KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 9**

**Phaåm 3: ÑÒA NGUÏC (Phaàn 5)**

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy nghe, bieát coøn vuøng khaùc teân “Thoï khoå naõo kieân coá khoâng theå naøo chòu noåi” laø vuøng thöù ba thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû vuøng naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu thì bò ñoïa vaøo nguïc “Thoï khoå naõo kieân coá khoâng theå naøo chòu noåi” thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Voïng ngöõ laø: Möôïn leänh cuûa vua, quan, hoaëc vì ngöôøi khaùc hay chính mình maø noùi laùo, hoaëc noùi laùo ñeå ñöôïc cuûa caûi, ñeå khoûi lo sôï, hoaëc laøm chöùng cho ngöôøi moät caùch hö doái, hoaëc noùi laùo ñeå möu sinh, do nghieäp aùc aáy, khi cheát, ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc “Thoï khoå naõo kieân coá khoâng theå naøo chòu noåi” thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø: Do nghieäp aùc, thaân sinh ra raén boø khaép trong thaân, ruùt gaân toäi nhaân, aên heát caùc boä phaän cuûa thaân nhö laù laùch, ruoät… chuùng boø loåm ngoåm nôi thaân. Toäi nhaân ôû nguïc aáy chòu noãi khoå do raén vaø chaát ñoäc gaây ra coøn khoù chòu hôn noãi khoå veà löûa. Noãi khoå aáy khoâng coù giôùi haïn, khoâng theå chòu ñöïng, khoâng theå noùi ñuû. Vaäy maø toäi nhaân laïi khoâng cheát vaø chòu khoå cuøng cöïc trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi nôi 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 khi vöøa thoï thai ngöôøi meï lieàn ñau beänh, töø luùc thoï thai ñeán luùc sinh, beänh ngöôøi meï khoâng heà thuyeân giaûm, khi vöøa sinh ra, ngöôøi aáy ñaõ mang beänh, taát caû thaày thuoác khoâng theå chöõa trò. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Tuøy yù aùp laø vuøng thöù tö thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi laùo neân bò ñoïa vaøo nguïc Tuøy yù aùp thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Coù ngöôøi bieát ruoäng ñaát cuûa ngöôøi khaùc nhöng tìm caùch chieám ñoaït, ñeán luùc tranh caõi thì noùi laùo, noùi quanh co, noùi khoâng ngay thaúng ñeå cöôùp ñoaït ruoäng ñaát cuûa ngöôøi. Ngöôøi aáy duøng lyù leõ ñaøn aùp ngöôøi kia ñeå giaønh phaàn thaéng. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Tuøy yù aùp thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå bò eùp. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc. Taát caû nhöõng noãi khoå ôû caùc ñòa nguïc tröôùc ñeàu coù ôû ñòa nguïc naøy. Thaáy ñòa nguïc naøy, taát caû caùc toäi nhaân ôû nhöõng ñòa nguïc tröôùc thaûy ñeàu chæ maø noùi “aáy laø ñòa nguïc”.

Noãi khoå ôû ñaây laø: Coù hai tuùi thoåi löûa baèng saét, beân trong ñöïng ñaày gioù. Nguïc toát boû toäi nhaân vaøo loø löûa nhö laø boû saét, roài duøng tuùi thoåi maïnh, sau ñoù chuùng duøng keàm gaép toäi

nhaân boû leân ñe saét vaø duøng chaøy saét neän. Neän roài laïi boû vaøo loø, duøng hai tuùi saét thoåi tieáp nhö tröôùc. Do nghieäp aùc, löûa döõ buøng chaùy, nguïc toát caøng thoåi maïnh, roài laáy keàm gaép hoï ra ñaët treân ñe, duøng chuøy saét neän heát söùt vaø lieân tuïc, vaäy maø toäi nhaân vaãn khoâng cheát. Nguïc toát gaép hoï boû vaøo vaïc nöôùc soâi cho hoï cheát ñöùng trong ñoù. Toäi nhaân chòu noãi khoå khoâng döùt nhö vaäy. 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 khaùt, hay saân haän, khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc tin töôûng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Nhaát thieát aùm laø vuøng thöù naêm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi laùo neân bò ñoïa vaøo nguïc Nhaát thieát aùm thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn voïng ngöõ laø: Coù ngöôøi gian daâm vôùi phuï nöõ cuûa ngöôøi khaùc, nhöng noùi doái vôùi moïi ngöôøi hoaëc vôùi vua laø khoâng coù xaâm phaïm ngöôøi phuï nöõ aáy, khieán gia ñình ngöôøi phuï nöõ ñoù bò phaït oan. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Nhaát thieát aùm thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, cheû ñaàu keùo löôõi ra roài laáy dao caét, caét xong, löôõi moïc trôû laïi, nguïc toát laïi duøng dao löûa caét löôõi khieán toäi nhaân raát ñau ñôùn. Traûi qua voâ löôïng 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 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 maét muø, tai ñieác, thöôøng ñi aên xin ôû ñaàu ñöôøng, xoù chôï, ngöôøi aáy nhaän ngöôøi aên xin nhö vaäy laøm cha meï, tuoåi thoï ngaén, khoâng coù vôï con. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 laïi coù nôi khaùc teân Nhaân aùm yeân laø vuøng

thöù saùu thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy bieát ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi doái thì bò ñoïa vaøo nguïc Nhaân aùm yeân thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Coù ngöôøi huøn voán, ñoát höông cam keát vaø theà heïn vôùi ngöôøi khaùc ñeå laøm aên sinh soáng. Ngöôøi aáy laøm aên ôû nôi khaùc kieám ñöôïc nhieàu cuûa caûi nhöng noùi doái laø khoâng kieám ñöôïc gì vaø khoâng chia cho ngöôøi kia. Nhö vaäy ngöôøi aáy laø teân giaëc aên cöôùp cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc. Do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Nhaân aùm yeân thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù ñaõ noùi ôû tröôùc.

