LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

CA ÑINH TYØ KHEO THUYEÁT ÑÖÔNG LAI BIEÁN KINH

**SOÁ 2028**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2028**

**CA ĐINH TỲ-KHEO THUYẾT**

**ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH**

*Theo Baûn cheùp ôû ñôøi Toáng.*

Luùc baáy giôø, thaày Tyø-kheo Ca Ñinh baûo chuùng hoäi raèng:

- Quyù thaày haõy laéng nghe! Lôøi noùi cuûa toâi hoâm nay nhö lôøi Ñöùc Phaät ñaõ noùi khoâng sai traùi, nhaàm laån. ÔÛ ñôøi töông lai seõ coù nhieàu tai bieán raát ñaùng sôï. Neáu quyù thaày muoán bieát toâi xin keå roõ caùc vieäc ñaùng sôï aáy, chæ coát ñeå quyù thaày caøng theâm tinh taán trong söï nghieäp tu haønh. Toâi nhôø aân Phaät nay ñöôïc an oån. Quyù thaày laø ngöôøi xuaát gia caàn neân tuaân lôøi Phaät daïy, tuoåi thoï con ngöôøi chöøng moät traêm naêm. Nhöng ít keû soáng laâu hôn, phaàn lôùn ñeàu döôùi traêm tuoåi. ÔÛ ñôøi töông lai caùc phaùp aùc seõ höng thònh, Tyø-kheo xaáu aùc xuaât hieän phaù hoaïi Phaät phaùp. Vì khi chaùnh phaùp saép dieät thì taâm yù ngöôøi thöôøng baïc nhöôïc, khoâng coù yù chí. toaøn oâm loøng ganh gheùt, cheâ bai choáng baùng nhau. Ñaém meâ vaên chöông chöõ nghóa, chæ gaàn guõi vôùi giaáy möïc ñeå soi õ töï sai saùng cho ñoù laø treân heát. Nhö coù Tyø-kheo ñöôïc thaày truyeàn cho nhöõng lôøi ñoïc tuïng thuoäc loøng, do thoâng minh lanh lôïi phaân bieät roõ nghóa lyù, caâu chöõ roài vì ngöôøi khaùc maø chia ra caùc boä, ñeå giaûng thuyeát… Do ñoù laïi caøng khinh maïn, caû hai ñaùm hoïc giaû naøy cuøng tranh caõi nhau. Ñeàu maø toâi noùi cuõng laø ñeàu maø cuøng quyù thaày noùi khoâng phaûi vì ham lôïi loäc tieàn cuûa chi maø traùi nhau.

Ngöôøi ngu si khoâng hieàu yù kinh giaûi thích nghóa lyù ngöôïc ngaïo. Keû noùi traùi nghòch maø ngöôøi nghe cuõng ngöôïc ngaïo. Lôøi noùi khoâng ñuùng kinh keä sai laàm, sôû hoïc ít oûi caïn côït chæ luoân kieâu maïn khinh mieät ngöôøi khaùc. ÔÛ ñôøi töông loaïi ngöôøi nhö theá caøng ngaøy caøng raát nhieàu. Khinh cheâ sö tröôûng, khoâng chòu haàu haï phuïng thôø. Cho raèng lôøi cuûa Tam sö

laø hö ñoái thì lôøi noùi cuûa mình laø chaân thaät, coøn khoâng xuoáng haøng Ñaùm Tyø-kheo naøy ham thích maëc ñoà theá tuïc, baét chöôùc hoïc theo vieäc laøm cuûa keû theá gian, khoâng thích choán yeân vaéng, traùi laïi choán oàn aøo roái raám nhaân gian thì luoân ham hoá luyeán tieác khoâng theå rôøi boû. Tuy ôû nhaân gian coù döïng chuøa, xaây thaùp nhöng laïi caøng sinh ganh gheùt nhau. Caùc Tyø- kheo boán phöông ñi ngang qua xin taïm truù thì phaûi baùo trình chuû chuøa môùi ñöôïc nghæ nhôø. Tuy cho ôû nhöng loøng giaän gheùt khoâng vui, khi hoï ñi heát roài thì môùi möøng rôõ. Ngay trong moät chuøa, caùc Tyø-kheo coøn ganh gheùt laãn nhau, ganh vì tieàn taøi hoaëc nhan saéc, hoaëc vì söï cuùng döôøng hoaëc vì doøng doõi, hoaëc ganh vì kinh phaùp bí maät khoâng truyeàn. ñeo ñuoåi giao tieáp vôùi keû giaøu sang, coù quyeàn theá. Taâm yù luoân baïi hoaïi laøm tan naùt Phaät phaùp. Tích chöùa tieàn baïc keû haàu ngöôøi haï vaø nuoâi luïc suùc. Söûa sang vöôøn röøng cho laø vieäc treân heát. Trong ngoaøi ñeàu bieán ñoåi, ñoù chæ laø keû göôïng caïo ñaàu maëc aùo ca-sa maø thoâi. Ngaøy ñeâm chæ aân caàn toan tính vieäc quyeàn haønh. Vôùi caùc quan chöùc, söù giaû vaø keû coù quyeàn theá trong nöôùc thì theo ñuoåi phuïng söï nhö haøng toâi tôù. Coøn boån ñaïo thí chuû vì toân kính Tam baûo maø phaûi giaûm bôùt phaàn söï aên maëc cuûa vôï con, ñeå xaây chuøa döïng thaùp caát Taêng phoøng vaø cuùng ñaày ñuû caùc thöù nhö ngoïa cuï vaø aên maëc. Laïi coøn sôï thieáu neân laáy ngoïc ngaø chaâu baùu cuûa giañình ñaët ngaøy trong thaùp Sa-moân ôû ñeo ñuoåi giao du vôùi quan lôùn. Vì muoán ñöôïc hoï kính troïng beøn laáy cuûa thí chuû ñeå trong thaùp daâng leân quan treân. Quan lôùn vì ham tieàn khoâng caàn bieát goác ngoïn, chæ bieát tieàn caøng nhieàu caøng toát. Do toäi tham lam vaø ganh gheùt ñoù neân cheát roài phaûi bò ñoïa ngaøy ñòa nguïc. Coøn thaày Tyø-kheo vì ham meâ danh lôïi, laáy cuûa Tam baûo doái traù laøm vieäc aân hueä, do toäi ñoù cheát cuõng ñoïa ngaøy ñòa nguïc.

