LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 43**

PHAÄT NOÙI KINH NAÊM THIEÂN SÖÙ CUÛA VUA DIEÂM-LA

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Tam taïng Phaùp sö Tueä Giaûn.*

**N**ghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Haõy kheùo laéng nghe vaø ghi nhôù! Ta duøng thieân nhaõn thaáy roõ nôi choán ñi ñeán cuûa moïi ngöôøi trong caûnh sanh töû laø ñöôøng thieän, ñöôøng aùc. Hoaëc coù ngöôøi xaáu aùc, hoaëc coù ngöôøi maïnh meõ, hoaëc coù ngöôøi khieáp nhöôïc, hoaëc sanh nôi coõi thieän, hoaëc sanh nôi coõi aùc. Phaøm choã taïo taùc haønh ñoäng cuûa con ngöôøi nhö theá naøo Ta ñeàu phaân bieät, bieát ñöôïc caû. Heã con ngöôøi thaân laøm aùc, mieäng noùi lôøi aùc, yù nghó ñieàu aùc, huûy baùng Hieàn thaùnh, theo taø kieán, taø haïnh, ngöôøi aáy luùc maïng chung lieàn bò ñoïa vaøo coõi aùc, rôi vaøo ñòa nguïc. Coøn ngöôøi thaân laøm ñieàu laønh, mieäng noùi ñieàu laønh, yù nghó ñieàu laønh, khen ngôïi baäc Hieàn thaùnh, theo chaùnh kieán, chaùnh haïnh, ngöôøi aáy khi maïng chung lieàn sanh leân coõi trôøi, hoaëc nhaân gian.

Nhö vaäy, naøy caùc Tyø-kheo, Ta duøng thieân nhaõn thaáy con ngöôøi maïng chung lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi hay nhaân gian. Naøy caùc Tyø- kheo, Ta duøng thieân nhaõn quan saùt luùc trôøi möa, trong khi nöôùc möa rôi xuoáng, heã moät bong boùng nöôùc noåi leân thì moät bong boùng nöôùc bieán maát. Ta thaáy con ngöôøi khi cheát, thaàn thöùc ñaàu thai, hoaëc laøm ngöôøi coù saéc ñeïp, coù saéc xaáu; ngöôøi thì maïnh meõ ngöôøi thì khieáp nhöôïc, hoaëc sanh vaøo choã laønh, hoaëc sanh vaøo choã khoå, töï soáng, töï cheát, nhö bong boùng nöôùc khoâng khaùc.

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

Laïi nöõa, thí nhö coù ngöôøi laáy sôïi tô naêm maøu, xaâu ngoïc löu ly. Vì ngoïc trong suoát cho neân tô maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen ñeàu hieän roõ raøng. Ta thaáy ngöôøi cheát thaàn thöùc theo nghieäp ñaàu thai cuõng laïi nhö vaäy. Laïi nhö ñeâm toái, laáy ngoïc minh chaâu treo tröôùc cöûa, coù ngöôøi ñöùng ôû moät choã, nhìn keû ra ngöôøi vaøo nôi cöûa ñeàu thaáy roõ raøng. Laïi coù ngöôøi ôû treân laàu cao, nhìn thaáy ôû döôùi, keû ñeán ngöôøi ñi, keû chaïy, ngöôøi ñi boä; keû ngoài, ngöôøi ñöùng ñeàu roõ raøng. Ta thaáy con ngöôøi khi cheát thaàn thöùc theo nghieäp ñi ñaàu thai, hoaëc ñeïp ñeõ, hoaëc xaáu aùc, maïnh meõ hay khieáp nhöôïc, nhö nhöõng ñieàu hoï ñaõ taïo ra, Ta ñeàu phaân bieät bieát roõ.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Con ngöôøi khi soáng ôû theá gian, do baát hieáu vôùi cha meï, khoâng cung kính caùc baäc Sa-moân, Ñaïo nhaân, khoâng thöïc haønh nhaân nghóa, khoâng kieàm cheá taâm, khoâng hoïc kinh giôùi, khoâng sôï quaû baùo ñôøi sau, ngöôøi aáy khi cheát thaàn thöùc phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc cuûa Dieâm vöông. Söù giaû lieàn baét ñem ñeán thöa vôùi Dieâm vöông:

–Ñaây laø keû xaáu aùc. Keû naøy laøm ñieàu phi phaùp, baát hieáu vôùi cha meï, khoâng toân kính caùc baäc Sa-moân, Ñaïo nhaân, khoâng theo nhaân nghóa, khoâng kieàm cheá taâm yù, khoâng taïo phöôùc ñöùc, khoâng khieáp sôï caùi cheát, caàn phaûi ñeå cho hoï thaáy toäi aùc cuûa mình, cuùi mong Ñaïi vöông haõy xöû phaït chuùng.

