Truùc.

TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG KÝ

# QUYỂN 2

1. Truyeän Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp, Toå thöù nhaát ôû Thieân Truùc
2. Truyeän Toân giaû A-nan, Toå thöù nhì ôû Thieân Truùc
3. Truyeän Toân giaû Thöông-na-hoøa-tu, Toå thöù ba ôû Thieân Truùc
4. Truyeän Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña, Toå thöù tö ôû Thieân Truùc
5. Truyeän Toân giaû Ñeà-ña-ca, Toå thöù naêm ôû Thieân Truùc
6. Truyeän Toân giaû Di-giaø-la, Toå thöù saùu ôû Thieân Truùc
7. Truyeän Toân giaû Baø-tu-maät, Toå thöù baûy ôû Thieân Truùc
8. Truyeän Toân giaû Phaät-ñaø-nan-ñeà, Toå thöù taùm ôû Thieân Truùc
9. Truyeän Toân giaû Baït-ñaø-maät-ña, Toå thöù chín ôû Thieân Truùc
10. Truyeän Toân giaû Hieáp, Toå thöù möôøi ôû Thieân Truùc
11. Truyeän Toân giaû Phuù-na-daï-xa, Toå thöù möôøi moät ôû Thieân

\*\*\*\*\*

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ MA-HA CA-DIEÁP, TOÅ THÖÙ NHAÁT ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp, ngöôøi nöôùc Ma-kieät-ñaø, voán chuûng toäc Baø-la-moân. Thaân phuï Toân giaû hieäu laø AÅm Traïch, thaân maãu hieäu laø Höông Chí. Vöøa môùi sinh, maø Toân giaû sôùm hieän baøy tö chaát ñeïp xinh, thaân hình saéc maøu vaøng roøng vaø toûa chieáu soi saùng raát xa. Coù vò thaày ñoaùn töôùng, baûo: “Ñöùa treû naøy ñôøi tröôùc voán coù tu taïo phöôùc ñöùc thuø thaéng thanh tònh, theo töôùng phaùp haún seõ xuaát gia”. Song thaân cuûa Toân giaû raát laáy laøm lo buoàn,, môùi cuøng nhau baøn tính laø “neân cöôùi vôï ñeïp may ra coù theå raøng buoäc taâm yù Toân giaû”. Vöøa hôi lôùn, lieàn bò khoå bôûi buoäc phaûi laáy vôï, maø Toân giaû nhaát ñònh choái töø, baát ñaéc dó môùi löøa doái noùi: “Neáu khoâng choïn ñöôïc ngöôøi nöõ naøo saéc maøu vaøng roøng nhö con, thì haún khoâng cöôùi vôï”. Song thaân môùi duøng keá cuûa caùc Baø-la-moânñuùc

moät hình töôïng ngöôøi vaøng ñeå treân giaù kieäu ñöa ñi khaép nöôùc, nhaân moïi ngöôøi troâng nhìn ñoù maø tìm caàu keát hoân cho Toân giaû, quaû nhieân coù ñöôïc moät ngöôøi nöõ saéc maøu vaøng roøng nhö Toân giaû, beøn cöôùi laáy laøm vôï cho Toân giaû.

Nhaân thôøi xöa tröôùc, sau khi Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi nhaäp Nieát-baøn, moïi ngöôøi ñem xaù-lôïi cuûa Ñöùc Phaät xaây döïng thaùp ñeå cuùng döôøng, maø khuoân maët toân töôïng nôi thaùp aáy baèng vaøng roøng, coù bò khuyeát hö. Baáy giôø Toân giaû Ca-dieáp laø moät ngöôøi thôï ñuùc vaøng, gaëp coù moät ngöôøi nöõ ngheøo ñem ñeán moät tieàn vaøng, caàu xin vì sôn theáp laïi toân töôïng Phaät, muoán ñeán tu boå söûa sang ñoù. Nghe theá, Toân giaû Ca-dieáp vui veû vì giuùp tu boå, xong roài, nhaân ñoù cuøng nhau theà nguyeàn ñôøi ñôøi cuøng keát vôï choàng. Vì quaû baùo aáy neân traûi qua chín möôi moát kieáp, thaân theå cuûa hai ngöôøi ñeàu saéc maøu vaøng roøng. Sau ñoù, sinh leân coõi trôøi Phaïm thieân, khi thoï maïng ôû coõi trôøi ñaõ heát, Toân giaû môùi sinh ra trong gia ñình giaøu quyù thuoäc chuûng toäc Baø-la-moân. Ñeán luùc ñaõ saùnh ñoâi vôï choàng maø hình theå vaãn töï nhieân nhö xöa cuõ, neân môùi ñaàu Toân giaû coù teân goïi laø “Ca-dieáp- ba”, tieáng Trung Hoa dòch nghóa laø “AÅm Quang”, bôûi do laáy caùc nghóa saéc maøu vaøng roøng vaäy. (Trong baûn ghi phieân aâm Phaïm ngöõ thoâng cuøng Hoa ngoân nhö theá. Ca-dieáp-ba coù nhieàu loaïi, hoaëc ghi luïc caùc baûn tröôùc trong nöôùc nhaø ñaõ löu truyeàn, ôû ñaây khoâng daùm laáy khaû naêng Phaïm hoïc maø so saùnh ñoù). Nhöng caû hai ngöôøi ñeàu thanh tònh, tuy saùnh ñoâi nhöng troïn khoâng coù yù cuûa taâm tình trai gaùi, cuoái cuøng cuõng khaån caàu xin ñöôïc xuaát gia. Song thaân beøn phaûi thuaän theo yù Toân giaû.

Khi ñaõ laøm vò Sa-moân, Toân giaû vaøo nuùi laáy haïnh Ñaàu-ñaø maø töï tu. Nhaân nghe giöõa hö khoâng coù tieáng baûo: “Ñöùc Phaät ñaõ xuaát hieän nôi ñôøi, xin neân ñeán theo ñoù maø tu haønh”. Toân giaû beøn ñeán tinh xaù Truùc laâm, ñaàu thaønh kính caån ñaûnh leã. Ñöùc Nhö Lai môùi phaân toøa, baûo Toân giaû ngoài, caû Ñaïi chuùng ñeàu raát kinh ngaïc cho raèng: “Ngöôøi naøy côù sao ñöôïc nhö vaäy?” Ñöùc Nhö Lai bieát taâm nieäm ñoù, môùi giaûng noùi nhaân duyeân xöa tröôùc cuûa Toân giaû ñeå döùt tröø taâm nghi ngôø trong Ñaïi chuùng. Sau ñoù, Ñöùc Nhö Lai beøn vì giaûng phaùp, vaø Toân giaû ngay nôi toøa ngoài maø thaønh ñaït ñaïo quaû. Vaø nhaân Toân giaû chöa nhoùm coâng ñöùc tu haønh öu thaéng vaø trí tueä cao xa, neân Ñöùc Nhö Lai töøng baûo: “Nay Ta coù ñöôïc caùc phaùp Ñaïi töø Ñaïi bi, Töù thieàn Tam-muoäi, voâ löôïng coâng ñöùc ñeå töï trang nghieâm, maø Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng ñöôïc nhö vaäy!” Moät ngaøy noï, Ñöùc Nhö Lai ñem Chaùnh phaùp phoù chuùc cho Toân giaû, daën Ñaïi sö Toân giaû löu truyeàn khieán chôù ñoaïn tuyeät, sau ñoù, laïi trao cho Toân giaû phaùp y ca-sa deät baèng vaøng, baûo Toân giaû truyeàn trao ñeán Ñöùc Phaät Di-laëc. Ñeán luùc Ñöùc Nhö

Lai nhaäp Nieát-baøn, thì Toân giaû ñang ôû taïi nuùi Kyø-ñaø-quaät. Khi aáy quaû ñaát lay ñoäng, aùnh saùng toûa chieáu khaép nôi, Toân giaû duøng thieân nhaõn soi xeùt môùi nhaän bieát, beøn baûo cuøng ñoà chuùng ñang theo mình raèng: “Ñöùc Phaät ñaõ nhaäp Nieát-baøn roài! Than oâi! Maét Chaùnh phaùp taét lòm, theá gian troáng khoâng”. Xong, Toân giaû lieàn daãn ñoà chuùng ñoàng ñeán thaønh Caâu- thi-na. Khi ñeán nôi hai caây sa-la thì Ñöùc Nhö Lai ñaõ thò tòch vaø kim thaân ñaõ toân trí trong kim quan. Toân giaû raát xuùc ñoäng, beøn caûm hai baøn chaân cuûa Ñöùc Nhö Lai hieän baûy ra ngoaøi kim quan ñeå an uûi söï buoàn caûm cuûa Toân giaû. Sau ñoù, Toân giaû duøng boâng tô traéng chieân-ñaøn ñeå cuùng döôøng maø traø-tyø. Xong roài, Toân giaû baûo: “Kim cöông xaù-lôïi neân ñeå cho ngöôøi trôøi laáy laøm ruoäng phöôùc, coøn chö vò Tyø-kheo chuùng ta neân chuyeân vieäc keát taäp giaùo phaùp ñeå laïi cho ñôøi sau coù ñöôïc aùnh saùng lôùn aáy”. Vaø Toân giaû lieàn thaàn thoâng töï bay leân ñænh nuùi Tu-di maø noùi keä tuïng raèng:

*“Laø ñeä töû Nhö Lai Haõy chôù voäi tòch dieät*

*Nhöõng vò ñaït thaàn thoâng Neân cuøng ñeán keát taäp”.*

Toân giaû beøn khua chuoâng vaøng, lôøi keä tuïng aáy nhaân tieáng chuoâng maø vang xa khaép cuøng nghe, neân coù naêm traêm vò öùng chaân (A-la-haùn), (coù thuyeát nôi laø moät ngaøn vò) ñeàu nhoùm taäp ñeán hang taát-baùt-ña. Chæ coù Toân giaû A-nan nghieäp laäu chöa heát neân chaúng ñöôïc vaøo döï tham, döøng nghæ ngoaøi cöûa hang troïn ñeâm tö duy, ñeán luùc môø saùng lieàn ñöôïc ñaït ngoä, beøn goõ cöûa thöa baøo. Toân giaû baûo: “Neáu ñaõ ñaït ngoä thì oâng coù khaû naêng vaän buïng söùc thaàn vöôït qua khe khoùa cöûa maø vaøo”. Toân giaû A-nan beøn theo lôøi baûo ñoù maø cuøng ñeán döï hoäi keát taäp. Khi aáy, Ñaïi chuùng ñeàu baøn nghò: “Vôùi Tam taïng Thaùnh giaùo thì neân laøm gì tröôùc?” Toân giaû baûo: “Tröôùc tieân neân keát taäp taïng Tu-ña-la (kinh taïng)”. Vaø nhaân ñoù, baûo cuøng caùc Thaùnh giaû raèng: “Tyø-kheo A-nan ñaây laø baäc toång trì ñeä nhaát, vaû laïi thöôøng luoân theo haàu Ñöùc Nhö Lai, giaùo phaùp ñaõ nghe ñöôïc tôï nhö nöôùc roùt vaøo bình, khoâng coù rôi loït”, neân môøi Toân giaû A-nan keát taäp taïng Tu-ña-la. Tieáp ñeán, môøi Toân giaû Öu-ba-ly keát taäp taïng Tyø-ni (luaät taïng), (caùc boä khaùc hoaëc cho laø môøi Toân giaû Ca-chieân-dieân). Xong roài, Toân giaû (Ca-dieáp) beøn nhaäp ñònh nguyeän trí Tam-muoäi quaùn saùt caùc taïng ñaõ keát taäp quaû thaät khoâng coù sai nhaàm. Nhöng Toân giaû ôû nôi ñôøi ñaõ boán möôi laêm naêm, cuoái cuøng, vieäc keát taäp phaùp baûo ñaõ hoaøn taát, vaø vieäc thuyeát phaùp ñoä ngöôøi cuõng ñoâng nhieàu voâ löôïng. Toân giaû töï nghó mình ñaõ giaø suy, neân ñeán nhaäp ñònh taïi nuùi Keâ tuùc ñôïi chôø Ñöùc Di-laëc ra ñôøi, neân baûo cuøng Toân giaû A-nan raèng: “Xöa tröôùc, luùc saép nhaäp Nieát-

baøn, Ñöùc Nhö Lai ñem Chaùnh phaùp nhaõn giao phoù cho ta, nay ta saép aån moät, neân laïi giao phoù cho oâng. OÂng haõy kheùo gìn giöõ trao truyeàn, khieán chôù döùt maát”. Vaø Toân giaû beøn noùi keä tuïng raèng:

*“Caùc phaùp, phaùp xöa nay Khoâng phaùp, khoâng phi phaùp Taïi sao trong moät phaùp*

*Coù phaùp, coù phi phaùp.”*

Khi aáy, Toân giaû A-nan ñaûnh leã kính vaâng. Toân giaû laïi nghó suy raèng: “Xaù-lôïi cuûa Ñöùc Nhö Lai ñeàu ôû treân caùc coõi trôøi, neân muoán ñeán giaû töø”, beøn duøng saéc thaàn bay ñeán khaép caùc phaùp mieáu toân thôø xaù-lôïi, leã baùi xong roài trôû veà, Toân giaû nhaân tröôùc kia coù öôùc heïn laø haún ñeán giaû bieät cuøng vua A-xaø-theá. Khi Toân giaû ñeán cöûa thì A-xaø-theá vöøa môùi nguû, neân baûo teân lính canh cöûa raèng: “Ta laø Ma-ha Ca-dieáp saép nhaäp ñònh taïi nuùi Keâ tuùc, neân ñeán cuøng giaû bieät nhaø vua. vua thöùa daäy, neân taâu trình nhö theá”. Luùc aáy nhaèm trong ñôøi vua Hieáu Vöông (Cô Trích Phöông 884-869 tröôùc Taây lòch) thôøi Taây Chu ôû Trung hoa.

