùi thoï cuûa tín thí, hoaëc voïng ngöõ, hoaëc aùc khaåu. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù, ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Coù luùc toäi nhaân noùi vôùi nguïc toát: “Thöa phaùn quan! Toâi nay raát khaùt!”. Nguïc toát lieàn duøng nóa ba ñaâm vaø neùm toäi nhaân leân bôø, hoaëc duøng moùc saét noùng moùc vaøo mieäng, hoaëc duøng nöôùc ñoàng ñoát noùng röïc roùt vaøo mieäng, laøm cho mieäng löôõi, yeát haàu, tim ngöïc, buïng, nguõ taïng ñeàu chaùy ruïi, nöôùc ñoàng noùng aáy chaûy töø treân mieäng xuoáng döôùi cuøng. Toäi nhaân thoï söï taøn khoác naøy coøn nhöõng noãi khoå khoác lieät hôn nöõa, khoù coù theå chòu noãi, raát kieân coá, raát döõ tôïn, raát thoáng khoå; cho ñeán luùc thoï nghieäp baùo aùc chöa heát thì caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Vì nghieäp gì maø

chòu quaû baùo naøy, laøm cho chuùng sinh thoï sinh ôû trong ñoù. Vì xöa kia ôû trong kieáp ngöôøi, ngöôøi naøy duøng nöôùc tieåu cuûa ngöaï, voi… roùt vaøo mieäng, muõi ngöôøi khaùc, hoaëc duøng nöôùc nguõ vò taân roùt vaøo muõi mieäng keû khaùc, hoaëc boû ñoäc vaøo thöùc uoáng vaø eùp böùc ngöôøi uoáng, hoaëc baûo ngöôøi uoáng nhieàu caùc loaïi röôïu, hoaëc vì lôïi baùn röôïu, hoaëc töï uoáng röôïu, hoaëc xuaát gia thoï cuûa tín thí voâ soá phaåm vaät cuùng döôøng maø phaù giôùi, khoâng tu haønh, hoaëc ngoài uoáng vôùi ngöôøi khaùc nôi khoâng theå ngoài uoáng. Do nghieäp naøy neân thoï sanh trong ñoù; laïi do voâ soá nghieäp baùo caùc aùc neân thoï sanh trong ñoù; laïi coù nghieäp baùo taêng thöôïng chieâu caûm neân thoï sanh trong ñoù, ñaõ sanh trong ñoù thì seõ thoï duïng nghieäp baùo baát thieän. Ñöùc Phaät noùi laïi nghóa naøy baèng keä:

*Toäi nhaân ra ñaïi nguïc, Thaáy trong tro noùng naøy, Gioáng nhö ñaát baèng roäng, Khôûi öa thích ñeán ñoù.*

*Ñeán roài, chaïy taùn loaïn, Voâ soá caùc do-tuaàn,*

*Daãm, caát chaân ñeàu chaùy, Chòu ñuû khoå khoác lieät.*

*Ñaõ ra nguïc tro noùng, Lieàn thaáy haàm phaân nhô,*

*Roäng daøi saâu traêm tröôïng, Töôûng ao sen, thích ñeán.*

*Voâ soá truøng trong ñoù, Mieäng saéc beùn nhö teân, Khoeùt da aên maùu thòt, Ñuïc gaân coát aên tuûy.*

*Laïi ra haàm phaãn roài, Thaáy röøng kieám öa thích, Töôûng caønh laù töôi toát, Muoán ñeán ñoù tìm vui.*

*Voâ soá chim trong röøng, Mieäng löôõi nhoïn nhö kim, Ngöôøi naèm nhö caây ñoå, Caáu xeù xaùc toäi nhaân.*

*Luùc truøng ñaõ aên xong, Chæ coøn laïi xöông gaân, Khi gioù laïnh thoåi ñeán,*

*Da thòt sinh trôû laïi. Sôï haõi lieàn chaïy troán, Nôi khoå töôûng laø an, Giöõa ñöôøng bò taøn haïi*

*Vaøo röøng kieám ñaùng sôï. Luùc aáy thaân raõ naùt,*

*Thoáng khoå maùu thaønh soâng, Ra khoûi röøng naøy roài,*

*Lieàn vaøo soâng tro noùng. Nhö ñaäu trong nöôùc soâi, Luoäc nhaøo loän, noåi chìm, Suïc soâi trong soâng tro, Toäi nhaân cuõng nhö vaäy. Caùc nguïc toát hai bôø, Caàm nóa ñaâm vaøo thaân, Ñem leân ñeå treân ñaát,*