Hoaëc coù Tyø-kheo ñaõ phaïm nhieàu toäi aùc beøn laáy tieàn cuûa Tambaûo ñem lo loùt ñaùp taï ngöôøi khaùc ñeå ñöôïc thaû ra. Hoaëc coù Tyø-kheo cuøng ngöôøi theá gian tham cuûa Tam baûo cöôùp laáy, sôï bò toäi naëng neân troán ñi. Boïn naøy taát caû ñeàu bò ñoïa ñòa nguïc.

Hoaëc laøm Phaùp sö hoaëc thaày trì luaät hoaëc ngöôøi thoâng suoát boán boä A-haøm, ñeàu cuøng vôùi keû theá gian coù quyeàn theá keát laøm baïn thaân. Ngoài giöôøng gheá theá gian thaàm leùn baøn vieäc laønh döõ toát xaáu cuûa ngöôøi khaùc, nöông nhôø ngöôøi theá gian, yû caäy quyeàn theá, ai khoâng vöøa yù thì lieàn möu haïi Neáu vì ngöôøi noùi phaùp thì laáy taø laøm chaùnh, laáy chaùnh laøm taø. Keû laøm haïnh nhö theá goïi laø nhöõng phaàn töû phi phaùp trong thieân haï.

Phaät coù ba taïng kinh, keû laøm thaày maø laïi tieác khoâng truyeàn trao, khoâng daïy cho ñeä töû. Vì sao? Vì e ñeä töû bieát thì seõ ngang haøng mình roài khinh maïn vôùi thaày neân giöõ bí maät. Coøn keû laøm ñeä töû laøm sao ñöôïc

