KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

# QUYEÅN 46

**CHÖÔNG QUYÛ THAÀN**

khoå

1. A-TU-LA

A-tu-la voâ côù gaây chieán vôùi Chö thieân.

Vì con gaùi, Tyø-ma-chaát-ña ñaùnh Ñeá thích. Nhôø cöùu chim, Ñeá thích thaéng traän.

Ñeá thích gaây chieán vôùi A-tu-la. Nhaân duyeân A-tu-la coù thaân cao lôùn.

1. CAØN THAÙT BAØ
2. KHAÅN NA LA
3. CAÙC LOAØI QUYÛ THAÀN Nguoàn goác teân cuûa caùc vò thaàn. Goïi teân theo quaû baùo ngaï quyû. Chuyeän ngöôøi baùn röôïu vaø quyû.

Quaû baùo cuûa quyû thaàn kim saøng. Thaân naøo laø cuûa ta.

Phöôùc baùo chæ nhaø cuùng döôøng. Phaät ñoä quyû aùc tyø sa.

Phaät doä meï con cuûa quyû.

Quyû Khuaát Ma-Daï-xoa cuùng döôøng cho Phaät. Ma vöông quaáy phaù Ngaøi Muïc-lieân.

Quaû baùo oaùn thuø khoâng boû. Ngaøi Vaên Thuø ñoä ma Ba tuaàn.

Ngaï quyû hoûi Ngaøi Muïc-lieân veà nguyeân nhaân cuûa quaû baùo

Oai löïc cuûa Ñeá thích. Hoàn veà ñaùnh thi theå.

# A-TU-LA:

## *A-TU-LA VOÂ CÔÙ GAÂY CHIEÁN VÔÙI CHÖ THIEÂN:*

Coù vò A-tu-la teân La-ha (Kinh A-haøm ghi laø A-ta-luaân) soáng döôùi ñaùy bieån lôùn ôû phía baéc nuùi Tu-di. Treân cung ñieän coù nöôùc lô löûng, boán beân coù gioù baûo veä. Thaønh quaùch coù chu vi roäng ñeán taùm vaïn do tuaàn. Töø ngoaøi vaøo trong coù baûy lôùp cao ba ngaøn do tuaàn. Thaønh baèng vaøng, cöûa baèng baïc, vöôøn töôïc ao hoà saïch seõ, trong maùt, chim hoùt líu lo. La-ha ôû caùch nuùi Tu-di moät do tuaàn, thaân cao hai vaïn taùm ngaøn daëm (Caùc A-tu- la khaùc coù thaân hình cao moät vaïn do tuaàn, y phuïc daøi hai do tuaàn, roäng moät do tuaàn, naëng saùu thuø). Hoï cuõng aên thöùc aên coù khoái, taém röûa maëc y phuïc, thích xuùc chaïm nhöõng thöù mòn maøng trôn laùng.

Ñeán ngaøy möôøi laêm moãi thaùng, La-ha vaøo giöõa bieån bieán hoaù thaân theå cuûa mình. Phaàn döôùi nöôùc ngaäp ñeán roán, phaàn treân cao ñeán nuùi Tu-di, duøng tay che khuaát maët Trôøi, maët traêng. Maët Trôøi maët traêng thaáy hình töôùng xaáu xí cuûa A-tu-la thì raát kinh sôï, aùnh saùng bieán maát.

Khi A-tu-la muoán ñi daïo chôi thì töï nhieân coù gioù thoåi môû cöûa thaønh ra, kheùp laïi, thoåi cho ñöôøng xaù saïch seõ, thoåi cho hoa rôi xuoáng. La-ha coù naêm vò ñaïi thaàn teân Troùc Trì, Huøng Löïc, Vuõ Di, Ñaàu Thuû, Toái Phuïc luoân haàu hai beân.

Moät hoâm, La-ha chôït nghó: “Ta coù oai ñöùc, thaàn löïc lôùn nhö vaày maø ñeå cho Ñao-lôïi thieân, maët Trôøi, maët traêng cuøng Chö thieân ngang nhieân ñi laïi treân ñaàu. Ta theà seõ laáy maët Trôøi, maët traêng laøm khoen ñeo tai”. Caøng nghó, La-ha caøng theâm töùc giaän, muoán ñaùnh ñoå heát taát caû.

La-ha lieàn ra lònh cho hai vò A-tu-la Vöông xaù-ma-leâ, Tyø-ma-chaát- ña vaø caùc ñaïi thaàn, moãi vò ñeàu chuaån bò binh lính, vuõ khí keùo ñeán ñaùnh Ñeá-thích.

Khi aáy, hai Long vöông Nan-ñaø vaø Baït-nan-ñaø ñeán nuùi Tu-di quaán quanh nuùi baûy voøng, laøm cho nuùi rung rinh, maây lan ra. Chuùng laïi duøng ñuoâi quaát vaøo trong nöôùc khieán cho bieån lôùn daäy soùng, traøn ngaäp nuùi Tu-di.

Ñeá-thích thaáy vaäy lieàn baûo: “A-tu-la muoán ñaùnh ta roài ñaây”

Caùc loaøi roàng trong bieån vaø quæ Ca-laàu-la, moät loaøi quæ öa thích caàm hoa, hai quæ thaàn naøy laàn löôït daãn binh ñaùnh A-tu-la nhöng khoâng thaéng noåi neân ñeàu boû chaïy. ÔÛ cung ñieän, Töù-thieân-vöông ñeàu cho chuaån bò binh lính, saün saøng ñaùnh A-tu-la. Tröôùc luùc ra traän, caùc vò aáy ñeán thöa Ñeá-thích. Ñeá-thích lieàn thoâng baùo cho khaép caùc coõi Trôøi cuøng bieát. Khi aáy, töø coõi Trôøi Dieäm-ma cho ñeán coõi Trôøi Tha-hoaù, voâ soá Chö thieân vaø Long vöông, quæ thaàn ñeàu luõ löôït keùo ñeán vaây quanh Ñeá-thích.

Ñeá-thích ra leänh:

* Neáu quaân ta thaéng thì laáy daây thöøng naêm sôïi, troùi Tyø-ma-chaát-ña daãn ñeán Thieän phaùp ñöôøng, ta muoán nhìn thaáy haén.

Beân kia A-tu-la cuõng ra leänh:

* Neáu quaân ta thaéng thì duøng laáy daây thöøng naêm sôïi, troùi Ñeá-thích daãn veà Thaát dieäp ñöôøng, ta muoán nhìn thaáy haén.

Khi traän ñaùnh vöøa xaûy ra, chæ coù vuõ khí va chaïm nhau, caû hai beân khoâng heà bò thöông, nhöng khi vuõ khí va vaøo thaân theå thì ñau ñôùn voâ cuøng. Ñeá-thích hieän thaân coù ngaøn maét, caàm chaøy kim cang daãn ñaàu vöôït ra vuøng binh ñao khoùi löûa ñang vaây buûa. Quaân A-tu-la thaáy vaäy lieàn keùo nhau boû chaïy, chòu phaàn thaát baïi. Quaân cuûa Ñeá-thích lieàn troùi Tyø- ma-chaát-ña daãn veà. Ñeá-thích töø xa vöøa troâng thaáy, Tyø-ma-chaát-ña lieàn buoâng ra nhöõng lôøi chöûi maéng hung döõ. Ñeá-thích baûo:

* Ta chæ muoán noùi cho oâng nghe, caùc oâng coù tuoåi thoï caû ngaøn nhö Trôøi, nhöng ngöôøi tuoåi taêng thì ít maø giaûm thì nhieàu, tính tình hung döõ, öa thích ñaáu tranh, nhöng vì khoâng phaù giôùi, öa thích boá thí cho neân thoï thaân nhö vaày.

(Trích kinh Tröôøng A-haøm quyeån 20, kinh Laâu Thaùn, kinh Hoa Nghieâm, luaän Ñaïi Trí Ñoä cuõng nhö vaäy)

## *VÌ CON GAÙI, TYØ-MA-CHAÁT-ÑA ÑAÙNH ÑEÁ THÍCH:*

Tyø-ma-chaát-ña:

Vaøo thuôû kieáp sô, Chö thieân thöôøng hay xuoáng bieån, khi thaân tieáp xuùc vôùi nöôùc, sanh ra caûm thoï duïc laïc, tinh truøng tieát ra trong nöôùc, töï nhieân thaønh tröùng. Tröùng aáy nôû ra moät coâ gaùi coù nöôùc da maøu xanh luïc. Coâ xuoáng bieån voã mình vaøo nöôùc, töï caûm thoï duïc laïc, nhöõng tinh truøng trong nöôùc chui vaøo choã kín, khieán coâ mang thai. Veà sau coâ sanh ra moät beù trai coù chín ñaàu, moät nghìn maét, trong mieäng phun ra löûa, coù chín traêm chín möôi chín caùnh tay, taùm chaân. Caäu beù naøy chính laø Tyø-ma- chaát-ña.

Haèng ngaøy, caäu beù xuoáng bieån aên buøn vaø ngoù sen, cöôùi con gaùi Caøn-thaùt-baø, moät coâ gaùi xinh ñeïp hôn caû Baïch ngoïc, ôû Höông Sôn laøm vôï. Veà sau hoï sanh ñöôïc moät coâ gaùi ñoan trang xinh ñeïp khoâng ai saùnh baèng.

Moät hoâm, Kieàu-thi-ca sai ngöôøi ñeán caàu hoân coâ gaùi. A-tu-la baûo:

* Neáu coù theå cho ta côûi leân cung ñieän baûy baùu, ta seõ ñem con gaùi gaû cho. Ñeá-thích lieàn côûi noùn baùu, duøng phöôùc baùu cuûa möôøi ñieàu laønh, khieán cho A-tu-la ñöôïc ngoài treân ñieän baùu.

Sau ñoù Ñeá-thích côûi ñaøi saùu thöù baùu ñeán ñoùn coâ gaùi veà Thieän phaùp ñöôøng vaø ñaët teân cho coâ laø Duyeät YÙ. Chö thieân, phuï thaàn raát vui möøng.