*Cöôõng böùc uoáng saét noùng. Hoaëc uoáng nöôùc ñoàng noùng, Xin uoáng roùt vaøo mieäng, Ñoát chaùy khaép thaân theå,*

*Sau ñoù chaûy xuoáng döôùi. Ngöôøi laøm aùc nhö vaäy, Chòu khoå ñòa nguïc naøy. Xöa khoâng tu thieän nghieäp Tu haønh ñöôøng taø vaïy,*

*Do khôûi chaùnh tö duy, Coù theå lìa caùc aùc,*

*Moät loøng haønh thieän haïnh, Ngöôøi naøy vöôït ñöôøng aùc. Bieát hai nghieäp thieän, aùc, Coù quaû baùo sai khaùc, Ngöôøi trí neân lìa aùc,*

*Phaûi troàng caùc caên laønh. Laïi tu haønh phaùp khaùc, Taùm chaùnh Thaùnh ñaïo phaàn Ñeå dieät taát caû khoå,*

*Quaùn boán phaùp khoâng soùt. Nhö Lai Nhaân Thieân Sö,*

*Thaáy nhö thaät vieäc naøy Neân noùi nguïc Vieân Caùch, Choã ngöôøi laøm aùc ôû.*

10*:* ÑÒA NGUÏC DIEÂM LA

Nhö Ñöùc Phaät, Theá toân cuøng A la haùn ñaõ giaûng noùi. Toâi nghe nhö vaày: Moät thôøi, Ñöùc Phaät, Theá toân daïy: Tyø khöu! Ta duøng thieân nhaõn thanh tònh hôn haún maét thöôøng, thaáy caùc chuùng sanh cheát ñi roài laïi sanh khôûi, saéc döõ saéc laønh, hoaëc thoâ hoaëc dieäu, hoaëc truï nôi ñöôøng thieän, hoaëc truï nôi ñöôøng tuøy nghieäp, thoï sanh, ta ñeàu nhaän bieát ñuùng nhö thaät vaø noùi keä:

*Taâm khôûi taïo aùc, taø Cuøng vôùi lôøi taø vaïy*

*Hoaëc thaân nghieäp haønh taø Do xöa voán buoâng thaû.*

*Ít nghe, khoâng phöôùc ñöùc Maïng ngaén nguûi laøm aùc Ngöôøi naày sau khi cheát Töùc ñoïa nguïc Dieâm la.*

Ñöùc Phaät baûo Tyø khöu: Neáu ngöôøi naøo ñôøi tröôùc khoâng cung kính cha meï, cuøng caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân, khoâng cung kính caùc baäc Toân tröôûng, thaân höõu, khoâng tu taäp chaùnh thieän vaø haønh phöôùc ñöùc, khoâng sanh sôï haõi caùc vieäc aùc hieän taïi vaø toäi loãi cuûa vò lai khoâng haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng thoï baùt trai, khoâng trì naêm giôùi. Keû aáy xaû boû thoï maïng roài, sanh trong ñòa nguïc, nguïc toát thaâu naïp xong beøn daãn ñeán tröôùc Dieâm la, thöa:

* Ngöôøi naày xöa kia khoâng cung kính cha meï cuøng caùc Sa-moân, Baø-la-moân, khoâng cung kính caùc baäc toân tröôûng, thaân höõu, khoâng tu taäp chaùnh thieän vaø haønh phöôùc ñöùc, khoâng sanh sôï haõi caùc vieäc aùc cuûa ñôøi hieän taïi vaø toäi loãi cuûa ñôøi vò lai; khoâng haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng thoï baùt trai, khoâng trì naêm giôùi. Xin Dieâm vöông daïy khuyeân keû naày khieán nhaän bieát veà nhaân quaû thieän aùc.

Luùc naày vua Dieâm-la döïa vaøo naêm Thieân söù ñeå khuyeân daïy veà chaùnh thieän, baûo chuùng sanh kia:

* Ngöôi tröôùc khoâng thaáy vò Thieân söù thöù moät ñi ñeán trong coõi ngöôøi ö?
* Thöa ñaïi vöông! Con tröôùc khoâng thaáy. Dieâm vöông baûo:
* Xöa, ngöôi ôû trong coõi ngöôøi khoâng thaáy hình töôùng ñöùa beù, ñoàng töû, roài nieân thieáu chaêng? Luùc môùi sanh, naèm ngöûa khoâng theå traùnh choã aåm öôùt, tìm tôùi choã khoâ raùo chaêng?