Taát caû nhöõng noãi khoå maø caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu ñeàu coù ôû ñòa nguïc naøy. Ngoaøi ra, ñòa nguïc naøy coøn coù noãi khoå gheâ gôùm hôn ñoù laø taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò caét heát, caét xong, caùc boä phaän aáy sinh trôû laïi vaø tieáp tuïc bò caét ngay khi coøn non yeáu. Cöù nhö theá, caùc boä phaän aáy bò caét roài sinh trôû laïi, roài bò caét tieáp. Ñoù laø quaû baùo khoå sôû cuûa nghieäp aùc. Taát caû thòt raõ heát chæ coøn trô xöông.

Trong thaân hoï sinh truøng coù moû baèng kim cang, thaân boác löûa, coù ñuû maøu saéc, truøng aáy aên thaân hoï. Chòu ñuû loaïi khoå, hoï keâu la raát to. Hoï chòu khoå nhö vaäy suoát voâ löôïng naêm. 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 toaøn thaân ñeàu lôû loùi, hoâi thoái, treân ñaàu sinh loaïi truøng aåm öôùt, thöôøng khoâng coù quaàn aùo, ngheøo thieáu khoán khoå, giaû söû coù chuùt ít ñoà ñaïc thì ñeàu laø ñoà vaù, coù noùi gì ra ñeàu khoâng ñöôïc ai tin, khoâng ñöôïc ngöôøi yeâu meán, khoâng bieát laøm aên. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn xem coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Nhö phi truøng ñoïa laø vuøng thöù baûy 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 caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi laùo neân rôi vaøo nguïc Nhö phi truøng ñoïa thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Coù ngöôøi laáy vaät cuûa chuùng Taêng nhö laø luùa hoaëc y ñem ñi mua baùn, mua reû baùn maéc kieám ñöôïc lôøi, khoâng ñöa cho chuùng Taêng vaø noùi doái vôùi chuùng Taêng laø khoâng coù lôøi. Do taâm tham ngöôøi aáy noùi doái laø: Toâi chæ thu ñöôïc chöøng naøy chôù khoâng coù gì khaùc. Vieäc mua baùn cuûa toâi chæ ñöôïc bao nhieâu ñoù thoâi. Vì tham neân ngöôøi ngu si aáy ñaõ noùi laùo ñeå kieám soáng. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Nhö phi truøng ñoïa thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn, bò choù saét caén xeù buïng roài aên ruoät, aên löng, bò nguïc toát caàm buùa rìu boác löûa höøng höïc roùc thòt treân thaân, boû leân caân caân roài ñem cho choù aên.

Nguïc toát laïi duøng buùa rìa raát beùn chaët xöông, laáy tuûy cho choù aên, duøng moùc saét

phaùt löûa moùc raùch beân döôùi caèm, roài duøng keàm saét phaùt löûa röùt döùt löôõi ra. Toäi nhaân bò xua ñuoåi ñöùng daäy vaø bò moùc saét boác löûa moùc thaân theå khieán thòt ñeàu bò raùch naùt, bò ruùt gaân, taát caû caùc boä phaän treân thaân ñeàu bò moùc.

Ngöôøi gaây nghieäp aùc noùi laùo töï taïo nghieäp aùc, töï chòu quaû baùo nhö vaäy.

Khi ñöôïc thoaùt khoûi caûnh khoå aáy, ngöôøi maéc toäi voïng ngöõ laïi bò nguïc toát daét vaøo nôi coù löûa lôùn ñaày khaép. Nhö con thieâu thaân, toäi nhaân thöôøng bò thieâu, thieâu roài soáng trôû laïi, soáng roài laïi bò thieâu, suoát voâ löôïng naêm nhö vaäy. Ñeán khi nghieäp aùc heát, hoï môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo loaøi ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì sinh trong gia ñình ngheøo khoå, haï tieän, vöøa sinh lieàn bò ñoát, giaû söû coù nhieàu ngöôøi baûo veä kyõ löôõng thì hoï vaãn bò thieâu. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Töû hoaït ñaúng laø vuøng thöù taùm thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi doái neân bò ñoïa vaøo nguïc Töû hoaït ñaúng thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, taát caû caùc khoå naõo maø nhöõng ñòa nguïc tröôùc coù thì ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñuû. Ngoaøi ra, ôû ñaây coøn coù khoå naõo khaùc, toäi nhaân bò nguïc toát duøng gaäy ñaäp cheát, vöøa ruùt gaäy leân lieàn soáng trôû laïi. Suoát voâ löôïng naêm, hoï cheát roài soáng laïi, soáng roài laïi cheát, hoï bò nhö vaäy laø do nghieäp aùc.

Ñöôïc thoaùt noãi khoå aáy roài, hoï thaáy röøng hoa sen vaø voäi vaøng chaïy ñeán ñeå mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû.

Hoï thaáy trong aáy ñaày hoa xanh. Do nghieäp aùc gì hoï maéc quaû baùo naøy? Ñoù laø coù

ngöôøi chaúng phaûi ngöôøi xuaát gia nhöng ñeå aên cöôùp beøn maëc y phuïc cuûa ngöôøi xuaát gia. Coù nhieàu ngöôøi muoán ñi vaøo vuøng hoang vaéng gaëp ngöôøi aáy vaø hoûi: “Nôi hoang vaéng ñoù coù cöôùp khoâng?”.

Ngöôøi aáy bieát laø coù cöôùp, nhöng ñaùp laø khoâng coù. Nhöõng ngöôøi kia ñeán ñoù vaø bò giaëc cöôùp ñoaït heát cuûa caûi.