goïi laø keû xuaát gia, khoâng coù hoïc thöùc thì taát laø roãng tueách troáng khoâng, ñeán noãi khieán ñeä töû oâm loøng giaän gheùt khinh maïn. Ñoái vôùi thaày khoâng coøn giöõ leã treân döôùi noùi lôøi thoâ bæ noâng noåi. Boïn Tyø-kheo naøy caøng gaây nhieàu aùc haïnh neân boïn ma vaø ñaùm quyeàn thuoäc ñöôïc dòp hoaønh haønh xoâ ñaåy ngaøy choán aùc, laïi töï khoe khoang coù ai baèng ta ñaâu! Taâm yù caøng theâm aùc, ba ñoäc phaùt taùt maûnh lieät, khoâng theå töï ngaên ñöôïc. Ham lôïi loäc cuùng döôøng, thaâu cöôùp cuûa cuùng thí, khoâng keå toäi phöôùc, tieàn caøng nhieàu laø toát. Vì lôïi döôõng cuùng döôøng maø cuøng tranh giaønh caõi vaõ nhau. Mình maëc phaùp phuïc maø loøng khoâng giöõ ñuùng giôùi haïnh, ra ngaøy tôùi lui khoâng thuaän giaùo phaùp, oûng eïo soi göông, meâ ñaém saéc duïc coøn hôn keû phaøm tuïc. Chuùa ñeàu xaáu boû ñeàu toát, hoaëc boû ra soá tieàn lôùn ñeå kinh doanh truïc lôïi. Caùc phaùp haïnh Tyø-kheo thì boû heát khoâng laøm. Khi coù ñöôïc chuùt lôïi nhuaän thì raát möøng rôõ. Tyø-kheo tuï hoïp ñeå toïa thieàn hoïc taäp thì khoâng chòu ñöïng noåi maø tìm côù laùnh xa. Ham caàu tieàn taøi lôïi nhuaän. Ñi khaép boán phöông maø tìm caàu, khoâng bieát meät moûi. Doái löøa traêm hoï khoâng heà bieát chaùn ñuû. Neáu chuøa thaùp naøo coù Taêng phoøng ngoïa cuï doài daøo thì tranh nhau bu ngaøy. Beân ngoaøi giaû daïng trì giôùi nhöng beân trong thì loøng daï raát gian phi. Thaáy ñöôïc ngöôøi cung kính, daàn daàn toái ngaøy ñeo ñuoåi theo boïn theá gian, phuïng söï cung caáp cho hoï vaø möøng vui kính chuoäng. Laïi vaø khen ngôïi raèng Tyø-kheo naøy giôùi haïnh thanh tònh thuaàn Löôïc hoï, khoâng bieát beân trong ñoù laø keû chuyeân vieäc doái traù löøa gaït. Nuoâi nhieàu ñeä töû Sa-di nhoû vaø toâi tôù. Caâu xin khaép nôi caàu xin chöùa nhoùm khoâng bieát ñuû. Roài noùi ta laø keû trì giôùi, luùc tuoåi haûy coøn nhoû nhöng haønh ñoäng tuøy tieän giôùi phaùp ngaøy caøng bieáng treã, laïi khoâng tin toäi phöôùc. Noùi naêng hung döõ, thích giao du vôùi caùc baïn röôïu vaø gaùi daâm ñaûng. Hoaëc ra ngaøy nhaø quan lôùn ñeå caàu no ñuû. hoaëc gia nhaäp ngaøy caùc phe nhoùm, hoaëc thích laøm vieäc, traêm thöù sinh hoaït ñeå möu sinh. Hoaëc baøn baïc vieäc vua quan chính trò toát xaáu, hoaëc noùi vieäc quaân söï ñaáu tranh thaéng baïi, hoaëc baøn chuyeän troäm cöôùp, chuyeän aên uoáng, hoaëc chuyeän tình duïc phuï nöõ. ngaøy ñeâm noùi chuyeän theá gian baäy baï. Minh sö baïn laønh khoâng chòu gaàn guõi, traùi laïi ñi keát thaân vôùi boïn chuyeân gieát moå ñaâm cheùm, côø baïc röôïu cheø troäm cöôùp, buoân baùn taø daâm, uoáng röôïu say söa, taâm daàn daàn dính nhieãm, laøm theo vieäc laøm cuûa hoï. Hoaëc sieâng naêng lo vieäc nhaø, hoaëc bò keû theá gian sai chaïy ñoân ñaùo baát keå xa gaàn. Nhö boïn ngöôøi naøy khoâng bieát chaùnh phaùp maø cho laøm Sa-moân thì goïi laø boïn phaù hoaïi phaùp Phaät.

Chính mình ñaõ khoâng hieáu kính cha meï vaø caùc baäc toân tuùc Tröôûng

laõo. Neáu thaáy Tyø-kheo trì giôùi naøo thanh cao phaïm chí thì maéng chöûi

laøm nhuïc khoâng chuùt töø taâm. Gieát haïi nhieàu sinh maïng cöôùp giaät tieàn vaät baùu cuûa ngöôøi khaùc. Tö thoâng vôùi phuï nöõ, luoân mieäng noùi doái, ôû trong choán khueâ moân laøm vieäc daâm loaøn baát keå treân döôùi. Hoaëc ñoái vôùi Tyø-kheo-ni tònh Löôïc, noåi leân daâm yù ñeo ñuoåi theo maõi ñeå phaù huûy giôùi haïnh cuûa hoï. Nhö boïn naøy ôû theá gian seõ bò pheùp vua troùi coät, giam nhoát ngaøy nguïc, duøng naêm hình phaït ñoäc haïi maø trò toäi. Nôi naøo coù vua quan nhaân daân phaïm toäi aùc thì thôøi tieác gioù möa khoâng ñuùng luùc, luùa thoùc maát muøa, nhaân daân cuøng khoán, troäm cöôùp noåi leân cuøng khaép, binh ñao loaïn laïc, muoân daân troán chaïy töù taùn, naêm hoï lìa tan, xoùm laøng troáng vaéng. Luùc ñoù ngöôøi ñôøi khoán cuøng khoâng coù côm aên aùo maëc. Ñeå laùnh khoå naïn ôû ñôøi neân tranh nhau laøm Sa-moân. Laøm Sa-moân roài laïi ñi phaù hoaïi Phaät phaùp. Khinh maõn keû treân ngöôøi döôùi, nhoùm hoïp nhau boïn hung aùc, cuøng yù hôïp chí ñoàng maø laäp thaønh beø ñaûng baïn höõu, roài ca tuïng khen ngôïi nhau: Thaày naøy giôùi haïnh thanh tònh, thaày kia tu haïnh thieàn ñònh, nhaân daân nghe thaáy töôûng laø ñuùng thaät. Khi coù boån ñaïo thí chuû môøi ñeán thuyeát phaùp thì naèm daøi mình traàn truøng truïc khoâng nhaän lôøi. Neáu nghe chia ñoà vaät cuùng thí lieàn giaønh giaät nhau, ñoøi hoûi caùc thöù cuùng döôøng y phuïc, aên uoáng khoâng bieát nhaøm chaùn. Nuoâi nhieàu ñeä töû maø khoâng daïy doã, khoâng khuyeân raên baèng caùc chaùnh giôùi cuûa Phaät neân caùc ñeä töû khoâng heà hieåu bieát giôùi haïnh, caùc phaùp tu taät thieàn ñònh Coøn nhöõng keû laøm thaày thì chuyeân tu taäp luaän baøn caùc vieäc theá tuïc phi phaùp coi ñoù laø söï nghieäp chính ñaùng. Nhö ñaùm ngöôøi naøy nhaän cuûa cuùng döôøng cuûa ngöôøi khaùc thì ngöôøi boá thí ñöôïc ít phöôùc maø ngöôøi thoï nhaän bò nhieàu tai öông. Neáu coù boán chuùng ñeä töû hoäi hoïp noùi kinh thì khoâng thích nghe. Neáu coù keû baïch y ñeán nghe kinh thì tranh nhau ngheânh ñoùn, cung phuïng ñuû moïi söï caàn thieát khoâng daùm traùi yù hoï. Neáu khi nghe noùi caám giôùi thì cuøng nhau tranh caõi, cho ñeán nöûa ñeâm thì noùi moïi ngöôøi meät moûi. Chæ noùi boán vieäc nhö luaän thì tranh caõi thì khoâng heà bieát meät. Coøn khi ñoïc tònh giôùi, giaûng kinh noùi phaùp laïi khoâng muoán nghe.

