LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

CA DIEÁP KIEÁT TAÄP

**SOÁ 2027**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2027**

**CA-DIẾP KIẾT TẬP**

*Haùn dòch: Tam taïng An Theá Cao, nöôùc An Töùc. ñôøi Haäu Haùn.*

Toâi nghe nhö theá naøy moät thuôû noï: Sau khi Ñöùc Theá Toân dieät ñoä khoâng bao laâu, thì caùc vò A-la-haùn hoäi hoïp cuøng nhau baøn luaän veà vieäc chöùa kieát taäp caùc nghóa cuûa taïng kinh vaø phaùp luaät. Ai naáy ñeàu nghó raèng chuùng ta vieäc laøm ñaõ ngaøy, ñaõ vöôït khoûi nuùi traàn lao vaø ñaõ laøm khoâ caïn. Soâng aùi ñöùc Phaät laø maët trôøi Nhaát Thieát Trí laø Thieân nhaõn cuûa caùc trôøi chôït taét. Boïn ta chaùn sôï bieát bao vieäc coøn mang laáy thaân naøy. nay muoán nhaäp Nieát-baøn lieàn noùi keä:

*Ñaõ thoaùt vöïc keû ngu Vöôït naïn bieån aân aùi Phaù tan söï giaø nua Cuøng voøng troøn sinh töû Thaáy caùc thöù ñaém meâ Thaân nhö röông raén ñoäc Boïn ta neân dieät ñoä*

*YÙ tònh nhö ñeøn taét.*

Baáy giôø coù voâ soá ngaøn La-haùn, moãi ngöôøi theo yù thích rieâng ñeàu ngaøy ôû choán nuùi cao, soâng, saâu nguoàn suoái hoaëc vöïc thaåm… ÔÛ ñoù caùc vò aáy dieät ñoä, döùt heát aân aùi, nhö ñeøn chôït taét. Khi voâ soá ngaøn vò A-la-haùn ñeàu nhaäp Nieát-baøn, thì chö Thieân ôû giöõa hö khoâng lieàn baïch vôùi ngaøi Ñaïi Ca-dieáp raèng: Nay caùc baäc Ñaïi chaân nhaân ñaõ dieät ñoä an oån. Baáy giôø haøng trôøi, ngöôøi lieàn noùi tuïng raèng:

*Noùi aâm giaùo theá toân Taâm voâ ngaïi ñaõ laâu*

*Nay thì ñaõ dieät ñoä Giaùc ngoä tieâu an Thöôïng thuû haøn la haùn Vì cho ñònh lìa hueä Chôït ngu si môø toái*

*AÙnh saùng Phaùp ñöùc tieâu.*

Toân giaû Ca-dieáp nghe lôøi tuïng aáy roài, lieàn töï nghó ñuùng thay lôøi noùi cuûa haøng trôøi, ngöôøi. Coõi theá gian naøy khoâng bao laâu nöõa seõ bò môø toái. Vieäc naøy phaûi laøm theá naøo? Lieàn töï nghó: Caàn phaûi giaûi quyeát döùt khoaùt. Nay phaûi goàm thaâu caùc nghóa, keát taäp caùc kinh ñieån, giôùi luaät, cuøng caùc phaùp giaùo hoùa thieát yeáu vì thöông xoùt ñeå laøm an oån coõi theá gian. Vì sao? Vì Ñöùc Theá Toân töø voâ soá kieáp ñaõ tu caùc haïnh, tích luõy voâ soá coâng ñöùc caàn khoå khoù löôøng. Muoán theá gian an oån caàn phaûi keát taäp phaùp luaät, giôùi luaät ñeå thaâu nhieáp cöùu hoä, hki aáy môùi phung haønh gìn giöõ caùc phaùp cuûa Phaät ñaõ daïy khi ngaøi chöa dieät ñoä., ta caàn phaûi cuøng hoïp laïi ñeå keát taäp giöõ gìn phaùp Phaät daïy. Luùc aáy caùc Hieàn giaû nhö Ñaïi Ca-dieáp… hoäi hoïp toaøn theå caùc Tyø-kheo Taêng vaø baûo raèng: Thaày A- na-luaät, Naêng Nhaân bò voâ thöôøng cuõng nhö ngoïc Kim cang bò hö hoaïi. AÙnh maët trôøi Phaät cao quyù ñaõ taét vì boùng toái phi thöôøng ñaõ che laáp aùnh saùng Naêng Nhaân. Maët trôøi phi thöôøng ñaõ laøm khoâ caïn bieån Phaät Löûa phi thöôøng ñaõ ñoát chaùy Nhaát thieát trí. Nay chính laø luùc phaûi che chôû theá gian baèng caùch nhôù nghó coâng ñöùc cuûa ñaáng Töø phuï, laäp laïi söï nghieäp vaø neâu cao giaùo phaùp cuûa Ngaøi. Vieäc laøm ñoù chaéc chaén phaûi hoaøn thaønh. Beøn noùi tuïng raèng:

*Chöa keát nghóa Voâ thöôïng Khoâng theå dieät ñoä tröôùc Muoán an oån con Phaät Phaûi keát taäp caùc kinh.*

Luùc ñoù caùc chuùng Tyø-kheo Taêng vöøa noùi keä ngaøy, thì Toân giaû Ca-dieáp cuøng naêm traêm vò La-haùn ñeàu cuøng muoán hoäi nhau ñeå keát taäp nghóa cuûa chaùnh phaùp vaø luaät nghi. Beøn cuøng ñeán La-duyeät-kyø tuï hoäi ñeå tính tuoåi haï. Baáy giôø Hieàn giaû A-nan cuõng ñaày ñuû tuoåi haï. Caùc baäc Tröôûng laõo nghó nhö vaày: “Thaày a nan ñoù laø em cuûa Ñöùc Theá Toân, laïi thöôøng thaân caän haàu haï vaø nghe ngaøi noùi phaùp coù trí hueä lôùn hieåu roõ taát caû phaùp”. Baáy giôø Thaùnh chuùng ñeàu khen raèng:

*Baáy giôø chuùng hoøa thuaän Thaân giöõ troïn phaùp Phaät Baäc Thaäp löïc ñaõ khen*

*Lôøi noùi ñaày tònh, hueä.*

Khi ñoù laø ngaøy raèm thaùng baûy tuoåi haï ñaõ tính ngaøy, lieàn caùc taïng- kinh ñieån vaø phaùp luaät naêm traêm vò La-haùn cuøng tuï hoïp ñaày ñuû. Ngaøi kyø laõo Ñaïi Ca-dieáp baûo Hieàn giaû A-na-luaät: Thaày haõy quaùn xem khaép theá gian ai ñaõ rôøi boû Thaäp Löïc vaø chuùng Taêng ñeä töû cuûa Nhö Lai, vò La-haùn naøo ñaõ chöùng quaû ñang ôû ñaâu maø khoâng ñeán hoäi hoïp. Ngaøi A-na-luaät lieàn duøng Thieân nhaõn xem xeùt khaép theá gian roài thöa raèng: Thöa Nhaân giaû Ñaïi Ca-dieáp! Coù moät baäc kyø laõo teân laø Kieàu Hoaøn Baùt ñang caám tuùc taïi cung Thi-lôïi, ngaøi khoâng ñeán tuï hoïp. Xin ngaøi Ñaïi Ca-dieáp sai moät vò Taêng môøi ngaøi aáy ñeán ñaây hoäi hoïp.

Luùc ñoù ôû trong chuùng coù moät tyø kheo treû tuoåi môùi thoï ñaïi giôùi ñöôïc ba naêm, teân laø Baát-na, ñaõ döùt ñöôïc ba caáu vaø chöùng ñöôïc ba Trí hieåu roõ ba Taïng vaø vöøa chöùng ñöôïc ba Minh, khoâng ñaém meâ ba coõi, luoân ñöôïc töï taïi. Luùc baáy giôø Toân gaû Ñaïi Ca-dieáp baûo giöõa chuùng Taêng raèng:

* Naøy thaày Tyø-kheo treû! Thaày coù theå vì chuùng Taêng maø laøm söù giaû chaêng?

Baáy giôø, Hieàn giaû Baát-na ñöùng daäy chaép tay thöa raèng:

* Con xin laøm ñuùng theo lôøi Toân giaû daïy. Ngaøi Ñaïi Ca-dieáp baûo:
* Toát laém, toát laém! Naøy caùc Tyø-kheo! Trong chuùng hieàn Thaùnh coù vò Tyø-kheo treû tuoåi naøy raát toát.