Do nghieäp noùi doái vaø ngöôøi kia tin nhö vaäy neân hoï chòu quaû baùo töông öng vôùi nghieäp thaáy hoa sen phaùt aùnh saùng xanh thaät ra laø löûa. Nguïc toát baét toäi nhaân troùi trong hoa sen roài laáy löûa ñoát. Do khoâng coù chaân neân hoï khoâng xuoáng ñöôïc. Vì nghieäp aùc neân toäi nhaân khoâng coù tay, chaân, maét. Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân thöôøng bò thieâu naáu trong hoa sen ñaày löûa, cheát roài soáng trôû laïi. Heã coøn nghieäp aùc 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 noùi naêng khoâng döïa vaøo ñaïo lyù, chæ noùi quanh co theo yù ngóa cuûa chính mình, giaû söû ñöôïc cuûa caûi thì bò vua tòch thu, baét boû vaøo nguïc cho ñeán cheát. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Dò dò chuyeån laø vuøng thöù chín thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi laùo neân bò ñoïa vaøo nguïc Dò dò chuyeån thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn voïng ngöõ laø gì?

Coù ngöôøi noùi laùo, nònh hoùt quanh co ñeå khieán ngöôøi khaùc thaéng hoaëc thua, ñöôïc lôïi ích hoaëc bò suy keùm, ñöôïc soáng hoaëc bò cheát… Hoaëc laø coù ngöôøi laøm thaày boùi, gioûi vieäc coi boùi, boùi vieäc chi cuõng ñuùng? Hoaëc laø coù ngöôøi coù ñöùc, thöôøng noùi lôøi chaân thaät ñöôïc ngöôøi ñôøi tin töôûng. Ñeán moät luùc noï coù ngöôøi hoûi veà moät vieäc gì ñoù, ngöôøi naøy môùi nghó raèng: “Ta khoâng noùi laùo, moïi ngöôøi ñeàu bieát vaø ñeàu tin, nay ta noùi laùo chaéc moïi ngöôøi ñeàu cho laø thaät”.

Nghó nhö vaäy roài, hoï lieàn noùi laùo khieán cho caû ñaát nöôùc ñeàu bò maát maùt. Neáu ngöôøi caàm ñaàu cheát thì keû thuø cuûa hoï seõ cöôùp ñoaït laãn nhau, laáy heát cuûa caûi. Tuy noùi laùo maø ngöôøi aáy ñöôïc moïi ngöôøi tin. Ngöôøi aáy beà ngoaøi coù veû chaân chaùnh nhöng thaät ra laø keû cöôùp. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Dò dò chuyeån thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø: ÔÛ ñòa nguïc aáy, töø ñaèng xa toäi nhaân thaáy cha meï, toâi tôù, baïn beø anh em keát nghóa laø nhöõng ngöôøi hoï ñaõ gaëp tröôùc kia vaø ñöôïc nhöõng ngöôøi aáy an uûi voã veà. Nghe lôøi thaân aùi, toäi nhaân voäi chaïy mau laïi mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû, nhöng thaønh ra chaïy ñeán nôi khaùc, rôi vaøo soâng tro nhö ñaù rôi xuoáng nöôùc, chìm xuoáng roài laïi troài leân, toaøn thaân chòu khoå naõo lôùn, keâu gaøo thaät to. Toäi nhaân laïi thaáy cha meï, vôï con, anh em keát nghóa neân voäi vaøng chaïy laïi. Do coù nghieäp aùc, ñöôøng ñi sinh ra moùc saét, moùc thaân theå cuûa hoï. Khi ñeán nôi laïi bò nguïc toát baét vaø duøng cöa saét phaùt löûa cöa xeû thaân hoï nhö laø cöa goã. Thoaùt ñöôïc nôi aáy thì toäi nhaân chæ coøn trô xöông, taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò raùch naùt.

Khi chaïy ñeán nôi khaùc, toäi nhaân laïi bò nguïc toát baét boû vaøo baùnh xe ñao baèng saét

phaùt löûa. Do nghieäp aùc baùnh xe saét ñoù ñöôïc gaén ñaày ñao beùn ôû caû treân laãn döôùi, baùnh xe aáy quay nhanh, löûa ngoïn buøng chaùy maøi xaùt ngöôøi mang nghieäp noùi laùo naùt nhö caùm, naùt

roài hoï soáng trôû laïi. Khi thoaùt khoûi baùnh xe ñao aáy, toäi nhaân laïi thaáy cha meï, vôï con, baïn beø keát nghóa neân voäi vaøng chaïy laïi ñeå mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû. Trong khi hoï chaïy, treân ñöôøng caùi sinh ra nhieàu moùc saét phaùt löûa, coù con sö töû hung döõ do nghieäp aùc sinh ra, baét toäi nhaân ñaët giöõa hai haøm raêng trong mieäng. Nguïc toát duøng moùc saét phaùt löûa moùc toäi nhaân ra, ra roài, hoï nhôù laïi vaø chaïy tieáp khieán ñoâi chaân bò raùch naùt, löûa chaùy döõ doäi laøm toaøn thaân khoâng döøng. Khaép thaân hoï ñeàu coù muït nhoït, xöông, maïch ñeàu raõ heát. Ñoù laø quaû baùo töông öng vôùi nghieäp voïng ngöõ.

Ngöôøi aáy töï xöng: “Ta laø ngöôøi noùi thaät” maø laïi noùi laùo vôùi taâm quanh co nònh hoùt, laøm sai leäch vaø vu khoáng lôøi cuûa ngöôøi khaùc. Thaáy cha meï, vôï con, anh em keát nghóa nhöng ngöôøi noùi laùo aáy bò khoå naõo cuøng cöïc. Suoát voâ löôïng naêm, hoï thöôøng bò thieâu, naáu, xeû, ñaùnh 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 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 ngheøo khoå haï tieän, caùc caên thieáu huït, thöôøng ñau oám, moïi ngöôøi ñeàu gheùt, ganh vaø khoâng tin töôûng, moïi thöù ñeàu dô baån, laøm vieäc gì cuõng ñeàu thaát baïi, caàu mong gì cuõng khoâng ñöôïc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi laùo thì bò ñoïa vaøo nguïc Maát hy voïng thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Ngöôøi naøo ñoái vôùi ngöôøi ñau khoå, ngöôøi beänh, ngöôøi ñoùi khaùt, ngheøo khoå, coâ ñoäc, haï tieän, ngu si, cuøng khoán, khoâng coù luùa gaïo, ñoà naáu aên, ñoà aên uoáng, y phuïc, giöôøng naèm, nhaø ôû, hoaëc hoï xin hoaëc khoâng xin, ngöôøi aáy höùa cho maø cuoái cuøng khoâng cho, khieán ngöôøi kia thöôøng chôø mong trong thôøi gian daøi, thì do nghieäp aùc aáy, khi cheát ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Maát hy voïng thuoäc ñòa nguïc kia chòu khoå naõo lôùn.