Caùc Tyø-kheo ôû töông lai, nhöõng keû muoán phaù roái ñaïo phaùp tranh

nhau caát chuøa xaây thaùp khaép moïi nôi. Ñeán ngaøy raèm noùi giôùi Boá taùt thì tuy cuøng hoäi hoïp nhöng toaøn laø tranh caõi, khoâng heà noùi giôùi, giaûng phaùp. Caùc haøng trôøi ngöôøi thaáy taêng tuï hoïp thì muoán ñeán nghe phaùp nhöng chæ nghe toaøn tranh caõi nhau neân cuøng baûo raèng: Chuùng ta vì muoán nghe phaùp maø ñeán ñaây, khoâng ngôø laïi nghe toaøn tranh caõi nhau thì tìm ñöôïc gì ôû ñaây, neân loøng khoâng vui buoàn chaùn boû ñi, töï nghó khoâng bao laâu nöõa Phaät phaùp seõ bò dieät maát. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn vaø caùc quyû Daï-xoa cuøng caùc Thieän thaàn ñeàu buoàn lo, khoâng coøn uûng hoä Phaät phaùp, chuùng Taêng

nöõa. Khieán caùc aùc quyû huùt maùu laøm cho mang nhieàu beänh, saéc suy löïc yeáu, hình theå maët maøy tieàu tuïy khoâng coøn oai ñöùc, ñeàu do vieäc ñoù caû.

Neáu coù Tyø-kheo beänh hoaïn thì khoâng troâng nom saên soùc, luoân sôï seät gheùt boû muoán cho mau cheát. Khi aáy Tyø-kheo beänh khoâng coù ngöôøi troâng nom saên soùc neân phaûi boû maïng. Khi Phaät phaùp muoán dieät thì caû Tyø-kheo vaø Cö só ñeàu tham lam keo kieät, lo chöùa nhoùm tieàn cuûa khoâng chòu boá thí, chæ muoán coù nhieàu. Nhö boïn ma ma ñeá khoâng tin toäi phöôùc, khoâng keå treân döôùi, khoâng phaân bieät Tam baûo, tieàn cuûa duøng moät caùch voâ ñaïo. Hoaëc cuøng phuï nöõ hoaëc cuøng keû baïch y aên ôû chung ñuïng taïp nhaïp, uoáng röôïu ca muùa, chôi ñuøa giôõn côït vôùi nhau; khoâng khaùc gì keû phaøm tuïc, laïi caøng ganh gheùt nhau. Vì dính ngaøy nhöõng chuyeän nhö theá neân tieàn cuûa tieâu hao vì söï nghieäp khoâng phaùt ñaït toát ñeïp. Boïn Tyø-kheo naøy vì daâm duïc neân thích chaâu nhaø maø khoâng cho laø khoå. Thích giao keát tình thaân cuøng caùc gaùi treû. Vì sao? Vì caùc gaùi treû taâm yù raát saâu naëng, thuôû ñaàu tieân cuøng chaøng trai naøo yeâu meán nhau thì raát khoù queân, hoaëc cuøng sinh hoaït chung vôùi gaùi daâm ñaûng hoaëc ôû chung nhaø vôùi Tyø-kheo- ni. Neáu coù Tyø-kheo naøo nuoâi chöùa ngöôøi khaùc thì ñi xin aên ñeå khoâng nuoâi soáng. Thi caùc Tyø-kheo phaù giôùi ñeàu cuøng thuø gheùt, hoï khoâng muoán thaáy maët, roài baûo vôùi caùc thí chuû raèng: Thaày Tyø-kheo ñoù beân trong dua nònh, beân ngoaøi laøm boä trì giôùi khoâng ñaùng nhaän cuûa boá thí. ÔÛ ñôøi naøy neáu coù nhöõng Tyø-kheo phaïm giôùi thì moïi ngöôøi ñeàu gheùt ôû ñôøi töông lai thaáy nhöõng Tyø-kheo trì giôùi thanh tònh thì cuõng bò gheùt. thì ôû ñôøi töông lai neáu coù caùc Tyø-kheo trì giôùi vaø thieàn ñònh thì cuõng sôï ngöôøi thaáy bieát. Sôû dó nhö theá laø vì ôû ñôøi töông lai gheùt keû trì giôùi.

