**Phaåm 19: ÑÒA NGUÏC**

Ngöôøi tu haønh töï nghó: Thaân ta seõ khoâng bò ñoïa ñòa nguïc. Töøng nghe, toäi nhaân vöøa troâng thaáy nhau thì oâm loøng saân giaän laïi muoán haïi nhau. Moùng tay nhoïn saéc nhö dao beùn, caùc loaïi binh khí, maâu kích, cung teân, ngoùi gaïch töï nhieân hieän ra khi höôùng vaøo nhau thì tieáng ñao kích nhö tieáng ñaäp ñoàng, binh tröôïng hö hoaïi roài thì ñao maâu giao nhau nhö laø maøn löôùi. Toäi nhaân thaáy hieän töôïng naøy oâm loøng saàu lo.

Baøi tuïng raèng:

*Caùc thöù toäi nhaân aáy ÔÛ ñòa nguïc haïi nhau*

*YÙ muoán ñöôïc binh tröôïng Neân taâm ñeàu coù ñuû.*

*Caàm ñao gaây haïi nhau Nhö löôùi laøm ñoäng nöôùc Nhö noùng giöõa tröa heø Ñao nhoïn noùng cuõng theá.*

Hoaëc coù keû khuûng boá maø chaúng töï hay bieát, laïi coù ngöôøi keâu oan maø taâm saâu ñoäc muoán haïi maïng nhau, cho ñoù laø vui, lieàn phaùt khôûi tranh giaønh, ñaùnh ñaám, laøm toån thöông nhau. Tay chaân ñöùt lìa, ñaàu coå rôøi xa; hoaëc ñaâm vaøo thaân maùu chaûy nhö suoái, ñao nhoïn ñaâm vaøo thaân ñau khoâng theå noùi, choã bò ñaâm löûa trong ñoù töø töø voït ra. Hoaëc thaân bò xoâ ngaõ, nhö cuoàng phong thoåi ruïng laù caây. Coù ngöôøi naèm treân ñaát, thaân naùt nhö buïi, trong khoaûnh khaéc thaân trôû laïi nhö cuõ.

Baøi tuïng raèng:

*Keùo toùc laïi ñaám ñaù Laàn löôït loâi keùo nhau*

*Toäi nhaân cuøng xuùm ñaùnh Khoå naõo khoâng keå heát.*

*Laïi gia taêng khuûng boá Baáy giôø laïi ñaùnh lôùn Ví nhö nhoå caây röøng Xoâ nhau ngaõ cuõng theá.*

Baáy giôø, chæ trong khoaûnh khaéc, toäi nhaân bình phuïc, gioù maùt boán phía thoåi tôùi, khieán trôû laïi nhö cuõ. Quyû giöõ nguïc röôùi nöôùc leân ngöôøi, ñaõ soáng laïi nhöng toäi aùc chöa heát neân khieán chaúng heát, nghe tieáng cuûa quyû nguïc lieàn khôûi ñoäng nhö tröôùc.

Baøi tuïng raèng:

*Laáy nöôùc röôùi treân thaân Gioù maùt laïi thoåi ñeán Baáy giôø caùc toäi nhaân Laïi nghe tieáng quyû nguïc. Toäi nhaân thaân tan raõ Lieàn soáng laïi nhö cuõ*

*Toäi nghieäp taïo chöa heát Neáu laïi chòu khaûo tra.*

Luùc naøy, toäi nhaân traûi qua söï chuyeån bieán aáy laïi thaáy nhau, lieàn noåi saân giaän, moâi

mieäng run leân, maét ñoû nhö maùu, ñaùnh nhau nhö tröôùc, ruoät bao töû ñeàu tuoät ra ngoaøi; keát oaùn ñeán giôø, ngaøy thaùng quaù laâu, thaân theå raùch naùt, ngaõ xuoáng maùu chaûy, gioáng nhö suoái baån, thaân theå bình phuïc, laïi töø döôùi ñaát ñöùng leân, haïi nhau nhö tröôùc.