Noùi ngaøy, beøn ñoïc baøi tuïng:

*Thi-lôïi bao nhieâu thöù Caùc hoa saùng röïc rôõ Nhanh choùng ñeán nôi aáy Nhö ong huùt phaán hoa*

*Kieàu Hoaøn Baùt thaàn thoâng Choã döøng nghó toát ñeïp Ñuùng lyù theo lôøi chuùng Tuyeân noùi yù nhö vaày*

*Caùc ngaøi Ñaïi Ca-dieáp Chuùng Taêng daïy con noùi Ñoái vieäc höng taêng naøy Mong ñeán nhanh ñuùng heïn.*

Khi Hieàn giaû Baát-na nhaän leänh cuûa chuùng La-haùn roài lieàn nhö Kim sí ñieåu vöôït khoûi Long cung trong nhaùy maét ñaõ ñeán choã ngaøi Kieàu Hoaøn Baùt, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân thaêm hoûi söùc khoûe, roài noùi tuïng raèng:

*Laønh thay! Taùnh tòch nhieân*

*Ñieàu thuaän vui dieät ñònh Ca-dieáp thaønh khaån môøi Vaø caùc baäc Töï taïi*

*Hoäi hoïp coù vieäc Taêng Ñeå höng thònh Phaät phaùp Caùc vò muoán hoïp ñuû Kính môøi ngaøi coù maët.*

Khi aáy Hieàn giaû Kieàu Hoaøn Baùt nghe Baát-na noùi ngaøy, sau moät luùc suy nghó ngaøi baûo Baát-na raèng:

* Naøy nhaân giaû Baát-na! coù vieäc Tyø-kheo Taêng khoâng tranh caõi, giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät ñaõ giaûng daïy khoâng bò boïn taø thuyeát dò ñaïo phaù hoaïi chöù. Coøn boïn ngoaïi ñaïo thì sôï seät nhö ñaùm suùc sinh höôu nai nhuùt nhaùc, cuõng khoâng coù keû muoán laøm phaùp Phaät hö hoaïi? Neáu coù thì khaùc naøo nhö ñem löûa ñoùm ñoùm maø muoán laán aùt che laáp aùnh saùng röïc rôõ cuûa maët trôøi, cuõng khoâng coù keû yù chí khoâng tòch tònh gioáng hình Sa- moân, khoâng coù haïnh Phaïm chí maø töï baûo laø Thanh tònh. Laïi Baát-na nhaân giaû! Phaûi noùi laø Ñöùc Phaät daïy baûo chuùng Tyø-kheo maø thaày laïi baûo ngaøi Ca-dieáp vaø chuùng Tyø-kheo… seõ khoâng phaûi laø noãi buoàn lo lôùn sao?. Ñöùc Theá Toân nhaäp Nieát-baøn seõ khoâng coøn dieãn phaùp hueä. Ngoïc baùu cuûa ñôøi khoâng coøn nöõa boïn Dò ñaïo phaù khuaáy chaùnh phaùp. ñaéng vua Thaäp Löïc chuyeån phaùp luaân töï taïi phi thöôøng, chôït khoâng coøn thaáy nöõa maø khoâng saàu khoå lôùn sao? Ñeå laøm vieäc an oån taát caû, cöùu hoä chuùng sinh, an nhieân ngoài im, khoâng laøm Phaät söï thì maët trôøi Phaät khoâng taét ngaám ñi sao? Ñöùc Phaät duï aùnh traêng saùng khoâng bò chöôùng ngaïi maø laïi bò ngaên che thì seõ khoâng coù caây ñaïo Giaùc yù troå hoa vaø töôi toát. Quaû Sa-moân ñaõ thaät söï trôû veà vôùi voâ thöôøng, maø caây ñeøn lôùn ôû theá gian khoâng bò gioù voâ thöôøng thoåi taét chaêng? Khoâng coù vieäc nöôùc phi thöôøng dieät taét löûa Phaät. Neáu nhö khoâng coù keû ngu si tranh caõi phaù roái lôøi Phaät daïy, thì nghóa phaùp luaân seõ coøn maõi maõi. Khoâng coù vaàng traêng Phaät. Thì aùnh saùng taét maát. Phaûi chaêng vì ñaõ bò keû A-tu-luaân che maát aùnh saùng…

Baáy giôø, Hieàn giaû Baát-na thöa:

* Chæ coù mình ngaøi Kieàu Hoaøn Baùt thì cho laø thuyeàn Phaät ñaõ beå naùt, nuùi hueä ñaõ lôû suïp. Caùc baäc trì phaùp cuõng muoán dieät ñoä vöôït khoûi theá gian naøy.

