296 A-HAØM –BOÄ 9

# KINH TAÊNG NHAÁT A-HAØM

### QUYEÅN 43

**Phaåm 47: THIEÄN AÙC KINH SOÁ 1**

ñoäc.

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ

Baáy giôø Theá Toân noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Chuùng sinh naøo phuïng haønh möôøi phaùp, seõ sinh leân trôøi. Laïi

haønh möôøi phaùp seõ sinh vaøo neûo döõ. Laïi haønh möôøi phaùp, nhaäp Nieát- baøn giôùi.

Tu haønh möôøi phaùp gì maø sinh vaøo neûo döõ? ÔÛ ñaây, coù ngöôøi saùt sinh, troäm cöôùp, daâm daät, noùi doái, yû ngöõ, aùc khaåu, hai löôõi, gaây ñaáu loaïn ñaây kia, taät ñoá, saân haän, khôi daäy taø kieán. Ñoù laø möôøi phaùp. Chuùng sinh naøo haønh möôøi phaùp nay seõ vaøo trong neûo döõ.

Tu haønh möôøi phaùp gì ñöôïc sinh leân trôøi? ÔÛ ñaây, coù ngöôøi khoâng saùt sinh, khoâng troäm cöôùp, khoâng daâm daät, khoâng noùi doái, khoâng yû ngöõ, khoâng aùc khaåu, khoâng hai löôõi gaây ñaáu loaïn ñaây kia, khoâng taät ñoá, khoâng saân haän, khoâng khôi daäy taø kieán. Neáu ai haønh möôøi phaùp naøy seõ ñöôïc sinh leân trôøi.

Tu haønh möôøi phaùp gì ñeán ñöôïc Nieát-baøn? Ñoù laø möôøi nieäm. Nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng Tyø-kheo, nieäm Thieân, nieäm Giôùi, nieäm Thí, nieäm Chæ töùc, nieäm An-ban, nieäm Thaân, nieäm Söï cheát. Ñoù laø tu haønh möôøi phaùp thì ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Tyø-kheo neân bieát, haõy nieäm xaû ly möôøi phaùp sinh leân trôøi vaø sinh vaøo neûo döõ. Haõy nieäm töôûng möôøi phaùp khieán ñaït ñeán Nieát-baøn.

SOÁ 125 – KINH TAÊNG NHAÁT A-HAØM, quyeån 43 297

Tyø-kheo, haõy hoïc ñieàu naøy nhö vaäy.

Baáy giôø caùc Tyø-kheo nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

M

**KINH SOÁ 2**

ñoäc.

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ

Baáy giôø Theá Toân noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Do goác reã möôøi aùc maø ngoaïi vaät coøn suy hao, huoáng nöõa noäi

phaùp. Nhöõng gì laø möôøi? Ñoù laø, ngöôøi saùt sinh, troäm cöôùp, daâm daät, noùi doái, yû ngöõ, aùc khaåu, hai löôõi, gaây ñaáu loaïn ñaây kia, taät ñoá, saân haän, khôi daäy taø kieán. Do quaû baùo cuûa saùt sinh, thoï maïng cuûa chuùng sinh raát vaén. Do söï laáy cuûa khoâng ñöôïc cho, chuùng sinh sinh vaøo choã ngheøo heøn. Do quaû baùo daâm daät, cöûa nhaø chuùng sinh khoâng ñöôïc trinh traéng. Do noùi doái, mieäng cuûa chuùng sinh coù muøi hoâi thoái, khoâng ñöôïc saïch thôm. Do yû ngöõ, ñaát ñai khoâng ñöôïc baèng phaúng. Do quaû baùo hai löôõi, ñaát moïc gai choâng. Do quaû baùo aùc khaåu, coù nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau. Do taät ñoá, thoùc luùa khoâng doài daøo. Do quaû baùo saân haïi, coù nhieàu vaät ueá aùc. Do quaû baùo taø kieán, töï nhieân sinh taùm ñòa nguïc. Nhaân bôûi möôøi aùc baùo naøy khieán caùc ngoaïi vaät cuõng suy hao, huoáng nöõa vaät noäi thaân.

Ñoù laø, Tyø-kheo, haõy nieäm traùnh xa möôøi phaùp aùc, tu haønh möôøi phaùp thieän.

Tyø-kheo, haõy hoïc ñieàu naøy nhö vaäy.

Baáy giôø caùc Tyø-kheo nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

## M

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

SOÁ 125 – KINH TAÊNG NHAÁT A-HAØM, quyeån 44 319

# KINH TAÊNG NHAÁT A-HAØM

### QUYEÅN 44

**Phaåm 48: BAÁT THIEÄN (1)**

**KINH SOÁ 1**

ñoäc.

