KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 13**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 9)**

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

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Laïi coù ngöôøi taø daâm, xaâm phaïm Tyø-kheo-ni thanh tònh, hoaëc laø nhaân luùc loaïn laïc, ñaát nöôùc khoâng yeân, neân cöôõng böùc xaâm phaïm Tyø-kheo- ni giöõ giôùi chaân chaùnh coøn laø con gaùi, laøm nhô nhuoác tònh haïnh cuûa coâ ta. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Vuõ luõ man ñaåu taåu chòu nhieàu thöù khoå naõo, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû khoå naõo maø toäi nhaân caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu nguïc naøy ñeàu coù ñuû.

Ngoaøi ra, ôû ñaây coøn coù noãi khoå hôn haún. Coù voâ löôïng ñao beùn baèng kim cöông laøm thaønh löôùi ñao che phuû khaép moïi nôi. Khi toäi nhaân di ñoäng thaân tôùi lui, khaép thaân theå lieàn bò caét, löôùi ñao vaø löôùi muõi nhoïn kim cöông troùi toäi nhaân. Gioáng nhö con ruoài bò dính löôùi, toäi nhaân ôû trong löôùi ñoù soáng roài laïi cheát, cheát roài soáng laïi, bò nguïc toát duøng teân saét phaùt löûa baén vaøo khaép thaân, bò löôùi kim cöông troùi vaø teân löûa baén, toäi nhaân chòu khoå naõo vaøo baäc nhaát, keâu la reân ræ, buoàn raàu, gaøo khoùc, toaøn thaân raõ naùt vaø bò troùi raát chaët.

Neáu thoaùt ñöôïc nôi ñoù, do nghieäp aùc khieán phaûi chòu khoå cöïc neân hoï chaïy khaép nôi vaø laïi chui vaøo ñoáng than ñang chaùy höøng, thaân theå tan chaûy, bò thieâu ñoát neân hoï keâu la nhöng khoâng coù baïn beø cöùu giuùp, an uûi. Thaáy ñaøng xa coù caùnh cöûa lôùn phaùt aùnh saùng, hoï chaïy voäi ñeán. Ñeán nôi, coù con traên lôùn coøn ñoäc hôn löûa vaø hoï chui vaøo mieäng noù, ôû trong ñoù, toäi nhaân bò thieâu ñoát khoâng theå keâu la. Do nghieäp aùc, con traên laên loän laøm toäi nhaân tan naùt nhö caùt, taát caû gaân maïch ñeàu bò daäp naùt. Suoát voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc a-taêng- kyø naêm, toäi nhaân bò thieâu, bò vaën beû tan naùt. Khi thoaùt khoûi mieäng traên, gaân maïch trong thaân ñeàu raõ rôøi, toäi nhaân chaïy khaép nôi vaø laïi gaëp nguïc toát ñeán baét. Nguïc toát duøng dao beùn baèng saét caét taát caû caùc boä phaän cuûa thaân khieán thaân gioáng con caù bò laøm thòt. Suoát voâ löôïng naêm hoï thöôøng chòu khoå nhö vaäy. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Tuy thoaùt khoûi ñòa nguïc nhöng laïi phaûi laøm quyû ñoùi, suùc sinh trong naêm traêm ñôøi. Sau ñoù, hoï khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo naøn, thöôøng ñau beänh, xaáu xí, thaân theå thöôøng bò gheû lôû, thöôøng chòu khoå naõo. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem

coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Phaùt quyù oâ laø vuøng thöù möôøi hai thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy coù ngöôøi saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái, taø kieán, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Laïi coù ngöôøi taø daâm, hoaëc vì say röôïu, hoaëc vì yù duïc höøng haãy, haønh daâm vôùi chò em. Do nghieäp aùc, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Phaùt quyù oâ

chòu khoå naõo lôùn, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Laïi coøn coù noãi khoå hôn nöõa, laø bò rôi vaøo loø ñoàng chaùy boûng, thaân lieàn bò chaûy tan, roài hôïp trôû laïi, sau ñoù laïi tan chaûy ôû trong loø, soáng roài laïi cheát, cheát roài laïi soáng, thöôøng chòu khoå cuøng cöïc. Nguïc toát duøng hai caùi beã loø reøn thoåi vaøo loø, khieán cho khoâng theå phaân bieät ñaâu laø löûa trong loø, ñaâu laø toäi nhaân. Suoát voâ löôïng naêm, hoï bò naáu trong loø nhö ngöôøi ta naáu vaøng. Ngöôøi gaây nghieäp aùc bò thieâu naáu trong ñòa nguïc nhö vaäy, neáu ñöôïc thoaùt khoûi loø ñoàng, hoï bò nguïc toát boû leân ñe vaø duøng chaøy saét neän nhö thôï reøn neän cuïc saét, luùc bò neän thì hoï cheát nhöng khi nhaác chaøy leân thì soáng laïi, trong voâ soá naêm, toäi nhaân thöôøng xuyeân bò thieâu, bò neùn. Neáu thoaùt khoûi nôi aáy, nguïc toát laïi ñaët hoï vaøo beân trong caùi troáng. Do nghieäp aùc, troáng phaùt ra aâm thanh ñaùng sôï, laøm ngöôøi nghe bò vôõ tim, naùt roài sinh laïi, sinh roài laïi naùt, hoï cöù cheát roài laïi soáng, soáng roài laïi cheát. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. Tuy thoaùt ñòa nguïc nhöng hoï laïi sinh laøm suùc sinh trong saùu traêm ñôøi, neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì taâm thöôøng hoaûng sôï nhö nai hoang, taâm roái loaïn khoâng yeân, thöôøng sôï quan baét troùi, tuoåi thoï raát ngaén, taâm khoâng yeân oån. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät xem

coøn nôi naøo khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Bi khoå hoáng laø vuøng thöù möôøi ba thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

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

Nay noùi veà taø daâm. Coù ngöôøi nghe taø phaùp trong buoåi trai hoäi neân haønh daâm vôùi chò hoaëc em gaùi. Phaùp taø vaïy maø Baø-la-moân thuyeát giaûng “Neáu ngöôøi nöõ thöông ngöôøi nam maø ngöôøi nam khoâng chòu laáy thì maéc toäi naëng”. Ngöôøi Baø-la-moân cho raèng ai khoâng laøm vaäy laø phaù hoaïi phaùp, seõ maéc toäi. Vì bò phaùp aùc löøa doái neân hoï ñaõ laøm vieäc taø haïnh. Do nghieäp aùc, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Bi khoå hoáng chòu khoå naõo ñuû loaïi, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû caùc khoå naõo trong caùc ñòa nguïc tröôùc, nguïc naøy ñeàu coù ñuû, ngoaøi ra coøn coù noãi khoå hôn haún. ÔÛ ñaây, toäi nhaân bò nguïc toát caàm chaøy saét phaùt löûa giaõ ñaäp raát maïnh, laøm toaøn thaân tan naùt khoâng coøn choã naøo nguyeân veïn, gioáng nhö laø gaïo hoaëc ñaäu. Toaøn thaân ñeàu bò thöông tích, chòu khoå noùng böùc, coâ ñôn khoâng beø baïn. Hoï chòu noãi khoå döõ doäi trong thôøi gian laâu daøi khoâng theå tính ñöôïc.

Neáu heát nghieäp, thoaùt ñöôïc naïn chaøy saét löûa, hoï chaïy khaép nôi roài laïi vaøo ñaát saét phaùt löûa. Khi ñaõ vaøo, hoï lieàn teù nhaøo xuoáng chòu nhieàu khoå naõo neân keâu gaøo la heùt. Hoï laïi thaáy khu röøng lôùn caùch ñoù khoâng xa, coù maøu nhö maây xanh raát laø yeân laëng, coù nhieàu tieáng chim hoùt, caùch ñoù khoâng xa coù moät ao nöôùc lôùn, trong saïch ñaùng yeâu. Toäi nhaân nghó: “Ñoù laø röøng caây yeân tónh nhaát vaø ao nöôùc trong saïch nhaát, ta ñeán ñoù seõ ñöôïc an vui”. Vì mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû, hoï chaïy veà phía röøng caây. ÔÛ trong ñaát saét noùng coù nhieàu ñaùm löûa, toäi nhaân thaáy röøng caây coù nhieàu chim caùch ñoù khoâng xa, neân chaïy veà phía röøng mong ñöôïc an vui, mong ñöôïc cöùu giuùp, nhöng khi ñeán nôi thì taát caû ñeàu khaùc vôùi ñieàu hoï ñaõ thaáy, khieán hoï caøng chòu khoå naõo. Taát caû moïi thöù ñeàu raát ñaùng sôï. Nôi ñoù coù roàng döõ, mieäng raát lôùn, coù ngaøn ñaàu, maét phaùt löûa, phun ñoäc döõ doäi. Chuùng laø nhöõng caây maø tröôùc ñaây hoï ñaõ thaáy. Coøn tieáng chim maø tröôùc ñaây hoï ñaõ nghe nay chính laø tieáng keâu gaøo cuûa toäi nhaân ñang bò chaùy khaép thaân. Tieáng maø tröôùc ñaây ñaõ nghe vaø cho laø tieáng chim, ñeàu laø tieáng keâu gaøo raát lôùn cuûa toäi nhaân khi bò roàng baét aên thòt cuøng gaây ra ñuû loaïi khoå ñau. Sau khi bò roàng löûa aên hoï soáng laïi trong mieäng roàng. Do nghieäp cuûa

mình, ôû trong mieäng roàng, hoï cheát roài soáng laïi, soáng roài laïi cheát, thöôøng xuyeân bò aên, suoát nhieàu naêm khoâng theå tính heát, hoï cöù bò aên roài soáng laïi. Neáu heát nghieäp ñöôïc thoaùt khoûi mieäng roàng thì hoï raát noùng vaø khaùt. Hoï laïi thaáy ao nöôùc ôû nôi khaùc neân chaïy voäi tôùi. Löûa toái phuû kín ao nöôùc, löûa ñòa nguïc ñaày trong ao, saâu moät do-tuaàn. Sau khi ñeán ao, toäi nhaân lieàn nhaûy vaøo vaø chìm xuoáng, chòu khoå naõo döõ doäi töông tôï vôùi nghieäp, khoâng theå ví duï. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Tuy thoaùt nôi naøy, hoï sinh laøm loaøi ngaï quyû, suùc sinh trong baûy traêm ñôøi. Sau ñoù, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo khoå, nhieàu beänh, bò ngöôøi khaùc sai khieán, ñi xin aên treân ñöôøng phoá, thaân hình thaáp beù. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

