LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

LÔØI KYÙ CUÛA ÑAÏI

A LA HAÙN NAN-ÑEÀ-MAÄT- ÑA-LA NOÙI VEÀ SÖÏ TOÀN TAÏI CUÛA PHAÙP

**SOÁ 2030**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2030**

**LỜI KÝ CỦA ĐẠI A-LA-HÁN NAN- ĐỀ MẬT-ĐA-LA NÓI VỀ SỰ TỒN**

**TẠI CỦA PHÁP**

*Haùn dòch: Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang. Ñôøi Ñaïi Ñöôøng,*

Truyeän keå raèng: Trong khoaûng taùm traêm naêm sau khi Ñöùc Phaät Baïc-giaø-phaïm nhaäp Nieát-baøn, taïi thaønh ñoâ cuûa vua Thaéng Quaân, nöôùc Chaáp sö töû, coù vò A-la-haùn teân laø Nan-ñeà Maät-ña-la (ñôøi Ñöôøng dòch laø Khaùnh Höõu). Vò naøy coù ñuû taùm Giaûi thoaùt, ba Minh, saùu Thoâng, trí Voâ traùnh nguyeän, ñònh Bieân teá… ñaày ñuû taát caû voâ löôïng coâng ñöùc, coù oai thaàn lôùn, tieáng ñoàn vang xa. Ngaøi duøng löïc cuûa trí nguyeän coù theå bieát roõ caùc thöù taâm haønh cuûa taát caû loaøi höõu tình ôû coõi naøy. Ngaøi laïi hay tuøy thuaän taïo nhieàu lôïi ích. Khi hoùa duyeân ñaõ ngaøy, luùc saép nhaäp Nieát-baøn, ngaøi cho taäp hôïp Bí-soâ vaø Bí-soâ-ni ñeå noùi veà caùc coâng ñöùc nhieäm maàu maø mình ñaõ chöùng ñöôïc cuøng caùc haïnh neân laøm ñeå lôïi laïc taát caû höõu tình… Caùc söï nghieäp cao quyù ñeàu ñaõ laøm ngaøy caû roài. Luùc ñoù ngaøi baûo ñaïi chuùng raèng:

* Töø nay trôû ñi ta khoâng coøn laøm vieäc gì nöõa, chæ coøn vieäc trôû veà vôùi Voâ dö Nieát-baøn maø thoâi. Vaäy caùc nhaân giaû bieát coù nhöõng nghi ngôø gì thì neân hoûi.

Khi aáy ñaïi chuùng nghe lôøi aáy ngaøy, lieàn laên loän treân ñaát caát tieáng gaøo khoùc. Coù keû thöa raèng:

* Ñöùc Phaät Baïc-giaø-phaïm nhaäp Nieát-baøn ñaõ laâu, caùc vò ñeä töû Phaät cuõng noái nhau maø tòch dieät, coõi theá gian naøy seõ troáng vaéng laâu daøi, khoâng coù baäc Chaân ñieàu ngöï. Nay chæ coù Toân giaû laø con maét cuûa haøng

trôøi, ngöôøi. Vì sao ngaøi laïi muoán rôøi boû chuùng con maø ñi. Cuùi mong ngaøi ruû loøng thöông xoùt soáng theâm moät thôøi gian ngaén nöõa.

Toân giaû Khaùnh Höõu an uûi khuyeân baûo chuùng raèng:

* Khoâng neân khoùc loùc, caùc nhaân giaû neân bieát raèng phaùp theá gian nhö theá coù sinh taát coù dieät. Chö Phaät, Nhö Lai ñaõ haøng phuïc ñöôïc boán ma neân raát töï taïi veà tuoåi thoï. Nhöng vì tuøy thuaän ñôøi neân caùc ngaøi cuõng phaûi thò hieän coù Nieát-baøn, huoáng laø boïn chuùng ta ñaâu theå soáng hoaøi ñöôïc. Neáu ta tuøy thuaän theo lôøi caàu xin cuûa quyù vò thì cuõng chaúng ích lôïi gì. Theo yù ñoù chôù neân buoàn raàu, chæ coù ñieàu gì coøn nghi ngôø thì haõy nhanh choùng hoûi ñi.