Moät hoâm, Ñeá-thích ñeán vöôøn Hoan hyû cuøng caùc theå nöõ xuoáng ao vui chôi. Duyeät YÙ ganh gheùt, sai naêm traêm Daï-xoa trôû veà maùch vôùi cha Tyø-ma-chaát-ña noåi giaän keùo binh ñeán ñaùnh Ñeá-thích. OÂng ñöùng trong bieån, chaân ñaïp leân ñænh Tu-di, chín möôi chín caùnh tay hoaït ñoäng cuøng moät luùc, tieâu dieät thaønh Hyû Kieán, nuùi Tu-di rung ñoäng, nöôùc trong boán bieån lôùn cuøng luùc daäy soùng. Ñeá-thích hoát hoaûng lo sôï khoâng bieát troán ñaâu. Khi aáy trong cung coù moät vò thaàn ñeán thöa Thieân vöông:

Ñöùc Phaät trong thôøi quaù khöù coù noùi chuù Baùt-nhaõ-ba-la-maät, vua neân tuïng trì, ma binh seõ töï tan raõ.

Nghe xong, Ñeá-thích ñeán ñieän Thieän Phaùp, ñoát caùc thöù höông thôm, phaùt ñaïi theä nguyeän: “Baùt-nhaõ-ba-la-maät laø ñaïi minh chuù, laø Voâ thöôïng chuù, laø voâ ñaúng ñaúng chuù ñích thaät khoâng sai. Ta trì tuïng chuù naøy seõ ñöôïc thaønh Phaät. Khieán cho quaân cuûa A-tu-la töï nhieân tan raõ ruùt lui”. Khi Ñeá-thích phaùt theä, töï nhieân treân Hö khoâng xuaát hieän boán baùnh xe ñao lôùn töø töø haï xuoáng cheùm vaøo ngöôøi A-tu-la, khieán cho tai, muõi, tay, chaân ñeàu rôi xuoáng ñaát, khieán cho nöôùc trong boán bieån ñoû nhö raùng chaâu (vieân ngoïc saéc ñoû). A-tu-la quaù sôï haõi, khoâng nôi chaïy troán, lieàn chui vaøo trong loå ngoù sen.

(Trích kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi quyeån 2)

## *NHÔØ CÖÙU CHIM, ÑEÁ THÍCH THAÉNG TRAÄN:*

Thöôû xöa, moät hoâm, A-tu-la keùo binh ñaùnh Ñeá-thích. Ñeá-thích ñaùnh khoâng laïi, sôï haõi leo leân xe coù ngaøn caêm baùu boû chaïy. Treân ñöôøng ñi, Ñeá-thích thaáy treân caây Thieåm sa la coù moät chieác toå chim, beân trong coù hai chuù chim nhoû. Ñeá-thích laäp töùc ra leänh cho ngöôøi haàu caän: “Treân caây kia coù hai chuù chim, khanh haõy quay xe ñi voøng laïi choã ñoù cöùu noù, ta thaø bò haïi chöù khoâng neân ñeå chuùng bò toån thöông”.

Ngöôøi haàu lieàn quay xe trôû laïi. ÔÛ ñaèng xa, A-tu-la thaáy Ñeá- thích quay xe laïi lieàn baûo: “Ñeá-thích quay xe laïi chaéc laø muoán ñaùnh ta, chuyeán naøy chaéc ta khoâng ñöông ñaàu noåi”. Noùi roài chuùng lieàn keùo nhau boû chaïy. Ñeá-thích töï nhieân ñöôïc thaéng traän. (Kinh Taïp A-haøm ghi: Trong röøng coù toå Kim sí ñieåu noùi laø Ñeá-thích ñeán ñaùnh neân A-tu-la sôï haõi boû chaïy)

Thöôøng A-tu-la coù ba vieäc hôn coõi Dieâm-phuø-ñeà laø: cung ñieän cao roäng, cung ñieän trang nghieâm, cung ñieän saïch seõ.

(Trích kinh Tröôøng A-haøm quyeån 21)

## *ÑEÁ THÍCH GAÂY CHIEÁN VÔÙI A-TU-LA:*

Thöôû quaù khöù coù vò A-tu-la vöông teân La-haàu-la sanh ñöôïc moät coâ con gaùi voâ cuøng ñoan trang xinh ñeïp, ñaày ñuû saùu möôi boán ñöùc cuûa moät ngöôøi con gaùi. Moãi laàn coâ noùi, hôi trong mieäng toaû ra thôm nhö hoa Öu- baùt-la, thaân thoaûng ra höông thôm Ngöu-ñaàu-chieân-ñaøn, saéc maët traéng hoàng, ai thaáy cuõng öa thích.

Moät hoâm Ñeá-thích nghó: “Theå nöõ trong cung ta phaàn nhieàu laø xinh ñeïp, nhöng khoâng ai saùnh baèng con gaùi cuûa A-tu-la. Nay ta seõ daãn binh ñeán ñaùnh vaø baét A-tu-la ñem con gaùi laøm ngöôøi haàu cho ta”. Nghó roài Ñeá-thích lieàn trieäu taäp Chö thieân ñeán noùi roõ döï cuûa mình.

Chö thieân thöa:

* Neáu tieán haønh thì neân sai caùc vò thaàn chuyeân veà nhaïc cuï, tay caàm caây ñaøn coù chín möôi moát sôïi daây baèng löu li (Thai kinh ghi chín möôi chín sôïi) troãi leân nhöõng baøi ca thoï phöôùc an vui cuûa thieân nhôn chuùng ta.

Ñeá thích lieàn ra leänh cho caùc thieân töû chuyeân veà nhaïc khí nhö Baøn-giaø-döïc v.v… chuaån bò nhaïc khí ñeán tröôùc Baø-tö-ha troãi nhaïc.

Hieän YÙ baûo:

* Ta muoán Baø-tö-ha laøm ngöôøi haàu haï cho ta, neáu khoâng giao ngöôøi ta seõ khôûi binh ñaùnh chieán.

A-tu-la noåi giaän quaùt:

* Ta cuõng coù ñuû söùc ñeå choáng laïi caùc ngöôi.

Baøn-giaø-döïc v.v… lieàn baùo laïi vôùi Ñeá thích. Khi aáy, A-tu-la taäp hôïp binh bính keùo ñeán beân caïnh nuùi Tu-di phaù cung chaân Trôøi, cung gioù, cung ngöïa vaø caùc cung ñeïp cho ñeán boán cöûa.

Trong tình theá aáy, Ñeá thích chôït nhôù vaø tuïng laïi baøi keä ñaõ tuïng tröôùc ñaây. Nhôø vaäy binh lính cuûa A-tu-la töø töø ruùt lui. A-tu-la daãn boán binh xuoáng ao Caâu-hy-la, chui vaøo moät loã hoång cuûa ngoù sen.

Coù moät vò só phu troâng thaáy töï nghó: “Chaéc ta ñaõ ñieân cuoàng maát trí neân môùi troâng nhaàm söï vieäc kì laï naøy”

Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

* Ñoù laø söï thaät.

Luùc aáy, Thích ñeà hoaøn nhaân taäp hôïp Chö thieân töø boán cöûa thaønh ñi ra chæ thaáy dao, aùo giaùp, cung teân treân maët ñaát, khoâng thaáy A-tu-la vaø binh lính ñaâu caû. Ñeá thích lieàn tieán leân tröôùc ñi thaúng vaøo cung cuûa A-tu-la, gaëp Baø-tö-ha vaø haøng ngaøn vaïn A-tu-la nöõ, khoâng thaáy A-tu-la ñaâu caû, Ñeá thích lieàn daãn heát A-tu-la nöõ veà cung Ñao-lôïi.

Khi aáy A-tu-la v.v… caàu xin Ñeá thích thöông xoùt vaø xin ñöôïc quy

phuïc:

* Chuùng toâi ngu muoäi khoâng bieát ñeä töû Phaät coù thaàn löïc cao xa nhö

vaäy. Toå tieân chuùng toâi tin thôø ñöùc Nhö lai. Chuùng toâi nghe noùi Phaät coù raên caám khoâng ñöôïc laáy vaät cuûa ngöôøi khaùc. Hoâm nay Ñeá thích ñem heát thaân quyeán cuûa chuùng toâi veà thieân cung, ñoù chaúng phaûi laø vieäc ñaùng laøm cuûa ngöôøi ñeä töû Phaät.

Ñeá thích nghe xong buoàn hiu:

* Ta thaø giöõ gìn troïn veïn giôùi caám cuûa Phaät chôù khoâng phaïm giôùi troäm caép.

Theá roài, Ñeá thích traû heát quyeán thuoäc cho A-tu-la. Vua A-tu-la choïn moät A-tu-la nöõ xinh ñeïp nhaát daâng cho Ñeá thích. Ñeá thích ñem cam loà ñaùp laïi. Töø ñoù A-tu-la luoân ñoái xöû toát vôùi Ñeá thích vaø cuøng giöõ gìn Tam quy Nguõ giôùi.

(Trích Thai kinh vaø kinh Thí Duï quyeån haï)

## *NHAÂN DUYEÂN A-TU-LA COÙ THAÂN CAO LÔÙN:*

Ñôøi tröôùc A-tu-la töøng laø moät ngöôøi ngheøo soáng caïnh moät bôø soâng, thöôøng qua beân soâng gaùnh cuûi. Nöôùc soâng ôû ñaây raát saâu laïi chaûy xieát neân moãi laàn qua soâng ngöôøi naøy thöôøng bò nöôùc cuoán, ñoà ñaïc mang theo troâi heát, baûn thaân troài leân huïp xuoáng theo doøng nöôùc cho ñeán khi gaàn cheát chìm môùi ñöôïc thoaùt.