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

Laïi coù ngöôøi theo ngöôøi khaùc ñoïc tuïng hoaëc nghe giaûng kinh luaän, ngöôøi aáy ña daâm, ñaõ haønh daâm theâ thieáp cuûa thaày. Vôï cuûa thaày trinh tieát ñaõ bò löøa doái, duï doã laøm vieäc daâm duïc. Hoï thöôøng noùi vôùi moïi ngöôøi: Ñoù laø meï toâi, vì vôï cuûa thaày cuõng nhö meï mình, nhöng vì taâm si meâ neân hoï ñaõ phaûn boäi loøng tin cuûa thaày vaø laøm vieäc daâm duïc nhö vaäy. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Ñaïi bi chòu khoå naõo lôùn nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Taát caû khoå naõo trong caùc ñòa nguïc tröôùc, ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Laïi coøn coù noãi khoå hôn haún, nôi ñoù coù giöôøng saét noùng, giöôøng coù dao beùn gioáng nhö raêng cuûa coái xay baèng ñaù, toäi nhaân thöôøng bò maøi xaùt döõ doäi trong ñoù, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân, da thòt, gaân maïch, xöông tuûy, maùu, nöôùc dòch ñeàu bò hoøa troän, bò maøi xaùt, hoï keâu gaøo than khoùc thaûm thieát. Nghe aâm thanh ñoù, toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc khaùc sinh khoå naõo lôùn, khoâng coøn ñeå yù ñeán noãi khoå cuûa chính mình. Tuy bò maøi xaùt nhöng hoï thöôøng khoâng cheát. Suoát voâ löôïng naêm hoï bò maøi nhö vaäy maø vaãn soáng hoaøi. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy maø sinh laøm loaøi ngaï quyû, suùc sinh trong saùu ngaøn ñôøi. Sau ñoù, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì hoaëc laø cheát trong thai, hoaëc cheát khi vöøa sinh ra, hoaëc cheát khi chöa ngoài ñöôïc, hoaëc cheát khi chöa ñi ñöôïc, hoaëc cheát khi môùi bieát ñi, bieát chaïy, sinh ra ôû ñaâu caùc caên ñeàu khoâng ñaày ñuû. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

möôøi laêm thuoäc ñòa nguïc aáy. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

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

Laïi coù ngöôøi haønh daâm vôùi con daâu cuûa mình. Do nghieäp aùc ñoù, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Voâ bi aùm chòu khoå naõo thaûm khoác, nhö ñaõ noùi.

Taát caû nhöõng noãi khoå ôû caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ñaày ñuû nôi ñòa nguïc naøy, laïi coøn coù noãi khoå hôn haún. Ñaát ôû nôi naøy baèng saét, boác löûa soâi suøng suïc. Nguïc toát baét toäi nhaân boû treân ñaát saét noùng, laøm toäi nhaân bò laät leân, rôi xuoáng ñeán traêm ngaøn laàn. Hoï hôïp thaønh

moät khoái khít ñeán ñoä khoâng chöùa ñöôïc ñaàu sôïi loâng vaø ñeàu bò naáu. Nguïc toát duøng chaøy neän toäi nhaân laøm thaønh khoái khaùc kín hôn khoái tröôùc. Hoï bò giaõ nhuyeãn vaø hôïp laïi chaët kín khoâng theå phaân bieät. Suoát voâ löôïng naêm, hoï chòu noãi khoå nhö vaäy. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc vaø sinh laøm loaøi ngaï quyû, suùc sinh trong chín traêm ñôøi. Sau ñoù, hoï khoù ñöôïc thaân ngöôøi nhö ruøa muø gaëp loã hoång. Neáu sinh laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì ngheøo naøn, thöôøng beänh, thöôøng bò keû thuø phaù hoaïi, sinh vaøo nöôùc aùc, laøm ngöôøi moïi rôï ôû bieån, laø ngöôøi heøn haï nhaát, tuoåi thoï ngaén. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

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

Laïi coù ngöôøi ñöôïc ngöôøi khaùc cöùu maïng, hoaëc laø coù beänh saép cheát ñöôïc ngöôøi cöùu, hoaëc saép bò gieát vaø ñöôïc ngöôøi khaùc cöùu, ngöôøi aáy mang ôn maø khoâng bieát ôn, laïi haønh daâm vôùi vôï cuûa ngöôøi ñaõ cöùu giuùp mình. Do nghieäp aùc ñoù, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Moäc chuyeån chòu voâ soá khoå naõo nhö ñaõ noùi.

Taát caû caùc khoå naõo trong caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ñuû trong ñòa nguïc naøy, laïi coøn coù noãi khoå hôn haún. Nôi aáy coù soâng teân Keâu gaøo lôùn chöùa chì, thieác soâi, thieâu naáu vaø cuoán troâi toäi nhaân. Coù voâ löôïng toäi nhaân bò thieâu naáu vaø cuoán troâi döôùi soâng. Toäi nhaân aáy cuõng bò soâng cuoán troâi. Do bò cuoán quaù mau neân ñaàu hoï nhaøo xuoáng tröôùc, khi ñaõ vaøo hoï bò chìm vaø cuøng vôùi caùc toäi nhaân khaùc luaân phieân cheøn eùp laãn nhau, khoâng theå phaân bieät. Bò caùc toäi nhaân ôû treân ñeø eùp, laïi bò nöôùc chì thieác soâi thieâu naáu neân hoï keâu gaøo, chòu khoå khoâng döùt. Do nghieäp aùc, toäi nhaân chòu khoå nhö vaäy. Laïi coù caù lôùn Ma-kieät-thoï aên caùc boä phaän cuûa thaân, bò aên xong, hoï soáng trôû laïi vaø tieáp tuïc chòu khoå nhö vaäy. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy maø sinh laøm loaøi ngaï quyû, suùc sinh trong naêm traêm ñôøi. Sau ñoù, neáu ñöôïc laøm ngöôøi ôû nôi töông öng vôùi nghieäp thì bò taát caû ngöôøi nöõ ñeàu khinh gheùt, cha meï, vôï con, anh em ñeàu chaùn gheùt, trong naêm traêm ñôøi khoâng theå laøm vieäc daâm duïc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñaïi ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät thì

thaáy chæ coù möôøi saùu vuøng, khoâng thaáy vuøng thöù möôøi baûy. Vò aáy quaùn khaép moïi nôi thì cuõng chæ thaáy coù möôøi saùu vuøng. Ñòa nguïc raát lôùn, raát noùng, raát döõ naøy khoâng coù bôø beán, ôû trong ñòa nguïc, toäi nhaân bò thieâu naáu, chòu khoå naõo lôùn laø do nghieäp cuûa chính mình, chaúng phaûi do ngöôøi naøy maø ngöôøi khaùc chòu khoå. Heã coù laøm thì coù chòu, khoâng laøm thì khoâng chòu, ta phaûi nhaän quaû baùo töông tôï vôùi nghieäp ñaõ taïo.

Sau khi tö duy veà quaû baùo vaø haønh nghieäp cuûa ñòa nguïc, Tyø-kheo aáy nhaøm chaùn sinh töû, khoâng thaáy coù vui, thöôøng, ngaõ, tònh, chæ thaáy taát caû ñöôøng sinh töû ñeàu voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Ñaõ thaáy nhö vaäy, vò aáy lìa boû taát caû tham duïc, thoaùt khoûi söï troùi buoäc cuûa duïc, khoâng coøn laøm vieäc daâm duïc, lìa boû yù daâm duïc, chaám döùt nguyeân nhaân tham duïc. Thaáy söï laàm loãi tai haïi cuûa tham duïc, vò aáy caøng theâm lo sôï neân thu giöõ ba nghieäp thaân, khaåu, yù moät caùch chaân chaùnh tu taäp caùc haïnh thuø thaéng, khoâng bò leä thuoäc vaø khoâng bò ma sai khieán. Nhôø tu taäp nhö vaäy vò aáy thoaùt khoûi sinh töû vaø phaù tan chieác cuøm aùc töông tuïc.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh tö duy, thuaän theo chaùnh phaùp, quan saùt phaùp haønh vaø nghó:

Tyø-kheo aáy thaät laø hieám coù, coù söùc taêng thöôïng, thaønh töïu Ñòa thöù möôøi moät.

