KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 16**

**Phaåm 4: NGAÏ QUYÛ (Phaàn 1)**

Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, quan saùt khaép bieån khoå trong taát caû ñòa nguïc, ñeàu bò doøng nöôùc aùi duïc cuoán xoaùy nhaän chìm. Trong ñaïi ñòa nguïc, nhöõng ngöôøi bò ñoïa vaøo nhö Phuù-lan-na, Maït-ca-ly Caâu-la-ly, Ñeà-baø-ñaït-ña, nhöõng keû aáy nhö laø loaøi caù bò caù ma-kieät to lôùn, nuoát aên. Töø ñòa nguïc Hoaït cho ñeán ñòa nguïc A-tyø roäng saâu ñen ngoøm cuøng vôùi caùc ñòa nguïc khaùc, ôû trong bieån khoå lôùn coù caù ñeà-di, caù ñeà-di- ngheâ-la, caù na-ca-la, caù cöu-tyø-la, caù thaát-thaâu-ma-la, ruøa, ba ba… bò söùc gioù cuûa tham duïc, saân haän, ngu si ñaùnh baït cuoán troâi laøm cho nöôùc noåi soùng lôùn cuoàn cuoän ñaày nhöõng boït nöôùc, khieán caùc loaøi caù kia chòu nhieàu khoå böùc, nöôùc maét nhö möa, khoùc loùc thaûm khieát, ñau ñôùn keâu gaøo gioáng nhö tieáng soùng lôùn, soùng saàu lo phuû khaép. Söùc maïnh cuûa roàng phun ra möa khoå naõo lôùn ñaày caû ñòa nguïc. Ñòa nguïc A-tyø raát saâu, khoâng coù keû hôû, löûa chaùy döõ doäi, gioáng nhö kieáp hoûa noåi leân ñoát ruïi ñaïi kieáp, chaùy heát nuùi Ca-ba-la *(ñôøi Nguïy dòch laø nuùi Luaân, töùc nuùi Thieát vi)*, laø bieån khoå naõo lôùn trong ñaïi ñòa nguïc. Ai yeáu ñuoái khoâng coù söùc maïnh cuûa ñieàu thieän thì khoâng theå vöôït qua ñöôïc. Tyø-kheo nhö vaäy laø quaùn xeùt veà söï khoå lôùn roài sinh taâm nhaøm chaùn.

Giaø-tha tuïng:

*Chuùng sinh bò ngu si löøa gaït Bò aùi nhieãm luoân troùi laáy thaân*

*Daãn ñeán ñöôøng hieåm naïn theá gian Lo sôï taïi beán aùc laõo töû.*

*Ba xöù thoaùi ñoïa vaøo ñòa nguïc Ra khoûi ñòa nguïc, sinh leân trôøi Ba xöù maïng chung vaøo ngaï quyû Ra khoûi ngaï quyû vaøo suùc sinh. Bò meâ môø taïo nghieäp baát thieän Caùc duïc taùc ñoäng sai chuùng sinh Bò löôùi si buoäc troùi laáy thaân*

*Löu chuyeån troâi trong bieån ba coõi. Voâ thæ laâu xa chòu khoå lôùn*

*Voâ soá chuùng sinh khoå sinh töû Khoâng coù taâm nhaøm chaùn töû sinh Voâ thæ laâu xa taïo nhaân duyeân.*

*Chö Thieân phoùng daät hoaïi taâm mình Coõi ngöôøi tìm caàu chòu caùc khoå*

*Ngaï quyû thöôøng bò ñoùi khaùt thieâu Suùc sinh thì aên nuoát laãn nhau.*

*Trong ñòa nguïc, löûa chaùy höøng höïc Ngaï quyû bò khoå naõo vì si*

*Taát caû chuùng sinh trong sinh töû Khoâng coù moät haøo ly ñöôïc vui. Trong caùc khoå laïi töôûng laø vui Chuùng sinh bò si, hoaëc, aùi gaït Khoâng coù ai chæ daïy chaùnh ñaïo*

*Khoâng thoaùt khoûi nhöõng khoå naõo naøy. Neáu ai xa lìa nôi phaùp thieän*

*Luoân haønh voïng ngöõ khoâng thaønh tín Khoâng chòu tu taäp phaùp thieàn ñònh Luaân hoài sinh töû chòu caùc khoå.*

*Chö Phaät Nhö Lai ñaõ noùi phaùp Neáu ñôøi hieän taïi vaø vò lai*

*Loãi nôi cha meï vaø thaân toäc*

*Thöôøng theo chuùng sinh khoâng lìa boû. Chuùng sinh chaùnh, taø, baát ñònh tuï*

*Ba thöù toäi aùc thöôøng thao tuùng Ñi trong ba coõi khoâng döøng nghæ Laáy ba thoï ñeå laøm baïn löõ.*

*Chuùng sinh meâ laàm do ba nghieäp Ñi trong ba ñöôøng aùc hieåm naïn Luoân luoân öa thích trong ba höõu Bò luaân chuyeån maõi trong ba coõi. Chuùng sinh naøo quy y Tam baûo Tu haønh töï taïi Tam-boà-ñeà*

*Ñoaïn tröø, loaïi boû ba kieán chaáp Ñoù laø ngöôøi boû caùc khoå naõo.*

*Trong ba thôøi thích haønh chaùnh haïnh Quaùn thaáy nhö thaät ba loaïi aáy*

*Trong aên uoáng phaûi neân bieát ñuû Ngöôøi aáy coù theå lìa naõo, öu.*

*Ba khoái loãi lôùn: Tham, saân, si Kheùo xeùt ba nghieäp khoâng taïo aùc Ngöôøi haønh nhö vaäy lìa sinh khoå Vónh vieãn ñoaïn tröø moïi nhieät naõo. Ngöôøi naøo hieåu ñöôïc ñaïo, phi ñaïo Trong coù-khoâng phaûi kheùo tö duy Neân kheùo tu taäp taâm Töø bi*

*Ñoù laø ñaïo toái thaéng baäc nhaát.*

*Neáu coù chuùng sinh khoâng loaïn, ñuïc*

*Taâm thöôøng thanh tònh, khoâng caáu nhieãm Thoaùt, lìa heát caùc phaùp baát thieän*

*Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu coù ngöôøi thöôøng haønh chaùnh ñaïo Chaùnh nieäm ñaïi löïc luoân kieân coá Thöôøng thích xa lìa khoûi caùc höõu*

*Ngöôøi aáy giaûi thoaùt khoâng coøn nghi. Neáu ai ñoaïn tröø heát höõu, aùi*

*Taâm mong muoán khoâng khôûi höõu, aùi Ñoái vôùi caùc khoå sinh, laõo, töû*

*Ngöôøi aáy khoâng vöôùng chuùt vi traàn. Neáu coù ngöôøi ngu taïo nghieäp aùc Taïo roài, coøn laøm taêng tröôûng theâm AÙi duïc nhö ñoäc khoâng neân gaàn Ngöôøi coù trí neân phaûi laùnh xa.*

*Neáu ai xa lìa khoûi aùi duïc*

*Taâm thöôøng vui caàu quaû giaûi thoaùt Ngöôøi aáy dieät saïch caùc baát thieän Nhö aùnh maët trôøi tröø toái taêm.*

*Nhö vaäy, ngöôøi thaân caän phaùp thieän Thöôøng lìa boû moïi neûo baát thieän Neân kheùo tö duy tònh, baát tònh*

*Löôïc noùi sô qua, ngöôi neân bieát.*

Tyø-kheo aáy, nhôø lôïi ích cuûa trí tueä neân nhôù ñöôïc ñôøi naøy, ñôøi khaùc. Taâm nghó nhö vaäy neân duøng trí tueä ñeå taïo lôïi ích cho heát thaûy chuùng sinh trong theá gian. Quan saùt caùc khoå nôi ñòa nguïc, tö duy, nhôù nghó ñeán taát caû chuùng sinh, khôûi taâm thöông xoùt tu taäp Töø bi, ñoái vôùi moïi nôi choán khoå sôû böùc baùch raát ñaùng sôï cuûa ñòa nguïc, ñaõ quan saùt ñaày ñuû roài, vò aáy bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp. Bieát nghieäp baùo roài, vò aáy sinh taâm nhaøm chaùn xa lìa. Vò aáy laïi quaùn nhö vaày: “Caùc chuùng sinh naøy vì sao bò chìm vaøo nhöõng ñöôøng aùc, vôùi nhöõng nôi choán raát ñaùng sôï haõi, ñi trong ñoàng hoang sinh töû?”.

