PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 37**

***Thieân thöù 35:* KÍNH THAÙP**

Thieân naøy coù saùu phaàn: Thuaät yù, Daãn chöùng, Höng taïo, Caûm phöôùc, Hoaøn nhieãu, Tu coá .

***Thöù nhaát***- **PHAÀN THUAÄT YÙ**

Cung kính nghó raèng: Ñöùc Nhö lai öùng hieän, saéc thaân vi dieäu hieån baøy khaép ba ngaøn theá giôùi, baäc Chaùnh giaùc thao quang, hình haøi ñeå laïi truyeàn baù khaép taùm vaïn phaùp moân. Vì vaäy thaùp baùu söøng söõng taïi Linh Sôn, hình boùng coùn maõi nôi hang ñaù, khaéc ghi dung qua ñaøn höông, tô luïa röïc rôõ, ñuùc daùng hình baèng vaøng roøng, chaâu ngoïc saùng ngôøi daáu tích toaøn thaân hay Xaù-lôïi, döïa vaøo tuï thaùp hay taûn thaùp, maø aùnh saùng chieáu roïi bao lôùp toái taêm, phöôùc thieän giuùp cho muoân loaïi haøm thöùc, khieán cho aâm thanh uy huøng laøm ñeïp daøi laâu, beø ñaûng gian taø keát thaønh nieàm tin. Baét ñaàu daãn daét tröôùc tieân laø Duïc Vöông, cuoái cuøng truyeàn baù ban ñaàu laø Ñaïi Ñöôøng. Töø bao ñôøi nay nhieàu laàn phaùt ra thaàn hoùa dieäu kyø raát nhieàu. Vì vaäy kinh noùi: “chaùnh phaùp truù-chaùnh phaùp dieät” yù thuoäc veà nôi naøy chaêng?

***Thöù hai-* PHAÀN DAÃN CHÖÙNG**

Nhö kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi noùi: “Ñöùc Phaät löu laïi hình aûnh nôi hang ñaù, ôû beân hoà Ñoäc Long thuoäc nöôùc Na caøn ha la. Ñöùc Phaät an toïa trong hang ñaù cuûa loaøi Roàng, vì loaøi Roàng theå hieän möôøi taùm loaïi bieán hoaù, hieän thaân ñi vaøo ñaù, gioáng nhö ñaøi göông saùng, ôû trong töôøng ñaù chieáu roïi hieän roõ ra beân ngoaøi, caùch xa nhìn veà thì thaáy maø ñeán gaàn nhìn vaøo khoâng hieän roõ ra. Traêm ngaøn chö Thieân cuùng döôøng ñöùc Phaät, hình aûnh ñöùc Phaät cuõng thuyeát phaùp”. (Ñeán nay khoâng maát ñôïi ñeán thôøi Di-laëc).

Laïi trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “ÔÛ coõi Trôøi Ñao Lôïi, trong vöôøn chieáu Minh phía Ñoâng thaønh coù thaùp thôø toùc ñöùc Phaät, trong vöôøn Thoâ saùp

phía Nam thaønh coù thaùp thôø y ñöùc Phaät, trong vöôøn Hoan hyû phía Taây thaønh coù thaùp thôø baùt ñöùc Phaät, trong vöôøn giaù Ngöï phía Baéc thaønh coù thaùp thôø raêng ñöùc Phaät”.

Laïi trong Trí Ñoä Luaän noùi: “Thieân Ñeá Thích laáy toùc vaø y cuûa Boà- taùt, ôû ngoaøi cöûa phía Ñoâng thaønh treân coõi Trôøi laäp thaùp thôø toùc vaø thaùp thôø y cuûa Ñöùc Phaät”

Laïi trong Duïc Vöông Truyeän noùi: “Nhaø vua coù ñöôïc tín taâm hoûi ñaïo nhaân raèng: Toâi töø tröôùc ñeán nay gieát haïi khoâng caàn phaûi theo lyù, nay tu thieän nghieäp gì coù theå traùnh khoûi tai öông naøy? Ñaùp raèng: Chæ coù xaây thaùp cuùng döôøng chuùng Taêng, cöùu nhöõng keû tuø toäi vaø phaùt chaån giuùp cho ngöôøi ngheøo thieáu. (Bôûi vì trong kinh Thí Duï noùi: Trong Vöông cung thöôøng duøng boán söï cuùng döôøng hai vaïn Sa-moân, doác loøng leã laïy chu ñaùo. Khoâng theå thuaät taát caû). Nhaø vua noùi: Nôi naøo coù theå xaây thaùp? Ñaïo nhaân lieàn duøng thaàn löïc ñöa tay traùi che aùnh saùng maët Trôøi, laøm thaønh taùm vaïn boán ngaøn tia saùng, soi chieáu khaép coõi Dieâm-phuø- ñeà, nôi naøo ñöôïc soi chieáu ñeàu coù theå xaây thaùp. Nay chính laø nôi döïng leân caùc toøa thaùp aáy vaäy. Luùc aáy nhaø vua muoán xaây döïng toøa thaùp thôø Xaù-lôïi neân daãn boán boä quaân lính ñeán thaønh vöông xaù, laáy Xaù-lôïi trong thaùp Phaät cuûa vua A-xaø-theá, trôû laïi tu söûa toøa thaùp naøy, so vôùi tröôùc kia khoâng coù gì khaùc, nhö vaäy tieáp tuïc laáy Xaù-lôïi trong thaùp Thaát Phaät, ñi vaøo trong thoân xoùm cuûa daân chuùng, luùc aáy caùc Long vöông daãn nhaø vua ñi vaøo trong Long cung, nhaø vua ñi theo Long vöông xin laáy Xaù-lôïi cuùng döôøng, Long vöông beøn phaân chia trao cho. Luùc aáy nhaø vua laøm ra taùm vaïn boán ngaøn chieác hoäp baèng vaøng, baïc-löu ly, pha leâ an trí Xaù- lôïi cuûa Phaät. Laïi laøm ra taùm vaïn boán ngaøn chieác bình quyù baùu ñeå chöùa giöõ nhöõng chieác hoäp naøy. Laïi laøm ra voâ löôïng traêm ngaøn traøng phan taøn loïng, khieán caùc quyû thaàn ñeàu mang vaät duïng ñeán cuùng döôøng Xaù-lôïi, truyeàn cho caùc quyû thaàn raèng: Töø coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeán nôi bôø bieån, thoân xoùm thaønh aáp ñuû soá moät öùc nhaø, thì xaây döïng thaùp thôøi Ñöùc Theá toân. Luùc aáy coù quoác gia teân laø Ñöùc xoa Thi la, coù ba möôi saùu öùc nhaø, ngöôøi trong quoác gia aáy noùi vôùi quyû thaàn raèng: Coù theå ban cho chuùng toâi ba möôi saùu chieác hoäp an trí Xaù-lôïi ñeå xaây döïng thaùp thôø ñöùc Phaät! Nhaø vua ñeán haønh phöông tieän vì ngöôøi trong nöôùc mình ít thì khieán phaân chia trao cho quoác gia aáy. Laøm cho ñuû soá nhaø maø laäp thaønh thaùp thôø. Luùc aáy ôû aáp Ba Lieân coù vò Thöôïng Toïa, teân goïi Da-xaù. Nhaø vua ñeán nôi aáp aáy thöa vôùi Thöôïng toïa raèng: toâi muoán trong moät ngaøy döïng leân taùm vaïn boán ngaøn thaùp Phaät khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, yù nguyeän nhö vaäy! Baáy giôø Thöôïng toïa aáy thöa raèng: Toát laønh thay, ñaïi Vöông!