Thaáy Tyø-kheo aáy sieâng naêng, khoâng meät moûi, coù söùc taêng thöôïng, Daï-xoa nôi ñaát hoan hyû taâu leân Daï-xoa hö khoâng. Daï-xoa hö khoâng taâu leân trôøi Töù Thieân vöông. Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, hoï laàn löôït taâu leân cho ñeán Ñaïi phaïm thieân. Hoï taâu: ÔÛ thoân aáy, nöôùc aáy, thuoäc coõi Dieâm-phuø-ñeà coù thieän nam teân ñoù, hoï ñoù, caïo boû raâu toùc, ñaép phaùp y, xuaát gia chaân chaùnh, khoâng thích ôû caûnh giôùi ma, khoâng öa taâm tham aùi, khoâng thích raén phieàn naõo, thaáy ngöôøi khaùc bò phieàn naõo lieàn sinh nhaøm chaùn ñoái vôùi taát caû theá gian sinh töû.

Sau khi nghe, Phaïm thieân hoan hyû noùi:

–Theá löïc cuûa ma ñaõ giaûm bôùt, beø baïn chaùnh phaùp taêng theâm.

Ngöôøi tu haønh duøng Thieân nhaõn quan saùt thaáy Tyø-kheo aáy ñaõ thaønh töïu Ñòa thöù möôøi moät, xem kyõ con ñöôøng chaùnh, bieát ñöôïc phaùp nghieäp baùo, thaáy roõ caùc nghieäp nôi thaân, mieäng, yù. Caùc Tyø-kheo bieát töôøng taän, chi tieát veà ba loaïi nghieäp thaân, khaåu, yù. Hoaëc laø trôøi, hoaëc laø ma, hoaëc caùc vò trôøi coõi saéc, hoaëc Sa-moân, hoaëc Baø-la-moân coøn khoâng theå bieát roõ veà chi tieát, huoáng gì laø ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-lôïi-baø-xaø-ca laøm sao coù theå bieát ñöôïc. Neáu ñeä töû ta nghe ta daïy thì coù theå bieát veà ba loaïi nghieäp vi teá, bieát heát töøng phaàn nhoû.

Naøy caùc Tyø-kheo! Neáu coù ngöôøi khaùc hoaëc laø ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-lôïi-baø-xaø-ca hoûi nhö vaäy, caùc oâng ñaùp nhö vaäy. Neáu bò hoûi nhö theá thì caùc ngoaïi ñaïo ñoù khoâng theå traû lôøi. Vì sao?

Naøy caùc Tyø-kheo! Chuùng sinh bò leä thuoäc vaøo sinh töû.

Do chaúng phaûi laø vieäc laøm cuûa hoï, chaúng phaûi laø caûnh giôùi neân hoï chæ bieát sô saøi, khoâng theå bieát ñaày ñuû, chæ bieát thoaùng qua, bieát moät caùch leäch laïc, chæ bieát chuùt ít. Söï trình baøy veà ba nghieäp thaân, khaåu, yù cuûa hoï chæ laøm haïi ngöôøi khaùc, khoâng theå döùt tröø sinh, laõo, beänh, töû, buoàn raàu than khoùc vaø taát caû khoå naõo, khoâng theå chöùng Thaùnh phaùp, khoâng ñeán ñöôïc Nieát-baøn, chaúng phaûi laø ñaïo roát raùo, chaúng phaûi laø phaùp tòch tónh, chaúng phaûi laø phaùp an laïc, chaúng phaûi laø ñöôøng sinh Thieân.

Ba loaïi thaân, khaåu, yù maø hoï tö duy chæ coù taâm ngaõ maïn. Naøy caùc Tyø-kheo! Ngoaïi ñaïo Giaø-la-ca-ba-lôïi-baø-xaø-ca töï yù vui veû, khoâng tö duy veà coâng ñöùc cuûa söï vöôït qua. Ba loaïi nghieäp thaân, khaåu, yù cuûa hoï raát aùc. Hoï khoâng gioáng ta ñöôïc chuùt xíu, ví nhö ñem Nieát-baøn so vôùi sinh töû thì khoâng coù gioáng nhau chuùt naøo, nhö lyù vaø töôùng caùch xa nhau. Söï hieåu bieát veà ba nghieäp cuûa hoï vaø cuûa ta khoâng gioáng nhau moät chuùt naøo.

Naøy caùc Tyø-kheo! Caùc oâng neân bieát, caùc ngoaïi ñaïo ñeán hoûi thì chæ coù ngoân ngöõ, coøn Phaät coù chaùnh ñaïo, Nieát-baøn tòch dieät, taát caû sinh töû ñeàu voâ thöôøng hö hoaïi, ñeàu khoå khoâng vui. Caùc Tyø-kheo neân bieát, khoâng coù vaät gì laø thöôøng coøn, khoâng coù vaät gì laø ñöùng yeân, khoâng coù vaät gì laø khoâng bieán ñoäng, khoâng coù vaät gì laø khoâng ñoåi khaùc.

Naøy caùc Tyø-kheo! Ngöôøi tu haønh thaáy Tyø-kheo aáy, bieát roõ töøng loaïi thaân, khaåu, yù nghieäp vaø ñaït ñeán thaønh Nieát-baøn.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh laïi quan saùt baèng caùch naøo Tyø-kheo aáy thaønh töïu Ñòa thöù möôøi hai vaø thaáy vò aáy sieâng naêng khoâng meät moûi, quan saùt nhaân quaû nôi nghieäp aùc cuûa baûy ñòa nguïc lôùn vaø caùc nôi khaùc.

Sau khi quaùn kyõ veà nghieäp baùo vò aáy bieát laïi coù ñòa nguïc raát lôùn teân A-tyø. Baûy ñòa nguïc lôùn vaø caùc vuøng khaùc kia chæ baèng moät phaàn ngaøn ñòa nguïc A-tyø.

Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo coá taâm gieát cha, gieát meï, laïi coù taâm aùc laøm thaân Phaät chaûy maùu, phaù hoøa hôïp Taêng, gieát A-la-haùn, thì do nghieäp aùc hoï sinh vaøo ñaïi ñòa

nguïc A-tyø, traûi qua moät kieáp truï, ñeán kieáp giaûm thì nghieäp ñaõ gaàn heát nhöng hoï vaãn ôû ñòa nguïc A-tyø, vì trong kieáp trung gian hoï ñaõ taïo nghieäp aùc ñoïa vaøo nguïc aáy. Hoï bò thieâu naáu ôû nguïc A-tyø trong kieáp giaûm. Vì sao? Thôøi gian ñaõ qua khoâng theå keùo trôû laïi, vì vaäy ôû trong kieáp giaûm hoï bò thieâu naáu chòu khoå döõ doäi, do phaûi traû quaû baùo cuûa nhieàu nghieäp aùc trong thôøi gian ngaén. Ngöôøi naøo taïo nghieäp ñoïa vaøo nguïc A-tyø moät caùch mieãn cöôõng thì chòu khoå khoâng naëng laém. Ngöôøi naøo taïo nghieäp vaøo ñòa nguïc A-tyø moät caùch coá taâm thì seõ chòu noãi khoå naëng neà. Taát caû nghieäp vaø quaû baùo cuûa nghieäp ñeàu laø phaùp do taâm vaø taâm sôû taïo ra, ñeàu laø taâm töï taïi, taâm hoøa hôïp, taâm tuøy thuaän.

Laïi coù saùu keát söû troùi buoäc chuùng sinh, neáu taâm tòch tónh chuùng sinh ñöôïc giaûi thoaùt. Theo thöù töï, ôû ñòa nguïc A-tyø, do gaây nhaân khaùc nhau neân khoå naõo maø hoï phaûi chòu laø coù thaân lôùn vaø nhoû khaùc nhau. Ngöôøi naøo maéc naêm toäi nghòch thì coù thaân daøi lôùn ñeán naêm traêm do-tuaàn ôû trong ñòa nguïc. Ngöôøi naøo phaïm boán toäi nghòch thì coù thaân daøi boán traêm do-tuaàn. Ngöôøi naøo phaïm ba toäi nghòch coù thaân daøi ba traêm do-tuaàn. Ngöôøi naøo phaïm hai toäi nghòch coù thaân daøi hai traêm do-tuaàn. Ngöôøi naøo phaïm moät toäi nghòch coù thaân daøi moät traêm do-tuaàn.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy quan saùt ñaïi ñòa nguïc A-tyø ôû ñaây goïi laø Mao khôûi laø ñòa nguïc lôùn nhaát goàm bao nhieâu vuøng?

Vò aáy thaáy, nghe, bieát khaép ñòa nguïc naøy coù möôøi saùu vuøng mang caùc teân laø:

1. Moû quaï *(OÂ khaåu)*.
2. Nhaát thieát höôùng ñòa.
3. Voâ bæ ngaïn thöôøng thoï khoå naõo.
4. Caùo roáng *(Daõ can hoáng)*.
5. Thieát daõ can thöïc.
6. Bao töû ñen *(Haéc ñoå)*.
7. Thaân döông.
8. Moäng kieán uùy.
9. Thaân döông thoï khoå.
10. Löôõng sôn tuï.
11. Dieâm-baø-phaû-ñoä.
12. Tinh man.
13. Khoå naõo caáp.
14. Xuù khí phuù.
15. Thieát dieäp.
16. Thaäp nhaát dieäm.

Khaép ñaïi ñòa nguïc A-tyø coù möôøi saùu vuøng khaùc nhau nhö vaäy.