Nhö vaäy, Dieâm vöông theo thöôøng leä, tröôùc tieân duøng lôøi khuyeân raên, cho hieän ra naêm vò thieân söù, duøng lôøi thaúng thaén ñeå xeùt hoûi:

–Ngöôi haù khoâng thaáy ngöôøi cuûa theá gian luùc coøn treû thô, ngaõ nhaøo treân phaân, tieåu, khoâng theå töï che chôû cho mình, mieäng khoâng bieát noùi, cuõng laïi khoâng bieát ñieàu toát, ñieàu xaáu chaêng?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi coù thaáy ñieàu aáy. Vua baûo:

–Ngöôi töï cho raèng rieâng mình thì khoâng coù ñieàu aáy sao? Thaàn thöùc cuûa con ngöôøi theo haønh ñoäng taïo taùc, luùc maïng chung lieàn coù taùi sanh. Tuy chöa theå thaáy, nhöng thöôøng phaûi laøm vieäc thieän, töï ñoan nghieâm nôi thaân, mieäng, taâm yù mình. Vaäy taïi sao ngöôi laïi buoâng lung taâm yù?

Ngöôøi aáy thöa:

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

–Toâi quaû thaät laø ngöôøi ngu si, meâ muoäi, khoâng bieát gì! Vua noùi:

–Töï vì ngöôi ngu si laøm ñieàu aùc. Loãi naøy ñaâu phaûi do cha meï, sö tröôûng, vua, Sa-moân, Ñaïo nhaân taïo ra ñaâu. Toäi naøy laø do ngöôi, haù laïi vì khoâng thích maø noù ñình chæ sao? Nay ngöôi phaûi thoï laáy.

Ñoù laø Dieâm vöông hieän ra thieân söù thöù nhaát. Dieâm vöông laïi hoûi:

–Khi ngöôi ñang laøm ngöôøi, söù giaû cuûa trôøi laàn löôït ñi ñeán, vaäy ngöôi coù bieát chaêng?

Ngöôøi aáy thöa:

–Quaû thaät toâi khoâng hay bieát. Vua baûo:

–Ngöôi coù thaáy ngöôøi ñaøn oâng, ñaøn baø luùc tuoåi veà giaø, toùc baïc, raêng long, gaày coøm, oám yeáu, coøng löng maø böôùc, ñöùng ngoài ñeàu phaûi choáng gaäy chaêng?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi coù thaáy nhö vaäy. Vua baûo:

–Ngöôi cho raèng chæ rieâng mình laø khoâng bò giaø chaêng? Phaøm con ngöôøi ñaõ coù sanh thì ñeàu phaûi coù giaø. Leõ ra ñang luùc khoûe maïnh phaûi thöôøng laøm vieäc thieän, ñoan nghieâm thaân, mieäng vaø taâm, phuïng haønh kinh giôùi, sao laïi töï mình buoâng lung?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi ñuùng laø ngöôøi ngu si, aùm muoäi. Vua baûo:

–Töï ngöôi ngu si laøm ñieàu aùc, ñaâu phaûi laø loãi cuûa cha meï, vua, Sa-moân, Ñaïo nhaân. Toäi naøy do ngöôi, haù laïi vì khoâng thích maø noù ñình chæ sao? Nay ngöôi phaûi thoï laáy.

Ñoù laø Dieâm vöông chaùnh thöùc daïy baûo, hieän ra thieân söù thöù hai.

Dieâm vöông laïi hoûi:

–Trong khi laøm ngöôøi, ngöôi haù khoâng thaáy nhöõng ngöôøi nam, ngöôøi nöõ ôû theá gian, luùc bò beänh taät, thaân theå ñau khoå, ñöùng ngoài khoâng yeân, maïng soáng mong manh, caùc thaày thuoác ñeàu boù tay khoâng theå cöùu chöõa ñöôïc chaêng?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi coù thaáy nhö vaäy.

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

Vua baûo:

–Ngöôi cho raèng ngöôi khoâng bò beänh chaêng? Con ngöôøi luùc giaø ñeàu seõ coù beänh. Leõ ñaùng ra luùc maïnh khoûe ngöôi phaûi sieâng naêng laøm ñieàu thieän, phuïng haønh kinh giôùi, ñoan nghieâm thaân, mieäng, yù, sao laïi töï mình buoâng lung?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi quaû thaät laø keû ngu si, aùm muoäi. Vua baûo:

–Vì ngöôi ngu si, aùm muoäi, laøm ñieàu aùc chöù ñaâu phaûi loãi cuûa cha meï, vua, Sa-moân, Ñaïo nhaân? Toäi naøy chính do ngöôi laøm, haù vì khoâng thích maø noù ñình chæ sao? Nay ngöôi phaûi thoï laáy.