Tyø-kheo aáy tö duy nhö theá, lieàn sinh taâm Töø bi, bieát nghieäp hieåm aùc trong ñöôøng ngaï quyû, do taâm tham lam, ganh gheùt, khinh khi, doái gaït moïi ngöôøi, tham tieác caát giöõ cuûa caûi, muoán ñöôïc giaøu coù, tích chöùa nhieàu vieäc aùc, bò tham aùc che phuû, khoâng thöïc haønh haïnh boá thí, khoâng cuùng döôøng caùc Sa-moân, Baø-la-moân, khoâng boá thí cho nhöõng ngöôøi ñau oám, ñui muø, ngheøo khoå. Coù ai ñeán xin thì keo kieät, nhaát quyeát khoâng cho. Khoâng khôûi coâng ñöùc, khoâng giöõ gìn giôùi caám. Ñôøi naøy vaø ñôøi khaùc khoâng taïo lôïi ích, maø coøn laøm toån haïi vôï con, noâ tyø, tham tieác khoâng cho, boûn seûn, ñoá kî, doái gaït. Do nhaân duyeân aáy neân bò ñoïa vaøo coõi ngaï quyû. Ngöôøi nöõ thöôøng sinh nhieàu trong ñöôøng ngaï quyû. Vì sao? Vì taùnh cuûa ngöôøi nöõ phaàn nhieàu coù taâm ganh tî, ngöôøi choàng chöa thuaän hôïp thì ñaõ khôûi yù ñoá kî. Do nhaân duyeân ñoù neân phaàn nhieàu ngöôøi nöõ bò sinh trong ñöôøng ngaï quyû.

Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp roài laïi quaùn xeùt veà ñöôøng ngaï quyû.

Ngaï quyû ôû nhöõng nôi choán naøo? Vò aáy quaùn xeùt nhö vaäy roài, lieàn duøng vaên tueä quan saùt caùc loaøi ngaï quyû. Löôïc coù hai loaïi:

1. Ngaï quyû trong coõi ngöôøi.
2. Ngaï quyû ôû trong caûnh giôùi ngaï quyû.

Quyû ôû trong coõi ngöôøi: neáu ngöôøi ñi ban ñeâm thì coù khi gaëp noù.

Quyû ôû trong caûnh giôùi ngaï quyû töùc: ÔÛ döôùi coõi Dieâm-phuø-ñeà naêm traêm do-tuaàn, roäng ba vaïn saùu ngaøn do-tuaàn, keå caû quyeán thuoäc cuûa caùc ngaï quyû khaùc trong ñöôøng aùc, aáy laø voâ löôïng vôùi raát nhieàu nghieäp aùc, ôû trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù gaàn, coù xa.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, quan saùt coõi ngaï quyû coù voâ löôïng

loaïi. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn xeùt sô löôïc veà ba möôi saùu loaïi ngaï quyû. Taát caû ngaï quyû ñoù ñeàu do tham lam keo kieät, ganh gheùt maø sinh vaøo choán ñoù, ñem voâ soá taâm khaùc nhau, taïo ra voâ soá caùc loaïi nghieäp khaùc nhau, thöïc hieän voâ soá haønh ñoäng khaùc nhau, ôû nhöõng choã khaùc nhau, vôùi voâ soá söï ñoùi khaùt luoân töï ñoát thaân mình. Löôïc neâu coù ba möôi saùu loaïi nhö sau:

1. Ca-baø-ly: Ngaï quyû coù thaân hình nhö caùi vaïc.
2. Toâ-chi-muïc-khö: Ngaï quyû mieäng nhö loã kim.
3. Baøn-ña-baø-xoa: Ngaï quyû aên caùc thöù oùi möûa.
4. Tyø-sö-tha: Ngaï quyû aên phaân nhô.
5. A-baø-xoa: Ngaï quyû khoâng ñöôïc aên.
6. Kieän-ñaø: Ngaï quyû aên hôi.
7. Ñaït-ma-baø-xoa: Ngaï quyû aên phaùp.
8. Baø-lôïi-lam: Ngaï quyû aên nöôùc.
9. A-xa-ca: Ngaï quyû hy voïng.
10. Xí-traù: Ngaï quyû aên ñôøm.
11. Ma-la-baø-xoa: Ngaï quyû aên voøng hoa.
12. La-ngaät-traù: Ngaï quyû aên maùu.
13. Moâng-sa-baø-xoa: Ngaï quyû aên thòt.
14. Toâ-kieän-ñaø: Ngaï quyû aên höông khoùi.
15. A-tyø-giaø-la: Ngaï quyû ñi nhanh.
16. Sy-ñaø-la: Ngaï quyû tìm loãi.
17. Ba-ña-la: Ngaï quyû ôû döôùi ñaát.
18. Hy-lôïi-ñeà: Ngaï quyû thaàn thoâng.
19. Xaø-baø-leä: Ngaï quyû ñoát chaùy.
20. Xi-ñaø-la: Ngaï quyû rình loãi em beù.
21. Ca-ma: Ngaï quyû öa saéc duïc.
22. Tam-maâu-ñaø-la-ñeà-ba: Ngaï quyû ôû bôø bieån.
23. Dieâm-la Vöông söù: Ngaï quyû caàm gaäy.
24. Baø-la-baø-xoa: Ngaï quyû aên treû con.
25. OÂ-thuø-baø-xoa: Ngaï quyû aên tinh khí cuûa ngöôøi.
26. Baø-la-moân: Ngaï quyû La-saùt.
27. Quaân-traø hoûa lö: Ngaï quyû aên chaát ñaõ thieâu ñoát.
28. A-thaâu-baø-la-tha: Ngaï quyû ôû bôø ruoäng, ngoõ heûm oâ ueá.
29. Baø-di-baø-xoa: Ngaï quyû aên gioù.
30. Öông-giaø-la-baø-xoa: Ngaï quyû aên than löûa.
31. Tyø-sa-baø-xoa: Ngaï quyû aên chaát ñoäc.
32. A-traù-tyø: Ngaï quyû ôû ñoàng hoang.
33. Xa-ma-xaù-la: Ngaï quyû ôû goø maû aên than, ñaát noùng.
34. Tyø-lôïi-sai: Ngaï quyû ôû trong caây.
35. Giaø-ña-ba-tha: Ngaï quyû ôû ngaû tö.
36. Ma-la-ca-da: Ngaï quyû gieát thaân.

Ñoù laø noùi löôïc veà ba möôi saùu loaïi ngaï quyû, neáu noùi roäng ra thì coù voâ löôïng. Coù nhieàu thöù taâm taïo aùc, neân haønh nghieäp ñeàu khaùc, do nhaân duyeân laø taâm keo kieät, tham lam, khoâng thöïc haønh boá thí maø phaûi chòu voâ soá caùc loaïi thaân nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, quan saùt caùc loaïi ngaï quyû chòu

ñoùi khaùt döõ doäi töï ñoát thaân mình. Do ñôøi tröôùc sinh nhieàu ñoá kî, taâm aùc phaù hoaïi, gaây taïo nhieàu ba nghieäp aùc veà thaân, khaåu, yù vôùi möôøi thöù baát thieän neân sinh trong loaøi ngaï quyû. Ngöôøi kia do gaây nhaân laø taïo möôøi thöù nghieäp ñaïo baát thieän maø chòu taát caû khoå. Vì nghieäp aùc neân sinh trong loaøi ngaï quyû. Do nghieäp aùc loâi keùo, do nghieäp laøm goác maø bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc vaø bò troùi buoäc ôû ñaáy. Do nhaân duyeân ñoù maø ngöôøi kia khoâng thoaùt khoûi sinh töû. Taâm khæ vöôïn töø voâ thæ ñeán nay luoân nhaûy nhoùt, quaáy nhieãu, khoâng ñöùng yeân, ñi vaøo nôi hieåm naïn, nhieàu chöôùng ngaïi, leo treøo nôi voâ soá maïng löôùi caønh nhaùnh, qua laïi mau choùng, ôû nôi nuùi sinh töû, nguû trong hang saâu, ñi ñeán ñaâu khoâng heà hay bieát. Quaùn taâm khæ vöôïn maõi laêng xaêng khoâng chòu ñöùng yeân neân laøm nhö vaày: Ban ñaàu phaûi ñieàu phuïc taâm. Neáu taâm khoâng ñöôïc ñieàu phuïc thì noù seõ daãn chuùng sinh ñeán choã raát sôï haõi, chòu khoå naõo lôùn. Taâm giaëc nhö vaäy neân khieán chuùng sinh cöù luaân hoài trong sinh töû. Tö duy veà taâm nhö vaäy, Tyø-kheo lìa boû ñöôïc duïc ueá trong sinh töû, nhaøm chaùn khoå nôi sinh töû.

Laïi tö duy nhö vaày: “Taát caû sinh töû thaûy ñeàu khoå naõo”. Tyø-kheo kia nhö theá laø tö duy phaân bieät: Trong loaøi ngaï quyû coù voâ soá loaïi. Tö duy nhö vaäy roài, vò aáy phaân bieät

töøng loaïi vaø quaùn caùc nghieäp baùo, bieát: ñeàu do nhaân duyeân sinh ra, coù khoå–vui, ñeïp– xaáu, tònh–baát tònh, thieän–aùc, sang–heøn, treân–döôùi, sinh–dieät… Taát caû caùc loaïi aáy khoâng phaûi töï nhieân sinh ra.