Tyø-kheo laïi quan saùt xem vì sao ñòa nguïc A-tyø laø nôi ngöôøi bò ñoïa vaøo ñoù seõ chòu nhieàu khoå naõo maø luùc saép cheát cho ñeán thaân trung höõu hoï laïi sinh vaøo nôi khoå sôû aáy? Vò ñoù thaáy chuùng sinh bò tham duïc, saân haän, ngu si che laáp, taïo caùc nghieäp aùc, gaây nghieäp aùc neân bò ñoïa vaøo vaøo ñòa nguïc A-tyø. Trong soá nhöõng ngöôøi gaây ra nghieäp aùc bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, coù ngöôøi do caàu sinh Thieân neân duøng löûa döõ ñoát cheát meï mình, coù ngöôøi xoâ meï rôi töø nuùi cao xuoáng cho cheát, coù ngöôøi dìm meï xuoáng nöôùc cho cheát, coù ngöôøi boû meï mình cheát ñoùi. Do nghe ñieàu aùc neân ngöôøi ngu si ñi theo ñöôøng aùc ñaõ gieát meï, do taâm tham, mong sinh Thieân neân hoï gieát meï hoaëc boû meï cheát ñoùi, hoaëc xoâ töø treân nuùi hieåm trôû rôi xuoáng cheát, hoaëc laáy löûa ñoát, hoaëc nhaän nöôùc cho cheát. Vì öa thích vaø mong ñöôïc sinh Thieân hoï ñaõ gieát meï mình. Coù ngöôøi do taâm saân duøng thuoác ñoäc gieát meï. Coù

ngöôøi do khinh reû, hoaëc bò ngöôøi xuùi giuïc, hoaëc töï yù mình neân gieát meï gieát cha. Do ba ñoäc gaây hoïa neân hoï gieát meï gieát cha nhö vaäy. Laïi coù ngöôøi do ngu si khoâng bieát Nhö Lai laø ruoäng phöôùc lôùn neân ñaõ giaän döõ laøm thaân Nhö Lai chaûy maùu. Vì saân haän hoï phaù Taêng, gieát A-la-haùn. Do nghieäp aùc ñaõ taïo, hoaëc phaûi xa lìa taát caû vaø sinh vaøo ñaïi ñòa nguïc A-tyø.

Luùc saép cheát, trong soá nhöõng ngöôøi mang nghieäp aùc, coù ngöôøi bò löûa lôùn cuûa ñòa nguïc A-tyø sinh ngay treân thaân, coù ngöôøi luùc saép cheát, ôû trong thaân trung höõu ñaõ chòu noãi khoå cuûa ñòa nguïc A-tyø khi coøn ôû vò trí trung gian. Duø cho hoï ñaõ taïo nghieäp aùc bò ñoïa nôi ñòa nguïc A-tyø vaøo luùc naøo ñi nöõa thì taát caû nghieäp thieän ñeàu bò thieâu chaùy ngay luùc aáy.

Neáu ngöôøi ñoù xuaát gia thì nhaát ñònh nhaän chòu nghieäp, taát caû phaàn nghieäp giaûi thoaùt ñeàu bò thieâu chaùy heát, khoâng ñöôïc thoï giôùi. Sau khi thieâu xong, nghieäp aùc thieâu ñoát thaân ngöôøi aáy. Do taïo toäi nguõ nghòch, hoï khoâng ñöôïc höôûng nhöõng nghieäp toát ñeïp ñaõ taïo tröôùc kia. Nôi quyeát ñònh vaän meänh ngöôøi aáy chính laø ñòa nguïc. Noù khieán cho tuoåi thoï giaûm thaáp. Neáu soá maïng laø moät traêm tuoåi thì hoï chæ soáng tôùi hai möôi tuoåi, mong caàu ñieàu gì cuõng ñeàu khoâng ñöôïc. Nhö laø gieo gioáng vaøo ruoäng muoái, ngöôøi gaây nghieäp aùc duø ñaõ gaây ñöôïc nhaân sinh Thieân thì ngay laäp töùc bò maát taát caû khoâng ñöôïc höôûng lôïi ích, caùc caên chaäm luït, thöôøng thaáy moäng aùc, thöôøng gaëp heát thaûy caùc vieäc baát lôïi, vôï con, noâ tyø ñeàu boû ñi, thöôøng ñoùi khaùt, neáu gaëp thöùc aên ngon thì khoâng ñöôïc muøi vò voán coù cuûa noù, aâm thanh hoï nghe ñeàu bò hö hoaïi, xuùc giaùc luoân khoå sôû, saéc maët raát döõ, taâm thöôøng hoaûng sôï, laø ngöôøi heøn haï, khoâng coù lyù do maø laïi kinh sôï taát caû anh em, thaân thích, thaáy khoùi ôû khaép nôi treân theá giôùi, caùc phaàn ngaên caùch treân thaân khoâng ñeàu, thaáy caûnh töôïng xaáu ôû xa, taém röûa mau khoâ, thaân thöôøng bò beänh noùng vaø beänh vaøng da, mieäng thöôøng maën chaùt, giöôøng naèm tuy meàm nhöng khi hoï ñuïng vaøo lieàn cöùng, nghe tieáng thoåi saùo, tieáng ñaùnh troáng, tieáng ñaøn tyø baø maø vaãn coøn thaáy khoå sôû huoáng gì laø caùc aâm thanh khaùc.

Laïi nöõa, tyû thöùc hoï bò hö hoûng, ngöûi vaät coù muøi thôm laïi thaønh muøi thoái, taát caû caùc

boä phaän cuûa thaân ñeàu bò röûa thoái, taát caû loâng toùc ñeàu bò rôi ruïng khoâng chaéc chaén, raêng hö vaø ñoåi maøu, tay chaân nöùt neû, queân heát moïi tính toaùn, ban ngaøy thöôøng bò doïa naït, naèm moäng lieàn hoaûng hoát, do lo sôï neân thöôøng gaày oám, neáu duøng hoa ñeïp ñaët leân ñaàu vaø thaân thì mau choùng khoâ heùo, quaàn aùo raùch naùt, thöôøng sinh caáu gheùt, môùi taém giaët xong lieàn coù ñaát trôû laïi, khi ñi treân ñöôøng töï nhieân bò teù laøm thaân bò thöông tích, töï thaân cuõng moïc nhieàu muït nhoït raát khoù laønh, khi nguû coå hoïng khoâ, thöôøng thích uoáng nhieàu nöôùc, thaønh, aáp, thoân, xoùm thaät ñoâng ngöôøi maø laïi thaáy troáng roãng khoâng thaáy maøu thaät cuûa maët trôøi vaø traêng sao, gioù nheï thoåi ñeán caûm thaáy ñau buoát nhö saét caét thaân, neáu muoán gaàn löûa thì thaân bò ñoát chaùy, vöøa noùng, vöøa buoát, chòu ñau ñôùn vì noùng gaáp hai ngöôøi khaùc, caûm thaáy maët traêng aám, ñoái vôùi nöôùc raát laïnh hoï cuõng thaáy aám, röøng caây raát ñeïp thaáy thaønh xaáu. Tieáng chim voán ñaùng yeâu nay nghe gioáng tieáng caùo keâu, thaáy moïi ngöôøi ñeàu gioáng nhaø moà, thöôøng nghe aâm thanh ñaùng gheùt, tuy uoáng röôïu nhöng laïi khoâng thích, tuy khoâng heà gaây aùc maø bò phaït toäi, thöôøng tieåu tieän ôû ngaõ ba, ngaõ tö nhöõng phoá lôùn. Ngöôøi ñoù bò chö Thieân xa laùnh vaø thöôøng gaëp nhöõng vieäc khoâng lôïi ích, maøu da ngöôøi ñoù nhö röøng bò thieâu, moïi ngöôøi ñeàu gheùt boû.

Ngöôøi gaây nghieäp aùc coù töôùng A-tyø ngay trong hieän ñôøi, keá ñoù töôùng cheát hieän,

maët trôøi thaáy thaønh maët traêng, ban ñeâm thì thaáy maët trôøi, khoâng thaáy boùng mình, khoâng coù nguyeân do maø laïi nghe aâm thanh ñaùng gheùt, muõi nhaên vaø xieân xeïo, loâng toùc dính nhau, thaân bò soát noùng ñeán cheát, khaép thaân boác leân hôi noùng, coù boán traêm leû boán loaïi

beänh thì hoï maéc heát boán traêm beänh, khaép thaân bò khoå naõo giaøy voø nhö bò thieâu trong haàm löûa, thaân theå chöùa taùm möôi loaïi truøng, taát caû maïch, gaân, da, môõ, thòt trong thaân ñeàu coù taùm möôi loaïi gioù thoåi gieát truøng aáy. Taùm möôi loaïi truøng bò taùm möôi loaïi gioù gieát.