Chuùng sanh thöa:

* Daï thöa phaùp vöông! Con ngaøy xöa ñaõ thaáy. Dieâm vöông noùi:
* Ngöôi thaáy ñaõ hieåu bieát sao khoâng suy xeùt? Ta nay coøn phaûi sanh chöa vöôït qua phaùp sanh, ta neân tuøy theo khaû naêng döïa nôi thaân khaåu yù tu haønh phaùp thieän ñeå ñöôïc an laïc lôïi ích trong chaùnh ñaïo daøi laâu? Chuùng sanh thöa:
* Ñaïi vöông! Con xöa voán buoâng thaû neân khoâng theå haønh thieän. Dieâm vöông noùi:
* Ngöôi haønh nghieäp taø aùc, töï taïo taùc, töï taêng tröôûng. Nghieäp aáy khoâng phaûi do cha meï taïo, khoâng phaûi do quoác vöông taïo, khoâng phaûi do chö Thieân taïo, khoâng phaûi do caùc Sa-moân, Baø-la-moân, tröôùc kia nay ñaõ qua ñôøi taïo ra, maø laø chính ngöôi töï taïo, töï thoï nhaän, tuy khoâng mong caàu nhöng quaû baùo quyeát ñònh seõ ñeán.

Vua Dieâm-la, nhaân vôùi vò Thieân söù naày, quôû traùch khuyeân daïy chuùng sanh kia roài, laïi nhaân vôùi vò Thieân söù thöù hai, daïy khuyeân veà chaùnh thieän, baûo vôùi chuùng sanh;

* Ngöôi, xöa kia khoâng thaáy vò Thieân söù thöù hai ñi ñeán trong coõi ngöôøi?
* Daï thöa ñaïi vöông! Con, ngaøy tröôùc khoâng thaáy. Vua noùi:
* Ngöôi ngaøy xöa, ôû trong coõi ngöôøi khoâng thaáy, hoaëc keû nam, ngöôøi nöõ tuoåi taùc lôùn roài giaø yeáu chaêng? Hoaëc laïi löng coøng, khaùc naøo nuùt cong cuûa chieác söøng, phaûi döïa vaøo gaäy ñeå böôùc ñi, thaân hình run raåy?

Chuùng sanh thöa:

* Daï thöa ñaïi vöông! Con xöa kia ñaõ thaáy. Dieâm vöông baûo:
* Ngöôi ñaõ hieåu bieát, sao khoâng suy xeùt? Ta nay coøn phaûi giaø chöa bieát phaùp vöôït qua giaø. Ta neân tuøy theo khaû naêng döïa vaøo thaân khaåu yù tu haønh phaùp thieän, ñeå ñöôïc lôïi ích an laïc trong chaùnh ñaïo daøi laâu.

Chuùng sanh thöa:

* Ñaïi vöông! Con xöa do buoâng thaû neân khoâng theå haønh thieän. Dieâm vöông baûo:
* Ngöôi haønh nghieäp taø caùc, töï taïo töï taêng tröôûng. Nghieäp aáy khoâng

phaûi do cha meï taïo, khoâng phaûi do quoác vöông taïo, khoâng phaûi do chö Thieân taïo, khoâng phaûi do caùc Sa-moân, Baø-la-moân tröôùc ñaây nay ñaõ qua ñôøi taïo ra, maø chính laø ngöôi töï taïo, töï thoï nhaän, tuy khoâng mong caàu nhöng quaû baùo nhaát ñònh seõ ñeán.

Vua Dieâm la nhaân nôi vò Thieân söù thöù hai naày, quôû traùch, daïy khuyeân chuùng sanh kia roài, laïi nhaân nôi vò Thieân söù thöù ba, daïy baûo veà chaùnh thieän noùi vôùi chuùng sanh raèng.

* Ngöôi tröôùc khoâng thaáy vò Thieân söù thöù ba ñi ñeán trong coõi ngöôøi

ö?

* Thöa ñaïi vöông! Con tröôùc khoâng thaáy.

Vua noùi: - Ngöôi ngaøy xöa ôû trong coõi ngöôøi, khoâng thaáy hoaëc keû

nam ngöôøi nöõ bò beänh taät khoán khoå, voâ cuøng khoù khaên, hoaëc naèm lieät nôi giöôøng chieáu, hoaëc böôùc ñi phaûi döïa ñôõ, hoaëc naèm nguû treân ñaát, thaân aáy thoï khoå döõ aùc thaät khoù kham, khoù nhaãn, caùc khoå böùc baùch, toån haïi thoï maïng?

