PHẬT TỔ THỐNG KỶ

**QUYỂN 30**

**XI : GHI VEÀ BA ÐÔØI PHAÄT XUAÁT HIEÄN**

Chö Phaät ra ñôøi töø nhieàu kieáp laâu xa, tröôùc ñaây chæ trình baøy sô löôïc veà lòch söû Ñöùc Thích-ca. Nay caên cöù vaøo ba ngaøn Nhö Lai ñeå noùi veà baûy Phaät noái tieáp nhau ra ñôøi vaø töôùng dieät cuûa Töôïng Phaùp vaø Maït Phaùp cuûa Phaät ñôøi nay. Noái tieáp laø Ñöùc Di-laëc haï sinh ñeán cuoái cuøng laø ñöùc Laâu Chí thaønh Phaät, cho ñeán kieáp Tinh Tuù ôû vò lai ñeàu ñöôïc ghi cheùp toùm taét. ÔÛ ñaây chæ luaän veà vieäc hoaèng hoùa ôû moät coõi phía Nam nuùi Tu-di, maø coù theå bieát ñöôïc khaép caùc coõi nöôùc möôøi phöông. Sö Kinh Kheâ noùi: Taát coù moät baäc giaùc ngoä ñaàu tieân roài ñem Ñaïo naøy giaùc ngoä cho ngöôøi sau, tieáp noái maõi khoâng thoâi, soá ngöôøi giaùc ngoä caøng theâm nhieàu cho ñeán möôøi phöông ba ñôøi chö Phaät. Ñeå noùi roõ nghóa naøy neân soaïn ra phaàn ghi veà ba ñôøi chö Phaät xuaát hieän sau ñaây:

Tieáng Phaïm goïi Kieáp-ba, Haùn dòch laø Phaân bieät thôøi tieát (theo Trí Luaän). Veà tuoåi thoï cuûa loaøi ngöôøi töø taùm vaïn boán ngaøn tuoåi, cöù moãi traêm naêm thì giaûm ñi moät tuoåi, giaûm ñeán coøn möôøi tuoåi. Roài moät traêm naêm laïi taêng leân moät tuoåi (hoaëc goïi laø con hôn tuoåi cha) vaø taêng maõi ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi. Trong thôøi gian moät laàn giaûm vaø moät laàn taêng goïi laø moät tieåu kieáp. Cöù hai möôi laàn taêng giaûm laø moät trung kieáp. Cöù toång soá thaønh truï hoaïi khoâng trong boán trung kieáp laø moät ñaïi kieáp (theo luaän Taân-baø-sa). Nay luaän veà ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai thì moãi ñôøi coù moät ñaïi kieáp.

Kieáp Quaù khöù trang nghieâm (kieáp naøy coù Thaønh truï hoaïi khoâng moãi thöù laø hai möôi tieåu kieáp).

Kieáp Thaønh coù hai möôi tieåu kieáp (moãi tieåu kieáp coù moät laàn taêng moät laàn giaûm sau phoûng theo ñaây).

Kieáp Truï coù hai möôi tieåu kieáp. Coù ngaøn Phaät noái tieáp ra ñôøi. Ñöùng ñaàu laø Phaät Hoa Quang vaø cuoái cuøng laø Phaät Tyø-xaù-phuø (baûy Phaät ôû quaù khöù thì coù ba Phaät ôû kieáp Trang nghieâm vaø boán Phaät ôû Hieàn kieáp

hieän taïi).

Haøng thöù chín traêm chín möôi taùm laø Phaät Tyø-baø-thi. Ngaøi hoï Caâu-lôïi-nhaõ, cha laø Baøn-ñaàu, meï laø Baø-ñeà, con laø Phöông Öng, Thò giaû laø Voâ Öu. Luùc ngöôøi soáng taùm vaïn tuoåi thì ngaøi ra ñôøi. Ngaøi ôû thaønh Baùt-ñaàu-baø-ñeà, ngoài döôùi caây Ba-ba-la maø noùi phaùp ba hoäi ñoä cho ba möôi boán vaïn taùm ngaøn ngöôøi.

Haøng thöù chín traêm chín möôi chín laø Phaät Thi-khí. Ngaøi hoï Caâu- lôïi-nhaõ, cha laø Minh Töôùng, meï laø Quang Dieäu, con laø Voâ Löôïng, thò giaû laø Nhaãn Haïnh. Luùc ngöôøi soáng baûy vaïn tuoåi thì ngaøi ra ñôøi. Ngaøi ôû thaønh Quang Töôùng, ngoài döôùi caây Phaân-ñaø-lôïi maø thuyeát phaùp ba hoäi ñoä cho hai möôi laêm vaïn ngöôøi.

Haøng thöù moät ngaøn laø Phaät Tyø-xaù-phuø. Ngaøi hoï Caâu-lôïi-nhaõ, cha laø Thieän Ñaêng, meï laø Xöng Giôùi, con laø Dieäu Giaùc, thò giaû laø Tòch Dieät. Luùc ngöôøi soáng saùu vaïn tuoåi thì ngaøi ra ñôøi. Ngaøi ôû thaønh Voâ Duï, ngoài döôùi caây Ta-la maø noùi phaùp ñoä ñöôïc möôøi ba vaïn ngöôøi (theo kinh Tröôøng A-haøm). Xeùt theo kinh Boà-taùt Baûn Haïnh thì töø Tyø-baø-thi… ba Phaät caùch nhau kieáp soá raát xa khoâng gioáng nhö ôû kieáp Trang nghieâm. Nay noùi baûy Phaät phaàn lôùn ñeàu theo nghóa ba ngaøn Phaät ôû ba ñôøi cuûa kinh Döôïc Vöông vaø Kinh A-haøm.

Kieáp Hoaïi hai möôi tieåu kieáp.

Kieáp Khoâng hai möôi tieåu kieáp (boán Töôùng Thaønh - Truï - Hoaïi

- Khoâng ñeàu thaáy ôû trong Hieàn kieáp noùi sau).

Kieáp hieän taïi Hieàn kieáp vì coù nhieàu hieàn nhaân neân goïi laø Hieàn kieáp (theo Trí Luaän).

Kieáp Thaønh hai möôi tieåu kieáp, töø sau kieáp hoaïi Khoâng cuûa kieáp Quaù khöù trang nghieâm cho ñeán nay.

Khi Hieàn kieáp môùi thaønh laäp thì ôû coõi trôøi Quang aâm treân khoâng trung ñaày maây saéc vaøng khaép che coõi Phaïm thieân. Möa lôùn truùt xuoáng haït to nhö truïc xe chöùa treân taàng Phong luaân keát thaønh taàng Thuûy luaân. Nöôùc daâng leân ñeán coõi Thieân truï. Möa taïnh roài thì nöôùc ruùt, baáy giôø gioù lôùn noåi leân, thoåi nöôùc thaønh boït vaêng leân khoâng trung taïo thaønh cung ñieän Phaïm thieân baèng baûy baùu. Nöôùc laïi ruùt xuoáng vaø gioù thoåi nhö tröôùc, khieán boït nöôùc taïo thaønh cung ñieän Ma-la-ba-tuaàn. Keá ñeán taïo coõi trôøi Tha hoùa töï Taïi laàn löôït ñeán cung ñieän Daï-ma thieân. Nöôùc laïi ruùt xuoáng, gioù lôùn laïi noåi leân, thoåi boït nöôùc taïo ra nuùi Tu-di, baèng boán baùu hôïp thaønh. Laïi thoåi boït nöôùc taïo ra cung ñieän baûy baùu cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam. Laïi ôû löng chöøng nuùi taïo ra cung ñieän Töù Thieân vöông vaø maët trôøi, maët traêng, caùc sao, cung ñieän baèng baûy baùu. Roài taïo ra cung ñieän

cuûa caùc loaïi Daï-xoa Phaû Leâ ôû giöõa khoâng trung. Laïi ôû boán maët nuùi Tu- di thì taïo ra thaønh cuûa Tu-la cuõng trang nghieâm baèng baûy baùu. Laïi thoåi boït nöôùc taïo ra nuùi Thaát Kim, boán Ñaïi Chaâu, taùm vaïn Tieåu Chaâu vaây quanh moät Tieåu Luaân Thieát Vi do Kim Cang taïo ra. Nhö theá gioù lôùn noåi leân thoåi xoaùy vaøo ñaát baèng khieán caøng saâu theâm roài ñaët vuøng nöôùc lôùn vaøo ñoù taïo neân baûy bieån nöôùc thôm vaø bieån nöôùc maën. Roài ôû döôùi ñaát baèng thì taïo ra cung ñieän Vieâm Ma La laø nôi ôû cuûa Ñòa Nguïc. Nhö theá caû tam thieân theá giôùi cuøng thaønh trong moät luùc. Ngoaøi ra coøn taïo nuùi Ñaïi luaân vi bao quanh caùc coõi ñaïi thieân naøy. Trong ñoù caû coõi trôøi Luïc duïc. Nuùi Tu-di, maët trôøi, maët traêng, boán chaâu cho ñeán nuùi Tieåu thieát vi moãi thöù ñeàu coù caû vaïn öùc. Ñaây laø caên cöù vaøo hai möôi laàn taêng giaûm thöù lôùp maø thaønh (theo kinh Khôûi Theá).

