KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 8**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 4)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo aáy bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Hoûa maït truøng laø vuøng thöù tö 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 cöôùp, taø haïnh neân khi cheát bò ñoïa vaøo choán Hoûa maït truøng thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc.

Coù ngöôøi baùn röôïu, theâm nöôùc laõ vaøo röôïu vaø baùn baèng giaù röôïu nguyeân chaát neân maéc toäi aên troäm. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Hoûa maït truøng thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, maéc boán traêm leû boán thöù beänh, bao goàm moät traêm leû moät beänh gioù, moät traêm leû moät beänh vaøng, moät traêm leû moät beänh laïnh vaø moät traêm leû moät beänh xen taïp. Toäi nhaân phaûi chòu quaû baùo töông öng vôùi nghieäp. ÔÛ caùc coõi Dieâm-phuø-ñeà, Uaát-ñan-vieät, Cuø-daø-ni, Phaát-baø-ñeà, coù bao nhieâu ngöôøi maéc moät trong soá boán traêm leû boán beänh noùi treân thì ñeàu cheát heát trong moät ngaøy ñeâm, theá maø ñòa nguïc coù ñuû boán traêm leû boán beänh nhö vaäy, ngoaøi ra coøn coù caùc khoå naõo khaùc. Ñoù laø töï thaân toäi nhaân sinh ra truøng phaù huûy da thòt, môõ, maùu, xöông, tuûy cuøng aên uoáng caùc thöù aáy. Bò khoå, toäi nhaân keâu roáng raát to nhöng khoâng ai cöùu neân laïi caøng sôï haõi nguïc toát voâ cuøng, laïi bò löûa lôùn thieâu ñoát chaùy heát thaân, chòu ñuû loaïi khoå. Cho ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 ngheøo ñoùi, khoå naõo, Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc baùn röôïu trong ñôøi tröôùc.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn

vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù vuøng khaùc teân Nhieät thieát hoûa chöû laø vuøng thöù naêm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Nhieät thieát hoûa chöû thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu. Ngöôøi naøo doái traù ñem röôïu cho caùc loaïi chim thuù nhö sö tö, hoå, gaáu, chim saùo, maïng maïng, khieán chuùng uoáng vaøo vaø bò say khoâng coøn söùc löïc, khoâng theå chaïy, roài ngöôøi ñoù baét chuùng hoaëc gieát, hoaëc khoâng gieát. Do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Nhieät thieát hoûa chöû thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, bò chaøy saét phaùt löûa ñaäp vaøo thaân khieán cho naùt thaønh caùt buïi, taát caû caùc phaàn cuûa thaân ñeàu bò tan raõ. Bò ñau khoå cuøng cöïc, toäi nhaân keâu la, gaøo khoùc chaïy ñeán vôùi nhau. Luùc chaïy hoï bò caùc chaøy saét phaùt löûa ñuoåi theo ñaùnh ôû phía sau, ñau khoå voâ cuøng. Nguïc toát baét hoï laïi vaø duøng dao saét beùn goït thaân theå hoï, goït roài laïi caét, caét roài laïi khöùa, khöùa roài boå ra. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 maéc beänh phong huyeát, sinh ôû quoác ñoä xaáu khoâng coù thaày thuoác, ngheøo naøn khoán khoå, coù ñuû loaïi coû ñoäc, gai goác, ôû nôi sa maïc khoâ khan thieáu nöôùc, noùng nöïc, thöôøng lo sôï. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Vuõ dieäm hoûa thaïch laø vuøng thöù saùu thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Vuõ dieäm hoûa thaïch thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc.

Neáu coù ngöôøi nghó nhö vaày: “Neáu voi say röôïu thì coù theå gieát nhieàu ngöôøi vaø ta seõ chieán thaéng”, nghó nhö vaäy roài, hoï ñem röôïu cho voi uoáng vaø xua noù ra chieán traän. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát hoï bò ñoïa vaøo nguïc Vuõ dieäm hoûa thaïch thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø, do nghieäp löïc trong nguïc aáy coù voi lôùn toaøn thaân boác löûa, baét toäi nhaân vaø phaù huûy hoaøn toaøn caùc boä phaän nôi thaân khieán tan naùt, rôi ruïng. Quaù sôï haõi, toäi nhaân keâu gaøo, than khoùc, thaân theå tan heát. Neáu thoaùt ñöôïc naïn ñoù, laïi bò nguïc toát baét boû vaøo vaïc nöôùc ñoàng soâi. Traûi qua voâ löôïng naêm, hoï thöôøng bò thieâu, naáu, thaân theå tan raõ. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 trong gia ñình thôï saên voi vaø bò voi gieát cheát, ngöôøi aáy thöôøng ngheøo naøn, khoå cöïc, saéc maët xaáu xí, tay chaân thoâ cöùng, da deû suø sì. 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 Khieáu hoaùn xem coøn coù vuøng naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Saùt saùt laø vuøng

thöù baûy 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 cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Saùt saùt thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc.

Neáu coù ngöôøi ñem röôïu cho phuï nöõ trinh baïch uoáng khieán hoï say, taâm trí roái loaïn khoâng coøn giöõ gìn tieát haïnh, roài haønh daâm cuøng vôùi ngöôøi aáy, thì do nghieäp aùc naøy, khi cheát bò ñoïa vaøo nguïc Saùt saùt thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, bò moùc saét phaùt löûa moùc ñöùt nam caên, sau ñoù noù sinh trôû laïi vaø tieáp tuïc bò moùc ñöùt ngay khi môùi sinh ra coøn non yeáu, bò khoå sôû cöïc ñoä, toäi nhaân keâu gaøo aàm ó, thoaùt khoûi nôi aáy, toäi nhaân chaïy ñeán nôi khaùc, treân ñöôøng chaïy hoï thaáy coù bôø hieåm ôû tröôùc maët, coù quaï, chim thöùu, caùo hoang, chim caét thaân baèng saét, moû moùng phaùt löûa ôû khaép bôø hieåm ñoù. Thaáy theá, toäi nhaân raát sôï haõi nhaên maët, meùo mieäng, mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû vaø bò rôùt xuoáng bôø hieåm, bò caùc chim thuù noùi treân moå xeû, aên thòt. Bò aên xong, hoï soáng trôû laïi. Traûi qua voâ löôïng naêm, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc ñoù. 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 bò pheùp vua troùi buoäc, thaân theå thoâ keäch, maët maøy xaáu xí, bò nhoát trong nguïc maø cheát. 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 Khieáu hoaùn

xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Thieát laâm

khoaùng daõ laø vuøng thöù taùm 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 cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Thieát laâm khoaùng daõ thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc.