Tyø-kheo quan saùt caùc loaøi ngaï quyû nhö vaäy, bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài, duøng vaên tueä quaùn ngaï quyû Ca-baø-ly thaân hình nhö caùi vaïc, neân quaùn xeùt nhö theá naøo?

Quyû aáy thaân daøi, lôùn hôn ngöôøi gaáp hai laàn, khoâng coù maët, maét. Tay, chaân loõm vaøo gioáng nhö chaân caùi vaïc, löûa chaùy ñaày trong ñoù thieâu ñoát thaân hình gioáng nhö thieâu ñoát caây, bò ñoùi khaùt böùc baùch. Khi bò quaû baùo troùi buoäc thì khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc, khoâng coù choã nöông töïa, khoâng coù choã caäy nhôø, luoân öu saàu khoå naõo, khoâng ai cöùu vôùt.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy lieàn duøng vaên tueä, thaáy chuùng sinh kia, vaøo ñôøi tröôùc do tham lam cuûa caûi maø nhaän laøm ngöôøi ñoà teå gieát thueâ cho ngöôøi, caét baêm môõ, thòt, loøng khoâng chuùt thöông xoùt. Ngöôøi kia do taâm tham maø saùt sinh, gieát roài laïi thích thuù, taïo ra nhieàu nghieäp aùc, taâm khoâng heà hoái haän. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi aùc aáy bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc laøm thaân ngaï quyû Ca-baø-ly ôû saâu döôùi ñaát naêm traêm do-tuaàn. Töø ñaây, khi qua ñôøi, lieàn sinh ñeán choã toái taêm raát kinh haõi. Sau khi sinh vaøo ñoù, hai nuùi treân döôùi hôïp laïi cuøng moät luùc ñeø eùp thaân noù, phaûi chòu khoå naõo cuøng cöïc. Thaân noù chuyeån lôùn leân ñaày caû moät do-tuaàn, luoân bò ñoùi khaùt thieâu ñoát thaân. Trong ñöôøng ngaï quyû, noù phaûi traûi qua naêm traêm naêm. Moät ngaøy ñeâm ôû ñaây tính theo ngaøy thaùng naêm nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà laø möôøi naêm. Nhö vaäy, naêm traêm naêm goïi laø moät ñôøi, giaûm bôùt ít nhieàu maïng soáng cuõng khoâng nhaát ñònh.

Nghieäp thöù hai bò ñoïa trong coõi ngaï quyû: Coù chuùng sinh naøo nhaän giöõ vaät cuûa ngöôøi khaùc maø tìm caùch khöôùc töø, khoâng chòu traû laïi thì sinh vaøo loaøi ngaï quyû aáy. Hoaëc ngöôøi nam hay nöõ khoâng thöïc haønh ba loaïi boá thí: Boá thí cuûa caûi, boá thí phaùp, boá thí voâ uùy, laïi thöôøng oâm loøng tham lam, boûn seûn thì sinh trong loaøi ngaï quyû aáy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp roài laïi quan saùt veà ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn xeùt caùc ngaï quyû Chaâm khaåu *(mieäng nhö loã kim)*.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn loaøi ngaï quyû Toâ-chi-muïc-khö *(Toâ-chi-muïc-khö: Ñôøi Nguïy dòch laø mieäng nhö loã kim)*, bieát chuùng sinh naøy ñôøi tröôùc duøng tieàn cuûa thueâ ngöôøi saùt sinh, tham lam, keo kieät, ganh gheùt, khoâng thöïc haønh haïnh boá thí, khoâng boá thí côm aùo,

khoâng boá thí phaùp, khoâng boá thí voâ uùy. Ngöôøi aáy khi qua ñôøi bò ñoïa laøm thaân ngaï quyû mieäng nhö loã kim. Do taïo nghieäp doái gaït, laøm meâ hoaëc ngöôøi neân thoï thaân ngaï quyû mieäng nhö loã kim, buïng nhö nuùi lôùn, luoân luoân ñau khoå, bò ñoùi khaùt ñoát chaùy haønh haï thaân theå. Beân trong bò caùc khoå, beân ngoaøi bò laïnh, noùng, ruoài, muoãi loaøi truøng aùc, caùc beänh veà nhieät… Thaân taâm nhö theá laø chòu voâ soá caùc khoå böùc. Moät ngaøy moät ñeâm trong ñòa nguïc so vôùi soá ngaøy thaùng naêm cuûa nhaân gian traûi qua laø möôøi naêm. Nhö vaäy, thoï thaân ngaï quyû ñuû naêm traêm naêm, maïng soáng cuõng khoâng nhaát ñònh. Neáu ngöôøi nam hoaëc nöõ gaây taïo nghieäp thöù hai thì bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû mieäng nhö loã kim aáy.

Hoaëc coù ngöôøi choàng baûo vôï cuùng döôøng moät ít thöùc aên cho caùc Sa-moân, Baø-la- moân, nhöng ngöôøi vôï keo kieät, tieác cuûa, coù maø noùi laø khoâng coù, roài noùi vôùi ngöôøi choàng:

–Trong nhaø khoâng coù gì caû thì laáy ñaâu ñeå cuùng döôøng Sa-moân vaø caùc ñaïo só?

Ngöôøi vôï aáy vì tham laän, tieác cuûa neân doái gaït choàng, khoâng chòu cuùng döôøng. Sau khi qua ñôøi, baø ta bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû mieäng nhö loã kim, vì ñaõ tích chöùa huaân taäp nhieàu nghieäp aùc. Theá neân phaàn nhieàu ngöôøi nöõ sinh trong ñöôøng ngaï quyû. Vì sao? Vì ngöôøi nöõ coù nhieàu tham duïc, ñoá kî, khoâng baèng ñaøn oâng. Ngöôøi nöõ taâm nhoû moïn, keo kieät, khoâng roäng raõi nhö ñaøn oâng. Vì nhaân duyeân ñoù neân sinh trong loaøi ngaï quyû. Cho ñeán khi nghieäp aùc taâm ñoá kî khoâng maát, khoâng hoaïi, khoâng huûy, thì khoâng theå naøo thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû, neáu nghieäp heát thì môùi ñöôïc thoaùt. Töø ñaây, sau khi qua ñôøi, laïi sinh vaøo loaøi suùc sinh, thoï thaân loaøi quaï Giaø-traù-ca *(Quaï naøy chæ aên nöôùc möa töø trôøi, ngöûa mieäng leân höùng ñoùn laáy nöôùc möa ñeå uoáng; ngoaøi ra khoâng ñöôïc uoáng nöôùc gì khaùc)*, thöôøng khoå sôû vì ñoùi khaùt, chòu nhieàu khoå böùc. Thoaùt thaân suùc sinh roài sinh laøm ngöôøi, do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân thöôøng khoán khoå, ñoùi khaùt, baàn cuøng, phaûi xin aên ñeå soáng. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt veà caùc ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn loaøi ngaï quyû aên caùc thöù oùi möûa.

Chuùng sinh vì nghieäp gì maø laøm thaân ngaï quyû aên caùc thöù oùi möûa?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh naøy vaøo ñôøi tröôùc laøm thaân ngöôøi nöõ, doái gaït choàng mình, töï aên nhöõng moùn ngon ngoït, taâm boûn seûn, tham lam, ganh gheùt con mình neân khoâng cho. Hoaëc coù ngöôøi choàng, vôï khoâng phaûn boäi, laïi khôûi yù ganh tî, moät mình aên nhöõng moùn ngon ngoït, khoâng cho vôï con aên. Do nhaân duyeân ñoù neân nhöõng ngöôøi kia sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû Baøn-ña *(Baøn-ña-baø-xoa, ñôøi Nguïy dòch laø aên caùc thöù oùi möûa)*. Laøm thaân ngaï quyû naøy thöôøng bò ñoùi khaùt thieâu ñoát khaép thaân. Thaân noù cao lôùn hôn nöûa do-tuaàn, ôû trong vuøng ñoàng hoang chaïy ñoân ñaùo khaép nôi ñeå tìm kieám nöôùc uoáng, lôùn tieáng keâu gaøo vì bò ñoùi khaùt. Chuùng sinh aáy do ñôøi tröôùc khoâng ñem cuûa caûi boá thí, khoâng boá thí phaùp, khoâng boá thí voâ uùy, do nhaân duyeân aáy neân sinh trong loaøi ngaï quyû naøy, thoï maïng laâu daøi nhö treân ñaõ noùi. Traûi qua naêm traêm naêm, neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi thì troïn khoâng thoaùt ñöôïc. Loaøi ngaï quyû aáy luoân tìm kieám nhöõng thöù do oùi möûa raát laø khoán khoå nhöng cuõng khoâng coù. Töø ñaáy sau khi qua ñôøi, sinh vaøo loaøi suùc sinh cuõng thöôøng aên nhöõng thöù do oùi möûa, chòu khoå vì ñoùi khaùt. Thoaùt ñöôïc thaân suùc sinh thì sinh laøm ngöôøi, do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân luoân bò ñoùi khaùt, ôû bôø ruoäng, ngoõ heûm, thöôøng nhaët nhöõng thöùc aên vöùt boû cuûa ngöôøi ñôøi ñeå aên. Hoaëc theo caùc Sa-moân, Baø-la- moân xin aên ñeå soáng. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp laïi quaùn caùc loaøi ngaï quyû. Vò aáy