* Thöa ñaïi vöông! Con ngaøy xöa ñaõ thaáy.

Dieâm vöông baûo: - Ngöôi ñaõ hieåu bieát sao khoâng suy xeùt? Ta nay coøn phaûi beänh chöa bieát phaùp vöôït qua beänh, ta neân tuøy theo khaû naêng döïa nôi thaân khaåu yù tu haønh phaùp thieän, ñeå ñöôïc lôïi ích an laïc trong chaùnh ñaïo laâu daøi.

Chuùng sanh thöa:

* Thöa ñaïi vöông! Con ngaøy xöa do buoâng thaû neân khoâng theå haønh thieän.

Vua baûo: - Ngöôi haønh nghieäp taø aùc, töï taïo töï taêng tröôûng. Nghieäp aáy khoâng phaûi do cha meï taïo, khoâng phaûi do quoác vöông taïo, khoâng phaûi do chö Thieân taïo, khoâng phaûi do caùc Sa moân, Baø la moân, quaù coá taïo ra, maø chính laø ngöôi töï taïo taùc, töï thoï nhaän, tuy khoâng mong caàu nhöng nghieäp baùo quyeát ñònh phaûi ñeán.

Vua Dieâm la, nhaân nôi vò Thieân söù thöù ba naày, ñeå quôû traùch, chæ daïy keû kia xong, laïi nhaân nôi vò Thieân söù thöù boán, daïy khuyeân veà chaùnh thieän, baûo chuùng sanh noï:

* Caùc ngöôi tröôùc kia khoâng thaáy vò Thieân söù thöù boán ñaõ ñi ñeán trong coõi ngöôøi ö?
* Thöa ñaïi vöông! Con tröôùc kia khoâng thaáy. Dieâm vöông baûo:
* Ngöôi, ngaøy xöa ôû trong coõi ngöôøi, khoâng thaáy hoaëc keû nam, ngöôøi nöõ bò cheát, hoaëc cheát ñaõ moät ngaøy hoaëc cheát ñaõ hai ngaøy, ba ngaøy cho ñeán baûy ngaøy, hoaëc sình tröông, hoaëc ñen saãm, hoaëc hoâi thoái, hoaëc

bò caàm thuù xeù, ræa.

Chuùng sanh thöa:

* Daï thöa ñaïi vöông! Con ngaøy xöa ñaõ thaáy. Vua baûo:
* Ngöôi ñaõ hieåu bieát, sao khoâng suy xeùt: Ta nay coøn phaûi seõ cheát chöa bieát phaùp vöôït qua cheát, ta neân tuøy theo khaû naêng döïa nôi thaân khaåu yù tu haønh phaùp thieän, ñöôïc lôïi ích an laïc ñeå trong chaùnh ñaïo laâu daøi.

Chuùng sanh thöa:

* Thöa ñaïi vöông: Con ngaøy xöa do buoâng thaû neân khoâng theå haønh thieän.

Dieâm vöông baûo:

* Ngöôi haønh nghieäp taø aùc, töï taïo töï taêng tröôûng. Nghieäp aáy khoâng phaûi cha meï taïo, khoâng phaûi do quoác vöông taïo, khoâng phaûi do chö Thieân taïo, khoâng phaûi do caùc Sa-moân, Baø-la-moân quaù coá taïo ra, maø chính laø ngöôi töï taïo taùc töï thoï nhaän, tuy khoâng mong caàu nhöng quaû baùo quyeát ñònh phaûi ñeán.

Vua Dieâm-la, nhaân nôi vò Thieân söù thöù tö naày ñeå quôû traùch chæ daïy chuùng sanh kia xong, laïi nhaân nôi vò Thieân söù thöù naêm, daïy khuyeân veà chaùnh thieän, baûo chuùng sanh noï:

* Caùc ngöôi tröôùc ñaây khoâng thaáy vò Thieân söù thöù naêm, ñaõ ñi ñeán trong coõi ngöôøi ö?
* Thöa ñaïi vöông tröôùc ñaây con khoâng thaáy. Dieâm vöông noùi:
* Ngöôøi, ngaøy xöa ôû trong coõi ngöôøi, khoâng thaáy caùc tröôøng hôïp ngöôøi ñôøi phaïm toäi nhö saùt sanh hoaëc troäm caép, taø daâm, cho ñeán hoaëc voïng ngöõ, hoaëc noùi lôøi thoâ aùc, bò ngöôøi cuûa vua theo doõi, baét bôù, coät troùi, ñaùnh ñaäp, maéng nhieác nôi ngaõ tö ñöôøng roài daãn ra khoûi thaønh, theo cöûa phía nam tôùi choã haønh hình, ñaët ngoài caïnh caây neâu, tuøy theo toäi naëng nheï maø coù nhöõng caùch trò phaït thích hôïp. hoaëc ñaùnh baèng gaäy hoaëc ñaùnh baèng roi, hoaëc chaët tay chaân, hoaëc caét tai, muõi, cho ñeán xöû töû.

Chuùng sanh thöa:

* Daï thöa ñaïi vöông! Ngaøy xöa con ñaõ thaáy. Vua Dieâm la baûo:
* Ngöôi ñaõ hieåu bieát sao khoâng suy xeùt: Quaû baùo hieän taïi cuûa taát caû nghieäp aùc coù theå thaáy roõ, ta nay phuï thuoäc nghieäp tuøy vaän haønh cuûa nghieäp löïc, vôùi caùc nghieäp hoaëc nghieäp hoaëc aùc ñaõ taïo, nôi ñôøi vò lai nhö nhaân maø thoï sanh.

Chuùng sanh thöa:

* Ñaïi vöông! Con ngaøy xöa do buoâng thaû neân khoâng theå haønh thieän.

Vua Dieâm la baûo:

* Ngöôi haønh nghieäp taø aùc, töï taïo töï taêng tröôûng. Nghieäp aáy khoâng phaûi do cha meï taïo, khoâng phaûi do quoác vöông taïo, khoâng phaûi do chö Thieân taïo, khoâng phaûi do caùc Sa moân, Baø la moân, quaù coá taïo ra, maø chính laø ngöôi töï taïo taùc töï thoï nhaän, tuy khoâng mong caàu, nhöng quaû baùo quyeát ñònh phaûi ñeán.

Vua Dieâm la noùi nhö vaäy roài, truï nôi taâm xaû.

Luùc aáy nguïc toát lieàn baét toäi nhaân naày treo ngöôïc, höôùng xuoáng phía döôùi vaøo ñòa nguïc Caùnh sanh (cheát ñi soáng laïi). Ñòa nguïc coù boán cöûa nôi boán goùc, thaønh saét bao quanh treân döôùi ñeàu laø saét, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, luoân phaùt ra aùnh löûa saùng röïc, trong ñòa nguïc naày, toäi nhaân tuøy theo söï ngaên caùch cuûa sôïi daây ñang bò caùc thöù buùa nhoïn dao lôùn ñaâm cheùm, maùu thòt ñeàu heát, chæ coøn laïi xöông gaân, khoán khoå khoù chòu noåi, baát tænh lieàn cheát, khi ñoù, coù ngoïn gioù laïnh thoåi tôùi, maùu thòt cuûa toäi nhaân trôû laïi nhö cuõ. Toäi nhaân nhaän laáy söï taøn haïi aáy vôùi noãi khoå naõo moãi luùc caøng taêng theâm, cho ñeán choã thoï baùo cuûa nghieäp aùc chöa heát thì duø caàu mong cheát cuõng khoâng ñöôïc.

Ngaøy tröôùc haønh nghieäp gì maø phaûi nhaän laáy quaû baùo naày, khieán caùc chuùng sanh trong ñòa nguïc kia? Do ngaøy tröôùc ôû trong coõi ngöôøi khinh maïn cha meï, cuøng caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân, khoâng cung kính caùc baäc toân tröôûng thaân höõu, khoâng tu chaùnh thieän vaø nghieäp phöôùc ñöùc, khoâng sanh sôï haõi caùc vieäc aùc cuûa hieän taïi, vaø toäi loãi cuûa vò lai, khoâng haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng thoï baùt trai, khoâng trì naêm giôùi. Do caùc nghieäp thuoäc phaåm haï nhö vaäy, neân sanh trong ñòa nguïc naày, nhaän laáy söï taøn haïi aáy vôùi voâ soá khoán khoå.

Tieáp theo, do toäi theâm naëng neân sanh vaøo caùc ñòa nguïc. Ñòa nguïc thöù hai laø Haéc thaèng.