Neáu coù ngöôøi ñem thuoác ñoäc hoøa vôùi röôïu cho keû thuø uoáng thì do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Thieát laâm khoaùng daõ thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, bò nguïc toát duøng daây saét buoäc vaøo baùnh xe saét noùng ñang chuyeån ñoäng raát nhanh. Nguïc toát duøng teân saét noùng baén khaép thaân theå toäi nhaân khieán khoâng coøn choã naøo nguyeân veïn, nhöng do nghieäp aùc hoï vaãn khoâng cheát. Neáu nghieäp phaûi traû nôi baùnh xe saét ñaõ heát, thì hoï ñeán nôi khaùc vaø bò raén saét quaán aên trong suoát traêm ngaøn naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu trong quaù khöù coù nghieäp laønh ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì sinh trong gia ñình baét raén, thích naém ñaàu raén vaø bò raén caén cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Phoå aùm hoûa laø vuøng thöù chín 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 cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Phoå aùm hoûa thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Neáu coù ngöôøi baùn röôïu ñeå sinh soáng, thaáy ngöôøi mua röôïu khoâng bieát giaù neân baùn vôùi giaù cao hôn giaù trò thaät cuûa noù raát nhieàu ñeå kieám lôøi, thì do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Phoå aùm hoûa thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn, bò nguïc toát ôû trong ñòa nguïc aáy ñaùnh ñaäp trong boùng toái, bò ñau ñôùn quaù nhöng khoâng bieát ai ñaùnh, toäi nhaân chaïy vaøo trong löûa toái. Löûa aáy khoâng coù moät chuùt aùnh saùng baèng ñaàu sôïi loâng. Toäi nhaân bò löûa aáy thieâu naáu tan raõ, roài laïi bò cöa saét cöa xeû thaân theå töø ñaàu trôû xuoáng thaønh hai phaàn. Quaù ñau khoå, toäi nhaân keâu gaøo inh oûi. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu 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 thöôøng bò ñoùi khaùt laøm khoå sôû, khoâng coù cuûa caûi, sinh ôû nôi hieåm trôû, thieáu thoán, nôi khoâng coù ngöôøi chaân chaùnh. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn

nôi naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Dieâm-ma-la Giaø-öôùc-khoaùng- daõ laø vuøng thöù möôøi thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo vuøng Dieâm-ma-la Giaø-öôùc-khoaùng-daõ thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc.

Neáu coù ngöôøi ñem röôïu eùp beänh nhaân hoaëc phuï nöõ môùi sinh con uoáng ñeå laáy cuûa caûi, y phuïc, hoaëc ñoà aên uoáng thì do nghieäp aùc naøy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Dieâm-ma-la Giaø-öôùc-khoaùng-daõ thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn, bò thieâu ñoát töø chaân ñeán ñaàu, bò nguïc toát duøng dao saét boác löûa chaët hoaëc ñaâm töø chaân tôùi ñaàu. Sau khi chaët, ñaâm, nguïc toát laïi laøm cho toäi nhaân theâm khoå naõo cuøng cöïc baèng caùch duøng

kích saét beùn phaùt löûa thieâu, chaët vaø phanh thaây toäi nhaân trong suoát traêm ngaøn naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 ngöôøi aáy sinh ôû bieân ñòa, nôi ñoäc aùc cuûa nöôùc hung döõ, laøm ngöôøi chaên heo heøn haï. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Kieám laâm laø vuøng thöù möôøi moät 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 cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Kieám laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay laïi noùi veà nghieäp röôïu.

Ngöôøi naøo ñem röôïu löøa doái ngöôøi saép ñi vaøo nôi ñoàng troáng, baûo raèng: “Ñaây laø röôïu boå döôõng nhaát, khoâng laøm ngöôøi say”, nhöng laïi ñöa röôïu xaáu cho ngöôøi aáy. Ngöôøi kia ñem röôïu vaøo ñoàng vaéng hieåm trôû vaø uoáng noù. Uoáng roài, hoï say meøm, khoâng coøn hay bieát gì vaø bò aên cöôùp laáy heát cuûa caûi, hoaëc bò gieát.

Röôïu boå döôõng coù vò gioáng nhö söõa ñöôïc laøm baèng nöôùc ngoït, söõa ngöïa hoøa vôùi thuoác hay. Vaäy maø ngöôøi aáy khoâng ñöa loaïi röôïu naøy laïi ñöa röôïu xaáu khieán ngöôøi kia bò say.