Moät hoâm, coù moät vò Bích chi Phaät hoaù laøm moät vò Sa-moân ñeán nhaø ngöôøi ngheøo kia khaát thöïc. Ngöôøi kia vui möøng ñem côm cuùng döôøng. Duøng côm xong, vò Sa-moân neùm chieác baùt leân Hö khoâng, chieác baùt bieán thaønh chieác xe, Ngaøi böôùc leân ñoù bay ñi. Ngöôøi ngheøo kia thaáy vaäy lieàn phaùt nguyeän ñôøi sau ñöôïc thaân hình cao lôùn, taát caû soâng saâu ñeàu khoâng ngaäp qua khoûi ñaàu goái.

Do nhaân duyeân naøy maø A-tu-la coù thaân hình cao lôùn, nöôùc trong boán bieån lôùn khoâng theå ngaäp qua khoûi ñaàu goái. A-tu-la ñöùng trong bieån, thaân cao hôn nuùi Tu di, tay choáng vaøo ñænh nuùi nhìn xuoáng cung Trôøi Ñao lôïi.

(Trích kinh Taïp Thí Duï quyeån 4)

# CAØN THAÙT BAØ:

Vua Caøn-thaùt-baø ôû thaønh Tyø-xaù-li beân phaûi nuùi Tuyeát. Luùc theá giôùi môùi thaønh laäp coù phong luaân noåi leân. Khi aáy coù moät ngöôøi teân Trang Nghieâm xaây döïng neân thaønh quaùch cung ñieän naøy. Phía baéc cuûa thaønh coù baûy ngoïn haéc sôn, phía baéc cuûa nuùi coù ngoïn Höông Sôn. Trong

khoaûng möôøi ngoïn nuùi baùu thöôøng coù tieáng nhaïc vang leân (Luaän Ñaïi Trí Ñoä goïi laø Thieân nhaïc thaàn). Trong nuùi coù hai hang ñoäng teân Truù vaø Thieän Truù, do baûy baùu taïo thaønh, meàm maïi, thôm tho, tinh saïch nhö thieân y. Vua Caøn-thaùt-baø thoáng laõnh naêm traêm quyeán thuoäc.

Moät hoâm Phaät ôû nuùi Tyø-ñaø (naèm phía baéc nuùi Ma-kieät-ñaø). Ñeá thích baûo thaàn nhaïc khí teân Baø-giaø-döïc caàm ñaøn löu li ñeán tröôùc Phaät daïo ñaøn ca haùt. Phaät baûo:

* OÂng coù khaû naêng duøng ñaøn troãi nhaïc taùn thaùn ñöùc Nhö Lai, tieáng ñaøn thaät buoàn baõ ai oaùn caûm ñoäng loøng ngöôøi. Trong tieáng ñaøn aáy theå hieän ñaày ñuû caùc nghóa Nieát-baøn, nghóa Sa-moân muoán tu haønh thanh tònh.

Ñeá thích quay sang baûo Caøn-thaùt-baø:

* Ta seõ cho ngöôi keá tieáp ñòa vò cuûa cha ngöôi, ñoù laø ñòa vò cao nhaát trong muoân loaøi vaø seõ ñem con gaùi gaû cho ngöôi.

(Trích kinh Tröôøng A-haøm vaø luaän Ñaïi Trí Ñoä)

# KHAÅN NA LA:

Khaån-na-la coøn goïi laø Chaân-na-la, ôû phía baéc nuùi Tu di. Qua voøng raøo saét nhoû coù ngoïn Ñaïi Haéc Sôn. Trong khoaûng möôøi ngoïn nuùi baùu khoâng coù Phaät phaùp, khoâng maët Trôøi, maët traêng, vaø caùc vì sao.

Nhôø söùc boá thí ôû ñôøi tröôùc, nay Khaån-na-la ñöôïc ôû trong cung ñieän baûy baùu, soáng laâu voâ cuøng. Vua Khaån-na-la voán xuaát thaân trong loaøi ngöôøi.

Thuôû noï ôû nhaân gian coù moät vò ñaïi tröôûng giaû xaây döïng thaùp Phaät. Vò Khaån-na-la naøy boá thí moät caây coät döïng chuøa vaø ñem côm thôm ngon tinh saïch ñeán cho thôï aên. Sau khi maïng chung vò naøy hoaù laøm thaàn Hung ÖÙc ôû giöõa hai ngoïn nuùi.

Laïi trong moät kieáp laøm moät vò ñaïi tröôûng giaû, tích chöùa raát nhieàu cuûa caûi. Moät hoâm coù vò Sa-moân ñeán khaát thöïc, ngöôøi vôï daâng côm cuùng döôøng. Tröôûng giaû giaän döõ maéng:

* Keû aên xin naøy taïi sao daùm nhìn vôï ta.

Roài oâng ta ra leänh chaët tay chaân vò Sa-moân. Do nhaân duyeân naøy, sau khi maïng chung, tröôûng giaû thoï hình daùng xaáu xí, suoát taùm möôi boán kieáp khoâng coù tay chaân. Moãi laàn Chö thieân môû yeán tieäc ñeàu phaân chia ranh giôùi treân döôùi vôùi Caøn-thaùt-baø. Moãi khi Trôøi saép troãi nhaïc thì moà hoâi döôùi mình Caøn-thaùt-baø chaûy ra, hôi hoâi bay leân coõi Trôøi.

Moät hoâm, vò Khaån-na-la teân Ñaàu-luõ-ma-caàm daïo ñaøn ca nhöõng baøi noùi veà thaät töôùng cuûa caùc phaùp ñeå taùn thaùn ñöùc Theá toân. Khi aáy nuùi

Tu di cuøng caây trong röøng ñeàu lay ñoäng. Ngaøi Ca-dieáp khoâng theå ngoài yeân treân toaø, naêm traêm tieân nhaân say meâ maát heát thaàn thoâng, ñeàu bò rôi xuoáng ñaát.

(Trích Boà Taùt Thai Kinh vaø luaän Ñaïi Trí Ñoä)

# CAÙC LOAØI QUYÛ THAÀN

## *NGUOÀN GOÁC TEÂN CUÛA CAÙC VÒ THAÀN:*

Coù boán vò ñaïi Thieân thaàn laø Ñaát, Nöôùc, Gio,ù Löûa. Moät hoâm thaàn Ñaát töï nghó: “Trong ñaát khoâng coù nöôùc, löûa, gioù”.

Phaät baûo:

* Trong ñaát coù nöôùc, löûa, gioù nhöng vì ñaát chieám phaàn nhieàu neân ñöôïc goïi laø ñaát. Caùc thaàn nöôùc, löûa, gioù cuõng ñeàu nghó nhö vaäy.

Phaät thuyeát phaùp cho hoï nghe, caû boán vò thaàn ñeàu thoï naêm giôùi laøm Öu-baø-di. Taát caû nhaø cöûa cuûa nhaân daân ñeàu coù quyû thaàn cö nguï. Taát caû phoá xaù, ngoõ heûm, ñöôøng xaù, bôø ñeâ, loø moå, hoäi heø, chôï buùa quaùn xaù cho ñeán nuùi non goø maû khoâng nôi naøo khoâng coù quyû thaàn. Taát caû quyû thaàn ñeàu tuyø theo nôi mình nöông ôû maø coù teân goïi (Kinh Laâu Thaùn ghi: Caây cao baûy thöôùc, ñöôøng kính moät thöôùc coù quyû thaàn ôû). Moät ngöôøi môùi sanh ra ñeàu coù quyû thaàn theo uûng hoä, khi ngöôøi aáy saép cheát, quyû thaàn thaâu laáy tinh khí cuûa ngöôøi aáy. Ngöôøi laøm möôøi ñieàu aùc duø haøng traêm haøng ngaøn cuõng chæ coù moät vò thaàn uûng hoä. Gioáng nhö quoác vöông saép xeáp moät vò quaàn thaàn coi ngoù traêm ngaøn ngöôøi.

(Trích kinh Tröôøng A-haøm quyeån 20)

## *GOÏI TEÂN THEO QUAÛ BAÙO NGAÏ QUYÛ:*

Chuùng sanh naøo bò sanh vaøo trong loaøi ngaï quyû seõ thöôøng bò ñoùi khaùt, maét loõm, toùc daøi, chaïy khaép ñoâng taây, chuyeân aên nhöõng thöù oùi möûa, môõ thòt, maùu muû, phaån tieåu, ñôøm daõi, nhöõng chaát do taém röûa chaûy ra. Soáng laâu ñeán ngaøn vaïn tuoåi. Töø tröôùc ñeán nay chöa heà nghe ñeán teân chaát nöôùc uoáng. Giaû söû nhö ñöôïc nhìn thaáy, voäi vaõ chaïy ñeán thì chaát nöôùc aáy lieàn bieán thaønh löûa döõ, maùu muû. Coù khi chaát nöôùc aáy khoâng thay ñoåi thì coù nhieàu ngöôøi caàm tröôïng chaën laïi khoâng cho laïi gaàn.Ñeán muøa haï nöôùc möa rôi xuoáng chaïm vaøo thaân lieàn bieán thaønh löûa. Ñaây goïi laø quaû baùu aùc.

Beân soâng Haèng haø coù naêm traêm ngaï quyû, trong vo löôïng naêm khoâng heà nhìn thaáy nöôùc soâng. Cho neân tuy ñeán beân caïnh soâng maø chæ thaáy doøng löûa ñang chaûy neân bò ñoùi khaùt haønh haï, keâu khoùc vang Trôøi.

Moät hoâm, ngaï quyû ñeán baïch Phaät:

nöôùc.

* Baïch Phaät, chuùng toâi thöôøng bò ñoùi khaùt, saép cheát ñeán nôi roài. Phaät baûo:
* Soâng Haèng haø nöôùc vaãn chaûy sao khoâng uoáng?
* Nhö Lai thaáy nöôùc coøn chuùng toâi chæ thaáy laø löûa.
* Caùc oâng haõy deïp boû nhöõng ñieân ñaõo cuûa mình ñi thì seõ thaáy ñöôïc

Phaät laïi chæ roõ toïâi xan tham cho quyû nghe. Quyû thöa:

* Toâi khaùt ñaõ laâu roài cho neân nay duø nghe Phaät daïy cuõng khoâng

sao hieåu ñöôïc. Tröôùc tieân Phaät haõy cho toâi vaøo bieån uoáng nöôùc thoaû thích ñaõ.

Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, ngaï quyû ñöôïc maëc söùc uoáng nöôùc. Sau ñoù Phaät thuyeát phaùp, taát caû ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà, thoaùt thaân ngaï quyû. Hoaëc coù ngaï quyû thöôøng bò löûa ñoát nhö gaëp luùc kieáp taän caùc ngoïn nuùi ñeàu phun ra löûa. Hoaëc coù loaøi quyû oám yeáu tieàu tuî, chaïy khaép ñoù ñaây, loâng toùc buø xuø che phuû thaân theå. Hoaëc coù loaøi chuyeân ñöùng beân chuoàng xí ñôïi ñoà baát tònh. Hoaëc coù loaøi thöôøng chôø maùu huyeát dô cuûa saûn phuï ñeå uoáng, thaân nhö caây chaùy, coå nhoû nhö kim, neáu coù nöôùc uoáng thì ngaøn naêm cuõng khoâng no. Hoaëc coù loaøi quyû töï ñaäp vôõ ñaàu mình, laáy naõo ra lieám. Hoaëc coù loaøi quyû thaân hình nhö ngoïn nuùi ñen, bò khoaù saét khoaù aøo coå, daäp ñaàu caàu xin, laïy luïc nguïc toát. Hoaëc coù loaøi quyû ñôøi tröôùc taïo nghieäp aùc khaåu, thích duøng lôøi ñoäc aùc maéng chöûi ngöôøi khaùc, khieán moïi ngöôøi ñeàu chaùn gheùt, nhìn chuùng nhö keû thuø. Do nhöõng toäi naøy cho neân ñoaï vaøo loaøi ngaï quyû, chòu voâ löôïng khoå.

(Trích kinh Nieát-baøn, luaän Ñaïi Trí)

## *CHUYEÄN NGÖÔØI BAÙN RÖÔÏU VAØ QUYÛ:*

Coù moät ngöôøi soáng baèng ngheà baùn röôïu. Moät hoâm coù moät con quyû hieän ñeán quaùn oâng ta uoáng röôïu, uoáng xong khoâng traû tieàn maø baûo vôùi chuû quaùn:

* + Saùng mai seõ coù moät ngöôøi tay caàm hoa, maëc aùo traéng, quaán xaø caïp maøu xanh, trong xaø caïp coù moät ngaøn caân kim ngaân. Ngöôøi aáy seõ xuoáng hoà taém vaø cheát trong hoà. OÂng haõy ñeán laáy soá tieàn aáy giöõ xaøi ñeå sau naøy khoâng coøn lo laéng.

Saùng hoâm sau, khi chuû quaùn ñang chôø ñôïi thì thaáy coù moät ngöôøi ñi ñeán, loäi xuoáng ao taém röûa roài leân bôø maëc quaàn aùo, röûa chaân nhöng bò tröôït chaân teù cheát. Chuû quaùn ñeán laáy ñuû soá tieàn nhö quyû ñaõ noùi. Ngaøy hoâm sau quyû laïi ñeán, chuû quaùn doïn côm röôïu ra vaø thöa:

* + Toâi thaáy ngöôøi aáy sau khi maëc quaàn aùo muoán ñi thì teù cheát. Sao khoâng gieát ngöôøi ñoù trong nöôùc maø gieát treân bôø?
	+ Toâi ñaâu theå gieát ngöôøi hay laøm cho ngöôøi bònh, toâi chæ bieát ñöôïc thôøi gian tuoåi thoï con ngöôøi soáng tôùi ñaâu maø thoâi.

Cho neân noùi quyû thaàn trong Trôøi ñaát bieát ñöôïc giôø soáng cheát, toäi phöôùc cuûa ngöôøi seõ ñeán, chöa ñeán chöù khoâng theå gieát ngöôøi ta hay khieán cho ngöôøi cheát soáng laïi, khoâng theå khieán cho ngöôøi ta giaøu sang leân hay trôû neân ngheøo cuøng. Nhöng laïi muoán khieán cho ngöôøi ta laøm aùc, gieát haïi nhau vaø lôïi duïng söï suy hao cuûa con ngöôøi maø ñeán quaáy phaù hoï, hoaëc noùi veà phöôùc hoaï ñeå khieán hoï cuùng teá cho mình maø thoâi.

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån saùu)

## *QUAÛ BAÙO CUÛA QUYÛ THAÀN KIM SAØNG:*

Moät hoâm, vua Phaïm-ma-ñaït nöôùc Ca-di ñi saên ôû moät caùnh ñoàng hoang, thaáy moät ngoâi nhaø lieàn ñi ñeán (Kinh Phöôùc baùu ghi, ôû döôùi moät goác caây beân söôøn nuùi). Trong nhaø coù moät coâ gaùi, vua xin thöùc aên uoáng, coâ gaùi luïc heát trong nhaø maø khoâng coøn gì caû. Vua xin ñöôïc gaëp maët, coâ gaùi böôùc ra, mình khoâng moät maûnh vaûi che thaân, vua lieàn côûi aùo ñang maëc treân mình trao cho coâ. Nhöng caû ba laàn coâ maëc vaøo, aùo ñeàu boác chaùy. Vua hoûi lí do, coâ gaùi ñaùp:

* + Ngaøy xöa toâi voán laø thieáp cuûa vua. Khi vua ñem thöùc aên vaø y phuïc cuùng döôøng Sa-moân, toâi lieàn khuyeân chæ neân cuùng côm laø ñuû roài, khoâng caàn phaûi cuùng y phuïc (Kinh Phöôùc Baùu ghi ngaên cuùng döôøng y phuïc cho Sa-moân) cho neân chòu toäi naøy. Neáu vua muoán cho toâi maëc ñöôïc y phuïc thì tröôùc heát xin vua haõy thay toâi ñem y phuïc cuùng döôøng Sa-moân vaø caùc baäc thoâng tueä, caùc baäc hieàn giaû.

Vua trôû veà thænh caàu Sa-moân cuùng döôøng nhöng coâ gaùi vaãn chöa maëc y phuïc ñöôïc. Vua laïi cuùng döôøng cho moät vò hieàn giaû thoï trì naêm giôùi. Hieàn giaû chuù nguyeän: “Nguyeän cho coâ Kim Saøng nhôø phöôùc cuùng döôøng naøy seõ ñöôïc voâ löôïng phöôùc”. Nhôø ñoù coâ gaùi ñaõ maëc ñöôïc aùo vua ban. Vua hoûi coâ gaùi:

* + Coâ thuoäc haïng thaàn gì?
	+ Toâi coù phöôùc baùu cao hôn ngöôøi, nhöng thaáp hôn Trôøi cho neân sanh vaøo trong loaøi quyû thaàn. Sau khi boû thaân maïng ngaøy seõ ñöôïc sanh leân taàng Trôøi thöù nhaát.

(Trích kinh Thí Duï, kinh Phöôùc Baùu)

## *THAÂN NAØO LAØ CUÛA TA:*

Ngaøy xöa, coù moät ngöôøi boä haønh ñi xa, nghæ ñeâm trong moät ngoâi nhaø troáng. Nöõa ñeâm coù con quyû vaùc moät xaùc ngöôøi ñeán ñeå tröôùc maët anh ta. Laùt sau coù moät con quyû khaùc tìm ñeán giaän döõ chöûi maéng con quyû kia:

* + Xaùc cheát naøy laø cuûa tao taïi sao boãng nhieân maøy vaùc ñeán ñaây.

Con quyû kia baûo:

* + Ñaây laø vaät cuûa tao thì tao töï ñem ñeán.
	+ Xaùc ngöôøi naøy thaät söï laø do tao ñem ñeán, con quyû ñeán sau gaèn gioïng caõi böôùng.

Hai con quyû khoâng ai nhöôøng ai, moãi beân naém moät tay, moät chaân ngöôøi cheát loâi qua keùo laïi.

Con quyû ñeán tröôùc baûo:

* + ÔÛ ñaây coù ngöôøi, maøy coù theå hoûi söï thaät. Con quyû ñeán sau lieàn hoûi ngöôøi boä haønh:
	+ Xaùc ngöôøi naøy do ai vaùc ñeán?

Anh kia suy nghó: “Hai con quyû naøy ñeàu coù söùc maïnh, mình noùi thaät hay noùi doái cuõng ñeàu khoâng khoûi cheát”. Nghó xong, anh ta lieàn noùi:

* + Do quyû tröôùc vaùc ñeán.

Quyû ñeán sau ñuøng ñuøng noåi giaän, naém caùnh tay anh ta giöït phaêng ra, quaúng xuoáng ñaát. Thaáy vaäy, con quyû ñeán tröôùc lieàn laáy moät caùnh tay ngöôøi cheát raùp vaøo cho anh ta. Cöù theá hai tay, hai chaân, söôøn, toaøn thaân anh ta ñeàu ñöôïc thay baèng xaùc ngöôøi cheát. Hai con quyû cuøng nhau aên xaùc ngöôøi ñöôïc thay kia, roài queït moû boû ñi.

Ngöôøi kia suy nghó: “Caùi thaân do cha meï sanh ra, nay chính maét mình thaáy hai con quyû kia ñaõ aên heát. Nay thaân cuûa mình hoaøn toaøn laø maùu thòt cuûa ngöôøi khaùc. Vaäy thaät söï thaân naøy laø cuûa ta hay khoâng phaûi cuûa ta”. Theá roài anh ta ñeán thaùp Phaät, keå laïi heát söï vieäc vaø hoûi caùc vò Tyø-kheo. Caùc vò Tyø-kheo baûo:

* + Thaân theå cuûa chuùng ta xöa nay voán laø voâ ngaõ, nhöng do boán ñaïi hoaø hôïp neân taïm goïi laø thaân. Theá neân thaân cuõ vaø thaân naøy cuûa anh khoâng coù gì khaùc nhau caû.