duøng vaên tueä nhaän bieát caùc chuùng sinh naøy do ñôøi tröôùc nhieàu tham lam, ganh gheùt, thöôøng oâm loøng keo kieät, boûn seûn, khoâng thöïc haønh boá thí, ñaõ ñem caùc thöùc aên baát tònh

boá thí cho caùc Sa-moân, Baø-la-moân, khieán chö vò aáy khoâng bieát thöùc aên baát tònh neân ñaõ thoï duïng. Do nhaân duyeân taïo nghieäp aùc aáy, neân sau khi qua ñôøi, ngöôøi boûn seûn kia bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Sinh trong loaøi ngaï quyû aên phaân nhô, thoï maïng daøi ngaén nhö tröôùc ñaõ noùi. Cuõng traûi qua naêm traêm naêm ñoùi khaùt ñoát thaân, luoân tìm kieám nhöõng thöù phaân nhô nhöng vaãn khoâng coù. Do nghieäp löïc neân luoân chaúng ñöôïc vöøa yù, caùc choã baát tònh vôùi saâu gioøi phaån ueá maõi chaïy xuoâi ngöôïc tìm kieám nhöng vaãn khoâng no ñuû ñeán noãi phaûi cheát. Luoân bò khoå naõo nhö vaäy maø nghieäp aùc vaãn chöa heát, khoâng hoaïi, khoâng tan, neân khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát, sau khi qua ñôøi, tuøy theo nghieäp löu chuyeån thoï khoå theo sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm loã hoång nôi caây noåi, thaân xaáu aùc thoï khoå khaép nôi. Neáu sinh laøm ngöôøi thì baàn cuøng nhieàu beänh, khoán khoå vì ñoùi khaùt, thöôøng xin thöùc aên dö thöøa ñeå töï nuoâi soáng. Voâ löôïng suy nghó aùc luoân ñeo ñuoåi nôi thaân. thaân töôùng lôû loùi, baát tònh, ueá taïp, bò moïi ngöôøi khinh gheùt, hôi mieäng hoâi haùm, raêng nöôùu ñen saïm. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân bò quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt veà nôi choán cuûa loaøi ngaï quyû keo laän, ganh tî. Taát caû loaøi ngaï quyû ñeàu do keo kieät, ñoá kî laøm goác.

Caùc chuùng sinh aáy vì nghieäp gì maø phaûi sinh trong loaøi ngaï quyû khoâng aên?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc ngaï quyû ñoù töø ñôøi tröôùc do boûn seûn, ganh tî, töï che laáp taâm mình, noùi doái, löøa gaït, töï yû mình coù söùc maïnh, vu khoáng ngöôøi löông thieän, coät troùi hoï trong nhaø tuø, caám moïi ngöôøi khoâng ñöôïc cho aên, khieán ngöôøi kia phaûi cheát. Gieát roài, taâm haû heâ, khoâng hoái haän maø laïi sinh taâm tuøy hyû, sau coøn daïy baûo ngöôøi khaùc laøm nhö vaäy, taïo nghieäp aùc roài maø khoâng heà caûi hoái. Ngöôøi aùc aáy, sau khi qua ñôøi, sinh laøm ngaï quyû khoâng aên. Hoaëc nam hoaëc nöõ sinh vaøo choán ñoù luoân bò löûa ñoùi khaùt ñoát chaùy höøng höïc gioáng nhö nöôùc trong nuùi ñöôïc khôûi thoâng, doøng chaûy tung voït leân cao. Löûa trong buïng boác leân thieâu ñoát thaân ngöôøi aùc kia, khoâng chöøa moät chuùt naøo. Cheát roài thì soáng trôû laïi, soáng laïi roài bò thieâu ñoát. Coù hai loaïi khoå luoân böùc baùch thaân hoï: moät laø ñoùi khaùt, hai laø löûa ñoát. Ngöôøi aùc aáy bò khoå böùc neân keâu gaøo thaûm thieát, chaïy khaép nôi. Quaû baùo cuûa nghieäp aùc thaät khoâng theå löôøng tính nhö vaäy, ngöôøi kia bò khoå caû beân trong laãn beân ngoaøi, toaøn boä thaân theå bò löûa nghieäp thieâu ñoát. Trong thaân phaùt ra löûa roài töï ñoát laáy thaân, cuõng nhö trong thaân caây lôùn khoâ raùo coù choã roãng, ngöôøi ta ñem löûa ñoát, khieán caây chaùy döõ doäi. Ngaï quyû naøy bò thieâu ñoát cuõng gioáng nhö theá, khaép thaân ñeàu bò chaùy, keâu gaøo theâ thaûm, mieäng phaùt ra löûa, hai ngoïn löûa phaùt ra cuøng luùc thieâu ñoát thaân, khieán quyû kinh hoaøng, tìm ñöôøng chaïy troán. Khi chaïy, treân ñaát moïc ñaày gai goác, taát caû ñeàu bò löûa chaùy xuyeân qua hai chaân, laøm noù ñau ñôùn cuøng cöïc khoâng chòu noåi. Khi keâu gaøo thì löûa ñoát löôõi, khieán naùt raõ gioáng nhö naáu söõa ñaëc. Cheát roài, soáng laïi. Do nghieäp aùc neân giong ruoåi khaép nôi ñeå tìm nöôùc. Khi ñeán ao, suoái, nôi coù nöôùc thì heát thaûy ñeàu khoâ caïn. Vì nghieäp aùc neân chæ thaáy toaøn laø löûa lôùn döõ doäi. Caây coái, ñaát ñai, nuùi röøng ñeàu bò ñoát chaùy. Noù chaïy ñeán choã coù nöôùc thì nôi aáy coù ngaï quyû giöõ nöôùc, tay caàm binh khí ñoùn ñaùnh vaøo ñaàu noù. Bò khoå naõo toät cuøng nhö theá ñeàu do ñôøi tröôùc tham lam, boûn seûn, bò giaëc taâm laøm cuoàng loaïn, thoï maïng laâu daøi traûi qua naêm traêm naêm nhö tröôùc ñaõ noùi. Vì nghieäp aùc aáy neân luoân khoâng ñöôïc aên. Nghieäp aùc chöa heát neân khieán khoâng cheát. Nghieäp aùc chöa heát, khoâng hoaïi, khoâng huûy thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, bò gioù nghieäp aùc thoåi, theo nghieäp maø löu chuyeån, thoï khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm loã hoång nôi caây noåi. Neáu sinh laøm ngöôøi, khi ôû trong thai thì laøm cho meï khoâng theå aên ñöôïc, khieán ngöôøi meï thaân töôùng tieàu tuïy, xaáu xí. Do nghieäp saùt sinh neân baøo thai bò saåy. Giaû söû thai khoâng

yeåu thì laïi taïo cho thaân theå meï trôû neân hoâi haùm, ñaùng gheùt, laïi coøn thích laøm ñieàu baát thieän. Neáu ñöôïc sinh ra thì maïng ngaén, naïn nhieàu nhö naïn bò vua baét troùi, bò khoå nôi lao nguïc, ñoùi khaùt, cheát ñoùi… Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân thoï quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ veà quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quan saùt theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn xeùt caùc ngaï quyû aên hôi.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh do ñôøi tröôùc töï mình aên nhieàu moùn ngon, khoâng cho vôï con vaø quyeán thuoäc. Vôï con chæ ñöôïc ngöûi muøi thôm chöù khoâng heà bieát ñeán vò ngon cuûa thöùc aên aáy. Tröôùc vôï con, ngöôøi kia chæ aên moät mình. Do taùnh boûn seûn ñoái vôùi ngöôøi thaân, quyeán thuoäc, ñaõ khoâng laáy cho maø coøn sai baûo ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc cung caáp, laïi sinh taâm tuøy hyû. Taïo ra nhieàu toäi loãi nhö vaäy maø ngöôøi kia khoâng caûi hoái, khoâng heà sinh taâm xaáu hoå. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi aùc aáy bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû aên hôi, thöôøng bò ñoùi khaùt ñoát thaân, giong ruoåi khaép choán, keâu gaøo khoùc loùc, chæ nöông vaøo thaùp mieáu. Khi coù ngöôøi tin töôûng cuùng teá trôøi ñaát baøy bieän caùc moùn cuùng thì quyû nhôø vaøo muøi thôm cuûa thöùc aên vaø ngöûi laáy caùc muøi khaùc ñeå soáng.