Baøi tuïng raèng:

*Ñoïa vaøo trong ñòa nguïc Khoå naõo chaúng theå noùi Haïi nhau taïo sôï haõi Keát quaû cuûa toäi xöa.*

*Luoân luoân thaáy laø haïi Roài soáng laïi nhö tröôùc YÙ aùc höôùng ñeán nhau*

*Gaây toäi khoâng döøng nghæ. Vôùi ngöôøi theá gian naøy Öa taïo nghieäp saùt haïi*

*ÔÛ taïi ñòa nguïc töôûng Thoï toäi nhö tröôùc gaây. Vì theá ngöôøi cuøng gaây ÔÛ ñòa nguïc laâu daøi*

*Cuøng gieát nhau trieàn mieân Cheát, soáng laïi nhö cuõ.*

*Ngöôøi ôû ñôøi phaïm toäi Ñoïa vaøo ñòa nguïc töôûng Ví nhö loaøi caây chuoái Vöøa taøn, sinh trôû laïi.*

Neáu toäi nhaân ñoïa vaøo ñòa nguïc Haéc thaèng thì khi aáy quyû nguïc baét caùc toäi nhaân ñaët treân neàn saét noùng, laïi caàm daây saét vaø cöa saét, löûa töï nhieân phaùt ra aùp ngay vaøo thaân theå toäi nhaân, duøng cöa cöa töø ñaàu ñeán chaân ra thaønh traêm ngaøn khuùc, cuõng nhö thôï moäc cöa caùc taám vaùn.

Baøi tuïng raèng:

*Quyû giöõ nguïc nhaän leänh cuûa vua Daây saét troùi thaân, duøng cöa caét Cöa aáy, löûa ñoû caû treân döôùi*

*Xoâ ngöôøi ngaõ xuoáng cöa töøng khuùc*

Quyû giöõ nguïc laïi duøng buùa cheû thaân, rìu ñuïc ñeàu duøng caû. Ví nhö thôï moäc ñaün goã, hoaëc laøm cho boán phía, coù taùm goùc. Trò thaân toäi nhaân cuõng nhö theá.

Baøi tuïng raèng:

*Giöõ nguïc, toäi nhaân aùc gaëp nhau Buùa, ñuïc, rìu, cöa cuøng daây saét Phanh boå toäi nhaân cuõng gioáng nhö Thôï moäc khôûi coâng döïng nhaø môùi.*

Khi aáy, quyû giöõ nguïc ñoát daây saét aùp thaúng vaøo thaân, caét da thòt, phaù thaân theå, thaáu ñeán xöông tuûy, xöông söôøn, xöông soáng, ñuøi veá, oáng chaân, ñaàu coå, tay, chaân, moãi thöù moãi nôi.

Baøi tuïng raèng:

*Khaûo tra traêm ñau ñôùn ÔÛ taïi nguïc Haéc thaèng Boùc da duøng buùa caét Bò ñeõo nhö döïng nhaø. Caùc chi rôøi khoûi thaân*

*Maùu chaûy nhö doøng suoái Xöông thòt chia lìa nhau Ñau ñôùn ñaâu noùi heát.*

*Quyû nguïc cuûa dieâm vöông Phaù thaân hoï nhö theá*

*Toäi loãi neáu chöa heát*

*Muû maùu chaûy döôøng aáy.*

Coù ngöôøi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Hôïp hoäi, toäi aùc naëng ñeán noãi, khieán toäi nhaân ngoài treân ñònh saét, ñoùng ñinh vaøo ñaàu goái, tieáp theo ñoùng ñinh khaép cuøng thaân theå, thaân theå tan naùt, xöông thòt ñeàu chaùy, caùc boä phaän raõ rôøi moãi thöù moät nôi. Maïng soáng suyùt döùt, ñau chaúng theå noùi. Töï nhieân coù luoàng gioù thoåi nhoå ñinh ra, toäi nhaân bình phuïc nhö cuõ, roài laïi duøng ñinh ñoùng vaøo thaân. Khoå naõo nhö vaäy traûi qua traêm ngaøn vaïn naêm, chaúng theå keå xieát.

Baøi tuïng raèng:

*Duøng voâ soá traêm ngaøn ñinh saét*

*Töø khoâng trung raûi xuoáng nhö möa Laøm naùt thaân ngöôøi nhö maøi mì Toäi xöa ñeán noãi gaëp aùch aáy.*

Keá ñeán möa saét doäi xuoáng, vaø roài chaøy saét, voi ñen, nuùi lôùn ñeø treân thaân nhö eùp mía, nhö chaø nho, tuûy, naõo, môõ, maùu thòt, ñoà baát tònh ñeàu chaûy ra.