Ñòa nguïc thöù ba laø Tuï khaùi Ñòa nguïc thöù tö laø Khieáu Hoaùn

Ñòa nguïc thöù naêm laø Ñaïi Khieáu Hoaùn Ñòa nguïc thöù saùu laø Thieâu Nhieät

Ñòa nguïc thöù baûy laø Ñaïi Thieâu Nhieät Ñòa nguïc thöù taùm laø A-tyø-chæ.

Nguïc A-tyø chæ naày coù boán cöûa nôi boán goùc, thaønh saét bao quanh, treân döôùi ñeàu laø saét, ngaøy ñeâm thieâu ñoát, löûa saùng röïc ñaày khaép. Trong

aáy toäi nhaân choàng chaát voâ löôïng traêm ngaøn lôùp ñeå nhaän laáy söï thieâu ñoát, cuõng nhö ñoáng cuûi bò ñoát chaùy, cuõng nhö nung luyeän saét. Qua moät ngaøy ñeâm thì thaân cuûa caùc toäi nhaân kia bò thieâu ñoát cuõng laïi nhö theá.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø khöu

* Ñòa nguïc A-tyø chæ aáy, hoaëc nôi cöûa phía Ñoâng vöøa môû ra, toäi nhaân thaáy roài, lieàn höôùng veà phía cöûa aáy maø chaïy ñeán, nhaèm tìm nôi choán nöông döïa, tìm nôi choán cöùu giuùp, caàu tìm neûo ra khoûi, nhöng chaïy chöa tôùi thì cöûa laïi ñoùng kín. Caùc cöûa phía Taây Nam, Baéc cuõng laïi nhö theá. Toäi nhaân thaáy söï vieäc aáy roài, moïi thöù hy voïng ñeàu döùt heát, thaân taâm khoå naõo, keâu gaøo thaûm thieát, voâ löôïng ngaøn naêm luoân phaûi nhaän laáy caùc thöù thoáng khoå döõ doäi nhö theá, khoù coù theå nhaãn chòu, voâ cuøng kòch lieät, cho ñeán choã thoï nhaän quaû baùo cuûa nghieäp aùc chöa heát thì duø caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc.

Ngaøy tröôùc haønh nghieäp gì maø phaûi nhaän laáy quaû baùo aáy?

Ngaøy tröôùc ôû trong coõi ngöôøi phæ baùng cöôøi côït caùc baäc Tieân nhaân tinh taán, hoaëc phuï baïc aân nghóa, hoaëc phaûn nghòch saùt haïi baïn thaân luoân yeâu meán mình. Ñòa nguïc ñaïi A-tyø naày laø nôi choán theo ñuùng nghieäp ñaõ taïo, laø nhaân phöông tieän neân thoï sanh trong ñoù. Laïi coù voâ soá quaû baùo cuûa nghieäp aùc, neân thoï sanh ôû ñaáy.

Laïi nöõa, caùc nghieäp taêng thöôïng chieâu caûm neân sanh trong ñòa nguïc aáy. Sanh nôi coõi ñoù roài thì nhaän laáy voâ soá baùo baát thieän. Nhaän laáy chaùnh baùo xong ra khoûi ñòa nguïc lôùn, do nghieäp taøn dö, neân phaûi vaøo boán vieân caùch. Tröôùc tieân laø vaøo nguïc Nhieät khoâi, tro noùng ngaäp tôùi ñaàu goái, phaàn döôùi ñaàu goái bò thieâu ñoát röõa naùt nhö saùp ong neùm vaøo löûa. Neáu khi ñöa chaân leân thì da thòt trôû laïi nhö cuõ.

Trong ñòa nguïc naày caùc toäi nhaân tìm kieám choã nöông döïa, nôi cöùu vôùt ñeå nhaèm ra khoûi, neân raûo chaïy khaép choán, qua voâ soá do tuaàn, thaáy haàm saâu ñaày phaân dô, khaép maët ñaát ñeàu ñaày daãy xaùc cheát, phaân dô. ÔÛ ñaáy coù loaïi truøng teân laø Nhöông-cöu-traù, nhieàu voâ soá keå, hình daïng gioáng nhö raén daøi, thaân traéng ñaàu ñen, mieäng nhö löôõi kieám nhoïn, luoân ngaång ñaàu haù to mieäng chôø caùc toäi nhaân tôùi. Toäi nhaân vaøo nôi naøy roài thì bò truøng ñaâm thuûng da xuyeân qua thòt, phaù vôõ xöông ñeå huùt tuûy. Thôøi gian nhaän chòu khoå aáy laø voâ soá ngaøn naêm, luoân keâu gaøo lôùn tieáng, cho ñeán nghieäp aùc chöa heát thì duø caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Ra khoûi nguïc naày roài thì gaëp phaûi Röøng laù ñao, do tìm caàu nôi nöông döïa, choán cöùu vôùt ñeå mong ra khoûi, neân caùc toäi nhaân höôùng veà phía röøng kia, voäi vaøng chaïy ñeán. Doïc ñöôøng hoï ñaõ bò voâ soá gai nhoïn ñaâm thuûng da thòt nôi hai chaân, tôùi röøng ñao kieám, khi aáy coù ngoïn gioù noùng thoåi tôùi rung ñoäng caùc