Caùc Bí-soâ tuy nghe lôøi daïy baûo theá nhöng cuõng coøn suït suøi hoài laâu roài môùi thöa hoûi raèng:

* Chuùng con chöa bieát laø chaùnh phaùp Voâ thöôïng cuûa Ñöùc Theá Toân Thích-ca Maâu-ni seõ truï trong thôøi gian bao laâu?

Toân giaû baûo raèng:

* Quyù vò haõy laéng nghe! Tröôùc kia Ñöùc Nhö Lai ñaõ noùi kinh Phaùp Truï roài, nay ta seõ noùi sô löôïc laïi. Ñöùc Phaät Baïc-giaø-phaïm khi saép nhaäp Nieát-baøn ñaõ phoù chuùc phaùp Voâ thöôïng laïi cho möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn cuøng caùc quyeán thuoäc… khieán phaûi giöõ gìn ñeå chaùnh phaùp khoâng dieät maát. Laïi baûo caùc vò aáy phaûi ñích thaân laøm Chaân Phöôùc Ñieàn cho caùc thí chuû ñeå giuùp caùc thí chuû ñöôïc quaû baùo lôùn.

Khi aáy ñaïi chuùng nghe Toân giaû baûo theá thì cuõng ñaõ khuaây khoûa phaàn naøo, lieàn hoûi laïi raèng:

* Boïn chuùng con khoâng bieát roõ teân cuûa möôøi saùu vò A-la-haùn maø ngaøi noùi ñoù laø nhöõng vò naøo

Ngaøi Khaùnh Höõu ñaùp:

* Toân giaû thöù nhaát teân laø Taân Ñoä La-baït-la-noïa-xaø, Toân giaû thöù hai teân Ca-naëc-ca-phaït-sa, Toân giaû thöù ba teân laø Ca-naëc-ca-baït-ly-ñoïa- xaø, Toân giaû thöù tö teân laø Toâ-taàn-ñaø, Toân giaû thöù naêm teân laø Naëc-cöï-la, Toân giaû thöù saùu teân laø Baït-ñaø-la, Toân giaû thöù baûy teân laø Ca-lyù-ca, Toân giaû thöù taùm teân laø Phaït-xaø-la-phaát-ña-la, Toân giaû thöù chín teân laø Tuaát- baùc-ca, Toân giaû thöù möôøi teân laø Baùn-thaùc-ca, Toân giaû thöù möôøi moät teân laø La-hoä-la, Toân giaû thöù möôøi hai teân laø Na-giaø-teâ-na, Toân giaû thöù möôøi ba teân laø Nhaân-yeát-ñaø, Toân giaû thöù möôøi boán teân laø Phaït-na-baø-tö, Toân giaû thöù möôøi laêm teân laø A-thò-ña, Toân giaû thöù möôøi saùu teân laø Chuù-ñoà- baùn-thaùc-ca. Caû möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn ñoù, taát caû ñeàu ñaày ñuû Tam minh, Luïc thoâng, taùm Giaûi thoaùt vaø voâ löôïng coâng ñöùc, lìa nhieãm caû ba coõi, trì tuïng ba taïng thoâng suoát caû ngoaïi ñieån, tuaân lôøi Phaät daïy, duøng

söùc thaàn thoâng keùo daøi tuoåi thoï… cho ñeán luoân hoä trì chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Theá Toân khi coøn ôû treân ñôøi vaø caùc ngaøi coøn laøm Chaân phöôùc ñieàn cho caùc thí chuû, khieán ngöôøi boá thí ñöôïc quaû baùo lôùn.

Khi ñoù chuùng Bí-soâ vaø Bí-soâ-ni laïi thöa hoûi raèng:

* Boïn chuùng con khoâng bieát roõ möôøi saùu vò Toân giaû ñoù phaàn nhieàu ôû choán naøo ñeå hoä trì chaùnh phaùp laøm lôïi ích caùc höõu tình?