Baøi tuïng raèng:

*Voi ñen, chaøy saét, nuùi ñaù lôùn Ñeø beïp, duøng xe saét caùn thaân Thaáy quyû ñòa nguïc ñeàu khieáp sôï*

*Phaù naùt thaân mình gioáng nhö mía.*

Duøng baùnh xe saét eùp thaân hình nhö eùp daàu meø, boû vaøo trong coái duøng chaøy giaõ. Baøi tuïng raèng:

*Quyû nguïc khoâng nhaân töø Duøng xe saét chaøy coái Laøm khoán khoå toäi nhaân Nhö ngöôøi eùp daàu meø.*

Luùc aáy, toäi nhaân töø xa thaáy nuùi lôùn, thaáy roài sôï haõi chaïy vaøo trong hang roäng, hy voïng töï cöùu nhöng chaúng thoaùt ñöôïc, vöøa vaøo hang aáy lieàn baûo nhau: “Nuùi naøy nhieàu caây, neân döøng ôû ñaây.” Khi ñoù, ai naáy ñeàu sôï haõi, phaân taùn vaøo khoaûng giöõa caùc caây, nuùi töï nhieân keïp laïi maø naùt thaân hình.

Baøi tuïng raèng:

*Vì chöùa caùc toäi loãi Voán do mình gaây ra Khi aáy caùc toäi nhaân*

*Ñeàu vaøo trong hang nuùi. Vöøa vaøo hang nuùi xong Nuùi kia töï keïp laïi*

*Khi naùt thaân toäi nhaân Tieáng keâu raát ñau ñôùn.*

*Haïi traâu, deâ, nai, chim choùc*

*Ñaõ khoâng xoùt thöông, laïi gieát ngöôøi Taïi nguïc Hôïp hoäi khoå voâ cuøng*

*Gaây haïi thaân ngöôøi, gaët khoå thoâi.*

Laïi töø xa thaáy löûa chaùy, toäi nhaân baûo raèng: “Ñaát naøy baèng phaúng roäng raõi, coû caây xanh töôi, gioáng nhö löu ly, neân ñi ñeán ñoù, môùi ñöôïc an oån.” Lieàn ñi ngöôïc veà höôùng löûa, ngoài ôû khoaûng giöõa caùc caây, boán phía töùc thì löûa noåi daäy vaây quanh, thieâu ñoát hoï, ñau ñôùn keâu khoùc thaûm thieát, chaïy veà caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc ñeå traùnh löûa, nhöng ôû ñaâu cuõng gaëp löûa, chaúng theå töï cöùu.

Baøi tuïng raèng:

*Moùng toùc töï nhieân daøi Saéc bieán ñoát ñau ñôùn Gioù thoåi thaân, löôõi khoâ Thaáy nguïc söù, sôï haõi. Voâ soá caùc toäi nhaân*

*Ñaõ bò löûa thieâu ñoát Khoùi xoâng löûa höôùng hoï Nhö phuø du vaøo ñeøn.*

Laïi töø xa thaáy röøng caây laù saét, baûo nhau raèng: “Röøng caây kia raát toát, coû xanh, suoái chaûy, haõy cuøng ñeán ñoù.” Voâ soá traêm ngaøn caùc toäi nhaân ñeàu vaøo trong röøng. Coù ngöôøi ngoài beân goác caây, coù ngöôøi ñöùng nghæ, coù ngöôøi naèm nguû. Gioù noùng boán phía thoåi ñeán, röøng caây lay ñoäng, laù kieám lao xuoáng treân thaân hoï, xeû da caét thòt, phaù xöông thaáu tuûy, laøm bò thöông hoâng, ngöïc, löng, caét coå cheû ñaàu.

Baøi tuïng raèng:

*Phaàn nhieàu laàm tin, haïi chuùng sinh Ñòa vaøo ñòa nguïc teân Höõu hoaït Gioù noùng noåi quanh rôi laù saét*

*Gioáng nhö nhaäp traän, ñaùnh bò thöông.*

Baáy giôø, trong röøng caây saét, lieàn töï nhieân coù chim oâ thöôùc, ñieâu, thöùu; mieäng chuùng nhö saét, duøng maùu thòt laøm thöùc aên, ñaäu treân ñaàu toäi nhaân, moå maét maø aên, ñaäp ñaàu huùt naõo.