Ngöôøi ñôøi ñeàu baûo ngöôøi ñöa röôïu aáy nhö keû cöôùp naém coå hoïng cuûa thaân chuû, laø keû cöôùp aùc nhaát. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Kieám laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn, bò möa löûa, ñaù löûa daøy ñaëc thieâu chaùy toaøn thaân, bò xeû, bò chaët, bò loän ñaàu xuoáng ñaát, theø löôõi ra ngoaøi. Nôi aáy coù soâng teân Nhieät phí, maùu noùng chaûy meânh moâng khieán toäi nhaân lo sôï. Soâng Nhieät phí goàm nöôùc ñoàng soâi hoøa troän vôùi nöôùc chì, thieác soâi, suoát trong voâ löôïng naêm toäi nhaân thöôøng bò thieâu naáu, bò nguïc toát duøng dao vaø goâng phaùt löûa chaët hoaëc ñaùnh. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Neáu nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu trong quaù khöù coù nghieäp laønh ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì laøn da ñen gioáng nhö möïc, hay saân haän, keo kieät, ngheøo khoå. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Ñaïi kieám laâm laø vuøng thöù möôøi hai thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy? Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh neân bò ñoïa vaøo nguïc Ñaïi kieám laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu.

Neáu ngöôøi naøo ñem röôïu baùn ñeå kieám lôøi nôi ñoàng troáng khoâng coù ngöôøi ôû, chæ coù con ñöôøng nhieàu ngöôøi qua laïi, thì do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Ñaïi kieám laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø coù nhieàu röøng kieám raát beùn, cao moät do-tuaàn, coù laù nhö dao beùn, thaân caây boác löûa, khoùi ñoäc ñaày trong ñoù. Röøng naøy do nghieäp aùc taïo ra. Toäi nhaân chöa ñuïng vaøo caây thì thaân ñaõ chín ruïc nhöng khoâng cheát. Röøng aáy roäng ba ngaøn do-tuaàn, khi toäi nhaân ñeán gaàn coù traêm ngaøn loaïi löûa khoùi chaát ñoäc, dao khieán toäi nhaân chòu khoå naõo lôùn, nhöng vaãn khoâng cheát. Toäi nhaân ñeán röøng Ñaïi kieám laâm lieàn bò nguïc toát ñaùnh döõ doäi ñeå ñuoåi hoï vaøo röøng.

Ngöôøi naøo ñöùng döôùi goác caây thì bò möa dao röôùi xuoáng khaép nôi baêm naùt taát caû thaân theå, gaân maïch, xöông tuûy.

Laïi coù nguïc toát caàm dao, goâng, bao vaây röøng kieám. Toäi nhaân chaïy ra thaáy lieàn trôû vaøo. Toäi nhaân trong röøng kieám saét aáy raát sôï haõi khi thaáy nguïc toát. Coù ngöôøi nuùp trong boùng caây, coù ngöôøi leo leân caây, coù ngöôøi bò baét, baét ñöôïc toäi nhaân nguïc toát duøng dao chaët khieán coù ngöôøi rôi ñaàu. Ñoù laø do quaû baùo cuûa nghieäp baùn röôïu.

Ngöôøi naøo nuùp trong boùng caây thì bò chim thöùu saét moå maét uoáng maùu.

Ngöôøi naøo nuùp treân caây thì bò teù nhaøo xuoáng ñaát, thaân bò ñöùt ra laøm traêm ngaøn ñoaïn. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp baùn röôïu.

Ngöôøi naøo khoâng nöông vaøo caây thì rôi vaøo soâng tro noùng vaø bò tro cuoán troâi, xöông raõ naùt.

Suoát voâ löôïng naêm hoï chòu khoå naõo lôùn, ôû ñaây chæ noùi moät phaàn nhoû noãi khoå ñoù. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 taâm taùnh baát chaùnh, maéc beänh hieåm ngheøo, beänh tim, beänh chæ-la-ta, beänh phuø chaân, beänh muø maét. Ñoù laø do quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Ba tieâu yeân laâm laø vuøng thöù möôøi ba thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh thì bò ñoïa vaøo nguïc Ba tieâu yeân laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu.

Ngöôøi naøo do taâm tham duïc neân ñem röôïu leùn baùn cho phuï nöõ trinh baïch uoáng, vì muoán coâ ta say söa khoâng coøn giöõ gìn tieát haïnh, taâm roái loaïn vaø mong laøm vieäc phi phaùp, thì do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Ba tieâu yeân laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn.

Noãi khoå ñoù laø ñòa nguïc naøy daøi roäng naêm ngaøn do-tuaàn, khoùi ñaày trong ñoù, coù löûa raát noùng maø laïi toái om, trong löûa toái aáy coù moät khoái saét phaùt löûa daøy ba cö-xa, chæ toaøn laø than löûa, bò che kín khoâng thaáy gì caû. Toäi nhaân nhanh choùng chaïy vaøo, choã löûa toái taêm aáy truøm leân toäi nhaân, khoâng theå keâu la. Taát caû caùc caên cuûa toäi nhaân ñeàu ñaày löûa. Ñoù laø quaû cuûa nghieäp aùc ñöa röôïu cho ngöôøi uoáng.

Neáu thoaùt ñöôïc nôi aáy thì bò khoùi ôû röøng Ba tieâu uøa vaøo ñaày caùc caên. Ñaõ chòu khoå veà khoùi roài, hoï nhôù laïi caùi khoå phaûi chòu veà löûa luùc tröôùc. Söùc maïnh cuûa khoùi raát döõ doäi. Neáu thoaùt khoûi nôi ñoù thì bò chim saét teân Yeân-dieäp-man moû raát beùn moå vôõ xöông hoï ñeå uoáng tuûy. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 maéc beänh ñau ôû hoâng, ngheøo naøn, tuoåi thoï ngaén. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Yeân hoûa laâm laø vuøng thöù möôøi boán thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Nhôø vaøo thaáy nghe vò aáy bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø

haïnh thì bò ñoïa vaøo nguïc Yeân hoûa laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu.