Caùc vò Tyø-kheo lieàn ñoä cho anh ta tu taäp, khoâng bao laâu anh ta ñaéc quaû A-la-haùn.

( Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 12)

## *PHÖÔÙC BAÙU CHÆ NHAØ CUÙNG DÖÔØNG:*

Coù moät quyû thaàn thaân theå raát lôùn, coù caùnh tay maøu saéc vaøng, naêm ngoùn tay thöôøng coù nöôùc cam loà chaûy ra. Neáu coù ngöôøi ñi ñöôøng caàn thöùc aên uoáng hoaëc caùc cuûa caûi khaùc thì taát caû ñeàu töø naêm ngoùn tay cuûa thaàn chaûy ra nhö yù muoán cuûa hoï.

Moät hoâm Ngaøi Muïc-lieân hoûi quyû:

* + OÂng laø Trôøi gì maø coù phöôùc baùu kyø laï nhö vaäy? Quyû ñaùp:
	+ Toâi chaúng phaûi laø Thieân vöông, chaúng phaûi laø Phaïm Thieân vöông, toâi laø quyû thaàn ôû trong moät thaønh lôùn cuûa nöôùc kia. Toâi ñang treân ñöôøng ñi daïo neân ñeán ñaây.
	+ OÂng laøm vieäc laønh gì maø ñöôïc phöôùc baùu nhö theá?
	+ Thaønh lôùn cuûa nöôùc kia teân La Laàu, thuôû xöa toâi laø moät coâ gaùi ngheøo soáng trong thaønh ñoù. Haèng ngaøy toâi deät loâng, deät tô thaønh tuùi baùn ñeå töï soáng, nhöng ngaøy caøng ngheøo khoå, nhaø cöûa hö muïc. Theá laø toâi ñeán ñaàu bôø ñeâ gaàn nhaø moät vò tröôûng giaû giaøu coù hay boá thí cuõng soáng baèng ngheà deät tuùi xaùch, saép ñeán giôø ngoï neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân oâm baùt ñi khaát thöïc hoûi toâi nhaø vò tröôûng giaû noï ôû ñaâu. Khi aáy loøng toâi thaønh thaät, vui möøng ñöa tay chæ veà nhaø tröôûng giaû vaø noùi haõy ñi ñeán ñoù, neáu ñeå qua giôø ngoï thì seõ khoâng xin ñöôïc gì caû.

(Trích kinh Taïp Taïng)

## *PHAÄT ÑOÄ QUYÛ AÙC TYØ SA:*

ÔÛ bieân giôùi nöôùc Baït Kyø coù moät con quyû teân Tyø Sa raát laø hung döõ, gieát daân chuùng voâ soá, moät ngaøy ñeán vaøi chuïc ngöôøi. Moät hoâm moïi ngöôøi taäp hoïp baøn baïc neân troán khoûi nöôùc naøy ñeán moät nöôùc khaùc thaät xa. Quyû bieát ñöôïc yù ñònh cuûa moïi ngöôøi lieàn noùi vôùi hoï: “Caùc ngöôi chôù phí coâng boû nöôùc naøy ñeán nöôùc khaùc, vì duø coù ñi ñaâu cuõng khoâng thoaùt khoûi tay ta. Chæ caàn moät ngaøy ngöôi ñem moät ngöôøi ñeán cuùng cho ta thì ta seõ khoâng laøm haïi ngöôi”. Töø ñoù moãi ngaøy ngöôøi kia baét moät ngöôøi ñeán cuùng cho quyû. Xöông cuûa nhöõng ngöôøi bò noù aên chaát ñaày hang ñaày suoái.

Trong nöôùc coù vò tröôûng giaû teân Thieän Giaùc, gia ñình giaøu coù. Hai vôï choàng chæ coù duy nhaát moät caäu con trai teân Na-öu-la. Hoâm nay theo quy ñònh, caäu beù Na-öu-la bò daãn ñeán cuùng cho quyû. Hai vôï choàng tröôûng giaû taém röûa cho con, maëc aùo môùi roài daãn ñeán choã quyû. Hai ngöôøi ñau khoå than khoùc khoâng theå keå xieát vaø chí thaønh caàu nguyeän:

* + Caàu xin caùc vò quyû thaàn chöùng minh, con chæ coù moät ñöùa con naøy,

xin quyù Ngaøi uûng hoä cho noù khoûi bò quyû aên thòt. Caùc vò Thích ñeà hoaøn nhaân, Phaïm Thieân vöông, caùc vò laäu taän A-la-haùn ñeä töû ñöùc Nhö Lai, cuøng caùc vò Bích chi Phaät, cho ñeán ñöùc Nhö Lai, baäc toái toân toái thöôïng, laø ruoäng phöôùc toát, khoâng coù ai saùnh baèng ñöùc Nhö Lai. Xin haõy theo doõi baûo veä con cuûa con. Xin ñöùc Nhö Lai thöông xoùt cho loøng thaønh cuûa chuùng con.

Caàu nguyeän xong, hai vôï choàng tröôûng giaû ñeå ñöùa con laïi cho quyû roài ra veà.

Khi aáy, Ñöùc Theá toân duøng thieân nhaõn, thieân nhó nghe thaáy heát nhöõng vieäc ñoù, lieàn vaän thaàn tuùc ñeán phía baéc Tuyeát Sôn, vaøo nôi quyû ôû ngoài kieát giaø. Ñöùa beù nhìn thaáy haøo quang röïc rôõ, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp cuûa ñöùc Nhö Lai thì sanh loøng vui möøng thöa vôùi Phaät hoâm nay quyû seõ aên thòt caäu.

Ñöùc Phaät baûo:

* + Naøy Na-öu-la, nhö lôøi con noùi, ta laø ñöùc Nhö Lai chí chôn ñaúng Chaùnh giaùc, coá yù ñeán ñaây ñeå cöùu con vaø haøng phuïc quyû aùc kia.

Na-öu-la vui möøng suïp mình laïy chaân Phaät. Phaät thuyeát phaùp vi dieäu caäu nghe xong lieàn xa lìa heát traàn caáu, ñaéc phaùp nhaõn tònh, xin Phaät quy y Tam baûo, thoï naêm giôùi.

Quyû aùc trôû veà, thaáy ñöùc Phaät ngoài trang nghieâm tónh laëng thì noåi giaän laøm cho möa tuoân, saám chôùp, seùt ñaùnh, coù khi laøm cho ñao kieám rôi xuoáng nhö möa. Nhöng khi nhöõng thöù kia chöa kòp rôi xuoáng ñaát thì Phaät ñaõ hoaùa chuùng thanh nhöõng ñoaù hoa sen, nhöõng ñoaù hoaÖu baùt. Quyû laïi cho möa xuoáng nhieàu thöù, Phaät ñeàu duøng thaàn löïc khoáng cheá heát.

Thaáy vaäy, quyû giaän döõ la leân:

* + Sa-moân haõy ngoài yeân, chôù coù ñoäng ñaäy, baây giôø ta seõ hoûi oâng veà nhöõng coát loûi cuûa Phaät phaùp. Neáu khoâng theå traû lôøi ñöôïc ta seõ loâi hai chaân oâng quaúng ra phía nam bieån caû.

Phaät baûo:

* + Cho duø laø ngöôøi hay phi nhôn cuõng khoâng ai coù theå ñem hai chaân cuûa ta quaêng ra bieån ñöôïc, neáu coù muoán hoûi gì thì ñeán hoûi ñi.

Quyû lieàn hoûi:

* + Theá naøo goïi laø nghieäp cuõ, nghieäp môùi vaø nghieäp ñaõ heát? Phaät baûo:
	+ OÂng neân bieát, maét laø nghieäp cuõ, nhöõng nhaân duyeân thoáng khoå tröôùc ñaây trôû thaønh nghieäp, tai, maét, muûi, mieäng, thaân, yù laø nghieäp cuõ. Möôøi nghieäp cuûa thaân khaåu yù gaây ra hoâm nay goïi laø nghieäp môùi. OÂng

neân bieát, khi nghieäp cuõ dieät heát thì khoâng coøn daáy khôûi, khoâng coøn taïo taùc, coù theå cho nghieäp naøy laø hoaøn toaøn khoâng coøn sanh nöõa, hoaøn toaøn khoâng coøn caùc nghieäp khaùc. Ñaây goïi laø nghieäp dieät

Quyû lieàn baûo:

* + Baây giôø toâi ñoùi quaù roài, oâng haõy traû ñöùa beù laïi cho toâi. Phaät baûo:
	+ Luùc ta coøn laøm Boà taùt, coù con chim boà caâu bay ñeán nuùp vaøo ta xin cöùc maïng, ta coøn khoâng tieác thaân mình ñeå cöùu noù, huoáng gì nay ta ñaõ thaønh Nhö Lai maø coù theå giao ñöùa beù naøy cho ngöôi aên thòt sao. Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp ra ñôøi, ngöôi töøng laøm moät vò Sa-moân, tu taäp giöõ giøn phaïm haïnh, nhöng veà sau laïi phaïm giôùi neân sanh laøm quyû aùc naøy.

Khi aáy, quyû aùc nöông oai thaàn cuûa Phaät, nhôù laïi nhöõng vieäc laøm tröôùc ñaây, lieàn ñeán ñeâ ñaàu ñaûnh leã ñöùc Theá toân:

* + Con ngu si khoâng phaân bieät ñöôïc chaân nguïy neân khôûi taâm xaáu naøy. Nay chí thaønh höôùng veà ñöùc Theá toân xin saùm hoái.

Quyû thöa ñeán ba laàn, Phaät môùi baûo:

* + Ta seõ nhaän lôøi saùm hoái cuûa ngöôi.

Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho quyû nghe. Nghe xong quyû daâng maáy ngaøn löôïng vaøng cuùng döôøng Theá toân vaø thöa:

* + Nay con ñem hang nuùi naøy cuùng döôøng cho caùc vò Chieâu ñeà taêng, xin ñöùc Phaät nhaän cho con.

Theá toân nhaän laáy vaø noùi keä:

*Cuùng döôøng quaû maùt meõ Hay baéc caàu qua soâng Laøm nhöõng con ñöôøng lôùn Ñuû thöïc phaån nuoâi thaân*

*Ngaøy ñeâm sieâng cuùng döôøng Ñöôïc phöôùc khoâng theå löôøng Thaøng töïu phaùp, nghóa, giôùi Ñôøi sau sanh coõi Trôøi.*

Quyû laïi xin Phaät chæ daïy theâm. Phaät baûo:

* + OÂng haõy xaû boû thaân quyû cuûa mình, maëc ba phaùp y laøm Sa-moân roài ñeán thaønh Baït Kyø thoâng baùo cho khaép nôi ñeàu bieát, ñöùc Nhö Lai ra ñôøi ñoä nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc ñoä khieán cho ñöôïc giaûi thoaùt, laø baäc toái toân toái thöôïng, laø ruoäng phöôùc toát. Nay Ngaøi ñaõ ñoä cho caäu beù Na-öu-la vaø haøng phuïc quyû aùc Tyø Sa. Moïi ngöôøi coù theå ñeán ñeå ñöôïc Ngaøi giaùo hoaù.

Vaâng lôøi Phaät, quyû Tyø Sa ñeán nöôùc Baït Kyø thoâng baùo nhö lôøi Phaät

daïy. Tröôûng giaû Thieän Giaùc nghe ñöôïc tin naøy vui möøng khoân xieát, daãn taùm vaïn boán ngaøn daân ñeán choã Theá toân.

(Trích Taêng Nhaát A-haøm quyeån taùm)

## *PHAÄT ÑOÄ MEÏ CON QUYÛ:*

Ngaøy xöa, coù moät phuï nöõ coù raát nhieàu con trai, tính tình baø raát aùc ñoäc, thích baét troäm con ngöôøi khaùc gieát aên. Nhöõng nhaø maát con ñeàu khoâng bieát do ai baét, khaép phoá phöôøng thoân xoùm ñeàu nghe tieáng khoùc than cuûa hoï.

Moät hoâm, ñi khaát thöïc, Ngaøi A-nan gaëp nhöõng ngöôøi maát con ñang khoùc lieàn hoûi thaêm vaø bieát ñöôïc söï vieäc. Sau khi trôû veà, Ngaøi cuøng chuùng Taêng baøn luaän veà vieäc nhöõng gia ñình ñau khoå vì maát con. Phaät bieát chuyeän nhöng vaãn coá yù hoûi moïi ngöôøi ñang baøn luaän vieäc gì. Ngaøi A-nan thöa:

* + Hoài naõy treân ñöôøng ñi khaát thöïc, thaáy nhieàu ngöôøi khoùc than, con ñeán hoûi thaêm, moïi ngöôøi ñeàu noùi con cuûa hoï bò maát tích khoâng bieát thi theå ôû ñaâu.

Phaät baûo:

* + Trong nöôùc naøy coù moät ngöôøi chuyeân troäm con nít, ñoù chaúng phaûi laø ngöôøi bình thöôøng maø laø meï con quyû. Nay ñöôïc sanh laøm ngöôøi thích baét con nít. Ngöôøi phuï nöõ aáy coù moät ngaøn ngöôøi con, naêm traêm ñöùa ôû treân Trôøi, naêm traêm ñöùa ôû nhaân gian, taát caû ñeàu laø quæ vöông. Moät quæ vöông caàm ñaàu caû maáy vaïn quæ. Naêm traêm quæ vöông treân Trôøi quaáy nhieãu Chö thieân. Naêm traêm quæ vöông ôû nhaân gian quaáy nhieãu vua chuùa vaø nhaân daân. Naêm traêm quæ vöông treân kia, Trôøi cuõng khoâng bieát laøm sao.
	+ Baïch Theá toân! Chaúng leõ chuùng ta khoâng coù caùch naøo ñeå ngaên baø aáy khoâng baét troäm treû con ö?
	+ Coù chöù!
	+ Ñoù laø caùch gì?
	+ Con haõy ñeán choã baø aáy, rình chôø baø aáy ñi roài, baét heát con baø aáy ñem veà Tinh xaù.

Nghe xong Ngaøi A-nan vaâng lôøi ra ñi vaø baét ñöôïc maáy chuïc ngöôøi con cuûa baø kia ñem veà Tinh xaù.

Ngöôøi meï trôû veà khoâng thaáy con cuûa mình ñaâu, lieàn thaû con ngöôøi khaùc ra khoâng daùm gieát, boân ba ñi tìm con khaép nôi maø vaãn khoâng bieát nôi naøo. Cöù nhö theá suoát möôøi ngaøy baø lang thang khoùc than khaép moïi neûo ñöôøng. Baø töï ñaùnh ñaäp mình, ngöûa maët leân Trôøi gaøo khoùc, khoâng

maøng ñeán chuyeän aên uoáng.

Phaät lieàn cho Sa-moân ñeán hoûi thaêm, baø voäi thöa:

* + Toâi bò maát nhieàu ñöùa con cho neân môùi khoùc nhö theá.
	+ Baø coù muoán gaëp laïi con mình khoâng?
	+ Daï raát muoán.
	+ Baø suy nghó cho kyõ, neáu muoán thì neân ñeán hoûi Phaät ñeå coù theå gaëp laïi con cuûa mình.

Ngöôøi meï nghe xong nheï caû loøng, ñi ngay ñeán choã Phaät, ñaàu thaønh ñaûnh leã. Phaät hoûi:

* + Taïi sao baø khoùc?
	+ Daï, vì maát con cho neân toâi khoùc.
	+ Baø boû con mình ôû nhaø roài ñi ñaâu maø ñeå maát con.

Baø ta im laëng khoâng traû lôøi, duø Phaät hoûi ñeán ba laàn. Baø bieát troäm con ngöôøi khaùc laø vieäc aùc lieàn ñaûnh leã Phaät:

* + Vì con ngu si neân môùi laøm theá.
	+ Baø coù thöông con cuûa mình khoâng?
	+ Suoát ngaøy duø laø nghó ngôi hay laøm vieäc ( naèm, ngoài hay ñi ñöùng) toâi ñeàu muoán chuùng caän keà beân mình.
	+ Baø coù con, bieát yeâu thöông con, taïi sao moãi ngaøy laïi ñi baét troäm con cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi khaùc khi maát con cuõng ñi ngoaøi ñöôøng khoùc than nhö baø. Vaäy maø baø laïi baét troäm con ngöôøi ta gieát aên. Vì vieäc naøy, sau khi cheát baø seõ bò rôi vaøo ñòa nguïc Thaùi Sôn. Baây giôø baø coù muoán gaëp laïi con mình khoâng?

Ngöôøi meï laäp töùc ñeâ ñaàu ñaûnh leã xin Phaät thöông xoùt cho gaëp laïi baày con.

* + Neáu nhö gaëp ñöôïc con roài baø coù theå töï hoái haän chöøa loãi ñöôïc khoâng? Neáu baø coù theå hoái haän chöøa loãi thì seõ traû con laïi cho baø.
	+ Con höùa seõ hoái haän chöøa loãi.
	+ Baø seõ laøm gì ñeå chöùng minh laø mình coù theå töï hoái haän chöøa boû.
	+ Con xin nghe Phaät truyeàn giôùi, vaâng theo nhöõng lôøi Phaät daïy.

Xin Phaät traû con laïi cho con.

* + Nhö lôøi baø noùi, ta seõ trao naêm giôùi cho baø. Baø coù moät ngaøn ñöùa con ñeàu phaûi ñaët teân cho chuùng. Naêm traêm ñöùa ôû coõi Trôøi, naêm traêm ñöùa ôû nhaân gian ñang quaáy nhieãu Trôøi ngöôøi. Con baø laøm quæ vöông, moãi quæ vöông thoáng lónh caû vaøi vaïn quæ neân khoâng theå goïi teân heát ñöôïc. Cho neân hoaëc goïi laø thaàn caây, thaàn ñaát, thaàn nöôùc vaø caùc thaàn thuyeàn, thaàn xe, thaàn nhaø cöûa, thaàn nôi toái taêm, thaàn moäng mi, thaàn khuûng boá, thaàn quaùi dò v v… Taïm goïi nhö theá ñeå moïi ngöôøi thôø cuùng. Coøn vieäc gieát

naáu ñeå coù thöùc aên uoáng thì khoâng theå baûo veä sinh maïng con ngöôøi maø chæ ñeå taêng theâm toäi. Ngöôøi ngu si khoâng bieát ngoài suy tö ñeán söï ngheøo khoå.

Meï cuûa quæ nghe Phaät daïy xong, heát söùc hoái haän lieàn ñaéc quaû Tu- ñaø hoaøn, quì baïch Phaät:

* + Xin Phaät thöông xoùt, con muoán ôû gaàn Tinh xaù Phaät, con muoán goïi moät ngaøn ñöùa con, con muoán khieán cho chuùng gieo duyeân vôùi Phaät, con muoán baùo aân Trôøi ngöôøi.
	+ Hay laém, ñoù laø nhöõng yù nghó raát toát.
	+ Cho con ñeán ôû gaàn Tinh xaù cuûa Phaät, nhöõng ngöôøi khoâng coù con trong nöôùc ñeán xin con, con seõ cho hoï coù con nhö mong öôùc, con seõ sai con cuûa con ñeán baûo veä ngöôøi ñoù, khoâng doái gaït, hay quaáy nhieãu hoï.

