KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 3)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp xem coøn coù nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân laø Chu tru chu tru laø vuøng thöù taùm cuûa ñòa nguïc Hôïp.

–Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh vaøo nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát raèng ai thích vaø thöôøng laøm vieäc saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh seõ bò ñoïa vaøo vuøng Chu tru chu tru thuoäc ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp saùt sinh, troäm cöôùp vaø quaû baùo cuûa noù nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, coøn taø haïnh laø: Coù ngöôøi khoâng kheùo quan saùt, vì khoâng coù ngöôøi nöõ neân haønh daâm vôùi deâ, hoaëc löøa. Ngöôøi aáy khoâng kính troïng Phaät, laøm vieäc baát tònh ôû nôi thôø Phaät, hoaëc laø gaàn nôi thôø Phaät.

Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo vuøng Chu tru chu tru thuoäc ñaïi ñòa nguïc Hôïp, chòu khoå naõo döõ doäi, thöôøng bò kieán saét aên taát caû thaân theå. Löûa cuûa ñòa nguïc ñaày trong buïng ngöôøi aáy, thieâu naáu caû trong laãn ngoaøi. Do gaây nghieäp aùc neân hoï phaûi chòu quaû baùo aùc, trong voâ löôïng naêm thöôøng bò truøng döõ Chu tru chu tru thuoäc ñòa nguïc Hôïp aên thòt, uoáng maùu, ræa gaân, ñuïc xöông, ruùc tuûy, aên ruoät giaø, ruoät non, bò thieâu, nöôùng, aên nhö vaäy, toäi nhaân nôi ñòa nguïc keâu gaøo la khoùc, noùi naêng ñieân loaïn. Traûi qua voâ löôïng naêm, heã nghieäp aùc coøn thì hoï coøn thöôøng xuyeân bò naáu nöôùng cho chín vaø bò aên thòt. Nghieäp aùc coøn laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt trong moïi luùc. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt ñöôïc coõi ñòa nguïc ñoù.

Neáu nhôø nghieäp laønh trong thôøi xa xöa, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, nôi töông öng vôùi nghieäp thì hoï coù nhieàu keû thuø oaùn, tuy ôû trong cung vua nhöng khoâng coù quyeàn theá, thöôøng ngheøo khoå, thieáu thoán, cheát yeåu. Ñoù laø do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc neân hoï phaûi chòu quaû baùo coøn soùt laïi ôû trong loaøi ngöôøi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp tieáp tuïc quan saùt ñaïi ñòa nguïc Hôïp xem coøn coù vuøng naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Haø haø heà laø vuøng thöù chín cuûa ñòa nguïc Hôïp. Do tích tuï nghieäp gì maø cuoái cuøng bò ñoïa vaøo ñòa nguïc naøy? Vò aáy thaáy, nghe, bieát: Ai thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh thì bò ñoïa vaøo vuøng Haø haø heà thuoäc ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp saùt sinh, troäm cöôùp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc.

Coøn taø haïnh laø: Ngöôøi moïi rôï ôû bieân ñòa haønh daâm vôùi ñoái töôïng khoâng neân haønh daâm laø haønh daâm vôùi chò, em ruoät cuûa mình. Phaùp luaät nöôùc ñoù cuõng laø toäi aùc. Do nghieäp aùc aáy, sau khi cheát ngöôøi naøy sinh vaøo vuøng Haø haø heà ôû ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn, thöôøng bò thieâu naáu, bò quyû coi nguïc ñaùnh ñaäp khieán gaøo roáng döõ doäi, vang khaép naêm ngaøn do-tuaàn.

Luùc coøn ôû giai ñoaïn trung höõu, chöa vaøo ñòa nguïc nghe tieáng roáng. Tieáng roáng ñoù raát gheâ rôïn, khoâng theå chòu ñöôïc, nhöng do ñieân ñaûo, ngöôøi aáy nghe tieáng la khoùc thaønh tieáng ca, tieáng voã tay, ñuû loaïi tieáng ngoït ngaøo. Do nghieäp aùc, nghe xong, hoï sinh öa thích muoán ñeán nôi phaùt ra tieáng kia vaø hoï ngay laäp töùc ñeán nôi ñoù.

–Caùi gì laø nhaân duyeân cuûa höõu?

–Thuû laø nhaân duyeân cuûa höõu. ÔÛ trong thaân trung höõu heã muoán sinh nôi naøo thì lieàn sinh nôi aáy. Vì vaäy, hoï vöøa khôûi yù muoán lieàn sinh ñeán nôi ñoù vaø ngay laäp töùc chòu khoå ôû ñòa nguïc, nghe aâm thanh ruøng rôïn cuøng chòu khoå naõo döõ doäi khoâng gì coù theå ví duï. Nghe aâm thanh aáy roài, hoï thaát kinh hoàn vía, nhaän chòu khoå naõo lôùn. Coù nuùi saét teân OÂ khaâu, nuùi naøy boác löûa cao ñeán naêm ngaøn do-tuaàn, leân taän hö khoâng, coù caây baèng saét, treân khaép caây coù chim quaï saét thaân boác löûa. Nuùi aáy phöïc löûa ôû khaép nôi vaø khoâng coù choã hôû, nhöng do nghieäp aùc, caùc toäi nhaân ôû ñòa nguïc thaáy ñoù laø röøng hoa sen ñaày khaép nuùi neân goïi nhau: “Treân nuùi coù nhieàu röøng caây sum sueâ, laëng leõ chuùng ta coù theå cuøng nhau leân”.

Nguïc toát ñaùnh toäi nhaân, beân treân möa xuoáng dao vaø ñaù. Do sôï haõi, toäi nhaân chaïy troán leân nuùi, mong ñöôïc cöùu thoaùt nhö noâ leä tìm chuû, nhö mong trôû veà nhaø. Khi ñaõ leân nuùi, toäi nhaân thaáy khaép nuùi aáy ñeàu coù löûa noùng, nhieàu quaï löûa moû baèng saét raát beùn, chuùng ñi raát mau veà phía toäi nhaân. Moãi con laøm moät vieäc nhö moå vôõ ñaàu, laáy naõo, laáy maét, hoaëc muõi, maù, da, hoâng, chaân, löôõi, coå, da ñaàu, coå hoïng, tim, phoåi, ruoät giaø, ruoät non, da buïng, phaàn kín ñaùo ôû döôùi da buïng, xöông ñaàu goái, baép chaân, da goùt chaân, ngoùn chaân cuûa toäi nhaân. Coù con ñeán laáy töøng phaàn ñeå aên. Coù con ñeán laáy xöông söôøn hoaëc xöông hoâng, moät phaàn xöông caùnh tay, hoaëc laáy ñaày ñuû taát caû caùc boä phaän cuûa thaân, hoaëc laáy tuûy. Caùc con chim naøy aên taát caû caùc boä phaän cuûa toäi nhaân. Do nghieäp löïc khi chuùng aên xong, toäi nhaân lieàn soáng trôû laïi. Vì sôï quaï löûa vaø nguïc toát, toäi nhaân chaïy khaép nôi treân nuùi OÂ khaâu ñeå mong ñöôïc cöùu vôùt.