Tieåu kieáp thöù nhaát (goàm giaûm vaø taêng), sau kieáp hoaïi quaù khöù, taát caû loaøi höõu tình töø laâu tuï hoïp trong coõi trôøi Quang aâm, neân soá thieân chuùng caøng ñoâng ñaûo chaät heïp, nhöõng keû giaûm phöôùc thì bò sinh vaøo caùc coõi döôùi.

Coõi theá gian ñaàu tieân coù moät Thieân töû töø coõi Quang aâm cheát roài sinh vaøo cung ñieän coõi Ñaïi phaïm, ñoù laø Phaïm vöông, traûi moät laàn giaûm moät laàn taêng lieàn nghó raèng khoâng coù daân phaïm naøo ñeán sinh ôû choã ta (Phaïm Vöông töù luùc môùi sinh ra ñeán khi cheát ñi traûi qua Thaønh - Truï

- Hoaïi. Khoâng saùu möôi tieåu kieáp laøm moät ñôøi soáng).

Tieåu kieáp thöù hai (goàm giaûm vaø taêng), luùc ñoù caùc trôøi Quang aâm ñeán sinh vaøo Phaïm theá laøm Phaïm phuï thieân (coù tuoåi thoï boán möôi tieåu kieáp, töùc laø kieáp taêng giaûm thöù hai cuûa kieáp Thaønh ñeán kieáp taêng giaûm thöù nhaát thì cheát).

Tieåu kieáp thöù ba (goàm giaûm vaø taêng). Caùc trôøi Quang aâm ñeán sinh vaøo Phaïm theá laøm trôøi Phaïm chuùng (tuoåi thoï hai möôi Tieåu kieáp töùc laø töø kieáp taêng giaûm thöù ba cuûa kieáp Thaønh ñeán kieáp taêng giam thöù nhaát cuûa kieáp truï thì maát. Hoaëc noùi theo ñaây maø sinh thì tröôùc sau baát ñònh vaø khi cheát thì cuõng tröôùc sau baát ñònh). Daàn daàn sinh xuoáng caùc coõi trôøi Luïc duïc vaø coõi ngöôøi. Laïi do söùc aùc nghieäp maø daàn daàn sinh vaøo ngaï quyõ, baøng sinh vaø ñòa nguïc. Sau thaønh thì tröôùc hoaïi, phaùp ñoù cöù nhö theá. Luùc ñoù caùc trôøi Quang aâm heát phöôùc laïi hoùa sinh laøm ngöôøi. Hoaëc do ham nhìn thaáy ñaát môùi, aùnh saùng chieáu xa bay ñi töï taïi khoâng coù töôùng nam nöõ, caû chuùng ñoâng cuøng sinh neân goïi laø chuùng sinh. Ñaát phun suoái ngoït coù vò nhö chaùo maät, laáy tay chaám vaøo neám thöû lieàn ñam meâ muøi vò, maát caû thaàn tuùc vaø aùnh saùng ôû thaân. Luùc ñoù theá gian toái ñen nhôø gioù thoåi bieån maø xuaát hieän maët trôøi, maët traêng ôû khoaûng löng chöøng

nuùi Tu-di soi khaép thieân haï. Baáy giôø loaøi ngöôøi thaáy maët trôøi hieän ra thì möøng vui, laëng maát thì sôï seät. Töø ñoù beøn coù ngaøy ñeâm saùng toái, xuaân thu caùc muøa naêm thaùng... heát voøng thì laïi baét ñaàu. Do meâ ñaém vò ñaát maø nhan saéc xaáu xí. Vò ñaát maát ñi thì sinh ra caây röøng daây leo (kinh Laâu Thaùn noùi laø hai caây Boà Ñaøo) roài cuøng meâ ñaém aên uoáng. Khi röøng daây leo bieán ñi thì lieàn sinh caùc luùa thoùc töï nhieân khoâng coù chaát ñöôøng nhöng ñuû caùc muøi vò thôm ngon. AÊn thöù naøy vaøo daàn daàn tích tuï caùc chaát baû dô trong thaân, muoán thaûi boû ñi taát phaûi do hai ñöôøng ñaïi tieåu. Do ñoù maø thaønh caên nam nöõ. Ngöôøi coù tính duïc nhieàu thì sinh laøm nöõ. Do nghieäp löïc ñôøi tröôùc beøn coù daâm duïc roài thaønh vôï choàng cuøng soáng chung. Caùc trôøi Quang aâm sau sinh laøm ngöôøi ñeàu vaøo thai meï, beøn coù thai sinh. Luùc ñoù tröôùc heát loaøi ngöôøi taïo ra ñaïi thaønh Chieâm-baø roài ñeán taát caû thaønh quaùch. Caùc thöù gaïo thoùc töï nhieân saùng gaët thì chieàu chín, caét xong laïi moïc ra, haït gaïo daøi boán taác. Luùc ñoù chuùng sinh chæ laáy hai ngaøy löông cho ñeán naêm ngaøy. Daàn daàn sinh ra luùa thoùc caét roài khoâng sinh ra nöõa. Caùc thöù luùa thoùc aáy hö maát thì sinh buoàn raàu. Moãi ngöôøi töï phong cho mình ruoäng ñaát nhaø cöûa vaø töï gieo troàng. Sau ñoù coù nhieàu troäm cöôùp chieám laáy ruoäng luùa ngöôøi khaùc, beøn sinh ra tranh caõi ñaùnh ñaám nhau, nhöng khoâng giaûi quyeát ñöôïc. Beøn thöông nghò laäp ra moät Bình ñaúng vöông ñeå thöôûng thieän phaït aùc. Beøn coù dao gaäy gieát choùc trò toäi. Moïi ngöôøi phaûi cung caáp cho vò aáy goïi laø Saùt-ñeá-lôïi (Haùn goïi laø Ñieàn chuû). Töø ñoù caùc vua laáy ñaây laøm ñaàu. Luùc ñoù coõi Dieâm-phuø-ñeà raát giaøu coù yeân vui, caû nhaân daân trong taùm vaïn quaän quoác xoùm laøng ñeàu nghe tieáng gaø gaùy lieàn nhau, khoâng coù beänh hoaïn, khoâng noùng quaù laïnh quaù, ai cuõng ñeàu tu thaäp thieän, duøng chaùnh phaùp ñeå trò nöôùc, nhaân daân yeâu kính nhau maïng soáng raát daøi laâu (caùc kinh phaàn nhieàu ñeàu noùi soáng heát taùm vaïn boán ngaøn tuoåi keå caû soá taêng giaûm maø khoâng noùi laø raát laâu). Sau vì vua khoâng thöïc haønh chaùnh phaùp neân soá tuoåi giaûm daàn. Khi ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi thì thaân ngöôøi cao taùm tröôïng. Cöù moät traêm naêm giaûm moät tuoåi thì thaân giaûm ñi moät taác. Nhö theá giaûm coøn möôøi tuoåi thì thaân coøn moät thöôùc, goïi laø Toät kieáp giaûm. Sau ñoù cöù moät traêm naêm laïi taêng moät tuoåi (coù kinh noùi con hôn tuoåi cha, daãu coù vieäc naøy taêng giaûm khoâng baèng nhau), taêng maõi ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi, goïi laø toät Kieáp Taêng. Moät laàn giaûm moät laàn taêng heát moät löôït thì baét ñaàu trôû laïi. Khi taêng ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi thì coù Kim Luaân vöông ra ñôøi, coù ngaøn con baûy baùu, cai trò boán coõi thieân haï, ñaát nöôùc phì nhieâu höng thònh, con gaùi naêm traêm tuoåi môùi laáy choàng. Sau ñoù khi gaëp moãi ñaàu kieáp taêng ñeàu coù Kim Luaân vöông ra ñôøi (theo kinh Tröôøng A-haøm).

Tieåu kieáp thöù tö (goàm giaûm vaø taêng) cho ñeán tieåu kieáp thöù hai möôi (goàm giaûm taêng) ñoù laø:

Kieáp Truï hai möôi tieåu kieáp:

Tieåu kieáp thöù nhaát (goàm giaûm taêng). Caùc trôøi Quang aâm ñeán sinh vaøo coõi Phaïm theá. Ñaàu tieân laø trôøi Phaïm chuùng ñeán ñaây, tuoåi thoï ñuû hai möôi tieåu kieáp.

Tieåu kieáp thöù hai (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù ba (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù tö (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù naêm (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù saùu (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù baûy (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù taùm (giaûm taêng). Tieåu kieáp thöù chín (giaûm taêng).