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ

Baáy giôø Theá Toân noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Chuùng sinh naøo tu haønh saùt sinh, quaûng baù saùt sinh, gieo troàng

haønh vi daãn ñeán ñòa nguïc, ngaï quyû suùc sinh, neáu sinh trong loaøi ngöôøi, thoï maïng cöïc vaén. Sôû dó nhö vaäy, do haïi sinh maïng keû khaùc.

Chuùng sinh naøo troäm cöôùp vaät cuûa ngöôøi khaùc, gieo troàng toäi cuûa ba neûo döõ, neáu sinh trong loaøi ngöôøi, thöôøng gaëp phaûi ngheøo khoán, aên khoâng ñuû no mieäng, aùo khoâng ñuû che thaân; thaûy ñeàu do troäm cöôùp, cöôùp ñoaït vaät cuûa ngöôøi, töùc ñoaïn maïng caên cuûa ngöôøi.

Neáu coù chuùng sinh tham ñaém daâm daät, gieo ba neûo döõ, khi sinh trong loaøi ngöôøi, gia ñình khoâng trinh khieát, do leùn luùt daâm daät.

Hoaëc coù chuùng sinh noùi doái, gieo toäi ñòa nguïc, khi sinh trong loaøi ngöôøi, bò ngöôøi kinh khi, lôøi noùi khoâng ñöôïc tin, bò ngöôøi coi reû; sôû dó nhö vaäy ñeàu do ñôøi tröôùc noùi doái.

Hoaëc coù chuùng sinh hai löôõi1, gieo toäi ba aùc ñaïo, giaû söû sinh trong loaøi ngöôøi, taâm thöôøng khoâng ñònh, thöôøng mang öu saàu. Sôû dó nhö vaäy, do ngöôøi aáy truyeàn lôøi doái traù caû hai ñaàu.

1. Haùn: Löôõng thieät, nhöng ñaây neân hieåu laø yû ngöõ, ñeå khoâng truøng laëp vôùi toäi ly giaùn ñoaïn döôùi.

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

320 A-HAØM –BOÄ 9

Hoaëc coù chuùng sinh noùi lôøi thoâ aùc, gieo toäi ba aùc ñaïo, neáu sinh trong loaøi ngöôøi laøm ngöôøi xaáu xí, thöôøng bò maéng nhieác. Sôû dó nhö vaäy, do ngöôøi kia coù lôøi noùi khoâng chuyeân chaùnh.

Hoaëc coù chuùng sinh gaây ñaáu loaïn ñaây kia, gieo toäi ba aùc ñaïo, giaû söû sinh trong loaøi ngöôøi, phaàn nhieàu bò thuø gheùt, ngöôøi thaân ly taùn. Sôû dó nhö vaäy ñeàu do ñôøi tröôùc xuùi duïc ñaáu loaïn.

Hoaëc coù chuùng sinh taät ñoá, gieo toäi ba aùc ñaïo, neáu sinh trong loaøi ngöôøi, thieáu thoán y phuïc. Sôû dó nhö vaäy, do bôûi ngöôøi aáy khôûi taâm tham lam taät ñoá.

Hoaëc coù chuùng sinh khôûi taâm aùc haïi gieo toäi ba aùc ñaïo, giaû söû sinh trong loaøi ngöôøi thöôøng coù nhieàu ñieàu hö doái, khoâng hieåu chí lyù, taâm loaïn khoâng ñònh. Sôû dó nhö vaäy, ñeàu do bôûi ñôøi tröôùc saân haän thònh noä, khoâng coù nhaân töø.

Hoaëc coù chuùng sinh haønh taø kieán, gieo ba aùc ñaïo; neáu sinh trong loaøi ngöôøi, chæ ôû choã bieân ñòa, khoâng sinh vaøo choán trung öông, khoâng gaëp Tam toân, nghóa lyù cuûa ñaïo phaùp; hoaëc phaûi ñieác, muø, caâm ngoïng, thaân hình khoâng ngay, khoâng hieåu phaùp thieän, thöôøng theo phaùp aùc. Sôû dó nhö vaäy, thaûy ñeàu do ñôøi tröôùc khoâng coù tín caên; cuõng khoâng tin Sa-moân, Baø-la-moân, cha meï, anh em.

Tyø-kheo neân bieát, do baùo öùng cuûa möôøi ñieàu aùc naøy ñöa ñeán nhöõng tai öông nhö vaäy. Cho neân, Tyø-kheo, haõy xa lìa möôøi ñieàu aùc, tu haønh chaùnh kieán.

Tyø-kheo, haõy hoïc ñieàu naøy nhö vaäy.

Baáy giôø caùc Tyø-kheo nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

M

**KINH SOÁ 2**

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ

ñoäc.