Taùm möôi thöù ñoù laø:

1. Truøng Loâng bò gioù Mao quaù gieát.
2. Truøng Moû ñen bò gioù Tuøy thôøi gieát.
3. Truøng Voâ löïc bò gioù Moäng kieán loaïn gieát.
4. Truøng Ñaïi löïc taùc bò gioù Baát nhaãn gieát.
5. Truøng Meâ taùc bò gioù Truøng saéc töï taùc gieát.
6. Truøng Hoûa saéc taùc bò gioù Vò aùp gieát.
7. Truøng Hoaït bò gioù Thieát quaù gieát.
8. Truøng Haø phieâu bò gioù Phaån thæ thöôïng gieát.
9. Truøng Khieâu bò gioù Phaån moân haønh gieát.
10. Truøng Phaân bieät kieán bò gioù ÖÙc nieäm quaù gieát.
11. Truøng AÙc xuù bò gioù Bì quaù gieát.
12. Truøng Coát sinh bò gioù Vò quaù gieát.
13. Truøng Mieäng ñoû bò gioù Maïch quaù gieát.
14. Truøng Chaâm thích bò gioù Duïc quaù gieát.
15. Truøng Maïch haønh thöïc bò gioù Coát quaù gieát.
16. Truøng Taát-ba-la bò gioù Thöïc löïc gieát.
17. Truøng Moû cöùng bò gioù Trì ngöu gieát.
18. Truøng Khoâng loâng bò gioù Caáu taùc gieát.
19. Truøng Mieäng kim bò gioù Thaáp quaù gieát.
20. Truøng Vò xuyeân phaù bò gioù Thæ ña quaù gieát.
21. Truøng Baát haønh bò gioù Thöïc hoøa hôïp gieát.
22. Truøng Thæ taùn bò gioù Xæ phaù gieát.
23. Truøng Ba ñoát bò gioù Haàu taäp gieát.
24. Truøng Traøng phaù bò gioù Haï haønh gieát.
25. Truøng Taéc tröông bò gioù Thöôïng haønh gieát.
26. Truøng Kim bò gioù Tam söông gieát.
27. Truøng Phaån moân thuïc bò gioù Tieát tieát haønh gieát.
28. Truøng Bì taùc bò gioù Taâm quaù gieát.
29. Truøng Chæ chuûy bò gioù Taùn loaïn gieát.
30. Truøng Hoøa taäp bò gioù Khai hôïp gieát.
31. Truøng AÙc xuù bò gioù Toáng beá gieát.
32. Truøng Nguõ phong coïng vò bò gioù Taøng taäp gieát.
33. Truøng Truùc truùc bò gioù Taøng taùn gieát.
34. Truøng Taøng hoa bò gioù Haønh khöù lai truï taåu taùc gieát.

35  42. Truøng Ñaïi sieåm, truøng Raén, truøng Ñen, truøng Ñaïi thöïc, truøng Noaõn haønh, truøng tai, maét, muõi bò gioù Thaân gieát.

1. Truøng Thæ coát bò gioù Chieâm quaù gieát.
2. Truøng Chaân ñen bò gioù Laõnh maït quaù gieát.
3. Truøng Maät caùt bò gioù Tuûy quaù gieát.
4. Truøng Naõo bò gioù Y traûo gieát.
5. Truøng Ñoäc laâu haønh bò gioù Y tuùc nhaát söông gieát.
6. Truøng Ñaàu coát haønh bò gioù Baát giaùc taùc gieát.
7. Truøng Phieàn naõo döõ bò gioù Phaù hoaïi gieát.
8. Truøng Nhó haønh bò gioù Haønh phaùch gieát.
9. Truøng Gia toaøn thaân bò gioù Khoái quaù gieát.
10. Truøng Chæ bieán haønh bò gioù Phaù beã gieát.
11. Truøng Duyeân leä bò gioù Phaù tieát gieát.
12. Truøng Nieát xæ coát bò gioù Beã phaù baát giaùc gieát.
13. Truøng Duyeân thöïc bò gioù Löïc laïng gieát.
14. Truøng Thoùa laõnh maït bò gioù Caân thoâi truï gieát.
15. Truøng Thoå bò gioù Thaäp hoøa phieâu noäi haønh toaøn gieát.
16. Truøng Maät tuùy bò gioù Maät loaïn gieát.
17. Truøng Luïc vò hy voïng bò gioù Mao traûo thæ hoaïi gieát.
18. Truøng Tröõ khí bò gioù Tinh xuaát gieát.
19. Truøng Taêng vò bò gioù Phaù hoaïi taùc gieát.
20. Truøng Moäng hy voïng bò gioù Khoan truï gieát.
21. Truøng Mao sinh bò gioù Caøn thæ taùc gieát.
22. Truøng Thieän vò bò gioù Nhaát söông phöôïc gieát.

65 + 66. Truøng Danh, truøng Maãu bò gioù Luïc thöùu gieát.

1. Truøng Mao quang bò gioù Nhaát thieát phaàn thaân taùc gieát.
2. Truøng Mao thöïc bò gioù Kieän hoaïi gieát.
3. Truøng Taäp taäp bò gioù Nhaát thieát ñoäng phaàn thaân gieát.
4. Truøng Taïc bò gioù Nhieät taùc gieát.
5. Truøng Sang sinh bò gioù Hoøa taäp gieát.
6. Truøng Chuùc chuùc bò gioù Haï thöôïng gieát.
7. Truøng Caân beá bò gioù Maïng gieát. Khi gioù Maïng ñeán ngöôøi aáy lieàn vaõi phaân ra vaø cheát.
8. Truøng Maïch ñoäng bò gioù Beá gieát.\*

Taát caû chuùng sinh luùc saép cheát ñeàu coù taát caû loaïi truøng vaø gioù nhö vaäy. Gioù khoâng töông öng neân gieát truøng aáy. Do nghieäp aùc ñieân ñaûo, toäi nhaân ôû ñòa nguïc A-tyø bò gioù ñieân ñaûo thoåi leân xuoáng nhö vaäy.

Do nghieäp aùc cuûa hoï, coù gioù raát maïnh thoåi khaép thaân theå. Taùm möôi loaïi gioù naøy gieát taùm möôi loaïi truøng töông öng vôùi noù theo söï ñieân ñaûo. Coù gioù teân Taát-ba-la chaâm coù theå khieán toaøn thaân khoâ kieät nhö caây mía bò maùy eùp, taát caû maùu ñeàu khoâ, taát caû maïch bò beá taéc, taát caû gaân bò ñöùt, taát caû tuûy ñeàu caïn, chòu khoå naõo cuøng cöïc.

Ngöôøi taïo nghieäp aùc töông öng vôùi ngöôøi cuûa ñòa nguïc A-tyø, luùc saép maïng chung, thì truøng aáy cuõng saép cheát, hoï lieàn thaáy coù caûnh töôïng laø töôùng ñòa nguïc gioáng nhö caùi nhaø bò maøn ñen che phuû, löûa noåi leân moät beân vaø töø töø lan khaép thieâu heát taát caû moïi thöù trong caùi nhaø bò maøn ñen che aáy. Thaáy nhö ñaõ bò thieâu, hoï kinh sôï nhaên maët reân la, hai tay quô loaïn xaï, maét laùo lieân vaø chaûy nöôùc maét, nghieán raêng ra tieáng, moâi mím laïi.

Hoï laïi thaáy caûnh töôïng thöù hai, laø moät ñoáng toái ñen khoång loà neân caøng kinh hoaøng, thaáy nhieàu sö töû, hoå, baùo, gaáu, traên, raén… neân raát lo sôï, töø treân nuùi cao saép rôi xuoáng bôø hieåm. Vì sôï bò rôi töø treân nuùi xuoáng neân hoï vaõi phaân laøm baån giöôøng vaø giô tay leân trôøi.

\* Khoaûng 74 loaïi, khoâng ñuû 80.

Thaáy vaäy, baø con hoï ñeàu baûo laø ngöôøi naøy xoa vuoát hö khoâng. Ngöôøi beänh laïi thaáy caùc hang vaø vaùch nuùi coù nhieàu caây lieãu boác löûa höøng höïc vaø hoï saép rôi xuoáng ñoù neân raát kinh sôï, keâu la aàm ó, rôi vaõi phaân nhô, maét laùo lieân, nhaên maët sôï haõi, rôi nöôùc maét, loâng döïng ñöùng khaép thaân nhö bò gai ñaâm vaøo ngoaïi thaân, mieäng chaûy nöôùc daõi. Sau ñoù, boán ñaïi cuûa ngöôøi naøy caøng hoãn loaïn. Boán ñaïi laø ñòa giôùi, thuûy giôùi, hoûa giôùi vaø phong giôùi.

Ñòa giôùi giaän döõ, thì taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò hö hoaïi nhö boït nöôùc bò eùp giöõa hai hoøn ñaù, nhö naém caùt bò eùp, taát caû xöông coát, caùc boä phaän cuûa thaân, ñöôøng maïch bò ñöùt ñoaïn, hö naùt. Toaøn thaân hoï chòu khoå cuøng taän. Ñòa giôùi giaän döõ khieán hoï bò nhö vaäy.

Do nghieäp aùc, thuûy giôùi giaän döõ, coå hoïng khoâng thoâng, ngheït thôû muoán cheát, gaân thòt ñeàu raõ rôøi, hoï thaáy nöôùc lôùn boàng beành vaøo tai, maét.

Khi hoûa giôùi giaän döõ, hoï töï thaáy thaân mình bò thieâu chaùy trong nhaø löûa, chòu moïi khoå naõo, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò chòu khoå cuøng cöïc. Do chòu khoå neân hoï reân la, laên loän, tay chaân quô quaøo, ñaàu run caàm caäp.

Phong giôùi giaän döõ thì söï tieáp xuùc trôû neân cöùng, rít, thaân nheï vaø laïnh, taát caû caùc phaàn cuûa thaân ñeàu cöùng vaø taéc ngheõn, gioù thoåi ñuû caùch, ngöôøi nheï coù caûm giaùc nhö bay leân hö khoâng vaø rôi xuoáng bôø hieåm. Vì laïnh hoï thu ngöôøi co laïi, taát caû gaân xöông ñeàu bò cuoán.