Khi loaøi ngöôøi giaûm ñeán naêm vaïn tuoåi thì Ñöùc Phaät thöù nhaát laø Caâu-löu-toân ra ñôøi, hoï laø Ca-dieáp, cha laø Leã Ñöùc, meï laø Thieän Chi, thò giaû laø Thieän Giaùc, con laø Thöôïng Thaéng. Ngaøi ôû thaønh An hoøa, ngoài döôùi caây Thi-lôïi-sa maø noùi phaùp, moät hoäi ñoä ñöôïc boán vaïn ngöôøi.

Khi giaûm ñeán boán vaïn tuoåi thì Ñöùc Phaät thöù hai laø Caâu-na-haøm Maâu-ni ra ñôøi. Ngaøi hoï Ca-dieáp, cha laø Ñaïi Ñöùc, meï laø Thieän Thaéng, thò giaû laø An Hoøa, con laø Ñaïo Sö. Ngaøi ôû thaønh Thanh Tònh, ngoài döôùi caây OÂ Taïm Baø-la-moân maø thuyeát phaùp, moät hoäi ñoä ñöôïc ba vaïn ngöôøi.

Khi giaûm coøn hai vaïn tuoåi thì Ñöùc Phaät thöù ba laø Ca-dieáp ra ñôøi. Ngaøi hoï Ca-dieáp, cha laø Phaïm Ñöùc, meï laø Taøi Chuû, thò giaû laø Thieän Höõu, con laø Taäp Quaân. Ngaøi ôû thaønh Ba-la-naïi ngoài döôùi caây Caâu-ni- luaät maø thuyeát phaùp, moät hoäi ñoä ñöôïc hai vaïn ngöôøi.

Khi giaûm coøn moät traêm tuoåi thì Ñöùc Phaät thöù tö laø Thích-ca Maâu- ni ra ñôøi. Khi xöa luùc giaûm coøn moät vaïn tuoåi, Phaät quaùn saùt thaáy chuùng sinh khoâng coù cô ñoä ñöôïc, ñeán luùc coøn moät traêm tuoåi, kieáp cuoái böùc baùch khoå sôû, neân ngaøi ra ñôøi (theo kinh Tröôøng A-haøm vaø Luaän Ñaïi Trí Ñoä).

Khi giaûm coøn taùm möôi saùu tuoåi thì chaùnh phaùp döùt maát moät ngaøn boán traêm naêm.

Xeùt theo Phaùp Truï Kyù, Phaät baûo ngaøi A-nan raèng: Sau khi ta dieät ñoä thì Chaùnh phaùp laø moät ngaøn naêm, nhöng do coù ngöôøi nöõ xuaát gia neân giaûm coøn naêm traêm naêm vaø Töôïng Phaùp moät ngaøn naêm, Maït phaùp moät vaïn naêm. Trong Thieän Kieán Luaän baûo raèng: Luùc ñaàu Phaät khoâng ñoä ngöôøi nöõ, sau Phaät noùi cho Phaùp Baùt Kænh neân chaùnh phaùp laïi ñöôïc moät ngaøn naêm. Phaùp Uyeån thì noùi: Thieân Nhaân ñaùp lôøi ngaøi Nam Sôn raèng: Caây Tích tröôïng cuûa Phaät ñeå laïi hang Roàng suoát boán möôi naêm, vì sau khi Nhö Lai dieät ñoä thì coù Phi Haønh La Saùt coù theå noùi giaûng ñöôïc möôøi hai Boä Kinh, giaû laøm Thieän Tyø-kheo maø aên thòt caùc Tyø-kheo trì giôùi moãi

ngaøy ñeán boán traêm ngöôøi. Sau ñoaïn boû toäi aùc naøy beøn vaøo ôû trong hang Roàng neân khieán Chaùnh phaùp taêng theâm boán traêm naêm, Töôïng phaùp taêng moät ngaøn naêm traêm naêm, Maït phaùp taêng hai vaïn naêm.

Khi giaûm coøn baûy möôøi taùm tuoåi vaøo khoaûng taùm traêm naêm cuûa töôïng phaùp, chính laø tuoåi thoï ngaøy nay vaäy (vì sau khi Phaät dieät ñoä hai ngaøn hai naêm thì tuoåi thoï giaûm ñi hai möôi hai naêm, ñoù laø naêm Thuaàn Höïu thöù möôøi moät, ñôøi Toáng Lyù Toâng).

Khi giaûm coøn saùu möôi moát tuoåi thì khoâng coøn töôïng phaùp, töùc hai ngaøn naêm traêm naêm (xem giaûi thích tröôùc).

Khi giaûm coøn ba möôi tuoåi thì vaøo thôøi maït phaùp ba ngaøn moät traêm naêm, ngöôøi cao ba thöôùc, luùc ñoù naïn ñoùi khaùt noåi leân, do nhaân daân ñeàu laøm thaäp aùc, caùc thöù coû rau gaïo thoùc naêm thöù vò ngon ñeàu bieán maát, baáy giôø chæ naáu xöông khoâ coi nhö ñaïi yeán tieäc. Neáu gaëp moät haït gaïo thì giaáu ñi nhö moät baùu vaät, saùu, baûy naêm trôøi khoâng heà möa, nöôùc coøn khoâng coù huoáng gì aên uoáng. Phaàn nhieàu ngöôøi ñeàu cheát ñoùi, phoá chôï vaéng tanh. Ñeán baûy naêm baûy thaùng baûy ngaøy thì tai öông naøy môùi döùt. Baáy giôø coù moät ngöôøi taäp hoïp caùc nam nöõ coù phöôùc ñöùc laïi ñöôïc khoaûng vaïn ngöôøi ñeå löu truyeàn noøi gioáng loaøi ngöôøi. Keû naøo laøm thieän khi muoán aên uoáng trôøi seõ möa xuoáng (trích caùc vaên cuûa A-tyø-ñaøm Luaän, Du-giaø Ñoái Phaùp Luaän, Kinh Trung A-haøm, Trang Thung Luïc…).

Khi giaûm coøn hai möôi tuoåi thì vaøo thôøi maït phaùp coøn boán ngaøn moát naêm. Ngöôøi cao hai thöôùc. Khi ñoù tai öông dòch naïn noåi leân, do ngöôøi laøm aùc quaù nhieàu, phaàn lôùn ñeàu beänh cheát khoâng ai choân caát, quaän aáp hoang vaéng, chæ coøn ít nhaø. Traûi suoát baûy thaùng baûy ngaøy naïn aáy môùi döùt, chæ coøn soùt laïi moät vaïn ngöôøi löu truyeàn noøi gioáng. Ngöôøi naøo laøm thieän khi caàn côm aên aùo maëc trôøi seõ möa xuoáng.

Khi giaûm coøn möôøi tuoåi thì vaøo luùc maït phaùp coøn naêm ngaøn moät traêm naêm, ngöôøi cao moät thöôùc. Con gaùi môùi naêm thaùng ñaõ gaõ choàng. Khi ñoù tai öông binh ñao noåi leân, do ngöôøi laøm aùc caøng döõ, ai naáy ñeàu khôûi loøng gieát haïi. Nhöõng keû laøm aùc seõ ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng, duø caàm coû caây ngoùi ñaù ñeàu bieán thaønh dao kieám, roài gieát haïi laãn nhau, keû cheát ngang voâ soá. Coù ngöôøi gheùt aùc chaïy vaøo nuùi aån troán. Suoát baûy ngaøy baûy ñeâm naïn naøy môùi döùt, chæ coøn khoaûng moät vaïn ngöôøi löu truyeàn gioáng. Nhöõng keû laãn troán baáy giôø xuaát hieän, nhìn thaáy nhau khôûi loøng thöông xoùt, cuøng laøm caùc phaùp laønh, neáu caàn côm aùo thì trôøi lieàn möa xuoáng. Do hay laøm laønh neân tuoåi thoï laïi taêng vaø cöù traêm naêm thì tuoåi thoï laïi taêng moät tuoåi (töø treân goïi laø Tieåu Tam Tai, chæ hö haïi chaùnh baùo, neáu gaëp Ñaïi Tam Tai thì y chaùnh ñeàu hoaïi).

Khi tuoåi thoï ngöôøi Nam Thieäm-boä chaâu coøn möôøi tuoåi thì kieáp ñao binh gieát haïi laãn nhau, Phaät phaùp luùc ñoù taïm tieâu maát (theo Phaùp Truï Kyù).