Ngöôøi naøo muoán cho keû thuø suy yeáu, khoå naõo neân ñem röôïu cho giaëc hoaëc quan uoáng ñeå hoï laøm cho keû thuø kia ñau khoå, thì do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo vuøng Yeân hoûa laâm thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn, bò gioù noùng nhö ñao, nhö löûa thoåi vaøo ngöôøi, bò ñaùnh ñaäp ôû treân hö khoâng, khoâng ñöôïc töï do, thaân theå tan raõ gioáng nhö naém caùt, sau ñoù soáng trôû laïi. Suoát voâ löôïng naêm nhö vaäy, heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu taát caû caùc khoå nhö khoå veà löûa vaø dao, khoå bò dao beùn phanh thaây, khoå vì beänh, khoå veà saét vaø tro noùng. Suoát voâ löôïng naêm, hoï chòu noãi khoå cuøng cöïc nhaát, döõ doäi nhaát vaø gaáp ruùt nhaát. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 treân coå nhoâ leân ba cuïc u cao vaø thöôøng bò guø löng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn

vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Vaân hoûa vuï laø vuøng thöù möôøi laêm thuoäc ñòa nguïc aáy.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy? Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh thì sinh vaøo nguïc Vaân hoûa vuï thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu.

Neáu ngöôøi naøo ñem röôïu cho ngöôøi giöõ giôùi hoaëc ngöôøi ngoaïi ñaïo uoáng khieán hoï say roài ñuøa côït, treâu choïc khieán hoï hoå theïn ñeå vui ñuøa, thì do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Vaân hoûa vuï thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø löûa traøn ngaäp trong ñòa nguïc aáy, daøy ñeán hai traêm khuyûu tay. Nguïc toát baét toäi nhaân ñi trong löûa khieán töø chaân ñeán ñaàu ñeàu tan chaûy. Khi ñöôïc ñem ra khoûi löûa, hoï lieàn soáng trôû laïi. Do nghieäp aùc, nôi aáy coù gioù lôùn thoåi khieán toäi nhaân nhö laù caây hoïp laïi roài bay töù tung, xoay vaàn trong möôøi phöông gioáng nhö quaán sôïi daây. Toäi nhaân bò thieâu chöa kòp coù tro thì ñaõ soáng trôû laïi. Suoát voâ löôïng naêm, hoï thöôøng bò thieâu nhö vaäy. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc ñoù. 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 ngöôøi aáy sinh ôû nöôùc Dieâm-ma- la, hoaëc nöôùc Baø-ly-ca. Do thöôøng coõng ngöôøi khaùc neân coå thöôøng söng. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc veà röôïu.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Phaân bieät khoå laø vuøng

thöù möôøi saùu thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh thì bò ñoïa vaøo nguïc Phaân bieät khoå thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà nghieäp röôïu.

Coù ngöôøi muoán ñöôïc vieäc neân ñem röôïu cho noâ leä hoaëc ngöôøi laøm coâng uoáng ñeå hoï doác söùc löïc ra laøm vieäc, neáu ñi saên thì coù theå chaïy nhanh vaø gieát ñöôïc nai. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Phaân bieät khoå thuoäc ñòa nguïc Khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn. Toäi nhaân chòu voâ löôïng loaïi khoå khaùc nhau, bò nguïc toát gaây khoå naõo cuøng cöïc, bò xoâ ngaõ, laên loän traêm ngaøn öùc laàn. Noãi khoå naøy khoù chòu hôn taát caû nhöõng

noãi khoå nôi caùc ñòa nguïc ñaõ noùi ôû tröôùc gaáp boäi.

Nguïc toát môùi noùi keä traùch toäi nhaân:

*Do ba loaïi nghieäp aùc Thieâu ñoát khaép chín choán Boán möôi laàn chòu khoå Do nghieäp aùc gaây ra.*

*Röôïu laø goác cuûa aùc Bò cheâ, ñoïa ñòa nguïc Maát heát thaûy caùc caên*

*Khoâng coù nhaân lôïi ích. Noùi nhieàu, vui quaù ñoä Taêng tham, khieán ngöôøi sôï Töï khoe khoang noùi laùo Vaø noùi lôøi hai löôõi.*

*Röôïu laøm roái loaïn taâm Khieán ngöôøi gioáng nhö deâ Chaúng bieát ñieàu ñaùng laøm Do ñoù neân boû röôïu.*

*Ai maø bò say röôïu*

*Thì khoâng khaùc ngöôøi cheát Neáu muoán ñöôïc soáng maõi Thì neân xaû boû röôïu.*

*Röôïu laø nôi gaây hoïa Thöôøng khoâng ñöôïc lôïi ích Baét thang cho vieäc aùc*

*Laø nôi choán toái taêm. Uoáng röôïu ñoïa ñòa nguïc Hoaëc ñoïa vaøo ngaï quyû Gaây ra nghieäp suùc sinh Laø do röôïu löøa doái.*

*Röôïu laø ñoäc trong ñoäc Ñòa nguïc trong ñòa nguïc Beänh naëng trong caùc beänh Baäc trí noùi nhö vaäy.*

*Röôïu laøm maát caên trí Khieán dieät heát Phaùp baûo Röôïu chính laø baøo thai Sinh giaëc phaù phaïm haïnh. Uoáng röôïu bò ngöôøi khinh Duø ñoù laø vua quan*

*Huoáng gì laø daân thöôøng Maø ñuøa giôõn vôùi röôïu. Buùa lôùn cuûa caùc phaùp Khieán ngöôøi khoâng hoå theïn Ai maø ham uoáng röôïu*

*Seõ bò moïi ngöôøi khinh. Khoâng trí tueä phöông tieän Thaân mieäng ñeàu voâ duïng Khoâng bieát moät thöù gì*

*Do röôïu cöôùp maát taâm. Ngöôøi naøo maø uoáng röôïu Khoâng do ñaâu ñöôïc vui Maø laïi hay noåi saân*