Vì nghieäp aùc tröôùc kia höùa cho ngöôøi khaùc thöùc aên maø khoâng cho, neân ngöôøi aáy thaáy trong ñòa nguïc coù ñuû loaïi thöùc aên chính hoaëc thöùc aên phuï ngon laønh, ñaët ôû nôi raát xinh ñeïp. Quaù ñoùi khaùt, ngöôøi aáy chaïy voäi ñeán choã ñeå thöùc aên. Töø xa, hoï thaáy thöùc aên aáy raát laø ngon laønh, ñaùng öa, raát saïch seõ, nhöng khi ñeán nôi thì chæ thaáy nöôùc saét soâi boác löûa höøng höïc. Do nghieäp aùc, trong luùc hoï chaïy ñeán nôi aáy, moùc saét noåi leân ñaày ñöôøng moùc laáy thaân theå, cho ñeán khi hoï chaïy tôùi nôi. Ñeán nôi aáy roài, thöùc aên maø hoï thaáy ñeàu laø nöôùc saét soâi, boác löûa phöøng phöïc, hoâi thoái vaø coù maøu xaáu xí. Ñoù laø do nghieäp aùc noùi laùo cuûa hoï gaây ra.

Khi ñeán gaàn vaø thaáy vaäy, hoï lieàn bò rôi vaøo trong aáy, neáu ngöûi phaûi hôi aáy, muõi lieàn bò thieâu vaø rôi xuoáng, neáu thaân ñuïng vaøo nöôùc aáy thì toaøn thaân ñeàu boác chaùy nhö con thieâu thaân. Nöôùc saét soâi laàn löôït thieâu caùc boä phaän nhö moâi, coå hoïng, tim, laù laùch, ruoät, sinh taïng, thuïc taïng roài ñi ra ngoaøi theo ñöôøng phía döôùi.

Ngöôøi naøo höùa cho ngöôøi khaùc quaàn aùo, toïa cuï, ngoïa cuï, nhöng sau ñoù khoâng cho thì ngöôøi noùi laùo aáy bò noùng laïnh coâng kích chòu khoå naõo lôùn khoâng ai cöùu giuùp, phaûi ngoài treân giöôøng baèng ñoàng noùng khieán toaøn thaân ñeàu tan chaûy, tan roài laïi bò ñoát noùng. Sau ñoù toäi nhaân soáng trôû laïi.

Ngöôøi naøo höùa cho ngöôøi khaùc nhaø ôû maø khoâng cho thì do nghieäp noùi laùo ñoù bò ñaët vaøo trong vaïc hoan hyû, vaïc tuøy hyû roäng naêm möôi do-tuaàn, chöùa ñaày nöôùc saét soâi. Toäi nhaân ñaàu bò chuùc ngöôïc xuoáng ñaát, khi ñaõ vaøo trong vaïc thì bò chín ruïc töø treân xuoáng döôùi, phaàn naøo chöa chín thì chìm, phaàn naøo chín roài thì noåi, phaàn ñaõ noåi leân laïi chìm xuoáng döôùi. Khi ñaõ chín ruïc roài, thòt treân toaøn thaân ñeàu bò troùc, gaân da xöông ñeàu raõ rôøi, taát caû caùc boä phaän ñeàu bò hao moøn.

Vaïc aáy raát toái, beân trong chöùa ñaày nöôùc saét soâi ñoát thaân toäi nhaân khieán hoï keâu gaøo la khoùc. Sau khi bò naáu, toäi nhaân vaøo vaïc khaùc vaø laïi bò naáu chín, chín roài thì noåi leân vaø ñi ra. Quaù trình thieâu naáu xaûy ra trong vaïc naøy cuõng gioáng nhö ôû vaïc ñaàu tieân, toäi nhaân leân xuoáng, ra vaøo, luùc hôïp, luùc tan.

Luùc bò boû vaøo vaïc, toäi nhaân phaûi tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä raát noùng, khieán hoï nhaøo loän traêm ngaøn laàn, thaân theå bò chia thaønh traêm ngaøn khuùc, roài soáng trôû laïi vaø cuøng caùc toäi nhaân khaùc tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä raát noùng, khieán hoï nhaøo loän traêm ngaøn laàn, thaân theå bò chia thaønh traêm ngaøn ñoaïn. Do nghieäp aùc noùi doái troùi buoäc, neân hoï chòu khoå trong moïi luùc. Heã coøn nghieäp aùc 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 bò laøm noâ leä cho ngöôøi maø ñôøi tröôùc hoï ñaõ löøa doái, höùa maø khoâng cho, hoaëc laø laøm noâ leä cho ngöôøi khaùc do nghieäp khaùc. Nghieäp khaùc laø do töø voâ thæ ñeán nay ñôøi ñôøi bò troâi laên, taïo ñuû loaïi nghieäp aùc, bò tuøy thuoäc vaøo theá gian sinh töû löu chuyeån khaép nôi, do ñoù khoù maø gaëp nhau, bò daây nghieäp öa thích troùi buoäc neân troâi laên ôû caùc nôi khaùc, khoâng theå gaëp nhau, thöôøng khoâng coù ñoà aên uoáng, giöôøng naèm, nhaø cöûa, thuoác trò beänh, thöôøng bò moïi ngöôøi laøm nhuïc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Song böùc naõo laø vuøng

thöù möôøi moät 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 caép, taø haïnh, uoáng röôïu, neân bò ñoïa vaøo nguïc Song böùc naõo thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa chuùng ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ. Khi tuï taäp ôû trong laøng hoaëc xaõ, vôùi taâm ngaõ maïn hoaëc saân haän, hoaëc ganh gheùt, hoaëc tranh ñua, ngöôøi aáy noùi laùo, löøa doái, phaù hoaïi caû mình laãn ngöôøi. Do ngöôøi aáy noùi laùo neân nhöõng ngöôøi ôû ñoù baét phaït ngöôøi kia vaø ngöôøi aáy laáy ñoù laøm vui. Vì tích tuï nhieàu nghieäp aùc nhö vaäy neân khi cheát, ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Song böùc naõo thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù naëng neà hôn taát caû caùc noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc Hôïp, Haéc thaèng, Khieáu hoaùn phaûi chòu.