Toân giaû vaøo saâu thaúm trong nuùi ñoù, traûi coû maø ngoài, laïi töï tö duy raèng: “Nay ta ñaép maëc phaùp y phaán taûo, gìn giöõ phaùp y Taêng-giaø leâ cuûa Ñöùc Phaät, haún phaûi traûi qua naêm möôi baûy caâu-chi saùu möôi traêm ngaøn naêm, ñeán luùc Ñöùc Di-laëc xuaát hieän nôi ñôøi troïn khoâng raõ hoaïi”. Môùi baûo cuøng thaàn nuùi: “Neáu vua A-xaø-theá vaø Toân giaû A-nan ñeàu laïi ñaây, oâng neân vì môû cöûa ra roài kheùp ñoùng laïi”. Xong, Toân giaû vaéng laëng maø nhaäp dieät taän ñònh. Khi aáy ñaïi ñòa chaán ñoäng, vaø vua A-xaø-theá cuõng töï moäng thaáy ñoøn xaø nôi cung ñieän gaõy ñoå, sau khi tænh giaác beøn hoûi keû canh cöûa, thì quaû nhieân ñem lôøi Toân giaû baûo maø taáu trình. Nghe theá, vua buoàn khoùc vaø than thôû, lieàn ñeán tinh xaù Truùc laâm, leã baùi Toân giaû A-nan vaø môøi cuøng ñoàng ñeán nuùi Keâ tuùc. Khi ñeán nôi, quaû nhieân nuùi môû baøy, Toân giaû an truù trong ñònh, thaân theå vaãn nghieãm nhieân nhö luùc ôû taïi theá gian, vua A-xaø-theá vöøa buoàn khoùc vöøa leã baùi, baûo laáy cuûi thôm muoán vì traø- tyø. Toân giaû A-nan baûo vua raèng: “Chöa theå thieâu ñoát, Ñaïi Ca-dieáp ñaây môùi duøng söùc thieàn ñònh giöõ gìn töï thaân maø chôø ñôïi Ñöùc Di-laëc haï sinh ñeå trao phaùp y Taêng-giaø-leâ cuûa Ñöùc Phaät, xong, môùi nhaäp Nieát-baøn”. Nghe vaäy, vua A-xaø-theá kính ngöôõng vaø caøng caûm ñoäng. Sau khi vua vaø Toân giaû A-nan rôøi khoûi ñoù, nuùi töï nhieân ñoùng laïi nhö cuõ.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ A-NAN, TOÅ THÖÙ NHÌ ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû A-nan voán ngöôøi chuûng toäc Saùt-ñeá-lôïi, ôû thaønh Vöông xaù,

laø con cuûa vua Hoäc Phaïn, laø anh em chuù baùc vôùi Ñöùc Thích-ca Nhö Lai. Môùi ñaàu, Toân giaû coù teân goïi laø A-nan-ñaø, Trung Hoa phieân dòch nghóa laø “Khaùnh Hyû”, cuõng coøn goïi laø “Hoan Hyû”, bôûi vì ngay trong ñeâm Ñöùc Nhö Lai thaønh ñaïo thì Toân giaû môùi ra ñôøi, caû gia ñình vöông toäc ñeàu raát möøng laïi vui, vì theá neân ñaët teân Toân giaû nhö vaäy. Toân giaû coù töôùng kyø ñaëc vaø raát thoâng minh dueä trí chaúng ñoàng nhö phaøm tình.

Thuûa thieáu thôøi, nghe Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän nôi ñôøi, môùi duøng theá huyeãn maø töï caûm. Vì Ñöùc Nhö Lai môùi ñaàu töø dfong hoï Thích xuaát gia thaønh töïu Ñaïi Thaùnh ñaïo, nhaân ñoù, Toân giaû ñeán caàu xin xuaát gia. Ñöùc Nhö Lai höùa thuaän vaø vì giaûng phaùp, Toân giaû beøn thaønh ñaït quaû vò Tu-ñaø-hoaøn. Vöøa luùc Nhö Lai muoán coù ngöôøi theo haàu, maø Toân giaû rieâng vì Ñaïi chuùng suy cöû laø baäc coù trí tueä thieän xaûo vaø raát bieát thôøi gian thích nghi, raát hôïp vôùi Thaùnh yù. Nhöng Toân giaû ôû trong ñôøi kieáp thôøi quaù khöù ñoái vôùi chö Phaät coù coâng ñöùc raát lôùn, neân vôùi caùc phaùp ñöôïc nghe thaûy ñeàu ghi nhôù taát caû, nhö nöôùc roùt vaøo bình khoâng bò soùt loït. Vì vaäy, Ñöùc Nhö Lai thöôøng xöng goïi Toân giaû laø baäc “Toång trì ñeä nhaát”. Ñeán luùc Ñöùc Nhö Lai saép nhaäp Nieát-baøn, Toân giaû vöøa ra ngoaøi röøng Baø-la vaø bò ma nhieãu loaïn, Ñöùc Nhö Lai beøn baûo Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñem thaàm chuù ñeán giaûi cöùu. Nhaân ñoù, Toân giaû cuøng Boà-taùt ñoàng trôû veà maø ñaûnh leã kính haàu Ñöùc Nhö Lai.

Sau khi Ñöùc Nhö Lai ñaõ nhaäp Nieát-baøn, Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp nhoùm taäp chö vò A-la-haùn ñeán nôi hang Taát-baùt-la keát taäp phaùp taïng, rieâng vì Toân giaû laø baäc ñaïi trí ña vaên vaø thöôøng theo haàu Ñöùc Nhö Lai, giaùo phaùp ñöôïc nghe raát roõ raøng, neân môùi baïch chuùng thænh môøi Toân giaû vì truøng tuyeân keát taäp taïng Tu-ña-la vaø taïng A-tyø-ñaøm-ñaït-ma. Toân giaû beøn vaâng nhaân söï chæ baûo cuûa Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp, vaø lieàn noùi keä raèng:

*“Caùc quyeán thuoäc Tyø-kheo*

*Vaéng Phaät chaúng trang nghieâm Thí nhö trong khoâng trung Laém sao maø khoâng traêng”.*

Sau ñoù, Toân giaû ñaûnh leã Ñaïi chuùng roài leân phaùp toøa, tuyeân ñoïc: “Toâi nghe nhö vaäy, moät thuûa noï, Ñöùc Phaät ôû taïi...... giaûng noùi kinh giaùo... cho ñeán trôøi, ngöôøi tin nhaän vaâng laøm”. Khí ñoù, Toân giaû Ñaïi Ca- dieáp laïi hoûi Ñaïi chuùng: “Nhöõng A-nan vöøa noùi coù sai nhaàm chaêng?” Caû Ñaïi chuùng ñeàu ñaùp: “Khoâng khaùc lôøi Ñöùc Theá Toân tröôùc kia ñaõ giaûng noùi”.

Ñeán luùc Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp saép ñeán nhaäp ñònh taïi nuùi Keâ tuùc,

môùi ñem Chaùnh phaùp nhaõn do Ñöùc Nhö Lai trao truyeàn maø giaùo phoù cho Toân giaû, vaø daën Ñaïi sö Toân giaû löu truyeàn chôù ñeå döùt tuyeät. Töø ñoù, Toân giaû ñem giaùo phaùp du hoùa khaép caùc phöông. Moät ngaøy noï, Toân giaû ñeán nôi moät röøng truùc, môùi ñaàu nghe vò Tyø-kheo nhaàm ñoïc baøi keä tuïng laø:

*“Neáu ngöôøi soáng traêm naêm, Chaúng thaáy haïc nöôùc giaø, Chaúng baèng soáng moät ngaøy, Maø ñöôïc troâng thaáy ñoù”.*

Nhaân theá, Toân giaû than thôû maø töï baûo raèng: “Ñöùc Nhö Lai laø maét Chaùnh phaùp trong ñôøi, sao voäi nhaäp Nieát-baøn khieán quaàn sinh ñaây maát choã nöông töïa, maø sai nhaàm veà Thaùnh giaùo?” Toân giaû môùi baûo vò Tyø- kheo aáy raèng: “Ñoù khoâng phaûi yù cuûa Phaät, khoâng theå nöông töïa theo ñoù, oâng neân nghe toâi noùi laïi baøi keä chính xaùc laø:

*“Neáu ngöôøi soáng traêm naêm, Chaúng hieåu phaùp sinh dieät, Khoâng baèng soáng moät ngaøy, Maø thaáu hieåu ñöôïc ñoù”*.

Vò Tyø-kheo aáy ñem lôøi ñoù veà thöa vôùi thaày cuûa mình, vò thaày ñoù laïi baûo: “A-nan giaø suy, oâng aáy noùi sai nhaàm, haù ñaùng tin ö? OÂng neân y nhö tröôùc maø ñoïc tuïng”. Ngay sau, Toân giaû laïi nghe vò Tyø-kheo aáy ñoïc tuïng baøi keä tröôùc, môùi hoûi: “Côù sao nhö vaäy? Maø khoâng theo lôøi toâi chæ daïy chænh söûa”. Vò Tyø-kheo aáy môùi noùi ñoù laø yù cuûa thaày cuûa mình vaäy. Toân giaû cho ñoù laø khoâng toân troïng lôøi cuûa mình, maø caøng caûm thöông xoùt xa, nhaân ñoù, beøn nhaäp Tam-muoäi, muoán caàu chö vò Toân Thaùnh vì hieän laøm chöùng, nhöng troïn khoâng theå ñöôïc, khi aáy Toân giaû laïi suy nieäm laø “Phaät vaø Thaùnh chuùng ñeàu ñaõ nhaäp Nieát-baøn, bieát theo ñaâu maø vì chöùng minh ñaây?” Ñang luùc nhö vaäy, quaû ñaát ñoät nhieân lay ñoäng, chæ khoaûnh khaéc aùnh saùng toûa phaùt, vaø trong choác laùt, coù baäc Ñaïi só Thaùnh tuùc öùng hieän, vò Tyø-kheo aáy maø noùi keä tuïng, vaø vì chöùng minh cho ñoù laø:

*“Keä cuûa kia ñoïc tuïng Thaät khoâng phaûi lôøi Phaät Nay gaëp Ñöùc Hoan Hyû Raát ñaùng nöông roõ ñoù”.*

Thaày troø vò Tyø-kheo aáy troâng thaáy Ñaïi só thaàn kyø môøi baåm thoï lôøi daïy ñoù vaø lieàn ñoïc tuïng baøi keä maø Toân giaû tuyeân noùi, beøn vì theá maø chöùng ñaéc Ñeä nhò quaû (Tö-ñaø-haøm). Toân giaû ñaõ ñöôïc thaáy chöùng minh laïi caøng töï caûnh tænh, cho raèng: “Thaân khoâng an gioáng nhö boït nöôùc, huoáng gì giaø suy sao kham laâu beàn ö?” Vaø beøn muoán nhaäp Nieát-baøn.