Ñoù laø Dieâm vöông chaùnh thöùc daïy baûo, hieän ra thieân söù thöù ba.

Dieâm vöông laïi hoûi:

–Luùc laøm ngöôøi, ngöôi haù khoâng thaáy ngöôøi cheát ôû theá gian, töû thi hoaëc choân xuoáng ñaát, hoaëc bò hö hoaïi, töø moät ngaøy cho ñeán baûy ngaøy da thòt bò thoái röûa, choàn caùo, traêm thöù chim ñeàu keùo tôùi choã xaùc ñoù ñeå aên? Heã con ngöôøi cheát thì thaân bò hö naùt, gôùm gheâ caû.

Ngöôøi aáy thöa:

–Quaû thaät toâi coù thaáy nhö vaäy. Vua baûo:

–Ngöôi cho raèng chæ rieâng ngöôi laø khoâng cheát sao? Phaøm con ngöôøi ñaõ coù soáng ñeàu phaûi coù cheát. Leõ ra ôû theá gian phaûi thöôøng laøm vieäc thieän, thaân, mieäng, yù tinh taán phuïng haønh kinh giôùi, sao ngöôi töï mình buoâng lung?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi quaû thaät laø ngöôøi ngu si. Vua noùi:

–Töï ngöôi ñaõ taïo ra ñieàu aùc, ñoù ñaâu phaûi laø loãi cuûa cha meï, vua, Sa-moân, Ñaïo nhaân? Toäi naøy do ngöôi taïo ra, ñaâu phaûi vì khoâng öa thích maø noù chaám döùt sao? Nay ngöôi phaûi töï laõnh thoï laáy.

Ñoù laø Dieâm vöông chaùnh thöùc giaùo hoùa, hieän ra thieân söù thöù tö.

Dieâm vöông laïi hoûi:

–Khi laøm ngöôøi, haù ngöôi laïi khoâng thaáy nhöõng ngöôøi xaáu aùc cuûa theá gian bò quan laïi baét bôù, xeùt thaáy toäi traïng caàn phaûi duøng hình phaùp ñeå xöû trò, hoaëc chaët tay, chaët chaân, hoaëc xeûo muõi, xeûo tai, duøng caây

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

voùt nhoïn ñaùnh ñaäp laøm raùch da raùch thòt, duøng caùt noùng, daàu soâi suøng suïc ñoå leân thaân hình, hoaëc boû vaøo trong aùo vaûi to ñeå ñoát, hoaëc treo ñaàu leân maø nöôùng luùc ban ngaøy, hoaëc moå, caét naùt cô theå, hoaëc bò caùc chaát ñoäc laøm ñau ñôùn theâ thaûm chaêng?

Ngöôøi aáy thöa:

–Quaû thaät toâi coù thaáy ñieàu aáy. Vua baûo:

–Ngöôi cho raèng rieâng ngöôi thì khoâng bò nhöõng söï tra khaûo ñoäc aùc aáy chaêng? Maét ngöôi ñaõ nhìn thaáy caùc vieäc toäi, phöôùc cuûa theá gian roõ raøng roài, sao laïi khoâng laøm vieäc thieän, giöõ gìn thaân, mieäng, yù ñeå phuïng haønh kinh ñaïo, taïi sao töï mình laïi buoâng lung?

Ngöôøi aáy thöa:

–Toâi quaû thaät laø ngöôøi ngu si. Vua baûo:

–Ngöôi ñaõ töï duøng taâm mình ñeå laøm ñieàu khoâng thaät thaø, ngay thaúng, ñoù khoâng phaûi laø loãi cuûa cha meï, vua, Sa-moân, Ñaïo nhaân. Nay toäi baùo tai öông naøy ngöôi phaûi laõnh laáy, ñaâu coù phaûi vì khoâng thích maø noù ñình chæ? Ñoù laø Dieâm vöông daïy ñieàu trung chính, hieän leân thieân söù thöù naêm.

Ñöùc Phaät giaûng noùi xong, caùc ñeä töû ñeàu laõnh thoï lôøi Phaät daïy, roài ñeàu ñeán tröôùc cung kính ñaûnh leã Ñöùc Phaät.



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