Caùc Tyø-kheo ôû töông lai chæ bieát ham hoá lôïi loäc maø khoâng bieát xaáu hoå. Vôùi boïn ngöôøi naøy thì keû ngu thôøi ñoù heát söùc cung kính, coøn thaáy keû thaät söï trì giôùi laïi khinh cheâ. Taát caû nhöõng vaät ñeàu laø thaät, beàn chaéc nhöng vì con ngöôøi khoâng bieát duøng neân ñeàu tieâu maát. Phaät phaùp cuõng theá. Do côù ñoù neân chaùnh phaùp seõ maát daàn. Vaø vì khoâng kính thôø neân khieán phaùp phaûi maát heát. Cuõng nhö thuyeàn lôùn maø chôû quaù nhieàu taát phaûi chìm. ÔÛ ñôøi töông lai coù raát nhieàu Tyø-kheo ham meâ vaät cuùng döôøng neân khieán chaùnh phaùp hoaïi maát. Neáu coù Tyø-kheo phuïng trì giôùi luaät thì chaùnh phaùp seõ truï laâu daøi. Cuõng nhö Sö töû chuùa tuy cheát naèm treân ñaát nhöng loaøi chim thuù khoâng daùm ñeán gaàn. Trong khoaûng tuaàn nhaät sau thì trong thaân sinh caùc loaøi truøng trôû laïi aên thòt huûy hoaïi thaân hình. Ñöùc Phaät tuy ñaõ nhaäp Nieát-baøn nhöng chaùnh phaùp vaãn coøn tieáp tuïc toàn taïi. Boïn phaïm ma Thaùnh chuùng vaø taát caû taø ñaïo ñeàu khoâng theå phaù hoaïi Phaät phaùp ñöôïc. Nhöng ôû ñôøi töông lai seõ coù haïng ngöôøi Voâ

haïnh, len loûi xaâm nhaäp ngaøy Phaät phaùp xin laøm Sa-moân maø phaù hoaïi Phaät phaùp, laïi caøng khinh cheâ choáng baùng nhau. Keû hoïc ba taïng ñoåi sang ganh gheùt nhau. Vì ganh gheùt neân Phaät phaùp caøng dieät nhanh. Nay muoán hoä trì Phaät phaùp thì caàn phaûi tröø boû kieâu maïn vaø ganh gheùt. Caùc Tyø-kheo ôû töông lai ganh gheùt Phaät phaùp, khaùc naøo loaøi heo ôû chung chuoàng khoâng töï bieát hoâi thoái vaø xoâng xaùo nhieàu choã nhö löøa, ngöïa khoâng cöông. Khoâng ngoù ngaøng giôùi caám, suoát ngaøy röôïu thòt no say, cuøng keát baïn thaân baát keå thôøi tieát hoaëc ñuïc töôøng khoeùt vaùch troäm cöôùp tieàn cuûa ngöôøi khaùc. Hoaëc cho ngöôøi gôûi ñoà vaät thì neáu laøm saùng toû traùo ñoåi, thì bò ñaùnh ñoøn, söûa ñoåi giaáy tôø giao keøo ñeå ñöôïc nhieàu lôïi. Neáu khi chö Taêng coù nhaân duyeân nhoùm hoïp thì boïn haï toïa traùch maéng thöôïng toïa. Caùc thöôïng toïa im laëng buoàn baõ ruùt lui. Baáy giôø, ñaùm haï toïa khoâng duøng leã giaùo ñeå töï kieàm cheá. Coøn ngöôøi ñaùng laøm thaày hoï thì laïi khoâng chaáp nhaän hoï. Khi Tyø-kheo coù caùc söï ñaáu tranh nhö theá thì laø phaùp saép dieät maát. Luùc ñoù thieân haï naùo ñoäng khoâng nôi naøo ñöôïc an oån. Vua chuùa taêng nhieàu söu dòch vaãn khoâng thaáy ñuû. Troäm cöôùp cuøng noåi leân cöôùp ñoaït tieàn cuûa cuûa nhaân daân chuyeån nhaäp ngaøy kho vua. Vua ñöôïc tieàn, beøn ban chöùc giaëc cöôùp; chính trò thoái naùt, gieát nhau moät caùch voâ côù. Nhaân daân cuøng khoå, gian xaûo caøng sanh. Khaép thieân haï haïn haùn, möa gioù baát thöôøng. Luùa thoùc ít oûi ñoùi keùm, quyù hieám. Nhaø vua gom mua ñem xuaát khaåu. Keû noâng daân laøm ñuû moïi thöù laïi thu nhaäp ít oûi, suoát ngaøy ñeâm caàn khoå maø chaúng ñuû no. Nhöõng thöù khoâng duøng ñeàu phaûi noäp leân quan caû. Daân chuùng khoâng nghó ñeán vieäc soáng coøn. Luùc ñoù caùc Tyø-kheo cuõng laøm ruoäng hoaëc ra buoân baùn ôû khaép nôi. Laøm ñuû moïi coâng vieäc coâng hoaëc tö khoâng khaùc gì keû tuïc. Khoå laém thay!