Laïi vì vua A-xaø-theá thöôøng luoân ñau xoùt buøi nguøi khoâng ñöôïc thaáy gaëp Ñöùc Nhö Lai vaø Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp hai baäc Toân Thaùnh nhaäp Nieát- baøn, nhaân theá maø öôùc heïn vôùi Toân giaû (A-nan) laø neáu ñeán luùc tòch dieät xin ñöôïc noùi cho bieát kyø haïn ñoù. Vì vaäy, Toân giaû ñeán baùo cuøng vua. Khi ñeán nôi cöûa nhaø vua thì teân lính canh gaùc choái töø khoâng cho vaøo, vì vua vöøa môùi nguû khoâng daùm taâu trình. Cuõng trong luùc aáy, vua A-xaø-theá ñang trong giaác moäng vöøa thaáy moät caùi phan loïng ñöôïc chieâm ngöôõng, boãng choác coù gioù möa baõo lôùn aäp ñeán beøn thoåi gaõy caùn caây aáy, caùc vaät baùu vung vaõi nôi ñaát. vua raát kinh haõi, luùc tænh giaác, keû lính canh cöûa ñem söï vieäc Toân giaû ñeán maø taâu trình, nghe theá, vua beøn ngaát tieáng gaøo khoùc, buoàn thöông caûm ñoäng caû ñaát trôøi, beøn voäi tìm ñeán thaønh Tyø-xaù- ly, môùi thaáy Toân giaû an toïa giöõa doøng soâng Haêng, vua lieàn leã baùi maø noùi keä tuïng raèng:

raèng:

*“Kính laïy thaày ba coõi Boû con maø ñeán ñaây*

*Taïm nöông söùc töø nguyeän Haõy chôù nhaäp Nieát-baøn”.*

Khi aáy, vua Tyø-xaù-ly cuõng ôû beân caïnh bôø soâng, laïi noùi keä tuïng

*“Toân giaû sao gaáp voäi Maø veà tröôøng tòch dieät nguyeän löu laïi choác laùt*

*Chöùng nhaän söï cuùng döôøng”.*

Toân giaû, thaáy vua cuûa hai nöôùc ñeàu laïi caàu thænh, neân cuõng noùi keä

tuïng raèng:

*“Hai vua kheùo nghieâm soáng Chôù vì khoå buoàn thöông Nieát-baøn seõ ngaõ tònh*

*Maø khoâng coù caùc höõu (coõi)”.*

Khi aáy Toân giaû môùi töï tö duy: “Neáu ta thieân leänh ôû nôi moät ñaát nöôùc maø dieät ñoä thì caùc nöôùc khaùc haún tranh giaønh nhau, ñoù laø ñieàu khoâng ñaùng laøm, nay ñaây neân laáy söï bình ñaúng maø ñoä loaøi höõu tình”. Beøn lieàn ñeán giöõa doøng soâng Haèng maø muoán nhaäp Nieát-baøn. Khi ñoù, quaû ñaát coù saùu thöù chaán ñoäng. Nguyeân tröôùc ñoù coù naêm traêm nhaân nöông naùu ôû nuùi Tuyeát, luùc cuøng nhau ñoàng bay giöõa hö khoâng maø ñeán leã baùi Toân giaû vaø thöa raèng: “Nay chuùng toâi ñònh ôû nôi tröôûng laõo thì seõ chöùng ñaéc Phaät phaùp. Nguyeän xin xoùt thöông vì cöùu ñoä”. Toân giaû beøn im laëng maø höùa thuaän cho. Vaø lieàn bieán hoùa soâng Haèng thaûy ñeàu

thaønh ñaát vaøng roøng, ñoàng thôøi vì tieân chuùng maø giaûng Ñaïi phaùp yeáu. Toân giaû laïi töï nghó: “Caùc ñeä töû ta ñaõ hoùa ñoä töø tröôùc, nay neân nhoùm taäp laïi”. Chæ choác laùt lieàn coù naêm traêm vò A-la-haùn töø treân khoâng trung maø xuoáng, vì hoï maø cho xuaát gia thoï giôùi, tieân nhaân sau ñoù ñeàu chöùng ñaéc Ñeä töù quaû A-la-haùn. Vaø trong tieân chuùng coù hai vò A-la-haùn, moät vò teân laø Thöông-na-hoøa-tu, moät vò teân laø Maït-ñieàn-ñeå-ca (cuõng coøn goïi laø Maït-ñieàn-ñòa). Toân giaû bieát hai vò aáy ñeàu laø Ñaïi phaùp khí, neân baûo ñoù raèng: “Xöa kia Ñöùc Nhö Lai ñem Chaùnh phaùp nhaõn phoù chuùc cho Ñaïi Ca-dieáp, ñeán luùc Ñaïi Ca-dieáp saép nhaäp ñònh laïi phoù chuùc cho ta. Nay ta saép tòch dieät neân truyeàn trao laïi cho hai oâng, hai oâng nhaän lôøi ta chæ daïy, neân nghe baøi keä tuïng ñaây:

*“Xöa nay trao coù phaùp Trao roài noùi khoâng phaùp Moãi moãi phaûi töï ngoä*

*Ngoä roài khoâng khoâng phaùp”.*

Toân giaû laïi baûo Thöông-na-hoøa-tu: “OÂng kheùo neân haønh hoùa vaø hoä trì Chaùnh phaùp chôù khieán döùt tuyeät”. Vaø baûo Maït-ñieàn-ñeå-ca raèng: “Xöa kia Ñöùc Phaät coù döï ghi laø sau khi Phaät dieät ñoä trong khoaûng naêm traêm naêm seõ coù oâng ôû nöôùc Keá Taân maø hoaèng tuyeân Ñaïi phaùp. Sau naøy oâng neân ñeán ñoù ñeå giaùo hoùa quaàn sinh”. Xong roài, Toân giaû bay boång thaân mình leân giöõa hö khoâng laøm thaønh möôøi taùm thöù bieán hieän, nhaäp phong luoân phaán taán Tam-muoäi, môùi phaân thaân thaønh boán phaàn: Moät phaàn ban cho cung trôøi Ñao-lôïi; moät phaàn ban cho cuõng roàng Ta-kieät- la; moät phaàn bao cho vua A-xaø-theá vaø moät phaàn ban cho vua Tyø-xaù-ly. Moãi nôi coù ñöôïc ñeàu taïo döïng baûo thaùp maø cuùng döôøng. Luùc aáy töông ñöông vôùi ñôøi vua Di Vöông (Cô Tieäp 869-857 tröôùc Taây lòch) thôøi Taây Chu ôû Trung hoa vaäy.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ THÖÔNG-NA-HOØA-TU, TOÅ THÖÙ BA ÔÛ THIEÂN TRUÙC.

Toân giaû Thöông-na-hoøa-tu, ngöôøi nöôùc Ma-ñoät-la, coøn coù teân goïi laø Xaù-na-baø-tö, thuoäc chuûng toäc Tyø-xaù-ña. Thaân phuï Toân giaû teân laø Laâm Thaéng, thaân maãu hieäu laø Kieàu-xaø-la. Toân giaû ôû trong thai meï suoát saùu naêm môùi chaøo ñôøi, maø treân thaân Toân giaû töï coù y phuïc theo hình theå maø lôùn daàn, tieáng Phaïm goïi laø Thöông-naëc-ca, theo Trung hoa dòch nghóa laø “töï nhieân phuïc” (y phuïc vaän maëc töï nhieân). Taïi Taây vöùc xöa tröôùc coù gioáng coû toát laønh thöôøng sinh moïc nôi choán ñaát öu thaéng, neáu gaëp ngöôøi chöùng ñaït Thaùnh ñaïo xuaát hieän nôi ñôøi thì coû aáy hoùa ñaâm

chín caønh ñeå öùng ñieàm ñoù. Khi Toân giaû ra ñôøi quaû nhieân gioáng coû aáy coù hoùa nhö vaäy.

Môùi ñaàu, Toân giaû phuïng thôø tieân nhaân ôû nuùi Tuyeát, gaëp luùc tieân nhaân aáy theo Toân giaû A-nan caàu xin hoùa ñoä, nhaân ñoù maø Toân giaû cuõng ñöôïc döï phaàn xuaát gia, sau ñoù thaønh ñaïo chöùng quaû A-la-haùn, ñeán luùc aáy thì chieác aùo cuûa Toân giaû coù töø trong thai meï beøn bieán laøm phaùp y chín ñieàu. Xöa tröôùc Ñöùc Nhö Lai treân böôùc ñöôøng haønh hoùa töøng ñeán nöôùc Ma-ñoät-la, thaáy moät khoaûnh röøng töôi toát, môùi ngoaûy laïi baûo Toân giaû A-nan: “Röøng naøy coù ñòa danh laø Öu-löu-traø, sau khi ta dieät ñoä gaàn moät traêm naêm, seõ coù vò Tyø-kheo teân laø Thöông-na-hoøa-tu ñeán ôû ñaây giaûng noùi phaùp ñoä ngöôøi”. sau khi Toân giaû A-nan dieät ñoä thì Toân giaû (Thöông-na-hoøa-tu) ñem giaùo phaùp vaân du giaùo hoùa ñeán nôi xöù aáy, beøn coù yù muoán döøng ôû, gaëp coù hai con roàng löûa ñeàu cuøng muoán chieám ñaát ñoù beøn phaùt hung baïo laøm gioù laøm möa ñeå tröông baøy uy löïc, Toân giaû môùi nhaäp töø Tam-muoäi ñeå nhieáp phuï, vaø nhaân ñoù baûo cuøng roàng raèng: “Xöa kia Ñöùc Phaät döï ghi nôi ñaây seõ laøm thaønh choán Giaø-lam, caùc ngöôøi neân xaû thí vaäy”. Vì nghe noùi laø Ñöùc Phaät coù döï ghi neân roàng vui veû maø xaû thí. Toân giaû beøn laäp thaønh ngoâi tinh xaù vaø giaûng noùi phaùp, roäng hoùa ñoä caùc haøng trôøi, ngöôøi, quaû thaät phuø hôïp vôùi lôøi Phaät daïy.

Laâu sau, Toân giaû nghó muoán phoù phaùp, nhaân nhaäp Tam-muoäi quaùn xeùt ai laø baäc Thaùnh só do Phaät döï ghi vaø ngöôøi aáy hieän ôû taïi nöôùc naøo? Sau khi xuaát ñònh môùi duøng söùc thaàn thoâng rieâng ñeán nöôùc Tra-lôïi phoûng tìm nhaø cuûa tröôûng giaû Thuû Ñaø Thieän YÙ. Thieän YÙ cuøng gaëp kính leã Toân giaû xong môùi hoûi nguyeân do ñeán coù vieäc gì? Toân giaû ñaùp: “Toâi soáng ñôn coâi nhö theá naøy neân muoán cuøng oâng laøm baïn”. Thieän YÙ baûo: “Toâi ñang ham thích duïc laïc theá gian, do ñoù, khoâng raûnh ñeå cuøng theo oâng, ñôïi sau naøy coù con, toâi seõ cho noù kính phuïng giaùo phaùp”. Toân giaû ngôïi khen toát laønh thay roài ra ñi. Veà sau, Thieän YÙ quaû thaät coù con ngöôøi thöù nhaát teân laø Öu-ba-caùt-la, ngöôøi thöù nhì teân laø Öu-ba-dieäm-ma, ñeán luùc sinh döôõng ngöôøi con thöù ba teân laø Öu-ba-cuùc-ña, Toân giaû bieát haún ñoù laø baäc phaùp khí, neân laïi ñeán nhaø Thieän YÙ, baûo: “Öu-ba-cuùc-ña, ngöôøi con thöù ba ñaây vöøa hôïp lôøi döï ghi cuûa Phaät, seõ theo taäp hoïc hoaèng truyeàn giaùo phaùp cuûa ta, oâng neân cho pheùp”. Vì nghe noùi laø coù lôøi döï ghi cuûa Ñöùc Phaät neân tröôûng giaû Thieän YÙ khoâng daùm choáng traùi. Khi aáy Öu-ba-cuùc- ña beøn nöông theo xuaát gia. Nhaân ñoù, Toân giaû hoûi: “OÂng nay bao nhieâu tuoåi?” Öu-ba-cuùc-ña ñaùp: “Toâi möôøi baûy tuoåi”. Toân giaû laïi hoûi: “Thaân oâng möôøi baûy, hay taùnh oâng möôøi baûy ö?” Öu-ba-cuùc-ña ngöôïc hoûi laïi: “Toùc sö ñaõ baïc laø toùc baïc hay laø taâm baïc ö?” Toân giaû baûo: “Toâi chæ toùc

baïc, chaúng phaûi taâm baïc”. Nhaân vaäy, Öu-ba-cuùc-ña thöa: “Toâi möôøi baûy tuoåi, khoâng phaûi taùnh möôøi baûy vaäy”. Toân giaû caøng raát quyù laï. Maõi ñeán luùc Öu-ba-cuùc-ña ñaéc ñaïo, Toân giaû môùi baûo laø: “Xöa kia Ñöùc Nhö Lai ñem Ñaïi phaùp nhaõn trao truyeàn cho Ñaïi Ca-dieáp, luùc Ñaïi Ca-dieáp nhaäp ñònh laïi trao truyeàn cho thaày ta laø Toân giaû Khaùnh Hyû, roài laïi trao truyeàn ñeán ta, nay ta ñem trao cho oâng, oâng kheùo löu truyeàn chôù khieán tuyeät döùt, nghe ta noùi keä ñaây:

*“Phi phaùp cuõng phi taâm Khoâng taâm cuõng khoâng phaùp Luùc noùi taâm phaùp aáy*