Haïn ñònh sau 15 ngaøy vaøo luùc maët Trôøi ñöùng boùng, khieán cho coõi Dieâm- phuø-ñeà trong moät luùc döïng leân caùc thaùp thôø ñöùc Phaät, y theo soá löôïng nhö vaäy, cho ñeán trong voøng moät ngaøy döïng leân taùm vaïn boán ngaøn toøa thaùp. Nhaân daân theá gian phaán chaán chuùc möøng voâ löôïng, cuøng toân kính goïi laø thaùp A Duïc Vöông”.

Laïi trong kinh Ñaïi A Duïc Vöông noùi: “Taùm nöôùc cuøng nhau phaân chia Xaù-lôïi, vua A-xaø-theá phaân chia ñeám ñöôïc taùm vaïn boán ngaøn haït Xaù-lôïi, laïi ñaëc bieät coù ñöôïc ria meùp cuûa ñöùc Phaät. Trôû veà nöôùc giöõa ñöôøng gaëp naïn, Long vöông Ñaàu hoaø ñi theo caàu xin phaân cho Xaù-lôïi, vua A-xaø-theá khoâng ñoàng yù. Ñaàu Hoaø lieàn noùi raèng: Toâi laø Long vöông coù söùc maïnh coù theå huûy hoaïi ñaát nöôùc cuûa oâng. Vua A-xaø-theá sôï haõi, beøn laáy ria meùp cuûa Phaät trao cho, Long vöông trôû veà döôùi nuùi Tu di cao taùm vaïn boán ngaøn daëm, ôû phía döôùi döïng leân toøa thaùp baèng thuûy tinh. Vua A-xaø-theá trôû veà nöôùc yeân oån, duøng chieác hoäp baèng vaøng tía quyù baùu an trí Xaù-lôïi, laøm ngoïn ñeøn ngaøn naêm ñaët vaøo thaùp giaáu kín giöõa doøng nöôùc cuûa naêm soâng Caêng giaø. Veà sau vua A Duïc laáy ñöôïc ñaát nöôùc aáy. Nhaø vua cöôùi phu nhaân, thaân cao taùm thöôùc, maùi toùc cuõng nhö vaäy, ñaày ñuû caùc töôùng xinh ñeïp. Nhaø vua truyeàn thaày boùi töôùng quan saùt ñoaùn xem. Thaày boùi töôùng noùi: Seõ sanh cho nhaø vua moät vöông Töû saéc thaân vaøng röïc. Nhaø vua lieàn taán phong laøm ñeä nhò phu nhaân. Sau trôû veà coù thai, troøn ñuû möôøi thaùng, nhaø vua coù duyeân söï neân phaûi ñi ñeán nôi khaùc. Thaùi Haäu cuûa nhaø vua ganh gheùt, nhaân cô hoäi tìm caùch muoán tröø boû thai nhi. Tìm kieám heo meï sinh ñeû ñuùng ngaøy giôø aáy, noùi vôùi ñeä nhò phu nhaân raèng: Em laø ngöôøi treû tuoåi vöøa môùi laàn ñaàu sinh ñeû nhö vaäy thì khoâng theå loä dieän nhìn Trôøi, neân laáy khaên che kín maët! Sau ñoù sinh ra moät vöông töû saéc thaân vaøng röïc, aùnh saùng chieáu roïi trong cung, Thaùi haäu troäm mang ñöùa treû ñi gieát roài laáy heo con ñaët beân caïnh phu nhaân aáy, lieàn maéng raèng: coâ noùi seõ sanh cho nhaø vua moät Vöông töû saéc thaân vaøng röïc, taïi sao taïi sanh ra heo? Nhaân ñoù chòu thua cuùi ñaàu nhaän toäi, sao giam vaøo tuø trong vöôøng khieán aên rau caø maø soáng. Nhaø vua trôû veà nghe chuyeän khoâng vui. Maõi veà sau nhaø vua ñi ra ngoaøi vöôøn gaëp maët phu nhaân neân nhôù laïi ñoùn ñem veà cung. Ñeä nhò phu nhaân daàn daàn ñöôïc gaàn guõi, noùi ñaày ñuû tình traïng cho nhaø vua nghe. Nhaø vua nghe chuyeän maø kinh haõi voâ cuøng, laäp töùc gieát taùm vaïn boán ngaøn phu nhaân. Vua A Duïc sau ñoù ôû ngoaøi thaønh, laøm neân choán ñòa nguïc, lieàn baûo Tyø-kheo Tieâu Taùn ñeán hoùa ñoä nhaø vua, nhaø vua phaùt khôûi nieàm tin tænh ngoä hoûi Tyø-kheo raèng: Gieát taùm vaïn boán ngaøn phu nhaân thì toäi loãi coù theå chuoäc ñöôïc hay khoâng? Tyø-kheo noùi: taát caû vì ngöôøi xaây döïng moät toøa thaùp,

döôùi toøa nhaø thaùp ñaët moät vieân Xaù-lôïi, thì seõ ñöôïc thoaùt khoûi toäi loãi maø thoâi! Nhaø vua lieàn kieám tìm Xaù-lôïi thuoäc phaàn cuûa vua A-xaø-theá. Coù Töôùng Phuï trong nöôùc, tuoåi ñaõ 120, daãn theo naêm traêm ngöôøi tìm ñöôïc Xaù-lôïi voán coù. Nhaø vua coù ñöôïc Xaù-lôïi raát vui möøng, lieàn phaân cho quyû thaàn, taát caû trôû veà ñòa phaän cuûa mình, khieán trong moät ngaøy ngay moät luùc cuøng mang ñeán taùm vaïn boán ngaøn toøa thaùp. Caùc quyû thaàn noùi: Quaû thaät laø nuùi soâng caùch ngaên khoâng theå naøo bieát nhau ñöôïc! Nhaø vua noùi: Caùc ngöôøi chæ trôû veà lo lieäu chu ñaùo baûo veä toøa thaùp-treo caùc chuoâng linh. Ta seõ sai A tu thaâu ñöa tay naém maët Trôøi vaø khaép töù thieân haï cuõng cuøng luùc chaán ñoäng”.

Laïi trong kinh A Duïc Vöông noùi: “Thaùp ñaõ laøm xong moät ngaøn hai traêm ngoâi vaø phan ñaõ deät thaønh hoa höông ñaày ñuû, nhöng phan chöa ñöôïc treo thì nhaø vua nhuoám beänh. Thaùp hoaøn thaønh ñaõ saùu ngaøy, nhaø vua thænh caàu chuùng Taêng ñeán trong vöôøn ñeå cuùng döôøng. Luùc aáy coù la haùn Öu ba quaät ña, daãn theo moät vaïn taùm ngaøn A-la-haùn thoï nhaän söï thænh caàu cuûa nhaø vua. Toân giaû Quaät ña coù dung nhan töôùng maïo ñoan chaùnh vaø thaân theå meàm maïi, maø theå traïng nhaø vua xaáu xí da thòt thoâ raùp. Toân giaû lieàn noùi keä raèng:

*Luùc ta thöïc haønh haïnh boá thí, Taâm thanh tònh, taøi vaät toát ñeïp Khoâng nhö nhaø vua haønh boá thí, Ñem caùt ñaù cuùng döôøng ñöùc Phaät.*