Laïi coù caùc ngaï quyû khaùc cuõng ngöûi muøi: Khi ngöôøi ñôøi bò nhieàu beänh hoaïn, saép baøy caùc moùn teá leã ôû beân soâng, trong röøng, bôø ruoäng, caùc ngaû ñöôøng, thì quyû ñoù nhôø vaøo nhöõng muøi thôm naøy ñeå soáng. Nhö vaäy, caùc ngaï quyû aên hôi coù voâ löôïng khoå naõo. Vì nghieäp aùc chöa heát neân khieán noù khoâng cheát. Bò khoå nhö theá nhöng nghieäp aùc chöa heát, khoâng hoaïi, khoâng huûy thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån thoï khoå theo sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu sinh laøm ngöôøi thì ngheøo khoán, nhieàu beänh hoaïn, thaân theå hoâi dô, do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân bò quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn veà theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn xeùt loaøi ngaï quyû aên phaùp. Nhôø nhaân duyeân cuûa phaùp, khieán chuùng ñöùng vöõng vaø coù theå löïc.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn thaáy caùc ngaï quyû aáy luùc laøm ngöôøi taùnh nhieàu tham lam, ñoá kî. Vì ñeå nuoâi soáng thaân maïng, vì caàu taøi lôïi, noùi phaùp cho ngöôøi maø taâm khoâng kính troïng, phaïm giôùi, khoâng coù loøng tin, khoâng vì muïc ñích giaùo hoùa, ñieàu phuïc caùc chuùng sinh maø laïi noùi phaùp baát tònh. Noùi: Saùt sinh ñöôïc sinh Thieân, höôûng phöôùc. Cöôõng böùc ñoaït cuûa caûi, cho laø khoâng coù toäi baùo. Ñöa con gaùi cho ngöôøi khaùc ñeå ñöôïc phöôùc ñöùc cuõng nhö thaû moät con traâu chuùa… Ñem nhöõng phaùp baát tònh aáy thuyeát giaûng cho ngöôøi, ñöôïc cuûa caûi thì töï mình thoï duïng, khoâng chòu laøm boá thí, laïi ñem choân giaáu, tích tröõ. Do boûn seûn, ganh tî che laáp taâm, sau khi qua ñôøi, ngöôøi kia sinh vaøo ñöôøng aùc, laøm thaân ngaï quyû aên phaùp, maïng soáng traûi qua naêm traêm naêm, ngaøy thaùng daøi ngaén nhö tröôùc ñaõ noùi. ÔÛ caùc choã hieåm naïn cöù chaïy xuoâi ngöôïc khaép nôi, tìm kieám aên uoáng, bò ñoùi khaùt ñoát thaân, khoâng ai cöùu vôùt, gioáng nhö caây khoâ. Quyû aáy bò löûa thieâu ñoát, ñaàu toùc roái bôøi, loâng treân thaân raát daøi, thaân theå gaày oám, yeáu ôùt, maïch maùu nhö sôù löôùi, thòt môõ tieâu tan, chæ coøn da boïc xöông, ñô cöùng, cao lôùn, thoâ laäu, moùng chaân moùng tay daøi, beùn. Do taïo nghieäp aùc laø löøa doái, neân maët nhaên, maét quaàng saâu, nöôùc maét chaûy nhö möa, thaân hình ñen saïm gioáng nhö maây ñen, toaøn thaân ñeàu bò saâu aùc khoeùt aên, ruoài muoãi, truøng ñen theo loã chaân loâng maø vaøo ruùc ræa thòt, laøm cho noù sôï haõi, kinh hoaøng boû chaïy. Neáu ñeán chuøa cuûa chö Taêng, hoaëc coù ngöôøi ñeán truï xöù cuûa chuùng Taêng, thöïc haønh hai loaïi

boá thí, nhaân ñaáy maø Thöôïng toïa thuyeát phaùp vaø ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi. Quyû naøy nhôø ñaáy maø ñöôïc soáng coøn, coù söùc löïc, thaân maïng ñöôïc toàn taïi, nhöng nghieäp aùc vaãn chöa heát, chöa hoaïi, thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc kieáp ngaï quyû. Neáu nghieäp döùt thì môùi thoaùt khoûi. ÔÛ ñaây maïng chung, do ñôøi tröôùc ñem taâm taïo caùc nghieäp neân bò sinh vaøo caùc choán. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm loã hoång nôi caây noåi. Neáu sinh laøm ngöôøi thì thöôøng laøm Baø-la-moân giöõ ñeàn thôø, gieát deâ ñeå teá trôøi, laøm thaày chuù thuaät, khoâng ñöôïc töï taïi, thöôøng theo ngöôøi khaùc xin aên ñeå soáng. Do nghieäp aùc neân trôû laïi ñoïa vaøo ñòa nguïc. Ñoù laø quaû baùo cuûa nghieäp aùc coøn soùt laïi.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn xeùt caùc ngaï quyû aên nöôùc.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc ngaï quyû aáy do ñôøi tröôùc bò tham aùi che taâm, naáu röôïu löøa gaït theá gian, theâm nöôùc hoøa than, hoaëc ngaâm loaøi giun, loaøi ngaøi ñeå laøm meâ hoaëc ngöôøi ngu, khoâng thöïc haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng giöõ giôùi caám, khoâng nghe chaùnh phaùp, khoâng haønh theo chaùnh phaùp, laïi baûo ngöôøi khaùc laøm nhöõng vieäc tham aùc, thaáy hoï laøm roài thì thích thuù, laøm roài khoâng hoái haän. Do nghieäp aùc aáy, sau khi qua ñôøi, sinh trong loaøi ngaï quyû aên nöôùc, thöôøng bò ñoùi khaùt thieâu ñoát thaân, buoàn baõ chaïy ñeán ñoàng hoang, vuøng hieåm naïn ñeå tìm nöôùc, raát khoán khoå, nhöng khoâng ñöôïc. Thaân töôùng quyû aáy cöùng rít, ñaùng gheùt, gioáng nhö ñaát khoâ maën. Thaân theå lôû loeùt, cöïa thaân thì bò ñoát chaùy, toùc daøi che caû maët maøy, khoâng thaáy gì caû, luoân bò ñoùi khaùt böùc baùch, chaïy ñeán beân soâng. Neáu coù ngöôøi qua soâng, nôi choã chaân hoï ñi qua coøn soùt laïi chuùt nöôùc dính ñaát buøn thì quyû lieàn chaïy nhanh ñeán aên ñeå soáng. Hoaëc coù ngöôøi naøo ôû beân soâng laáy nöôùc cuùng cho cha meï ñaõ qua ñôøi thì noù ñöôïc chuùt phaàn. Nhôø nhaân duyeân ñoù maø maïng soáng cuûa quyû ñöôïc toàn taïi. Neáu töï laáy nöôùc thì bò caùc ngaï quyû giöõ nöôùc duøng gaäy ñaùnh ñaäp, loät heát da treân thaân, ñau ñôùn khoâng chòu noåi, keâu la khoùc loùc chaïy troán. Do taïo nghieäp aùc töï doái gaït, thaân bò nghieäp troùi buoäc baát taän neân khieán khoâng cheát, nhöng maø nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan, thì vaãn chöa thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp heát thì môùi thoaùt khoûi. ÔÛ ñaây qua ñôøi, bò gioù nghieäp thoåi löu chuyeån trong sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm loã hoång nôi caây noåi. Neáu sinh laøm ngöôøi thì sinh nôi bieân ñòa, baàn cuøng, khoán khoå, nôi khoâng coù caây coái, nöôùc non ñeå truù, thöôøng bò khoâ haïn, luoân khoán khoå vì beänh noùng, ngaøy ñeâm khaùt nöôùc. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû A-xa-ca *(ñôøi Nguïy dòch laø ngaï quyû Hy voïng)*.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc chuùng sinh aáy do ganh tî, tham lam töï che taâm mình. Thaáy ngöôøi thieän ñöôïc chuùt ít cuûa caûi, ngöôøi aùc kia mua baùn vôùi giaù caû khoâng theo ñaïo lyù, laïi doái gaït hoï ñeå laáy cuûa. Laøm roài thích thuù, khoâng sinh taâm hoái haän, laïi baûo ngöôøi khaùc laøm vieäc aùc nhö mình. Khoâng thöïc haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng giöõ giôùi caám, taâm khoâng thaønh tín, khoâng thuaän vôùi chaùnh phaùp, taùnh tình thoâ baïo, khoâng theå ñieàu phuïc ñöôïc, khoâng gaàn guõi baïn laønh, thöôøng oâm loøng ganh tî. Ngöôøi aùc aáy, sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû Hy voïng. Neáu ngöôøi ñôøi vì cha meï, tieân linh maát maø baøy bieän cuùng teá thì ngaï quyû naøy ñöôïc aên. Ngoaøi ra, nhöõng thöùc aên khaùc thì khoâng ñöôïc aên, neân luoân bò ñoùi khaùt thieâu ñoát laáy thaân, gioáng nhö caây bò chaùy, khoâng ai cöùu vôùt. Saéc maët ñen saïm, nöôùc maét chaûy roøng, tay chaân ñeàu bò raùch naùt, ñaàu toùc che truøm caû maët,

thaân theå ñaùng gheùt, gioáng nhö maây ñen. Quyû ñau ñôùn keâu gaøo thaûm thieát vaø noùi keä:

*Khoâng thí, khoâng quaû baùo Khoâng thí quaû, cuõng khoâng Ñeøn khoâng chaùy thì toái Khoâng thí, khoâng quaû vui. Nhö ngöôøi muø khoâng maét Khoâng theå thaáy gì caû Khoâng thí cuõng nhö vaäy*

*Vò lai khoâng quaû vui. Hoaëc sinh ñöôøng ngaï quyû*

*Laøm ngöôøi luoân ngheøo khoå Luaân hoài chòu khoå naõo*

*Laø do taâm ganh tî. Khoâng thí töùc khoâng quaû*

*Taïo nghieäp troïn khoâng maát Theo nghieäp daãn ñeán quaû Chuùng sinh theo nghieäp aên. Ta bò nghieäp aùc thieâu*

*Sinh trong loaøi ngaï quyû Bò ñoùi khaùt lôùn naøy*

*Löûa döõ thöôøng thieâu ñoát. Khi naøo heát ñoùi khaùt?*

*Khi naøo ñöôïc an vui? Bò khoå raát ñau ñôùn*

*Khi naøo thoaùt ra ñöôïc? Khoâng bieát ñaïo, phi ñaïo Khoâng bieát quaû nghieäp thieän Ñoùi khaùt nhö löûa ñoát*

*Chòu khoå naõo nhö vaäy. Toùc roái che caû maët Khoâng ai cöùu giuùp ñöôïc Gaân hieän nhö löôùi boïc Maïng soáng khoå voâ cuøng. Buoàn baõ vaøo ñoàng hoang Thöôøng bò caùc khoå böùc Ñôn ñoäc khoâng ai cöùu Chòu ñuû caùc thoáng khoå.*

Ngaï quyû hy voïng reân ræ boû chaïy, troán nuùp khaép nôi. Tyø-kheo quaùn nhö vaäy roài tö duy: Sinh töû luoân ñoát chaùy döõ doäi laøm cho Duïc giôùi taêng theâm. Ngaï quyû aáy neáu coù ngöôøi naøo baøy bieän vaät phaåm cuùng teá ngöôøi cheát thì môùi ñöôïc aên ñeå soáng, chæ ñöôïc aên thöùc aên naøy coøn caùc thöùc aên khaùc thì khoâng ñöôïc aên. Vì nghieäp aùc chöa heát neân khieán khoâng cheát. Bò khoå nhö vaäy maø nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt khoûi. Neáu nghieäp aùc heát, ôû ñaây qua ñôøi, bò gioù nghieäp thoåi löu chuyeån trong theá gian, thoï khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu sinh laøm ngöôøi thì sinh trong gia ñình laøm coâng, laøm ñaày tôù heøn haï, bò

ngöôøi ñaùnh ñaäp, sai khieán. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû aên ñôøm.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc chuùng sinh kia coù ngöôøi nam hay nöõ bò taâm boûn seûn, ganh tî che laáp, ñem thöùc aên baát tònh löøa gaït caùc ñaïo só Sa-moân xuaát gia, noùi ñoù laø thöùc aên thanh tònh, khieán hoï tin duøng roài laáy aên. Hoaëc coù khi laáy nhöõng moùn khoâng neân aên ñem boá thí cho ngöôøi tònh haïnh. Ngöôøi kia luoân laøm caùc vieäc nhö vaäy roài coøn baûo ngöôøi khaùc laøm nhöõng vieäc löøa doái nhö theá nöõa. Ngöôøi kia khoâng thöïc haønh boá thí, khoâng giöõ giôùi caám, khoâng thaân caän baïn laønh, khoâng thuaän theo chaùnh phaùp, laïi thích laáy vaät baát tònh ñem cho ngöôøi. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi aùc kia sinh trong ñöôøng aùc, laøm thaân ngaï quyû Xí-traù *(Xí-traù, ñôøi Nguïy dòch laø ngaï quyû aên ñôøm)*, bò löûa ñoùi khaùt thieâu ñoát khaép thaân, ôû nhöõng choán baát tònh nhö töôøng vaùch ñaát ñaù ñeå tìm kieám ñôøm daõi cuûa ngöôøi, aên nhöõng thöù ñoù ñeå soáng, coøn nhöõng thöùc aên khaùc ñeàu khoâng ñöôïc aên. Neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Khi nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån thoï khoå theo sinh töû. Neáu sinh laøm ngöôøi thì sinh vaøo nhaø doïn phaân, baàn cuøng, haï tieän, nhieàu beänh hoaïn, gaày oám, lôû loeùt, chaûy maùu, hoâi haùm, hoaëc ñi xin thöùc aên coøn thöøa cuûa chuùng Taêng ñeå soáng. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï

quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn loaøi ngaï quyû Ma-la laø ngaï quyû AÊn voøng hoa.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh kia do ñôøi tröôùc troäm voøng hoa cuûa Phaät vaø caùc baäc sö tröôûng ñaùng toân troïng. Laáy troäm hoa ñoù vì hoa thanh khieát, duøng ñeå töï trang söùc chöù khoâng vì taâm aùc. Do taâm cuûa ngöôøi kia tham lam, ganh tî, neân sau khi qua ñôøi thì sinh nôi thaùp Phaät, hoaëc sinh nôi teá leã trôøi vaø coù thaàn löïc. Neáu ngöôøi naøo giaän döõ hay tranh caõi, ñi ñeán thaùp cung kính töùc ñöôïc thuaän hôïp, thì quyû coù theå hieän ra caùc moäng aùc ñeå khuûng boá moïi ngöôøi. Neáu coù ngöôøi khaùc gaëp caùc vieäc döõ aùc maø caàu söùc aân hueä cuûa nhöõng quyû thaàn naøy, thì coù Daï-xoa vôùi oai ñöùc vaø thaàn thoâng laáy voøng hoa daâng leân, nhôø dòp naøy maø ñöôïc aên voøng hoa, ít ñoùi khaùt, khoâng bò löûa ñoùi khaùt thieâu ñoát, ngöôøi ñôøi khen ngôïi, quyû thöôøng vui veû. Quyû aên voøng hoa aáy neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát môùi ñöôïc thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, theo nghieäp maø löu chuyeån trong theá gian thoï khoå theo sinh töû. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì laøm ngöôøi giöõ vöôøn baùn hoa ñeå soáng. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû aên maùu ñeå soáng.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû kia luùc xöa laøm ngöôøi öa thích nhöõng thöùc aên coù maùu thòt, taâm ngöôøi aáy boûn seûn, ganh tî, vui cöôøi taïo aùc, saùt sinh, aên maùu, khoâng boá thí cho vôï con. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, vì öa thích aên maùu neân sinh trong loaøi ngaï quyû La-ngaät-traù *(La-ngaät-traù ñôøi Nguïy dòch laø AÊn maùu)*. Khi thoï thaân quyû naøy roài, moïi ngöôøi ñeàu goïi noù laø Daï-xoa. Ngöôøi ta duøng maùu boâi pheát khaép ñeå cuùng teá. AÊn maùu roài quyû coøn laøm cho ngöôøi sôï haõi ñeå luoân caàu tìm söï cuùng teá. Moïi ngöôøi ñeàu cho laø thaàn linh, cöù laøm nhö theá ñeå ñöôïc soáng. Thoï maïng cuûa quyû laâu daøi nhö tröôùc ñaõ

noùi traûi qua naêm traêm naêm. Ngaï quyû aáy taïo caùc thöù yeâu nghieät nhöng neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi roài theo nghieäp maø löu chuyeån trong theá gian thoï khoå theo sinh töû. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì sinh vaøo nhaø doøng Chieân-ñaø-la, aên nuoát thòt ngöôøi. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû aên thòt.