caây kieám. Gioù chaïm vaøo nhö löûa ñoát khieán toaøn thaân chaùy khoâ, röøng kieám laïi möa xuoáng voâ soá ñao kieám ñaâm cheùm thaân theå toäi nhaân, theo choã ñi ñeán, da thòt ñeàu tan naùt. Nhaän chòu söï taøn haïi nhö vaäy traûi qua voâ soá ngaøn naêm, luoân gaøo theùt keâu la, cho ñeán neáu nghieäp aùc chöa döùt thì duø cheát cuõng khoâng ñöôïc. Laïi coù ñuû loaïi caàm thuù caén xeù ruùc ræa nôi thaân, ñeàu nhö tröôùc ñaõ noùi.

Ra khoûi Nguïc naày roài thì gaëp phaûi doøng soâng ñaày aép tro noùng ñang suïc soâi daâng traøo, ñaùm toäi nhaân vì tìm kieám nôi nöông nhôø, cöùu vôùt, mong muoán ra khoûi, neân voäi vaõ chaïy veà phía doøng soâng, aøo xuoáng nöôùc, laën huïp daäp deành nhö nhöõng haït ñaäu bò ñun chín, treân bôø coù caùc nguïc toát, tay caàm chaët löôùi saét, chaän baét caùc toäi nhaân muoán ra khoûi nôi ñaây, doàn ñoáng nôi bôø saét. Nguïc toát hoûi toäi nhaân:

* Ngöôi ñang caàn thöù gì? Toäi nhaân thöa:
* Toâi ñang ñoùi laém, khoâng theå chòu noåi!

Töùc thì Nguïc toát duøng kìm saét taùch mieäng toäi nhaân ra roài aán vieân saét noùng vaøo, vieân saét noùng nuoát vaøo ñeán ñaâu thì moâi, löôõi, tim, gan, ruoät, daï daøy v.v… thaûy ñeàu chaùy khoâ. Vieân saét noùng laïi rôi xuoáng haäu moân roài ra ngoaøi. Tröôøng hôïp toäi nhaân keâu khaùt, nguïc toát cho uoáng nöôùc saét nung chaûy cuõng laïi nhö vaäy. Voâ soá haøng haøng naêm luoân keâu la gaøo theùt. Nhaän chòu söï khoán khoå aáy, cho ñeán neáu quaû baùo cuûa nghieäp aùc chöa heát thì duø caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc.

Ra khoûi nguïc naày thì gaëp phaûi nguïc Trung gian haïng, cuõng nhö khu chôï lôùn, beân trong coù röøng caây teân laø Thieåm Phuø leâ, ôû ñaáy coù nguïc toát naém chaët caùnh tay toäi nhaân keùo leân keùo xuoáng, ñeàu nhö tröôùc ñaõ noùi. Laïi coù caùi vaïc saét lôùn chöùa ñaày nöôùc nhöïa soâi suøng suïc. Nguïc toát baét toäi nhaân quaúng vaøo trong vaïc, toäi nhaân bò ñun soâi nhö theá ñuû naêm traêm naêm, môùi ñöôïc taïm ngoi ra maët nöôùc, luùc aáy, vöøa ñöôïc nghe goïi sao khoâng heïn goïi moãi laàn nhö theá laïi bò chìm saâu trong nöôùc.

Laïi coù toäi nhaân, hoaëc naèm ngöûa, naèm saáp, nguïc toát duøng ñinh saét noùng ñoû röïc ñoùng khaép thaân theå, roài keùo boû nôi ñaát saét noùng, hoaëc keùo löôõi toäi nhaân nhö keùo mieáng da boø lôùn, coøn thaân theå thì naèm daøi treân ñaát duøng voâ soá ñinh ñoû röïc ñoùng vaøo ngöôøi.