*Vaø thöôøng laøm vieäc aùc. Môø mòt veà Phaät phaùp Hoûng caû ñôøi laãn ñaïo*

*Thieâu chaùy ñöôøng giaûi thoaùt Chính laø do phaùp röôïu.*

*Ngöôøi naøo boû ñöôïc röôïu Laø ngöôøi soáng ñuùng phaùp Seõ ñeán nôi baäc nhaát*

*Nôi khoâng sinh khoâng töû. Ngöôøi xaû boû vieäc laønh Laø bò röôïu löøa doái*

*Ñoïa vaøo ñòa nguïc döõ Coøn than khoùc laøm gì. Röôïu môùi uoáng tuy ngoït Sau chòu khoå baäc nhaát Ñoäc nhö kim-ba-ca*

*Baäc trí noùi nhö vaäy. Ngöôøi trí khoâng öa röôïu Neân röôïu khoâng haïi ñöôïc Ngoaøi laïnh maø trong noùng Röôïu daãn ñeán ñòa nguïc.*

*Ngöôøi naøo gaây nghieäp aùc Coi thöôøng vaø vui veû Chòu noãi khoå lôùn nhaát Ngöôøi ngu sau hoái haän. YÙ tham duïc ñaùng gheùt*

*Thöôøng hay löøa doái ngöôøi Buoäc vaøo ñöôøng sinh töû Laø nhaân cuûa ñòa nguïc.*

*Ngöôøi naøo öa thích duïc Ngöôøi aáy khoå voâ cuøng Bò tham duïc caén xeù Khoâng theå ñöôïc an vui. Ngöôøi voán thích duïc laïc Ñeán choán ñòa nguïc naøy Chòu khoå naõo cuøng cöïc Nay sao laïi hoái tieác?*

*Xöa ngöôi gaây nghieäp aùc Bò tham duïc löøa doái*

*Sao khoâng hoái luùc aáy Nay hoái tieác sao kòp! Gaây ra nghieäp saâu daøy Nay gaëp quaû baùo aùc Neáu xöa khoâng laøm aùc Thì nay ñaâu coù khoå.*

*Nghieäp aùc sinh quaû aùc Ngöôøi laøm aùc töï chòu*

*AÙc khoâng haïi ngöôøi laønh Vì vaäy neân boû aùc.*

*Ngöôøi naøo xaû boû aùc Thì khoâng coøn lo sôï*

*Chính mình laøm mình chòu Chaúng phaûi do ngöôøi khaùc.*

Quôû traùch toäi nhaân xong, nguïc toát laïi taïo ra voâ löôïng loaïi khoå naõo. Heã nghieäp aùc chöa heát laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc ñoù. 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 theå khoâ gaày, thöôøng hay saân haän, khoù daïy baûo. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp aùc.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Khieáu hoaùn thì khoâng coøn thaáy theâm nôi naøo khaùc nöõa. Ñòa nguïc chæ coù möôøi saùu vuøng nhö vaäy. Ñòa nguïc naøy coù ñaày ñuû taát caû söï khoå naõo, maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc Hoaït, Haéc thaèng, Hôïp phaûi chòu. Ngoaøi ra, noãi khoå nôi ñòa nguïc naøy lôùn gaáp möôøi so vôùi taát caû khoå naõo maø toäi nhaân nôi nhöõng ñòa nguïc kia phaûi chòu, vì toäi nhaân ôû ñaây gaây nghieäp aùc naëng neà hôn toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc. Nghieäp aùc ñoù laø saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, cho ngöôøi trì giôùi uoáng röôïu. Toäi nhaân ôû ñòa nguïc naøy chòu ñuû loaïi quaû baùo saâu daøy, thoï maïng cöù keùo daøi.

Quan saùt vaø tö duy veà boán loaïi nghieäp aùc vaø quaû baùo khoå naõo roài, Tyø-kheo aáy caøng chaùn ñöôøng sinh töû gaáp möôøi laàn.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh trong taâm tö duy, thuaän theo chaùnh phaùp, quan saùt phaùp haønh. Ñaõ quan saùt veà ñòa nguïc roài, Tyø-kheo aáy caøng theâm sôï ñöôøng sinh töû vaø chöùng ñaéc Ñòa thöù möôøi.

Bieát ñieàu aáy, Daï-xoa nôi ñaát hoan hyû noùi vôùi Daï-xoa nôi hö khoâng, nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Hoï taâu laàn löôït nhö vaäy cho ñeán trôøi Phaïm chuùng, trôøi Phaïm phuï vaø trôøi Ñaïi phaïm. Nghe xong, caùc vò Phaïm thieân vui veû noùi vôùi nhau: “Ma sinh töû ñaõ giaûm bôùt, chaùnh phaùp taêng theâm”.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt veà caùc ñòa nguïc lôùn khaùc. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù ñòa nguïc teân Ñaïi khieáu hoaùn.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh trong ñòa nguïc aáy? Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm cöôùp, taø haïnh uoáng röôïu, voïng ngöõ thì sinh vaøo ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Noù laø thöù gaây ra ñaày ñuû vieäc aùc ñoäc nhaát, bò taát caû nhöõng ngöôøi hieàn thieän khinh gheùt, laø cöûa ngoõ cuûa taát caû ñöôøng aùc.

Nghieäp ñoù laø coù ngöôøi hoaëc vua, hoaëc ñaïi thaàn, hoaëc quaân lính töï cho laø trung thöïc

laøm nhaân chöùng cho hai ngöôøi kieän tuïng nhau, baûo: “Toâi bieát vieäc aáy, toâi ñaõ löôøng xeùt, vieäc aáy ñuùng nhö vaäy. Sau khi hai ngöôøi kieän tuïng nhau noùi xong, ngöôøi laøm chöùng noùi khoâng ñuùng söï thaät maø mình bieát, ñeå ñöôïc cuûa caûi, hoaëc vì baïn beø, hoaëc do duïc nhieãm, hoï bò söï löøa doái laøm haïi nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.”