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi kia ôû ñôøi tröôùc Laàm tin haïi chuùng sinh Vì saét rôi treân thaân Neân ñöùt ra töøng ñoaïn. Quaï, dieàu raát deã sôï Boán phía ñeán moå ngöôøi Ñaäu treân ñaàu moå maét*

*Phaù naõo ra maø aên.*

Khi aáy, trong ñaïi ñòa nguïc Thieát dieäp, töï nhieân sinh ra loaïi choù, coù con ñen thui, hoaëc coù con traéng, chaïy ñeán muoán caén toäi nhaân, toäi nhaân khoùc la thaûm thieát, laùnh ñi ñeå troán. Hoaëc coù keû chaïy töù taûn, hoaëc quaù sôï ñöùng khöïng, choù ñuoåi kòp lieàn baét toäi nhaân caén ñöùt ñaàu uoáng maùu, keá ñeán aên thòt huùt tuûy.

Baøi tuïng raèng:

*Haù moàm, raêng traéng heáu Suûa, keâu tieáng deã sôï*

*Theø löôõi vaø lieám moâi Cöôõng böùc laøm haïi ngöôøi. Duøng dao caét thaân hình Thöùc aên cuûa chim thuù Khoå ñoäc thaáy thaûm naõo Maõi laàm tin gieát haïi.*

Toäi nhaân bò choù caén, bò chim, quaï haïi, sôï haõi voäi vaøng boû chaïy. Laïi thaáy con ñöôøng lôùn reû ra taùm ngaõ, ñeàu laø ñao beùn, trong loøng töï nhuû: “Coû xanh töôi toát, coù bieát bao caây coái, neân chaïy ñeán ñoù, roài chaïy treân ñao beùn bò caét ñöùt baøn chaân, maùu chaûy roøng roøng.”

Baøi tuïng raèng:

*Ngöôøi aáy thoï kinh luaät Phaù hö caàu chaùnh phaùp Thaáy coù keû theo giôùi*

*Laïi cöôõng daïy phaïm giôùi. Xua ngöôøi vaøo ñöôøng daøi Ñao nhoïn caét chaân hoï Döôùi chaân ñeàu bò thöông Ñau ñôùn chaúng töï taïi.*

Baáy giôø, xa thaáy nhöõng caây gai nhoïn, cao boán möôi daëm, muõi nhoïn daøi thöôùc saùu, ñaàu muõi nhoïn aáy töï nhieân phaùt hoûa, toäi nhaân nghó: “Kia laø nhöõng caây ñeïp, ñuû caùc loaïi hoa quaû.” Roài cuøng ñi ñeán khoaûng giöõa caùc caây saét.

Baøi tuïng raèng:

*Xa thaáy caây laø saét Caønh nhaùnh raát laø cao Ñaàu beùn nhoïn nhö cöa*

*Chóa leân hoaëc ñaâm xuoáng. Nhöõng toäi nhaân vöøa thaáy Cho ñoù laø traùi caây*

*Keát quaû toäi ñôøi tröôùc Tai öông phaûi gaùnh chòu*

Luùc naøy, coù La-saùt, töôùng maïo ñaùng sôï, moùng toùc ñeàu daøi, y phuïc dô daùy, treân ñaàu löûa boác, caàm binh tröôïng ñeán ñaùnh toäi nhaân, sai khieán toäi nhaân treân caây, hoï sôï haõi, leä tuoân raøn ruïa, ñeàu tuaân phuïc theo lôøi sai khieán. Nhöõng muõi nhoïn ñaâm xuoáng ñeàu xuyeân suoát thaân hoï, gaây thöông tích nôi thaân theå, maùu chaûy roøng roøng.

Baøi tuïng raèng:

*Hình lôùn saét nhö tro*

*Hung tôïn maét trôïn tröøng Chuû nguïc sai caàm gaäy Ñaùnh ñaäp nhöõng ngöôøi naøy. Ñôøi tröôùc chöùa toäi aùc*

*Meâ ñaém thoùi taø daâm Töï noùi nghieäp cuûa ta*

*Ñaám vaøo thaân, chaûy maùu.*

Khi ñoù, toäi nhaân bò quyû giöõ nguïc baén teân ñeán nhö möa, gaøo khoùc thaûm thieát, keâu vang xin xuoáng, muõi nhoïn laïi ñaâm ngöôïc leân, xuyeân suoát thaân theå nhö nöôùng thòt, laïi keâu xin trôû leân, toäi nhaân chaép tay cuøng van xin tha thieát, kính leã quyû aùc, xin xeùt tha toäi.