*Phaùp aáy phi taâm phaùp”.*

Xong roài, Toân giaû ñeán aån cö ôû nuùi Töôïng baïch taïi Keá Taân, muoán duøng Thieàn ñònh maø tòch dieät, töï soáng moät mình khoâng bao laâu, gaëp luùc trong ñònh môùi thaáy naêm traêm ñeä töû cuûa Öu-ba-cuùc-ña kieâu maïn khoâng cung kính, Toân giaû beøn ñeán ñeå chænh söûa. Ñaõ ñeán nôi thì Öu-ba-cuùc-ña khoâng coù maët trong chuùng hoäi, Toân giaû thaúng leân ngoài treân toøa cuûa Öu- ba-cuùc-ña, hoïc troø cuûa Öu-ba-cuùc-ña khoâng löôøng bieát Toân giaû laø ngöôøi naøo neân ñeàu raát töùc giaän khoâng kính phuïc, vaø lieàn voäi ñi baùo cuøng Öu- ba-cuùc-ña. Öu-ba-cuùc-ña trôû veà thaáy laø thaày mình beøn leã baùi cung kính maø ñoà chuùng aáy taâm yù kieâu maïn vaãn hieän coøn, Toân giaû môùi ñöa caùnh tay phaûi chæ thaúng leân, lieàn coù söõa thôm töø giöõa khoâng trung gioït ñoå xuoáng. Toân giaû beøn hoûi Öu-ba-cuùc-ña: “OÂng bieát gì ñoù khoâng?” Öu-ba-cuùc-ña ñaùp: “Khoâng bieát”. Vaø lieàn nhaäp Tam-muoäi quaùn saùt ñoù cuõng khoâng theå bieát, neân beøn thöa hoûi: “Ñoù laø keát quaû cuûa vieäc toát laønh gì hay laø phaùp Tam-muoäi gì?” Toân giaû baûo: “Ñoù laø Long phaán taán Tam-muoäi, coù naêm traêm phaùp Tam-muoäi nhö vaäy maø oâng ñeàu chöa theå bieát”. Toân giaû laïi baûo Öu-ba-cuùc-ña raèng: “Phaùp Tam-muoäi cuûa Ñöùc Nhö Lai, haøng Bích chi khoâng bieát ñöôïc. Phaùp Tam-muoäi cuûa haøng Bích chi, haøng La-haùn khoâng bieát ñöôïc. Phaùp Tam-muoäi cuûa thaày ta laø Toân giaû A-nan, ta ñaây khoâng bieát ñöôïc. Nay ñaây phaùp Tam-muoäi cuûa ta, oâng sao bieát ñöôïc ö? Ngöôøi thaønh ñaït phaùp Tam-muoäi aáy, taâm khoâng sinh dieät, truù trong Ñaïi töø, laàn löôït cuøng cung kính ngöôøi thaáu ñaït nhö theá môùi coù theå bieát ñöôïc”. Khi aáy Öu-ba-cuùc-ña vaø caû ñoà chuùng ñeä töû ñaõ thaáy ñöôïc söùc thaàn kyø cuûa Toân giaû neân ñeàu kính phuïc maø hoái taï loãi quaù. Toân giaû laïi vì noùi baøi keä tuïng maø chæ daïy raèng:

*“Thoâng ñaït khoâng ñaây kia*

*Chí Thaùnh chaúng hay dôû Ngöôi tröø taâm khinh maïn*

*Choùng chöùng quaû La-haùn”.*

Khi aáy, Öu-ba-cuùc-ña cuøng caû ñoà chuùng ñeä töû do ñoù maø ñeàu chöùng ñaéc Ñeä töù quaû A-la-haùn. Veà sau, Toân giaû vuït thaân bay leân giöõa hö khoâng, laøm thaønh möôøi taùm thöù bieán hoùa, xong, duøng löûa Tam-muoäi maø töï thieâu ñoát thaân. Baáy giôø töông ñöông vôùi ñôøi vua Tuyeân Vöông (Cô Tónh 827-781 tröôùc Taây lòch) thôøi Taây Chu ôû Trung Hoa. Öu-ba-cuùc-ña môùi ñem xaù-lôïi cuûa Toân giaû veà taïo döïng thaùp baùu nôi choã ñaát öu thaéng taïi nuùi Ca-la maø toân trí, cuøng caùc haøng trôøi, ngöôøi chung cuùng döôøng.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ ÖU-BA-CUÙC-ÑA, TOÅ THÖÙ TÖ ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Öu-ba-cuùc-ña voán ngöôøi nöôùc Tra-lôïi, coøn coù teân goïi laø Öu-ba- quaäc-ña, hoaëc laø OÅ-ba-cuùc-ña, thuoäc doøng hoï Thuû Ñaø. Thaân phuï cuûa Toân giaû teân laø Thieän YÙ. Naêm 17 tuoåi, gaëp Toân giaû Thöông-na-hoøa-tu ñeán nhaø Toân giaû maø hoùa ñaïo daãn daét, nhaân ñoù Toân giaû beøn nöông theo maø xuaát gia. Ñeán naêm 20 tuoåi Toân giaû môùi chöùng ñaïo, thaønh ñaït quaû vò A-la-haùn. Roài Toân giaû vaân du giaùo hoùa khaép nôi. Môùi ñaàu, ñeán nöôùc Ma-ñoät-la giaûng phaùp, ñoà chuùng nhoùm taäp ñoâng nhieàu, vaø nhöõng ngöôøi nghe phaùp ñeàu ñaéc chöùng ñaïo. Vöøa luùc Toân giaû giaûng noùi phaùp, caùc trôøi möa hoa, thaàn ñaát ñeàu hieän, tuy laø cung ñieän cuûa ma cuõng vì ñoù maø lay ñoäng, neân ma Ba-tuaàn raát laáy laøm buoàn lo beøn ñeán gaây söï chöôùng naïn, duøng ma löïc thöôøng bieán hoùa ra hoa vaø Ngoïc Nöõ, muoán nhieãu loaïn moïi ngöôøi nghe phaùp, Toân giaû lieàn nhaäp Tam-muoäi quaùn saùt veà nguyeân nhaân, ma nhaân luùc Toân giaû ñang an truù trong ñònh, mang chaâu anh laïc ñeán buoäc nôi coå Toân giaû. Sau khi xuaát ñònh, Toân giaû bieát ñoù laø do ma gaây ra, môùi laáy thaây cheát cuûa ngöôøi, choù vaø raén ba thöù hoùa laøm thaønh traøng hoa, vaø goïi ma Ba-tuaàn laïi nhoû nheï uûi an, ñoàng thôøi baûo laø: “OÂng cho ta chuoãi anh laïc thaät ñaùng laø ban taëng quyù baùu, ta coù traøng hoa ñaây neân cuøng ñaùp traû laïi oâng”. Ma Ba-tuaàn raát vui möøng, môùi ngaång coå nhaän laáy. Traøng hoa lieàn trôû thaønh laïi thaây cheát ba vaät aáy, maùu thòt thoái röõa hoâi haùm, ma raát töùc giaän gìn nhím choái töø Toân giaû, vaø noùi laø: “Sao duøng thaây cheát maø cho ta nhö vaäy?” Toân giaû bao: “Ngöôi duøng vaät phi phaùp muoán nhieãu loaïn ñaïo chuùng cuûa ta, ta duøng vaät aáy traû laïi öùng xöùng yù cuûa ngöôi, sao laïi chaùn gôùm ö?” Khi aáy, töï nhieân ma maát haún söùc thaàn cuûa töï thaân vaø khoâng theå boû tröø ñöôïc, lieàn thaúng bay leân saùu taàng trôøi coõi duïc baùo cuøng caùc Thieân chuû, laïi ñeán nôi trôøi Phaïm vöông caàu xin giaûi cöùu, caùc trôøi ñeàu baûo vôùi ma raèng: “Caùc thöù thaàn bieán cuûa ngöôøi ñeä töû ñaáng ñaày ñuû thaäp löïc taïo ra, chaúng thuoäc khaû naêng caùc trôøi chuùng

toâi coù theå giaûi tröø ñöôïc”. Ma Ba-tuaàn môùi noùi: “Vaäy bieát laøm sao ñaây?” Trôøi Phaïm vöông baûo: “OÂng coù theå quy taâm höôùng nöông Toân giaû, haún ñöôïc giaûi tröø ñoù”. Môùi vì noùi keä tuïng chæ baûo cho ma Ba-tuaàn hoài höôùng raèng: “Neáu nhaân ñaát ngaõ, phaûi nhôø ñaát daäy, lìa ñaát caàu daäy, lyù aáy ñaâu coù”. Ma Ba-tuaàn vaâng nhaän lôøi aáy, xuoáng khoûi caùc taàng trôøi, laïi ñeán nôi Toân giaû, leã baùi saùm hoái chí thaønh khaån thieát. Toân giaû baûo raèng: “Tieân Thaùnh baûo ta nhieáp phuïc ngöôi. Tuy nhieân, ngöôi vì vaäy maø chuyeån ñoåi tu thieän phuïng thôø Phaät môùi khoâng ñoïa laïc vaøo ñöôøng aùc”. Nghe theá, ma Ba-tuaàn möøng vui thöa raèng: “Toân giaû ñaõ vì toâi maø ñem laïi lôïi ích lôùn, vaäy xin döùt boû thòt thoái naøy ñi”. Toân giaû baûo: “Ñoái vôùi Chaùnh phaùp, ngöôøi coøn vui thích nhieãu haïi chaêng?” Ma Ba-tuaàn ñaùp: “Kính xin vaâng theo söï chæ daïy, khoâng coøn daùm nhö vaäy”. Toân giaû beøn vì côûi boû ñi, vaø nhaân ñoù baûo cuøng ma Ba-tuaàn raèng: “OÂng ñöøng troâng thaáy Ñöùc Nhö Lai luùc coøn taïi theá, vaäy nay thöû öùng hieän cho ta chieâm ngöôõng xem”. Ma Ba-tuaàn thöa: “ÖÙng hieän haún khoâng gì ñaùng ngaïi sôï, chæ xin Toân giaû chôù neân kính leã”. Lieàn ñoù, ma Ba-tuaàn vaøo giöõa khoaûng röøng laøm Ñöùc Nhö Lai, töôùng toát kyø ñaëc nghieãm nhieân cuøng caû ñoà chuùng daãn theo töø röøng ñi ra. Thoaùng thaáy qua, taâm Toân giaû phaùt sinh vui möøng nhö thaät ñöôïc chieâm ngöôõng Ñaáng ñaïi Thaùnh, baát chôït gieo mình xuoáng ñaát maø kính leã ñoù. Ma Ba-tuaàn khoâng ngaên caûn ñöôïc söï leã baùi aáy, boãng nhieân aån maát, ñeán luùc Toân giaû ngaång ñaàu daäy, khoâng coøn troâng thaáy toân nghi. Song, ma Ba-tuaàn beøn leã baùi saùt chaân Toân giaû maø noùi keä tuïng raèng:

*“Kính laïy Ñaáng Tam-muoäi Ñuû möôøi löïc Ñaïi töø*

*Nay con xin hoài höôùng Chôù coøn bò yeáu heøn”.*

Qua sau boán ngaøy, ma Ba-tuaàn laïi daãn caû chuùng trôøi ñoâng ñaûo ñeán leã baùi taùn thaùn Toân giaû xong roài ñi. Toân giaû hoùa ñaïo daãn daét, caùc haøng haäu Thaùnh nhaân ñoù maø chöùng ñaéc ñaïo quaû raát ñoâng nhieàu. Môùi ñaàu moãi luùc hoùa ñoä ñöôïc moät ngöôøi thì Toân giaû ñem moät caùi theû ñeå vaøo trong thaïch thaát. Thaát ñoù daøi möôøi taùm khuyûu tay, roäng möôøi hai khuyûu tay, maø theû chaát ñaày. Xöa kia, Ñöùc Nhö Lai töøng döï ghi Toân giaû seõ laø vò Toå thöù tö hoaèng truyeàn giaùo phaùp, töøng baûo laø Toân giaû tuy khoâng coù töôùng haûo, maø söï hoùa ñoä so vôùi Ñöùc Nhö Lai luùc coøn taïi theá thì khoâng khaùc. Ñeán ñoù môùi thaáy lôøi noùi cuûa Ñaáng Ñaïi Thaùnh raát öùng nghieäm vaäy.

Sau cuøng, coù Höông Chuùng - con cuûa moät tröôûng giaû ñeán nöông theo Toân giaû coá caàu xin xuaát gia. Toân giaû hoûi: “Thaân oâng xuaát gia hay taâm oâng xuaát gia ö?” Höông Chuùng ñaùp: “Toâi ñeán caàu xin xuaát gia

chaúng phaûi vì thaân vaø taâm”. Toân giaû laïi hoûi: “Chaúng vì thaân taâm, vaäy thì ai xuaát gia?” Höông Chuùng ñaùp: “Phaøm laø ngöôøi xuaát gia voâ ngaõ ngaõ coá, voâ ngaõ ngaõ coá töùc taâm khoâng sinh dieät, taâm khoâng sinh dieät töùc laø ñaïo thöôøng, chö Phaät cuõng thöôøng. Taâm khoâng hình töôùng, theå aáy cuõng vaäy”. Toân giaû baûo: “OÂng seõ ñaïi ngoä, taâm töï thoâng ñaït, neân nöông theo Phaät, Phaùp, Taêng, tieáp noái laøm lôùn maïnh gioáng Thaùnh”. Vaø lieàn vì cho xuoáng toùc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc. Toân giaû baûo vôùi Höông Chuùng raèng: “Thaân phuï oâng töøng moäng thaáy maët nhaät vaøng roøng maø sinh oâng, vì theá oâng coù theå ñöôïc goïi teân laø Ñeà-ña-ca”. Veà sau, Toân giaû laïi baûo Höông Chuùng raèng: “Ñöùc Nhö Lai ñem Ñaïi phaùp nhaõn taïng laàn löôït truyeàn trao nhaän thoï maõi ñeán ngaøy nay. Nay ta laïi giao phoù cho oâng, neân nghe ta noùi baøi keä tuïng ñaây:

*“Taâm töï taâm xöa nay Baûn taâm chaúng coù phaùp Coù phaùp coù baûn taâm*

*Chaúng taâm chaúng baûn phaùp”.*

Theá roài, Toân giaû vuït bay leân giöõa hö khoâng, thò hieän möôøi taùm thöù bieán hoùa, roài trôû laïi ngoài kieát giaø maø thò tòch. Luùc ñoù töông ñöông ñôøi vua Bình Vöông (Cô Nghi Cöûu 770-719 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa, Höông Chuùng duøng theû trong thaïch thaát aáy maø traø-tyø, gom thaâu xaù-lôïi cuûa Toân giaû, döïng thaùp cuùng döôøng.