Ngaøi Khaùnh Höõu ñaùp raèng:

* Vò Toân giaû thöù nhaát cuøng vôùi quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu chaâu Taây Cuø-ñaø-ni Vò Toân giaû thöù hai cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm naêm traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu phía Baéc nöôùc Ca-thaáp-di-la. Vò Toân giaû thöù ba cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm saùu traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Ñoâng Thaéng thaàn chaâu. Vò Toân giaû thöù tö cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm baûy traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Baéc Caâu-loâ chaâu. Vò Toân giaû thöù naêm cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm taùm traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Nam Thieäm boä chaâu. Vò Toân giaû thöù saùu cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm chín traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Ñam-moät-la chaâu. Vò Toân giaû thöù baûy cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn vò A-la-haùn phaàn nhieàu Taêng-giaø-ñoà. Vò Toân giaû thöù taùm cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn moät traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Baùt-thích-noa Vò Toân giaû thöù chín cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm chín traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu vuøng nuùi Höông tuùy. Vò Toân giaû thöù möôøi cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn ba traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu trôøi Tam thaäp tam. Vò Toân giaû thöù möôøi moät cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn moät traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu Taát-lôïi-döông-cuø chaâu. Vò Toân giaû thöù möôøi hai cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn hai traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu vuøng nuùi Baùn-ñoä-ba. Vò Toân giaû thöù möôøi ba cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn ba traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu vuøng nuùi Quaûng hieáp. Vò Toân giaû thöù möôøi boán cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn boán traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu vuøng nuùi Khaû truï. Vò Toân giaû thöù möôøi laêm cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn naêm traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu ngoïn nuùi Linh thöùu. Vò Toân giaû thöù möôøi saùu cuøng quyeán thuoäc cuûa mình goàm moät ngaøn saùu traêm vò A-la-haùn phaàn nhieàu chaâu vuøng nuùi Trì truïc.
* Naøy caùc Nhaân giaû! Neáu theá giôùi naøy, taát caû vua chuùa, caùc quan teå

töôùng, ñaïi thaàn, cö só, tröôûng giaû, keû nam ngöôøi nöõ ñeàu phaùt taâm thanh tònh maïnh meõ, vì boán phöông Taêng maø thieát laäp hoäi Ñaïi boá thí, hoaëc moãi naêm naêm laäp hoäi Voâ giaø thí, hoaëc thieát laäp ñaïi hoäi aên möøng chuøa

môùi, töôïng môùi, kinh môùi phieân dòch. Hoaëc thieát laäp hoäi Ñaïi phöôùc thænh môøi chö Taêng ñeán trö xöù cuûa mình ôû laâu daøi, hoaëc ñeán chuøa choã kinh haønh… baøy boá ñuû caùc toïa cuï, ngoïa cuï ñeïp quy y phuïc thuoác men thöùc aên uoáng, phuïng thí cho toaøn theå chuùng Taêng. Luùc ñoù möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn naøy cuøng caùc quyeán thuoäc tuøy choã thích öùng maø chia nhau ñeán döï hoäi, hieän ñuû moïi hình töôùng, daáu ñi töôùng Thaùnh hieàn, cuøng gioáng chuùng phaøm phu, kín ñaùo thoï nhaän cuûa cuùng thí, khieán caùc thí chuû ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn ñoù hoä trì chaùnh phaùp laøm lôïi ích caùc loaøi höõu tình nhö theá cho ñeán khi tuoåi thoï cuûa loaøi ngöôøi ôû chaâu Nam Thieäm boä naøy giaûm xuoáng quaù ngaén coøn möôøi tuoåi, kieáp ñao binh noåi leân, gieát choùc laãn nhau. Luùc ñoù Phaät phaùp taïm thôøi dieät maát. Sau kieáp ñao binh thì tuoåi thoï loaøi ngöôøi taêng daàn leân ñeán möùc moät traêm tuoåi. Khi ñoù loaøi ngöôøi ôû chaâu Thieäm boä naøy, chaùn caûnh gieát haïi ñau khoå cuûa kieáp ñao binh tröôùc laïi thích tu thieän. Luùc ñoù, möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn naøy cuøng caùc quyeán thuoäc laïi hieän ra choán nhaân gian, khen baøy dieãn noùi chaùnh phaùp voâ thöôïng, ñoä voâ löôïng chuùng sinh khieán hoï xuaát gia, laøm voâ soá lôïi ích cho taát caû höõu tình. Nhö theá ñeá khi tuoåi thoï cuûa loaøi ngöôøi ôû chaâu naøy taêng leân saùu vaïn tuoåi, thì chaùnh phaùp Voâ thöôïng truyeàn baù khaép theá gian raïng rôõ khoâng döùt. Sau khi loaøi ngöôøi coù tuoåi thoï ñeán baûy vaïn tuoåi thì chaùnh phaùp Voâ thöôïng môùi dieät maát vónh vieãn. Luùc baáy giôø, möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn naøy cuøng caùc quyeán thuoäc ôû treân chaâu naøy cuøng tuï hoïp nhau laïi, roài duøng söùc thaàn thoâng xaây döïng thaùp Phaät baèng baûy baùu raát cao roäng voâ cuøng trang nghieâm traùng leä. Trong thaùp xaù-lôïi cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc ñeàu ñeå ñuû trong aáy. Khi ñoù, möôøi saùu vò Ñaïi A-la-haùn vaø caùc quyeán thuoäc cuøng ñi nhieãu quanh thaùp duøng caùc thöù höông hoa ñeán cuùng döôøng vaø cung kính khen ngôïi. Khi ñi nhieãu quanh caû traêm ngaøn voøng vaø chieâm ngöôõng kính leã ngaøy, thì taát caû ñeàu bay leân hö khoâng höôùng veà thaùp Phaät ñoàng thöa raèng: “Kính leã Ñöùc Theá Toân Thích-ca Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc. Chuùng con nhaän lôøi Phaät daïy ñaõ hoä trì chaùnh phaùp vaø laøm voâ soá lôïi ích cho haøng trôøi, ngöôøi, phaùp taïng nay ñaõ dieät roài, hoùa duyeân ñaõ cuøng khaép, giôø ñaây xin töø bieät ñeå dieät ñoä”. Khi noùi ngaøy thì taát caû cuøng luùc ñeàu nhaäp Voâ dö Nieát-baøn. Do ñònh nguyeän löïc töø tröôùc neân löûa noåi leân thieâu ñoát toaøn thaân, nhö ngoïn ñuoác lôùn saùng röïc, ñoát chaùy tan haøi coát khoâng coøn soùt laïi chuùt gì. Luùc ñoù thaùp Phaät boãng saâu xuoáng ñaát ñeán taàng Kim luaân môùi döøng laïi. Luùc baáy giôø, chaùnh phaùp Voâ thöôïng cuûa Ñöùc Theá Toân Thích-ca Maâu-ni ôû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy maát haún khoâng hieän ra nöõa. Töø ñoù veà sau trong coõi nöôùc Phaät naøy

