KINH KHÔÛI THEÁ

**QUYEÅN IX**

**Phaåm 10. KIEÁP TRUÏ**

**C**hö Tyø-kheo, theá gian ñaëc bieät coù ba loaïi trung kieáp. Moät laø ñao binh, hai laø ñoùi khaùt, ba laø dòch beänh. Theá naøo goïi laø trung kieáp ñao binh? Chö Tyø-kheo, kieáp ñao binh laø loaøi ngöôøi luùc baáy giôø khoâng coù chaùnh haïnh, chaúng noùi nhö phaùp, taø kieán, ñieân ñaûo, cuøng laøm ñaày ñuû möôøi nghieäp baát thieän. Chuùng sanh khi aáy chæ thoï möôøi tuoåi. Chö Tyø- kheo, khi con ngöôøi thoï möôøi tuoåi nhö vaäy, con gaùi sanh ra môùi naêm thaùng laø ñaõ coù choàng, gioáng nhö ngaøy nay möôøi laêm, möôøi saùu tuoåi gaû veà nhaø choàng. Baáy giôø, chaát ñaát sanh toâ du, sanh toâ, ñöôøng taûng, ñöôøng caùt thôm, ñeán khi aáy, taát caû ñeàu bieán maát chaúng hieän ra nöõa. Laïi nöõa, daân chuùng kia khi thoï möôøi tuoåi, toaøn duøng thöù loâng thoâ cuûa loaøi deâ ñen laøm aùo, gioáng nhö aùo Ca-thi-ca-kieàu-xa-da, aùo Soâ-ma-taêng, aùo Ñoä-cöùu- la, aùo Caâu-loä-ma-ta, aùo Kieáp boái, aùo Cam-baø-la-baûo, ngaøy nay xem laø raát toát ñeïp, aùo thoâ baèng loâng kia cuõng ñöôïc cho laø nhö vaäy. Thôøi baáy giôø, con ngöôøi chæ aên haït coû gioáng nhö ngöôøi ngaøy nay aên gaïo thôm… cho laø thöùc aên ngon. Laïi ñöôïc cha meï thöông yeâu, caàu ñöôïc möôøi tuoåi, cho laø thöôïng thoï, cuõng nhö ngaøy nay caàu soáng traêm tuoåi.

Chö Tyø-kheo, luùc con ngöôøi thoï möôøi tuoåi, coù nhöõng chuùng sanh baát hieáu vôùi cha meï, chaúng kính Sa-moân, Baø-la-moân, chaúng kính baäc cao nieân, nhöng nhöõng vò naøy cuõng ñöôïc ngöôøi khaùc cuùng döôøng, phuïng söï, khen ngôïi, toân troïng gioáng nhö ngöôøi tu haønh giaùo phaùp ngaøy nay, danh döï khoâng khaùc. Vì sao? Vì nghieäp cuûa hoï laø nhö vaäy.

Laïi nöõa, chö Tyø-kheo, luùc con ngöôøi thoï möôøi tuoåi khoâng coù tieáng laønh, cuõng chaúng ai tu taäp möôøi neûo nghieäp thieän, phaàn nhieàu taát caû ñeàu taïo nghieäp baát thieän. Chuùng sanh thaáy nhau ñeàu sanh taâm ñoäc haïi,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

cheùm gieát, khoâng coøn yù nieäm thöông yeâu nhöôøng nhòn. Nhö ngaøy nay, ñaùm thôï saên ôû nhöõng choã nuùi, ñaàm troáng vaéng troâng thaáy caùc loaïi caàm thuù, chæ khôûi taâm ñoäc aùc, gieát haïi.