Ngöôøi laøm chöùng naøy nghó: “Luùc tröôùc, ngöôøi kia noùi nhö vaäy, nay ta noùi khaùc ñi, töùc laø noùi laùo. Noùi laùo nhö vaäy maéc toäi gì? Ngöôøi aáy cho noùi laùo khoâng coù toäi vaø nghó: “Ta khoâng coù toäi”.

Vì ngöôøi aáy noùi sai vôùi söï thaät neân trong hai ngöôøi kia coù moät ngöôøi maéc toäi voïng ngöõ vaø bò phaït theo phaùp luaät ñöông thôøi, hoaëc bò xöû töû, hoaëc sôï haõi maø cheát, hoaëc bò ñaùnh ñaäp, hoaëc laø bò tòch thu nhaø cöûa.

Do nghieäp aùc noùi laùo, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, coù thoï maïng raát laâu. Thoï maïng aáy laáy gì ñeå so löôøng. Nhö tuoåi thoï cuûa trôøi Hoùa laïc laø taùm ngaøn naêm. Moät ngaøy moät ñeâm ôû coõi trôøi aáy laø taùm ngaøn naêm ôû coõi ngöôøi. ÔÛ nôi ñoù ba möôi ngaøy laø moät thaùng, möôøi hai thaùng laø moät naêm. Vaäy maø taùm ngaøn naêm ôû coõi trôøi aáy thì ôû ñòa nguïc naøy chæ môùi laø moät ngaøy ñeâm.

Ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn aáy laø nôi cuûa ngöôøi gaây nghieäp aùc noùi laùo. Do löøa doái caû mình laãn ngöôøi neân hoï huûy hoaïi heát thaûy caên laønh. Hoï nhö boùng môø aùm lôùn khoâng ñöôïc moïi ngöôøi tin töôûng.

Ngöôøi hieàn thieän thì khoâng noùi laùo, taát caû caùc baäc Thaùnh nhaân, Thanh vaên, Duyeân giaùc, Chaùnh Bieán Tri ñeàu quôû traùch ngöôøi noùi laùo. Noù khoâng töông öng vôùi caû ñöôøng theá gian laãn xuaát theá gian. Noù laø buùa lôùn chaët gaõy taát caû caàu thieän caên, thöôøng laøm roái trí ngöôøi khaùc nhö laø xaùc cheát thuùi, hö raõ, khoâng chaéc chaén, nhö laø chaát ñoäc. Noù laø nhaân duyeân cuûa ñöôøng aùc sinh töû ôû theá gian, laøm cho mieäng hoâi thoái gioáng nhö phaân, thöôøng sinh löôùi khoå khoâng ñaùng öa thích, laø ñòa nguïc lôùn raát ñaùng sôï.

Luùc saép cheát, ngöôøi aáy raát sôï nguïc toát vaø bò leä thuoäc vaøo caûnh giôùi. Noùi laùo laø teân giaëc lôùn khieán ta ñoïa vaøo coõi ngaï quyû, suùc sinh, bò ngheøo thieáu, khieán ta bò ñoïa vaøo ñòa nguïc ñaùng sôï, hoaëc laøm suùc sinh aên nuoát laãn nhau, gieo haït gioáng sinh töû töø voâ thæ ñeán nay. Do quaû baùo cuûa vieäc noùi laùo neân hoï sinh ôû xöù aáy.

Ñòa nguïc naøy coù möôøi taùm khu laàn löôït coù caùc teân:

1. Hoáng hoáng.
2. Thoï khoå voâ soá löôïng.
3. Thoï kieân khoå naõo baát khaû nhaãn naïi.
4. Tuøy yù aùp.
5. Nhaát thieát aùm.
6. Nhaân aùm yeân.
7. Nhö phi truøng ñoïa.
8. Töû hoaït ñaúng.
9. Dò dò chuyeån.
10. Maát hy voïng.
11. Song böùc naõo.
12. Ñieät töông aùp.
13. Kim cang chuûy oâ.
14. Hoûa man.
15. Thoï phong khoå.
16. Thoï voâ bieân khoå.
17. Huyeát tuûy thöïc.
18. Thaäp nhaát vieâm.

Ñoù laø möôøi taùm nôi khaùc nhau thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn.

Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh vaøo nôi ñoù? Ai thích vaø thöôøng taïo nghieäp aùc cuøng khaép thì bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn ôû trong ñòa nguïc raát ñaùng sôï.

Noãi khoå ñoù laø löôõi hoï daøi ba cö-xa, meàm maïi nhö caùnh sen, theø ra khoûi mieäng. Nguïc toát caàm caøy saét noùng phaùt löûa caøy thaønh ñöôøng vaø ñem nöôùc ñoàng soâi maøu ñoû thaãm töôùi leân löôõi.

Trong löôõi sinh ra truøng coù mieäng phaùt löûa aên trôû laïi löôõi. Do nghieäp löïc, löôõi cuûa ngöôøi noùi laùo chòu khoå lôùn, khoâng theå ruùt vaøo mieäng.

Trong mieäng toäi nhaân aáy coù truøng teân Ñoái nhoå raêng hoï, coù gioù phaân chia lôïi raêng vaø nghieàn naùt nhö caùt, coù gioù ñao beùn caét raïch coå hoïng, coù truøng saét moû löûa aên nuoát tim hoï. Ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn thieâu ñoát döõ doäi thaân cuûa ngöôøi noùi laùo. Do nghieäp aùc, trong thaân sinh truøng, trôû laïi aên thaân, thaân truøng boác löûa.

Toäi nhaân bò truøng aên beân trong thaân, chòu beänh khoå nguy caáp, chòu hai loaïi khoå naõo trong ngoaøi nhö vaäy.