Nhaø vua baûo vôùi Ñaïi thaàn: “Ta duøng caùt ñaù cuùng döôøng ñöùc Phaät gaëp phaûi baùo öùng nhö vaäy, taïi sao laïi khoâng theå tu kính ñoái vôùi Ñöùc Theá toân”? Sau ñoù nhaø vua tìm ñeán thaùp cuûa nhöõng ñeä töû cuûa Phaät nhö Ca- dieáp-A nan vaø taát caû thaùp mieáu cuûa haøng ñeä töû thôøi Phaät coøn taïi theá, töï mình ñeán nôi thaùp mieáu baøy toû heát moïi tình caûm ñau thöông traùch taâm tu kính, taát caû ñeàu cuùng döôøng cung kính vaø tieáp tuïc xaây döïng toøa thaùp lôùn, boû ra möôøi vaïn löôïng ngoïc ngaø chaâu baùu cuùng döôøng toaø thaùp naøy. Tieáp ñeán thaùp cuûa Baïc-caâu-la cuõng neân cuùng döôøng cung kính. Nhaø vua hoûi vò Toân giaû aáy coù coâng ñöùc theá naøo? Toân giaû Quaät Ña ñaùp raèng: Toân giaû aáy laø baäc voâ beänh thöù nhaát, thaäm chí khoâng noùi cho ngöôøi khaùc moät caâu phaùp, yeân laëng khoâng heà noùi naêng. Nhaø vua noùi: Laáy moät ñoàng tieàn cuùng döôøng! Caùc quan thöa vôùi nhaø vua raèng: coâng ñöùc ñaõ nhö nhau, taïi sao ñoái vôùi Toân giaû naøy chæ cuùng döôøng moät ñoàng tieàn? Nhaø vua baûo vôùi caùc quan raèng: haõy nghe Ta noùi baøi keä!

*Tuy tröø boû voâ minh ngu si, Trí tueä coù naêng löïc quaùn xeùt*

*Tuy coù Toân giaû Baïc caâu la*, *ÔÛ ñôøi naøo coù lôïi ích gì.*

Baáy giôø ñoàng tieàn aáy quay veà laïi nôi nhaø vua. Luùc aáy caùc Ñaïi thaàn thaáy ñieàu hy höõu naøy, taát caû ñoàng thanh ca ngôïi Toân giaû aáy raèng: Chao oâi Toân giaû thieåu duïc tri tuùc, thaäm chí khoâng caàn moät ñoàng tieàn!

Nhaø vua ñeán cuùng döôøng caây Boà-ñeà maõi khoâng thoâi, phu nhaân teân goïi laø Ñeà xaù la hy ña daáy leân nghó raèng: Nhaø vua raát yeâu thöông vaø luoân nghó ñeán mình, yù nieäm nhaø vua nay khoâng coøn quyù troïng mình nöõa maø ñeán nôi caây Boà-ñeà, mình tìm caùch gieát caây laøm cho cheát ñi, nhaø vua khoâng theå ñeán nöõa maø coù theå cuøng mình vui veû beân nhau! Phu nhaân lieàn sai ngöôøi laáy söõa noùng töôùi vaøo laøm caây khoâ laù ruïng ñieàu taøn. Nhaø vua nghe tin naøy thì caûm thaáy choaùng vaùng ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Phu nhaân thaáy nhaø vua öu saàu khoâng vui, neân laøm vui loøng nhaø vua beøn thöa vôùi nhaø vua raèng: neáu nhö khoâng coù caây aáy thì maïng soáng cuûa thieáp cuõng khoâng coù; Nhö lai ñaéc ñaïo ôû taïi caây aáy, caây aáy ñaõ khoâng coù thì caàn gì soáng nöõa! Laïi duøng söõa aám töôùi vaøo, caây aáy lieàn soáng laïi. Nhaø vua hay tin hoan hyû ñeán thaêm coäi nguoàn caây, maét chaêm chaêm nhìn khoâng rôøi xa, duøng ngaøn huõ nöôùc aám thôm ngaùt töôùi cho caây Boà-ñeà, lôùn leân töôi toát ñeïp ñeõ gaáp boäi tröôùc kia. Sau ñoù nhaø vua goät röûa thaân taâm thanh tònh, tay böng loø höông böôùc vaøo trong Ñaïi ñieän, höôùng veà phía Taây laøm leã trong loøng nghó ngoaøi mieäng noùi: Ñeä töû Thaùnh hieàn Nhö lai ôû khaép caùc phöông, thöông xoùt cho con, nhaän söï cuùng döôøng cuûa con! Luùc noùi lôøi nhö vaäy, coù ba möôi vaïn Tyø-kheo ñeàu ñeán quy taäp, trong ñaïi chuùng aáy coù möôøi vaïn ngöôøi laø A-la-haùn, hai möôi vaïn ngöôøi laø ñang tu hoïc ôû phaøm phu Taêng, ngöôøi trong cung-Thaùi töû-quaàn thaàn cuøng vôùi nhaø vua laøm ra voâ löôïng coâng ñöùc khoâng theå naøo keå heát ñöôïc”.

Laïi trong kinh taïp A haøm noùi: “Vua A Duïc hoûi Tyø-kheo raèng: Ai ôû trong Phaät phaùp coù theå thöïc haønh haïnh boá thí roäng lôùn? Caùc Tyø-kheo noùi: Tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc thöïc haønh haïnh boá thí roäng lôùn nhaát. Nhaø vua hoûi: Ngöôøi aáy boá thí bao nhieâu? Tyø-kheo ñaùp raèng: Ñaõ boá thí haøng öùc nghìn vaøng. Nhaø vua nghe roài nghó raèng: Tröôûng giaû aáy haõy coøn coù theå boá thí haøng öùc nghìn vaøng, nay mình laøm vua taïi sao laïi duøng öùc ng- hìn vaøng ñeå boá thí, neân duøng traêm öùc nghìn vaøng ñeå boá thí, thaäm chí söû duïng taát caû kho taïng cuûa mình, ñem phu nhaân, theå nöõ, thaùi töû, ñaïi thaàn vaø coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, taát caû boá thí cho Thaùnh Taêng. Sau ñoù duøng boán möôi öùc nghìn vaøng, trôû laïi chuoäc laáy. Nhö vaäy tính ra toaøn boä söû duïng chín möôi saùu öùc nghìn vaøng. Cho ñeán khi nhaø vua laâm beänh naëng töï bieát maïng soáng ñaõ heát, thöôøng nguyeän duøng traêm öùc nghìn vaøng laøm