Laïi coù toäi nhaân khaép thaân bò chaët, cheùm nhö nhöõng loùng mía laïi coù toäi nhaân, nguïc toát vöøa cheùm, chaët, ñöa ñao xuoáng thì ñaàu ñöùt, giô ñao leân thì ñaàu sanh, do caùch cheùm gieát naày neân soá löôïng ñaàu chaát ñoáng nhö nuùi, soá löôïng tay chaân cuõng theá.

Laïi coù toäi nhaân da bò loät vung vaøi khaép maët ñaát, thòt bò ñao caét xeù

tuï thaønh ñoáng treân da.

Laïi coù toäi nhaân naèm ñaày trong thuyeàn nhoû, nguïc toát beøn baét ra, duøng chaøy ñaâm giaõ cho naùt vuïn.

Laïi coù toäi nhaân bò caùc nguïc toát duøng gaäy ñaùnh ñaäp vaây quanh, gioáng nhö saên baét thuù.

Ñoù laø caùc toäi nhaân nhaän chòu söï taøn haïi vôùi caùc thöù khoå naõo heát söùc döõ doäi khoù coù theå chòu noåi, cho ñeán quaû baùo cuûa nghieäp aùc chöa heát thì duø caàu mong cheát cuõng khoâng ñöôïc.

Ngaøy tröôùc haønh nghieäp gì maø phaûi nhaän chòu toäi baùo nhö theá?

Ngaøy tröôùc ôû trong coõi ngöôøi taïo taùc möôøi aùc, do phaåm nheï neân khoâng chieâu caûm nôi nguïc lôùn, maø sanh ôû ñaây. Hoaëc ñaõ thoï quaû baùo nôi ñòa nguïc lôùn xong, do nghieäp taøn dö neân thoï sanh ôû ñaây, sanh vaøo ñaây roài thì thoï nhaän ñuû voâ soá quaû baùo cuûa nghieäp taøn dö aáy.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc Tyø khöu:

* Vua Dieâm la luoân phaùt nguyeän: Ta vaøo thôøi gian naøo seõ ra khoûi choán naày, ñöôïc sanh vaøo coõi ngöôøi, ñoàng loaïi vôùi con ngöôøi, sanh nôi nhaø giaøu sang coù nhieàu cuûa caûi, vaät baùu, thaân hình ñeïp ñeõ, ñuû töôùng an laïc, xe coä ñaày ñuû, chaân khoâng giaãm ñaát. Tuoåi taùc caøng lôùn, saùu caên thaønh thuïc, ñaõ haønh boá thí, taïo caùc coâng ñöùc, caïo boû raâu toùc, maëc ñuû phaùp y, do Trí chaùnh tín neân lìa boû nhaø ôû, nhaän phaùp khoâng nhaø. Ñaõ xuaát gia roài, nguyeän ta chöùng ñaéc phaïm haïnh roát raùo, gioáng nhö caùc thieän nam thôøi tröôùc, xuaát gia ñaéc ñaïo, phaïm haïnh troïn ñuû. Luùc naày ñöùc Theá toân noùi keä:

*Vì sao taïo nghieäp naày Hieän ñôøi sanh öu hoái Vò lai phaûi keâu la Nhaän voâ soá quaû khoå.*

*Nghieäp aùc luùc chöa chín Ngöôøi ngu noùi vò ngon Nghieäp aáy ñaõ chín roài Môùi bieát laø khoå naïn*

*Luùc môùi taïo nghieäp aùc. Khoâng nhö löûa lieàn ñoát Nhö tro phuû teân löûa*

*Theo ñuoåi thieâu toäi nhaân. Toäi nhaân nhieàu tueä saùng Taát caû bò toån haïi*

*Ñaàn toån töï thieän caên*

*Nhö caây chuoái keát traùi. Trí aùc haønh töï toån Cuõng nhö trò oaùn gia Khôûi taïo caùc nghieäp aùc Naêng caûm khoå vò lai*

*Haønh khoå, nghieäp thieän toát. Hieän taïi taâm khoâng hoái*

*Vò lai nhaän quaû baùo Luoân hoan hyû, an laïc. Nhö Lai, thaày trôøi, ngöôøi. Thaáy nhö thaät aáy roài*

*Neân noùi Nguïc Dieâm la Truï xöù keû taïo aùc.*

*Phaåm Ñòa nguïc xong*