Kieàu Hoaøn Baùt baûo raèng:

* Keû aùc do khoâng hoïp nhau maø bieán thaønh tranh caõi. Laøm sao ôû theá gian naøy coøn ñöôïc nghe chaùnh phaùp, theá neân phaûi tòch dieät.

Lieàn baûo Baát-na raèng:

* Chæ choïn laáy caùi caàn yeáu, ngoaøi ra ñeàu baát caàn. Khi aùnh saùng Nhö Lai ñaõ taét roài thì coõi theá gian naøy khoâng coøn röïc rôõ oai thaàn nöõa thì coøn bieát tìm ñaâu ñöôïc.

Lieàn noùi tuïng raèng:

*Theá gian ñaõ troáng vaéng Khoâng Phaät, khoâng gì vui Dieâm-phuø-lôïi caàn chi Cho neân beøn dieät ñoä.*

Khi ñoù Hieàn giaû Kieàu Hoaøn Baùt laáy y baùt trao cho Baát-na baûo

raèng:

* Phaûi thöa cuøng Thaùnh chuùng lôøi ta noùi: “Mong taát caû hieàn chuùng

ñeàu choïn laáy nghóa cao quyù, vaø toân troïng chôù neân coi thöôøng”.

Hieàn giaû Kieàu Hoaøn Baùt noùi ngaøy beøn dieät ñoä. Dieät ñoä roài thì löûa töø thaân chaûy ra töï thieâu ñoát laáy nhö ñoáng cuûi lôùn chaùy buøng saùng rôõ. Khi leã traø-tyø ñaõ ngaøy thì töø treân khoâng trung coù boán doøng nöôùc suoái phun xuoáng töôùi nhuïc thaân, nöôùc trong vaø maùt xanh bieác nhö maøu ngoïc löu ly. Töø caùc doøng nöôùc aáy töï nhieân phaùt ra tieáng noùi keä tuïng:

Doøng nöôùc nhaát noùi tuïng raèng:

*Trí hueä ôû sinh töû Khoâng neân tin phuø vaân*

*Voâ thöôøng phaù Kim cang Nuùi chuùa Phaät ñaõ lôû.*

Doøng nöôùc hai noùi raèng:

*Caùi coù luoân lay ñoäng Do sôï caàn khoå haïi Chaúng töï taïi boû mình Phaät khen dieät ñoä an.*

Doøng nöôùc ba noùi raèng:

*Nhö theá khoâng phoùng daät Caùi taïo thaønh thaân naøy Voâ soá naõo haïi phaù*

*Nhö ñeøn chaùy taét nhanh.*

Doøng nöôùc tö noùi raèng:

*Trong chuùng raát cao quyù Phaûi neân cuùi ñaàu laïy Toân giaû Kieàu Hoaøn Baùt Khi Nieát-baøn noùi raèng Vui töø Phaät Thaäp Löïc*

*Nguyeän theo neân dieät ñoä Ví nhö voi saùu ngaø*

*Con thô luoân theo meï Con nay cuùi ñaàu laïy*

*Taát caû chuùng Hieàn Thaùnh Cuùi mong Taêng toân kính Tha thöù loãi cho con.*

Khi ñoù sau khi Hieàn giaû Kieàu Hoaøn Baùt dieät ñoä roài, Hieàn giaû Baát- na caàm y baùt, chæ trong tích taéc lieàn trôû veà ngay, daâng leân chuùng Taêng thöù lôùp leã ngaøy lieàn noùi tuïng raèng:

*Baäc toân kính cuûa ngöôøi Thöông thay, ñaõ tòch dieät! Kieàu Hoaøn Baùt nghe noùi Ñuùng luùc beøn dieät ñoä Con nay cuùi ñaàu laïy*

*Taát caû chuùng Hieàn Thaùnh Cuùi mong Taêng toân kính Tha thöù loãi cho con.*

Sau khi noùi theá ngaøy lieàn töï dieät ñoä. Baáy giôø taát caû chuùng Taêng ñeàu quaùn xeùt saùt na phi thöôøng, suy nghó hieåu roõ caùc phaùp chaùnh kinh vaø giôùi luaät lieàn cuøng nhau phoù hoäi Tyø-kheo Taêng.