Leân nuùi roài, do nghieäp aùc, löûa chaùy ñaày khaép vaø phuû leân thaân toäi nhaân, traûi qua voâ

löôïng naêm, hoï cöù bò thieâu ruïi roài soáng trôû laïi. Do söùc cuûa nghieäp aùc neân hoï phaûi chòu khoå naõo lôùn. Neáu hoï leân ñeán ñænh nuùi thì ñænh nuùi laïi coù ngoïn löûa cao naêm ngaøn do-tuaàn, nhaác boång toäi nhaân leân khoâng ñeå thieâu nhö thieâu con thieâu thaân. Hoï chòu noãi khoå lôùn ñoù trong voâ löôïng naêm maø vaãn khoâng döùt, trong moïi luùc. Ñeán khi nghieäp aùc heát thì hoï môùi ñöôïc thoaùt khoûi coõi aáy.

Neáu laâu xa veà tröôùc coù nghieäp laønh chín muøi thì khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi ô nôi töông öng vôùi nghieäp thì taát caû caùc boä phaän trong thaân ñeàu bò thoái röõa, hoâi haùm, maéc beänh huûi hoaëc beänh ñieân, coù nhieàu keû thuø, thöôøng ngheøo khoå, sinh ra ôû nöôùc döõ. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, quan saùt ñòa nguïc Hôïp xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân Leä hoûa xuaát, laø vuøng thöù möôøi cuûa ñòa nguïc Hôïp. Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ôû ñoù? Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, neân bò ñoïa vaøo vuøng Leä hoûa xuaát ôû ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp ñaõ noùi ôû tröôùc, coøn taø haïnh laø Tyø-kheo-ni cuøng ngöôøi khaùc laøm vieäc baát tònh, phaù huûy giôùi caám hoaëc laø ngöôøi xaâm phaïm tònh haïnh cuûa Tyø-kheo-ni. Do nghieäp aùc, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo vuøng Leä hoûa xuaát cuûa ñaïi ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå naøy töông öng vôùi nghieäp, noù raát chaéc chaén vaø do nghieäp ñaùng gheùt taïo ra. Ñoù laø bò löûa lôùn thieâu ñoát ôû khaép nôi. Maét chaûy ra nöôùc maét löûa thieâu ñoát thaân. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc chòu khoå naõo naøy roài laïi phaûi chòu caùc khoå naõo khaùc. Nguïc toát khoeùt mi maét hoï vaø ñaët ñaày than Khö-ñaø-la vaøo, cheû xöông maét nhö laø cheû tre. Ñòa nguïc aáy ñaùng sôï nhö vaäy.

Nguïc toát laïi duøng moùc saét, chaøy saét, goâng saét ñeå moùc, caét, ñaùnh ñaäp toäi nhaân khieán

thaân tan raõ. Duøng keàm saét khoeùt haäu moân toäi nhaân ra, roùt ñaày nöôùc chì, thieác soâi vaøo ñeå thieâu ñoát beân trong, laïi coù löûa döõ thieâu ôû ngoaøi thaân. Bò hai loaïi löûa thieâu ñoát döõ doäi caû

trong laãn ngoaøi, toäi nhaân bò ñau ñôùn, khoå naõo cuøng cöïc. Khi toäi nhaân ñaõ chòu ñaày ñuû caùc loaïi khoå ñau, nguïc toát môùi noùi keä traùch hoï:

*Trong ñaày chì thieác soâi Ngoaøi bò löûa lôùn ñoát Toäi nhaân trong ñòa nguïc Bò thieâu nöôùng raát khoå.*

*Neáu nghieäp sinh quaû khoå Chòu quaû baùo khoå ñau*

*ÔÛ trong caû ba coõi Khoâng gì thí duï ñöôïc. Ba loaïi nghieäp, ba quaû Sinh ôû trong ba coõi*

*Ba loãi ba taâm khôûi Chòu khoå ôû ba nôi.*

*Nghieäp baùo naøy nhö vaäy Sinh ôû trong ba coõi*

*Do nhaân duyeân hoøa hôïp Phaùp khaùc khôûi nhö vaäy. Theo taâm laøm nhö theá Thì xoay voøng nhö vaäy Ngöôøi laønh laøm vieäc laønh Ngöôøi aùc taïo vieäc aùc.*

*Taâm töï do taïo nghieäp Nghieäp daét ñeán caùc coõi Nghieäp cuûa taâm phaùt khôûi Bò tham aùi löøa doái.*

*Taâm aùc taïo nghieäp aùc Ngöôøi aáy ñeán nôi naøy Ai bò ñòa nguïc thieâu Ngöôøi ñoù bò aùi löøa.*

*Ai gaây ra nhaân aùc Ngöôøi aáy chòu quaû khoå*

*Nghieäp mình mình phaûi chòu Chuùng sinh ñeàu nhö vaäy.*

*Taâm caùc oâng töï taïo Taát caû söï löøa doái Nay bò löûa lôùn thieâu Vì sao laïi than khoùc?*

Nguïc toát quôû traùch toäi nhaân ôû ñòa nguïc:

–Ngöôi töï taïo nghieäp nay töï chòu quaû baùo khoâng theå thoaùt ñöôïc. Nhö vaäy taát caû laø choã troùi buoäc cuûa nghieäp quaû khieán ngöôøi phaûi chòu quaû baùo ñoù.

Traûi qua voâ löôïng naêm, nguïc toát thieâu naáu toäi nhaân trong ñòa nguïc nhö vaäy. Heã coøn nghieäp aùc laø toäi nhaân coøn phaûi chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp heát thì hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù laâu xa khoâng sinh vaøo haøng ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng bò beänh cam tích

trong buïng, thaân theå khoâ ñeùt, hình daïng xaáu xí, neáu ñöùng giöõ cöûa thì hình daùng thaân theå gioáng nhö caùi caây bò thieâu chaùy. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, quan saùt ñaïi ñòa nguïc Hôïp xem coøn coù nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát laïi coù vuøng khaùc teân Nhaát thieát caên dieät laø vuøng thöù möôøi moät cuûa ñòa nguïc Hôïp. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh vaøo nôi ñaây?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm neân sinh vaøo vuøng Nhaát thieát caên dieät cuûa ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép ñaõ noùi ôû tröôùc.