# \* Thöû baøn luaän:

Caùc saùch khaùc neâu baøy söï tích cuûa Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña raát nhieàu, côù sao ôû ñaây laïi öôùc löôïc? Xin ñaùp laø: “ÔÛ ñaây chæ chuyeân vieäc goác ngoïn trong vieäc trao nhaän cuûa Toân giaû ñoù thoâi. Phaøm, sau khi Ñöùc Nhö Lai dieät ñoä, hoùa ñaïo daét ñöôïc ngöôøi chæ coù Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña laø ñoâng nhieàu hôn caû, nhöng veà söï tích laém nhieàu ñoù, toâi (Kheá Tung) sôï tuy duøng heát tre luïa cuõng khoâng theå ghi cheùp ñuû caû. Vaø ai coù theå vieát ñuû heát ñöôïc ö? Ñeán nhö theû trong thaïch thaát cuõng laø ghi cheùp veà caùc vò chöùng ñaéc Thaùnh quaû aáy, chöa haún ñaõ cuøng toät söï giaùo hoùa cuûa Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña vaäy”.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ ÑEÀ-ÑA-CA, TOÅ THÖÙ NAÊM ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû Ñeà-ña-ca, voán ngöôøi nöôùc Ma-giaø-ñaø, veà doøng hoï cuûa Toân giaû thì chöa roõ bieát ñöôïc. Môùi ñaàu, Toân giaû coù teân goïi laø Höông Chuùng. Thuûa thieáu thôøi, ñöôïc gaëp Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ñang höng

thaïnh hoaèng hoùa taïi nöôùc Ma-ñoät-la, nhaân ñoù, Toân giaû caàu xin nöông töïa xuaát gia, vì Toân giaû öùng ñoái raát thaáu ñaït chí lyù neân raát ñöôïc Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña meán quyù maø cho xuoáng toùc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc.

Môùi ñaàu, luùc Toân giaû vöøa chaøo ñôøi, thaân phuï cuûa Toân giaû töøng moäng thaáy vaàng maët nhaät vaøng roøng töø trong nhaø löu xuaát ra soi saùng toûa chieáu khaép ñaát trôøi, laïi coù nuùi baùu cuøng maët nhaät töông ñoái, treân ñænh nuùi aáy laïi coù doøng suoái tuoân chaûy. Ñeán ñoù Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña môùi vì giaûi thích cuøng Toân giaû raèng: “Nuùi baùu töùc laø thaân ta (Öu-ba-cuùc- ña) doøng suoái, töùc laø doøng giaùo phaùp voâ taän. Maët nhaät töø trong nhaø löu xuaát laø töôùng cuûa oâng vaøo ñaïo, toûa chieáu khaép ñaát trôøi töùc laø söï phaùt huy trí tueä ôû nôi oâng vaäy”. Nhaân ñoù maø caûi ñoåi teân nhö hieän nay. Tieáng Phaïm goïi laø Ñeà-ña-ca, Trung Hoa phieân dòch nghóa laø “Thoâng chaân löôïng”, bôûi laáy theo nghóa cuûa ñieàm moäng aáy vaäy. Nhöng xöa kia, Ñöùc Nhö Lai töøng döï ghi ñieàu ñoù, ñeán ñaây ñeàu öùng nghieäm. Toân giaû ñöôïc nghe thaày mình noùi laïi nhö theá, vui möøng kính vaâng, beøn leã baùi noùi keä tuïng taùn thaùn raèng:

*“Cao vôïi nuùi baûy baùu Thöôøng troâng moái trí tueä Chuyeån laøm phaùp vò thaät Hay ñoä ngöôøi coù duyeân”.*

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña cuõng duøng keä tuïng maø ñaùp laø:

*“Phaùp ta truyeàn cho oâng Seõ hieän trí tueä lôùn*

*Vaàng nhaät töø nhaø ra Chieáu soi cuøng ñaát trôøi”.*

Theá roài, Toân giaû ñem giaùo phaùp töï chuyeân vieäc hoaèng hoùa. Veà sau ñeán xöù Trung AÁn Ñoä, gaëp trong nöôùc aáy coù taùm ngaøn vò Ñaïi tieân, vò ñöùng ñaàu chuùng tieân teân laø Di-giaø-ca. nghe coù Toân giaû ñeán hoaèng hoùa, beøn daãn caû thaûy tieân chuùng ñeán nôi Toân giaû, kính leã maø thöa raèng: “Nghó nhôù xöa kia cuøng Toân giaû ñoàng sinh soáng ôû Phaïm thieân, ta gaëp tieân nhaân A-tö-ñaø trao cho tieân thuaät, maø Toân giaû thì chöùng quaû môùi thaønh ñaït öùng thaân (A-la-haùn), töø ñoù ñeán nay xa caùch nhau ñaõ traûi qua saùu kieáp”. Toân giaû baûo: “Ñieàu tieân nhaân chæ, thaät ñuùng nhö lôøi noùi aáy vaäy. Nhöng chuyeân vieäc tieân thuaät cuûa caùc ngöôi, roát cuøng chöùng ñaït ñeán ñaâu?” Di-giaø-ca ñaùp: “Toâi tuy chöa gaëp baäc chí Thaùnh, nhöng Toân tieân A-tö-ñaø töøng döï ghi laø “qua saùu ñôøi kieáp seõ nhaân gaëp ñöôïc baïn ñoàng hoïc chöùng ñaéc quaû vò voâ laäu”. Nay cuøng gaëp gôõ ñaây haù chaúng ñaùng vaäy ö?” Toân giaû baûo: “Caùc ngöôi ñaõ bieát vaäy, ñaùng neân xuaát gia,

tieân phaùp thuoäc tieåu ñaïo, chaúng theå khieán ngöôøi thaønh ñaït giaûi thoaùt. Töø laâu, toâi du phöông giaùo hoùa cuõng muoán döøng nghó roài, neáu caùc ngöôøi höôùng ñeán Ñaïi phaùp, ñaâu neân töï chaäm treã”. Di-giaø-ca nghe theá raát vui möøng, lieàn xin caàu xuaát gia. Khi aáy ñoà chuùng cuûa Di-giaø-ca thaáy Toân tieân cuûa mình nhö vaäy ñeàu raát buøi nguøi, noùi cuøng Di-giaø-ca raèng: “Ñeà-ña-ca ñaâu ñuû ñaùng laøm thaày maø theo xuaát gia nhö vaäy?” Toân giaû roõ bieát taâm nieäm khoâng ñoàng nhaát cuûa tieân chuùng, muoán khieán hoï kính tin, lieàn toûa phoùng aùnh saùng, vöôït böôùc leân giöõa hö khoâng maø nhö ñi treân ñaát baèng. Laïi bieán hoùa laøm thaønh chieác loïng baùu che phuû tieân chuùng, laïi coù söõa thôm töø ñaàu ngoùn tay rôi gioït xuoáng, giöõa gioït söõa aáy hoùa hieän thaønh hoa, treân hoa laïi coù hoùa Phaät. Tieân chuùng troâng thaáy söï thaàn bieán phi thöôøng nhö theá, beàn ñoác suaát nhau kính phuïc vaø ñeàu caàu xin xuaát gia, Toân giaû lieàn chaáp thuaän cho. Nhaân ñoù baûo tieân chuùng raèng: “Tuy vaäy caùc ngöôøi raát neân chaùnh nieäm nöông töïa Phaät, khieán oai nghi cuûa Taêng töôùng töï nhieân maø thaønh khoûi phaûi duïng coâng”. Tieân chuùng y nhö lôøi noùi aáy quaû nhieân raâu toùc töï rôi ruïng, phaùp phuïc ca-sa töï hieän treân thaân theå, sau ñoù ñaéc giôùi thaønh Thaùnh nhaân chöùng ñaéc töù quaû A-la-haùn.

Veà sau, Toân giaû rieâng baûo Di-giaø-ca raèng: “Xöa kia Ñöùc Nhö Lai ñem ñaïi phaùp nhaõn vi maät truyeàn trao cho Ñaïi Ca-dieáp, laàn löôït trao truyeàn ñeán ta. Nay ta laïi trao truyeàn cho oâng, oâng phaûi gìn giöõ truyeàn trao chôù khieán döùt tuyeät. Nghe ta noùi keä tuïng ñaây:

*“Thoâng ñaït phaùp baûn taâm Khoâng phaùp khoâng chaúng phaùp Ngoä roài ñoàng chöa ngoä*

*Khoâng taâm cuõng khoâng phaùp”.*

Noùi keä tuïng roài, Toân giaû lieàn khôûi thaân bay leân giöõa hö khoâng baøy hieän möôøi taùm thöù bieán hoùa, xong, duøng Hoaû quang Tam-muoäi maø töï thieâu ñoát thaân. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi vua Trang Vöông (Cô Ñaø 696-681 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Di-giaø-ca cuøng Ñaïi chuùng gom thaâu xaù-lôïi cuûa Toân giaû, taïo döïng baûo thaùp taïi nuùi Ban traø maø toân trí cuùng döôøng.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ DI-GIAØ-LA, TOÅ THÖÙ SAÙU ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû Di-giaø-ca voán ngöôøi xöù Trung AÁn Ñoä, chöa roõ doøng hoï laø gì. Ñaõ cuøng vôùi chuùng thaàn tieân ñoàng xuaát gia nôi Toân giaû Ñeà-ña-ca. Sau khi ñaéc doä, thaønh ñaït Thaùnh quaû, Toân giaû beøn ñem phaùp sôû ñaéc aáy maø vaân du giaùo hoùa caùc nôi. Moät ngaøy noï, ñeán moät ñaát nöôùc ôû Baéc

Thieân Truùc, boãng thaáy treân thaønh luõy coù maây laønh saéc maøu nhö vaøng roøng, Toân giaû môùi ngoaûy laïi baûo cuøng moïi ngöôøi chung quanh: “Ñaây laø hôi khí Ñaïi thöøa vaäy. Taïi thaønh naøy seõ coù baäc chí nhaân cuøng ta noái doõi doøng phaùp”. Ñeán luùc vaøo nôi chôï trong nöôùc ñoù, quaû nhieân coù moät ngöôøi mang bình röôïu ñi ngöôïc ñeán nôi Toân giaû maø hoûi: “Toân giaû töø phöông naøo ñeán vaø muoán ñi ñeán nôi naøo?” Toân giaû ñaùp: “Ta töø töï taâm ñeán, muoán ñeán laïi khoâng nôi”. Laïi hoûi: “Coù bieát vaät hieän trong tay toâi chaêng?” Toân giaû ñaùp: “Ñoù laø ñoà ñöïng vaät khoâng thanh tònh”. Laïi hoûi: “Toân giaû coù bieát toâi chaêng?” Toân giaû ñaùp: “Ta töùc khoâng bieát, bieát töùc khoâng phaûi ta”. Toân giaû laïi baûo ngöôøi aáy: “Ngöôi coù theå noùi roõ teân hoï thì ta seõ chæ baøy roõ baûn nhaân”. Ngöôøi aáy beøn noùi baøi keä tuïng ñeå traû lôøi raèng:

*“Nay toâi sinh nöôùc naøy Laïi nhôù ngaøy xöa tröôùc Voán hoï Phaû-la-ñoïa Teân laø Baø-tu-maät”.*

Nghe theá, Toân giaû nhôù laïi duyeân xöa, môùi baûo Baø-tu-maät raèng: “Thaày cuûa ta laø Toân giaû Ñeà-ña-ca töøng noùi: “Xöa kia Ñöùc Phaät vaân du ñeán Baéc Thieân Truùc, baûo cuøng Toân giaû A-nan laø: “Sau khi ta dieät ñoä hôn ba traêm naêm, seõ coù baäc Thaùnh nhaân thuoäc doøng hoï Phaû-la-ñoïa, teân laø Baø-tu-maät ra ñôøi laøm Toå sö thieàn ñôøi thöù baûy”. Ñoù chính laø Ñöùc Nhö Lai ñaõ döï ghi cho oâng, nay oâng neân xuaát gia”. Ngöôøi aáy beøn ñaët ñeå bình röôïu xuoáng, kính leã Toân giaû roài ñöùng qua beân caïnh maø thöa raèng: “Toâi nhôù ñôøi kieáp tröôùc ñaõ töøng laøm ngöôøi cuùng thí, daâng cuùng Ñöùc Nhö Lai moät toøa baùu. Ñöùc Nhö Lai ñoù döï ghi cho toâi raèng: “Ñeán trong thôøi Hieàn kieáp oâng seõ chöùng ñaït Phaät phaùp laøm vò Toå thöù baûy. Nay gaëp gôõ ñaây laø duyeân aáy vaäy. Xin Toân giaû nhuû loøng töø bi, toâi mong ñöôïc ñoä thoaùt”. Toân giaû beøn vò ngöôøi aáy maø xuoáng toùc vaø thoï laõnh giôùi phaùp ñaày ñuû. Veà sau, Toân giaû baûo Baø-tu-maät raèng: “Ta nay giaø suy saép nhaäp Nieát-baøn, Chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa Ñöùc Nhö Lai nay ñem giao phoù cho oâng, oâng phaûi löu truyeàn chôù ñeå tuyeät maát. Nghe ta noùi baøi keä tuïng ñaây:

*“Khoâng taâm khoâng theå ñöôïc Noùi ñöôïc chaúng goïi phaùp Neáu roõ taâm phi taâm*

*Môùi hieåu taâm, taâm phaùp”.*

Noùi keä tuïng roài, Toân giaû beøn nhaäp sö töû phaán taán Tam-muoäi, vuït thaân bay leân giöõa hö khoâng cao baèng baûy caây ña-la roài trôû laïi nôi toøa ngoài, hoùa löûa töï thieâu ñoát. Ngöôøi, trôøi ñeàu buoàn xoùt caûm ñoäng caû ñaát

trôøi. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi vua Töông Vöông (Cô Trònh 651-618 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Baø-tu-maät beøn gom thaâu xaù-lôïi cuûa Toân giaû duøng hoäp baèng baûy baùu maø toân trí, döïng taïo thaùp maø toân thôø treân taàng cao toät ñeå cuùng döôøng.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ BAØ-TU-MAÄT, TOÅ THÖÙ BAÛY ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû Baø-tu-maät, ngöôøi nöôùc Baéc Thieân Truùc, voán doøng hoï Phaû- la-ñoïa thöôøng maëc y phuïc saïch seõ mang bình röôïu raûo böôùc khaép xoùm thoân maø ngaâm vònh töï vui, moïi ngöôøi ñeàu khoâng löôøng bieát, hoaëc coù ngöôøi cho Toân giaû laø keû ñieân cuoàng. Ñeán luùc gaëp Toân giaû Di-giaø-ca, roõ ñöôïc nhaân duyeân xöa tröôùc, Toân giaû môùi neùm boû bình röôïu, nöông theo ñoù, caàu xin xuaát gia, veà sau ñöôïc truyeàn trao Chaùnh phaùp. Ñeán luùc Toân giaû Di-giaø-ca thò tòch roài, Toân giaû môùi roäng xieån döông giaùo phaùp ñoù. Khi ñeán nöôùc Ca-ma-la môùi lôùn laøm vieäc öu thaéng, boãng coù moät baäc trí só ñeán tröôùc phaùp toøa cuûa Toân giaû maø töï xöng laø: “Toâi teân laø Phaät- ñaø-nan-ñeà nay muoán cuøng Toân giaû luaän nghóa”. Toân giaû baûo: “Nhaân giaû luaän töùc chaúng phaûi nghóa, nghóa töùc Chaùnh phaùp luaän. Neáu phoûng ñònh luaän nghóa, troïn chaúng phaûi luaän nghóa”. Phaät-ñaø-nan-ñeà döï bieát Toân giaû laø baäc coù nghóa lyù öu thaéng, neân cam taâm chòu phuïc, beøn thöa raèng: “Toâi mong muoán caàu ñaïo, muoán thöôûng vò cam loà”. Toân giaû beøn ñoä cho, ñaëc bieät baûo caùc Thaùnh nhaân ñaõ chöùng ñaéc töù quaû A-la-haùn vì cho Phaät-ñaø-nan-ñeà thoï giôùi. Sau ñoù khoâng bao laâu, Toân giaû môùi baûo Phaät-ñaø-nan-ñeà raèng: “Chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa Ñöùc Nhö Lai, nay ta giao phoù cho oâng, oâng phaûi löu truyeàn caån maät, chôù khieán döùt tuyeät, haõy nghe ta noùi baøi keä tuïng ñaây:

*“Taâm ñoàng nhö hö khoâng Daïy phaùp baèng hö khoâng Luùc chöùng ñaéc hö khoâng*

*Khoâng phaùp phaûi, phaùp quaáy”.*

Noùi keä tuïng xong, Toân giaû vuït thaân bay leân hieän baøy möôøi taùm thöù bieán hoùa, roài môùi nhaäp töø Tam-muoäi ñeå thaúng ñeán tòch ñònh. Khi aáy trôøi Thích phaïm cuøng caùc chuùng trôøi ñeàu ñeán kính leã maø noùi keä taùn thaùn raèng:

*“Thaùnh toå trong Hieàn kieáp Ñang laø vò thöù baûy*

*Toân giaû xoùt thöông con Xin vì giaûng Phaät ñòa”.*

Toân giaû nhaäp ñònh ñaõ qua baûy ngaøy, sau ñoù xuaát ñònh, chæ daïy Ñaïi chuùng raèng: “Phaùp ta thaønh ñaït laø khoâng phaûi coù. Neáu bieát Phaät ñòa thì lìa coù vaø khoâng vaäy”. Noùi xong, Toân giaû laïi nhaäp tòch ñònh thò hieân töôùng Nieát-baøn, chuùng trôøi ñöôïc nghe phaùp ñeàu vui möøng kính leã, beøn tung raûi hoa trôøi ñeå cuùng döôøng. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi vua Ñònh Vöông (Cô Du 606-585 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Phaät-ñaø-nan-ñeà beøn xaây döïng baûo thaùp nôi phaùp toøa Toân giaû ñang an toïa maø bao boïc toaøn theå ñoù.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ PHAÄT-ÑAØ-NAN-ÑEÀ, TOÅ THÖÙ TAÙM ÔÛ THIEÂN TRUÙC.

Toân giaû Phaät-ñaø-nan-ñeà, voán ngöôøi thuoäc doøng hoï Cuø-ñaøm-ba ôû nöôùc Ca-ma-la. Luùc vöøa môùi sinh treân ñænh ñaàu ñaõ coù nhuïc keá aùnh saùng toûa phaùt ra ngoaøi. Toân giaû coù baåm taùnh raát thoâng minh, vaên töï choû moät laàn xem qua töùc coù theå ghi nhôù taát caû. Naêm 14 tuoåi, Toân giaû môùi kính moä xuaát gia, chuyeân laáy phaïm haïnh ñeå töï tu. Maõi tôùi luùc Toân giaû Baø-tu- maät ñeán nöôùc ñoù, thì Toân giaû chæ moät laàn ñeán phoûng hoûi, beøn kính phuïc nghóa lyù öu thaéng cuûa Toân giaû Baø-tu-maät neân lieàn nöông theo toân xöng laøm thaày. Veà sau ñöôïc truyeàn trao Chaùnh phaùp nhaõn taïng, Toân giaû beøn daãn ñoà chuùng ñi khaép nôi giaùo hoùa. Môùi ñaàu, Toân giaû ñeán nöôùc Ñeà-giaø, tröôùc ñoù trong nöôùc aáy coù gia ñình tyø-xaù-la sinh ñöôïc moät ngöôøi con teân laø Phuïc-ñaø-maät-ña, tuoåi ñaõ naêm möôi maø mieäng chöa töøng noùi moät lôøi, chaân khoâng heà giaãm moät böôùc, song thaân khoâng löôøng bieát bôûi duyeân gì vaäy ñeàu raát lo buoàn, ñaõ töøng ñem hoûi caùc baäc chuyeân taäp haønh thieàn ñònh ôû nöôùc aáy nhöng caùc baäc ñoù ñeàu khoâng quyeát ñònh roõ raøng, chæ baûo laø “Saép coù vò Ñaïi só truyeàn Phaät taâm aán khoâng bao laâu nöõa seõ ñeán ñaây, oâng coù theå thöa hoûi vò ñoù”. Ñeán luùc Toân giaû vaøo nöôùc aáy, ñi ngang qua cöûa tyø-xaù-la boãng nhieân thaáy coù aùnh saùng saéc traéng phaùt ra töø treân noùc nhaø, Toân giaû chæ ñoù maø baûo Ñaïi chuùng: “Nhaø naøy ñang coù baäc Thaùnh nhaân chöa töøng môû mieäng noùi moät lôøi, thaät laø baäc phaùp khí Ñaïi thöøa, khoâng böôùc ñeán ñaàu ngaõ tö ñöôøng caùi maø bieát nôi xuùc ueá. Ñoù haún seõ noái doõi theo ta laøm raïng ngôøi phaùp hoùa. Thaùnh nhaân aáy seõ hoùa doä coù naêm traêm vò chöùng ñaéc Thaùnh quaû”. Toân giaû laïi baûo: “AÙnh saùng aáy soi suoát phía treân laø tieâu bieåu Thaùnh nhaân aáy nöông theo ta maø ñaéc phaùp. Vaø aùnh saùng aáy soi cuøng phía döôùi laø tieâu bieåu Thaùnh nhaân aáy hoùa ñoä löu xuaát ñöôïc ngöôøi, vaø ngöôøi ñöôïc hoùa ñoä löu xuaát ñoù teân laø Tyø-kheo Hieáp, taâm roäng lôùn nhö ñaát, seõ tieáp theo ta laøm ñôøi thöù ba”. Khi aáy chuû nhaø tyø-xaù-la beøn ra hoûi nguyeân nhaân Toân giaû ñeán muoán caàn vaät gì? Toân

giaû ñaùp: “Ta ñeán ñaây chæ caàn tìm ngöôøi chaúng phaûi caàn vaät”. Chuû nhaø ñaùp: “Nhaø toâi ñaâu coù ngöôøi naøo kyø ñaëc maø ñaùng tìm kieám ö? Chæ coù moät ñöùa con khoâng bieát noùi khoâng bieát ñi, tuoåi ñaõ naêm möôi. Neáu Toân giaû muoán caàn noù, haún toâi ñaây cuõng khoâng laän tieác”. Toân giaû baûo: “Theo lôøi oâng noùi, ñuùng laø toâi muoán tìm ngöôøi aáy vaäy”. Song thaân beøn ñöa Phuïc-ñaø-maät-ña trao cho Toân giaû. Ñeán luùc Toân giaû daãn ñöa veà tôùi tinh xaù, boãng nhieân Phuïc-ñaø-maät-ña môû mieäng noùi, chaân giaãm ñi baûy böôùc, chaáp tay noùi baøi keä tuïng maø cuøng hoûi raèng:

*“Cha meï chaúng phaûi thaân Ai laø ngöôøi chí thaân?*

*Chö Phaät phi ñaïo ta Ai laø baäc toät ñaïo?”*

Toân giaû lieàn duøng keä tuïng maø ñaùp raèng:

*“Lôøi oâng cuøng taâm thaân Cha meï chaúng saùnh baèng Haïnh oâng cuøng ñaïo hôïp Chö Phaät töùc laø taâm Ngoaøi caàu Phaät coù töôùng Cuøng oâng khoâng gioáng gì Neáu bieát baûn taâm oâng*

*Chaúng hôïp cuõng chaúng lìa”.*

Phuïc-ñaø-maät-ña ñöôïc nghe phaùp raát vui möøng, môùi aân caàn kính leã, Toân giaû beøn cho pheùp xuaát gia, môøi caùc baäc Hieàn Thaùnh vì cho thoï giôùi. Veà sau Toân giaû môùi baûo Phuïc-ñaø-maät-ña raèng: “Phaùp nhaõn cuûa Ñöùc Nhö Lai kín trao truyeàn ñeán ta, nay ta laïi ñem giao phoù cho oâng, oâng neân gìn giöõ löu truyeàn, chôù khieán döùt tuyeät, nghe ta noùi baøi keä tuïng ñaây:

*“Hö khoâng chaúng trong ngoaøi Taâm phaùp cuõng nhö vaäy*

*Neáu hieåu roõ hö khoâng Laø ñaït lyù chaân nhö”.*

Phuïc-ñaø-maät-ña haân haïnh ñöôïc keä tuïng truyeàn phaùp, lieàn vuït thaân bay leân giöõa hö khoâng, tung raûi caùc thöù hoa baùu, noùi baøi keä tuïng maø taùn thaùn raèng:

*“Thaày toâi, Toå trong thieàn Ñang laø vò thöù taùm*

*Hoùa ñoä chuùng ñoâng nhieàu Ñeàu thaønh A-la-haùn”.*

Toân giaû truyeàn trao phaùp nhaõn roài, töø nôi phaùp toøa ñöùng daäy nghieãm nhieân cao vôïi, hieän söùc ñaïi thaàn bieán, töø nôi buïng Toân giaû phaùt ra taùm luoâng aùnh saùng khaùc laï soi chieáu caû Ñaïi chuùng. Soá ngöôøi ñöôïc soi chieáu ñoù chæ coù naêm traêm vò, chöùng ñaéc Thaùnh ñaïo ñeä nhò quaû Tö-ñaø-haøm. Xong, Toân giaû môùi nhaäp Nieát-baøn. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi vua Caûnh Vöông (Cô Quyù 544-520 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Ñaïi chuùng beøn taïo döïng thaùp baùu phuû bao caû toaøn theå Toân giaû.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ BAÏT-ÑAØ-MAÄT-ÑA, TOÅ THÖÙ CHÍN ÔÛ THIEÂN TRUÙC

Toân giaû Phuïc-ñaø-maät-ña, voán ngöôøi thuoäc doøng hoï Tyø-xaù-la ôû nöôùc Ñeà-giaø. Song thaân cuûa Toân giaû ñaõ nghi ngôø veà bình sinh. Ñeán luùc gaëp ñöôïc Toân giaû Phaät-ñaø-maät-ña noùi veà nhaân duyeân xöa tröôùc, vaø baûo: “Ngöôøi con naøy ñôøi tröôùc laø baäc minh ñaït, ôû trong Phaät phaùp muoán laøm lôïi ích lôùn töø bi cöùu teá quaàn sinh, neân töøng töï phaùt nguyeän: “Neáu ta sinh baát cöù nôi naøo seõ khoâng vì aân aùi cuûa cha meï raøng buoäc, tuøy theo duyeân laønh maø ñöôïc giaûi thoaùt”. Mieäng khoâng môû lôøi noùi laø tieâu bieåu cho ñaïo lyù khoâng tòch, chaân chaúng giaãm böôùc laø tieâu bieåu cho phaùp voán khoâng ñeán ñi”. Khi aáy moái nghi saâu xa nôi song thaân Toân giaû töï nhieân tan bieán, beøn vui möøng ñem Toân giaû trao cho Toân giaû Phaät-ñaø-nan-ñeà.