Laïi nöõa, chö Tyø-kheo, vaøo thôøi aáy, duïng cuï trang söùc cuûa taát caû daân chuùng ñeàu laø dao, gaäy. Cuõng nhö ngöôøi ñôøi nay duøng traøng hoa, boâng tai, voøng coå, xuyeán, nhaãn, traâm ñeå trang söùc, ngöôøi thôøi aáy duøng dao, gaäy cuõng laïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, chö Tyø-kheo, vaøo luùc trung kieáp saép heát, trong voøng baûy ngaøy, taát caû daân chuùng, tay chaïm vaøo vaät gì nhö laø coû, caây ñaát cuïc, ngoùi ñaù, ñeàu bieán thaønh dao, gaäy, muõi raát nhoïn hôn ngöôøi cheá taïo. Ai naáy giaønh nhau giaät laáy, gieát haïi laãn nhau. Trong voøng baûy ngaøy, gieát nhau cheát heát, nhaân ñoù maïng chung ñeàu ñoïa vaøo ñöôøng aùc, thoï khoå nôi ñòa nguïc. Vì sao? Vì hoï ñoái vôùi nhau sanh taâm saùt haïi, taâm oâ ueá, taâm aùc, taâm khoâng lôïi ích, taâm khoâng töø bi, taâm khoâng thanh tònh.

Chö Tyø-kheo, ñoù goïi laø trung kieáp ñao binh.

Chö Tyø-kheo, theá naøo goïi laø trung kieáp ñoùi khaùt? Chö Tyø-kheo, vaøo thôøi kyø kieáp ñoùi khaùt, taát caû daân chuùng khoâng coù ngöôøi thöïc haønh chaùnh phaùp, chæ theo taø kieán ñieân ñaûo, ñeàu laøm ñuû möôøi nghieäp baát thieän. Do nhaân duyeân aáy, trôøi khoâng möa. Do khoâng möa neân bò ñoùi khoå. Laïi khoâng coù haït gioáng, nhaët xöông ngöôøi laøm ngheà nghieäp, duøng caùc loaïi voû nuoâi maïng. Theá naøo goïi laø nhaët xöông ngöôøi laøm ngheà nghieäp? Chö Tyø-kheo, trong thôøi kyø ñoùi khaùt, daân chuùng khi aáy ñeàu ñi khaép nôi, hoaëc ngaõ tö ñöôøng, hoaëc ñöôøng heûm, thaønh quaùch, ñaïi loä, thaâu nhaët xöông ngöôøi haàm laáy nöôùc uoáng ñeå soáng, vì vaäy goïi laø nhaët xöông ngöôøi laøm ngheà nghieäp.

Theá naøo goïi laø duøng caùc loaïi voû nuoâi maïng? Chö Tyø-kheo, thôøi kyø kieáp ñoùi khaùt, daân chuùng khi aáy vì quaù ñoùi neân loät caùc voû caây naáu nöôùc uoáng ñeå töï nuoâi soáng, vì vaäy neân goïi laø duøng caùc loaïi voû caây nuoâi maïng.

Chö Tyø-kheo, chuùng sanh khi aáy, sau khi cheát ñoùi seõ ñeàu sanh vaøo caùc ñöôøng aùc, ñoù laø ñoïa vaøo coõi Dieâm-ma-la, laøm thaân ngaï quyû. Vì caùc chuùng sanh kia tham lam ganh gheùt, sôï aên heát thöùc aên neân giaønh nhau caát giaáu.

Chö Tyø-kheo, ñoù goïi laø trung kieáp ñoùi khaùt.

Chö Tyø-kheo, theá naøo goïi laø trung kieáp dòch beänh? Chö Tyø-kheo,

daân chuùng khi aáy muoán thöïc haønh chaùnh phaùp, muoán noùi nhö phaùp, cuõng muoán thöïc hieän söï hieåu bieát khoâng ñieân ñaûo, cuõng muoán thöïc haønh ñaày ñuû möôøi neûo nghieäp thieän. Nhöng vaøo thôøi aáy, nhöõng ngöôøi laøm ñuùng nhö phaùp, do vì möôøi nghieäp baát thieän ôû quaù khöù cuûa hoï vöôït hôn quaû baùo hieän thôøi neân lieàn khieán loaøi phi nhaân phoùng xaû khí tai öông, dòch beänh hoaønh haønh, ñeán noãi nhieàu ngöôøi bò beänh cheát.