Khi taêng ñeán boán möôi chín tuoåi thì vaøo luùc maït phaùp laø moät vaïn naêm, Boà-taùt Nguyeät Quang ra ñôøi ôû nöôùc Chaân Ñan (töùc Ñoâng ñoä Chaán Ñaùn) noùi phaùp troïn 52 naêm roäng ñoä chuùng sinh, sau khi nhaäp Nieát-baøn thì caùc Kinh Thuû-laêng-nghieâm, Kinh Ban Chu Tam-muoäi maát tröôùc, coøn caùc kinh khaùc cuõng laàn löôït tieâu maát. Chæ Kinh Voâ Löôïng Thoï coøn laïi khoaûng moät traêm naêm, roäng ñoä chuùng sinh, sau ñoù môùi maát (theo kinh Baûn Khôûi, Kinh Voâ Löôïng Thoï noùi: ÔÛ ñôøi ñöông lai caùc kinh maát heát, ta vì töø bi thöông xoùt, khi ñoù löu laïi kinh naøy chæ trong moät traêm naêm. Neáu coù chuùng sinh naøo gaëp ñöôïc Kinh naøy, theo yù mong öôùc ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt. Nam Nhaïc Nguyeän Vaên noùi raèng: “Con nay theä nguyeän khieán Kinh naøy khoâng maát cho ñeán khi Ñöùc Phaät Di-laëc ra ñôøi.”)

Khi taêng ñeán moät traêm tuoåi thì vaøo thôøi maït phaùp laø moät vaïn naêm ngaøn moät traêm naêm, ngöôøi Nam Thieäm-boä chaâu laïi tu thieän. Luùc ñoù möôøi saùu vò A-la-haùn cuøng caùc ñeä töû sinh vaøo coõi ngöôøi, hieån baøy chaùnh phaùp voâ thöôïng, ñoä voâ löôïng chuùng sinh khieán hoï ñeàu xuaát gia (theo kinh Phaùp Dieät Taän, Phaùp Truï Kyù).

Khi taêng ñeán hai traêm boán möôi boán tuoåi thì vaøo luùc maït phaùp laø hai vaïn chín ngaøn naêm traêm naêm. Khi Phaùp saép maát coøn naêm traêm naêm thì ngöôøi thôøi aáy nhaát taâm tu Phaùp Hoa Tam-muoäi, lieàn ñöôïc saùu caên thanh tònh. Cho neân bieát maït phaùp cuõng coù ngöôøi nhaäp vaøo cô Ñaïi thöøa (theo Tònh Danh Sôù daãn Phoå Hieàn Quaùn Kinh).

Khi taêng ñeán hai traêm boán möôi chín tuoåi, thì möôøi saùu vò La-haùn hoaèng phaùp ñaõ xong(töø ngöôøi ñôøi ñeán nay trôû ñi öùng vôùi naêm ngaøn naêm thuyeát hoùa) laáy taát caû kinh ñieån xaù-lôïi goùp laïi xaây döïng thaùp, ngoài kieát giaø vaø ñi nhieãu thaùp aáy. Sau ñoù thì caû möôøi saùu vò La-haùn vaø thaùp ñeàu bieán maát. Ñoù laø töôùng dieät taän. Töø ñoù coù ngaøn öùc vò Bích-chi-phaät ra ñôøi noùi phaùp laøm lôïi ích chuùng sinh (Theo Kinh Phaùp Dieät Taän - Phaùp Truï Kyù noùi: Khi ngöôøi soáng baûy vaïn tuoåi thì möôøi saùu vò La-haùn duøng baûy baùu taïo thaùp. Caùc di thaân ñaø ñoâ cuûa Ñöùc Thích-ca ôû khaép nôi ñeàu ñem ñeå vaøo thaùp, cuùng döôøng höông hoa vaø thöa raèng: “Tröôùc ñaây chuùng con nhaän leänh hoä trì chaùnh phaùp ñaõ laøm lôïi ích cho haøng trôøi ngöôøi. Phaùp Taïng ñaõ maát, caùc keû coù duyeân ñaõ troøn ñuû, nay xin töø bieät ñeå dieät ñoä”. Nhaân söùc ñònh nguyeän töø tröôùc, neân löûa töï noåi leân ñoát thaân caû möôøi saùu vò La-haùn. Baáy giôø Thaùp beøn chui vaøo ñaát truï vaøo taàng Kim Cang. Luùc ñoù chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Thích-ca ñaõ dieät maát. Töø coõi theá gian ñoù

coù baûy traêm caâu-chi Ñoäc giaùc cuøng moät luùc xuaát hieän ra ñôøi. Khi ngöôøi soáng taùm vaïn tuoåi, caùc Thaùnh Chuùng Ñoäc Giaùc ñeàu dieät ñoä thì tieáp sau ñoù Ñöùc Di-laëc Nhö Lai seõ ra ñôøi ôû theá gian (Kyù noùi Phaät phaùp döùt maát trong baûy vaïn naêm caùch maït phaùp raát xa. Nay theo kinh noùi baûy traêm tuoåi laø ñuùng).

Khi ngöôøi taêng ñeán hai vaïn tuoåi thì coù Thieát Luaân vöông ra ñôøi, moät mình cai trò caû Nam Thieäm-boä chaâu (theo Caâu Xaù Luaän - Kim Ngaân Ñoàng Thieát Luaân trò moät, hai, ba, boán chaâu. Thieát Luaân vöông coi moät chaâu, Kim Luaân vöông coi boán chaâu).

Khi ngöôøi taêng ñeán boán vaïn tuoåi, thì Ñoàng Luaân vöông ra ñôøi trò vì hai chaâu Ñoâng vaø Nam. Khi taêng ñeán saùu vaïn tuoåi thì Ngaân Luaân vöông ra ñôøi trò vì ba chaâu Ñoâng, Taây, Nam).

Khi ngöôøi taêng ñeán taùm vaïn boán ngaøn tuoåi thì Kim Luaân vöông ra ñôøi, trò vì caû boán Thieân haï. Luaân vöông thaønh töïu baûy baùu:

1. Kim luaân baùu. Neáu Thaùnh vöông ra ñi thì Kim luaân baùu chôït hieän ra tröôùc ngaøi, baùnh xe coù ngaøn caêm do thôï trôøi laøm ra ñöôøng kính baùnh xe moät tröôïng. Thaùnh vöông thaáy xe lieàn laáy tay voã nheï vaøo baùnh xe baûo: “Neân ñi veà phöông Ñoâng”, thì baùnh xe ñuùng theo pheùp lieàn chuyeån veà phöông Ñoâng, Vöông Töôùng boán binh ñi theo sau. Caùc Tieåu Vöông ôû phöông Ñoâng ñeán laïy thöa raèng: “Laønh thay Ñaïi Vöông! Xin ngaøi trò vì nôi ñaây.” Baáy giôø Thaùnh vöông phaùn raèng: “Caùc oâng neân duøng chaùnh phaùp maø trò vì daïy doã chôù neân thieân leäch oan uoång.” Caùc vua tuaân lôøi. Lieàn theo Thaùnh vöông ñi tuaàn tra khaép caùc nöôùc cho ñeán ngoaøi bieån Ñoâng. Thaùnh vöông theo baùnh xe ñeán caùc phöông Nam, Taây, Baéc cuõng theá.
2. Voi Traéng Baùu. Vua ngoài treân ñieän boãng voi traéng hieän ra tröôùc, vua thöû taäp luyeän roài leân ngoài. Buoåi saùng sôùm, voi ra khoûi thaønh chôû vua ñi khaép boán bieån, giôø aên ñaõ trôû veà.
3. Ngöïa Xanh Baùu: Chôït hieän ra tröôùc vua, buoåi saùng sôùm ra ñi ñeán giôø aên thì trôû veà.
4. Thaàn Chaâu Baùu: Boãng hieän ra tröôùc vua, gaén treân caây côø cao chieáu saùng moät do-tuaàn. Ngöôøi trong thaønh ñeàu baét ñaàu laøm vieäc goïi ñoù laø ngaøy.
5. Ngoïc Nöõ Baùu, boãng hieän ra tröôùc vua, nhan saéc ñoan trang, muøa Ñoâng thì aám, muøa heø thì maùt.
6. Cö Só Baùu (Caùc kinh khaùc goïi laø Ñieån Taøi Baùu) boãng nhieân hieän ra. Caùc kho baùu trong ñaát ñeàu thaáy bieát caû.
7. Chuû Binh Baùu: Boãng nhieân hieän ra, möu trí maïnh meõ chuyeân

vieäc ñaùnh deïp.