Sau khi ñöôïc trao truyeàn Chaùnh phaùp, Toân giaû môùi du phöông giaùo hoùa, ñeán Trung AÁn Ñoä. Nguyeân tröôùc, ôû nöôùc ñoù coù vò tröôûng giaû teân laø Höông Caùi. Höông Caùi coù ngöôøi con teân laø Nan Sinh. Nan Sinh tuy aên duøng nguõ coác maø tuyeät khoâng baån dô. Ñeán luùc Höông Caùi daãn Nan Sinh ñeán leã baùi Toân giaû, vaø thöa: “Ñöùa con naøy ôû trong thai meï suoát möôøi saùu naêm, ñeán luùc noù chaøo ñôøi, toâi laïi coù ñieàm moäng kyø ñaëc. Toâi töøng môøi caùc tieân nhaân ñoaùn töôùng cuûa noù, hoï baûo ñöùa con naøy khoâng phaûi laø phaøm tình, seõ gaëp baäc Boà-taùt hoùa ñoä cho noù. Vöøa gaëp Toân giaû ñaây laø bôûi duyeân aáy, neân toâi xin cho noù xuaát gia”. Vaø Höông Caùi laïi baûo Nan Sinh laø: “OÂng ñaõ xuaát gia, khoâng vì ta ôû töø maø taâm vui veû, ta trôû veà nhaø maø sinh buoàn naõo”. Nan Sinh thöa: “Nay con hieän ôû ñaâu coù ñaây kia, caùc laäu ñaõ heát sao sinh ñöôïc phieàn naõo”. Toân giaû vì theá neân hoùa ñoä ñoù. Veà sau, khoâng bao laâu, Toân giaû beøn ñem phaùp nhaõn trao truyeàn cho Nan Sinh maø baûo: “Ñaïi phaùp nhaõn taïng cuûa Ñöùc Nhö Lai, nay ñem giaùo phoù cho oâng, oâng neân löu truyeàn chôù khieán döùt tuyeät. OÂng nhaän söï chæ baûo cuûa ta, nghe ta noùi keä tuïng ñaây:

*“Chaân lyù voán khoâng teân Nhaân teân baøy chaân lyù*

*Nhaän ñöôïc phaùp chaân lyù Chaúng chaân cuõng chaúng nguïy”.*

Trao truyeàn phaùp nhaõn roài, Toân giaû töï tö duy ñaõ laâu giaùo hoùa daãn daét, vieäc giaùo hoùa ñaõ hoaøn taát, seõ duøng dieät taân Tam-muoäi maø töï ngöng nghæ. Khi aáy Toân giaû beøn nhaäp Nieát-baøn, caùc trôøi ñeàu taáu nhaïc cuùng döôøng, tuoân voït giöõa hö khoâng. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi Kính Vöông (Cô Caùi 519-476 tröôùc Taây lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Tyø-kheo Hieáp beøn duøng cuûi goã thôm maø traø-tyø, gom thaâu xaù-lôïi, döïng thaùp baùu nôi chuøa Na-lan-ñaø maø cuùng döôøng.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ HIEÁP, TOÅ THÖÙ MÖÔØI ÔÛ THIEÂN TRUÙC.

Toân giaû Hieáp, voán ngöôøi nöôùc Trung Thieân Truùc, veà doøng hoï chöa roõ bieát. Toân giaû voán teân laø Nan Sinh, vì ôû trong baøo thai meï qua thôøi gian raát laâu, neân ñaït teân nhö vaäy. Ñeán luùc saép sinh Toân giaû thì thaân phuï teân laø Höông Caùi caûm moäng coù moät con voi traêng treân löng chôû moät toøa baùu, treân toøa baùu aáy laïi ñaët moät haït minh chaâu töø nôi cöûa nhaø mình ñi ra ñeán nôi moät phaùp hoäi, coù aùnh saùng toûa chieáu caû Ñaïi chuùng, theá roài boãng nhieân khoâng coøn thaáy. Vöøa luùc Toân giaû chaøo ñôøi quaû nhieân coù aùnh saùng toûa chieáu caû phoøng nhaø, thaân theå Toân giaû coù muøi thôm kyø ñaëc, thaân phuï raát laáy laøm laï. Lôùn leân vöøa ñoä tuoåi nhi ñoàng, gaëp luùc Toân giaû Phuïc-ñaø-maät-ña ñeán hoaèng hoùa taïi nöôùc ñoù, Höông Caùi beøn daãn ñeán nôi noùi veà söï khaùc laï luùc sinh Toân giaû, vaø caàu xin cho Toân giaû xuaát gia. Toân giaû Phuïc-ñaø-maät-ña lieàn höùa nhaän, ñoàng thôøi thænh môøi baûy vò A- la-haùn chöùng minh cho Toân giaû thoï giôùi. Vöøa luùc nhaän thoï giôùi phaùp, treân ñaøn traøng hieän töôùng toát laønh, giöõa hö khoâng laïi ñoå möa xuoáng hai möôi vieân xaù-lôïi. Nhöng Toân giaû tu haønh tinh nghieâm khoå haïnh, thöôøng chaúng naèm nguû, tuy troïn ñeâm ngaøy maø hoâng chaúng dính chieáu, vì theá neân ñöôïc xöng goïi laø Toân giaû Hieáp. Maõi ñeán luùc ñaõ döï phaàn ñöôïc phoù phaùp, Toân giaû môùi du phöông hoaèng hoùa. Sau ñoù, ñeán nöôùc Hoa Thò, Toân giaû döøng nghæ döôùi goác caây, ñöa caùnh tay phaûi chæ xuoáng ñaát vaø baûo Ñaïi chuùng raèng: “Ñaát ñay bieán thaønh vaøng roøng haún seõ coù baäc Thaùnh giaû vaøo döï phaùp hoäi”. Chæ choác laùt, ñaát aáy boãng nhieân thaønh vaøng roøng, khoaûnh sau coù moät ngöôøi con tröôûng giaû teân laø Phuù-na-daï-xa ñeán tröôùc Toân giaû chaáp tay maø ñöùng. Toân giaû beøn hoûi: “OÂng töø ñaâu laïi?” Phuù-na- daï-xa ñaùp: “Taâm toâi chaúng ñi”. Toân giaû laïi hoûi: “OÂng ôû nôi naøo?” Phuù- na-daï-xa ñaùp: “Taâm toâi chaúng döøng”. Toân giaû laïi hoûi: “OÂng laø ngöôøi baát ñònh ö?” Phuù-na-daï-xa ñaùp: “Chö Phaät cuõng vaäy”. Toân giaû baûo:

“OÂng khoâng phaûi chö Phaät”. Phuù-na-daï-xa ñaùp: “Chö Phaät cuõng chaúng phaûi”. Nhaân ñoù, Toân giaû noùi keä tuïng raèng:

*“Ñaát naøy hoùa vaøng roøng Bieát coù Thaùnh nhaân ñeán Ngoài döôùi caây Boà-ñeà Hoa giaùc nôû hoaøn toaøn”.*

Phuù-na-daï-xa cuõng noùi baøi keä tuïng maø ñaùp lôøi raèng:

*“Thaày ngoài ñaát vaøng roøng Thöôøng noùi nghóa chaân thaät Chuyeån aùnh saùng soi con Khieán ñöôïc nhaäp Chaùnh ñònh”.*

Vaø nhaân ñoù thöa raèng: “Nay con nguyeän xin theo Toân giaû, mong cho con ñöôïc xuaát gia”. Toân giaû beøn chaáp nhaän vaø lieàn vì xuoáng toùc, môøi caùc Thaùnh giaû ñaõ chöùng ñaéc töù quaû chöùng minh cho Phuù-na-daï-xa thoï giôùi. Veà sau, Toân giaû baûo Phuù-na-daï-xa raèng: “Ñaïi phaùp nhaõn taïng cuûa Ñöùc Nhö Lai nay ñem giao phoù cho oâng, oâng phaûi gìn giöõ löu truyeàn chôù khieán tuyeät döùt. Haõy nghe ta noùi keä tuïng ñaây:

*“Theå thaät töï nhieân thaät Nhaân thaät noùi coù lyù Laõnh ñöôïc phaùt thaät thaät*

*Khoâng ñi cuõng khoâng döøng”.*

Ñaõ trao truyeàn giaùo phaùp xong, ngay nôi toøa ngoài, Toân giaû vuït thaân bay leân giöõa hö khoâng maø nhaäp Nieát-baøn, duøng löûa Tam-muoäi maø töï thieâu ñoát. Xaù-lôïi cuûa Toân giaû töø giöõa hö khoâng rôi xuoáng nhieàu voâ soá keå, Ñaïi chuùng duøng vaït aùo maø höùng laáy. Luùc aáy töông ñöông vôùi ñôøi vua Ñònh Vöông (??) thôøi nhaø Chu ôû Trung Hoa. Sau ñoù, Ñaïi chuùng taïo döïng thaùp mieáu ñeå toân thôø xaù-lôïi, vaø chö Thieân traûi loïng baùu che phuû phía treân.

# TRUYEÄN TOÂN GIAÛ PHUÙ-NA-DAÏ-XA, TOÅ THÖÙ MÖÔØI MOÄT ÔÛ THIEÂN TRUÙC.

Toân giaû Phuù-na-daï-xa, voán ngöôøi doøng hoï Cuø-ñaøm ôû nöôùc Hoa Thò. Thaân phuï Toân giaû teân laø Baûo Thaân, hieäu laø Tröôûng Giaû. Môùi ñaàu, Baûo Thaân coù baûy ngöôøi con, moãi ngöôøi töï coù ñieàu meán thích rieâng. Ngöôøi thöù nhaát teân laø Phuù-na-baøn-ña ham thích taäp hoïc tieân thuaät, ngöôøi thöù nhi teân laø Phuù-na-kim töû, kheùo thöôøng vaénglaëng, ngöôøi thöù ba teân laø Phuù-na-nguyeät-quang, ham thích doác söùc ñaùnh ñaáu, ngöôøi thöù tö teân laø Phuù-na-thaéng-ñoàng ham thích boá thí nieäm Phaät, ngöôøi thöù naêm teân

laø Phuù-na-ba-ñaäu ham thích söï gieát haïi uoáng röôïu, ngöôøi thöù saùu teân laø Phuù-na-caùt-ñan ñam meâ ñaém thích duïc laïc, ngöôøi thöù baûy teân laø Phuù-na- daï-xa ñieàm nhieân khoâng toát xaáu, taâm tö khoâng tònh khoâng loaïn, chaúng phaøm chaúng Thaùnh. Toân giaû töøng noùi: “Neáu gaëp coù baäc Ñaïi só ngoài nôi ñaïo traøng, ta seõ ñeán ñoù thaân gaàn tuøy hyû”. Ñeán luùc Toân giaû Hieáp ñeán nöôùc ñoù vöøa môùi xieån döông Phaät söï, Toân giaû beøn ñeán nôi phaùp hoäi, öùng ñoái raát nhaïy beùn, ngoân töø ñeàu chí lyù, quaû nhieân sau ñoù ñöôïc Toân giaû Hieáp trao truyeàn Chaùnh phaùp nhaõn taïng. Toân giaû beøn gìn giöõ ñoù maø du phöông giaùo hoùa, tieáng taêm vang voïng khaép xa, chaúng nhöõng ñoà chuùng coù ñeán ngaøn muoân, nhöng chöùng ñaéc Thaùnh quaû chæ coù naêm traêm vò.