ÔÛ ñôøi töông lai coù ba vò vua xuaát hieän ñeå phaù hoaïi thieân haï. Moät vò teân Gia-lai-na, ôû gaàn phía Nam nöôùc trung öông. Laïi coù moät vò khaùc xuaát hieän ôû mieàn Baéc nöôùc taán. Vaø moät vò nöõa teân laø trieän Thu. Khi Phaät phaùp saép dieät thì caû ba vua naøy cuøng xuaát hieän, cuøng phaù hoaïi ñaát nöôùc gieát haïi nhaân daân, phaù saäp chuøa thaùp, vöôøn töôïc, khinh thöôøng Sa-moân, duøng naêm cöïc hình ñeå khaûo tra. Keùo binh lính ñeán nöôùc Thieân Truùc, phaù hoaïi ñaát ñai, taøn haïi taát caû. Baáy giôø vò vua ôû nöôùc trung öông laïi höng binh phaù hoaïi nöôùc taán. Quan quaân, daân chuùng laïi trôû veà nöôùc cuõ. Luùc ñoù caùc Sa-moân nöôùc taán bò quan quaân böùc hieáp, coù vò cheát, coù vò phaûi hoaøn tuïc, coù nhieàu vò phaûi chaïy troán töù taùn ñi veà nöôùc Thieân Truùc, coù ngöôøi ñeán nôi, coù keû khoâng ñeán ñöôïc. Hoaëc coù vò vì bò muø ñieác queø quaët giaø beänh oám yeáu neân khoâng theå ñi ñöôïc thì ñeàu bò quan quaân gieát cheát.

Khi aáy vò vua ôû nöôùc trung öông laïi cung kính Phaät, Phaùp, Taêng vaø boá thí cho taát caû, thaáy nhöõng keû phaïm giôùi thì quôû traùch khuyeân can. Luùc ñoù coù vò Tyø-kheo thöôïng toïa teân laø Thy Y Cöøu thoâng suoát ba taïng, noùi phaùp cho vua nghe, vua raát hoan hyû lieàn cho môøi chuùng Taêng nöôùc Caâu-thieåm-di, môû hoäi ban-xaø-vu-saéc cho môøi heát taát caû ñeä töû cuûa Ñöùc Thích-ca ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, cuøng ñeán hoäi hoïp. Luùc ñoù coù caû traêm ngaøn Tyø-kheo ôû trong ñaïi hoäi sau cuøng. Ñaïi hoäi ngaøy thì Phaät phaùp seõ dieät maát, khoâng coøn hoäi hoïp nöõa, neân goïi laø Ñaïi hoäi sau cuøng. Baây giôø, trong ñaïi hoäi laïi chuyeån thaønh cuoäc hoûi thaêm nhau: Caùc vò Hoøa thöôïng vaø A-xaø-leâ naøy, ai ñaõ ñoä cho quyù vò? Caùc vò ñeàu ñaùp: Caùc thaày chuùng toâi, coù keû cheát ôû doïc ñöôøng, keû thì bò giaëc gieát cheát, keû thì vì beänh hoaïn oám yeáu khoâng theå coù maët ôû ñaây ñöôïc… Nhöõng keû ñeán ñöôïc nghe noùi ñeàu cuøng ñau ñôùn caát tieáng than thôû khoùc loùc. Luùc ñoù ñuùng ñeâm raèm, trôøi laïi möa to gioù döõ, neân trong luùc noùi hai traêm naêm möôi giôùi thì coù ngöôøi nghe ñöôïc coù ngöôøi laïi khoâng nghe ñöôïc, neân baáy giôø, caùc thaày beøn quay sang lôùn tieáng tranh caõi nhau. Coù vò Tyø-kheo Thöôïng toïa khuyeân baûo raèng:

* Quyù thaày neân noùi thaät kheõ, quyù vò neân theo ñuùng phaùp khoâng neân noùi chuyeän baäy baï. Toâi duøng phaùp Tyø-kheo seõ giaûi roõ yù cuûa caùc thaày. Nay taát caû ñeä töû cuûa Ñöùc Thích-ca ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà ñaõ töïu hoïp heát veà ñaây, ñaây laø buoåi ñaïi hoäi cuoái cuøng. Nay nhöõng ñieàu toâi ñaõ hoïc khoâng caàn phaûi hoïc nöõa. Mong quyù vò yeân laëng nghe lôøi toâi noùi.