Do nghieäp aùc, nôi ñoù coù sö töû raêng phaùt löûa baét toäi nhaân khieán hoï phaûi chòu ñuû thöù khoå naõo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Thoaùt ñöôïc roài, hoï laïi bò sö töû ñöa leân aên thòt. Khi ñöa leân aên thì hoï cheát, nhöng vöøa boû xuoáng thì hoï soáng trôû laïi vaø bò aên taát caû caùc boä phaän cuûa thaân. Bò aên xong, hoï soáng trôû laïi vaø tieáp tuïc bò aên. Beân trong haøm raêng cuûa sö töû chöùa ñaày löûa vaø sö töû duøng raêng ñoù aên thòt toäi nhaân. ÔÛ trong mieäng sö töû, toäi nhaân chòu hai loaïi khoå laø bò nhai vaø bò thieâu. Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân thöôøng bò thieâu, bò eùp raát khoå naõo. Heã coøn nghieäp aùc 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 do nghieäp aùc neân bò

raén caén cheát, hoaëc bò sö töû, coïp, gaáu gieát vaø aên thòt. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Ñieät töông aùp 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 caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi doái neân bò ñoïa vaøo nguïc Ñieät töông aùp thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Coøn voïng ngöõ laø gì?

Coù nhöõng ngöôøi anh em hoaëc gaàn hoaëc xa tranh giaønh quyeàn lôïi vôùi nhau. Nhöõng ngöôøi aáy hoaëc cuøng moät cha, hoaëc cuøng moät toå tieân, hoaëc laø anh em chuù baùc tranh caõi nhau veà vieäc chia cuûa. Coù ngöôøi baø con raát xa tôùi nhöõng hai möôi moát ñôøi ñeán ñeå laøm chöùng.

Vì muoán ñöôïc lôïi neân coù ngöôøi trong soá hoï noùi laùo, töï bieát khoâng phaûi söï thaät maø coá thuyeát phuïc ngöôøi laøm chöùng chaáp nhaän yù sai, tìm caùch noùi laùo. Do tích tuï nhieàu nghieäp aùc nhö vaäy, khi cheát, ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Ñieät töông aùp thuoäc ñòa nguïc aáy chòu khoå naõo lôùn. Noãi khoå ñoù laø: Taát caû nhöõng noãi khoå coù trong caùc ñòa nguïc tröôùc thì ñòa nguïc naøy ñeàu coù ñuû, ngoaøi ra, ôû ñaây coøn coù nhöõng noãi khoå naëng neà hôn.

Do nghieäp aùc löøa doái ngöôøi thaân, ôû ñòa nguïc aáy coù keùo saét caét thòt cuûa toäi nhaân ñem boû vaøo mieäng hoï roài eùp phaûi aên. Do nghieäp aùc thòt ñoù khoâng tieâu.

Nguïc toát noùi keä traùch hoï:

*Noùi thaät ñöôïc an laïc Noùi thaät ñaït Nieát-baøn Noùi doái sinh quaû khoå Nay ñeán ñaây nhaän chòu. Neáu khoâng boû noùi doái Thì chòu taát caû khoå*

*Thaät ngöõ khoâng caàn mua Coù ñöôïc raát deã daøng.*

*Chaúng phaûi nöôùc khaùc ñeán Chaúng phaûi ngöôøi khaùc cho Sao laïi boû thaät ngöõ*

*Vaø öa thích voïng ngöõ. Thaät ngöõ, lôøi thuø thaéng Nhôø noù ñöôïc caùc phaùp Thaät ngöõ ñeøn saùng nhaát Nhö Lai noùi nhö vaäy.*

*Thaät ngöõ laø thuoác hay Thöôøng deïp tröø khoå naõo Vieäc aùc ta khoâng daïy Do ngu si ngöôi laøm.*

*Ngöôi töï taïo nghieäp aùc Nay trôû laïi nhaän chòu*

*Heát nghieäp môùi thoaùt ñöôïc Keâu la coù ích gì?*

*Mình bò nghieäp aùc löøa Nay ñi theo keâu gaøo Töï doái laø ngu si*

*Keâu gaøo laïi caøng ngu.*

Quôû traùch toäi nhaân roài, nguïc toát laïi taïo voâ löôïng khoå naõo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. 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 ngöôøi khaùc löøa doái, thöôøng bò ngöôøi khaùc cöôùp ñoaït cuûa caûi, ñöôïc cuûa caûi roài lieàn bò maát, khoâng ñöôïc ai tin töôûng. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 Kim cang chuûy oâ laø vuøng thöù möôøi ba thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy, nghe, bieát coù ngöôøi naøo thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu vaø noùi doái thì bò ñoïa vaøo nguïc Kim cang chuûy oâ thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Ñòa nguïc naøy ñuû taát caû caùc khoå naõo coù ôû trong caùc ñòa nguïc tröôùc. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Coù ngöôøi höùa vôùi chuùng Taêng cuùng döôøng thuoác cho ngöôøi beänh, nhöng sau ñoù khoâng cuùng, neân khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Kim cang chuûy oâ thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn.

