SOÁ 396 – KINH PHAÙP

SOÁ 396

KINH PHAÙP DIEÄT TAÄN

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, Ñaïi sö Taêng Höïu sao luïc,*

*phuï vaøo Dòch phaåm ñôøi Löu Toáng.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät Theá Toân ôû taïi nöôùc Caâu-di-na-kieät, chæ coøn ba thaùng nöõa laø nhaäp Nieát-baøn. Caùc Tyø-kheo, Boà-taùt vaø voâ soá ñaïi chuùng cuøng ñeán ñaûnh leã nôi chaân Phaät. Ñöùc Theá Toân ñeàu yeân laëng khoâng noùi gì, aùnh saùng khoâng hieän ra nöõa. Hieàn giaû A-nan laøm leã vaø thöa Phaät:

–Kính thöa Theá Toân! Tröôùc vaø sau khi Theá Toân thuyeát phaùp ñeàu coù uy quang hieån hieän. Luùc naøy ñaïi chuùng taäp hoïp ñoâng ñuû, nhöng aùnh saùng cuûa Theá Toân khoâng coøn hieän nöõa. Vì sao nhö vaäy? Taát coù lyù do, chuùng con muoán ñöôïc nghe.

Ñöùc Phaät yeân laëng khoâng ñaùp. Nhö vaäy, ñeán laàn thöa hoûi thöù ba, Phaät baûo Hieàn giaû A-nan:

–Sau khi Ta Nieát-baøn, luùc chaùnh phaùp saép dieät, trong ñôøi naêm tröôïc xaáu aùc, ma aùc höng thònh, ma laøm Sa-moân, phaù hoaïi, laøm loaïn ñaïo phaùp cuûa Ta, maëc y phuïc theá tuïc, thöôøng duøng ca-sa naêm saéc, uoáng röôïu aên thòt, gieát haïi chuùng sinh, tham ñaém höông vò, khoâng coù taâm töø, ganh gheùt laãn nhau. Khi aáy, coù caùc La-haùn, Bích-chi, Boà-taùt tinh taán tu ñöùc, ñaùng ñöôïc kính troïng. Moïi ngöôøi ñeàu toân quyù vaø ñöôïc giaùo hoùa bình ñaúng, thöông keû ngheøo, ngöôøi giaø, nuoâi döôõng keû khoán cuøng, thöôøng ñem kinh, töôïng khuyeân daïy moïi ngöôøi phuïng thôø, laøm caùc coâng ñöùc, hieån baøy söï chaân thaät, khoâng gaây haïi ngöôøi, xaû thaân cöùu vaät,

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 1105

chaúng tieác thaân mình, luoân nhaãn nhuïc, nhaân töø. Giaû nhö coù nhöõng vò aáy, thì caùc Tyø-kheo ma cuøng nhau ganh gheùt, huûy baùng, laøm toån thöông, xua ñuoåi ñi choã khaùc, khoâng ñeå cho yeân. Sau ñoù, chuùng cuøng ñeán ôû vôùi nhau, khoâng tu taäp ñaïo ñöùc, chuøa thaùp hoang vaéng, hö naùt, chæ tham tích chöùa taøi vaät, khoâng boû ra ñeå laøm phöôùc ñöùc, mua baùn noâ tyø, caøy ruoäng troàng troït, thieâu ñoát nuùi röøng gaây toån haïi cho chuùng sinh, queân maát taâm töø. Keû noâ boäc nam laøm Tyø-kheo, haïng noâ tyø nöõ laøm Tyø-kheo- ni, khoâng coù ñaïo ñöùc, daâm daät taïp loaïn khoâng phaân bieät nam nöõ, khieán ñaïo phaùp suy taøn, ñeàu do nhöõng haïng naøy. Hoï hoaëc traùnh pheùp vua, döïa vaøo ñaïo Ta, caàu laøm Sa-moân maø khoâng tu trì giôùi luaät. Giöõa thaùng vaø cuoái thaùng, giaû danh tuïng giôùi, nhöng bieáng nhaùc, khoâng muoán laéng nghe, caét bôùt ñaàu ñuoâi khoâng chòu noùi heát. Kinh thì khoâng tuïng, giaû nhö coù ñoïc thì khoâng bieát roõ vaên töï, coá noùi laø mình ñuùng, khoâng chòu hoïc vôùi baäc hieåu bieát, cao ngaïo caàu danh, giaû boä ñaøng hoaøng, chæ vì lôïi döôõng mong ñöôïc ngöôøi cuùng döôøng.