Veà sau, Toân giaû ñeán nöôùc Ba-la-naïi, coù moät vò tröôûng giaû ñeán trong phaùp hoäi, Toân giaû môùi chæ vò aáy maø baûo cuøng Ñaïi chuùng raèng: “Caùc ngöôi coù bieát ngöôøi môùi ñeán ñaây chaêng? Xöa kia Ñöùc Phaät coù döï ghi laø: “Sau khi ta dieät ñoä gaàn saùu traêm naêm seõ coù moät vò Thaùnh giaû teân laø Maõ Minh xuaát hieän nôi nöôùc Ba-la-naïi, giaûng phaùp ôû thaønh Hoa thò, nhieáp phuïc caùc haøng dò ñaïo, ñoä ngöôøi nhieàu voâ löôïng”. Nay chaùnh ngöôøi naøy ñaây, vaø ban ñeâm ta cuõng moäng thaáy bieån lôùn daâng traøn caû moät goùc, môùi muoán quyeát ñònh ñoù. Doøng nöôùc aáy beøn chaûy saàm saäp ñöôïm nhuaàn caùc coõi. Nay ngöôøi naøy laïi ñaây laø bieån lôùn aáy vaäy, saép theo ta xuaát gia, ñem giaùo phaùp cöùu ñoä ngöôøi, laø doøng nöôùc ñöôïm nhuaàn vaäy”. Khi aáy Ma Minh kính leã Toân giaû tröôùc maø hoûi raèng: “Toâi muoán bieát Phaät, theá naøo töùc laø phaûi?” Toân giaû ñaùp: “OÂng muoán bieát Phaät, chaúng bieát töùc laø phaûi”. Maõ Minh laïi hoûi: “Ñaõ khoâng bieát Phaät, sao bieát laø phaûi?” Toân giaû ñaùp: “OÂng ñaõ khoâng bieát Phaät, sao bieát laø khoâng phaûi?” Maõ Minh noùi: “Ñaây thaät laø nghóa cöa”. Toân giaû baûo: “Ñoù laø nghóa vaäy”. Vaø lieàn hoûi: “OÂng noùi nghóa cöa laø theá naøo?” Maõ Minh ñaùp: “Toâi cuøng thaày phaân ra baèng nhau” vaø cuõng lieàn hoûi: “Coøn thaày noùi nghóa caây laø theá naøo?” Toân giaû baûo: “OÂng bò ta caét xeû”. Maõ Minh beøn toû ngoä thaéng nghóa cuûa Toân giaû, töï nhieân vui möøng, lieàn caàu xin xuaát gia. Toân giaû môùi vì hoùa ñoä, cho thoï giôùi Cuï tuùc. Vaø trong chuùng hoäi nhaân ñoù maø chöùng ñaéc Ñeä töù quaû A-la-haùn coù ñeán hai traêm vò.

Veà sau, Toân giaû baûo Maõ Minh raèng: “OÂng seõ Chuyeån phaùp luaân, laøm Toå ñôøi thöù möôøi hai. Ñaïi phaùp nhaõn taïng cuûa Ñöùc Nhö Lai xöa kia, nay ta giao phoù cho oâng, oâng neân gìn giöõ löu truyeàn. Haõy nghe ta noùi baøi keä tuïng:

*“Meâ ngoä nhö aån hieån*

*Toái saùng chaúng rôøi nhau Nay trao phaùp aån hieån*

*Chaúng moät cuõng chaúng hai”.*

Trao truyeàn phaùp nhaõn roài, Toân giaû lieàn hieän baøy thaàn thoâng, laøm thaønh möôøi taùm thöù bieán hoùa, xong trôû laïi nôi phaùp toøa, an nhieân maø thò tòch. Luùc ñoù töông ñöông vôùi ñôøi vua An Vöông (??) thôøi nhaø Chu ôû Trung hoa. Ñaïi chuùng beøn taïo döïng baûo thaùp che phuû toaøn theå.

# \* Thöû baøn luaän:

Trong thôøi Tieàn Ñöôøng, coù cao Taêng Thaàn Thanh khoâng vui thích thieàn giaû, töï ñeà cao toâng cuûa mình, môi soaïn vieát saùch ñeå ñeø eùp ñoù raèng: “Caùc Hieàn Thaùnh trao truyeàn phaùp töùc laáy theo Thanh vaên, nhö Ñaïi Ca-dieáp v.v... tuy laø hoài taâm nhöng vaãn laø tieåu trí, ñaâu coù theå truyeàn ñöôïc Phaät taâm aán ö?” Töùc Thaàn Thanh trích daãn trong truyeän “Phoù phaùp taïng” noùi: “Xöa kia Toân giaû Thöông-na-hoøa-tu baûo cuøng Toân giaû Öu- ba-cuùc-ña raèng: “Tam-muoäi cuûa chö Phaät, haøng Bích chi khoâng theå bieát, Tam-muoäi Bích chi, Thanh vaên khoâng theå bieát, Tam-muoäi cuûa caùc vò Ñaïi Thanh vaên thì caùc Thanh vaên khaùc khoâng theå bieát, Tam-muoäi cuûa Toân giaû A-nan, ta nay khoâng theå bieát, Tam-muoäi cuûa ta nay, oâng cuõng khoâng theå bieát. Caùc phaùp Tam-muoäi nhö theá ñeàu theo ta aån dieät. Laïi coù baûy vaïn baûy ngaøn kinh baûn sinh, moät vaïn A-tyø-ñaøm, taùm vaïn Tyø-ni thanh tònh, cuõng tuøy theo ta aån dieät maát”. OÂi thoâi! Thaàn Thanh nhoïc baøy söï meán gheùt cuûa chính mình, maø laïi raát khoâng bieát khuaát nhuïc tieân Thaùnh. Môùi ñaàu, toâi (Kheá Tung) ñoïc saùch cuûa Thaàn Thanh thaáy so saùnh luaän baøn veà Tam giaùo, tuy vaên töø khoâng toát laønh, bôûi vì oâng ta kheùo ghi kinh saùch cuõng rieâng vieäc khinh troïng, khoâng haún chaúng vaäy, ñeán khi khaûo xeùt ñieàu oâng noùi gieøm pha veà Thieàn giaû, hoûi naïn coù vaøi möôi ñieàu ñeàu tham taâm laáy töø söï öa chuoäng cuûa caùc haøng theá tuïc vaø vieän daãn caùc saùch truyeän, laïi chaúng ñöôïc roõ raøng ñoù. Môùi ñaàu, toâi cho ñoù khoâng phaûi laø chí luaän neân khoâng ñaùng ñuû chuù yù quan taâm. töø töø nghó suy ñieàu oâng noùi laø: “Ñaïi Ca-dieáp v.v... ñaâu coù theå truyeàn Phaät taâm aán”, raát laø lôøi noùi ñieân cuoàng, sôï ñoù doái hoaëc ngöôøi ñôøi vaètng theâm söï ræa roùi cuûa haøng haäu sinh chöa hoïc maø thoâi, môùi cuøng caûi chaùnh ñoù, chöù khoâng phaûi öa thích bieän luaän vaäy. Ñaïi khaùi, phaøm laø muoân söï, lyù laø coäi goác ñoù, maø veát tích laø caønh ngoïn ñoù. Ngöôøi thoâng ñaït ñöôïc goác thì coù laém nhieàu thaønh ñaït, ngöôøi boù buoäc caønh ngoïn haún maát maùt ñoù laém nhieàu. Nhö trong Truyeàn phaùp chæ coù vaøi möôi vò Hieàn Thaùnh, tuy thò hieän ñoàng laø Thanh vaên, maø ñaâu neân vì Thanh vaên heát caû ñoù ö? Trong kinh noùi: “Nay Ta coù Chaùnh phaùp Voâ thöôïng ñeàu ñaõ giao phoù cho Ma-ha Ca-dieáp”. Trong truyeän laïi noùi: “Nay Ta coù caùc phaùp Ñaïi töø, Ñaïi bi, Töù thieàn, Tam-muoäi, Voâ

löôïng coâng ñöùc maø töï trang nghieâm, maø Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng laïi nhö vaäy”. Vaø laïi cho raèng: “Öu-ba-cuùc-Ña-la khoâng coù töôùng toát nhö Phaät”. Laïi baûo laø “Toân giaû Phaät-ñaø-nan-ñeà laø ñöùa Baø-la-vöông Nhö Lai ôû thôøi quaù khöù giaùng hieän daáu veát laøm Toå”. Ñoàng loaïi nhö theá coù laém nhieàu. AÁy haù chaúng phaûi Thaùnh nhaân muoán phuø trì Chaùnh phaùp cuøng nhautoân kính maø thò hieän laøm lôùn laøm nhoû ö? Theo trong kinh Laêng-giaø noùi coù ba thöù A-la-haùn: Moät laø La-haùn ñaéc quyeát ñònh Thanh vaên; hai laø La- haùn töøng tu haønh haïnh Boà-taùt; ba laø La-haùn öùng hoùa ñieàu chö Phaät öùng hoùa”. Vaäy, La-haùn ñaây laø duøng söùc baûn nguyeän thieän caên, phöông tieän, hieän sinh nôi coõi nöôùc cuûa chö Phaät, trong caùc Ñaïi chuùng trang nghieâm Ñaïi chuùng hoäi cuûa chö Phaät, neân nhö Ñaïi Ca-dieáp truyeàn phaùp vaøi möôi vò Hieàn Thaùnh, haù chaúng laø La-haùn öùng hoùa ñieàu Phaät öùng hoùa ö? Ñieàu Phaät öùng hoùa, ñaùng ôû ñieåm coù caùc phaùp Töù thieàn Tam-muoäi voâ löôïng coâng ñöùc cuøng caùc Ñöùc Nhö Lai khoâng khaùc vaäy. Chaúng khaùc vôùi Ñöùc Nhö Lai maø truyeàn Phaät taâm aán, ai goïi ñoù chaúng phaûi vaäy ö? Nhö Toân giaû Thöông-na-hoøa-tu baûo: “Tam-muoäi cuûa Toân giaû A-nan maø ta khoâng bieát. Tam-muoäi cuûa ta nay maø caùc ngöôi khoâng bieát”. Toâi cho laø: Ñoù laø coù söï ñeø eùp vaø naâng boác, chöa theå goïi aáy haún laø nhö vaäy. Trong kinh noùi: “Ngöôøi tu haønh chöùng ñaït vaøo Vieãn haønh ñòa ñaõ ñöôïc voâ löôïng Tam-muoäi. Phaøm ngöôøi ñaõ vaøo Vieãn haønh ñòa töùc laø che truøm Boà-taùt ôû ngoâi vò thaát ñòa. Boà-taùt thaát ñòa coøn coù theå ñöôïc voâ löôïng Tam-muoäi, maø hoùa Phaät haù laïi khoâng coù ñöôïc ö? Nhöng taâm aán Phaät truyeàn vaø caùc Tam-muoäi coù neân ñeå laïi ngaøy khaùc seõ noùi thay? Phaøm laø taâm aán töùc laø dieäu baûn chuûng trí cuûa Ñaïi Thaùnh nhaân, ngoaøi ra, caùc Tam-muoäi laø trí tueä phaùt sinh cuûa dieäu baûn, ñeàu laáy Tam-muoäi maø xöng ñoù vaäy. Taâm aán töùc trong kinh goïi laø Tam-muoäi cuûa Tam-muoäi vöông aáy vaäy. Ñöùc Nhö Lai löu truyeàn Tam-muoäi ñoù vaäy. Choã goïi laø baûy vaïn baûy ngaøn kinh Baûn Sinh, moät vaïn A-tyø-ñaøm, taùm vaïn Tyø-ni thanh tònh cuõng theo ta maø dieät maát. Ñieàu noùi aáy, toâi ñaây chöa töøng thaáy ôû caùc saùch khaùc. Rieâng chæ trong truyeän “Phoù phaùp taïng” noùi vaäy. Neân coøn nghi ngôø ñoù. Giaû söû khieán saùch aáy khoâng sai nhaàm, vaãn sôï chaúng phaûi laø Hieàn Thaùnh truyeàn phaùp khoâng theå maëc thôøi gìn giöõ nhö aáy vaäy. Ñoù haún vì quaàn sinh ôû ñôøi sau cô duyeân Phaät Ñaø caøng yeáu keùm khoâng hôn noãi giaùo phaùp ñoù vì theá neân dieät maát. Môùi chính laø söï coøn maát cuûa ba thôøi Chaùnh phaùp, Töôïng phaùp vaø Maït phaùp, ñeàu cuõng theo söï ñôøi maø oâ nhieãm hay saùng saïch, ñaâu töøng vì Hieàn Thaùnh hoaèng phaùp maø thieát ñaët ra Chaùnh phaùp, Maït phaùp ñoù ö? Than oâi! Ngöôøi hoïc khoâng nghieân cöùu kinh, khoâng thaáu ñaït lyù, maùy ñoàng laàm sai yù cuûa Thaùnh nhaân maø noùi ñoù. Tuy coù theå bieân cheùp

SOÁ 2078 - TRUYEÀN PHAÙP CHAÙNH TOÂNG KYÙ, Quyeån 2 713

lieàn vieäc caû muoân ñôøi cuõng ñaâu coù ích lôïi gì ö? Trong saùch noùi: “Hoïc cuûa nhôù tuïng chaúng ñuû laøm thaày cuûa ngöôøi”. Nhö Thaàn Thanh chính laø aáy vaäy!

TRUYEÀN PHAÙP CHAÙNH TOÂNG KYÙ QUYEÅN 2

- (HEÁT) -

■