Ñoù laø thaønh töïu baûy Baùu Luaân vöông (theo kinh Tröôøng A-haøm). Tieåu kieáp thöù möôøi (giaûm vaø taêng). Khi giaûm ñeán taùm vaïn tuoåi thì

Ñöùc Phaät thöù naêm laø Di-laëc ra ñôøi. Khi ñoù ñaát coõi Dieâm-phuø-ñeà baèng phaúng vaø nhö löu ly, buïi caây röøng raäm sum xueâ, cao ba möôi daëm. Coù taùm vaïn boán ngaøn baûo thaønh nhoû ôû khaép thieân haï, ôû giöõa coù thaønh lôùn teân laø Xí-ñaàu-maït, laâu ñaøi baûy baùu, baûy lôùp haøng caây, vöôøn röøng ao taém, nöôùc Baùt coâng ñöùc, ngoõ heûm ñöôøng lôùn roäng möôøi hai daëm. Coõi nöôùc an oån khoâng coù oaùn thuø troäm cöôùp cuøng caùc tai öông veà nöôùc löûa, ñao binh, ñoùi khaùt. Coù coät minh chaâu cao möôi hai daëm, saùng hôn maët trôøi chieáu saùng suoát ngaøy ñeâm. Khi gioù thôm thoåi ñeán thì chaâu treân coät möa xuoáng caùc chuoãi anh laïc, moïi ngöôøi löôïm laáy maø duøng. Caùc löôùi baùu giaêng che treân thaønh, khi gioù thoåi thì chuoâng giaûng noùi veà quy y Phaät, Phaùp, Taêng. Thaân ngöôøi cao moät tröôïng saùu, soáng troïn taùm vaïn tuoåi, khoâng heà cheát giöõa chöøng. Caùc coâ gaùi ñeán naêm traêm tuoåi môùi laáy choàng. Moãi ngaøy nhaän ñöôïc caùc dieäu laïc ñi saâu vaøo Thieàn Ñònh nhö ôû trôøi Tam Thieàn. Moïi ngöôøi ñeàu coù töù taâm cung kính hoøa thuaän nhau, aáy laø ñieàu do Ñöùc Di-laëc töø taàm daïy doã. Vì hoï giöõ giôùi khoâng gieát haïi neân chæ coù ba beänh: Moät laø aên uoáng, hai laø tieâu tieåu, ba laø giaø yeáu. Coù loaïi gaïo thôm ngon, moät laàn troàng baûy laàn gaët haùi, ñuû traêm muøi, aên vaøo lieàn tieâu hoùa, khi tieâu ra thì ñaát nöùt vaø moïc leân hoa sen ñoû ñeå che muøi xuù ueá. Khi ngöôøi naøo giaø thì töï ñeán goác caây ngoài nieäm Phaät chôø cheát vaø ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi Ñaïi phaïm vaø ôû tröôùc chö Phaät. Coù vò Chuyeån luaân vöông teân laø Nhöông Khö coù ngaøn con baûy baùu, coù boán kho taøng lôùn ñaày caû chaâu baùu. Moïi ngöôøi nhìn thaáy nhöng khoâng coù taâm tham ñaém, ai naáy baûo nhau raèng: Caùc chuùng sinh thôøi xa xöa cuûa Phaät Thích-ca vì tranh giaønh cöôùp giaät cuûa baùu naøy maø gaây bao nhieâu toäi sinh töû. Khi aáy Boà-taùt Di-laëc ôû cung trôøi Ñaâu-suaát saép xuoáng laøm Phaät neân gaù sinh vaøo nhaø moät Baø-la-moân, cha teân laø Tu-phaïm-ma, meï teân laø Phaïm-ma-baït- ñeà. Khi gaù thai haï sinh thì thaân coù saéc vaøng roøng ñuû ba möôi hai töôùng, ngoài hoa sen baùu aùnh saùng choùi loøa, thaân cao ba möôi hai tröôïng, nhö nuùi vaøng roøng. Ngaøi chaùnh nieäm quan saùt khoå, khoâng, voâ thöôøng, khoâng thích ôû nhaø. Khi ñoù vua Nhöông Khö caàm ñaøi baûy baùu daâng leân, ngaøi Di-laëc nhaän xong ñem cho caùc Baø-la-moân, hoï lieàn ñaäp ra vaø chia nhau. Ngaøi Di-laëc thaáy ñaøi baùu voâ thöôøng trong phuùt choác lieàn bieát caùc phaùp höõu vi ñeàu bò maøi moøn tieâu maát, neân tu töôûng voâ thöôøng khen ngôïi keä voâ thöôøng cuûa chö Phaät quaù khöù:

*Caùc haïnh voâ thöôøng*

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 10

*Laø phaùp sinh dieät Sinh dieät heát roài Vaéng laëng laø vui.*

Noùi lôøi keä xong ngaøi lieàn xuaát gia hoïc ñaïo. Ngaøi ñeán ngoài döôùi goác caây Boà-ñeà Long Hoa, taïi ñaïo traøng Kim Cang Trang Nghieâm ôû ngoaøi thaønh Xí-ñaàu-maït (caønh laù nhö Roàng baùu nhaõ ra traêm hoa baùu, neân goïi Long Hoa). Ngay ñaàu hoâm ngaøy aáy, ngaøi haøng ma vaø thaønh ñaïo, caùc trôøi Töù Thieân Thích Phaïm thænh ngaøi chuyeån phaùp luaân. Khi ñoù vua Nhöông Khö cuøng taùm vaïn ñaïi thaàn cuøng xin xuaát gia, raâu toùc töï ruïng lieàn thaønh Sa-moân. Baáy giôø Ñöùc Phaät Di-laëc cuøng vua Nhöông Khö vaø caùc Tyø-kheo Taêng, Thieân Long Baùt Boä vaøo giöõa thaønh Xí-ñaàu- maït. Choã aáy, Kim cang baûo toøa maø chö Phaät Quaù Khöù ñaõ ngoài, töï nhieân voït leân. Ñöùc Phaät lieàn ngoài toøa aáy maø chuyeån phaùp luaân. Caùc Baø-la- moân vaø Tröôûng giaû Tu-ñaït-na luùc ñoù chính laø Tröôûng giaû Tu-ñaït baây giôø. Baûo Nöõ cuûa Chuyeån luaân vöông (töùc Ngoïc Nöõ baùu) Xaù-di-baø-ñeá luùc ñoù, nay laø Baø-tyø-xaù-khö, thaân toäc Tu-ma-ñeà cuûa Di-laëc luùc ñoù nay laø Tyø-kheo Thieän Hieàn, moãi ngöôøi cuøng taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi xuaát gia hoïc ñaïo luùc ñoù, nay laø vua Nhöông Khö vaø ngaøn con xuaát gia, chæ ñeå moät con noái doõi ngoâi vua. Ñöùc Theá Toân Di-laëc ôû Hoäi ñaàu töø toøa Kim cang noùi phaùp, coù chín möôi saùu öùc ngöôøi ñöôïc quaû A-la-haùn, ôû Hoäi thöù hai, û taïi vöôøn Hoa laâm ngoaøi thaønh noùi phaùp, coù chín möôi boán öùc ngöôøi ñöôïc quaû A-la-haùn. Hoäi thöù ba cuõng ôû vöôøn Hoa laâm noùi phaùp, coù chín möôi hai öùc ngöôøi ñöôïc quaû A-la-haùn (theo Taây vöùc Kyù - ÔÛ nöôùc Ba-la- naïi nôi Ñöùc Di-laëc ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät, Phaät baûo ngaøi Di-laëc raèng: Soá ngöôøi ñöôïc ñoä trong caû ba Hoäi noùi phaùp ñeàu laø soá chuùng sinh ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc trong phaùp cuûa ta ñeå laïi, caùc haøng xuaát gia, taïi gia, trì giôùi, phaïm giôùi ñeàu nhôø ngaøi hoùa ñoä maø chöùng quaû giaûi thoaùt. Ñoä xong ba Hoäi, ngaøi beøn ñoä caùc baïn laønh ñoàng duyeân). Luùc baáy giôø Ñöùc Di-laëc cuøng voâ soá ngöôøi leân ñænh nuùi Kyø-xaø-quaät, ñöa tay rôø ngoïn nuùi thì ngaøi Ma-ha Ca-dieáp lieàn xuaát ñònh caàm y Taêng-giaø-leâ trao cho ngaøi Di-laëc, roài voït mình leân hö khoâng laøm möôøi taùm pheùp thaàn bieán roài nhaäp Nieát- baøn. Chuùng lieàn thu nhaët xaù-lôïi cuûa thaân xaây thaùp thôø treân ñænh nuùi. Ñöùc Di-laëc truï theá saùu vaïn naêm. Sau khi nhaäp dieät thì haøng trôøi ngöôøi thu nhaët xaù-lôïi, ôû khaép boán thieân haï xaây taùm vaïn boán ngaøn baûo thaùp. Chaùnh phaùp truï theá ñöôïc saùu vaïn naêm, töôïng phaùp cuõng saùu vaïn naêm (trích chung trong caùc kinh Di-laëc Haï Sinh, kinh Di-laëc Lai Thôøi, kinh Di-laëc Thaønh Phaät, kinh Hieàn Ngu, kinh Boà-taùt Xöû Thai thì caùch ñôøi Di- laëc naêm möôi saùu öùc baûy ngaøn vaïn naêm. Kinh naøo cuõng noùi naêm möôi

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 11

öùc baûy ngaøn saùu möôi vaïn naêm. Coøn kinh Di-laëc haï sinh, kinh Thöôïng Sinh ñeàu noùi laø naêm möôi saùu öùc vaïn naêm. Trang Thung Luïc thì noùi töø khi Phaät dieät ñoä ñeán khi Ñöùc Di-laëc haï sinh thì coù taùm traêm taùm möôi vaïn chín ngaøn hai traêm naêm. Caùc thuyeát noùi khoâng gioáng nhau cuõng chöa töøng thaáy söûa sai).