coù baûy vaïn caâu-chi vò Ñoäc giaùc lieân tuïc xuaát hieän, ñeán khi tuoåi thoï loaøi ngöôøi ñeán taùm vaïn tuoåi thì caùc Thaùnh chuùng Ñoäc giaùc laïi cuøng dieät ñoä. Sau khi Ñöùc Di-laëc ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc xuaát hieän ôû theá gian, baáy giôø Thieäm boä chaâu raát roäng lôùn trang nghieâm saïch ñeïp, khoâng coù gai goác, buïi raäm, hang hoá, ñoài goø... taát caû ñeàu baèng phaúng, caùt baèng vaøng phuû maët ñaát, moïi nôi ñeàu coù ao hoà trong maùt, caây laù sum sueâ, hoa thôm coû laï vaø cuûa baùu chaát ñaày, laáp laùnh phaûn chieáu ngaøy nhau troâng raát öa thích. Moïi ngöôøi ñeàu coù Töø taâm, tu haïnh thaäp thieän. Vì tu thieän neân tuoåi thoï daøi laâu, giaøu coù, an oån. Nam nöõ ñoâng ñaûo hoøa thuaän, thaønh aáp san saùt lieàn nhau, gieo moät thu baûy, töï nhieân keát traùi khoâng caàn caøy böøa.

* Naøy caùc Nhaân giaû! Luùc ñoù coõi nöôùc trang nghieâm, quaû baùo cuûa loaøi höõu tình keå maõi khoâng heát, ñaày ñuû nhö trong kinh Di-laëc thaønh Phaät ñaõ noùi. Ñöùc Di-laëc Nhö Lai thaønh Chaùnh giaùc ngaøy, lieàn vì chuùng Thanh vaên môû ra ba hoäi thuyeát phaùp khieán hoï ra khoûi sinh töû chöùng ñöôïc Nieát- baøn. Hoäi thöù nhaát ñoä chín möôi saùu caâu-chi chuùng Thanh vaên. Hoäi thöù hai ñoä ñöôïc chín möôi boán caâu-chi chuùng Thanh vaên. Hoäi thöù ba ñoä ñöôïc chín möôi hai caâu-chi chuùng Thanh vaên.