Luùc saép cheát, boán ñaïi cuûa hoï raát loaïn ñoäng. Khi raén ñoäc boán ñaïi noåi giaän, hoï phaûi chòu ñuû loaïi khoå naõo khoâng theå ví duï, taát caû caùc boä phaän treân thaân ngöôøi aáy ñeàu bò phaù naùt nhö ñoáng boït nöôùc. Hoï bò cuoán troâi, bò thieâu ñoát, chòu khoå cuøng cöïc, rôø naém giöôøng goái, tay xoa hö khoâng, taâm hieän taïi dieät maát, taâm trung höõu sinh ra, nhö töø ñænh nuùi phoùng mình rôi xuoáng ñaát, khi ñaõ lìa ñænh nuùi thì khoâng coù vaät gì ñeå baùm víu, phaûi chuyeån ñoäng giöõa hö khoâng.

Khi ngöôøi aáy sinh vaøo thaân trung höõu, gioáng nhö daáu aán, taâm trung höõu phaùt sinh ôû nôi ñoù, hoï thaáy nhöõng loaøi coù boä maët vaø tay chaân döõ tôïn nhö heo, voi, löøa, ngöïa, gaáu, hoå, baùo, sö töû, traên, raén, choàn, choù… Nguïc toát caàm ñuû loaïi gaäy vaø khí cuï ñaùng sôï ñaùnh vaøo thaân theå hoï, chæ coù toäi nhaân thaáy caûnh töôïng ñoù, coøn nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng thaáy.

Do thaáy nhö vaäy, hoï nhaên maët, nhíu maøy nhö daàu caïn daàn, löûa cuõng töø töø taét, ngöôøi

gaây nghieäp aùc cheát nhö vaäy vaø sinh trong trung höõu, khoâng theå thaáy, khoâng bò ñoái khaùng, gioáng nhö thaân cuûa ñöùa beù taùm tuoåi. Ngay sau khi cheát hoï lieàn ñeán ñoù. Vöøa ñeán nôi, hoï ñaõ bò nguïc toát caàm löôùi saét phaùt löûa thaét coå hoïng, troùi ngöôïc hai tay, hoï thaáy löûa ñaày khaép möôøi phöông Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, boán goùc vaø phöông treân döôùi, thaáy coù ñuû haïng ñaõ noùi ôû tröôùc maët maøy döõ tôïn, ôû trong löûa noùng, caàm ñuû loaïi gaäy goäc ñaùng sôï ñaùnh vaøo thaân hoï. Vöøa troâng thaáy, hoï ñaõ bò troùi ngöôïc hai caùnh tay neân sôï haõi cuøng cöïc. Nguïc toát laïi quôû traùch toäi nhaân roài daãn ñeán maët phía Nam khieán hoï raàu ró than khoùc:

*Ta lìa khoûi theá gian Môø mòt khoâng baïn beø Keû aùc daãn ta ñi*

*Nhieàu ngöôøi aùc vaây quanh. Khaép nôi ñeàu laø löûa Khoâng choã naøo khoâng coù Boán phöông vaø boán höôùng Löûa ñaày khaép maët ñaát.*

*Khoâng choïn ñöôïc nôi ñi Khoâng theå bieát nôi ñeán Ñoàng hoang cuoán ta theo Khoâng coù moät ngöôøi baïn. Khoâng ñöôïc ai an uûi*

*Cöùu ta thoaùt khoå naøy Khoâng söùc khoâng töï chuû Thaân bò ñoát raát khoå.*

*Raøng buoäc ñöa ta ñi Khoâng bieát ñeán nôi naøo Taát caû choã treân thaân Ñeàu bò saét troùi buoäc.*

*Khoâng taøi saûn baïn beø Khoâng vôï, cuõng khoâng con Khoâng ai ñeán cöùu ta*

*Vì gheùt ta ñoäc aùc.*

*Maát phaùp khoâng ngöôøi cöùu Khoå naõo phaù hoaïi taâm Nguïc toát troùi buoäc ta Khoâng theå ñeán cöùu ñöôïc. Vì giaän neân nguïc toát*

*Laøm cho ta khoå naõo Ngöôøi naøo ñaõ ra leänh Troùi khaép thaân theå ta. Ta ñang thaáy caùc vaät*

*Chuyeån ñoäng hoaëc ñöùng yeân Taát caû xöù nhö vaäy*

*Ñeàu traøn ngaäp löûa lôùn. Moïi nôi trong ñòa nguïc Ñeàu ñaày ngaäp ngöôøi aùc Ta khoâng nôi nöông töïa Moät mình khoâng beø baïn. Ñi vaøo ñoáng löûa lôùn*

*ÔÛ vuøng aùc toái taêm*

*Nhìn hö khoâng chaúng thaáy Maët trôøi, traêng vaø sao.*

*Moïi thöù ñieân ñaûo naøy Che môø heát taát caû Khieán toaøn theå naêm caên Ñeàu thaáy bieát ñieân ñaûo. Moùc raùch heát thaân ta Gaây neân khoå naõo lôùn Ta khoâng nôi nöông töïa Laøm sao thoaùt khoå naøy.*

*Ñoáng khoå naõo taêng theâm*

*Vaây xung quanh con ngöôøi Khoå taêng theo töøng nieäm Thaân taâm ñeàu chòu khoå.*

*Khoå naõo cöôõng böùc thaân Khoâng coù moät ngöôøi baïn.*

Sau khi nghe toäi nhaân noùi keä, nguïc toát giaän döõ ñaùp:

*Tröôùc oâng ñaõ taïo aùc Nay nghó ngôïi ích gì Tröôùc bò si löøa doái Nay hoái tieác sao kòp. Nghieäp aùc oâng ñaõ taïo Laø toäi aùc lôùn nhaát*

*Baát thieän trong baát thieän Khoå lôùn trong caùc khoå. Trong kieáp hoaëc giaûm kieáp Bò löûa lôùn thieâu ñoát*

*Ngöôøi ngu ñaõ taïo aùc Nay sao laïi hoái haän? Ngay caû Trôøi, Tu-la Caøn-thaùt-baø, Roàng, Quyû Khi oâng bò nghieäp troùi Hoï khoâng theå giaûi cöùu.*

*Ngöôøi naøo bò nghieäp troùi Buoäc chaët ôû ñòa nguïc*

*Seõ khoâng ñöôïc töï chuû Chæ laøm theo nhaân duyeân. Ngöôøi taïo aùc trong aùc*

*AÙc naøy laø aùc nhaát*

*Gaây nghieäp aùc gieát meï Nghieäp naøy ñaõ quyeát ñònh. Ngöôøi ñoái vôùi cha mình Ngöôøi nuoâi ngöôi khoân lôùn Khi cha bò giaø yeáu*

*Ñaõ duøng dao gieát cha. Thuø thaéng trong ba coõi Ñaõ döùt heát loãi laàm*

*Giaûi thoaùt moïi troùi buoäc Ngöôi gieát haïi vò aáy.*

*Kho taøng taát caû phaùp Môû caùnh cöûa giaûi thoaùt Ngöôi aùc ñoäc phaù Taêng Nay phaûi laõnh quaû baùo. Taát caû söû ñaõ döùt*

*Taát caû keát ñaõ xaû Ngöôøi ngu gieát La-haùn*

*Nay phaûi nhaän quaû baùo. Nhö löûa trong caùc phaùp Phaù hoaïi baùu thaät ngöõ Ngöôi thöôøng hay noùi laùo Nay phaûi nhaän quaû baùo. Gaây chia reõ laãn nhau Nhôù nghó trong töøng nieäm Ngöôi noùi lôøi hai löôõi Nay phaûi nhaän quaû baùo. Nhö dao nhö löûa ñoäc Noùng nhaát trong caùc aùc Ngöôi thöôøng noùi hung aùc Nay phaûi nhaän quaû baùo. Lôøi ñieân ñaûo tröôùc sau*

*Voâ nghóa khoâng töông öùng Ngöôi hay noùi theâu deät Nay phaûi nhaän quaû baùo.*

*Chuùng sinh khoâng töï chuû Thöôøng lo sôï tieác maïng Ngöôi thöôøng gieát chuùng sinh Nay chòu quaû baùo khoå.*

*Do tham xaâm phaïm ngöôøi Ñeå chieám ñoaït cuûa caûi*

*Vì tham neân troäm cöôùp Nay quaû baùo ñaõ chín. Do ngu si che laáp*

*Gaây toäi aùc thöù nhì*

*Ñaõ taïo nghieäp taø haïnh Nay sao laïi hoái tieác.*

*Muoán ñöôïc vaät cuûa ngöôøi Taâm chöùa ñaày tham lam Khoâng theå ñöôïc vaät aáy Nay chòu quaû baùo naøy.*

*OÂng ñaõ thöôøng saân haän Taâm chöùa ñaày löûa saân Neân phaûi ñoïa ñòa nguïc Vì sao laïi hoái tieác?*

*Ñieân ñaûo, taø kieán aùc Hai nghieäp naøy huûy hoaïi Ngöôøi duøng taâm taø kieán Khieán ngöôøi oâm taø kieán. Caùc phaùp aùc ñoäc aáy Sinh töø thaân, mieäng, yù Do taâm si neân ngöôi*

*Töï laøm baûo ngöôøi laøm.*

*Gaây nhieàu toäi aùc roài Chaéc chaén nhaän quaû xaáu. Bò ta baét ôû ñaây*

*Vì sao laïi hoái haän? Nhö chæ laáy moät voác Khoå saâu nhö bieån lôùn*

*Ngöôøi naøo taïo nghieäp aùc Ngöôøi ñoù khoâng thöông mình. Bò naáu ôû ñòa nguïc*