Vì nghieäp gì maø sinh trong loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh naøy do ganh tî tham aùc töï che laáy taâm mình. Laáy thòt cuûa chuùng sinh laøm thaønh töøng khuùc roài baèm thaùi, ñem caân, mua baùn löøa gaït, ít noùi nhieàu, cho dôû laø ngon. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh vaøo loaøi ngaï quyû aên thòt. Quyû Daï-xoa aáy ôû nôi ngaõ tö hoaëc ngoõ heûm, bôø ruoäng, chôï buùa, quaùn xaù, hoaëc ôû trong thaønh phoá, choã chuùng Taêng, soáng nôi choã teá trôøi, hình töôùng xaáu aùc, ai thaáy ñeàu hoaûng sôï. Nhöng quyû aáy coù thaàn thoâng, taùnh meàm dòu, khoâng laøm nhieàu ñieàu aùc, haønh thí baát tònh, do nhaân duyeân ñoù neân ñöôïc thaàn thoâng, duøng thòt loän xoän cuûa caùc chuùng sinh nhö boø, deâ, nai… ñeå thieát ñaõi cho ngöôøi, do nghieäp duyeân naøy neân coù thaàn löïc. Nhöng neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån thoï khoå theo sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu coù chuùt ít nghieäp thieän thì ñöôïc sinh laøm ngöôøi, ôû nôi bieân ñòa, thuoäc haøng Chieân-ñaø-la-man-di aên thòt ngöôøi. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû aên khoùi höông.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû aáy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc chuùng sinh naøy bò taâm ñoá kî, tham aùc che laáp, ñi buoân baùn höông, thaáy ngöôøi caàn mua höông gaáp ñeå cuùng döôøng, keû kia khoâng laáy höông toát ñöa cho hoï, maø laïi ñöa höông taàm thöôøng, baùn khoâng ñuùng giaù, taâm khoâng coù tònh tín, noùi khoâng coù baùo aùc, khoâng bieát chö Phaät laø ruoäng phöôùc chaân thaät. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi, sinh trong loaøi ngaï quyû Daï-xoa aên khoùi höông nhöng coù thaàn thoâng. Thaân noù ñeo voøng hoa thôm, öôùp höông xoa, höông boät, ca muùa ñeå töï vui, hoaëc soáng trong caùc ngaû tö, mieáu thaàn, chuøa chieàn, nhaø cöûa, nuùi röøng, nôi vui chôi, laàu cao ñeïp ñeõ. Noù ñeàu ñi ñeán khaép. Ngöôøi ngu trong theá gian thaáy noù lieàn cung kính leã baùi, ñoát caùc loaïi höông traàm thuûy… ñeå cuùng döôøng. Do ñôøi tröôùc buoân baùn höông baûo ngöôøi cuùng döôøng vaøo ruoäng phöôùc toái thaéng, nhöng khoâng phaûi laø ruoäng taâm. Neáu trong Phaät, Phaùp, Taêng maø thöïc haønh moät chuùt boá thí thì ñöôïc quaû baùo lôùn, gioáng nhö caây Ni-caâu-ñaø, haït raát nhoû nhöng neáu troàng vaøo ñaát toát thì thaønh caây raát cao lôùn, caønh laù sum sueâ. Neáu trong ruoäng phöôùc Phaät, Phaùp, Taêng coù ngöôøi haønh boá thí thì ñöôïc quaû baùo lôùn. Cuõng vaäy, do söùc löïc cuûa ruoäng phöôùc neân Daï-xoa aáy coù thaàn löïc vaø ñöôïc quaû baùo an vui, thoaùt ra khoûi theá giôùi quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi roài thì tuøy theo nghieäp laø löu chuyeån, thoï khoå theo sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì sinh vaøo nhaø baàn cuøng, thaân ngöôøi aáy coù muøi thôm gioáng nhö xoa öôùp höông thôm. Do nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû ñi nhanh.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh naøy bò tham lam boûn seûn che taâm, hoaëc laøm Sa-moân phaù boû giôùi luaät ñaõ thoï, laïi ñaép phaùp y ñi vaøo caùc xoùm laøng ñeå löøa gaït moïi ngöôøi tìm caàu cuûa caûi, noùi xin vì ngöôøi beänh. Thí chuû tuøy theo beänh maø cung caáp, nhöng khi ñöôïc roài khoâng ñem cho maø töï laáy aên. Vì ñeå coù y phuïc trang söùc maø xin caàu nôi caùc thaønh aáp, tìm ñuû caùc vaät caàn duøng nhöng khoâng cho ngöôøi beänh. Do nhaân duyeân ñoù, sau khi qua ñôøi, ngöôøi aáy sinh trong loaøi ngaï quyû Tyø-giaø-la *(Tyø-giaø-la ñôøi Nguïy dòch laø Ñi nhanh)*. Thoï thaân ngaï quyû naøy, luoân ôû choã baát tònh, aên ñoà baát tònh, thöôøng bò ñoùi khaùt thieâu ñoát laáy thaân. Neáu coù chuùng sinh laøm ñieàu baát tònh thì ngaï quyû ñoù gaây naõo loaïn cho hoï, töï hieän thaân ngaï quyû khieán hoï sôï haõi ñeå tìm choã sô hôû cuûa hoï, hoaëc hieän trong moäng aùc khieán hoï hoaûng sôï. Ngaï quyû aáy qua laïi trong vuøng goø maû, thích gaàn thaây cheát, thaân noù bò löûa chaùy, khoùi vaø löûa phaùt ra moät luùc. Neáu thaáy beänh dòch lan traøn trong theá gian, soá ngöôøi töû vong raát nhieàu thì taâm noù vui möøng. Neáu coù thaàn chuù aùc goïi môøi thì noù laïi ngay, coù theå taïo nhöõng ñieàu khoâng lôïi ích cho chuùng sinh. Quyû ñi raát nhanh, trong moät nieäm coù theå ñi traêm ngaøn do-tuaàn, cho neân goïi laø ngaï quyû ñi nhanh. Keû phaøm phu ngu si cuøng nhau cuùng döôøng neân goïi ñoù laø Daï-xoa coù ñaïi thaàn löïc. Nhö theá gaây voâ soá tai öông cho con ngöôøi, khieán ngöôøi phaûi lo sôï. Neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát thì môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån chòu khoå nôi sinh töû. Neáu sinh laøm ngöôøi thì sinh trong nhaø thaày phaùp, thuoäc veà caùc quyû thaàn, giöõ mieáu quyû thaàn. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt theá giôùi cuûa ngaï quyû.

Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû aên rình moø, thöôøng tìm khuyeát ñieåm cuûa moïi ngöôøi.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát chuùng sinh kia bò tham lam, ganh tî che laáp taâm, vu khoáng, cheâ bai chuùng sinh khaùc ñeå laáy cuûa caûi. Hoaëc tranh giaønh khuûng boá cöôõng böùc ngöôøi ñeå ñoaït laáy cuûa caûi. Hoaëc ôû thaønh aáp, xoùm laøng cöôùp giaät cuûa caûi ngöôøi khaùc. Thöôøng tìm kieám choã sô hôû cuûa ngöôøi ñeå cöôùp giaät, khoâng thöïc haønh boá thí, khoâng tu phöôùc ñöùc, khoâng gaàn guõi baïn laønh, thöôøng oâm loøng ganh tî, tham lam troäm caép, ñoaït laáy cuûa caûi ngöôøi khaùc, thaáy cuûa caûi cuûa hoï thì oâm loøng aùc ñoäc, ñoái vôùi caùc baïn laønh tri thöùc, anh em quyeán thuoäc thì thöôøng oaùn gheùt, ganh tî. Moïi ngöôøi thaáy, cuøng nhau chæ roõ, noùi laø ngöôøi xaáu aùc. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi aáy bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc laøm thaân ngaï quyû Sy-ñaø-la *(Sy-ñaø-la ñôøi Nguïy dòch laø Tìm kieám choã sô hôû)* chaân loâng khaép thaân töï nhieân phaùt löûa thieâu ñoát laáy thaân. Gioáng nhö luùc caây Chaân-thuùc-ca nôû ñaày hoa *(Caây naøy hoa ñoû, gioáng maøu ñoáng löûa, cho neân laáy noù laøm thí duï)*. Quyû bò löûa ñoùi khaùt thieâu ñoát laáy thaân, reân ræ, keâu gaøo thaûm thieát, luoân chaïy ñaây ñoù tìm kieám thöùc aên ñeå soáng. Ñôøi coù ngöôøi ngu ñi ngöôïc thaùp, neáu thaáy mieáu trôøi thì thuaän haønh cung kính. Ngöôøi nhö vaäy bò quyû kia tìm ñöôïc choã sô hôû, vaøo trong thaân ngöôøi ñoù ñeå aên khí löïc. Hoaëc laïi coù ngöôøi ôû gaàn phoøng dô baån, quyû aáy tìm ñöôïc choã sô hôû, vaøo trong thaân ngöôøi ñoù aên khí löïc ñeå soáng. Coøn taát caû thöù khaùc ñeàu khoâng ñöôïc aên. Neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. Neáu nghieäp aùc heát môùi thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån trong theá gian thoï khoå theo sinh töû. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì gaëp nhieàu hoaïn naïn, nhö naïn ma, nöôùc, löûa, giaëc, ñoùi, maát muøa. Thöôøng sinh vaøo choã