Do nghieäp aùc höùa maø khoâng cho, chim quaï coù moû baèng kim cang ræa thòt ngöôøi aáy ñeå aên. Khi chim moå xong, choã bò moå sinh trôû laïi, meàm maïi gioáng nhö hoa sen. Vì choã aáy coøn meàm neân khi bò ræa thì raát ñau ñôùn. Theá maø phaàn thòt vöøa sinh ra meàm hôn luùc tröôùc, laïi bò moå neân khoå naõo caøng taêng theâm. Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân bò chim moå aên nhö vaäy.

Thoaùt ñöôïc nôi naøy, toäi nhaân laïi sinh vaøo baõi caùt saét noùng phaùt löûa. Vöøa giaãm chaân

leân caùt, toaøn thaân toäi nhaân lieàn bò thieâu. Chöa kòp nguoäi thì hoï ñaõ soáng laïi vaø töï aên löôõi mình. AÊn roài, löôõi sinh trôû laïi. Do noùi laùo neân hoï bò ngöôøi khaùc aên thòt vaø töï aên löôõi mình.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Cam loà vaø thuoác ñoäc Ñeàu ôû trong löôõi ngöôøi Noùi thaät thaønh cam loà Noùi laùo thaønh thuoác ñoäc. Ngöôøi naøo caàn cam loà Thì phaûi neân noùi thaät*

*Ngöôøi naøo thích thuoác ñoäc Thì cöù vieäc noùi laùo.*

*Truùng ñoäc chöa chaéc cheát Noùi laùo nhaát ñònh cheát Ngöôøi naøo maø noùi laùo*

*Thì xem nhö ñaõ cheát. Noùi laùo khoâng lôïi mình*

*Cuõng chaúng lôïi cho ngöôøi Mình ngöôøi ñeàu khoâng öa Vì sao laïi noùi laùo?*

*Ngöôøi naøo hay phaân bieät Laïi öa thích noùi laùo*

*Thì seõ maéc khoå naõo Hôn rôùt treân ñao löûa. Thuoác ñoäc tuy raát aùc Nhöng chæ gieát moät thaân Coøn nghieäp aùc noùi doái*

*Laøm haïi traêm ngaøn thaân. Baäc Trí baûo thaät ngöõ*

*Laø chaùnh phaùp cuûa ngöôøi Trang ñieåm ngöôøi giöõ giôùi Chæ baøy ñöôøng giaûi thoaùt. Chuùng sinh töï taïo nghieäp Bò nöôùc aùi cuoán troâi*

*Ñöùc Phaät baûo thaät ngöõ Laø thuyeàn beø toát nhaát. Töø ñaàu cho ñeán cuoái Löôõi aùi troùi theá gian Chæ thaät ngöõ cöùu ñöôïc Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy.*

*Thaät ngöõ chaët phieàn naõo Nhö buùa ñoán ngaõ caây Buùa chaët vaãn coøn soáng Lôøi doái chaët thì cheát.*

*Noùi thaät lôïi hai ñôøi Laø kho baùu voâ taän Sinh ra nhieàu cuûa caûi*

*Hôn heát thaûy caùc phaùp. Coâng ñöùc noùi thaät naøy Sinh ra quaû raát vui Ngöôøi trí boû voïng ngöõ Ngöôøi thaáy thaät ñeàu boû.*

Ngöôøi naøo noùi laùo thì thöôøng bò thieâu ñoát, bò aên thòt suoát voâ löôïng naêm. Heã coøn nghieäp aùc laø hoï coøn chòu khoå khoâng döùt. Ñeán khi nghieäp aùc heát thì 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 tranh caõi vaø thöôøng bò thua, khoâng coù ai tin lôøi ngöôøi aáy. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Ngöôøi naøo chuyeân noùi doái phaûi chòu quaû baùo raát cöïc khoå ôû ñòa nguïc.

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 Hoûa man laø vuøng thöù möôøi boán thuoäc ñòa nguïc aáy.

–Do nghieäp gì chuùng sinh sinh ôû nôi naøy?

–Vò aáy thaáy coù ngöôøi thích vaø thöôøng saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu neân bò ñoïa vaøo nguïc Hoûa man thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Coù ngöôøi vi phaïm phaùp cheá cuûa taäp theå vaø bò moïi ngöôøi phaùt hieän. Ngöôøi aáy sôï bò phaït neân noùi doái laø mình khoâng coù phaïm. Do nghieäp aùc aáy, khi cheát, ngöôøi ñoù bò ñoïa vaøo nguïc Hoûa man thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Ñòa nguïc naøy coù ñaày ñuû noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng noãi khoå naëng neà hôn. Toäi nhaân bò nguïc toát baét boû leân taám saét noùng phaùt löûa roài laáy taám saét khaùc ñeø leân vaø ra söùc maøi xaùt, khieán cho toaøn thaân ñeàu naùt baáy, coù maøu ñoû nhö maøu cuûa caây kim-thö-ca. Vì bò taám saét eùp neân hoï môùi ra noâng noåi ñoù. Khi nguïc toát giôû taám saét leân thì maùu, thòt, môõ vuïn baùm khaép thaân theå toäi nhaân.

Chòu noãi khoå naøy xong, toäi nhaân raát sôï nguïc toát neân chaïy ñeán nôi khaùc mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû vaø thaáy coù soâng lôùn chöùa ñaày tro noùng. Vì sôï nguïc toát tieáp tuïc haønh haï nhö tröôùc, neân toäi nhaân nhaûy xuoáng soâng. Khi ñaõ loäi xuoáng soâng, gaân, xöông vaø taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu tan chaûy gioáng nhö laø cuïc söõa, nhöng hoï laïi khoâng cheát. Do söùc maïnh cuûa nghieäp aùc, ôû ñòa nguïc aáy tre moïc daøy ñaëc vaø ñeàu phaùt löûa.