Tieåu kieáp thöù möôøi moät (giaûm vaø taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi hai (giaûm vaø taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi ba (giaûm vaø taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi boán (giaûm vaø taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi laêm (giaûm vaø taêng). Trong Kieáp giaûm naøy töø Phaät Sö Töû thöù saùu ñeán Phaät Duïc Laïc goàm coù chín traêm chín möôi boán Phaät noái nhau ra ñôøi noùi phaùp ñoä ngöôøi (theo kinh Döôïc Vöông vaø luaän Caâu-xaù).

Ñöùc Phaät baûo vua Taàn-baø-ta-la raèng: “ÔÛ thôøi quaù khöù khi Phaät Nhieân Ñaêng dieät ñoä roài, coù moät con khæ ñoät thaáy vò A-la-haùn nhaäp ñònh beøn ñeán laáy toïa cuï ñaép vaøo laøm ca-sa roài ñi nhieãu quanh vò Tyø-kheo, vò Tyø-kheo xuaát ñònh beøn giaûng noùi cho khæ Tam quy, Nguõ giôùi vaø pheùp caàu Boà-ñeà. Con khæ thoï giaùo xong vui möøng hôùn hôû leo leân caây rôi xuoáng maø cheát. Lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát, gaëp vò Boà-taùt Nhaát sinh boå xöù noùi cho ñaïo Voâ thöôïng. Töø ñoù trôû veà sau gaëp voâ soá Phaät vaø thaân cuoái cuøng thì keá sau Ñöùc Di-laëc maø thaønh ñaïo Boà-ñeà, hieäu laø Phaät Sö Töû Nguyeät, hieän nay chính laø Baø-tu-maät-ña (theo kinh Sö Töû Nguyeät Phaät).

Tieåu kieáp thöù möôøi saùu (giaûm taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi baûy (giaûm taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi taùm (giaûm taêng) - Tieåu kieáp thöù möôøi chín (giaûm taêng).

Tieåu kieáp thöù hai möôi (giaûm taêng), trong Kieáp Taêng sau cuøng, coù vò Phaät Laâu-chí thöù moät ngaøn vì söùc baûn nguyeän neân ra ñôøi vaøo Kieáp Taêng. Saùng sinh chieàu dieät. Ngöôøi thôøi aáy raát chaùn ñôøi thöôøng, tu caùc Thieàn Ñònh, ôû Kieáp soá thoï maïng cao nhaát neân raát deã hoùa ñoä, giaû söû coù ngöôøi taùnh Sa-moân laøm nhieãm oâ haïnh Sa-moân, coù hình daïng gioáng Sa- moân ñaép y ca-sa thì ôû choã Phaät Di-laëc ñeàu ñöôïc nhaäp Nieát-baøn khoâng coøn soùt (Luaän Caâu-xaù vaø kinh Ñaïi Bi).

***Lôøi baøn:*** Caùc hoïc troø maø Ñöùc Thích-ca giaùo hoùa chöa roát raùo ñöôïc ñem gôûi cho Phaät Di-laëc, caùc hoïc troø coøn soùt cuûa Phaät Di-laëc ñöôïc ñem gôûi cho chín traêm chín möôi boán Phaät. Caùc chuùng sinh coøn soùt ñöôïc thöù lôùp gôûi nhau cuoái cuøng ñem gôûi cho Phaät Laâu-chí. Ñôøi Phaät Laâu-chí raát deã hoùa ñoä. Neáu coù keû khoâng hieåu coù theå cho laø cô cöïc ñoän. Vaø cô cöïc ñoän phaûi ñôïi ñeán kieáp Tinh tuù, thaät buoàn thay! Chö Phaät ñôøi ñôøi vaãn luoân gaëp haøng chuùng sinh coøn soùt. Daãu khoâng gaëp Phaät ra ñôøi maø ñöôïc

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 212

theá laø may maén laém roài. Bôûi neáu trong thôøi gian khoâng gaëp Phaät laïi taïo caùc toäi aùc cöïc naëng thì tröôøng kieáp voâ giaùn taát cuøng Phaät traùi nhau, ñieàu naøy raát ñaùng buoàn ñau. Nhö ngaøi Muïc-lieân vaøo ñòa nguïc hoûi thaêm Ñieàu- ñaït, thì nguïc toát hoûi: “ÔÛ ñaây coù Ñieàu-ñaït thôøi Phaät Ca-dieáp vaø Ñieàu-ñaït thôøi Phaät Thích-ca, ngaøi muoán hoûi thaêm ngöôøi naøo?” Ñaây tuy ñaïi quyeàn bieán nhöng cuõng khoù löôïng ñònh, vì quyeàn taát daãn ñeán thaät. Thaø khoâng coù boïn bò thaät baùo. Neáu caên cöù vaøo ñôøi maït phaùp ôû coõi naøy maø tu haønh, coù giaùo khoâng chöùng maø mong ñöôïc deã daøng thì khoâng gì baèng chuyeân tu haïnh Tònh ñoä caàu vaõng sinh. Khi leân ñöôïc böïc Voâ sinh taát ôû maõi khoâng thoaùi chuyeån. Caùc Phaät sau naøy giaùo hoùa maõi taát ñöôïc nhôø caäy, nguyeän ñeán laøm chuùng tham döï aûnh höôûng toát. Xin gôûi lôøi mong nhöõng keû coù chí neân lo nghó vieäc tieán tu Ñaïo nghieäp.

Ñöùc Phaät Caâu-löu-toân ra ñôøi khi ngöôøi coù tuoåi thoï boán vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni ra ñôøi khi ngöôøi soáng ba vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Ca-dieáp ra ñôøi khi ngöôøi soáng hai vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Thích-ca ra ñôøi khi ngöôøi soáng traêm tuoåi. Ñöùc Phaät Di-laëc ra ñôøi khi ngöôøi soáng taùm vaïn boán ngaøn tuoåi. Ñöùc Phaät Sö Töû ra ñôøi khi ngöôøi soáng baûy vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Quang Vieâm ra ñôøi khi ngöôøi soáng chín vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Nhu Nhaân ra ñôøi khi ngöôøi soáng saùu vaïn tuoåi. Ñöùc Phaät Hoa Thò ra ñôøi khi ngöôøi soáng naêm möôi vaïn tuoåi. Keá ñoù laïi coù Ñöùc Hoa Thò, ngöôøi soáng ñeán chín öùc tuoåi. Phaät Thieän Minh ra ñôøi khi ngöôøi soáng baûy vaïn tuoåi. Phaät Hieän Nghóa ra ñôøi khi ngöôøi soáng moät traêm tuoåi… Ñöùc Phaät Tueä Nghieäp thöù moät ngaøn (töùc Phaät Laâu-chí) ra ñôøi khi ngöôøi soáng taùm vaïn tuoåi.

Khi ngaøn Phaät Hieàn Kieáp qua roài thì saùu möôi laêm kieáp khoâng coù Phaät (ñaây ñeàu luaän veà moät tieåu kieáp coù moät laàn giaûm moät laàn taêng). Sau ñoù coù moät kieáp teân Ñaïi xöng, thôøi xa xöa laø moät ngaøn con cuûa Traïch Minh Luaân vöông, ôû kieáp naøy ñeàu thaønh baäc Chaùnh giaùc. Qua heát kieáp aáy thì taùm möôi kieáp khoâng coù Phaät ra ñôøi. Sau ñoù coù moät kieáp teân laø Duï Tinh Tuù, thôøi xa xöa laø taùm vaïn ñaïi thaàn cuûa Traïch Minh Luaân vöông, ôû kieáp naøy ñeàu thaønh baäc Chaùnh giaùc. Qua heát kieáp naøy thì ba traêm kieáp cuõng khoâng coù Phaät ra ñôøi. Sau ñoù coù moät kieáp teân laø Troïng Thanh Tònh, caùc Thaùnh haäu theå nöõ cuûa Traïch Minh Luaân vöông ñeàu thaønh Chaùnh giaùc (theo kinh Hieàn Kieáp).

***Lôøi Baøn:*** Luaän Caâu-xaù öôùc ñònh ba ñôøi taêng giaûm, luaän veà ba ngaøn Phaät laàn löôït ra ñôøi, kinh Hieàn Kieáp noùi chö Phaät ra ñôøi coù xa gaàn soá kieáp khoâng nhaát ñònh. Ñaây coù ba yù:

1. Phaät phoù cô noùi khoâng ñoàng nhau.

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 213

1. Keát taäp caùc boä khaùc nhau khoâng gioáng.
2. Vieäc truyeàn dòch tröôùc sau khoâng gioáng nhau.

Neân khoù theå hoøa hôïp (leä naøy raát nhieàu). Song luaän boû qua vieäc thöù lôùp chöùng ñaéc taêng giaûm thì taát laáy luaän Caâu-xaù laøm goác. Chöông Kieáp cuûa Töø AÂn chính laø laáy ôû luaän naøy.