Nguïc toát laïi cho toäi nhaân chòu ñuû loaïi khoå naõo nhö laáy moùc saét moùc gaân, maïch, xöông, tuûy, phaù tan naùt heát taát caû caùc boä phaän cuûa thaân. Toäi nhaân laïi chòu caùc khoå naõo khaùc laø bò rìu buùa chaët baèm taát caû caùc boä phaän cuûa thaân, keå caû xöông.

Ngöôøi noùi laùo aáy baûo:

–Khoâng döïa vaøo taát caû caàu phaùp maø haønh. Ñoù laø cöûa ngoõ cuûa taát caû nhöõng ñieàu khoâng lôïi ích, chính laø möa ñaù doäi xuoáng ñoàng luùa toát töôi, laø cöûa ngoõ cuûa taát caû ñöôøng aùc, cuõng laø kho chöùa taát caû khoå naõo. Ngöôøi aáy bò taát caû chuùng sinh nghi ngôø, taát caû Thaùnh nhaân lìa boû nhö phaån, bò caùc vò Phaät Theá Toân, Thanh vaên, Duyeân giaùc, A-la-haùn xaû boû nhö xaû boû chaát ñoäc. Neáu ñi treân ñöôøng theá gian vaø xuaát theá gian thì hoï gioáng nhö boùng toái lôùn, khoâng ñöôïc ngöôøi yeâu thích. Ñoù chính laø nhaân duyeân thöù nhaát cuûa ñòa nguïc. Noù gaây ñuû vieäc xaáu nhö vaäy.

Nhö ñaõ noùi, ñang noùi vaø seõ noùi, nghieäp nhaân naøo thì töông öng vôùi quaû baùo naáy. Nguïc Ñaïi khieáu hoaùn aáy laïi coù löûa thieâu toäi nhaân nhö thieâu ñaàu, coù cöa saét phaùt löûa cöa xeû thaân theå khieán thaân taâm khoå naõo, bò löûa lôùn trong ñòa nguïc thieâu ñoát. Ngöôøi naøo thaáy caûnh aáy ñeàu raát thöông xoùt.

Hoï coøn maéc caùc beänh naëng ñeán noãi khoâng bieát goïi laø beänh gì. Ngöôøi maéc beänh naøy bò ñau khoå cuøng cöïc.

Hai loaïi khoå nhö ñaõ noùi bao goàm voâ löôïng khoå naõo. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc ñoù. 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 ngheøo khoå, tuoåi thoï ngaén, loaïn trí, baùn nam baùn nöõ, bò taát caû khinh gheùt, moïi ngöôøi khoâng tin töôûng. Ñoù laø quaû baùo coøn soùt laïi cuûa nghieäp saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, noùi doái, uoáng röôïu.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi naøo maéc moät loãi Laø noùi laùo nhö vaäy Phaù hoûng ñôøi vò lai Taïo heát thaûy vieäc aùc.*

*Chôù coù noùi voïng ngöõ Nhaân cuûa taát caû aùc Troùi buoäc trong sinh töû*

*Khoâng theå thaáy ñöôøng laønh. Khoâng lôïi ích hai ñôøi*

*Bò taát caû gheùt boû*

*Ngöôøi voïng ngöõ hay khieán Heát thaûy phaùp troáng roãng. Con ngöôøi vöøa sinh ra Mieäng ñaõ saün buùa lôùn*

*Coù theå töï chaët mình Ñoù laø noùi voïng ngöõ. Côø cuûa heát thaûy aùc Daây troùi buoäc aùc ñoäc Nôi caát chöùa ngu toái Ñoù laø noùi voïng ngöõ.*

*Ngöôøi naøo khoâng noùi thaät Nhöõng ngöôøi laønh ñeàu laùnh Ñôøi naøy gioáng nhö coû*

*Sau bò thieâu nôi aùc. Ngöôøi maïnh chôù noùi laùo Noùi laùo laø raát xaáu*

*Hôi hoâi haùm trong mieäng Veà sau seõ hoái tieác.*

*Ai boû lôøi chaân thaät*

*Ngöôøi aáy khoâng ñaéc phaùp Ngöôøi lìa phaùp nhö vaäy Cuoäc soáng khoå voâ cuøng. Noùi thaät laø ñeøn phaùp*

*Baùu vaät cuûa ngöôøi laønh Thuø thaéng trong coõi trôøi Xa lìa söï noùng böùc.*

*Noùi thaät ñöôïc sinh Thieân Noùi thaät ñöôïc giaûi thoaùt Ngöôøi naøo maø noùi laùo Thì khoâng khaùc gì choù. Ngöôøi naøo khoâng noùi thaät*

*Tieåu nhaân trong tieåu nhaân Noùi thaät, theàm thang phaùp Saùng nhaát trong töï saùng. Noùi thaät laø giaûi thoaùt*

*Cuûa caûi trong cuûa caûi Söï giuùp ñôõ baäc nhaát Baäc trí noùi nhö vaäy.*

*Saùng nhaát trong aùnh saùng*

*Laø ñoâi maét tinh nhaát Khoâng cuûa maø vaãn giaøu Xinh ñeïp vaøo baäc nhaát. Noùi thaät kho taøng lôùn*

*Vua khoâng theå chieám ñoaït Ngöôøi naøo chuyeân noùi thaät Ñi con ñöôøng baäc nhaát.*

*Ngöôøi trang ñieåm ñuû caùch Xinh ñeïp cuõng khoâng baèng Ngöôøi naøo thöôøng noùi thaät Xinh ñeïp nhö chö Thieân.*

*Cha meï vaø taøi saûn Baïn beø vaø baø con*

*Khoâng cöùu giuùp ñôøi sau Noùi thaät thì cöùu ñöôïc.*

*Thaùnh nhaân baûo voïng ngöõ Laø löûa lôùn trong löûa*

*Chaát ñoäc nhaát trong ñoäc Laø theàm thang ñöôøng aùc. Voïng ngöõ thieâu ñoát ngöôøi Laø söï thieâu lôùn nhaát*

*Nhö chaát ñoäc, nhö löûa Vaäy neân boû voïng ngöõ. Heát thaûy aùc nhö vaäy Caån thaän ñöøng noùi laùo Taát caû ñieàu ñaùng sôï Ñoù chính laø voïng ngöõ.*

Tyø-kheo aáy quan saùt kyõ nghieäp quaû cuûa voïng ngöõ, quan saùt coâng ñöùc cuûa vieäc noùi thaät, quan saùt nghieäp laønh, döõ. Quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, vò aáy thaáy coù moät vuøng teân Hoáng hoáng laø vuøng thöù nhaát thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi aáy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu thì sinh ôû nôi aáy. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc.