Nay noùi veà vieäc taø haïnh. Coù ngöôøi ham daâm duïc, haønh daâm vôùi phuï nöõ ôû nôi mieäng hoaëc haäu moân chôù khoâng phaûi taïi nöõ caên. Do nghieäp aùc aáy khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo vuøng Nhaát thieát caên dieät cuûa ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn, bò boû ñaày löûa vaøo mieäng, bò laáy chæa saét khoeùt mieäng cho roäng ra roài duøng baùt saét noùng ñöïng nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo. Nôi aáy coøn coù truøng ñen baèng saét noùng, thaân truøng boác löûa. Möôøi moät choán thuoäc ñòa nguïc aáy ñeàu boác löûa taïo thaønh moät vaønh ñai löûa thieâu toäi nhaân ôû beân trong. Tuy bò thieâu nhöng hoï vaãn soáng laïi vaø thöôøng xuyeân bò thieâu. Coù kieán saét thaân coù löûa noùng ñuïc maét toäi nhaân ñeå aên. Toäi nhaân bò roùt nöôùc chì, thieác soâi vaøo ñaày tai, bò dao löûa noùng beùn caét muõi, caét löôõi, bò möa dao noùng beùn caét thaân, taát caû caùc caên ñeàu chòu khoå naõo lôùn. Söï khoå naõo cuøng cöïc maø toäi nhaân nôi ñòa nguïc phaûi chòu khoâng gì coù theå ví duï ñöôïc. Nay chæ noùi moät chuùt ít veà noù nhö laø ñem ñeøn so saùnh vôùi maët trôøi, noãi khoå phaûi chòu döôùi ñòa nguïc cuõng vaäy, khoâng gì coù theå saùnh. Nhö nieàm vui thuø thaéng ôû coõi trôøi khoâng gì coù theå so saùnh, noãi khoå maø toäi nhaân chòu döôùi ñòa nguïc cuõng khoâng gì coù theå so saùnh, vì nieàm vui treân coõi trôøi laø thuø thaéng, noãi khoå döôùi ñòa nguïc thì naëng neà. Nay chæ noùi moät phaàn nhoû veà noãi khoå, vui naøy.

Khoå naõo maø toäi nhaân phaûi chòu ñöïng döôùi ñòa nguïc laø raát chaéc chaén vaø naëng neà, heã

coøn nghieäp aùc laø coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, ngöôøi aáy môùi thoaùt ñöôïc coõi ñòa nguïc ñoù. Neáu trong quaù khöù laâu xa coù nghieäp laønh chín muøi, khoâng sinh vaøo haøng ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, gaëp phaûi ngöôøi vôï khoâng trinh tieát, thoâng daâm vôùi ngöôøi khaùc, baøn möu vôùi keû khaùc ñeå gieát choàng, hoaëc laø vu khoáng ñeå quan treân gieát, hoaëc pha thuoác ñoäc gieát, hoaëc ñôïi ngöôøi choàng nguû roài duøng dao gieát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi. Nghieäp aùc chöa heát thì phaûi nhaän chòu khoâng theå thoaùt ñöôïc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp xem coøn xöù naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng teân Voâ bæ ngaïn thoï khoå laø vuøng thöù möôøi hai cuûa ñòa nguïc Hôïp. Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo vuøng Voâ bæ ngaïn thoï khoå ôû ñòa nguïc Hôïp.

Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm cöôùp ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn taø haïnh laø coù ngöôøi khôûi taâm daâm duïc nhôù nghó ñeán vôï mình neân haønh daâm vôùi phuï nöõ khaùc. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo vuøng Voâ bæ ngaïn thoï khoå ôû ñòa nguïc Hôïp, chòu caùc khoå naõo lôùn, nhö bò löûa ñoát, dao caét, vuøi tro noùng, bò beänh ñau. ÔÛ bôø aáy, hoï khoâng kieám ñöôïc moät nôi an oån maø phaûi chòu caùc khoå naõo khoâng theå ví duï nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Toäi nhaân nôi ñòa nguïc bò taâm löøa doái neân thoï khoå nhö vaäy, trong voâ löôïng traêm ngaøn naêm thöôøng bò thieâu nöôùng, hoaëc naáu, hoaëc ñaùnh. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi coõi ñòa nguïc aáy. Neáu coù

nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín muoài, khoâng sinh laøm ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng ngheøo thieáu, laøm noâ leä, moïi rôï ôû nôi nguy hieåm, vaéng veû trong ñoàng hoang hoaëc treân nuùi vaø thöôøng bò beänh khoå.

Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp tìm xem coøn coù vuøng naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù vuøng khaùc teân Baùt-ñaàu-ma, laø vuøng thöù möôøi ba cuûa ñòa nguïc Hôïp.

Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ôû nôi naøy? Vò aáy thaáy coù ngöôøi tích tuï nghieäp saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo vuøng Baùt-ñaàu-ma thuoäc ñòa nguïc Hôïp.

Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm cöôùp nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, coøn taø haïnh laø

gì?

Ñoù laø Sa-moân, töï bieát laø Sa-moân, luùc coøn ôû ñôøi ñaõ töøng haønh daâm cuøng phuï nöõ vaø

neám vò haáp daãn cuûa duïc, nay tuy laø Tyø-kheo nhöng vaãn coøn nhôù nghó ñeán vieäc aáy, luùc nguû naèm moäng thaáy phuï nöõ aáy, vì khoâng kheùo quan saùt vò ngoït cuûa duïc neân haønh daâm vôùi ngöôøi nöõ aáy, khi thöùc daäy, ngöôøi ñoù tham ñaém nhôù nghó ñeán vieäc phi phaïm haïnh roài sinh vui söôùng, ca ngôïi coâng naêng cuûa daâm duïc vôùi ngöôøi khaùc, cöôøi ñuøa vui veû, thích vaø thöôøng laøm nhö vaäy. Do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo vuøng Baùt-ñaàu-ma cuûa ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø taát caû nhöõng thöù ôû ñòa nguïc naøy ñeàu taïo ra maøu hoa sen hoàng, hoaëc laø töông tôï nhö vaäy. Taát caû vuøng ñoù ñeàu coù maøu ñoû vaø phaùt ra aùnh saùng ñoû. Nguïc toát baét toäi nhaân ñem naáu trong vaïc, hoaëc boû vaøo coái saét roài duøng chaøy saét giaõ. Neáu thoaùt khoûi söï khoå ñau ôû vaïc nöôùc soâi vaø coái giaõ, töø xa ngöôøi aáy thaáy hoa sen hoàng ôû trong ao nöôùc trong, lieàn voäi vaøng ñeán ñoù hy voïng seõ ñöôïc cöùu giuùp che chôû. Hoï nghó raèng ñeán nôi aáy seõ ñöôïc an laïc.