Hai möôi Tieåu kieáp hoaïi (giaûm - taêng). Hoûa tai huûy dieät ñeán coõi Sô thieàn (Kieáp hoaïi coù Ñaïi tam tai laø löûa, nöôùc, gioù. Nay trong Hieàn Kieáp chæ luaän coù moät laàn hoûa tai. Neáu hai tai nöôùc vaø gioù khoâng ôû trong Hieàn Kieáp thì sau seõ giaûi thích rieâng ba töôùng ñoù). Khôûi ñaàu töø ñòa nguïc roát ñeán trôøi Phaïm thieân, caùc loaøi höõu tình theá gian ñeàu traûi qua möôøi chín laàn taêng giaûm, laàn löôït bò dieät heát chæ coù khí theá gian laø khoaûng khoâng coøn laïi cho ñeán tam thieân ñaïi thieân theá giôùi taát caû caùc loaøi höõu tình ñeàu tieâu maát heát. Ñeán moät kieáp taêng giaûm cuoái cuøng thì khí theá gian naøy môùi hoaïi. Coù baûy maët trôøi töø ñaùy beå moïc ra, caùc ñaïi haûi khoâ caïn, nuùi Tu-di ñoå suïp. Gioù thoåi löûa döõ ñoát chaùy ñeán coõi Phaïm thieân taát caû ñeàu thaønh tro buïi. Cho ñeán caû tam thieân theá giôùi cuøng luùc ñeàu chaùy tan. Ñaây laø y baùo chaùnh baùo cuøng hoaïi neân goïi laø Kieáp hoaïi (theo Luaän Thuaän Chaùnh Lyù).

Hai möôi Tieåu kieáp khoâng (giaûm taêng). Töø coõi Sô thieàn Phaïm Theá trôû xuoáng theá giôùi ñeàu troáng khoâng, nhö trong hang toái, khoâng coù maët trôøi, maët traêng vaø ñeâm ngaøy, chæ toaøn ñen toái mòt muø, nhö theá suoát hai möôi laàn taêng giaûm, neân goïi laø Kieáp khoâng (theo Caâu-xaù Luaän).

Kieáp Tinh Tuù ôû vò lai (ngaøn Phaät ra ñôøi nhö sao treân trôøi). Hai möôi Tieåu kieáp thaønh (giaûm taêng).

Hai möôi Tieåu kieáp truï (giaûm taêng). Trong kieáp naøy coù ngaøn Phaät thöù lôùp ra ñôøi. Baét ñaàu töø Ñöùc Phaät Nhaät Quang vaø cuoái cuøng laø Ñöùc Phaät Tu-di Töôùng (theo kinh Döôïc Vöông). Phaät noùi: Sau khi ta dieät ñoä roài, neáu coù ai sieâng tu caùc coâng ñöùc, laøm caùc haïnh Tam-muoäi, xöng tuïng danh hieäu Ñöùc Di-laëc, tu haønh saùu phaùp Ba-la-maät thì nhaát ñònh seõ sinh veà coõi trôøi Ñaâu-suaát. Vaø cuõng theo Phaät Di-laëc haï sinh xuoáng coõi Dieâm- phuø laø ngöôøi thöù nhaát ñöôïc nghe phaùp. Laïi ôû ñôøi vò lai seõ gaëp ñöôïc taát caû chö Phaät Hieàn Kieáp, ôû Kieáp Tinh Tuù cuõng gaëp ñöôïc taát caû chö Phaät vaø ñöôïc thoï kyù quaû Boà-ñeà (theo kinh Di-laëc Thöôïng Sinh).

Hai möôi Tieåu kieáp hoaïi (giaûm taêng) - hai möôi Tieåu kieáp khoâng (giaûm taêng). (Caùc töôùng thaønh truï hoaïi, khoâng ñeàu giaûi thích nhö tröôùc).

Neáu coù ai trong moät ngaøy ñeâm giöõ ñöôïc giôùi baát saùt thì nhaát ñònh khoâng gaëp tai Binh ñao khôûi leân. Ngöôøi naøo ñem moät quaû Ha-leâ-laëc

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 214

khôûi taâm aân caàn thanh tònh daâng cuùng chuùng Taêng thì nhaát ñònh khoâng gaëp tai Taät dòch noåi leân. Keû naøo hay ñem moät naém côm cuùng thí cho caùc höõu tình nhaát ñònh khoâng gaëp tai Ñoùi khaùt noåi leân. Hai chaâu Ñoâng Taây khoâng coù ba tai caên baûn maø chæ coù ba tai töông tôï. Nghóa laø saân giaän maïnh meõ gioáng nhö binh ñao, thaân gaày oám gioáng nhö beänh taät; nhieàu laàn ñoùi khaùt gioáng nhö ñoùi khaùt. ÔÛ Baéc Chaâu thì nhöõng tai caên baûn vaø töông tôï ñeàu khoâng coù (theo luaän Taân-baø-sa). Khi ba tai öông noåi leân thì laïi coù ba thöù giaûm suùt cuøng cöïc:

1. Tuoåi thoï, töùc laø giaûm heát möùc, coøn möôøi tuoåi.
2. Choã nöông töùc thaân ngöôøi thaáp beù nhaát chæ coøn moät choû tay.
3. Ñoà duøng, töùc gaïo teû laø thöùc aên cao caáp nhaát, laáy toùc laøm aùo laø quyù nhaát, laáy saét laø thöù trang söùc quyù nhaát (theo Luaän Du-giaø. Kieät laø thöôùc nhaø Chu baèng moät choû tay).

Veà Ñaïi Tam tai. Cuoái moät Ñaïi kieáp thì coù moät Hoûa tai noåi leân (nhö tröôùc ñaây Hieàn kieáp coù taùm möôi Tieåu kieáp thaønh truï hoaïi khoâng laø moät Ñaïi kieáp). Nhö theá traûi qua baûy Ñaïi kieáp thì coù baûy laàn Hoûa tai. Goàm coù baûy laàn huûy dieät heát coõi Sô thieàn. Laïi traûi qua moät Ñaïi kieáp thì coù moät laàn thuûy tai noåi leân, huûy dieät ñeán coõi Nhò thieàn. Nhö theá laø boán möôi chín laàn hoûa tai trong ñoù coù xen keû baûy laàn thuûy tai. Laïi traûi qua baûy laàn hoûa tai nöõa taát caû goàm naêm möôi saùu laàn hoûa tai ñoát chaùy coõi Sô thieàn, baûy laàn thuûy tai huûy dieät coõi Nhò thieàn. Laïi traûi qua moät Ñaïi kieáp thì coù moät laàn phong tai noåi leân. Tính chung saùu möôi boán Ñaïi kieáp thì ñuû töôùng tröôùc sau cuûa Ñaïi tam tai (Döïa vaøo Caâu Xaù Luaän maø neâu nghóa treân).

Laàn hoûa tai ñaàu tieân huûy dieät coõi Sô thieàn, khi hoûa tai saép noåi leân thì ôû ñòa nguïc caùc toäi nhaân ñaõ chòu xong toäi, ñöôïc sinh laøm ngöôøi, neáu keû naøo coøn ñònh nghieäp thì chuyeån sinh vaøo ñòa nguïc ôû phöông khaùc cho ñeán khoâng coøn moät höõu tình naøo nöõa thì goïi laø ñòa nguïc ñaõ hoaïi dieät. Suùc sinh, ngaï quyû, A-tu-la cuõng thöù lôùp hoaïi dieät nhö theá. Khi ñoù coõi theá gian ñeàu tu Thaäp thieän, thaân ngöôøi khoâng coù caùc loaøi truøng gioáng nhö thaân Phaät. Bôûi vì luùc ñoù baøng sinh hoaïi dieät. Luùc ñoù ôû coõi Nam Chaâu coù moät ngöôøi khoâng caàn thaày daïy maø töï nhieân ñöôïc Sô tònh löï (Sô thieàn), töø Tònh löï xuaát ra leân tieáng baûo raèng: “Ly sinh hyû Laïc raát laïc raát tònh.” Caùc ngöôøi khaùc nghe noùi xong lieàn nhaäp Tònh löï. Khi maïng chung ñeàu ñöôïc sinh leân coõi Phaïm Theá. Caû hai Chaâu Ñoâng Taây ñeàu gioáng nhö theá. Ngöôøi Baéc Chaâu caên ñoän khoâng coù nieäm ly duïc, neân khi maïng chung thì sinh vaøo coõi trôøi Duïc giôùi. Khi Tònh löï hieän tieàn môùi coù theå ly duïc. Cho ñeán khi coõi ngöôøi khoâng coøn moät höõu tình naøo thì goïi laø coõi ngöôøi ñaõ