*Ñöøng neân gaây nghieäp aùc Ngöôøi aùc laøm vieäc aùc Ngöôøi thieän laøm vieäc thieän. Ngöôøi aùc gheùt ngöôøi thieän Neân sinh vaøo ñòa nguïc Ngöôøi ngu boû vieäc thieän Maø vaøo nôi baát thieän.*

*Ngöôøi ngu boû chaâu baùu Ñeå giöõ laáy ñaù gaïch Phaät baûo goàm voâ löôïng Caùc loaïi phaùp toát ñeïp. OÂng ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi*

*Sao khoâng thích phaùp Phaät Thöôøng xa laùnh keû aùc Thöôøng coù taâm yù laønh?*

*Mong thaønh töïu Nieát-baøn Ngoaïi ñaïo khoâng theå ñöôïc Ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän Thöôøng öa thích chính phaùp. Ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu khoå*

*Laø quaû baùo nghieäp aùc Thöôøng lìa aùc nhö vaäy Gaén boù theo vieäc laønh. Lìa boû ngöôøi ñoäc aùc Sinh nôi naøo cuõng vui Töø voâ thæ ñeán nay*

*Nghieäp aùc thöôøng thieâu ñoát. Vì sao khoâng meät moûi*

*Ngu si baùm taâm si*

*Tröôùc bò nghieäp aùc thieâu Sau bò löûa lôùn ñoát.*

*Nghieäp aùc nhaân ñòa nguïc Thieâu naáu ngöôøi taïo aùc Nghe quaû cuûa nghieäp aùc Taâm lieàn ñöôïc ñieàu phuïc. Huoáng gaây nghieäp aùc roài*

*Bò thieâu khoå nhö vaäy Coù ñeán voâ soá löôïng Khoå naõo lôùn ñuû loaïi.*

*Ngöôi trong thôøi gian ngaén Ñaõ chòu nhieàu khoå naõo.*

Nguïc toát quôû traùch toäi nhaân nhö vaäy. Sau khi quôû traùch xong, nguïc toát daãn toäi nhaân ñeán nôi raát khoå naõo ôû ñòa nguïc. Traûi qua thôøi gian raát laâu, toäi nhaân bò löôùi nghieäp troùi buoäc, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu böøng chaùy nhö khuùc caây khoâ, bò thieâu trong theá gian daøi ôû caùch ñòa nguïc khoâng xa. Vuøng ñòa nguïc ñoù khoâng theå laáy gì laøm thí duï. Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Boán goùc coù boán cöûa Daøi roäng coù chöøng möïc Thieâu naáu khoâng töï chuû*

*Toäi nhaân thöôøng ñieân ñaûo.*

Caùch ñoù hai vaïn naêm ngaøn do-tuaàn, ñaõ nghe tieáng than khoùc naõo nuøng, thaûm thieát, coù söùc huûy hoaïi ñaùng sôï khoâng gì coù theå so saùnh. Chuùng sinh ôû caùc ñòa nguïc khaùc khi nghe noùi veà khoå naõo cuûa taát caû caùc ñòa nguïc thì khoâng ñeå yù, nhöng khi nghe noùi veà khoå naõo ôû ñòa nguïc ñoù lieàn cheát ngaát, huoáng gì laø ngöôøi chöa soáng trong ñòa nguïc.

Sau khi taïo nghieäp aùc ôû theá gian, bò ñuû loaïi khoå bao phuû ôû trong thaân trung höõu, laïi phaûi nghe aâm thanh aáy, toäi nhaân buoàn raàu, tuyeät voïng gaáp möôøi laàn. Hoï chòu khoå naõo khoâng bôø beán caû veà thaân laãn taâm, taâm laïi roái loaïn nhö laø naèm moäng. Hoï laïi soáng gaàn nguïc A-tyø. Do nghieäp aùc hoï bò gioù laïnh thoåi, phaûi soáng ôû vuøng nöôùc döôùi ñaát, nôi con ngöôøi chöa töøng tieáp xuùc, nôi aáy khoâng coù maët trôøi, söùc maïnh cuûa gioù ñoù hôn caû gioù vaøo kieáp taän. Gioù aáy raát laïnh, tuyeát ôû trong gioáng nhö laø baêng, treân maët nöôùc ôû ñaáy gioù laïnh caøng laïnh theâm. Do nghieäp aùc, gioù nhö dao beùn, söùc maïnh cuûa gioù coù theå thoåi nuùi lôùn cao möôøi do-tuaàn tan raõ, gioù döõ thoåi ngöôøi mang thaân trung höõu khieán hoï bò khoå laïnh, naêm aám chòu khoå naõo cuøng cöïc khoâng theå ví duï. Vì quaù laïnh neân hoï mong caàu coù ñöôïc ñoä noùng gaáp ngaøn laàn ñoä noùng vaøo kieáp taän, khi baûy maët trôøi xuaát hieän.

ÔÛ ñaây, thuû laøm nhaân duyeân cho höõu, töùc laø do hoï mong aám trung höõu dieät vaø sinh aám khaùc neân coù thoï aám sinh. Gioáng nhö caùc vò Thieân ôû coõi trôøi thöù hai laø Tam thaäp tam tuøy theo nghieäp laønh ñaõ taïo maø coù chieàu cao naêm, boán, ba, hai hoaëc moät do-tuaàn, toäi nhaân cuûa ñòa nguïc cuõng coù thaân hình töông öng vôùi nghieäp, ñaàu maët ôû döôùi, chaân ôû phía treân, khi saép thoaùi ñoïa, hoï bò ngoïn löûa lôùn taøn phaù döõ doäi, suoát hai ngaøn naêm hoï ñeàu ñi xuoáng maø chöa ñeán ñòa nguïc A-tyø. Töø ñòa nguïc A-tyø maø ñi xuoáng thì khoâng coøn nôi naøo khaùc nöõa. Ñòa nguïc A-tyø laø nôi thaáp nhaát ôû coõi Duïc. Nhö töø Duïc giôùi, Saéc giôùi maø ñi leân ñeán coõi trôøi A-ca-nò-tra thì heát, leân nöõa thì khoâng coøn coõi trôøi naøo thuoäc hai hai coõi Duïc vaø Saéc, ñòa nguïc A-tyø cuõng nhö vaäy, töø ñoù ñi xuoáng thì khoâng coøn nôi naøo khaùc. Ñoïa nôi aáy roài, do söùc cuûa nghieäp aùc hoï phaûi chòu khoå naõo cuøng cöïc. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc A-tyø so vôùi toäi nhaân ôû ñòa nguïc Ñaïi tieâu nhieät gioáng nhö chuùng ta so vôùi chö Thieân ôû coõi Tha hoùa töï taïi.

Nguïc A-tyø coù raát nhieàu ñaùm löûa, khi toäi nhaân ñaõ vaøo trong ñoù, tröôùc heát löûa thieâu

ñaàu, keá ñoù thieâu thaân, caû ñaàu laãn thaân cuûa hoï ñeàu bò löûa thieâu chaùy. Nay ñöa ra thí duï nhoû naøy, voøng löûa aáy trong phuùt choác coù theå vaây khaép nuùi Tu-di vaø thieâu ruïi heát röøng caây, ao, soâng, nuùi ôû saùu vaïn nuùi nhoû thuoäc nuùi chuùa, chæ tröø toäi nhaân laø bò löûa aáy thieâu hoaøi maø khoâng cheát.

Laïi coù thí duï nhoû khaùc. Gioáng nhö caùi noài baèng saét ñöôïc ñoát raát noùng, boû moät gioït môõ vaøo ñoù, môõ lieàn chaùy saïch, cuõng nhö vaäy, ngöôøi mang moät toäi nghòch, bò thieâu ñoát do ngoïn löûa A-tyø, ngoïn löûa naøy coù khaû naêng ñoát chaùy taát caû bieån lôùn, nuùi röøng, hang hoá, Trôøi, A-tu-la, Roàng vaø chuùng sinh thuoäc boán chaâu. Ngöôøi naøo taïo hai toäi nghòch thì bò thieâu do ngoïn löûa coù söùc ñoát caïn hai bieån nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ngöôøi naøo taïo ba toäi nghòch thì bò thieâu do ngoïn löûa coù söùc thieâu caïn ba bieån. Ngöôøi naøo taïo boán toäi nghòch thì bò thieâu do ngoïn löûa coù söùc thieâu caïn boán bieån. Thaân cuûa hoï bò ñoát noùng nhö laø vaät baèng saét bò nung.

Laïi coù nuùi baùnh xe vaø nuùi baùnh xe lôùn, taát caû Trôøi, Roàng, A-tu-la, suùc sinh ôû bôø bieån vöøa vaøo ñoù lieàn bò thieâu saïch.

Nhöõng chuùng sinh coù nghieäp laønh ôû saùu coõi trôøi thuoäc duïc giôùi thuoäc boán chaâu neáu ngöûi muøi hoâi döôùi ñòa nguïc xoâng leân lieàn bò tan chaûy vì ngöôøi ôû ñòa nguïc raát hoâi.

Sôû dó hôi thoái ôû ñòa nguïc khoâng boác leân trôøi ñöôïc laø nhôø coù hai ngoïn nuùi laø Xuaát sôn vaø Moät sôn ngaên chaän. Hôi thoái ñoù khoâng gì coù theå saùnh ñöôïc.

Do nghieäp aùc neân ñòa nguïc raát roäng. Trong ñòa nguïc coù chim moû löûa, moû raát cöùng vaø beùn, maøu traéng nhö baêng tuyeát, chim döõ naøy aên da, môõ, thòt, xöông, tuûy treân thaân cuûa taát caû toäi nhaân ôû ñòa nguïc.