coâng ñöùc, nay nguyeän chöa troøn thì ñaõ ñeán ñôøi sau, chæ coù giaûm bôùt boán öùc maø khoâng troøn nguyeän. Nhaø vua lieàn saép xeáp moïi thöù ngoïc ngaø chaâu baùu taëng cho chuøa keâ ñaàu ma, thaäm chí ñem nöûa traùi A ma laëc taëng cho Taêng, leã laïy döôùi chaân Taêng vaø hoûi thaêm taát caû ñaïi chuùng Thaùnh Taêng, noùi raèng: Con tieáp nhaän coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, laø nhöõng gì con voán coù, nay boãng nhieân khoâng coøn, chaúng theá naøo töï taïi ñöôïc, chæ coù nöûa traùi caây naøy thöông xoùt nhaän laáy khieán con coù ñöôïc phöôùc thieän! Thöôïng toïa Da-xaù khieán maøi thaønh boät ñem boû vaøo trong canh Thaïch Löu, taát caû ñeàu ñöôïc thoï nhaän nhö nhau. Nhaø vua laïi hoûi caùc quan keà caän: Ai laø vua coõi Dieâm-phuø-ñeà? Quaàn thaàn thöa vôùi nhaø vua raèng: Chính laø Ñaïi vöông. Luùc aáy nhaø vua töø choå naèm göôïng daäy maø ngoài, quay nhìn boán phöông chaép tay laøm leã, höôùng nieäm veà coâng ñöùc cuûa chö Phaät, taâm nghó mieäng noùi: Nay con laïi ñem coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy cuùng döôøng leân Tam baûo. Luùc aáy nhaø vua vieát treân giaáy roài nieâm phong laïi, duøng raêng aán kyõ caøng. Laøm nhöõng ñieàu nhö vaäy xong, truùt hôi thôû cuoái cuøng theo leõ voâ thöôøng. Luùc baáy giôø thaùi töû vaø daân chuùng trong nöôùc tieán haønh caùc loaïi cuùng döôøng ñöa ñi an taùng, ñuùng nhö leã nghi cuûa moät vò vua maø laøm leã traø tyø”.

Laïi trong kinh Phaùp Ích noùi: “nay ñaát ñai naøy thuoäc veà Tam baûo, laøm sao laïi laäp thaùi töû leân ngoâi vua? Quaàn thaàn nghe xong, cuøng baøn baïc chi ra boán öùc nghìn vaøng, ñöa vaøo trong chuøa muoán chuoäc laïi ñaát ñai aáy”.

Laïi trong Thieän Kieán Luaän noùi: “Vua A Duïc duøng chín möôi saùu öùc tieàn vaøng xaây döïng taùm vaïn boán ngaøn Baûo thaùp, laïi boá thí caùc loaïi ñaày ñuû”.

***Thöù ba-* PHAÀN HÖNG ÑAÏO**

***Thuaät laïi raèng:*** Treân ñaây ñaõ daãn ra kinh luaän noùi veà nguyeân do xaây döïng vaø tu ñaïo, ñieàu aáy ñaõ bieát roài, nhöng maø chöa nhaän thöùc ñöôïc thaùp coù nghóa laø gì? Laïi coù maáy loaïi? Ngöôøi ñöôïc laøm thaùp laïi thoâng suoát taát caû hay khoâng? Ñaùp raèng: Phaïm-Haùn phieân dòch tröôùc sau khoâng gioáng nhau, laøm cho xuaát hieän nhieàu teân goïi, vaên töï phaùt sinh sai vôùi cô baûn. Voán noùi laø Thaùp aáy, hoaëc noùi laø Thaùp baø, Trung Hoa noùi laø Phöông Phaàn, hoaëc noùi laø Chi-ñeà, phieân ra thaønh nôi dieät aùc sanh thieän. Hoaëc noùi laø Ñaàu taåu ba, Trung Hoa noùi laø Hoä Taùn, nhö ngöôøi taùn thaùn uûng hoä ca ngôïi aáy. Chính aâm cuûa Taây Phaïm goïi laø Suaát ñoå ba, Trung Hoa noùi laø Mieáu, Mieáu laø Maïo vaäy, töùc laø Linh Mieáu. An laäp thaùp thôø coù ba yù: 1- Bieåu thò cho ngöôøi thuø thaéng sieâu vieät; 2- Khieán cho moïi ngöôøi tín

kính; 3- Vì baùo ñaùp aân ñöùc. Neáu laø Tyø-kheo phaøm phu coù ñöùc haïnh vaø danh tieáng thì cuõng ñöôïc xaây thaùp, ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc. Neáu nhö thieát laäp Chi-ñeà thì coù boán loaïi: 1- Nôi sanh ra; 2- Nôi ñaéc ñaïo; 3- Nôi chuyeån phaùp luaân; 4- Nôi nhaäp Nieát-baøn. Nôi sanh ra vaø nôi ñaéc ñaïo cuûa chö Phaät, hai nôi naøy nhaát ñònh phaûi coù Chi-ñeà, sanh ra chaéc chaén ôû döôùi caây A du kha, Trung Hoa noùi laø caây voâ öu; ñaây laø nôi Ma gia phu nhaân sanh haï Thaùi Töû, thì goïi caây naøy laø Chi-ñeà cuûa nôi sanh ra. Nhö lai ñaéc ñaïo ôû döôùi coäi caây Boà-ñeà, thì goïi döôùi coäi caây naøy laø Chi-ñeà cuûa nôi ñaéc ñaïo. Nôi Nhö lai chuyeån phaùp vaø nôi ngaøi ngaäp Nieát-baøn, hai nôi naøy khoâng nhaát ñònh. Laàn ñaàu chuyeån phaùp luaân cho naêm Tyø-kheo ôû taïi Loäc Uyeån, doïc ngang moãi beà hai möôi laêm Taàm, moät taàm baèng taùm thöôùc bôûi vì ngöôøi thôøi xöa coù thaân lôùn, moät taàm baèng taùm thöôùc thì toång coäng laø hai möôi tröôïng. Nay ngöôøi Thieân Truùc thieát laäp nhieàu nôi chuyeån phaùp luaân, choïn laáy moät nôi toát ñeïp, maø y theo möùc löôïng naøy, ba truï döïng ñöùng ñaët ba voøng xe, bieåu thò cho töôùng cuûa ñöùc Phaät ngaøy xöa ba laàn chuyeån phaùp luaân, thì goïi nôi naøy laø Chi-ñeà chuyeån phaùp luaân. Nôi Nhö lai nhaäp Nieát-baøn an trí Xaù-lôïi, thì goïi nôi naøy laø Chi-ñeà Nieát-baøn. Hieän nay xaây döïng ngoâi chuøa goïi laø chuøa Nieát-baøn, ñaây laø nôi chaéc chaén. Neáu döïa vaøo Xaù-lôïi döïng thaùp khaép nôi, thì khoâng nhaát ñònh ñöôïc. Boán nôi naøy cuõng goïi laø Suaát Ñoå Ba.

Laïi trong Tyø Baø Sa Luaän noùi: “Neáu nhö ngöôøi xaây döïng thaùp lôùn ôû nôi Nhö lai ñaûn sanh vaø nôi ngaøi chuyeån phaùp luaân, hoaëc laø ngöôøi laáy ñaù nhoû laøm thaùp, thì phöôùc thieän naøy baèng vôùi ngöôøi tröôùc, bôûi vì thaùp lôùn laø nôi toân kính. Neáu nhö vì phaïm haïnh vó ñaïi cuûa Nhö lai maø xaây döïng thaùp lôùn, hoaëc laø xaây döïng thaùp nhoû, bôûi vì vieäc laøm gioáng nhau cho neân phöôùc thieän aáy laø voâ löôïng”.

Coøn trong kinh A haøm noùi: “Coù boán baäc ngöôøi neân döïng thaùp thôø; 1- Nhö lai; 2- Bích-chi-Phaät; 3- Thanh vaên; 4- Luaân Vöông”.