Coøn voïng ngöõ laø: “Khi baø con, beø baïn coù vieäc kieän tuïng vôùi ngöôøi khaùc, ngöôøi aáy noùi doái ñeå beânh vöïc hoï, sau ñoù khoâng saùm hoái, khoâng chöøa boû”. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Hoáng hoáng thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn.

Noãi khoå ñoù laø: Do löôõi noùi laùo neân löôõi chòu hình phaït, bò nguïc toát duøng dao saét beùn ñaâm thuûng döôùi caèm keùo löôõi ra, duøng nöôùc buøn dô boâi leân löôõi, trong mieäng boác löûa laøm löôõi bò thoái röûa, coù loaøi trung ñen mieäng boác löûa aên löôõi khieán thaân chòu khoå lôùn. Trong ñôøi tröôùc gaây ra nghieäp gì thì nay phaûi chòu khoå naõo töông öng vôùi noù ôû trong ñòa nguïc. Ñeán khi nghieäp voïng ngöõ heát thì hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. 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 ngheøo khoå, ñieân daïi, loaïn taâm, tuoåi

thoï ngaén, caùc caên khoâng ñaày ñuû, bò ngöôøi ñôøi khinh cheâ, thöôøng gaëp söï toån haïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn nôi naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù nôi khaùc teân Thoï khoå voâ soá löôïng laø vuøng thöù hai thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì maø chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi laøm vaø tích tuï nghieäp saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu thì bò ñoïa vaøo nguïc Thoï khoå voâ soá löôïng thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Ngöôøi naøo vì tham duïc hoaëc vì saân haän, hoaëc vì ngöôøi khaùc sai khieán neân noùi laùo nhö vaày:

–Ngöôøi aáy laø baïn thaân nhaát cuûa toâi, laø ngöôøi toâi yeâu meán, neáu oâng yeâu toâi thì ngöôøi aáy laø baïn toâi, coù theå giuùp toâi gaây tai hoïa cho keû thuø cuûa oâng.

Ngöôøi noùi laùo nhö vaäy khi cheát seõ bò ñoïa vaøo nguïc Thoï khoå voâ soá löôïng thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Taát caû caùc khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc nhö ñòa nguïc Hoaït… phaûi chòu, thì ôû ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñaày ñuû. Vì sao? Vì nghieäp naëng neân khoå naõo cuõng naëng. Nghieäp vaø quaû baùo nhö vaäy neân hoï chòu khoå khoâng döùt. Nghieäp vaø phieàn naõo khieán ta löu chuyeån trong ñöôøng sinh töû khoâng coù bieân vöïc gioáng nhö laø xoay caùi voøng. Heát thaûy nghieäp aùc do nhaân duyeân khaùc nhau thì chòu quaû baùo khaùc nhau, gaây ñuû loaïi nghieäp aùc, chòu ñuû loaïi quaû khoå ñeàu laø do voïng ngöõ.

Voïng ngöõ coù theå caét ñöùt truï coät thieän caên. Do nhaân duyeân ñoù, nguïc aáy teân laø Thoï khoå khoâng coù soá löôïng. Caùc khoå aáy khoâng theå keå heát, khoâng theå ví duï. Taát caû toäi nhaân trong ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo döõ doäi nhö laø bò sinh truøng, bò ñoùi khaùt, bò naïn löûa lôùn, bò thaát voïng, bò baát an, bò toái taêm, phaûi gaëp ngöôøi mình khoâng thích, phaûi tieáp xuùc vôùi saéc, thanh, höông, vò, xuùc ñaùng gheùt, phaûi gaëp keû thuø cuõ, bò ñao saét caét, phaûi loäi qua soâng tro, bò moùc saét caáu xeù, bò rôùt töø bôø hieåm, bò löûa döõ thieâu, bò nhoå coû. Nhoå coû vì sao laïi khoå? Ñoù laø bò chaët, ñaùnh, gaây ra veát thöông roài ñem coû troàng treân veát thöông, ñôïi ñeán khi coû beùn reã roài nhoå leân. Ngoaøi ra coøn coù caùc khoå nhö bò kim cang eùp maøi cho naùt, bò löûa bao vaây thieâu nöôùng, chòu khoå naõo voâ cuøng.

Sau ñoù hoï bò ñoïa vaøo nôi raát nguy hieåm töông öng vôùi ñòa nguïc aáy ñeå chòu khoå.

Heã nghieäp aùc noùi laùo chöa heát thì ngöôøi noùi laùo aáy chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát hoï môùi thoaùt ñöôïc ñòa nguïc ñoù. 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 thöôøng beänh hoaëc ñau coå, hoaëc lôû mieäng, ngheøo thieáu, khoå sôû, thöôøng ñi theo ngöôøi giaøu coù hay boá thí ñeå xin, nhöng khoâng xin ñöôïc gì. Moïi ngöôøi ñeàu bieát vaø noùi: “Ngöôøi laø keû noùi laùo neân toâi khoâng cho” vaø ngöôøi aáy bò beänh naëng maø cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