ÔÛ coõi ngöôøi, luùc gioù thoåi maïnh laøm chaùy röøng khoâ nhöng khoâng ñoát chuùng sinh, coøn ôû nguïc Hoûa man thì chuùng sinh ñaày khaép trong ñoù vaø bò thieâu ñoát khoâng soùt choã naøo. Bò thieâu naáu, hoï keâu la inh oûi vaø chaïy khaép boán phía mong ñöôïc cöùu giuùp, che chôû. Heã coøn nghieäp aùc 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 aên noùi khoù khaên chaäm chaïp, khoâng chaân chaùnh, noùi ñieàu gì vôùi vaøi ngöôøi baø con maø cuõng khoâng noùi ñöôïc roõ raøng, thì laøm sao coù theå noùi khoân kheùo ôû nôi ñoâng ngöôøi. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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

coøn vuøng naøo khaùc nöõa. Vò aáy thaáy, nghe, bieát coøn coù vuøng khaùc teân Thoï phong khoå laø vuøng thöù möôøi laêm 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 caép, taø haïnh, uoáng röôïu, noùi laùo neân rôi vaøo nguïc Thoï phong khoå thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn. Nghieäp vaø quaû baùo cuûa vieäc saùt sinh, troäm caép, taø haïnh, uoáng röôïu ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Coù ngöôøi ñaõ höùa cuùng döôøng cho Phaät, Phaùp, Taêng vaät gì ñoù hoaëc nhieàu hoaëc ít, nhöng veà sau laïi noùi laø khoâng coù höùa, khieán chuùng Taêng thöôøng mong ñôïi maø khoâng coù neân bò trôû ngaïi, hoaëc laø ngöôøi aáy höùa cho ngöôøi khaùc vaät gì maø khoâng cho laøm ngöôøi kia bò trôû ngaïi.

Do nghieäp noùi laùo aáy, khi cheát ngöôøi naøy bò ñoïa vaøo nguïc Thoï phong khoå thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Nôi aáy coù taát caû nhöõng noãi khoå maø toäi nhaân ôû caùc ñòa nguïc tröôùc phaûi chòu. Ngoaøi ra, ôû ñoù coøn coù nhöõng noãi khoå döõ doäi hôn. Nôi aáy coù muõi kim nhoïn baèng saét noùng nhoû maø daøi, raát beùn vaø phaùt löûa. Nguïc toát caàm kim beùn aáy ñaâm toäi nhaân khieán hoï raát ñau khoå, keâu la aàm ó. Khi hoï keâu la, kim vaøo ñaày trong mieäng ghim ñaày löôõi gioáng nhö laø caùi oáng ñöïng teân, beân trong caém ñaày nhöõng muõi teân.

Ñaõ chòu noãi khoå naøy, toäi nhaân khoâng theå keâu gaøo, la khoùc. Noãi khoå bò kim chaâm naøy laø lôùn nhaát khoâng coù gì saùnh baèng. Do noùi laùo, löøa doái caû mình laãn ngöôøi, neân nay môùi chòu khoå naøy ôû trong ñòa nguïc, bò kim chaâm khaép toaøn thaân gioáng nhö laø loâng, khieán

cho taát caû caùc boä phaän cuûa thaân ñeàu bò hö hoaïi. Chòu noãi khoå ñoù xong toäi nhaân bò nghieâng ngöûa, nhaøo loän. Luùc bò nghieâng ngaõ, caùc caây kim ñua nhau chích toäi nhaân. Vì kim chích nhö vaäy, toäi nhaân bò beá khí neân keâu gaøo heát söùc maø khoâng ra tieáng. Neáu hoï nhoå heát kim thì coù theå keâu ñöôïc coøn khoâng thì chaúng keâu ñöôïc tieáng naøo.

Chòu noãi khoå naøy roài, toäi nhaân naèm laên loän, quaèn quaïi treân ñaát saét phaùt löûa, ñöùng leân roài laïi teù xuoáng, khoâng ngöøng cöû ñoäng quay cuoàng. Nguïc toát caàm buùa lôùn, chæa saét, goâng saét, chaøy saét ñeå chaët, ñaâm, ñaùnh, neän toäi nhaân. Suoát voâ löôïng naêm hoï chòu khoå naõo lôùn do nghieäp noùi laùo gaây ra. Heã coøn nghieäp aùc 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 ngheøo naøn, khoå sôû, noùi ñieàu gì cuõng khoâng ñöôïc ai tin, ñi xin khaép nôi, coù ngöôøi höùa nhöng khoâng cho, cuoäc soáng raát tuùng thieáu. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

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 voâ bieân khoå laø vuøng thöù möôøi 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 caép, taø haïnh, uoáng röôïu, gaây ra nghieäp vaø quaû baùo nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Nay noùi veà voïng ngöõ.

Coù nhieàu ngöôøi ñi bieån buoân baùn vaø gaëp phaûi ngöôøi thoâng ñoàng vôùi keû cöôùp, Nhöõng teân cöôùp baûo ngöôøi daãn ñöôøng ñöøng daãn khaùch buoân vaøo ñöôøng kia maø phaûi ñi con ñöôøng naøy ñeå chuùng chieám ñoaït cuûa caûi vaø cuøng chia vôùi nhau.

Nhöõng ngöôøi laùi buoân thueâ ngöôøi daãn ñöôøng aáy vaø noùi:

–OÂng daãn chuùng toâi ñeán nôi coù vaät baùu chuùng toâi seõ cho oâng cuûa caûi.

Ngöôøi daãn ñöôøng nhaän lôøi vaø hoï höùa vôùi nhau moät caùch chaéc chaén. Theá nhöng, ngöôøi daãn ñöôøng khoâng daét caùc ngöôøi laùi buoân ñi theo con ñöôøng ñeán choã coù cuûa baùu maø laïi ñi ñöôøng coù giaëc cöôùp. Tröôùc ñoù, giaëc cöôùp ñaõ baøn baïc vôùi ngöôøi daãn ñöôøng laø döïng saøo treo côø maøu xanh ñeå laøm tín hieäu. Ngöôøi daãn ñöôøng thaáy tín hieäu aáy nhöng khoâng noùi laø coù giaëc cöôùp.