Baøi tuïng raèng:

*Töø treân caây nhoïn rôi xuoáng roài*

*Nguïc vöông, quyû nguïc ñaâm ngöôïc leân Bò teân baén truùng, neân chaép tay*

*Caàu xin thöông xoùt, mong tha toäi.*

Quyû giöõ nguïc nghe thaáy caàu xin caøng theâm saân giaän, laïi ñaùnh ñaâm nöõa, laøm cho khaép thaân theå toäi nhaân ñeàu bò thöông, khoùc loùc keâu la nhö tröôùc.

Baøi tuïng raèng:

*Nguïc vöông, quyû nguïc laïi ñaùnh, ñaâm Caàu xin muoán thoaùt, quyû theâm giaän Khi aáy muõi nhoïn ñaâm cuøng khaép*

*Ra leänh trôû leân, laïi nhö cuõ.*

ÔÛ beân caây saét kia coù hai caùi noài raát lôùn, gioáng nhö nuùi lôùn. Quyû giöõ nguïc lieàn baét ngöôøi phaïm toäi boû vaøo trong noài, nöôùc soâi ñaûo leân xuoáng, ví nhö trong noài lôùn coù ôû theá gian, ñun loaïi ñaäu nhoû, nöôùc soâi ñaûo leân xuoáng. Ngöôøi ôû trong vaïc nöôùc soâi nhö traûi qua ngaøn vaïn öùc naêm bò khaûo ñaùnh ñau ñôùn.

Baøi tuïng raèng:

*Duø ñöôïc laøm quoác tröôûng Ñieàu khieån caû vaïn daân Nhöng ñeán coõi ñòa nguïc Bò khaûo traêm öùc naêm.*

*Ñoïa vaøo vaïc nöôùc soâi ÔÛ trong noài bò naáu Duøng löûa thieâu, naáu ñoát Ví nhö naáu ñaäu vaäy.*

Töø trong noài saét thoaùt ra, töø xa thaáy doøng soâng, truyeàn mieäng nhau raèng: “Soâng kia meânh moâng nhöng coù oai thaàn, soùng nöôùc noåi daäy, caùc loaïi hoa troâi xuoâi doøng, hai beân bôø moïc caây, laù caây xanh töôi, boùng rôïp doøng soâng, loøng soâng toaøn caùt, nöôùc soâng trong maùt haõy ñeán uoáng nöôùc, taém röûa giaûi lao.” Hai beân soâng moïc gai goùc nhöng toäi nhaân chaúng nhìn kyõ nhaûy vaøo doøng soâng kia ñeàu laø tro soâi.

Baøi tuïng raèng:

*Keû kia ñôøi tröôùc haïi thuûy truøng Maùu thòt ñeàu rôi, coøn xöông naõo*

*Voán töôûng nöôùc maùt, laïi tro soâi Töø saâu, nöôùc soâi voït traøo leân.*

Toäi nhaân ñoïa ôû ñòa nguïc Tro soâi, toùc, loâng, moùng, raêng, xöông, thòt ñeàu troâi giaït ñi nôi khaùc; xöông mình gaân buoäc theo doøng troâi leân hoaëc xuoáng. Vöøa muoán caàu ra khoûi, quyû giöõ nguïc lieàn moùc naèm xuoáng neàn ñaát noùng. Gioù noåi leân thoåi, thaân theå laïi nhö cuõ. Quyû nguïc hoûi: “Caùc ngöôi töø ñaâu ñeán vaø muoán ñi ñaâu? Toäi nhaân ñaùp: “Chaúng roõ choã ñi vaø ñeán. Keå töø bao nhieâu traêm ngaøn öùc naêm, ñoùi chaúng ñöôïc aên, vì vaäy raát ñoùi khaùt.” Quyû giöõ nguïc, laáy moùc saét moùc mieäng haù ra, duøng vieân saét ñoû vaø duøng nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo trong mieäng, thieâu ñoát yeát haàu toäi nhaân, naêm taïng trong buïng ñeàu chaùy, ruoät bao töû lieàn tuoät xuoáng, quaù ñau ñôùn chaúng theå noùi. Toäi aùc quaù khöù chöa heát, cho neân chaúng cheát. Caùch soâng chaúng xa, coù hai ñòa nguïc, moät teân laø Khieáu hoaùn, hai teân laø Ñaïi khieáu hoaùn, duøng saét laøm thaønh, laàu gaùc traêm thöôùc, bôø töôøng kieân coá, duøng toaøn daây saét raøo beân treân. Toäi nhaân baûo nhau: “Thaønh naøy lôùn, ñeïp, haõy cuøng ñeán xem.” Vöøa vaøo beân trong, taâm töï nghó: “Ñaõ thoaùt tai naïn khuûng khieáp, khoâng coøn bò naõo haïi, vui veû möøng rôõ, hoan hoâ!” Hoaëc coù ngöôøi aùp maët xuoáng ñaát, coù ngöôøi naèm ngöûa, coù ngöôøi phaønh buïng nguû nghæ, göông maët aâu lo. Töø ngoaøi boán böùc töôøng, töï nhieân coù löûa, ñoát caùc laàu gaùc, bôø töôøng, daây saét vaø cöûa ñeàu buøng chaùy. Trong thaønh ngaäp löûa, thieâu thaân toäi nhaân, laàn löôït ñeàu bò. Cuõng nhö moài ñuoác, gioáng nhö ñieän chôùp, cuõng nhö löûa lan, ñoát thaân ñau ñôùn. Ví nhö teân löûa baén voi, keâu gaøo khoå ñau khoâng theå noùi, laâu haøng traêm naêm cöûa Ñoâng môùi môû. Voâ soá traêm ngaøn toäi nhaân ñeàu chaïy ñeán cöûa ñoù, vöøa ñeán nôi thì cöûa lieàn ñoùng, xoâ nhau ngaõ xuoáng ñaát nhö caây lôùn ngaõ, ñeø beïp leân nhau gioáng nhö ñoáng cuûi. Toäi aùc quaù khöù chöa heát neân chöa cheát ñöôïc.

Baøi tuïng raèng:

*Ñeán ñòa nguïc sôï haõi keâu gaøo Caàu cöùu hoä cho neân ñeán ñoù Nhö ñoáng cuûi lôùn duøng löûa ñoát*

*Toäi nhaân doàn ñoáng thieâu cuõng vaäy.*

*Thieâu ñau ñôùn nhö theá Keâu gaøo chaïy töù taûn Luoân sôï quyû giöõ nguïc Khuûng boá neân sôï seät. Neáu nghe leänh truyeàn ñaït*

*Khaùng cöï chaúng chòu theo Nhoát ôû nguïc Khieáu hoaùn Toäi aùc chòu ñôùn ñau.*

*Chòu voâ soá khoå ñau khoác lieät Bò löûa thieâu ñoát raát nguy khoán*

*Voâ löôïng khoå naõo chaúng theå noùi Toäi nhaân keâu la roài gaøo theùt.*

Toäi nhaân thoaùt khoûi nguïc Khieáu hoaùn, tieáp vaøo ñaïi ñòa nguïc A-tyø. Quyû giöõ nguïc ngay töùc khaéc baét laáy caùc toäi nhaân, duøng naêm loaïi hình ñoäc ñeå trò. Caêng thaân theå nhö laø caêng da traâu, duøng ñinh saét lôùn ñoùng vaøo tay, chaân vaø ñoùng vaøo tim, loâi löôõi ra duøng traêm caây ñinh ñoùng vaøo. Laïi loùc da töø chaân ñeán ñaàu.

Baøi tuïng raèng:

*Caêng thaân nhö da traâu Duøng ñinh saét ñoùng vaøo Keát quaû toäi löôõng thieät Ñinh saét huûy hoaïi löôõi. Loùc da keùo treân ñaát Gioáng nhö ñuoâi sö töû Nhö theá maø thoï khoå*

*Tính ñeám chaúng theå löôøng.*

Khi aáy quyû giöõ nguïc baét laáy toäi nhaân buoäc vaøo xe saét. Quyû giöõ nguïc côõi xe, duøng daøm caùng mieäng, tay traùi ñieàu khieån xe, tay phaûi caàm gaäy ñaùnh vaøo toäi nhaân, khieán chaïy khaép Ñoâng, Taây, Nam, Baéc. Toäi nhaân keùo xe meät nhöø theø löôõi, bò gaäy ñaùnh thaân, phaù huûy chi theå, bò möûa ra maùu, leâ leát bò thöông nôi ngöïc.