Laïi coù chim khaùc, soáng, ñi vaø kieám aên ôû trong löûa, aên taát caû thòt treân thaân toäi nhaân, keá ñoù noù ñuïc xöông, khoeùt thòt, uoáng maùu vaø uoáng tuûy khieán toäi nhaân keâu la, than khoùc, buoàn baõ, tuyeät voïng.

Laïi coù chim teân Hoûa keá haønh khoâng bò löûa thieâu, heát söùc thích thuù phaù vôõ ñaàu toäi nhaân, phaù xong noù lieàn uoáng maùu.

Laïi coù chim teân Thöïc ñoäc laâu duøng moû phaùt löûa moå vôõ ñaàu laâu roài uoáng naõo.

Coù chim teân Thöïc thieät moå aên löôõi vaø raêng lôïi, bò aên xong, löôõi vaø raêng lôïi sinh laïi non meàm nhö caùnh sen vaø bò aên tieáp, sau ñoù chuùng sinh trôû laïi.

Laïi coù chim teân Nhoå raêng coù moû nhö keàm löûa. Chim naøy raát maïnh nhoå raêng toäi nhaân heát saïch.

Coù chim teân Chaáp yeát haàu, thaân raát nhoû moå aên yeát haàu cuûa toäi nhaân. Coù chim teân Khoå thoáng thöïc moå aên laù phoåi cuûa toäi nhaân.

Coù chim teân AÊn sinh taïng phaù vôõ tim roài uoáng maùu. Laïi coù chim teân Beã tuï moå aên xöông hoâng.

Laïi coù chim teân Tröôøng noäi thöïc moå aên beân trong ruoät.

Laïi coù chim teân Hyû boái coát phaù huûy xöông soáng ñeå uoáng tuûy, uoáng xong bay ra ngoaøi.

Coù chim teân Maïch taïng caét ñöùt töøng ñöôøng maïch roài chui vaøo uoáng nöôùc dòch khieán toäi nhaân ñau khoå keâu la.

Laïi coù chim teân Chaân khoång moû beùn nhö caây kim theo huùt maùu toäi nhaân. Coù chim teân Coát trung truï phaù vôõ xöông maët vaø aên phaàn beân trong.

Laïi coù chim teân AÊn da thòt, aên da beân ngoaøi. Coù chim teân Baït traûo nhoå taát caû moùng.

Laïi coù chim teân AÊn môõ khoeùt da xong uoáng môõ. Coù chim Hoaõn gaân laøm ñöùt vaø aên heát gaân.

Laïi coù chim teân Nhoå toùc, nhoå heát chaân toùc.

Vuøng chim aùc chieám ba ngaøn do-tuaàn thuoäc ñòa nguïc A-tyø.

Ñòa nguïc ñoù laïi coù toäi nhaân khaùc cuøng bò aên. Suoát voâ löôïng naêm, bò aên roài hoï sinh

trôû laïi vaø raát sôï bò aên laïi.

Thoaùt khoûi vuøng coù taát caû löôùi khoå truøm khaép thuoäc ñòa nguïc A-tyø roài, vì mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû, hoï chaïy vaøo vuøng rôi bôø hieåm chòu khoå. Khaép ñòa nguïc naøy coù möôøi moät ñaùm löûa bao vaây xung quanh, toäi nhaân chæ coù moät mình khoâng beø baïn, bò löôùi nghieäp troùi buoäc, bò ngaên caûn caû trong laãn ngoaøi vaø bò loâi ñi trong ñoàng troáng. Trong taát caû khoå naõo ôû taát caû ñòa nguïc, noãi khoå naøy laø hôn heát. Vì muoán ñeán ñoù, toäi nhaân chaïy raát mau veà phía vuøng rôi bôø hieåm chòu khoå. Vöøa ñaùp chaân xuoáng, hoï lieàn bò tan chaûy vaø giôû chaân leân lieàn soáng laïi. Môùi sinh coøn meàm, ñuïng vaøo raát ñau neân khoå naõo cöïc ñoä vaø raát lo sôï. Vì lo sôï hoï nhaên maët, meùo mieäng, tay chaân vaø taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu tan chaûy. Sau ñoù, hoï töø töø ñeán bôø hieåm vaø rôi vaøo bôø hieåm. Nghieäp aùc taïo ra luoàng gioù naâng hoï leân cao ba ngaøn do-tuaàn, rôi chöa ñeán ñaát ñaõ bò dieàu haâu, chim caét, quaï, choù, caùo aên saïch.

Coù loaïi gioù lieám vaøo da gioáng nhö dao nhö löûa naâng hoï leân roài aên thòt. Suoát voâ löôïng naêm hoï cöù bò tung leân roài rôi xuoáng nhö vaäy. Lìa khoûi nôi ñoù, hoï laïi chaïy ñeán ñòa nguïc Toaøn chuyeån aán khoâng. Vöøa ñeán nôi, lieàn coù baùnh xe ngaøn caêm xuaát hieän ôû beân döôùi baùnh xe coù truïc baèng kim cöông, phaùt löûa vaø quay raát mau.

Luùc toäi nhaân ñeán, baùnh xe ñang quay mau, moät caùi phaù thaân, moät caùi phaù ñaàu, ôû nôi bò khoeùt môõ chaûy ra vaø boác chaùy, caëp maét tan chaûy. Laïi coù hai baùnh xe ôû hai vai phaù xöông vai khieán tan chaûy heát, ôû hai caùnh tay cuõng coù hai baùnh xe quay raát mau gioáng nhö caùi khoan löûa, coù hai loaïi löûa sinh treân tay, moät laø löûa töø baùnh xe, hai laø löûa töø caùi khoan thòt bò boác chaùy. Baùnh xe saét quay mau vaø phaùt löûa nhö vaäy khieán xöông treân thaân ñeàu bò tan naùt nhö naém caùt.

Treân löng coù baùnh xe phaùt löûa goàm ngaøn caêm, quay mau töø xöông soáng ñeán xöông haùng roài ñeán nhaân caên.

Laïi coù voøng saét buoäc vaøo hai ñaàu caùi truï vaø toäi nhaân bò keùo tôùi keùo lui treân xích saét. Voøng saét chui vaøo thuïc taïng roài sinh taïng, phaù sinh taïng xong noù phaù ñöùt ruoät. Laïi coù baùnh xe sinh treân xöông hoâng quay mau phaù xöông hoâng. Coù baùnh xe sinh trong maét caù phaù xöông laøm tuûy chaûy ra, ôû döôùi chaân coù moùc saét moùc raùch hai chaân khieán hoï chòu khoå naõo lôùn. Suoát voâ löôïng naêm toäi nhaân chòu noãi khoå döõ doäi khoâng theå chòu ñöïng cuûa ñòa nguïc A-tyø, noãi khoå naøy do nghieäp cuûa chính hoï taïo ra.

Neáu thoaùt khoûi nôi ñaõ chòu khoå naõo nghieäp aùc ñoù, hoï chaïy voäi ñeán nôi khaùc, vì mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû. Ñang chaïy hoï thaáy coù hoøn nuùi lôùn vaø chaïy ñeán ñoù. Coù nhieàu truøng thaân boác löûa ôû ñaày trong nuùi. Toäi nhaân ñi vaøo vuøng truøng ñen, ñuïng vaøo thaân truøng ñen gioáng nhö ñuïng vaøo löûa, truøng ñen aên toäi nhaân laøm töøng phaàn ñeàu bò tan raõ, nhö buïi khieán hoï keâu gaøo khoå naõo. Vì hoï keâu gaøo, truøng ñen phaùt löûa lieàn chui vaøo mieäng, töø yeát haàu cho tôùi thuïc taïng, vaøo ñeán boä phaän naøo chuùng aên boä phaän ñoù, khieán toäi nhaân bò khoå naõo cuøng cöïc.

Neáu toäi nhaân taïo nghieäp aùc nhö laø nguõ nghòch, A-tyø, möôøi nghieäp baát thieän thì seõ nhaän quaû baùo töông töï vôùi nghieäp, trong voâ löôïng naêm hoï bò truøng ñen aên neân chòu khoå naõo lôùn. Rôøi khoûi nôi aáy, hoï laïi thaáy röøng thuù aên thòt, röøng naøy coù nhieàu choù döõ, choàn, caùo, sö töû, gaáu, hoå. Hoï chaïy mau ñeán nôi ñoù, khi ñaõ ñeán nôi, hoï bò caùc thuù döõ xeù töøng phaàn ra vaø aên thòt, phaù ñaàu aên naõo. Moãi con aên moät thöù nhö coå hoïng, ñaàu, vai, naõo, buïng, ruoät, haäu moân, ruoät giaø, ruoät non, thuïc taïng, sinh taïng, xöông hoâng, baép chaân, baøn chaân. Bò aên xong, caùc boä phaän aáy sinh trôû laïi coøn non meàm. Do non meàm neân khi bò aên trôû laïi thì caøng ñau ñôùn hôn. Bò aên xong, thòt sinh trôû laïi. Do thöôøng saùt sinh, tích tuï

nghieäp aùc neân hoï chòu quaû baùo ñoù. Suoát voâ löôïng naêm ôû ñòa nguïc, toäi nhaân chòu quaû baùo cuûa nghieäp aùc. Heã gaây nghieäp aùc thì phaûi laõnh quaû baùo aùc töông öng khoâng theå ví duï.