Neáu caùc vua chuùa, quan ñaïi thaàn, Tröôûng giaû, Cö só, nam nöõ taát caû caùc thí chuû hieän nay ñoái vôùi chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu- ni hieän nay hay laøm caùc Phaät söï, töï gieo caùc thieän caên hoaëc baûo ngöôøi khaùc gieo troàng, töùc laø laáy baûy baùu vaøng baïc, traân chaâu, ngoïc bích, goã thôm, thau, ñaù, ñoàng, saét, goã buøn ñaát, hoaëc laáy luïa ñeå deät, veõ, naén, ñuùc, taïo neân caùc hình töôïng Phaät hoaëc thaùp Phaät, duø lôùn hay nhoû cho ñeán chæ baèng loùng tay, hoaëc duøng höông hoa vaø vaät cuùng döôøng ñeïp ñeõ, hoaëc nhieàu hay ít maø ñem cuùng döôøng. Do söùc thieän caên nhö theá neân khi Ñöùc Di-laëc Nhö Lai thaønh Chaùnh giaùc thì lieàn ñöôïc laøm thaân ngöôøi ôû trong hoäi thöù nhaát cuûa Ñöùc Phaät aáy duøng taâm tònh tín boû tuïc ñi xuaát gia, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc maø döï ngaøy haøng Thaùnh chuùng. Tuøy theo nguyeän löïc ñôøi tröôùc maø ñöôïc Nieát-baøn. Ñoù goïi laø ngöôøi baäc nhaát vì Phaät söï maø gieo troàng thieän caên ñöôïc quaû baùo nhö theá.

Neáu caùc vua chuùa vaø caùc quan daân taát caû ñeàu laø thí chuû, ñoái vôùi chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni hieän nay maø hay laøm phaùp söï gieo troàng thieän caên, hoaëc baûo ngöôøi khaùc gieo troàng, nghóa laø ñoái vôùi kinh taïng Ñaïi thöøa (Toá Ñaùc Laõm Taïng) coù taùnh khoâng raát saâu xa, töông öng vôùi caùc kinh Ñaïi thöøa, ñoù laø kinh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña, kinh Dieäu Phaùp Phaân-ñaø-lôïi-ca, kinh Kim Quang Minh, kinh Kim Cang Thuû Taïng, kinh Thuû-laêng-giaø-ma Tam-ma-ñòa, kinh Huyeãn Duï Tam-ma-ñòa, kinh Ñaïi Thaàn Bieán Tam-ma-ñòa, kinh Taäp Chö Coâng Ñöùc Tam-ma-ñòa,

kinh Hoaøn Nhö Lai Trí AÁn Tam-ma-ñòa, kinh Cuï Chö Oai Quang Tam- ma-ñòa, kinh Baûo Ñaøi, kinh Taäp Chö Boà-taùt Tam-ma-ñòa, kinh Chö Phaät Nhieáp Thoï, kinh Taäp Thænh Vaán, kinh Phaïm Vöông Vaán, kinh Thieän Kieát Vaán, kinh Voõng Maõnh Vaán, kinh Naêng Maõn Vaán, kinh Haûi Long Vöông Vaán, kinh Voâ Nhieät Naõo Long Vöông Vaán, kinh Thoï Traøng Long Vöông Vaán, kinh Baûo Chöôûng Vaán, kinh Baûo Keá Vaán, kinh Hö Khoâng AÁm Vaán, kinh Hö Khoâng Hoáng Vaán, kinh Huyeãn Voõng Vaán, kinh Baûo Nöõ Vaán, kinh Dieäu Nöõ Vaán, kinh Thieän Tyù Vaán, kinh Sö Töû Vaán, kinh Maõnh Thoï Vaán, kinh Kim Quang Nöõ Vaán, kinh Thuyeát Voâ Taän hueä, kinh Thuyeát Voâ Caáu Xöng, kinh Vò Sinh Oaùn Vöông, kinh Ñeá Thaät, kinh Na-la-dieân, kinh Hoa Nghieâm, kinh Lieân Hoa Thuû, kinh Thaäp Phaät Danh, kinh Voâ Löôïng Quang Chuùng, kinh Cöïc Laïc Chuùng, kinh Taäp Tònh Hoa, kinh Ñaïi Taäp, kinh Nhaäp Nhaát Thieát Ñaïo, kinh Baûo Traøng, kinh Baûo Tuï, kinh Baûo Khieáp, kinh Thaûi Hoa, kinh Cao Ñaûnh Vöông... Caùc kinh Ñaïi thöøa nhö theá coù caû traêm caâu-chi boä nhoùm sai khaùc. Coøn coù caùc taïng Ñaïi thöøa Tyø-naïi-gia, taïng A-tyø-ñaït-ma goàm coù nhieàu boä loaïi, taát caû caùc taïng naøy ñeàu thuoäc taïng Boà-taùt. Laïi coù ba taïng Thanh vaên, ñoù laø taïng Toá-ñaùt-laõm, taïng Tyø-naïi-gia, taïng A-tyø-ñaït-ma.Veà taïng Toá-ñaùt- laõm thì coù naêm loaïi A-caáp-ma, ñoù laø tröôøng a caáp ma,trung caáp ma,taêng nhaát a caáp ma,töông öng a caáp ma,vaø taïp a caáp ma:

Veà taïng Tyø-naïi-gia thì trong ñoù coù Bí-soâ giôùi kinh vaø Bí-soâ-ni giôùi kinh, phaân loaïi veà giôùi boån thì coù caùc uaån khaùc nhau vaø luaät Taêng nhaát.Veà taïng A-tyø-ñaït-ma thì goàm coù Luïc Vaán Töông Öng Phaùt Thuù... goàm raát nhieàu boä loaïi. Laïi coù Boån Sinh Man Taùn, Ñoäc Giaùc Man Taùn. Trong chaùnh phaùp taïng nhö theá thì hoaëc do chính Ñöùc Phaät noùi, hoaëc do Boà-taùt, noùi hoaëc do Thanh vaên noùi, hoaëc do caùc Tieân nhaân noùi Hoaëc coù thöù do chö Thieân noùi, hoaëc do caùc baäc Trí noùi ra, hay trích daãn caùc nghóa lôïi ích cho ñeán cuûa ngöôøi coù naêng löïc thaät söï. Veà boán caâu tuïng thì hoaëc töï mình tuïng hoaëc daïy ngöôøi khaùc tuïng, hoaëc töï mình ñoïc, hoaëc hay ngöôøi khaùc ñoïc hoaëc daïy ngöôøi khaùc giöõ gìn töï mình trì giöõ, töï mình giaûi noùi hoaëc daïy ngöôøi khaùc giaûi noùi. Hoaëc cung kính cuùng döôøng Phaùp sö, hoaëc cung kính cuùng döôøng kinh ñieån. Nghóa laø duøng caùc thöù höông hoa, traøng phan, baûo caùi, aâm nhaïc, ñeøn saùng maø cuùng döôøng. Hoaëc ñoái vôùi kinh ñieån thì do duøng caùc thöù maøu saéc, bao tuùi, vaûi luïa... ñeå laøm ñeïp quyeån kinh. Caùc söùc thieän caên nhö theá neân ñeán khi Ñöùc Di-laëc thaønh Chaùnh giaùc thì lieàn ñöôïc laøm thaân ngöôøi ôû trong hoäi thöù hai cuûa Ñöùc Phaät aáy, duøng taâm tònh tín lìa boû phaùp taïi gia, soáng ñôøi xuaát gia khoâng nhaø cöûa, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc döï ngaøy haøng Thaùnh chuùng.

Tuøy theo nguyeän löïc ôû ñôøi tröôùc maø chöùng ñöôïc Nieát-baøn. Ñoù goïi laø baäc thöù hai vì phaùp söï maø gieo troàng caùc thieän caên neân ñöôïc quaû baùo nhö theá.

