# KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÑAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG THAÀN MAÃU THAI THUYEÁT QUAÛNG PHOÅ

QUYEÅN V

# Phaåm 15: CHUÙNG SINH NHAÄP LUÏC ÑAÏO

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân nhaäp vaøo phaùp quaùn ñònh yù voâ löôïng, quan saùt ñaïi chuùng coøn coù ñieàu nghi ngôø. Muoán giaûi nghi, Ñöùc Theá Toân hieän chaân thaät baèng caùch nhaán ngoùn chaân phaûi xuoáng ñaát, ngay luùc ñoù hieän ra chuùng sinh trong saùu neûo ñöùng xeáp haøng ngay thaúng.

Ñöùc Theá Toân noùi vôùi ñaïi chuùng:

–Caùc oâng coù thaáy chuùng sinh trong saùu neûo naøy khoâng? Ñaïi chuùng ñeàu thöa:

–Baïch Theá Toân, coù thaáy!

Khi aáy, trong ñaïi chuùng coù Boà-taùt teân Töï Taïi ñaõ ñaéc phaùp moân Voâ taän hö khoâng taïng, coù trí tueä bieän taøi öùng ñoái voâ ngaïi. Ñaây laø vò ñöùng ñaàu trong möôøi saùu Thaùnh töû cuûa Hieàn kieáp naøy. Boà-taùt ñi khaép möôøi phöông coõi ñeå thi haønh Phaät söï.

Boà-taùt Töï Taïi töø choã ngoài ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, chaân phaûi quyø saùt ñaát, chaáp tay baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân! Con raát muoán nghe noùi veà quaû baùo haønh nghieäp cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng. Nhöõng ñieàu con hoûi hôi caïn côït, cuùi xin Nhö Lai chæ daïy.

Khi aáy, giöõa ñaïi chuùng, Ñöùc Theá Toân mæm cöôøi vôùi khuoân maët hieàn hoøa. Theo phaùp thöôøng cuûa chö Phaät Nhö Lai, Phaät khoâng phaûi cöôøi suoâng, khi cöôøi ñeàu coù nhaân duyeân:

NIEÁT BAØN

cöôøi.

–Neáu coù chuùng sinh naøo sinh vaøo trôøi Phaïm thì khi aáy Phaät mæm

Coù ai saép laøm Chuyeån luaân Thaùnh vöông thì Phaät mæm cöôøi.

Coù ai laøm nguïc toát hoaëc laøm vua Dieâm La thì khi ñoù Phaät cuõng

mæm cöôøi.

Coù ai thoï thaân ngaï quyû, Phaät cuõng mæm cöôøi.

Coù ai laøm vua loaøi suùc sinh, Phaät cuõng mæm cöôøi.

Baáy giôø, nôi giöõa mieäng Ñöùc Theá Toân phoùng ra aùnh saùng naêm maøu, chieáu khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi, roài thaâu trôû laïi nhaäp vaøo ñænh ñaàu vaø baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–Nhöõng ñieàu oâng hoûi chính laø do oai thaàn cuûa Nhö Lai öùng tieáp, cuõng laø do chö Phaät möôøi phöông hoä trì neân coù theå ñöa ra caâu hoûi nhö vaäy. Nay Ta seõ phaân bieät roõ raøng cho oâng veà nhaân duyeân haønh nghieäp cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng. OÂng haõy laéng nghe cho roõ, suy nghó thaät kyõ.

Boà-taùt Töï Taïithöa:

–Baïch Theá Toân! Con xin ñöôïc muoán nghe. Phaät baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–OÂng haõy ñöa maét nhìn veà phöông Ñoâng, coù coõi trôøi Phaïm, trôøi Ñaïi Phaïm, trôøi Thanh Tònh Phaïm vaø cho ñeán trôøi Saéc Cöùu Caùnh. Caùc chuùng sinh nôi coõi trôøi naøy ñaàu tieân tu haønh phaïm haïnh ñeàu coù chuûng töû Phaät, tu caùc coâng ñöùc. Vì tham phöôùc baùo, ñaém nhieãm, chìm theo naêm duïc. Ñaïo quaû theo nhaân duyeân neân ñeàu ñöôïc thoï thaân trôøi, taùnh phöôùc cuûa Phaïm thieân laø raát nhieàu. Nay Ta seõ noùi roõ raøng cho oâng: Nhö Chuyeån luaân vöông coù baûy baùu tuøy tuøng ñaày caû ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi.