Laïi trong kinh Thaäp Nhò Nhaân Duyeân noùi: “Coù 8 ngöôøi nhaát ñònh phaûi xaây thaùp phuïng thôø: 1- Nhö lai; 2- Boà-taùt; 3- Duyeân giaùc; 4- La- haùn; 5- A-na-haøm; 6- Tö-ñaø-haøm; 7- Tu-ñaø-hoaøn; 8- Luaân vöông. Neáu töø Luaân Vöông trôû xuoáng maø döïng thaùp thì ñaët moät chaäu nöôùc (loä baøn), troâng thaáy thì khoâng caàn phaûi leã laïy, bôûi vì khoâng phaûi thaùp thôø baäc Thaùnh. Sô Quaû ñaët hai chaäu nöôùc, cho ñeán thaùp thôø Nhö lai thì an trí taùm chaäu nöôùc. Thaùp coù taùm chaäu nöôùc trôû neân ñeàu laø thaùp Phaät”.

Laïi trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Luùc baét ñaàu xaây döïng Giaø lam Taêng, tröôùc tieân quy ñònh möùc ñoä ñaát ñai thuaän lôïi ñeå sau naøy laøm nôi döïng thaùp, khoâng ñöôïc ôû phía Nam, khoâng ñöôïc ôû phía Taây, thuaän theo ôû phía

Ñoâng, thuaän theo ôû phía Baéc, khoâng xaâm phaïm ñaát Phaät-ñaát Taêng; neân laøm Taêng phoøng ôû phía Taây-ôû phía Nam; thaùp Phaät laøm nôi cao raùo roõ raøng deã thaáy; khoâng ñöôïc ôû trong choán chuøa thaùp maø giaët-nhuoäm phôi y vaø khaïc nhoå, coù theå laøm khaùm thôø xung quanh boán maëc thaùp Phaät, taïo neân caùc loaïi tranh veõ ñeïp ñeõ nhö caùc loaïi Sö töû-chim-thuù, beân trong treo phan caùi trang hoaøng; coù theå boán phía thaùp Phaät ñöôïc troàng thaønh vöôøn caây che maùt, hoa quaû trong naøy naûy sinh thì neân cuùng döôøng thaùp Phaät. Neáu nhö caây coái do ñaøn vieät töï gieo troàng, thì ñaøn vieät noùi hoa trong naøy cuùng döôøng Phaät vaø quaû cho Taêng söû duïng. Ñöùc Phaät daïy: nhaân thuaän theo lôøi cuûa ñaøn vieät! Neáu hoa nhieàu thì coù theå söû duïng hoa. Ngöôøi toùc ñeïp noùi raèng: oâng ñoàng yù hoa laøm toùc ñeïp, Cho toâi soá coøn laïi aáy, cho toâi giaù trò maø oâng ñoàng yù . neáu coù ñöôïc giaù trò thì coù theå duøng ñeå mua ñeøn ñuoác höông traàm ñeå cuùng döôøng Phaät vaø coù theå söûa sang thaùp thôø. Neáu giaù trò nhieàu thì coù theå ñöa vaøo trong moïi ñoà vaät cuùng döôøng Phaät khoâng heát. Neáu ngöôøi noùi Phaät laø baäc khoâng coøn tham saân si chæ töï trang nghieâm, duøng hoa quaû naøy maø thoï nhaän vui veû, thì phaûi chuoác laáy toäi baùo naëng neà.

Ñöùc Phaät daïy: Cuõng ñöôïc laøm Chi-ñeà, coù Xaù-lôïi thì goïi laø Thaùp, khoâng coù Xaù-lôïi thì goïi laø Chi-ñeà. Nhö nôi Ñöùc Phaät ñaûn sanh-nôi ñaéc ñaïo-nôi chuyeån phaùp luaân-nôi Ngaøi nhaäp Nieát-baøn-nôi hình töôïng Boà- taùt-hình töôïng Bích-chi-Phaät-daáu tích böôùc chaân cuûa Phaät, nhöõng Chi- ñeà naøy ñöôïc an laäp duøng hoa caùi phan loïng cuùng döôøng ñöùc Phaät. Neáu cuùng döôøng baäc Trung-baäc Thöôïng thì ñoù laø cuùng döôøng thaùp Phaät, baäc Haï laø cuùng döôøng Chi-ñeà. Neáu nhö gioù möa aàm aøo keùo ñeán thì neân thu gom vaät duïng cuùng döôøng, tuøy thuaän an trí ôû nôi gaàn ñoù. Khoâng ñöôïc noùi toâi laø Thöôïng toïa-toâi laø A luyeän nhaõ-Khaát thöïc-Ñaïi ñöùc…, seõ mang toäi Vieät Tyø-ni. Neáu nhö vaät trong thaùp-vaät cuûa Taêng gaëp khi giaëc ñeán caáp baùch thì khoâng ñöôïc giaáu ñi, vaät cuûa Phaät trang nghieâm hình töôïng ñöùc Phaät, ñoà duøng nôi choå ngoài cuûa Taêng neân phoâ baøy saép xeáp caùc loaïi ñoà aên thöùc uoáng, khieán cho giaëc troâng thaáy tình hình, coù theå phaùt khôûi taâm töø. Giaëc hoûi Tyø-kheo chôù sôï, ngöôøi treû tuoåi ñi ra neân theo doõi. Neáu giaëc baát ngôø ñeán thì khoâng ñöôïc caát giaáu ñoà vaät, neân noùi taát caû caùc taát caû caùc haønh ñeàu voâ thöôøng, noùi lôøi naøy xong boû ñi, thì goïi laø naïn phaùp”.

***Thöù tö-* PHAÀN CAÛM PHÖÔÙC**

Nhö kinh Tieåu Vò Taèng Höõu noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi A nan: Neáu coù moät ngöôøi maø taát caû coû caây ñaày trong töù thieân haï, ñeàu trôû thaønh ngöôøi, ñaït ñöôïc boán ñaïo quaû vaø Bích-chi-Phaät, suoát ñôøi cuùng döôøng ñaày

ñuû boán söï vaø moïi thöù caàn thieát, ñeán sau khi taát caû ñoä dieät ñeàu xaây thaùp phuïng thôø, cuùng döôøng höông hoa-traøng phan-baûo caùi, laïi laøm ra cung ñieän trang nghieâm roäng lôùn nhö cung ñieän Ñeá Thích, duøng taùm vaïn boán ngaøn truï quyù baùu, taùm vaïn boán ngaøn cöûa soå quyù baùu, taùm vaïn boán ngaøn cöûa soå quyù baùu laáy aùnh saùng treân noùc nhaø, taùm vaïn boán ngaøn laàu gaùc chaäp chuøng, boán phía duøng caùc thöù baùu trang hoaøng röïc rôõ voâ cuøng. Neáu coù ngöôøi thieän nam ngöôøi thieän nöõ naøo, laøm ra traêm ngaøn öùc cung ñieän trang nghieâm roäng lôùn nhö treân, duøng ñeå cuùng döôøng Töù phöông Taêng, phöùôc aáy tuy nhieàu, nhöng khoâng baèng coù ngöôøi naøo sau khi ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn, vì Xaù-lôïi baèng haït caûi xaây thaùp lôùn baèng quaû Am ma la, ñænh thaùp aáy gioáng nhö muõi kim, phía treân laøm taøn loïng troøn baèng laù taùo chua, döôøng nhö hình töôïng ñöùc Phaät lôùn baèng haït luùa maïch. Coâng ñöùc naøy hôn haún coâng ñöùc tröôùc, ñaày ñuû traêm phaàn khoâng baèng moät, ngaøn phaàn vaïn phaàn-traêm ngaøn vaïn phaàn voán khoâng theå naøo saùnh kòp-khoâng theå tính keå ñöôïc. Naøy A nan! Neân bieát raèng Nhö lai coù voâ löôïng coâng ñöùc, giôùi phaàn-ñònh phaàn-trí tueä-giaûi thoaùt phaàn-giaûi thoaùt tri kieán phaàn vaø voâ löôïng coâng ñöùc, coù ñaïi thaàn thoâng bieán hoùa vaø luïc Ba-la-maät, cuøng heát thaûy coâng ñöùc voâ löôïng nhö vaäy”.