Ngöôøi muoán ñeán caàu nguyeän meï cuûa quæ teân laø Phuø-ñaø-ma-ni-baùt, ngöôøi chò teân laø Chích-naëc. Taát caû quæ treân Trôøi vaø nhaân gian ñeàu do Ma- ni-baùt laøm chuû, thuyeàn beø xe coä trong boán bieån, taøi saûn ñeå ñaùp öùng cho söï soáng ñeàu thuoäc Ma-ni-baùt. Ma-ni-baùt keát duyeân, thoï naêm giôùi vôùi Phaät, laøm ngöôøi chuû baûo veä taøi saûn cuûa loaøi ngöôøi. Chích-naëc laøm chuû baûo veä, cöùu giuùp vieäc sinh saûn cuûa loaøi ngöôøi.

(Trích kinh Quæ Töû Maãu)

## *4. 9. QUÆ KHUAÁT MA-DAÏ-XOA CUÙNG DÖÔØNG PHAÄT:*

Moät hoâm, quyû Khuaát-ma-daï-xoa ñeán choã Phaät ñaàu thaønh ñaûnh leã, ñöùng qua moät beân vaø thöa:

* + Baïch Theá toân, hoâm nay con thænh Phaät cuøng ñaïi chuùng nguû ñeâm ôû ñaây.

Ñöùc Theá toân im laëng nhaän lôøi. Quyû lieàn hoaù ra traêm ngaøn vaïn laàu caùc coù ñaày ñuû phoøng oác, ngoaï cuï, gheá ngoài, döôøng naèm. Trong moãi phoøng ñeàu coù ñuû meàn goái, taát caû naêm traêm caùi. Quyû laïi hoaù laøm naêm traêm ngoïn ñeøn saùng khoâng heà coù khoùi.

(Trích Taïp A- Haøm quyeån 49)

## *MA VÖÔNG QUAÁY PHAÙ NGAØI MUÏC-LIEÂN:*

Moät hoâm ñang ñi kinh haønh, Ngaøi Muïc-lieân bò moät con ma aùc hoaù pheùp taøng hình chui vaøo buïng. Ngaøi nhaäp ñònh quan saùt, bieát ñöôïc nguyeân nhaân lieàn noùi vôùi ma:

* + Haõy ra ñi, chôù coù quaáy phaù ñeä töû cuûa Phaät maø chuoác laáy quaû baùu ñau khoå maõi maõi veà sau.

Ma nghó buïng: “Vò Sa-moân naøy khoâng heà thaáy ta, chæ gioûi noùi böøa,

ngay caû thaày cuûa oâng ta coøn khoâng bieát ta nöõa laø”.

Ngaøi Muïc-lieân lieàn baûo vôùi ma:

* + Ta coøn bieát buïng ngöôi ñang nghó gì nöõa ñaáy.

Ma nghe xong sôï haõi: “Cheát, Sa-moân ñaõ bieát ta roài”. Ngay laäp töùc noù taøng hình chui ra ñöùng tröôùc Ngaøi Muïc-lieân. Ngaøi Muïc-lieân baûo:

* + Vaøo thôøi quùa khöù Phaät Caâu Laâu Taàn, ta cuõng laøm ma teân laø Minh Haän. Ta coù moät ngöôøi chò teân Yeåm Haéc, ngöôi laø con cuûa chò ta. Phaät thuôû aáy coù hai ngöôøi ñeä töû teân Hoàng AÂm vaø Tri Töôûng.

Sôû dó goïi teân Hoàng AÂm laø vì khi ôû coõi Trôøi Phaïm thieân,moãi laàn vò aáy ho leân moät tieáng, AÂm thanh vang ñeán ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi. Tri Töôûng laø ngöôøi ñeä töû chuyeân moät mình soáng trong nuùi röøng yeân tónh. Moät hoâm Tri töôûng ngoài thieàn döôùi goác caây trong nuùi, nhaäp thieàn ñònh. Nhöõng ngöôøi chaên traâu deâ cho laø Ngaøi ñaõ cheát neân gom coû, löôïm cuûi ñònh ñeán traø tyø. Nhöng nhôø söùc ñònh, thaân theå Ngaøi khoâng heà haán gì caû, xuaát ñònh, Ngaøi ung dung vaøo thaønh khaát thöïc.

(Trích kinh Teä Ma Thöùc Muïc-lieân vaø kinh Trung A-Haøm quyeån

27)

## *QUAÛ BAÙU OAÙN THUØ KHOÂNG BOÛ:*

Chuyeän keå, coù moät coâ gaùi bò quyû ñoùi baét, coâ lieàn duøng chuù thuaät

hoûi quyû:

* + Taïi sao laøm haïi con gaùi ngöôøi khaùc? Quyû baûo:
	+ Ngöôi laø oan gia cuûa ta, trong naêm traêm ñôøi ngöôi töøng gieát ta, ta cuõng ñaõ naêm traêm ñôøi gieát laïi maïng ngöôi. Neáu ngöôi coù theå boû loøng oaùn thuø xöa thì ta cuõng coù theå xoaù boû.

Coâ gaùi lieàn baûo:

* + Nay toâi ñaõ boû loøng oaùn thuø roài.

Quyû quan saùt thaáy coâ ta tuy mieäng noùi boû maø trong loøng chöa chòu boû neân lieàn gieát coâ ta.

(Trích kinh Sao Tyø Ba Sa quyeån 8)

## *NGAØI VAÊN THUØ ÑOÄ MA BA TUAÀN:*

Moät hoâm ma Ba Tuaàn söûa soaïn moät böõa cuùng döôøng thònh soaïn roài hoaù ra boán möôi ngaøn Tyø-kheo maëc y cuõ raùch, oâm baùt beå, vai ngöïc ñeàu ñeå traàn, maët maøy xaáu xí hung döõ, chaân ñi caø thoït, löng guø, tính tình haáp taáp thoâ thaùo, nhaän ñuû thöù thöùc aên.

Thaáy vaäy, Ngaøi Vaên Thuø duøng thaàn löïc laøm cho thöùc aên trong baùt caùc Tyø-kheo kia traøn ñaày. Nhöõng vaét côm vöøa ñöa tôùi mieäng thì raõ ra,

khoâng vaøo trong mieäng ñöôïc, thaân theå hoï ngoài khoâng yeân vaø töï nhieân teù xuoáng ñaát.

Ngaøi Vaên Thuø hoûi ma:

* + Taïi sao caùc vò Tyø-kheo khoâng aên? Ma ñaùp:
	+ Hoï saép cheát roài. Ngaøi Vaên Thuø laïi hoûi:
	+ Moät ngöôøi khoâng coù taâm ñoäc aùc laïi coù theå laøm vieäc ñoäc aùc ñöôïc

sao?

Ma baûo:

- Ngöôøi coù loøng daâm duïc, noùng giaän, si meâ laø ngöôøi ñoäc aùc, nhôø

nghe thuyeát phaùp maø loøng toâi khoâng coøn xaáu xa ñoäc aùc nöõa.

Naêm traêm Chö thieân ñi theo ma Ba Tuaàn ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà. (Trích kinh Vaên Thuø Hieän Baûo Taïng quyeån haï)

## *NGAÏ QUYÛ HOÛI NGAØI MUÏC-LIEÂN VEÀ* NGUYEÂN NHAÂN CUÛA QUAÛ BAÙU KHOÅ:

Moät hoâm ñeán bôø soâng Haèng, Ngaøi Muïc-lieân thaáy naêm traêm ngaï quyû xuoáng soâng laáy nöôùc, nhöng coù con quyû giöõ soâng caàm gaäy saét röôït ñuoåi khoâng cho ñeán gaàn. Nhìn thaáy Ngaøi Muïc-lieân, caùc ngaï quyû ñeàu ñi thaúng ñeán ñaûnh leã vaø hoûi veà toäi cuûa mình.

Moät con quyû hoûi:

* Töø khi thoï thaân quyû naøy, toâi thöôøng bò caùi khoå khaùt ñeán chaùy coå haønh haï. Nghe noùi nöôùc soâng Haèng vöøa trong vöøa maùt, toâi vui möøng ñeán uoáng. Nhöng khi ñeán gaàn thì thaáy nöôùc soâi suøng suïc noùng ran caû ngöôøi, thöû uoáng vaøo moät mieáng thì nguõ taïng ñeàu chaùy raõ, hoâi khoâng theå chòu noãi. Vì nhaân duyeân gì toâi phaûi chòu quaû baùo naøy?

Ngaøi Muïc-lieân baûo:

* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm moät thaày töôùng xem töôùng toát xaáu cho ngöôøi, nhöng ngöôi toaøn noùi sai söï thaät, coù khi cheâ, coù khi khen, töï cho mình laø ngöôøi nhìn xa thaáy roäng, ñeå laøm ñoäng loøng ngöôøi. Noùi gian noùi doái ñeå caàu taøi lôïi, laøm meâ hoaëc moïi ngöôøi, ñem laïi vieäc khoâng lôi ích cho hoï.

Moät quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng bò choù lôùn coù raêng beùn nhoïn maøu ñoû maøu traéng ñeán aên thòt treân thaân chæ tröøa laïi boä xöông. Moät ngoïn gioù thoåi ñeán thòt loài ra, choù laïi ñeán aên. Vì sao maø toâi phaûi khoå nhö theá?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm chuû moät ngoâi chuøa thôø ngoïc hoaøng, thöôøng

daïy moïi ngöôøi gieát deâ laáy maùu teá Trôøi, coøn thòt ngöôi aên cho neân nay phaûi ñem thòt traû laïi.

Quyû khaùc hoûi:

* Treân thaân toâi thöôøng coù phaån ueá treùt ñaày vaø toâi töï aên nhöõng thöù aáy.Vì sao toâi phaûi chòu toäi nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm moät Baø-la-moân taø kieán hung aùc. Ñaïo nhaân ñeán khaát thöïc, ngöôi laáy baùt ñeå ñaày phaån ueá beân döôùi, laáy côm phuû leân treân roài trao cho ñaïo nhaân. Ñaïo nhaân oâm baùt veà, duøng tay boác côm aên, phaån ueá dô tay. Vì nhaân duyeân aáy cho neân nay ngöôi phaûi chòu khoå nhö theá.