Luùc ñoù coù vò Tyø-kheo thoâng minh trí hueä thaâm nhaäp thieàn ñònh baûo moïi ngöôøi raèng:

* Vieäc nhaäp thieàn ñònh cuûa toâi ñaõ ñaày ñuû. Nay caû traêm ngaøn Tyø- kheo trong ñaïi hoäi naøy neáu ai muoán nghe giôùi phaùp ñeå thoï trì tu haønh thì ta seõ noùi cho quyù vò. Mong taát caû Thích töû haõy im laëng laéng nghe.

Baáy giôø coù thaày Tyø-kheo teân laø Tu-ñaø-löu (nhaø Taán dòch laø Thieän), ñaõ chöùng ñöôïc La-haùn lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, chaép tay chí taâm kính leã döôùi chaân vò thöôïng toïa roài caát tieáng Sö töû hoáng baûo raèng:

* Toâi muoán noùi kinh xin ngoài im chôù neân oàn aøo. Nhöõng ñieàu trong kinh noùi toâi ñeàu ñaõ hoïc khoâng coù gì laàm laãn, nghi ngôø caû, ñuùng y nhö lôøi Phaät noùi.

Khi ñoù coù vò ñeä töû Thöôïng toïa teân laø Thöôïng Ñaàu cuõng laø baäc thöôïng tuùc nhöng raát hung aùc, lieàn ñöùng daäy baûo thaày Tu-ñaø-löu raèng:

* OÂng maø bieát gì khoâng hieåu nhöõng kinh phaùp giôùi luaät thöôïng toïa muoán noùi maø oâng giaønh cuøng noùi.

Luùc ñoù Thöôïng Ñaàu laáy caây gaäy saét ñaäp cheát thaày Tu-ñaø-löu.

Nhöng thaày naøy ñaõ thoaùt sinh töû, taâm luoân trì giôùi Tyø-kheo, neân yeân laëng ñöùng daäy boû ñi. Khi aáy coù quyû Daï-xoa tin Phaät laïi duøng caây gaäy saét ñaäp cheát Tyø-kheo Thöôïng Ñaàu. Ngay luùc ñoù ñaát trôøi chaán ñoäng saùu. ÔÛ caùch giöõa hö khoâng töï nhieân coù tieáng keâu oaùn giaän döõ, caû boán höôùng möa lôùn aàm aàm ñoå xuoáng, caû boán phöông khí ñoäc xoâng leân ñaày caû hö khoâng, saám seùt reàn vang khaép choán.

Khi aáy taát caû chuùng sinh thaáy tai bieán quaùi laï nhìn nhau khoùc than baûo nhau raèng:

* Hoâm nay laø ngaøy cuoái cuøng Phaät phaùp ñaõ ñeán luùc taän dieät! Treân ñeán chö thieân ôû hai möôi taùm taàng trôøi Voâ saéc cuøng caùc Roàng,

A-tu-luaân ñaày giöõa khoâng trung caát tieáng khoùc lôùn, nhaøo laên xuoáng ñaát. Laïi coù caùc quyû La-saùt kænh phaùp, caùc quyû Daï-xoa thôø Phaät ñeàu gieo mình xuoáng ñaát, cuøng baûo raèng:

* Töø nay trôû ñi thieân haï khoâng coøn nghe ñöôïc tieáng hai traêm naêm möôi giôùi, Tyø-kheo khoâng coøn giöõ giôùi nöõa. Thieân haï coâi cuùt, chuùng sinh nhanh choùng maát ñi caëp maét saùng. Laøm theá naøo thieân haï toàn taïi laâu daøi ñöôïc, vì nhaân daân gieát nhau voâ côù, cuõng nhö loaøi thuù hoang. phaùp haïnh ñaõ rôi, troáng phaùp ñaõ luûng, cöûa Cam loà ñaõ ñoùng. Caùc Phaùp sö giaûng kinh ñaõ cheát heát. Ñuoác phaùp ñaõ taét, phaùp luaân ñaõ nghieâng ñoå, möôøi hai boä kinh ñaõ tan taønh. Phaùp luaân ñaõ gaõy, nöôùc phaùp ngöøng chay, bieån phaùp caïn khoâ, nuùi phaùp suïp lôû. Trong caùc hang ñoäng nuùi non khoâng coøn caùc Tyø-kheo tinh taán toïa thieàn nöõa. Caùc trôøi vaø caùc Thieän thaàn thaáy caùc hang ñoäng troáng vaéng khoâng coøn kính thôø. Taát caû seõ töï ñaùnh nhau, nhaân daân muø ñui khoâng coøn chaùnh phaùp ñeå vaâng laøm.