Baûy baùu ñoù laø:

1. Voi baùu: Coù ba möôi hai ngaø, maøu loâng traéng tinh, chaân ñaïp treân hoa sen vaø coù theå bay ñöôïc.
2. Ngöïa baùu: Thaân maøu xanh bieác, loâng coå bôøm ngöïa maøu ñoû, coù theå bay ñöôïc. Ñi ñeán ñaâu ñeàu khoâng bò chöôùng ngaïi vaø bieát taâm nieäm cuûa ngöôøi.
3. Chaâu baùu: AÙnh saùng thaáu trieät khaép nôi, chieáu khaép caû hö khoâng, cho ñeán chieáu khaép boán coõi thieân haï.
4. Luaân baùu (xe baùu): Xe coù ngaøn caêm, ñieâu khaéc chaïm veõ khoâng hình naøo gioáng hình naøo. Baùu thöù tö naøy khoâng coù thöùc.
5. Ngoïc nöõ baùu: Laø ngöôøi ñeïp nhaát trong phaùi nöõ, taùnh haïnh dòu daøng, thuøy mò, hieám coù ôû theá gian, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng traéng khoâng ñen. Thaân coù muøi thôm Öu-ñaøm-baùt-la-lieân-hoa, mieäng coù muøi thôm Ngöu-ñaàu-chieân-ñaøn, cung kính, khieâm nhöôøng, töø toán, bieát taâm yù cuûa Thaùnh vöông.
6. Thaàn baùu giöõ kho: Khi vua caàn baùu thì tay caàm khí cuï thaàn giô leân hö khoâng, vieát leân thì thaønh baùu, laáy hay thoâi tuøy vua.
7. Chuû binh baùu: Khi Thaùnh vöông xuaát haønh caàn boán boä binh. Vua baûo chuû binh baùu: “Nay ta muoán ñi xem xeùt ñaát nöôùc. Haõy mau taäp hôïp binh chuùng tröôùc cung ñieän cuûa ta, chôù ñeå treã giôø”. Nhaän leänh vua, chuû binh baùu quay nhìn veà phía Ñoâng thì binh voi ñaõ taäp hôïp thaúng haøng ôû phía Ñoâng. Lieác maét nhìn veà phía Nam thì binh maõ ñaõ taäp hôïp thaúng haøng ôû phía Nam. Quay nhìn laïi phía Taây thì binh xa ñaõ taäp hôïp thaúng haøng ôû phía Taây. Quay nhìn phía Baéc thì boä binh ñaõ taäp hôïp thaúng haøng ôû phía Baéc.

Chuyeån luaân Thaùnh vöông tuøy yù côõi voi, hoaëc ngöïa ñeán caùc chaâu Phaát-can-ñeà, Uaát-ñan-vieät, Ñeà-caâu-da, Ni-ñeà, daïo khaép boán phöông nhöng chaân khoâng ñaïp ñaát. Qua traêm naêm, ngaøn naêm, ngaøn traêm naêm höôûng phöôùc töï nhieân.

Thaân cuûa Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñaày khaép caû boán coõi thieân haï nhöng khoâng baèng thaân Ñeá thích. Vì sao? Vì nôi Ñeá thích thoáng laõnh coù cung ñieän baûy baùu, coù quyeán thuoäc, ngoïc nöõ ngoài trong ñieän ñöôøng baûy baùu, höôûng thuù vui coõi trôøi. Nhìn Ñoâng queân Taây, nhìn Nam queân Baéc, hoan laïc khoâng theå taû.

Duø thaân Ñeá thích nhö vaäy nhöng cuõng khoâng baèng Thieân vöông thöù saùu. Thaân coù ba möôi töôùng, thaàn ñöùc töï taïi, tuøy theo taâm nieäm bieán hoùa ñuû thaân hình, binh chuùng tuøy tuøng khoâng theå ñeám xueå, coâng ñöùc phöôùc nghieäp boá thí voângaïi.

Nhö haïng Luïc Thieân vöông khaép boán coõi thieân haï nhöng khoâng baèng moät Ñaïi Phaïm Thieân vöông, coù coâng ñöùc roäng lôùn, troâng coi ba ngaøn ñaïi thieân quoác ñoä. Chuùng Phaïm thieân nhieàu voâ löôïng, khoâng theå tính ñeám, soáng raát laâu, hôn moät Hieàn kieáp thoï maïng môùi heát.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–OÂng ñöa maét nhìn veà phöông Nam thì seõ thaáy voâ soá Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñöùng saép haøng ôû phía Nam. Coâng ñöùc cuûa Chuyeån luaân Thaùnh vöông raát nhieàu, nhö ñaõ noùi ôû treân. Hoï giöõ naêm giôùi, möôøi ñieàu thieän, cung kính phuïng thôø baäc Hieàn thaùnh, giöõ giôùi cuûa tieân nhaân, baùt trai thanh tònh, caên töôùng hôïp nhau, thöông xoùt moïi ngöôøi, khoâng coù taâm laøm toån haïi, höôûng quaû baùo cuûa phöôùc aáy khoù löôøng, cho neân ñöôïc keá thöøa ngoâi vò Chuyeån luaânvöông.