Neáu caùc vua chuùa vaø caùc quan daân taát caû ñeàu laø thí chuû, hieän nay ñoái vôùi chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni hieän nay hay vì Taêng maø töï gieo troàng thieän caên, hoaëc baûo ngöôøi khaùc gieo troàng. Nghóa ñoái vôùi laø caùc chuùng Bí-soâ vaø Bí-soâ-ni, hoaëc thöù lôùp thænh môøi hoaëc tuøy duyeân maø môøi thænh moãi thaùng ngaøy moàng moät, moàng taùm hoaëc ngaøy Raèm ñeå thieát trai leã cuùng döôøng, hoaëc ñeán chuøa cuùng döôøng Phaät. Hoaëc cuùng döôøng chuùng Taêng, hoaëc haàu haï. Coù ngöôøi cuùng döôøng ngöôøi tu thieàn ñònh, hoaëc cuùng döôøng thaày giaûng kinh thuyeát phaùp. Hoaëc thaáy coù ngöôøi muoán hoïc taäp truyeàn baù chaùnh phaùp theo thaày nghe nhaän thoï trì khoâng taïo caùc söï trôû ngaïi, maø an uûi voã veà khieán hoï an oån, khoâng sôï seät thoái lui. Hoaëc laäp hoäi naêm naêm Voâ giaø thí, hoaëc cuùng thí cho chö Taêng caùc loaïi boán phöông, hoaëc cuùng thí chuøa nhaø phoøng oác, toïa cuï, ngoïa cuï. Hoaëc cuùng thí chuoâng khaùnh hay vöôøn töôïc… caùc loaïi cuùng döôøng chuùng Taêng nhö theá. Do söùc thieän caên nhö theá neân khi Ñöùc Nhö Lai Di-laëc thaønh Chaùnh giaùc thì ñöôïc thaân ngöôøi ôû trong hoäi thöù ba cuûa Ñöùc Phaät aáy, do taâm tònh tín maø lìa boû phaùp taïi gia, höôùng veà cuoäc soáng xuaát gia. Caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc ñöôïc döï ngaøy haøng Thaùnh chuùng. Tuøy theo nguyeän löïc ñôøi tröôùc lieàn chöùng ñöôïc Nieát-baøn. Ñoù goïi laø baäc thöù ba vì Taêng söï maø gieo troàng caùc thieän caên neân ñöôïc quaû baùo nhö theá.

Khi ñoù Ñaïi A-la-haùn Khaùnh Höõu ñaõ giaûi baøy toû töôøng cho toaøn theå ñaïi chuùng caùc vieäc nhö treân ngaøy, beøn duøng söùc thaàn thoâng ôû tröôùc ñaïi chuùng, caát mình bay thaúng leân hö khoâng, cao gaáp baûy caây Ña-la, thò hieän moïi thöù thaàn bieán khoâng theå nghó baøn khieán nhöõng ai nhìn thaáy ñeàu caøng gaéng söùc tieán tu ñaïo phaùp. Khi Toân giaû thò hieän thaàn bieán ngaøy lieàn ngoài kieát giaø giöõa khoâng trung, xaû thoï haønh vaø maïng haønh, nhaäp ngaøy caûnh giôùi Voâ dö Nieát-baøn. Do ñònh nguyeän löïc töø tröôùc neân löûa noåi leân ñoát chaùy toaøn thaân. Khi ñoù ôû giöõa khoâng trung coù möa aøo xuoáng ñeå giöõ laïi di coát. Baáy giôø toaøn theå ñaïi chuùng voâ cuøng buoàn thöông, noùi raèng ñaây laø vieäc hieám coù. Roài cuøng nhau thaâu nhaët haøi coát, xaây döïng thaùp ñeå thôø phöôïng. Laïi duøng caùc thöù höông hoa, traøng phan, baûo caùi, quyù ñeïp vaø aâm nhaïc, ñeøn saùng ñeå cuùng döôøng thöôøng xuyeân.

Phaùp truï kyù naøy ñöôïc caùc Sö töø xa xöa laàn löôït truyeàn nhau ñoïc tuïng nhôù maõi khoâng queân. Vì khieán taát caû vua chuùa, ñaïi thaàn, tröôûng giaû, cö só cuøng caùc thí chuû... hieåu roõ luaät nhaân quaû chaùn gheùt sinh, laõo, beänh, töû, thaân naøy vaø moïi vaät chæ roãng giaû nhö thaân caây chuoái, nhö troø

SOÁ 2030 - LÔØI KYÙ CUÛA ÑAÏI A LA HAÙN NAN-ÑEÀ-MAÄT-ÑA-LA NOÙI SÖÏ TOÀN TAÏI CUÛA PHAÙP 78

huyeãn hoùa, nhö aùnh chôùp, nhö boït nöôùc. Caàn neân tu Thaéng nghieäp, ñeå ôû töông seõ gaëp ñöôïc Ñöùc Phaät Di-laëc, thoaùt ñöôïc caùc phieàn naõo vaø chöùng ñaïi Nieát-baøn vui thích nhaát. Theá neân ñoái vôùi chaùnh phaùp cuûa Phaät giöõ gìn phaùt huy khieán coøn laâu daøi khoâng bò dieät maát