baàn cuøng, haï tieän, nhieàu beänh khoå, thaân theå yeáu gaày. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû ôû choã toái taêm döôùi ñaát. Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc chuùng sinh naøy do ngu si maø taïo nghieäp, bò tham lam, ganh tî che laáp taâm, cheâ bai phaùp ñeå caàu taøi, troùi coät ngöôøi boû trong lao nguïc khieán hoï toái taêm, maét khoâng thaáy gì caû, tieáng keâu doäi laïi nghe nhö ai oaùn. Bò troùi trong nguïc chòu öu naõo gaáp boäi, khoâng ai cöùu vôùt. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi, sinh trong loaøi ngaï quyû ôû choã toái taêm döôùi ñaát. Nôi aáy coù raén ñaïi aùc, thaân lôùn daøi hai möôi daëm, boø ñaày khaép choán. Ngöôøi kia bò gioù laïnh run raåy, ñoùi khaùt ñoát thaân, ñaàu toùc roái buø, thaân theå oám yeáu. Gioù ñaùnh vaøo thaân ngöôøi kia, laøm cho taát caû thaân theå ñeàu bò phaù hoaïi, ñi vaøo choã toái taêm ñaïi hieåm naïn, chòu khoå raát ruøng rôïn. Ngöôøi aáy buoàn baõ chaïy troán moät mình, khoâng baïn beø. Gioù ñoäc caét maïnh gioáng nhö dao caét. Vì nghieäp aùc maø coù caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Nhöng neáu nghieäp aùc ñaõ taïo chöa heát, khoâng hoaïi, khoâng tan thì khoâng thoaùt ñöôïc. Khi naøo nghieäp aùc heát môùi coù theå thoaùt khoûi kieáp ngaï quyû. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån trong theá gian, thoï khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thöôøng ôû choã nuùi saâu, toái taêm, hieåm naïn, ôû beân bôø bieån khoâng thaáy maët trôøi, maët traêng. Sinh vaøo coõi nöôùc naøy, maét ngöôøi ñoù bò muø, khoâng thaáy bieát gì caû, baàn cuøng, haï tieän, ñi xin aên ñeå soáng. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï

quyû. Vò aáy duøng vaên tueä thaáy coù ngaï quyû teân Thaàn thoâng ñaïi löïc quang minh. Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä bieát caùc chuùng sinh naøy do voïng ngöõ doái gaït ngöôøi, tham lam, ganh gheùt, phaù hoaïi, troäm caép taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc, löøa ñaûo ngöôøi ñeå laáy cuûa, hoaëc yû mình coù theá löïc, cöôõng ñoaït ngöôøi laáy cuûa ñem cho baïn aùc. Khoâng boá thí vaøo ruoäng phöôùc, taïo thí baát tònh vì caàu aân nghóa, vì caàu cöùu, vì tieát hoäi, vì naïn gaáp, vì xu phuï… vì nhöõng ñieàu nhö vaäy goïi laø thí baát tònh. Sau khi qua ñôøi, ngöôøi aáy sinh trong loaøi ngaï quyû ñaïi löïc thaàn thoâng. Thoï thaân quyû roài coù nhieàu ngaï quyû bò voâ löôïng khoå naõo vaây quanh, ôû trong nuùi saâu hoaëc nôi ñaàm beå, ñöôïc sinh vaøo choã aáy thì coù thaàn thoâng töï taïi. chæ coù moät ngaï quyû naøy laø ñöôïc vui baäc nhaát, coøn caùc quyeán thuoäc khaùc, thaân nhö caây bò ñoát, löûa ñoùi khaùt böùc baùch, ñeàu cuøng nhau nhìn ngaém. Quyû thoï laïc aáy laø quaû baùo cuûa vieäc thí baát tònh, neáu khi naøo nghieäp aùc heát thì môùi ñöôïc thoaùt. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån thoï caùc khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì thoáng laõnh quoác ñoä, hoaëc laøm ñaïi thaàn vaøo thôøi ñoùi ngheøo. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï

quyû. Vò aáy duøng vaên tueä quaùn caùc ngaï quyû ñoát chaùy vaøo ban ñeâm, töø nôi thaân löûa phaùt ra, keâu gaøo thaûm thieát, vuït boû chaïy ñeán caùc xoùm laøng, thaønh aáp, nuùi röøng, thaân nhö ñoáng löûa, bò ñoùi khaùt thieâu ñoát. Vì nghieäp gì maø sinh trong loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä, bieát chuùng sinh naøy do tham lam, ganh tî che laáp taâm, phaù hoaïi ngöôøi khaùc, noùi doái, löøa gaït ngöôøi, cöôùp ñoaït cuûa caûi ngöôøi, phaù thaønh quaùch cuûa ngöôøi, gieát haïi daân chuùng, khieán cho thaân toäc, quyeán thuoäc cuûa hoï tan naùt. Cöôùp ñöôïc

cuûa caûi roài ñem daâng vua, ñaïi thaàn hoaëc cho ngöôøi haøo quyù. Döïa vaøo theá löïc cuûa vua, vua khen laø coù taøi naêng, ñöôïc vua khen ngôïi keû aáy caøng hung baïo theâm nöõa, nhö tröôùc ñaõ noùi. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi bò ñoïa trong loaøi ngaï quyû Xaø-baø-leä *(Xaø-baø-leä ñôøi Nguïy dòch laø Ñoát chaùy döõ doäi)*. Do ñôøi tröôùc, ngöôøi aùc kia cöôùp giaät vaøo ban ñeâm, troùi coät ngöôøi laïi ñeå tra khaûo, ñaùnh ñaäp khieán hoï phaûi khoå sôû. Vì nhaân duyeân ñoù maø nay vaøo ban ñeâm thì toaøn thaân bò löûa boác chaùy. Do ñôøi tröôùc töøng troùi coät ngöôøi laøm hoï keâu gaøo, khoùc loùc, neân nay bò löûa thieâu ñoát khaép thaân, keâu la ñau ñôùn. Vì nghieäp aùc chöa heát neân khieán quyû khoâng cheát. Neáu nghieäp aùc chöa heát, chöa hoaïi, chöa tan thì vaãn khoâng thoaùt ñöôïc. ÔÛ ñaây qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån trong theá gian, thoï khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån caû tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi thì thöôøng bò ngöôøi khaùc phaù hoaïi. Giaû söû coù cuûa caûi thì bò vua, giaëc xaâm chieám cöôùp giaät. Neáu ñeán choã cao nguy hieåm, hoaëc leo leân caây coái thì bò rôi xuoáng laøm toån thöông ñeán thaân. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo kia bieát roõ quaû baùo cuûa nghieäp, laïi quaùn xeùt veà theá giôùi cuûa ngaï quyû. Vò aáy duøng vaên tueä thaáy caùc ngaï quyû thöôøng tìm kieám choã sô hôû cuûa ngöôøi, rình

kieám choã dôû cuûa ngöôøi, gieát haïi treû con.

Vì nghieäp gì maø sinh vaøo loaøi ngaï quyû naøy?

Vò aáy duøng vaên tueä, bieát caùc chuùng sinh kia ñôøi tröôùc bò keû baïo aùc gieát treû con mình neân noåi giaän, theà raèng: “Ñôøi sau ta seõ laøm Daï-xoa gieát con ngöôi ñeå traû thuø”. Ngöôøi aùc aáy sau khi qua ñôøi, bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc laøm ngaï quyû Xi-ñaø-la *(Xi-ñaø-la ñôøi Nguïy dòch laø Quyû rình moø choã sô hôû)*, luoân nhôù oan gia, saân giaän, aùc ñoäc, ñi tìm nôi naøo coù ñaøn baø sinh ñeû thì rình cöôùp maïng soáng cuûa ñöùa treû ñoù. Quyû naøy coù thaàn thoâng theá löïc, nghe coù muøi maùu, trong khoaûnh khaéc, noù lieàn ñi ñeán choã ñoù vaø coøn coù khaû naêng ñi traêm ngaøn do-tuaàn. Neáu coù phuï nöõ sinh con thì quyû duøng thaân vi teá ñeå tìm choã sô hôû. Vôùi taâm saân haän, ñi tìm choã sô hôû cuûa ngöôøi khaùc, neân tìm kieám khaép nôi, coát yeáu muoán gieát ñöùa con, nhöng tìm khoâng coù. Neáu meï phaïm loãi nuoâi naáng con khoâng ñuùng phaùp thì quyû tìm ñöôïc choã sô hôû cuûa ñöùa con. Neáu baát tònh, oâ ueá thì quyû tìm ñöôïc choã sô hôû… Nhö tröôùc ñaõ noùi, neáu tìm ñöôïc choã sô hôû thì quyû coù theå haïi ñöùa treû. Neáu khoâng ñöôïc thì ñeán möôøi naêm, tìm nhieàu caùch ñeå gieát haïi chöù khoâng boû yù ñònh kia. Keû baát thieän nhö theá töï troùi laáy taâm mình, bò ñoùi khaùt ñoát thaân neân khoâng theå gieát haïi. Neáu ñöùa treû naøy coù nhieàu nghieäp laønh, hoaëc ñöôïc thieän thaàn uûng hoä thì khoâng theå gieát noù ñöôïc. Quyû kia noåi saân haän vaø qua ñôøi, tuøy theo nghieäp maø löu chuyeån thoï khoå nôi sinh töû. Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, gioáng nhö con ruøa trong bieån tìm kieám loã hoång nôi caây noåi. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi, do taäp khí saân giaän töø ñôøi tröôùc oaùn keát troùi buoäc nhau, neân sinh vaøo choã khoâng ñuû thuaän duyeân, taát caû gioáng nhö oan gia, duøng nhöõng phöông tieän muoán ngöôøi khaùc phaûi cheát yeåu, khuyeát taät. Vì nghieäp aùc coøn soùt laïi neân chòu quaû baùo nhö vaäy.