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 215

hoaïi dieät. Luùc ñoù coõi trôøi Duïc giôùi coù moät vò trôøi töï nhieân ñöôïc Sô tònh löï cho ñeán ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi Phaïm Theá, neân goïi laø coõi Duïc giôùi hoaïi dieät. Luùc ñoù trong coõi Phaïm Theá coù moät vò trôøi töï nhieân ñöôïc Nhò tònh löï (Nhò thieàn) leân tieáng noùi: “Ñònh sinh hyû laïc raát laïc raát tònh.” Caùc trôøi khaùc nghe noùi xong ñeàu nhaäp Tònh löï, khi maïng chung ñeàu ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi Quang aâm. Cho ñeán coõi trôøi Phaïm Theá (töùc Ñaïi Phaïm) bò hoaïi dieät. Baét ñaàu töø ñòa nguïc cho ñeán trôøi Phaïm Thieân qua möôøi chín laàn taêng giaûm. Caùc loaøi höõu tình theá gian laàn löôït ñeàu dieät maát heát. Chæ coøn khí theá gian troáng khoâng. Cho ñeán ba coõi tam thieân taát caû loaøi höõu tình nghieäp ñoàng ñeàu bò hoaïi dieät caû. Trong moät kieáp taêng giaûm cuoái cuøng thì Khí theá gian môùi bò huûy dieät. Do ñoù laàn löôït coù baûy maët trôøi xuaát hieän. Coù luoàng gioù ñen lôùn thoåi nöôùc bieån reõ laøm hai. Ñaàu tieân maët trôøi thöù nhaát ôû löng chöøng nuùi Tu-di. Treân ñöôøng maët trôøi ñi qua coû caây tieâu ñieàu khoâ chaùy. Khi coù maët trôøi thöù hai, caùc soâng laïch ñeàu caïn, nöôùc bieån caïn daàn ñeán baûy traêm do-tuaàn. Khi maët trôøi thöù ba xuaát hieän thì soâng Haèng ñeàu caïn. Maët trôøi thöù tö xuaát hieän thì ao A-naäu caïn khoâ. Khi maët trôøi thöù naêm xuaát hieän thì nöôùc trong boán bieån lôùn cuøng luùc caïn ñeán baûy ngaøn do-tuaàn. Maët trôøi thöù saùu xuaát hieän thì löûa ñaïi ñòa noåi leân taát caû ñeàu bò thieâu ruïi. Maët trôøi thöù baûy xuaát hieän thì nuùi Tu-di bò thieâu tan, caùc nuùi khaùc vaéng boùng. Gioù thoåi maïnh ñoát chaùy leân cung trôøi, cho ñeán coõi Phaïm thieân bò chaùy ruïi khoâng coøn veát tích. Töø ñaát, löûa noåi leân ñoát chaùy cung ñieän mình, khoâng phaûi löûa töø nôi khaùc ñoát ñöôïc. Do töôùng daãn khôûi treân neân noùi laø “ñoát chaùy leân.” Baét ñaàu töø ñòa nguïc cho ñeán coõi Phaïm thieân trong moät kieáp taêng giaûm laàn löôït bò hoaïi dieät. Cho ñeán tam thieân theá giôùi trong moät luùc ñeàu bò hoaïi dieät. Ñoù laø hoûa tai huûy hoaïi. Sau khi Sô thieàn bò hoûa tai qua roài thì theá giôùi troáng khoâng cuõng nhö trong hang toái, traûi moät thôøi gian laâu ñeán hai möôi laàn taêng giaûm. Baáy giôø maây lôùn, möa xuoáng nöôùc daâng leân ñeán trôøi. Gioù thoåi boït nöôùc taïo neân cung trôøi Phaïm. Nhö theá cho ñeán coõi ñòa nguïc laø sau cuøng ñeàu ñöôïc taïo döïng nhö tröôùc (trong vieäc noùi veà Kieáp thaønh tröôùc ñaây - Trích chung töø caùc Kinh Tröôøng A-haøm, Kinh Nhaân Baûn, Luaän Taïp Taâm, Luaän Hieån Toâng, Luaän Thuaän Chaùnh Lyù, Luaän Du-giaø Ñoái Phaùp).

Keá ñeán thuûy tai hoaïi dieät coõi Nhò thieàn - Ñöông luùc caùc tai noåi leân

thì ñòa nguïc, ngaï quyû, baøng sinh loaøi ngöôøi ôû boán chaâu vaø caùc trôøi Luïc duïc ñeàu laàn löôït sinh leân coõi Nhò thieàn. Khi ñoù ôû Nhò thieàn coù moät vò trôøi töï nhieân ñöôïc ñònh Tam thieàn. Caùc trôøi khaùc nghe xong lieàn nhaäp vaøo ñònh naøy maø ñöôïc sinh veà coõi Tam thieàn. Khi ñoù trong coõi Nhò thieàn, thuûy giôùi cuøng noåi leân huûy dieät coõi theá gian cuõng nhö nöôùc hoøa tan muoái

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 30 216

cuøng moät luùc ñeàu tieâu maát (coù thuyeát noùi treân khoâng trung coõi Tam thieàn boãng möa nöôùc tro noùng xuoáng. Coù thuyeát noùi töø döôùi thuûy luaân ôû döôùi nöôùc phun leân cao). Ñoù laø thuûy tai hoaïi dieät coõi Nhò thieàn. Qua thuûy tai naøy roài thì taát caû ñeàu troáng khoâng suoát hai möôi Tieåu kieáp nhö tröôùc. Vaø cuõng nhö tröôùc maây lôùn möa xuoáng, gioù thoåi boït nöôùc taïo thaønh cung trôøi Quang AÂm, cho ñeán taàng ñòa nguïc ôû döôùi ñöôïc taïo ra sau cuøng.

Phong tai hoaïi dieät coõi Tam thieàn - Ñang khi tai öông noåi leân thì döôùi ñòa nguïc caùc thuù höõu tình vaø coõi Luïc duïc, Nhò thieàn laàn löôït ñöôïc sinh leân Tam thieàn. Luùc ñoù coù moät vò trôøi töï nhieân ñöôïc Ñònh töù thieàn. Caùc trôøi khaùc nghe noùi ñeàu nhaäp vaøo Ñònh naøy maø ñöôïc sinh leân coõi Töù thieàn. Luùc ñoù trong coõi Tam thieàn ñeàu coù gioù to noåi leân huûy dieät Khí theá gian, thoåi caùc cung trôøi va chaïm nhau thaønh buïi, caùc nuùi chuùa cuõng chaïm nhau thaønh buïi. Gioù thoåi laøm khoâ caùc chi tieát neân taát caû ñeàu hoaïi dieät. Ñoù laø phong tai huûy dieät coõi Tam thieàn (coù thuyeát noùi töø beân coõi Töù thieàn, boãng gioù noåi leân thoåi giaät tung taát caû moïi thöù. Coù thuyeát noùi gioù töø lôùp phong luaân ôû döôùi thoåi leân. Ruùt töø Luaän Thuaän Chaùnh Lyù, Luaän Du-giaø Ñoái Phaùp).

Voâ löôïng coõi theá giôùi ôû phöông Ñoâng, hoaëc coù thöù saép hoaïi, coù thöù saép thaønh, coù thöù ñang hoaïi, coù thöù hoaïi roài ñang laø khoâng, hoaëc coù thöù ñang thaønh, coù thöù ñaõ truï. Cho ñeán khaép möôøi phöông cuõng theá. Nhö coù höõu tình theá gian hoaëc khí theá gian, do söùc nghieäp phieàn naõo maø sinh ra vaø khi söùc nghieäp phieàn naõo taêng thöôïng maø khôûi leân (theo Luaän Du- giaø Ñoái Phaùp).

Vì trong Sô thieàn coù Löûa Giaùc quaùn nhieãu loaïn, neân beân ngoaøi bò hoûa tai thieâu ñoát. Vì trong Nhò thieàn coù nöôùc Hyû nhieãu loaïn, neân beân ngoaøi bò thuûy tai huûy dieät. Vì trong Tam thieàn coù gioù cuûa hôi thôû ra vaøo nhieãu loaïn, neân beân ngoaøi bò phong tai huûy dieät. Coøn Töù thieàn baát ñònh noái nhau tuøy caùc trôøi sinh coõi aáy thì cung ñieän môùi hieän ra, neáu caùc trôøi ñeàu meänh chung thì caùc cung ñieän lieàn bieán maát (theo Taïp Taâm Luaän). Töù thieàn trong ngoaøi taát caû hoaïn naïn ñeàu khoâng coù (theo kinh Nieát- baøn).

Moãi kieáp Sô thieàn ñeàu bò huûy hoaïi, ñoù laø vì thuaän theo tuoåi thoï moät kieáp cuûa Sô thieàn. Keá ñoù traûi qua taùm kieáp môùi hoaïi Nhò thieàn laø vì thuaän theo tuoåi thoï taùm kieáp cuûa Nhò thieàn. Sau ñoù traûi saùu möôi boán kieáp môùi hoaïi Tam thieàn laø vì thuaän theo tuoåi thoï saùu möôi boán kieáp cuûa Tam thieàn (Phuï Haønh).