Toäi nhaân ñoù ñoùi khaùt, khoå naõo, troâng caäy vaøo hoa sen hoàng neân taêng toác ñoä leân caû

traêm ngaøn laàn, trong khi chaïy ñeán ao sen vaø bò traêm ngaøn moùc saét ôû treân ñöôøng ñi laøm chaân bò thöông, baøy quaû tim treân ñaát, moùc saét laïi moùc raùch quaû tim, neáu löng ñuïng ñaát moùc saét lieàn caøo löng, neáu hoâng ñuïng ñaát moùc saét lieàn phaù hoâng, neáu toäi nhaân ngoài moùc saét lieàn ñaâm thuûng leân. Hoï bò thieâu, naáu, ñoùi khaùt, thaân theå khoâ ñeùt, buoàn raàu la khoùc, than thôû vôùi nhau. Taâm traïng nhö vaäy, taát caû toäi nhaân ñeàu nhìn hoa sen hoàng. Nguïc toát ñöùng sau löng caàm dao beùn, buùa hoaëc goâng ñeå caét, chaët vaø ñaùnh toäi nhaân. Toäi nhaân laøm ñuû caùch ñeå ñöôïc cöùu giuùp che chôû, ñeán ao hoa sen hoàng, leo leân hoa sen mong ñöôïc maùt meû, nhöng hoa sen aáy gioáng nhö caây Khö-ñaø-la phaùt ra löûa cuøng khaép vaø coù laù cöùng nhö kim cang, toäi nhaân vöøa leân lieàn bò laù hoa sen moùc vaø cuoán laïi. Do nghieäp aùc neân traûi qua voâ löôïng naêm, ôû trong vuøng Baùt-ñaàu-ma cuûa ñòa nguïc Hôïp, toäi nhaân bò naáu maø khoâng cheát. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn bò khoå khoâng döùt. Ñeán khi heát nghieäp môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo coõi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì ñoâi maét goàm moät troáng, moät maùi, nhìn ngoù khoâng ngay thaúng, ngheøo thieáu voâ cuøng, tuoåi thoï ngaén nguûi, ñeàu do nghieäp aùc maø ra.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp xem coøn

coù vuøng naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Ma-ha Baùt-ñaàu-ma, laø vuøng thöù möôøi boán cuûa ñòa nguïc Hôïp.

Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh vaøo nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo vuøng Ñaïi Baùt-ñaàu-ma ôû ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn taø haïnh laø: Thaät söï chaúng phaûi laø Sa-moân, töï cho laø Sa-moân, giôùi luaät

khoâng ñaày ñuû vì tuy soáng phaïm haïnh nhöng khoâng caàu Nieát-baøn, gioáng nhö tieáng oác, cheâ cöôøi haïnh Nieát-baøn vaø taâm nieäm raèng: “Toâi xin nhôø vieäc soáng phaïm haïnh naøy ñöôïc sinh leân coõi trôøi, hoaëc nôi töông tôï, haõy cho toâi sinh giöõa chuùng Thieân nöõ ôû trong coõi trôøi”. Sa-moân naøy tuy soáng phaïm haïnh nhöng öôùc nguyeän phi phaïm haïnh, soáng theo tham aùi, taïo nhaân sinh töû, gaây nhaân tham aùi, haønh ñoäng phaøm tuïc nhö löûa. Phaïm haïnh ñoù khoâng theå thoaùt khoûi nhöõng vieäc xaáu nhö beänh, laõo, töû, buoàn raàu, than khoùc, voø ñaàu ñaám ngöïc, khoå sôû raàu ró… Do nghieäp aùc, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Hôïp ôû vuøng Ñaïi Baùt-ñaàu-ma, nhaän chòu khoå naõo. Nôi ñoù coù soâng teân Khoâi roäng naêm do-tuaàn daøi traêm do-tuaàn, thöôøng chaûy khoâng döøng, beân trong chöùa ñaày tro khoâng coù choã hôû baèng loã chaân loâng. ÔÛ nôi soâng aáy, toäi nhaân chòu khoå naõo cuøng cöïc, dai daúng baäc nhaát. Rôi xuoáng soâng aáy roài, thaân lieàn tan naùt, xöông bieán thaønh ñaù, toùc bieán thaønh nöôùc, thòt bieán thaønh buøn, nöôùc soâng laø nöôùc chì, thieác soâi, thaân toäi nhaân tan raõ roài hôïp trôû laïi, bieán thaønh caù trong soâng bò nöôùc soâng cuoán troâi vaø laøm chín ruïc. Hai beân bôø soâng coù quaï moû phaùt löûa moå toäi nhaân aên. Neáu ai muoán caàu söï cöùu giuùp che chôû, haïy khoûi soâng lieàn bò nguïc toát caàm caây giaùo baèng saét phaùt ra löûa kheàu xuoáng soâng trôû laïi. Neáu hoï muoán ra, chaân lieàn bò thoái raõ, gaân, ñaàu goái, baép chaân, moâng, xöông moâng, da moâng, thòt moâng ñeàu chín nhöø, thòt löng, thòt ñaàu, xöông ñaàu, ñaàu laâu cuõng ñeàu chín nhöø vaø rôi ruïng. Traûi qua voâ löôïng naêm, toäi nhaân bò thieâu ñoát, naáu nöôùng ôû trong soâng, chòu khoå cuøng cöïc roài môùi thoaùt ñöôïc. Thoaùt nôi aáy roài, hoï laïi thaáy ao Thanh bi coù hoa sen nôû, vì mong ñöôïc cöùu giuùp che chôû vaø an oån neân toäi nhaân chaïy ñeán röøng hoa sen hoàng. Hoa sen saét aáy cuõng nhö dao beùn, neáu toäi nhaân ñuïng vaøo lieàn bò hoa sen chaët baêm naùt, rôi ruïng daàn daàn. Vì muoán toäi nhaân chòu nhieàu khoå naõo, nguïc toát xua ñuoåi toäi nhaân leo leân hoa sen. Trong röøng sen aáy löûa chaùy höøng höïc, caùnh sen baèng saét, toäi nhaân vöøa leân, lieàn bò caùc caùnh sen cuoán laïi, nhoát vaøo beân trong vaø bò löûa höøng thieâu ñoát suoát voâ löôïng naêm. Do nghieäp aùc cuûa chính hoï, trong aáy coøn coù quaï moå maét toäi nhaân aên, ruùt löôõi, caét tai, xeù naùt thaân. Toäi nhaân thöôøng bò thieâu ñoát, naáu ôû ñòa nguïc Ñaïi Baùt-ñaàu-ma. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn khoå naõo nôi aáy. Neáu nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì bò beänh taät, thöôøng ñoùi khaùt, nhieàu saân haän. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp tìm xem

coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân laø Hoûa boàn laø vuøng thöù möôøi naêm cuûa ñòa nguïc Hôïp.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû vuøng naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo vuøng Hoûa boàn cuûa ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn taø haïnh laø Phaät söï chaúng phaûi laø Sa-moân, töï cho laø Sa-moân, ñaõ laø Sa-moân, laïi nghó ñeán luùc coøn laø baïch y, gaàn guõi, cöôøi giôõn, ca muùa vôùi phuï nöõ. Ngöôøi aáy khoâng kheùo quan saùt, nhôù nghó roài vui thuù, thöôøng suy nghó phaân bieät, khoâng suy nghó ñieàu laønh, khoâng coù chaùnh nieäm, khoâng tö duy ñeå chöùng ñaéc, phaùp khoâng tö duy veà chaùnh phaùp dieät, khoå, taäp, khoâng tö duy veà caùc ñieàu ñaõ hoïc, khoâng thöïc haønh caùc ñieàu ñaõ tö duy sau khi hoïc, khoâng tö duy veà vieäc ñieàu phuïc taâm baèng caùch nhôù nghó chaân chaùnh, khoâng tö duy veà vieäc nieäm Phaät, Phaùp, Taêng, khoâng quaùn nieäm veà töôùng cheát, khoâng tö duy veà vieäc sinh töû, lìa duïc, khoâng lo sôï khi thaáy nhöõng toäi nhoû nhö haït buïi.

Leõ ra ngöôøi aáy khoâng neân nhaän nhieàu toïa cuï, ngoïa cuï, thuoác men, ñoà aên uoáng vaø ñoà duøng daønh cho ngöôøi beänh, nhöng thaät teá ngöôøi aáy ñaõ nhaän nhieàu toïa cuï, ngoïa cuï,

thuoác men, ñoà aên uoáng, ñoà duøng cho ngöôøi beänh. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo xöù Hoûa boàn cuûa ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø löûa noùng ñaày khaép vuøng Hoûa boàn aáy khoâng coù moät keû hôû baèng ñaàu sôïi loâng. Hình daïng cuûa toäi nhaân ôû ñòa nguïc ñoù gioáng nhö caây ñeøn phaùt ra ngoïn löûa noùng. Toäi nhaân keâu gaøo, than khoùc, khi môû mieäng, löûa noùng ñaày mieäng, khieán hoï khoå sôû voâ cuøng neân laïi caøng than khoùc, keâu gaøo, löûa ngoïn laïi vaøo tai, hoï tieáp tuïc keâu gaøo than khoùc, löûa laïi vaøo maét, hoï caøng keâu gaøo, than khoùc, khaép thaân ñeàu phöøng löûa, hoï maëc aùo saét phaùt löûa noùng. Löûa laïi thieâu löôõi vì hoï ñaõ phaù giôùi, laïi aên ñoà aên thöùc uoáng cuûa ngöôøi. Vì ñaõ phaïm giôùi caám, khoâng kheùo quan saùt nhìn ngoù phuï nöõ neân hoï bò thieâu maét, do khoâng giöõ giôùi, ca haùt vôùi phuï nöõ, keâu goïi cöôøi ñuøa vôùi nhau, laéng nghe tieáng phuï nöõ ca vôùi taâm tham aùi neân bò ñoå nöôùc chì, thieác soâi vaøo ñaày trong tai. Do phaïm giôùi caám tham ñaém muøi höông neân bò caét muõi vaø bò löûa thieâu. Vì naêm caên phaïm giôùi neân ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo ñòa nguïc töông öng vôùi nghieäp chòu quaû baùo khoå. Do nghieäp aùc, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm luoân bò thieâu naáu coù nhieàu ñaùm löûa ñaày khaép vuøng Hoûa boàn cuûa ñòa nguïc Hôïp. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thaân maïng nhoû, thaáp, maét muø, tai ñieác, ngheøo khoå cheát sôùm, thöôøng bò ñoùi khaùt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Hôïp xem coøn

vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát laïi coù vuøng khaùc teân Thieát maït hoûa laø vuøng thöù möôøi saùu cuûa ñòa nguïc Hôïp.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát neáu ai thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh seõ bò ñoïa vaøo vuøng Thieát maït hoûa ôû ñòa nguïc Hôïp. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm cöôùp ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn taø haïnh laø coù ngöôøi thaät chaúng phaûi Sa-moân töï cho laø Sa-moân, nghe tieáng phuï nöõ ca muùa, vui cöôøi vôùi aâm thanh eâm tai, nghe xong, khoâng kheùo quan saùt sinh taâm aùi nhieãm vaø ræ chaûy baát tònh, taâm thích thuù vaø tham ñaém. Do nghieäp aùc aáy, ngöôøi ñoù sau khi cheát bò ñoïa vaøo vuøng Thieát maït hoûa ôû ñòa nguïc Hôïp chòu khoå naõo lôùn. Ñoù laø ñòa nguïc boán phía ñeàu baèng saét noùng, töôøng vaùch bao vaây roäng naêm traêm do-tuaàn, thöôøng coù saét phaùt löûa khoâng döùt, thieâu ñoát toäi nhaân. Do nghieäp cuûa hoï neân töø beân treân, löûa phun xuoáng khoâng coù luùc taïm döøng. Do möa saét, taát caû thaân theå toäi nhaân tan raõ ra nhö boät. Do möa löûa toäi nhaân thöôøng bò thieâu naáu, toäi nhaân döôùi ñòa nguïc thöôøng chòu hai loaïi khoå naøy. Chæ coù toäi nhaân döôùi ñòa nguïc môùi chòu noãi khoå khoâng theå ví duï nhö vaäy. Hoï chòu noãi khoå chaéc chaén, cuøng cöïc. Taát caû nhöõng noãi khoå ñoù ñeàu ñaùng sôï, khoâng ñaùng öa, khoâng chuùt vui thuù, do töï nghieäp taïo ra. Heã coøn nghieäp laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín muøi, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì thöôøng soáng nôi ñöa ñoø ôû soâng lôùn, luoân lo sôï, thaân thöôøng beänh ñau, tuy daùng daáp döõ tôïn nhö voi nhöng thöôøng sôï cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy quan saùt töøng vuøng moät ôû ñòa nguïc Hôïp, chæ thaáy coù möôøi saùu

vuøng, khoâng thaáy vuøng thöù möôøi baûy.