Quyû khaùc hoûi:

* Buïng toâi lôùn nhö caùi lu, yeát haàu, tay chaân laïi nhoû nhö kim, khoâng theå aên uoáng gì ñöôïc. Vì nhaân duyeân gì phaûi chòu khoå naøy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm chuû moät tuï laïc, töï yû mình giaøu coù, uoáng röôïu, ngang ngöôïc quaáy phaù ngöôøi khaùc, chieám ñoaït phaàn aên cuûa ngöôøi khaùc khieán hoï phaûi ñoùi khoå.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng ñeán nhaø xí muoán aên phaån ueá, nhöng coù moät baøy quyû lôùn caàm gaäy xua ñuoåi khoâng cho ñeán gaàn, trong mieäng chaùy raõ hoâi thoái, ñoùi khoå khoâng sao chòu noãi. Vì nhaân gì maø toâi phaûi chòu nhö theá?
* Ñôøi tröôùc ngöôi truï trì moät ngoâi chuøa, coù caùc vò cö só ñeán cuùng döôøng ñaày ñuû thöùc aên cho chuùng Taêng. Ngöôi ñem nhöõng thöùc thoâ dôû cuùng cho khaùch taêng coøn thöùc aên ngon thì ñeå cho mình.

Quyû khaùc hoûi:

* Treân thaân toâi moïc ñaày nhöõng caùi löôõi, coù ngöôøi duøng buùa chaët, chaët heát laïi moïc ra, cöù nhö theá khoâng thoâi. Vì nhaân gì toâi phaûi chòu nhö theá?
* Ñôøi tröôùc ngöôi laøm moät vò ñaïo nhaân chuùng Taêng sai ngöôi ñi laøm nöôùc maät nha, cuïc ñöôøng pheøn lôùn khoù tan, ngöôi laáy buùa ñaäp nhoû ra roài troäm moät mieáng nhoû boû vaøo mieäng. Vì nhaân duyeân ñoù cho neân nay chòu khoå nhö theá.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng bò baûy hoaøn saét noùng chaïy thaúng vaøo buïng laøm cho nguõ taïng chaùy raõ. Baûy hoaøn saét aáy cöù bay ra roài laïi bay vaøo maõi nhö vaäy. Vì nhaân gì maø chòu toäi naøy.

- Vì ñôøi tröôùc laøm sa di, moät hoâm chia traùi caây cho caùc vò toân tuùc, khi ñeán choã thaày ngöôi, vì toân kính thaày neân ngöôi sanh taâm thieân vò chia cho thaày nhieàu hôn baûy traùi.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng bò hai baùnh xe saét noùng laên döôùi naùch, laøm cho thaân theå chaùy tan. Vì nhaân duyeân gì phaûi chòu khoå nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc khi chia baùnh cho chuùng Taêng, oâng sanh taâm tham troäm hai caùi keïp döôùi naùch.

Quyû khaùc hoûi:

* Boä phaän sinh duïc cuûa toâi to lôùn nhö caùi lu, luùc ñi phaûi vaùc leân vai, luùc ñöùng thì ngoài leân treân, ñi ñöùng cöïc khoå voâ cuøng. Vì sao phaûi chòu khoå nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm ngöôøi quaûn lyù chôï, thöôøng duøng caân non ñaáu nhoû caân ngöôøi cho, duøng caân giaø ñaáu lôùn ñong cho mình, luoân muoán mình ñöôïc lôøi nhieàu, chieám laáy caét bôùt phaàn cuûa ngöôøi khaùc.

Quyû khaùc hoûi:

* Treân vai toâi coù hai maét, ngöïc coù mieäng, muõi, khoâng coù ñaàu. Vì sao laïi nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm chuû (haøng thòt) …. khi ñeä töû gieát toäi nhaân, ngöôi thöôøng sanh taâm vui thích, duøng daây coät hoï keùo ñi.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng bò moät caây kim saét noùng bay vaøo bay ra trong thaân ñau khoâng chòu noåi. Vì nhaân duyeân gì phaûi chòu nhö theá?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm ngöôøi ñieàu phuïc ngöïa, voi. Khi ngöïa chöùng leân khoâng nghe lôøi, ngöôi laáy kim chích vaøo chaân noù, hoaëc khi traâu boø khoâng chòu ñi ngöôi cuõng laáy kim chích.

Quyû khaùc hoûi:

* Thaân toâi thöôøng bò löûa thieâu ñoát raát khoå sôû khoù chòu. Vì nhaân gì phaûi chòu nhö theá?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laø phu nhaân cuûa moät quoác vöông. Coù moät phu nhaân khaùc raát ñöôïc vua yeâu thöông, ngöôi sanh loøng ganh gheùt, rình chôø cô hoäi haïi phu nhaân kia. Luùc vua nguû chöa daäy, vò phu nhaân kia cuõng ñang nguû, chöa maëc y phuïc ngoaøi, ngöôi sanh taâm ñoäc aùc. Ñang laøm baùnh, ngöôi laáy daàu meø ñang soâi taït leân buïng phu nhaân, khieán cho bò phoûng naëng vaø cheát.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thöôøng bò gioù thoåi xoaùy quanh thaân khoâng theå ñi laïi töï nhieânñöôïc, loøng luoân buoàn khoå. Vì nhaân gì phaûi chòu nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi laøm thaày boùi, coù luùc noùi ñuùng, coù luùc noùi sai, meâ hoaëc loøng ngöôøi, khieán hoï khoâng ñöôïc nhö yù.

Quyû khaùc hoûi:

* Thaân toâi gioáng nhö moät khoái thòt khoâng coù tay, chaân, maét, tai, muõi v.v... thöôøng bò coân truøng, chim choác ñeán moå aên, ñau ñôùn khoâng chòu noãi. Vì nhaân gì phaûi chòu nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi thöôøng cho ngöôøi khaùc uoáng thuoác phaù thai. Quyû khaùc hoûi:
* Toâi thöôøng bò moät chieác loàng saét noùng truøm laáy thaân khieán cho thaân theå chaùy phoûng raát ñau ñôùn. Vì nhaân gì phaûi chòu nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi thöôøng duøng löôùi vaây baét caù chim. Quyû khaùc hoûi:
* Toâi thöôøng laáy ñoà töï truøm ñaàu mình laïi vaø cuõng hay sôï ngöôøi ñeán gieát, loøng luoân sôï haõi khoâng theå chòu noãi. Vì nhaân gì phaûi chòu nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc ngöôi ngoaïi tình, sôï ngöôøi baét gaëp, hoaëc sôï choàng ngöôøi ta baét troùi ñaùnh gieát, hoaëc sôï pheùp quan phaân thaây ngoaøi chôï cho neân luoân sôï haõi.

Quyû khaùc hoûi:

* Toâi thoï thaân naøy, treân vai thöôøng coù caùi bình ñoàng chöùa ñaày nöôùc ñoàng soâi. Toâi töï tay caàm vaù muùc xoái leân ñaàu, toaøn thaân chaùy boång. Cöù maõi nhö vaäy, ñau ñôùn khoâng theå keå xieát. Vì toäi gì toâi phaûi chòu toäi nhö vaäy?
* Vì ñôøi tröôùc, luùc xuaát gia tu taäp. Ngöôi laøm ngöôøi chia thöùc aên uoáng cho ñaïi chuùng, ngöôi laáy rieâng moät bình söõa giaáu ôû choã khaùc. Coù khaùch taêng ñeán ngöôi khoâng ñem ra chia, ñôïi hoï ñi roài ngöôi môùi ñem ra chia cho caùc vò taêng trong chuøa. Bình söõa ñoù laø vaät cuûa Chieâu ñeà taêng, taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù phaàn. Ngöôi laïi ñem daáu ñi, duø chæ chia khoâng ñeàu, nhöng phaûi chòu toâi nhö vaäy.

(Trích kinh Taïp Taïng)

## *OAI LÖÏC CUÛA ÑEÁ THÍCH:*

Moät hoâm Ñeá thích cuøng ngoïc nöõ vui chôi ôû giaûng ñöôøng Phoå Taâp.

Khi aáy coù vò thieân töû thöa vôùi Ñeá thích:

-Thöa Cuø Döïc, hieän coù moät con quyû xaáu aùc ñang ngoài treân toaø cuûa Ngaøi. Caû coõi Trôøi Ñao Lôïi ñeàu töùc giaän, neân quyû aáy ñaõ bieán ra hình daùng ñeïp hôn caû Ngaøi.

Ñeá thích lieàn nghó: “Quyû naøy chaéc coù thaàn löïc cao saâu”. Nghó xong Ñeá thích trôû veà ñeán tröôùc quyû töï xöng danh taùnh: “Ta laø Ñeá thích chuû Chö thieân”. Nghe vaäy, quyû hieän laïi nguyeân hình, roùn reùn bieán maát.

(Trích Taêng Nhaát A-haøm quyeån 27)

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 10

## *HOÀN VEÀ ÑAÙNH THI THEÅ:*

Xöa, ôû bieân giôùi nöôùc noï coù moät ngöôøi cheát, linh hoàn trôû veà töï ñaùnh vaøo töû thi cuûa mình. Ngöôøi beân caïnh hoûi:

* Ngöôøi naøy ñaõ cheát sao laïi ñaùnh hoï? Ngöôøi kia noùi:
* Ñaây laø thi theå cuûa toâi, vì toâi laøm aùc, thaáy kinh giôùi khoâng theøm ñoïc, roài troäm caép, noùi doái, cöôõng ñoaït phuï nöõ, baát hieáu vôùi cha meï, anh em, keo kieät tieác cuûa khoâng chòu boá thí. Nay cheát bò ñoaï vaøo aùc ñaïo, ñau ñôùn thoáng thieát khoâng sao chòu noãi, cho neân toâi trôû veà ñaùnh mình nhö theá.

(Trích kinh Thí Duï)

■