Baáy giôø, Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp baûo ngaøi A-na-luaät raèng:

* Nhaân giaû neân xem xeùt chuùng trong hoäi naøy, xem ai coù daâm, noä, si, phöôïc, keát, chöa côûi boû heát caùc aùi aân, aám, caùi… coøn phaûi hoïc giôùi, phaân bieät keû phaøm phu coù maët trong hoäi naøy? Khi ñoù ngaøi A-na-luaät xem xeùt caùc ngöôøi ngoài trong hoäi ngaøy lieàn baïch vôùi ngaøi Ñaïi Ca-dieáp raèng:
* Coù Tyø-kheo teân laø A-nan, laø thò giaû cuûa Theá Toân môùi ñang hoïc thaønh, vò aáy ñang ôû trong hoäi naøy.

Khi ñoù Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp baûo Hieàn giaû A-nan raèng:

* Thaày neân ñöùng daäy ñi ra, chuùng toâi khoâng theå cuøng thaày keát taäp kinh yeáu.

Hieàn giaû A-nan ñaùp:

* Mong Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp hoan hyû cho. Toâi khoâng heà thieáu soùt giôùi, khoâng coù taø kieán cuõng khoâng coù hoaïi nghieäp, hay maát haïnh hoaëc phaïm chuùng.

Hieàn giaû Ca-dieáp baûo:

* Chæ coù thaày laø ngöôøi gaàn guõi haàu haï Nhö Lai toân kính, khoâng coù

thieáu soùt giôùi, ñaâu coù gì laï. Laïi thaày baûo raèng: “Toâi khoâng phaïm ñieàu chi”. Thaày haõy ñöùng daäy laáy chöùng Xaù-laëc ñem laïi ñaây, ta seõ keå cho thaày bieát toäi loãi tröôùc sau.

Khi Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp vöøa coù yù ñoù, thì caû tam thieân theá giôùi, hieàn saùu töôïng chaán ñoäng. Traêm ngaøn haøng trôøi, ngöôøi ôû giöõa hö khoâng caát tieáng lôùn:

* Oaùn thay Ñaïi Ca-dieáp naøy, sao laïi noùi lôøi nhö theá! Baáy giôø, Hieàn giaû Ca-dieáp baûo hieàn giaû A-nan raèng:
* Nhaân giaû vì sao baûo laø khoâng heà phaïm ñieàu chi? Vaäy vì sao laïi caàu Phaät cho ngöôøi nöõ xuaát gia laøm Sa-moân?

A-nan ñaùp:

* Thöa hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp! Khi töø maãu cuûa Ñöùc Theá Toân laâm chung thì baø Ma-ha-ma-gia Cuø-ñaøm-di phaûi heát söùc cöïc khoå nuoâi döôõng cung phuïng Ñöùc Theá Toân, nuoâi Boà-taùt luùc coøn buù cho ñeán lôùn. Vì muoán ñeàn ñaùp aân aáy neân caàu xin cho laøm Sa-moân. Vì nghó thöông tình thaân toäc neân muoán khieán ñöôïc ñoä maø caàu Phaät cho laøm Sa-moân. Laïi nghe chö Phaät bình ñaúng giaùc ôû quaù khöù coù boán boä chuùng. Toâi nghó giaùo phaùp hoùa ñoä cuûa Theá Toân cuõng khoâng theå giaûm ít soá chuùng aáy, neân xin Phaät cho hoï laøm Sa-moân.

Hieàn giaû Ca-dieáp noùi:

* Naøy A-nan! Vieäc ñoù khoâng ñuû ñeå ñeàn aân baùo hieáu. Vì cuùng döôøng Phaùp thaân cuûa Nhö Lai thì duøng ñöùc. Neáu khieán ngöôøi nöõ laøm Sa-moân thì cuõng nhö gaày neân ruoäng luùa, trôøi möa ñaù to thì khieán hö luùa. Chaùnh phaùp cuûa Phaät voán phaûi toàn taïi laâu daøi nhöng, nay vì cho ngöôøi nöõ xuaát gia laøm Sa-moân neân chæ truï coøn moät ngaøn naêm thoâi. Laïi nöõa, naøy A-nan! Thaày noùi: Toâi vì nghó thöông tình thaân toäc maø caàu xin Phaät cho laøm Sa-moân, thì ñieàu ñoù khoâng ñuùng phaùp Sa-moân, vì coù söï suy nghó ñeán aân tình thaân toäc. Laïi, naøy A-nan thaáy baûo raèng chö bình ñaúng giaùc ñeàu ôû quaù khöù coù ñuû boán boä chuùng neân caàu xin cho hoï laøm Sa-moân. thìø luùc ñoù ngöôøi ñôøi veà tính daâm, noä, si raát ít, laïi khoâng coù caùc keát, phöôïc, yù öa thích choã yeân vaéng, taâm khoâng loãi laàm ñaâu theå so saùnh vôùi ngöôøi thôøi nay ñöôïc? Ñoù laø moät loãi, laø loãi thaáp nhaát. Laïi nöõa A-nan, thaày coøn coù loãi. Nhö Ñöùc Theá Toân coù noùi: “Ai luoân tinh taán seõ ñöôïc boán thöù Thaàn tuùc, lieàn coù theå töï taïi maø soáng laâu caû moät kieáp, hôn moät kieáp, luùc ñoù vì sao thaày khoâng caàu xin Theá Toân thöông xoùt, maø ñeå cho caû theá gian ñeàu bò thieät thoøi.