Baøi tuïng raèng:

*Toäi nhaân bò buoäc vaøo xe saét Quyû nguïc ñuoåi ñi chaïy khaép nôi Bò ñaùnh vaøo thaân möûa ra maùu*

*Nhö ngöïa chieán ñaáu bò maâu ñaâm. Khoâng coù loøng tin, khinh ngöôøi hieàn Nhö phaïm toäi aùc laø ñuùng leõ*

*Toäi naëng daãn vaøo nguïc A-tyø Nhaän chòu voâ soá caùc khoå ñoäc.*

Taïi ñòa nguïc A-tyø, töï nhieân löûa than ngaäp tôùi ñaàu goái toäi nhaân, löûa aáy lan roäng khoâng coù giôùi haïn. Baáy giôø, toäi nhaân khôûi taø nieäm: “Trôû laïi con ñöôøng ngoaèn ngoeøo goïi laø choã toát.” Lieàn vaøo trong löûa bò thieâu ñoát thòt da vaø gaân, huyeát, maïch. Vöøa giôû chaân trôû laïi, bình phuïc nhö cuõ.

Baøi tuïng raèng:

*Khi löûa than chaùy ñeán ñaàu goái Ñaõ lan roäng roài gioù laïi thoåi Toäi nhaân ñi ñöùng thieâu ñoát da Boû chaùnh theo taø toäi nhö theá.*

Ñöôïc rôøi khoûi nguïc naøy, ñi chaúng bao xa coù ñòa nguïc phaân soâi, roäng daøi voâ cuøng, ñaùy noù raát saâu, toäi nhaân thaáy noù baûo laø ao taém, truyeàn mieäng noùi vôùi nhau: “Kia coù ao taém, trong ao coù hoa sen xanh naêm saéc. Neân cuøng nhau ñeán ñoù taém röûa, uoáng nöôùc giaûi khaùt.” Taát caû ñeàu nhaûy vaøo ao, chìm læm ñeán ñaùy. Nôi aáy coù caùc loaøi truøng, mieäng nhö kim saét, duøng thòt laøm thöùc aên, ñuïc khoeùt thaân toäi nhaân, phaù hoaïi da thòt, töø chaân ñuïc thuûng ñeán ñænh ñaàu; maét, tai, muõi, mieäng ñeàu coù truøng boø ra. Vì toäi xöa chöa heát, neân chaúng cheát.

Baøi tuïng raèng:

*Quaû toäi ñaõ ñeán chòu ñau ñôùn Baáy giôø toäi nhaân nguïc A-tyø Ñau khoå keâu gaøo loøng aûo naõo*

*Noïc thaúng thaân ra, ñinh ñoùng vaøo.*

*Phaân soâi muøi baát tònh*

*Daøi roäng khoâng bôø beán Xöông saâu ôû trong ñoù Ñaùy cuûa noù raát saâu.*

*Phaïm toaøn laø toäi aùc*

*Ñoïa nguïc Dieâm vöông naøy Caùc boïn toäi nhaân aáy*

*Truøng mieäng nhoïn gaëm thaân.*

*ÔÛ nguïc than ñoû vaø A-tyø*

*Cuøng taát caû toäi trong phaân soâi Rôi vaøo doøng soâng toäi phaùt khôûi Toäi xöa ñaõ ñeán neân chaúng cheát.*

Nôi aáy, coù hai nguïc teân laø Thieâu chích vaø Boå chöû. Luùc ñoù, quyû giöõ nguïc baét caùc toäi nhaân chaët ra töøng khuùc boû treân loø saáy duøng löûa maø rang, laïi uùp treân saøng saét roài duøng löûa nöôùng.