Chö Tyø-kheo, laïi nöõa, trong thôøi kyø dòch beänh nhö vaäy, laïi coù voâ löôïng loaøi phi nhaân ôû theá giôùi khaùc ñeán gaây caùc dòch beänh cho daân chuùng ôû coõi naøy. Vì sao? Vì hoï phoùng daät, laøm vieäc phi phaùp, neân caùc loaøi phi nhaân kia ñoaït maát hoàn hoï, cho hoï xuùc chaïm vôùi ñieàu xaáu aùc, khieán taâm hoï hoân meâ, roái loaïn; trong ñoù coù nhieàu ngöôøi phöôùc moûng neân maïng chung. Thí nhö nhaø vua hoaëc ñaïi thaàn cuûa vua, ñeå baûo veä cho daân ôû ñòa ñaàu bieân giôùi neân boá trí quaân lính canh giöõ. Coù luùc boãng nhieân ñaïo taëc ôû phöông khaùc ñeán, vì lính phoøng veä kia khoâng canh phoøng caån maät, do coù söï cheånh maûng neân bò luõ giaëc nhaát thôøi cheùm gieát, hoaëc phaù nhaø cöûa, hoaëc phaù thoân xoùm, hoaëc huûy laøng maïc, daân chuùng, thaønh quaùch… Vì do phoùng daät neân phi nhaân ôû phöông khaùc ñeán gaây neân dòch beänh, sinh maïng cheát heát. Cuõng nhö vaäy, hoaëc vaøo thôøi gian noï, loaøi phi nhaân ôû phöông khaùc ñeán gaây dòch beänh. Khi aáy caùc chuùng sanh khoâng laøm chuyeän phoùng daät, nhöng loaøi quyû kia quaù maïnh ñaõ cöôõng böùc, ñoaït linh hoàn hoï, cho hoï xuùc chaïm vôùi ñieàu xaáu aùc, khieán taâm hoï meâ man baát loaïn; trong ñoù coù nhieàu ngöôøi bò beänh cheát. Thí nhö nhaø vua vaø caùc ñaïi thaàn cuûa vua, vì ñeå baûo veä caùc laøng maïc neân boá trí quaân binh traán giöõ. Hoaëc giaû sau ñoù, giaëc cöôùp phöông khaùc ñeán quaáy nhieãu, xaâm phaïm. Tuy laø söï traán giöõ kia khoâng coù lô laø, cheånh maûng, vaãn sieâng naêng caån maät canh giöõ, nhöng boïn giaëc quaù maïnh, cöôõng böùc gaây haïi, cuõng coù theå cuøng luùc gieát haïi nhieàu ngöôøi, hoaëc phaù nhaø cöûa cuûa hoï, huûy thoân xoùm, laøng maïc*... nhö tröôùc…* Chö Tyø-kheo, ôû trong kieáp dòch beänh, daân chuùng bò beänh, quaù ñau ñôùn, maïng chung cuõng nhö vaäy. Sau khi maïng chung, hoï ñeàu ñöôïc sanh leân caùc coõi trôøi. Vì sao? Vì chuùng sanh aáy khoâng coù taâm haïi nhau, khoâng coù taâm naõo loaïn, laïi coù taâm lôïi ích, taâm töø bi, taâm thanh tònh, cho ñeán khi saép maïng chung laïi hoûi thaêm nhau: “Beänh cuûa ngöôi coù theå chòu ñöïng chaêng, ít bò toån haïi chaêng? Coù ai thoaùt chaêng, coù ai khoûi chaêng? Coù ai coù beänh gì khaùc chaêng?” Chö Tyø-kheo, do nhaân duyeân aáy neân hoï ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Ñaây goïi laø trung kieáp dòch beänh.

Chö Tyø-kheo, nhö theá goïi laø ba loaïi trung kieáp cuûa theá gian.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

M