Sau khi chuùng Tyø-kheo ma qua ñôøi, thaàn thöùc seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn, taïo naêm toäi nghòch aáy neân phaûi chòu Haèng haø sa kieáp ñoïa laøm ngaï quyû, suùc sinh, sau khi heát toäi, ñöôïc sinh laøm ngöôøi ôû nôi bieân ñòa, khoâng coù Tam baûo.

Khi chaùnh phaùp saép dieät, ngöôøi nöõ tinh taán, thöôøng laøm caùc coâng ñöùc, ngöôøi nam thì bieáng nhaùc khoâng thöïc haønh giaùo phaùp, nhìn thaáy Sa-moân nhö thaáy ñaát caùt, khoâng coù loøng tin, giaùo phaùp saép mai moät.

Vaøo luùc aáy, chö Thieân ñeàu xoùt xa rôi leä, möa naéng baát thöôøng, naêm thöù luùa thoùc maát muøa, beänh dòch traøn lan, ngöôøi cheát raát nhieàu, daân chuùng cöïc khoå, quan quyeàn haø khaéc, khoâng theo ñaïo lyù, ñeàu thích vieäc laøm loaïn, keû aùc nhö vaäy raát nhieàu nhö caùt trong bieån, ngöôøi thieän raát ít, chæ moät hay hai. Khi kieáp taän, ngaøy thaùng ngaén ñi, maïng ngöôøi cuõng giaûm, boán möôi tuoåi ñaàu ñaõ baïc. Ngöôøi nam daâm daät, kieät söùc cheát yeåu, hoaëc thoï ñeán saùu möôi tuoåi. Ñaøn oâng cheát sôùm, ñaøn baø soáng laâu, baûy möôi, taùm möôi, chín möôi cho ñeán moät traêm.

Nöôùc luït daâng cao, khoâng theo ñònh kyø, ngöôøi khoâng tin neân khoâng bieát tröôùc. Chuùng sinh nhieàu loaïi khoâng keå sang heøn, chìm ñaém trong bieån, bò caù, ruøa nuoát aên.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Khi ñoù caùc Boà-taùt, Bích-chi, A-la-haùn bò chuùng ma ñuoåi ñi, khoâng

gaëp söï vieäc naøy, caùc vò trong Tam thöøa ñeàu vaøo nuùi laø nôi choán taïo phöôùc ñöùc, soáng ñaïm baïc, vui veû maïng soáng keùo daøi, chö Thieân hoä trì, aùnh traêng xuaát hieän, cuøng nhau hoã trôï laøm höng thònh ñaïo Ta trong naêm möôi hai laêm. Sau ñaáy kinh Thuû Laêng Nghieâm, kinh Ban Chaâu Tam Muoäi bò dieät tröôùc, möôøi hai boä loaïi kinh vaên tuaàn töï bò dieät sau, khoâng coøn gì nöõa, khoâng thaáy kinh vaên, ca-sa cuûa Sa-moân trôû thaønh maøu traéng. Khi phaùp cuûa Ta dieät, cuõng nhö ngoïn ñeøn daàu, khi ñeøn saép taét thì aùnh saùng böøng leân roài laïi taét luoân. Chaùnh phaùp cuûa Ta dieät cuõng nhö ñeøn taét, töø ñaây veà sau, laâu daøi khoâng theå noùi heát, cho ñeán ngaøn vaïn naêm, khi Boà-taùt Di-laëc ra ñôøi, trôû thaønh Phaät thì thieân haï thaùi bình, khí ñoäc khoâng coøn, möa thuaän gioù hoøa, naêm thöù luùa thoùc doài daøo, caây coái cao lôùn, ngöôøi cao taùm tröôïng ñeàu soáng ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi, chuùng sinh ñöôïc hoùa ñoä laø voâ löôïng voâ bieân, khoâng theå tính keå.

Hieàn giaû A-nan laøm leã baïch Phaät:

–Kinh naøy teân laø gì, neân phuïng trì nhö theá naøo? Phaät daïy Hieàn giaû A-nan:

–Kinh naøy teân laø *Phaùp Dieät Taän*, neáu khieán cho moïi ngöôøi ñeàu bieát roõ thì coâng ñöùc laø voâ löôïng.

Nghe Phaät giaûng noùi kinh naøy, boán haøng ñeä töû ñeàu buoàn raàu, saàu naõo cuøng phaùt taâm voâ löôïng chaùnh chaân, laøm leã Phaät roài lui ra.



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