Laïi trong kinh Voâ thöôïng Y noùi: “A nan höôùng veà ñöùc Phaät chaép tay maø thöa lôøi nhö vaäy: Con vaøo hoâm nay ñi trong thaønh Vöông Xaù khaát thöïc, thaáy moät toøa laàu taøi to lôùn trang nghieâm vöøa môùi hoaøn thaønh voâ cuøng tinh teá. Neáu coù ngöôøi thieän nam tín nöõ naøo boá thí töù phöông Taêng ñoàng thôøi ñaày ñuû boán söï cuùng döôøng, neáu sau khi Nhö lai dieät ñoä coù ñöôïc Xaù-lôïi lôùn baèng haït caûi, an trí trong thaùp, xaây döïng lôùn baèng haït A ma la, ñænh thaùp lôùn nhö muõi kim, taùn che lôùn nhö laù taùo, taïo hình töôïng ñöùc Phaät lôùn nhö haït thoùc. Hai coâng ñöùc naøy thì coâng ñöùc vaøo laø hôn haún? Ñöùc Phaät baûo vôùi A nan: Nhö trong töù thieân haï ñaày nhöõng Thaùnh nhaân töù quaû vaø Bích-chi-Phaät, gioáng nhö caùnh ñoàng mía baït ngaøn-nhö röøng truùc bao la-nhö nhöõng ruoäng coùi ruoäng ñay meânh moâng, neáu coù moät ngöôøi suoát ñôøi cuùng döôøng boán söï ñaày ñuû, vaø sau khi nhaäp Nieát-baøn ñeàu xaây döïng thaùp thôø to lôùn, cuùng döôøng ñeøn neán höông hoa y phuïc traøng phan. Naøy A nan! YÙ oâng nghó theá naøo? Coâng ñöùc ngöôøi naøy nhieàu khoâng? A nan thöa: raát nhieàu, thöa Ñöùc Theá toân! Naøy A nan, taïm thôøi gaùc laïi. Laïi nhö truù xöù cung ñieän cuûa Ñeá Thích thieân, coù laàu gaùc lôùn lô löûng giöõa hö khoâng teân goïi Thöôøng Thaéng Ñieän, caùc loaïi vaät baùu trang hoaøng röïc rôõ ñeàu coù taùm vaïn boán ngaøn. Neáu nhö coù thieän nam tín nöõ naøo, laøm ra cung ñieän quyù baùu nhö Thöôøng Thaéng Ñieän naøy, soá nhieàu ñeán traêm ngaøn caâu Chi-ñeà giuùp cho Töù Phöông chuùng Taêng. Neáu

laïi coù ngöôøi vaøo sau khi Nhö lai nhaäp Nieát-baøn, coù ñöôïc Xaù-lôïi lôùn nhö haït caûi, döïng thaùp lôùn nhö haït A ma la, ñænh thaùp lôùn nhö muõi kim, taùn che lôùn nhö laù taùo, taïo hình töôïng Ñöùc Phaät lôùn nhö haït thoùc. Coâng ñöùc ngöôøi naøy lôùn hôn haún coâng ñöùc ñaõ noùi tröôùc ñaây traêm phaàn khoâng baèng moä, ngaøn vaïn öùc phaàn thaäm chí A-taêng-kyø soá phaàn voán khoâng baèng moät. Taïi vì sao? Bôûi vì Nhö lai coù voâ löôïng coâng ñöùc, cho duø ñaäp naùt theá giôùi Ta baø vuïn thaønh buïi nhoû, ñem soá buïi nhoû naøy laàn löôït ñeàu laø baäc chöùng ñöôïc Töù quaû Sa-moân vaø Bích-chi-Phaät. Neáu coù thieän nam tín nöõ naøo suoát ñôøi cuùng döôøng, vaø vaøo sau khi taát caû caùc baäc aáy dieät ñoä maø xaây thaùp cuùng döôøng, cuõng khoâng baèng coù ñöôïc Xaù-lôïi to nhö haïi caûi, cho ñeán taïo hình töôïng ñöùc Phaät to nhö haït thoùc, coâng ñöùc naøy hôn haún coâng ñöùc tröôùc ñaõ noùi, traêm phaàn ngaøn vaïn öùc phaàn khoâng baèng moät phaàn, thaäm chí toaùn soá thí duï cuõng khoâng theå naøo saùnh kòp. Nhö vaäy A nan! Heát thaûy Nhö lai xöa ôû trong nhaân ñòa, bieát phaùp giôùi chuùng sinh laø töï taùnh thanh tònh, bò khaùch traàn phieàn naõo laøm cho oâ tröïôc, nhöng maø khoâng vaøo trong phaùp giôùi chuùng sinh thanh tònh, vaãn coù naêng löïc vì taát caû chuùng sinh thuyeát ra phaùp saâu xa vi dieäu, tröø boû phieàn naõo chöôùng ngaïi, khoâng thích hôïp ñeå sinh taâm keùm coûi, bôûi vì taâm voâ cuøng roäng lôùn. Ñoái vôùi caùc chuùng sinh luoân luoân sanh taâm toân troïng daáy leân söï cung kính nhö baäc Ñaïi Sö, phaùt khôûi Baùt nhaõ, phaùt khôûi Xaø na, phaùt khôûi Ñaïi Bi. Döïa vaøo naêm phaùp naøy, Boà-taùt ñöôïc böôùc vaøo ñòa vò A beä Baït Trí, döïa vaøo caùi bieát ñuùng nhö thaät chöùng ñeán ñaïi phöông tieän ñaéc quaû vò A Naäu Boà-ñeà”.

Laïi trong kinh Nieát-baøn noùi: “Neáu nhö höôùng veà Phaät phaùp Taêng cuùng döôøng moät laøn höông-moät aùnh ñeøn, thaäm chí daâng cuùng moät ñoùa hoa, thì ñöôïc sanh ñeán nöôùc baát ñoäng. Kheùo giöõ gì vaät duïng cuûa Phaät- cuûa Taêng, queùt saïch ñaát Phaät-ñaát Taêng, taïo hình töôïng ñöùc Phaät-laøm thaùp thôø Phaät lôùn baèng ngoùn tay caùi, taâm luoân sanh nieàm hoan hyû, cuõng ñöôïc sanh ñeán nöôùc Baát ñoäng. Ñaây chính laø coõi Tònh ñoä thöôøng trang nghieâm khoâng bò ba tai hoïa laøm cho bieán ñoäng”.

Coøn trong Taêng Kyø Luaät noùi: “Luùc ñöùc Phaät du haønh trong nöôùc Caâu taùt la, coù Baø-la-moân ñang caøy ruoäng troâng thaáy Ñöùc Theá toân ñi ñeán, giöõ traâu choáng gaäy döôùi ruoäng kính leã ñöùc Phaät. Ñöùc Theá toân nhìn thaáy roài thì Ngaøi mæm cöôøi, caùc Tyø-kheo thöa vôùi ñöùc Phaät: vì nhaân duyeân gì maø Ñöùc Theá toân mæm cöôøi, chuùng con chæ mong muoán ñöôïc nghe! Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø-kheo: Baø-la-moân naøy baây giôø kính leã hai ñöùc Phaät. Caùc Tyø-kheo thöa raèng: Hai Ñöùc Phaät laø nhö theá naøo? Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø-kheo: Kính leã Ta vaø döôùi caây gaäy coù thaùp cuûa Phaät Ca-dieáp.