Baáy giôø caùc ma ñeàu raát vui möøng, cuøng laáy y phuïc ñeïp quyù maëc ngaøy. Phaät phaùp ñaõ dieät thì taø phaùp chuùng ta môùi ñöôïc höng thònh, laïi cuøng nhau noâ nöùc aên möøng.

Thaày Tyø-kheo Ca Ñinh baûo caùc ñeä töû:

* Caùc bieán ñoäng xaáu ôû ñôøi töông lai laø nhö theá. Hoâm nay Phaät phaùp haõy coøn ñaây, quyù thaày caàn neân sieâng naêng tu haønh. Chaùnh phaùp cuûa Phaät nhö ñaàm coû saâu roäng, chuùng sinh ngöôõng moä seõ khoâng bao giôø thieáu thoán. Neáu ñaàm coû khoâ caïn thì chuùng sinh seõ ñoùi khoå, ñoïa ngaøy sinh töû. Cuõng nhö ngöôøi buoân baùn khoâng sieâng naêng tính toaùn laøm aên thì tieàn baïc cuûa baùu caøng ngaøy caøng hao huït laøm sao nuoâi soáng ñöôïc cha meï vôï con. Luùc ñoù thaân taâm nhö bò thieâu ñoát coù hoái cuõng khoâng kòp. Nay chaùnh phaùp ñang coøn phaûi heát söùc laøm theo, chôù neân maëc tình theo ñöôøng naøo khaùc. Neáu buoâng lung khoâng chòu tinh taán, luoáng uoång voâ ích khoâng ñöôïc ñieàu gì, laïi bò ñaém chìm trong ba neûo aùc. coù hoái cuõng

SOÁ 2028 - CA ÑINH TYØ KHEO THUYEÁT ÑÖÔNG LAI BIEÁN KINH 51

khoâng kòp. Nay quyù vò boán chuùng ñeä töû luoân nghó ñeán aân naëng cuûa Ñöùc Phaät maø ñoái vôùi treân thì phuïng thôø nhö cha ñoái vôùi döôùi thì thaân thieän nhö con Quyù vò coù thaân töù ñaïi maïnh meõ, taâm yù vöõng chaéc, sieâng naêng tu haïnh tinh taán thì seõ thoaùt khoûi caùc khoå. Mai kia thaân taâm ñeàu yeáu keùm, laïi bò giaø beänh ñua nhau haønh haï luùc ñoù aên naên thì ñaõ muoän. Nay ñaát nöôùc vaø nhaân daân chöa ñeán luùc aùc quaù thònh, binh ñao loaïn laïc chöa noåi leân, nhaân daân haõy coøn yeân oån, luùa thoùc vaãn coøn reû, khaát thöïc deã ñöôïc Vaäy caàn phaûi sieâng naêng tinh taán thì khoûi phaûi hoái haän sau naøy.

Luùc baáy giôø, caùc ñeä töû nghe noùi caùc vieäc aáy lieàn cuøng cuùi ñaàu kính leã döôùi chaân baäc Ñaïi tieân Ca Ñinh, taâm yù sôï seät, thaân theå run raãy, buoàn khoùc cuøng thöa raèng:

* ÔÛ ñôøi töông lai khi chaùnh phaùp naøy bò dieät vong, thaáy ñôøi nhö theá, yù ngaøi nghó theá naøo, chaúng leõ ngaøi ñaønh chòu nhìn thaáy theá sao? Hoâm nay boïn chuùng con nghe noùi caùc vieäc aáy taâm hoàn ñeàu tan naùt ruïng rôøi. Ngöôøi thôøi aáy gaëp phaûi caùc vieäc aùc ñoù, thaân taâm ñaâu khoâng naùt thaønh traêm maõnh Luùc ñoù caùc ñeä töû cuøng baøn luaän, ñeàu chí thaønh moïp laïy vaø leân tieáng thöa raèng:
* Baïch thaày! Boïn chuùng con raát sôï haõi, laøm sao chöùng ñaïo ñeå traùnh thoaùt khoâng gaëp phaûi caùc khoå naõo aáy?

Ñaïi tieân baûo raèng:

* Ñaïo khoâng xa gaàn, sieâng naêng tìm caàu thì taát ñöôïc, khoâng coù tröôùc sau.

Kinh naøy goïi laø Ñaïi tieân Ca Ñinh Sôû Kyù Ñöông Lai Bí Saùm Yeáu Taäp. Caàn phaûi sieâng naêng tinh taán tu haønh thì môùi coù theå thoaùt khoûi caùc khoå aáy. Luùc baáy giôø caùc ñeä töû nghe kinh ñeàu buoàn raàu khoùc loùc, nuoát leä cuùi ñaàu laïy taï vaâng laøm.