Baøi tuïng raèng:

*Ñaõ ñeán choán ñaïi khoå*

*Nôi thieâu nöôùng, ñoát, chöng Trong toäi loãi, tai öông*

*Môùi bieát haønh aùc xöa. Duøng dao caét töøng khuùc Huûy hoaïi thaønh voâ soá Duøng saøng saét thieâu nöôùng Boû chaûo saáy, saáy khoâ.*

*Nôi Thieâu chích, Boå chöû Haønh toäi thaät ñaùng sôï Voâ soá ngöôøi bò haïi*

*Nhö ñaàu beáp baèm thòt. Neáu haõm haïi ngöôøi hieàn Ñaâm ñaàu vaøo löûa döõ*

*Keû phaïm giôùi, huûy phaùp Voi lôùn thaáy giaãm ñaïp. Laøm ngöôøi taùnh hung haõn Thöôøng öa haïi chuùng sinh AÊn uoáng khoâng choïn löïa Sinh laøm quyû giöõ nguïc.*

Ngöôøi tu haønh taâm töï nghó: Thaân ta seõ khoâng gioáng nhö theá. Ñoïa vaøo nguïc taùm toäi vaø möôøi saùu boä. Laïi voâ soá ñôøi tröôùc cuûa ta ñeán nay ñaõ töøng ôû coõi aùc naøy. Giaû söû chaúng theå ñaït Thaùnh ñaïo roát raùo thì seõ trôû laïi vaøo trong aáy. Ví nhö coù ngöôøi phaïm toäi phaûn nghòch, nhaø vua sai caän thaàn vaøo buoåi saùng sôùm duøng maâu ñaâm moät traêm muõi, buoåi tröa ñaâm moät traêm muõi, gaàn toái ñaâm moät traêm muõi. Ngöôøi kia trong moät ngaøy bò ba traêm muõi, thaân theå ñeàu bò thöông tích, khoâng coøn choã naøo laønh laën. Cô theå ñau nhöùc, khoå naõo thaät chaúng keå xieát. Tuy coù söï ñau ñôùn naøy nhöng so vôùi noãi khoå cuûa ñòa nguïc, gaáp traêm ngaøn vaïn öùc soá laàn, chaúng theå ví duï ñöôïc. Noãi ñau ñôùn cuûa ñòa nguïc, heát söùc khoå naõo nhö vaäy.

Baøi tuïng raèng:

*Töï phaïm caùc aùc daãn ñeán ñaây Bò khaûo ñôùn ñau maø chaùn gheùt Thaáy khoå naõo naøy neân nghó kyõ*

*Thöôøng sieâng tinh taán, mau thaønh ñaïo.*

Ngöôøi tu haønh laäp chí tu hoïc nhö vaäy, neân tröø caùi taâm baùm vaøo söï vui thích. Neáu yù chí lôi loûng thì phaûi töï kieàm cheá. Cuõng nhö ngöôøi côõi xe ñieàu khieån xe chaïy.

Baøi tuïng raèng:

*Gioáng nhö ñoát löûa than Chöa töøng coù döøng nghæ Thöôøng gaëp khoå thoáng aáy Ngaøy ñeâm haïi voâ löôïng. Duøng caùc maâu kích nhoïn Bò ñaâm ñau traêm laàn*

*So caùc naõo haïi naøy Khoå nguïc trieäu laàn hôn.*

Ngöôøi tu haønh taâm töï nghó: Thaân ta nay chöa thoaùt khoûi hoïa hoaïn naøy, chaúng neân vui thích. Töï cheá nhö vaäy, chaúng theå vui ñuøa nöõa. Neáu ngöôøi laäp chí nhö theá, thì coù theå tinh chuyeân tu haønh, thaâm nhaäp phaùp thieän. Haønh giaû baáy giôø môùi run sôï, sôùm toái chaúng traùi phaùp aáy.

Baøi tuïng raèng:

*Thaáy suy hao nhö theá Nhö traùi caây töï hö Quaùn xeùt toäi traàn lao Doàn chöùa nhö Thaùi sôn. Bò khoå tröôïc ueá aáy Ngöôøi phaïm ñoïa coõi aùc*

*Chuyeân tònh vieäc tu haønh Boû vui chôi ñuøa giôõn.*

*Quaùn coõi aùc toái taêm khoå naõo Phaùp kinh Phaät saùng nhö maët trôøi Vì chaùn caùc hoaïn neân môùi giaûng Cheùp sao kinh ñieån tröø khinh maïn.*