Thaáy laù côø xanh aáy, caùc thöông nhaân hoûi ngöôøi daãn ñöôøng:

–ÔÛ choã laù côø xanh chaéc laø coù giaëc cöôùp? Ngöôøi daãn ñöôøng ñaùp:

–Khoâng coù.

Caùc thöông nhaân cho laø ngöôøi aáy noùi thaät neân khoâng ñeà phoøng, vì vaäy khi ñeán choã giaëc cöôùp thì bò chuùng cöôùp heát taát caû cuûa caûi. Ngöôøi daãn ñöôøng cuõng tham gia cöôùp boùc. Do nghieäp aùc ñoù, khi cheát ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo nguïc Thoï voâ bieân khoå thuoäc ñòa nguïc Ñaïi khieáu hoaùn chòu khoå naõo lôùn. Nguïc aáy coù ñaày ñuû taát caû khoå naõo maø toäi nhaân ôû caùc nguïc tröôùc phaûi chòu. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng noãi khoå khaùc döõ doäi hôn. Nguïc toát duøng keàm saét phaùt löûa röùt löôõi toäi nhaân ra. Röùt xong, löôõi sinh laïi coøn non yeáu ñaõ bò röùt tieáp. Nguïc toát laïi duøng keàm moùc maét ra. Moùc xong, maét khaùc sinh ra coøn non yeáu ñaõ bò moùc tieáp. Nguïc toát laïi duøng dao beùn vaø moûng roùc khaép thaân toäi nhaân. Laïi coù truøng teân Ñoaïn aên ruoät toäi nhaân.

Laïi coù nôi khaùc ñaát toaøn maøu xanh maø laïi toái ñen, toäi nhaân vaøo trong ñoù. Do nghieäp aùc, coù caù ma-kieät, trong ngoaøi ñeàu boác löûa aên thòt toäi nhaân. Caù ma-kieät naøy coù mieäng, moùng, raêng baèng kim cang phaùt löûa. Noù choäp laáy toäi nhaân vaø nhai ngaáu nghieán

khieán toaøn thaân toäi nhaân naùt nhö boät. Thoaùt ñöôïc mieäng caù, toäi nhaân lieàn loït vaøo buïng chöùa ñaày löûa cuûa noù. Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân thöôøng ôû trong buïng caù, thöôøng bò thieâu ñoát raát laø ñau khoå, khoâng khí trong aáy khoâng thoâng suoát vaø raát ít oûi. Do chính mieäng löôõi hoï gaây ra nghieäp aùc voïng ngöõ, neân nay bò thieâu ñoát döõ doäi trong buïng caù, thaân theå tan naùt, sau ñoù laïi bò löûa ñòa nguïc thieâu, bò löûa xanh thieâu.

Ñoát toäi nhaân xong, nguïc toát laïi noùi keä traùch hoï:

*Vieäc noùi lôøi voïng ngöõ Laø nhaân cuûa ñòa nguïc Tröôùc ñaõ taïo nhaân khoå Keâu la coù ích gì?*

*Voïng ngöõ laø löûa lôùn Coù theå thieâu caïn bieån Noù thieâu ngöôøi noùi laùo*

*Gioáng nhö thieâu caây coû. Ngöôøi naøo boû thaät ngöõ Vaø noùi lôøi voïng ngöõ*

*Keû ngu aùc nhö vaäy Boû cuûa baùu löôïm ñaù.*

*Ai khoâng töï thöông thaân Laïi öa thích ñòa nguïc Bò ngoïn löûa voïng ngöõ Ñoát thaân ôû nôi naøy.*

*Thaät ngöõ raát deã ñöôïc Toâ ñieåm cho moïi ngöôøi Boû thaät ngöõ, noùi laùo Ñeán nôi naøy do si.*

*Vì sao boû coâng ñöùc Toái thaéng cuûa noùi thaät Giöõa cam loà vaø ñoäc Sao choïn laáy chaát ñoäc. Gaây hoïa maéc quaû xaáu*

*Thöôøng ôû trong ñòa nguïc Huûy boû coâng ñöùc mình Ñeán ñòa nguïc raát aùc.*

*Baäc trí baûo voïng ngöõ Laø haït gioáng gaây khoå Thaät ngöõ goác cuûa vui Vaäy khoâng neân noùi laùo. Taát caû ñeàu yeâu meán Ngöôøi noùi lôøi chaân thaät Khoâng öa keû noùi laùo Vaäy khoâng neân noùi laùo. Ngöôøi naøo noùi chaân thaät*

*Thöôøng vui söôùng nhö trôøi Keû naøo noùi voïng ngöõ*

*Thöôøng chòu khoå ñòa nguïc. Neáu khoâng taïo nghieäp laønh Maø gaây voâ löôïng aùc*

*Chòu voâ löôïng khoå naõo Nay hoái tieác sao kòp.*

*Laøm laønh ñöôïc quaû laønh Gaây aùc chòu quaû aùc Ngöôøi trí xaû boû aùc*

*Öa thích laøm vieäc laønh. Thaät ngöõ laø toát nhaát Noùi doái laø xaáu nhaát*

*Boû loãi, giöõ coâng ñöùc*

*Laø ngöôøi thuø thaéng nhaát.*

Traùch toäi nhaân xong, nguïc toát taïo ra voâ löôïng khoå naõo. Suoát voâ löôïng naêm, toäi nhaân chòu khoå nhö vaäy ñeán khi nghieäp aùc heát thì hoï môùi thoaùt ñöôïc nôi aáy. Neáu coù nghieäp laønh trong quaù khöù ñaõ chín, khoâng sinh vaøo haøng ngaï quyû, suùc sinh maø sinh laøm ngöôøi, ôû nôi töông öng vôùi nghieäp, thì ngheøo thieáu, khoå sôû, thöôøng sôï haõi taát caû moïi ngöôøi, laøm ngöôøi noâ boäc, phaûi laøm vieäc cöïc nhoïc, laø ngöôøi haï tieän, noùi gì cuõng khoâng ai tin, thöôøng chòu khoå naõo. Ñoù laø quaû baùo cuûa vieäc noùi doái.

