**SOÁ 494**

KINH A-NAN THAÁT MOÄNG

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Taán, Tam taïng Truùc Ñaøm-voâ-lan,*

*ngöôøi Thieân Truùc.*

Toân giaû A-nan ôû nöôùc Xaù-veä thaáy baûy ñieàm moäng ñeán thöa hoûi Ñöùc Phaät:

1. Thaáy ao hoà löûa boác chaùy nguùt trôøi.
2. Thaáy maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao rôi ruïng.
3. Thaáy Tyø-kheo xuaát gia trôû laïi ôû trong vuõng buøn oâ ueá, coøn cö só taïi gia thì ngoi ñaàu vöôït ra.
4. Thaáy baày heo ñeán huùc röøng caây chieân-ñaøn.
5. Thaáy ñaàu ñoäi nuùi Tu-di maø khoâng thaáy naëng.
6. Thaáy voi meï boû voi con.
7. Thaáy sö töû chuùa, hoa ñeïp raûi treân ñaàu vaø coù baûy sôïi loâng daøi naèm treân ñaát maø cheát. Nhöõng loaøi caàm thuù thaáy vaãn sôï seät, sau thaáy trong thaân gioøi boø ra, lieàn ñeán aên thòt.

Toân giaû A-nan ñem nhöõng moäng aùc naøy thöa hoûi Ñöùc Phaät.

Baáy giôø, Phaät ñang thuyeát phaùp treân giaûng ñöôøng Phoå hoäi, taïi nöôùc Xaù-veä cho vua Ba-tö-naëc, noùi veà phaùp Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo, laøm cho an laïc, thaáy Toân giaû A-nan saéc maët buoàn raàu laëng thinh khoâng noùi, Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Nhöõng ñieàm moäng cuûa oâng ñeàu thuoäc veà ñôøi aùc naêm tröôïc sau naøy, khoâng toån haïi gì ñeán oâng, taïi sao laïi buoàn?

Ñieàm moäng thöù nhaát thaáy ao hoà löûa boác chaùy nguùt trôøi laø sau naøy Tyø-kheo taâm thieän giaûm daàn, aùc nghòch baïo phaùt, saùt haïi laãn

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

nhau khoâng theå noùi heát.

Ñieàm moäng thöù hai thaáy maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao rôi ruïng laø sau khi Phaät Nieát-baøn, taát caû Thanh vaên cuõng Nieát-baøn theo Phaät, khoâng truï ôû ñôøi, con maét cuûa chuùng sinh dieät maát.

Ñieàm moäng thöù ba thaáy Tyø-kheo xuaát gia trôû laïi trong vuõng buøn oâ ueá, coøn cö só taïi gia thì ngoi ñaàu vöôït ra, laø ñôøi sau Tyø-kheo oâm loøng aùc ñoäc, ganh gheùt, saùt haïi laãn nhau, ñaïo só cheùm gieát, cö só nhìn thaáy can giaùn chaúng nghe, cheát bò ñoïa ñòa nguïc, cö só tinh taán cheát sinh leân coõi trôøi.

Ñieàm moäng thöù tö thaáy baày heo ñeán huùc röøng caây chieân-ñaøn, laø ñôøi sau cö só ñi ñeán chuøa thaùp phæ baùng chuùng Taêng, tìm choã toát xaáu, phaù thaùp haïi Taêng.

Ñieàm moäng thöù naêm thaáy ñaàu ñoäi nuùi Tu-di maø caûm thaáy khoâng naëng, laø sau khi Phaät Nieát-baøn, Toân giaû A-nan seõ laøm thaày giaûng noùi kinh cho moät ngaøn vò A-la-haùn, moät caâu cuõng khoâng queân. Ngöôøi nghe ñöôïc giaùc ngoä raát nhieàu, maø chaúng cho laø quan troïng.

Ñieàm moäng thöù saùu laø thaáy voi meï boû voi con, laø ñôøi vò lai taø kieán hoaønh haønh, phaù hoaïi phaùp Phaät, coøn ngöôøi coù ñöùc thì aån khoâng xuaát hieän.

Ñieàm moäng thöù baûy thaáy sö töû cheát laø sau khi Phaät Nieát-baøn moät ngaøn boán traêm baûy möôi naêm, caùc ñeä töû cuûa ta chuyeân taâm tu ñöùc, taát caû ma aùc khoâng phaù hoaïi ñöôïc; coøn baûy sôïi loâng daøi laø vieäc cuûa baûy traêm naêm sau.



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