Caùc Tyø-kheo thöa vôùi ñöùc Phaät: chuùng con mong ñöôïc thaáy thôø thaùp ñöùc Phaät Ca-dieáp!

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø-kheo: Caùc Thaày töø nôi Baø-la-moân naøy laáy moät hoøn ñaát ñaët vaøo maët ñaát naøy! Caùc Tyø-kheo lieàn vaâng lôøi laáy hoøn ñaát, luùc aáy Baø-la-moân lieàn ñöa cho, coù hoøn ñaát roài, baáy giôø Ñöùc Theá toân lieàn hieän baøy ra toøa thaùp baûy baùu thôø Phaät Ca-dieáp, cao moät do tuaàn, beà maët toøa thaùp roäng nöûa do tuaàn. Baø-la-moân troâng thaáy roài, lieàn thöa vôùi ñöùc Phaät raèng: Con thuoäc doøng hoï Ca-dieáp, goø ñaát naøy laø cuûa hoï Ca-dieáp nhaø con. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân lieàn ôû taïi nôi aáy laøm thaønh thaùp thôø ñöùc Phaät Ca-dieáp. Caùc Tyø-kheo thöa vôùi ñöùc Phaät: Con coù theå trao cho naém ñaát ñöôïc khoâng? Ñöùc Phaät baûo raèng: Coù theå trao cho. Ngaøi thuyeát keä raèng:

*Traêm ngaøn vaïn chaâu baùu ngoïc ngaø, Mang ra ñeå thöïc haønh boá thí Khoâng baèng voác moät naém ñaát caùt, Taâm cung kính söûa sang thaùp Phaät.*

Baáy giôø Ñöùc Theá toân vì cung kính ñoái vôùi ñöùc Phaät quaù khöù, lieàn töï mình laøm leã, caùc Tyø-kheo cuõng leã laïy, ñöùc Phaät thuyeát keä raèng:

*Ngöôøi tích goùp traêm ngaøn vaøng ngoïc, Mang ra ñeå thöïc haønh boá thí*

*Khoâng baèng moät nieäm taâm toát laønh, Cung kính leã laïy thaùp thôø Phaät.*

Baáy giôø caùc Tyø-kheo lieàn mang höông hoa ñeán daâng cuùng Ñöùc Theá toân, bôûi vì cung kính ñöùc Phaät quaù khöù, neân lieàn mang ñeán cuùng döôøng thaùp thôø, ñöùc Phaät lieàn thuyeát keä raèng:

*Traêm ngaøn coã xe chôû vaøng roøng, Mang ra ñeå thöïc haønh boá thí Khoâng baèng moät nieäm taâm toát laønh,*

*Ñem höông hoa cuùng döôøng thaùp Phaät.*

Luùc baáy giôø ñaïi chuùng vaân taäp. Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Thaày haõy thuyeát phaùp cho moïi ngöôøi! Ñöùc Phaät thuyeát keä raèng:

*Vaøng roøng chöùa ñaày traêm ngaøn coõi, Ñem boá thí cho moïi chuùng sinh, Khoâng baèng boá thí moät lôøi phaùp, Tuøy thuaän khieán luoân luoân tu haønh.*

Baáy giôø trong phaùp hoäi coù ngöôøi ñaéc ñaïo, ñöùc Phaät thuyeát keä

raèng:

*Trong traêm ngaøn theá giôùi bao la,*

*Chöùa ñaày vaøng roøng ñem boá thí Khoâng baèng boá thí moät lôøi phaùp, Tuøy thuaän thaáy roõ raøng chaân ñeá”.*

Laïi trong kinh Phaùp Cuù Duï noùi: “Xöa thôøi ñöùc Phaät taïi theá, Ngaøi baûo moät vò la haùn teân laø Tu Man, mang toùc vaø moùng tay cuûa Phaät ñeán trong nuùi phía Nam thuoäc nöôùc Keá Taân xaây thaùp thôø Phaät, trong chuøa thöôøng coù naêm traêm La haùn, sôùm toái thaùp höông nhieãu thaùp leã laïy. Luùc aáy trong nuùi coù baày khæ naêm traêm con, thaáy caùc vò Taêng nhieãu thaùp leã laïy cuùng döôøng, lieàn cuøng nhau vaùc ñaù baét chöôùc Taêng laøm thaùp ñi voøng quanh leã laïy. Luùc baáy giôø Trôøi möa, nöôùc treân nuùi chaûy xuoáng baát ngôø daâng cao, naêm traêm con khæ bò dìm cheát ngay moät luùc, ñaàu thai leân coõi Trôøi ñao lôïi, cung ñieän baûy baùu ñoà soä nguy nga roäng lôùn, moïi thöù aên töï nhieân vui söôùng voâ cuøng. Ñaõ ñöôïc sanh leân coõi Trôøi thì taát caû töï nghó raèng: chuùng ta vì sao ñöôïc sanh ñeán nôi naøy? Beøn duøng thieân nhaõn quan saùt thaáy thaân ñôøi tröôùc, laøm loaøi khæ trong nuùi, vì baét chöôùc chuùng Taêng maø chôi troø laøm thaùp, bò nöôùc treân nuùi chaûy xuoáng cuoán troâi maø cheát roài sanh ñeán nôi naøy, laäp töùc cuøng nhau oâm höông hoa, töø coõi Trôøi xuoáng traàn ñeán cuùng döôøng nhöõng xaùc cheát. Quay veà ñeán nôi ñöùc Phaät leã laïy thöa hoûi. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho nghe, naêm traêm Thieân Töû ngay trong moät luùc ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ñaõ ñaéc quaû roài cuøng nhau trôû veà treân coõi Trôøi. Baày khæ baét tröôùc Taêng chuùng chôi troø laøm thaùp, haõy coøn ñaït ñöôïc phöôùc baùo to lôùn nhö vaäy, huoáng laø ñoái vôùi ngöôøi tín taâm xaây döïng thaùp thôø maø leõ naøo khoâng coù quaû baùo?