Hieàn giaû A-nan ñaùp:

* Thöa Toân giaû! Luùc ñoù ma Ba-tuaàn quaáy roái yù toâi neân toâi khoâng

caàu xin Phaät thöông xoùt ñöôïc. Hieàn giaû Ca-dieáp baûo:

* Ñoù laø moät loãi lôùn. Sao baûo ñöôïc raèng haàu caän Ñaáng Voâ Duïc thì phaûi haøng phuïc söùc ma, côù sao laïi nghe theo lôøi ma xuùi baûo, ñoù laø hai loãi. Naøy A-nan thaày laïi khoâng bieát loãi neân thaày laïi coù loãi. Laïi khi Ñöùc Theá Toân quôû traùch thaày, thì luùc hôøn giaän thaày laïi ñi noùi vôùi ngöôøi khaùc, phaïm ngaøy choã ngöôøi khaùc laø loãi. Laïi thaày coøn coù loãi, laø thaày ñaõ duøng chaân daãm leân do tô vaøng deät thaønh cuûa Ñöùc Theá Toân, ñoù laø boán loãi. Naøy A-nan thaày laïi coù loãi laø luùc Ñöùc Theá Toân gaàn nhaäp Nieát-baøn khi saép ñeán röøng Song thoï, ngaøi caàn coù nöôùc uoáng maø thaày khoâng cho, ñoù laø naêm loãi. Laïi nöõa, khi Ñöùc Theá Toân noùi veà caùc caám giôùi nhoû nhaët tuøy thuaän thaày cuõng khoâng nhôù nghó ñeán ngöôøi ñôøi sau maø phaân bieät hoûi, ñoù laø saùu toäi. Thaày laïi ñem vieäc aâm maõ taøng cuûa Theá Toân maø khoe noùi cuøng moïi ngöôøi, ñoù laø baûy. Naøy A-nan laïi coù toäi. Vì sao thaày laïi cho caùc ngöôøi nöõ bieát Töû ma kim saéc cuûa Ñöùc Theá Toân khieán hoï khoùc loùc rôi leä nhô caû chaân Phaät, ñoù laø taùm loãi. Naøy A-nan laïi coù toäi, trong chuùng hoäi naøy khoâng coù ai coøn daâm, noä, maø rieâng thaày coøn coù ba loãi aáy. Thaày chæ môùi ñöông laø keû hoïc thaønh ñaïo, caùc hoùa chuùng ñeàu ñaõ ñöôïc chöùng quaû maø thaày thì chöa chöùng, ñoù laø chín loãi. Vaäy thaày neân ñöùng daäy ra khoûi ñaïi hoäi, chuùng toâi khoâng theå cuøng thaày keát taäp kinh ñöôïc!

Hieàn giaû A-nan nhìn khaép boán toøa, buoàn thöông than thôû, vì sao ñeán noãi naøy. Ñau khoå theá naøy ta lìa xa Ñöùc Nhö lai khoâng coøn ai cöùu giuùp. A-nan thaáy caû trôøi ñaát ñeàu toái ñen! Laïi Hieàn giaû Ca-dieáp noùi Theá Toân saép dieät ñoä coù baûo thaày: “Thaày chôù buoàn khoùc, chôù laøm phieàn luïy ñeán ta”. A nan nghó Thaày Ca-dieáp nay gaëp loãi nhoû maø khoâng tha thöù cho nhau. “Mong nhaân giaû Ca-dieáp hoan hyû khoan dung töø nay veà sau khoâng daùm phaïm loãi nöõa”. Khi aáy Toân giaû Ca-dieáp baûo A-nan raèng:

* Thaày chôù khoùc loùc, coâng ñöùc cuûa nhaân giaû ñaõ khaép ñuû, chuùng toâi phaûi theo ñuùng lôøi noùi trong phaùp hoäi, khoâng theå choái boû nguyeân taéc ñöôïc. Thaày A-nan haõy ñöùng daäy, chuùng toâi khoâng theå cuøng thaày kieát taäp kinh ñöôïc.