Phaät baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–OÂng ñöa maét nhìn veà phöông Taây thì thaáy Sö töû vöông ñöùng thaúng ôû phía Taây, theo saùu vieäc, ñöùng baát ñoäng, loâng traéng tinh, ngöïc vuoâng vöùc. Ñoù laø do phöôùc baùo töø ñöùc haïnh cuûa kieáp tröôùc. Maëc duø thoï thaân suùc sinh nhöng phaân bieät roõ veà thieän aùc. Chaân ñaïp hoa sen khoâng dính buïi ñaát. Khoâng bao giôø saùt sinh, aên thòt, uoáng maùu. Moät khi sö töû gaàm leân thì loaøi bay treân khoâng ñeàu rôi xuoáng ñaát, loaøi thuù chaïy phaûi neùp mình. Trong naêm giôùi, sö töû cuõng khoâng phaïm quaù ba, cho neân ñaït ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy. Maëc duø ñoïa laøm suùc sinh nhöng khi chuyeån xaû thaân ñeàu ñöôïc thaønh ñaïo.

Phaät baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–OÂng quay nhìn veà phía Baéc thaáy ngaï quyû ôû cung ñieän baûy baùu, quyeán thuoäc tuøy tuøng ñeàu töï nhieân aên phaùp vò cam loà. Tuy goïi laø ngaï quyû nhöng ñeàu theo uûng hoä loaøi ngöôøi ñeå tu thieän. Noù cuõng coù thaàn tuùc ñi ñeán caùc coõi Phaät, leã kính chö Phaät, vaâng giöõ chaùnh phaùp, ñöùng bieát ñöùng, ñi bieát ñi, caûm ñoäng tuøy thôøi, khoâng chaáp giöõ phaùp thöôøng, daïo qua coõi Ta-baø ñeå cuøng hoäi hoïp vôùi chuùng thieän. Khoâng bao laâu chuyeån xaû thaân thì thaønh ñaïo.

Phaät baûo Boà-taùt Töï Taïi:

–OÂng quay nhìn xuoáng phöông döôùi thaáy vua Dieâm La laáy naêm vieäc ñeå cai trò, luoân luoân chaân chaùnh. Naêm vieäc ñoù laø gì? Tröôùc maët toäi nhaän chaát vaán hoûi: “Trong nhaân gian coù Phaät, coù Phaùp, coù Tyø-kheo Taêng, coù cha, coù meï khoâng?”. Toäi nhaân traû lôøi: “Thöa ñaïi vöông, thaät coù”. Khi aáy Thaùnh vöông noùi keä hoûi:

*Goâng cuøm xieàng xích saét Vaïc daàu, truï ñoàng chaùy*

*Nöôùc ñoàng soâi, keàm, xoa Ñeàn traû khoâng bao laâu. Töï taïo goác nhaân duyeân Nghieäp baùo chaúng phaûi ai Caû cha meï, anh em Chaúng ai theá chòu khoå.*

*Ta muoán hoïc xuaát gia Giöõ giôùi khoâng vi phaïm*

*Haønh chaùnh phaùp bình ñaúng Ngaøy vaãn ba laàn naáu.*

Hoûi naêm vieäc xong, vua Dieâm La lieàn ra leänh vaø giao phoù cho nguïc toát tuøy theo toäi naëng nheï maø xöû trò.

Trong soá toäi nhaân aáy, ai nghe tieáng Phaät, Phaùp, thì toäi dieät phöôùc sinh, trôû laïi laøm ngöôøi, tu haønh thanh tònh. Ñoù goïi laø baùo öùng cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng.

Nghe phaùp xong, Boà-taùt Töï Taïi laïy saùt chaân Phaät roài trôû veà choã

cuõ.

Khi aáy, trong chuùng hoäi coù taùm ngaøn öùc chuùng sinh khoâng thích ôû

nôi choán khoå, bò ñoïa trong saùu ñöôøng, ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo voâ thöôïng tòch dieät, khoâng - voâ vaø xa lìa sinh töû.



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