Möôøi saùu vuøng khaùc nhau cuûa ñòa nguïc Hôïp coù nhieàu quaû baùo cuûa nghieäp ñeå quan saùt nhö vaäy. Tyø-kheo aáy quan saùt ñuû loaïi nghieäp aùc vaø quaû baùo khaùc nhau cuûa chuùng sinh neân nhaøm chaùn sinh töû.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tö duy thuaän theo chaùnh phaùp quan saùt phaùp haønh, quan saùt kyõ caøng roài Tyø-kheo aáy thoâng ñaït nghieäp vaø quaû baùo, bieát roõ nghieäp vaø quaû baùo cuûa töøng vuøng khaùc nhau ôû ba ñòa nguïc lôùn. Quan saùt roài, vò aáy ñaõ thoâng caùc vöôùng maéc, khoâng thích soáng trong caûnh giôùi ma.

Daï-xoa ôû nôi ñaát thaáy Tyø-kheo tinh taán nhö vaäy lieàn thöa vôùi Daï-xoa nôi hö khoâng. Nghe xong, Daï-xoa treân khoâng thöa vôùi Töù Ñaïi vöông nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï laàn löôït taâu nhö vaäy cho ñeán trôøi Voâ Löôïng Quang. Hoï taâu nhö theá naøy: “ÔÛ thoân ñoù, nöôùc ñoù, trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù Tyø-kheo caïo boû raâu toùc, maëc phaùp y, xuaát gia vôùi loøng tin chaân chaùnh…, Tyø-kheo aáy… cho ñeán chöùng ñaéc Ñòa thöù chín.” Trôøi Voâ löôïng quang nghe vieäc aáy roài ñeàu vui veû. Chö vò cuøng baûo nhau: “Chö Thieân neân bieát, taø ma ñaõ giaûm bôùt, chaùnh phaùp taêng theâm”.

Tyø-kheo aáy ñaõ quan saùt ba ñòa nguïc roài, laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc thöù tö laø Khieáu hoaùn. Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh nôi naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu. Hoï gaây vaø tích tuï boán nghieäp naøy raát nhieàu neân khi cheát lieàn sinh vaøo ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà uoáng röôïu, bò sinh vaøo ñòa nguïc naøy. Ngöôøi naøo ñem röôïu ñöa cho chuùng Taêng hoaëc Tyø-kheo xuaát gia giöõ giôùi, hoaëc ngöôøi tòch tónh, coù taâm vaéng laëng, ngöôøi coù thuù vui thieàn ñònh. Hoï uoáng vaøo vaø bò roái taâm trí. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Ñoù laø bò keàm saét banh mieäng ra ñoå nöôùc ñoàng soâi vaøo cho uoáng. Nöôùc ñoàng soâi laàn löôït thieâu caùc phaàn nhö moâi, raêng, löôõi, coå hoïng, bao töû, ruoät non, ruoät giaø, sinh taïng, thuïc taïng roài ñi ra ngoaøi. Ngöôøi aáy do nghieäp baát thieän veà röôïu neân chòu quaû baùo nhö vaäy, luoân keâu gaøo la khoùc. Thaáy vaäy, nguïc toát lieàn noùi keä quôû traùch:

*Ñaõ taïo nghieäp baát thieän*

*Nay chòu quaû baùo khoå Chính taâm si taïo ra Veà sau bò thieâu, naáu.*

*Nghieäp baát thieän nhö vaäy Do taâm aùc taïo ra*

*Nay chòu nhôù la khoùc Than thôû ñeå laøm gì. Ngöôøi naøo taïo nghieäp aùc Ñeàu chòu quaû baùo aùc Neáu muoán ñöôïc quaû vui Thì chôù coù gaàn aùc.*

*Neáu taïo chuùt nghieäp aùc Thì chòu khoå voâ cuøng Do taâm si quaù ñoä*

*Ñöôïc thoaùt laïi taïo aùc. Nghieäp aùc khoâng ñaùng tin Khieán ngöôøi vaøo ñòa nguïc Chuùt löûa thui ruïi nuùi*

*Vaø taát caû caây röøng. Ngöôøi ngu laøm vieäc aùc*

*Khoâng öa thích phaùp laønh Thaáy quaû baùo nghieäp aùc Ñeàu sinh theo nhaân duyeân. Vì sao khoâng thích phaùp Vaø khoâng boû nghieäp aùc*

*Ai lìa boû nghieäp aùc*

*Thì khoâng thaáy ñòa nguïc. Ngöôøi naøo taâm ngu si Khoâng bieát quaû baùo aùc Ngöôøi aáy nhaän quaû xaáu Nay oâng chòu nhö vaäy.*

*Taïo aùc ñoïa ñòa nguïc Bò nghieäp aùc thieâu ñoát*

*Khoâng ñeán ñöôïc Nieát-baøn Nghieäp aùc, keû thuø lôùn.*

*Ñaõ bò nghieäp aùc löøa Nay bò nghieäp aùc thieâu*

*Neáu khoâng gaây nghieäp aùc Troïn khoâng chòu khoå naõo. Ngöôøi naøo cheá ngöï aùi*

*Laø ñi ñöôøng tòch tónh Ngöôøi xaû boû aùi duïc Thì ôû gaàn Nieát-baøn. Ñaõ taïo nghieäp aùc roài*

*Chöa töøng taïo nghieäp laønh Bò nghieäp aùc thieâu ñoát Taâm ñöøng taïo nghieäp aùc. Ngöôøi gaây ra nghieäp aùc Khoâng theå ñöôïc an laïc*

*Ai muoán ñöôïc an laïc Phaûi neân öa thích phaùp. Ngöôøi naøo öa thích aùc Chòu khoå trong caùc khoå Ai khoâng chòu ñöôïc khoå Thì ñöøng gaây nghieäp aùc. Ngöôøi thieän laøm laønh deã Ngöôøi aùc laøm laønh khoù Ngöôøi aùc taïo aùc deã Ngöôøi thieän taïo aùc khoù.*