Khi ñoù Hieàn giaû A-na-luaät noùi vôùi ngaøi Ñaïi Ca-dieáp raèng:

* Vì sao chuùng ta laïi nghòch boû nhau, A-nan laø thò giaû cuûa Phaät nghe nhieàu, laø kho toång trì caát chöùa caùc phaùp caàn yeáu, ñoù phaûi laø ngöôøi thöù ba sau Phaät keát taäp caùc yeáu kinh chöù!

Toân giaû Ca-dieáp noùi raèng:

* Chuùng toâi khoâng theå cuøng A-nan laø keû môùi hoïc cuøng keát taäp caùc phaùp yeáu kinh nghóa, thaày A-nan haõy ñöùng daäy vaø ñi ra, chuùng toâi chæ

cuøng caùc vò ñaõ chöùng quaû A-la-haùn keát taäp kinh maø thoâi.

Baáy giôø, A-nan ñau khoå ñöùng daäy, ngoaùi nhìn khaép caùc Tyø-kheo buoàn baõ ø böôùc ra. ngay ñeâm aáy, khi ñang khoaùc y Kyø-chi thì khai ngoä döùt heát taát caû keát chöùng quaû A-la-haùn, ñaït tam minh ñaéc ñaïi thaàn thoâng. Caùc chuùng A-la-haùn voâ soá traêm ngaøn cuøng hoäi hoïp ngaøy khaùc Nhö khi A-tu-luaân khoâng coøn che maët traêng, aùnh traêng chieáu saùng khaép theá gian. Ngaøi A-nan baáy giôø, taâm raát vui möøng, vì ñaõ thoaùt heát caùc loãi laâm, vieäc laøm ñaõ laøm ngaøy. Toân giaû Ca-dieáp baûo raèng:

* Toát laém, toát laém! Thaày A-nan ñaõ ngang haøng vôùi chuùng toâi, chuùng toâi raát möøng! Ñeàu maø Ñöùc Theá Toân baûo laø “luïy” thì nay thaày ñaõ vöôït thoaùt roài vaäy. Nhö theá theo thöù lôùp ñöôïc döùt heát caùc laäu. Laïi naøy thaày A-nan, Ñöùc Phaät Theá Toân ñaõ noùi phaùp Nhaõn nhôø aân nhaân giaû ñaõ nghe nhieàu vaø nhôù kyõ caùc phaùp, nay caàn laäp caùc phaùp naøy thaønh vónh vieãn.

Khi ñoù noùi tuïng raèng:

*Phaät Theá Toân ôû ñôøi Ñaõ ñeán choã cao nhaát*

*Ñeàu cuõng nhö moïi ngöôøi Ñaïo thuaät vaãn khoâng maát Cho neân vò cam loà*

*Ñeàu khaép ñeán ngöôøi hieàn Duø Phaät nhaäp dieät ñònh Vaãn giaùo hoùa moïi ngöôøi.*

Baáy giôø, caùc baäc kyø laõo baûo A-nan raèng:

* Thaày neân ôû ñaây keát taäp caùc kinh ñieån vaø giôùi luaät maø thaày hieåu

bieát.

Caû voâ soá traêm ngaøn vò trong chuùng hoäi ñoàng baûo A-nan nhö theá,

roài ñeàu cung kính nghó nhôù phaùp roäng saâu ñaày ñuû, khaép nhìn caùc Tyø- kheo nghó nhôù caùc coâng ñöùc Phaät thaät laø voâ haïn. Do ñoù noùi tuïng raèng:

*Thaéng chuùng Tyø-kheo naøy Vì traùi lìa Phaät ñöùc Khoâng coøn oai saùng rôõ Nhö ngaøy khoâng maët trôøi.*

Khi ñoù Hieàn giaû A-nan lieàn nhìn toøa Sö töû ñang ñöôïc voâ soá chuùng Tyø-kheo vaây quanh nhö Sö töû chuùa giöõa baày Sö töû, A-nan an toïa ngoài Nhaân giaû Ñaïi Ca-dieáp lieàn noùi tuïng raèng:

*Mong ñaïi trí giaûng noùi Baäc An Truï haõy noùi*

*ÔÛ ñaâu nhöõng quyeån kinh*

*Theá Toân noùi ñaàu tieân.*

Ngaøi Ca-dieáp vöøa noùi vôùi A-nan keä tuïng aáy thì taâm yù A-nan lieàn ñöôïc Phaät giaùc nhôù heát caùc kinh ñaïo, khoâng heà run sôï cuõng, khoâng dao ñoäng, khoâng chuùt nghi ngôø lieàn höôùng nhìn veà nôi Ñöùc Theá Toân nhaäp Nieát-baøn, nhaát taâm chaép tay caát tieáng ñoïc tuïng raèng:

*Nghe nhö vaày, moät thôøi Phaät ñeán Ba-la-naïi Vöôøn nai tieân nhaân noùi Kinh phaùp luaân ñaày ñuû.*

Toaøn chuùng toân quyù ñeàu khuyeán khích taùn trôï, treân toøa Sö töû ngaøi gioáng y nhö Ñöùc Theá Toân laàn thöù nhaát giaûng phaùp. “Nghe nhö vaày, moät thuôû noï” laø tuøy ôû choã naøo, nghe ñöôïc kinh gì cuûa Ñöùc Theá Toân noùi… ñeàu tuïng ñoïc laïi heát. Khi aáy taát caû chuùng La-haùn nghe lôøi aáy roài lieàn rôøi toøa ngoài xuoáng ñaát, nghó raèng: “Chao oâi, söùc maïnh cuûa voâ thöôøng. Chuùng ta môùi vöøa thaáy Ñöùc Theá Toân noùi phaùp hoâm naøo ñaây maø hoâm nay laïi nghe baûo “nghe nhö vaày”. Khi ñoù toaøn theå chaân nhaân noùi baøi tuïng raèng:

*OÂi ba coõi thoaùng nhanh Nhö aùnh traêng trong nöôùc Chæ nhö troø aûo thuaät Roãng xoáp nhö chuoái caây Ba coõi khoâng baïn beø Coâng ñöùc raát thanh tònh*

*Phaät cuõng coøn maïng chung Nhanh nhö gioù ñoåi chieàu.*

Baáy giôø, Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp thoaùng choác nghe ñöôïc yù thieàn lieàn than raèng: “Than oâi, roát cuoäc roài taát caû ñeàu khoâng thoaùt khoûi”. Beøn noùi tuïng raèng:

*Khoâng tha keû voâ trí Höõu trí cuõng khoâng töø Keû thoaùt hay chöa ñoä*

*Khoâng ai khoâng maïng taän Chuù thuaät khoâng cöùu ñöôïc Chöûi ruûa cuõng khoâng khoûi Theá gian ai cuõng cheát*

*Nhö nöôùc bieån ñeàu maën.*

Baáy giôø Ñaïi Ca-dieáp nghe A-nan noùi lôøi aáy ngaøy, lieàn aân caàn nhaän ñoù laø kinh Chuyeån Phaùp Luaân, lieàn hoûi naêm vò Tyø-kheo A-nhaõ- caâu-laân:

SOÁ 2027 - CA DIEÁP KIEÁT TAÄP 39

* Quyù thaày coù nghe ñuùng nhöõng lôøi nhö theá chaêng? Quyù thaày lieàn ñaùp:
* Thöa vaâng, ñuùng nhö theá!

Sau ñoù lieàn so saùnh töøng loaïi maø keát taäp chaùnh kinh taïng, keát taäp luaät taïng, keát taäp chö phaùp taïng. Khi keát taäp kinh thì chö Thieân cuøng tuï hoäi giöõa hö khoâng caát tieáng khen raèng:

*Chuùng sinh ñöôïc A-nan Chæ roõ caùc giaùo, luaät Keát taäp chaùnh phaùp kinh Do thöông xoùt moïi ngöôøi Neân chuyeân keát taäp haïnh Kheùo daãn cuûa thích ca Vò lai vaø hieän taïi Ñeàu ñöôïc Ñeä nhaát ñònh.*

Ñoù khi keát taäp ngaøy caùc chaùnh kinh, giôùi luaät vaø caùc phaùp giaûi roài, Toân giaû Ñaïi Ca- dieáp lieàn noùi tuïng:

*Vì thöông xoùt loaøi ngöôøi Laäp neân kinh caùc quyeån Keát taäp lôøi Phaät daïy Nhieàu khoâng haïn löôïng*

*Dieät taø kieántheá gian taø kieán Vaø caùc nieäm taâm toái*

*Ñaõ maát aùnh saùng roài Ñoát ñeøn trong ñeâm toái.*