Quôû traùch toäi nhaân roài, nguïc toát baøy ra ñuû loaïi khoå, ñoù laø hai traùi nuùi baèng saét raát chaéc chaén phaùt ra löûa. Hai quaû nuùi ñoù ñang ôû theá tieán tôùi cuøng moät luùc eùp vaø maøi xaùt toäi nhaân khieán thaân raõ heát khoâng coøn thaáy gì. Maøi xong, toäi nhaân soáng laïi vaø tieáp tuïc bò hai quaû nuùi eùp vaøo maøi xaùt tieáp. Traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn naêm hoï cöù soáng laïi roài bò eùp, soáng laïi roài bò maøi. Khi nghieäp aùc chöa heát, neáu hoï thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù, chaïy ñeán nôi khaùc ñeå mong ñöôïc cöùu thoaùt, che chôû, nguïc toát lieàn baét hoï trôû laïi, chuùc ngöôïc ñaàu

xuoáng vaø ñaët vaøo vaïc saét. Ngöôøi aáy ôû trong vaïc saét, ñaàu maët ôû phía döôùi, traûi qua traêm ngaøn naêm bò ñun, bò naáu maø nghieäp aùc vaãn chöa heát. Thoaùt khoûi vaïc nöôùc soâi, hoï chaïy ñeán nôi khaùc mong ñöôïc cöùu giuùp che chôû, ñöôïc an laïc thì tröôùc maët ngöôøi aáy coù con quaï saét lôùn, thaân boác löûa. Quaï choäp laáy thaân ngöôøi aáy moå xeù cho tan raõ thaønh traêm ngaøn maûnh vuïn. Traûi qua voâ löôïng naêm, toäi nhaân bò quaï xeù aên vaø tan raõ thaønh nhieàu maûnh nhö vaäy maø nghieäp aùc vaãn chöa heát. Neáu thoaùt ñöôïc naïn quaï saét, ñeå mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû, toäi nhaân chaïy ñeán nôi khaùc, do bò ñoùi khaùt khoå naõo, thaáy töø xa nhö coù vuõng nöôùc trong lieàn voäi chaïy ñeán nhöng nôi ñoù chæ coù chì, thieác noùng chaûy ñaày khaép ao. Hoï muoán taém beøn loäi vaøo. Do nghieäp aùc, coù con giaûi lôùn baét hoï dìm xuoáng nöôùc chì, thieác soâi khieán hoï chín ruïc. Traûi qua voâ löôïng naêm nhö vaäy, cho ñeán khi nghieäp aùc ñaõ heát, con giaûi lôùn ñoù môùi thaû toäi nhaân. Ñöôïc thoaùt roài, ngöôøi aáy khoå naõo, mong ñöôïc cöùu giuùp che chôû, chaïy ñeán nôi khaùc thì thaáy ôû tröôùc maët coù nguïc toát caàm chæa saét phaùt ra löûa ñaâm xuyeân qua ñaàu toäi nhaân, coù ngöôøi bò raùch löng, coù ngöôøi bò toeùt hoâng, coù ngöôøi bò naùt ñaàu. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc chòu khoå naõo lôùn, keâu gaøo thaûm khieát, do nghieäp löïc nhöõng toäi nhaân khaùc nghe tieáng keâu aáy laïi cho laø tieáng ca, ñeàu cuøng nhau chaïy ñeán mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû thì bò nguïc toát baét laïi vaø duøng chæa, ñao, buùa saét ñeå ñaâm, caét, chaët hoï. Traûi qua voâ löôïng naêm nhö vaäy cho ñeán khi nghieäp aùc tích tuï ñaõ chaám döùt, hoï môùi thoaùt khoûi vuøng ñòa nguïc ñoù. Vì mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû hoï laïi chaïy ñeán nôi khaùc, thaáy coù thoân aáp ôû ñaøng xa ñaày ñuû nhaø cöûa, coù nhieàu soâng ao, hoï gom heát taâm trí, mau choùng chaïy thaúng tôùi vaø muoán vaøo thoân. Taát caû thoân aáy ñeàu coù löûa chaùy, coù truøng ñen, raêng beùn, mieäng baèng kim cang toaøn thaân phaùt löûa ôû khaép moïi nôi. Ngöôøi aáy vöøa vaøo cöûa thoân lieàn ñoùng kín. Toäi nhaân bò truøng aáy aên nuoát. Hoï chòu nhö vaäy trong voâ löôïng naêm ñeán khi heát nghieäp aùc môùi thoaùt khoûi bieån lôùn khoå naõo. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín muoài, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì taâm hay queân löûng ngheøo naøn, thöôøng ñi treân ñöôøng phoá baùn caùc vaät taàm thöôøng kieám lôøi ñeå soáng vaø bò caùc ñöùa treû theo choïc gheïo, raêng mieäng xaáu xí, caúng chaân cong queïo, nöùt neû, thöôøng bò ñoùi khaùt böùc baùch, khoâng coù vôï, con, cha, meï vaø anh, chò, em. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp uoáng röôïu vaø cho ngöôøi khaùc uoáng röôïu. Phaûi neân bieát toäi cho ngöôøi giöõ giôùi uoáng röôïu khieán ta ñoïa vaøo ñaïi ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu quaû baùo khoå.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn

xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát laïi coù nôi khaùc teân Ñaïi Hoáng.

Chuùng sinh do nghieäp gì maø sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu neân sinh vaøo vuøng Ñaïi hoáng ôû ñòa nguïc aáy. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn nghieäp uoáng röôïu laø laáy röôïu cho ngöôøi trai giôùi, thanh tònh uoáng. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo vuøng Ñaïi hoáng cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø tröôùc heát bò nguïc toát duøng baùt saét noùng ñöïng chì, thieác soâi ñoå vaøo mieäng. Ñoù laø do nghieäp aùc ñem röôïu cho ngöôøi trai giôùi vaø ngöôøi thanh tònh uoáng. Bò khoå naõo cuøng cöïc, toäi nhaân roáng raát to. Caùc ñòa nguïc khaùc khoâng coù tieáng roáng nhö vaäy. Tieáng roáng vang khaép hö khoâng. Voán saün taùnh saân haän, coäng theâm nghieäp löïc cuûa toäi nhaân, nguïc toát nghe tieáng roáng aáy caøng saân leân gaáp boäi. Nhöõng ngöôøi uoáng röôïu khoâng bieát traùnh ñieàu aùc, khoâng bieát hoå theïn khi laøm vieäc baát thieän, do ñoù neáu ñöa röôïu cho ngöôøi laø ñöa taát caû nhöõng ñieàu baát thieän cho hoï. Do uoáng röôïu taâm bò roái loaïn khoâng ngay thaúng, khoâng theå giöõ gìn phaùp laønh. Ngöôøi loaïn taâm khoâng bieát toát xaáu,

khoâng bieát hoå theïn khi laøm caùc vieäc baát thieän. Vì vaäy ngöôøi naøo ñöa röôïu cho ngöôøi laø taïo ñieàu kieän cho hoï laøm nhöõng vieäc baát thieän. Nhaân naøo thì taïo ra quaû naáy. Do nhaân aáy, toäi nhaân chòu voâ löôïng khoå naõo ñuû loaïi trong thôøi gian laâu daøi.

Nôi aáy vì sao ñöôïc goïi laø vuøng Ñaïi hoáng?

Do toäi nhaân chòu voâ löôïng khoå naõo, ñuû loaïi nhö vaäy phaùt ra tieáng roáng lôùn cho neân goïi laø ñòa nguïc Ñaïi hoáng. Chuùng sinh ôû taïi nôi aáy cho ñeán khi heát nghieäp aùc môùi thoaùt ñöôïc. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì raát ngu ñaàn, taâm khoâng saùng suoát, hay queân. Ngöôøi toái taêm ngu doát naøy khoâng coù cuûa caûi, moïi ngöôøi khoâng kính troïng, ngheøo khoå, tuy tìm caàu cuûa caûi nhöng khoâng coù. Neáu bò beänh nheï lieàn cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy ñòa nguïc Khieáu hoaùn coù möôøi saùu vuøng laàn löôït coù caùc teân laø: Ñaïi hoáng, Phoå thanh, Phaùt hoûa löu, Hoûa maït truøng, Nhieät thieát hoûa chöû, Vuõ dieäm hoûa thaïch, Saùt saùt, Thieát laâm khoaùng daõ, Phoå aùm hoûa, Dieâm-ma-la Giaø-öôùc- khoaùng-daõ, Kieám laâm, Ñaïi kieám laâm, Ba tieâu yeân laâm, Höõu yeân hoûa laâm, Hoûa vaân vuï, Phaân bieät khoå. Ñaây laø möôøi saùu vuøng khaùc nhau cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi aáy?

Tyø-kheo kia ñaõ quan saùt vuøng Ñaïi hoáng cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn roài, laïi quaùn vuøng thöù hai teân Phoå thanh. Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu neân bò ñoïa vaøo vuøng Phoå thanh thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh ñaõ noùi ôû tröôùc, coøn uoáng röôïu laø ngöôøi naøo thích vaø thöôøng uoáng röôïu hoaëc ñem röôïu cho ngöôøi môùi thoï giôùi uoáng. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù sinh vaøo vuøng Phoå thanh cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, bò nguïc toát duøng chaøy neän, toäi nhaân keâu roáng vang khaép choán aáy. Neáu nhö nuùi Thieát vi, taát caû caùc soâng, boán xöù thieân haï nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà maø ôû gaàn choán naøy thì khi tieáng keâu roáng phaùt ra taát phaûi tieâu tan. Do nghieäp cuûa chính mình, toäi nhaân la khoùc, keâu gaøo thaûm thieát. Heã coøn nghieäp aùc laø coøn khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì sinh ôû quoác ñoä hoang vu, thieáu nöôùc.

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn coù nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù nôi khaùc teân Phaùt hoûa löu laø vuøng

thöù ba cuûa ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu neân khi cheát bò ñoïa vaøo vuøng Phaùt hoûa löu cuûa ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn nghieäp uoáng röôïu laø noùi coâng naêng cuûa röôïu ñoái vôùi ngöôøi Öu-baø-taéc thoï naêm giôùi, baûo raèng röôïu khoâng phaûi laø giôùi, haõy uoáng ñi. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo vuøng Phaùt hoûa löu thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, ñoù laø möa löûa thöôøng thieâu naáu toäi nhaân, löûa ñoát chaùy töø ñaàu toùc cho ñeán chaân caúng, coù con choù saét noùng aên chaân hoï, coù chim caét saét moû phaùt löûa moå vôõ soï ñeå aên naõo, coù con choàn baèng saét noùng aên thaân hoï. Do nghieäp aùc, hoï thöôøng bò thieâu vaø bò aên nhö vaäy, buoàn khoå keâu khoùc, noùi keä hôøn traùch nguïc toát:

*Sao oâng khoâng thöông xoùt*

Nguïc toát ñaùp:

*Laïi khoâng coù tòch tónh? Toâi ñaùng ñöôïc thöông xoùt Sao oâng khoâng thöông toâi?*

*Ngöôi bò si che laáp*

*Töï gaây nhieàu nghieäp aùc Nay chòu khoå naëng neà Chaúng phaûi toâi gaây ra. Ngöôøi ngu khoâng hoïc giôùi Gaây taïo nhieàu nghieäp aùc Ñaõ coù nhieàu nghieäp aùc Nay chòu quaû nhö vaäy.*

*Ñoù laø do oâng taïo*

*Chôù chaúng phaûi do toâi Ngöôøi naøo taïo nghieäp aùc Nghieäp aáy chính laø nhaân. Ñaõ bò löôùi aùi löøa*

*Neân taïo ra nghieäp aùc Nay nhaän quaû baùo aùc Vì sao töùc giaän toâi.*

*Khoâng taïo, khoâng chòu khoå Ñöøng noùi aùc khoâng nhaân*

*YÙ ngöôøi naøo nghó aùc Ngöôøi aáy lieàn chòu khoå. Chôù öa thích uoáng röôïu Röôïu laø thöù raát ñoäc*

*Thöôøng öa thích uoáng röôïu Thì phaù hoûng phaùp laønh.*

*Ai öa thích uoáng röôïu Ngöôøi aáy yù baát chaùnh*

*YÙ ñoäng khoâng ñaéc phaùp Vì vaäy neân boû röôïu.*

*Röôïu laø toäi loãi lôùn Baäc trí noùi nhö vaäy Chôù neân öa thích röôïu*

*Gaây hoïa mình laãn ngöôøi. Thöôøng öa thích uoáng röôïu Seõ nhaän laõnh phaùp aùc*

*Nhö vaäy goïi laø aùc*

*Vaäy neân boû uoáng röôïu. Ngöôøi heát cuûa heøn haï Bieáng nhaùc vaøo baäc nhaát Uoáng röôïu lieàn coù loãi*

*Vì vaäy neân boû röôïu.*

*Röôïu thöôøng kích thích duïc*

*Taâm saân cuõng nhö vaäy Si taêng tröôûng theo röôïu Vì vaäy neân boû röôïu.*

Nhö vaäy, ñòa nguïc Phaùt hoûa löu laø do nghieäp cuûa chính toäi nhaân maø coù. Ñeán khi heát nghieäp aùc môùi thoaùt ñöôïc choán aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, ngöôøi aáy sinh ôû nôi khoâng coù röôïu, taát caû vaät duïng cho ñôøi soáng ñeàu xaáu xí vaø hoâi haùm. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc.