Laïi trong kinh Thí Duï noùi: “Xöa kia sau khi ñöùc Phaät Nieát-baøn, trong nöôùc cuûa vua A Duïc coù ngöôøi teân Ca La Vieät, phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi aáy hieám coù ôû theá gian, yù nieäm coù nhu caàu gì thì theo yù nghó lieàn xuaát hieän. Nhaø cöûa cuûa ngöôøi aáy laøm thaønh töø baûy thöù baùu, phuï nöõ trong nhaø ñoan chaùnh xinh ñeïp voâ cuøng, ngaøy ñeâm höôûng thuï khoaùi laïc sung söôùng khoâng ai saùnh baèng. Ngöôøi aáy tín taâm thöôøng xuyeân cuùng döôøng cho hôn hai vaïn vò Taêng, vua A Duïc nghe chuyeän lieàn trieäu ñeán gaëp maët, nhaø vua noùi vôùi ngöôøi aáy raèng: Nghe khanh raát giaøu vaäy thì trong nhaø coù vaät gì? Lieàn thöa vôùi nhaø vua raèng: trong nhaø khoâng heà coù gì. Nhaø vua khoâng tin ñieàu aáy, beøn sai ngöôøi xem xeùt. Söù giaû ñeán chæ thaáy nhaø cao baûy lôùp, phoøng oác laàu ñaøi trang nghieâm baèng baûy thöù baùu ñoà soä nguy nga voâ cuøng. Söù giaû ñi vaøo trong nhaø khoâng thaáy vaät gì khaùc, chæ troâng thaáy phuï nöõ ñoan chaùnh xinh ñeïp voâ cuøng. Söù giaû thaáy roài trôû veà ñem moïi ñieàu trình baøy vôùi nhaø vua, yù nhaø vua daàn daàn hieåu ra. Luùc aáy Ca La Vieät bieát nhaø vua ñaõ hieåu, lieàn ñeán tröôùc nhaø vua ñöa tay chæ

veà phía ñoâng, laäp töùc giöõa hö khoâng tuoân möa baûy baùu khoâng theå naøo haïn löôïng ñöôïc, chæ veà ba phía coøn laïi cuõng gioáng nhö vaäy. Nhaø vua troâng thaáy môùi bieát laø coù phöôùc ñöùa to lôùn. Nhaø vua beøn ñeán chuøa thænh caàu thöa hoûi veà ñieàu naøy. Trong chuøa coù vò Thöôïng toïa ñaït ñeán quaû vò A-la-haùn ñaày ñuû tam minh luïc thoâng. Nhaø vua hoûi thöôïng toïa: Ca La Vieät naøy ñôøi tröôùc gieo troàng phöôùc thieän gì? Maø caàn thöù gì thì töï nhieân theo yù nghó lieàn xuaát hieän nhö vaäy? Thöôïng toïa traû lôøi nhaø vua: Chính laø trong chín möôi moát kieáp quaù khöù xöa kia, sau khi ñöùc Phaät Tyø-baø-thi nhaäp Nieát-baøn, luùc baáy giôø Ca La Vieät vaø boán ngöôøi khaùc cuøng nhau xaây döïng toøa thaùp, duïng taâm raát thieát tha, xaây döïng toøa thaùp hoaøn thaønh roài, laïi duøng baûy thöù baùu vaø choïn laáy hoa ñeïp nhaát ñem leân treân ñænh toøa thaùp, töø boán phía raûi xuoáng ñeà maø cuùng döôøng, phaùt theä nguyeän raèng: Khieán cho con ñôøi ñôøi nuoâi döôõng phöôùc thieän töï nhieân luoân luoân khoâng ñoaïn tuyeät. Nhôø coâng ñöùc naøy, töø luùc aáy cho ñeán baây giôø suoát trong chín möôi moát kieáp khoâng rôi vaøo ñöôøng aùc, sanh treân coõi Trôøi hay giöõa loaøi ngöôøi nuoâi döôõng phöôùc thieän töï nhieân vui söôùng voâ cuøng voâ taän. Luùc baáy giôø chæ nguyeän nuoâi döôõng phöôùc thieän voâ taän maø khoâng nguyeän ñoä thoaùt, vì vaäy cho ñeán ngaøy nay chæ coù höôûng thuï phöôùc thieän thuø thaéng chöù khoâng ñaït ñöôïc daáu tích cuûa ñaïo”.

Coøn trong kinh Ñaïi Bi noùi: Ñöùc Phaät baûo vôùi A nan: Neáu nhö ngöôøi say ñaém theo quaû baùo ôû ba coõi, ñoái vôùi phöôùc ñieàn cuûa Phaät neáu thöïc haønh boá thí cuøng vôùi caùc thieän caên khaùc. Nguyeän cho mình ñôøi ñôøi khoâng nhaäp Nieát-baøn. Duøng thieän caên naøy maø khoâng nhaäp Nieát-baøn, thì ñieàu naøy khoâng theå coù. Bôûi vì ngöôøi naøy tuy khoâng mong caàu Nieát-baøn, nhöng maø ñoái vôùi Phaät ñaõ gieo troàng caùc thieän caên, Ta noùi ngöôøi naøy chaéc chaén nhaäp Nieát-baøn”.

Laïi trong kinh Baùch Duyeân noùi: “Xöa kia thôøi ñöùc Phaät taïi theá, trong thaønh Xaù-veä coù moät Tröôûng giaû, nhaø aáy raát giaøu, tieàn cuûa chaâu baùu voâ löôïng khoâng theå naøo tính ñeám ñöôïc. Sanh ra moät beù trai ñoan chaùnh tuyeät vôøi hieám coù ôû theá gian, hai tay ñöùa beù aáy ñeàu naém ñoàng tieàn vaøng, laáy roài vaãn xuaát hieän khoâng heà coù chuyeän cuøng taän. Cha meï hoan hyû nhaân ñoù ñaët teân cho con, goïi laø Baûo thuû, tuoåi daàn daàn lôùn leân taâm hoàn Töø bi hieáu thuaän, raát thích boá thí. Coù ngöôøi ñeán caàu xin thì duoãi hay tay mình ra laáy tieàn vaøng maø ñöa cho hoï. Sau ñoù cuøng vôùi nhieàu ngöôøi ra ngoaøi thaønh daïo chôi ngaém nhìn, ñi veà phía tröôùc ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn troâng thaáy ñöùc Phaät töôùng toát trang nghieâm, trong loøng hoan hyû cuùi ñaàu leã laïy thænh caàu ñöùc Phaät vaø Tyø-kheo Taêng, nguyeän xin tieáp nhaän söï cuùng döôøng cuûa mình. A nan noùi raèng; Thieát leã cuùng döôøng caàn

phaûi coù tieàn baïc! Theá laø baûo thuû duoãi hai tay ra, tieàn vaøng rôi xuoáng nhö möa, trong choác laùt ñaày maët ñaát, gom laïi thaønh ñoáng cao hôn hình ngöôøi. Ñöùc Phaät baûo A nan laáy ñem lo chuyeän cuùng döôøng. Duøng côm xong xuoâi, ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho nghe lieàn ñaït ñeán quaû Tu-ñaø-hoaøn, trôû veà Töø bieät cha meï caàu xin xuaát gia. Ñaõ xuaát gia roài ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn. A nan thaáy ñaàu ñuoâi söï vieäc roài thöa vôùi ñöùc Phaät raèng: Tyø- kheo Baûo Thuû ñôøi tröôùc gieo troàng phöôùc thieän gì maø sanh vaøo doøng hoï giaøu coù, tay coù tieàn vaøng laáy khoâng bao giôø heát, laïi ñöôïc gaëp Theá toân maø xuaát gia ñaéc ñaïo nhö vaäy? Ñöùc Phaät baûo vôùi A nan: Xöa kia sau khi Phaät Ca-dieáp nhaäp Nieát-baøn, coù vò vua teân Ca sí, thaâu goùp Xaù-lôïi cuûa Phaät xaây toøa thaùp baèng boán thöù baùu thôø phuïng. Luùc aáy coù Tröôûng giaû troâng thaáy toøa thaùp taâm sanh tuûy hyû mang moät ñoàng tieàn vaøng ñaët vaøo döôùi chaân thaùp, phaùt nguyeän maø ñi. Nhôø vaøo coâng ñöùc naøy khoâng rôi vaøo ñöôøng aùc, sanh treân coõi Trôøi hay trong loaøi ngöôøi thöôøng coù tieàn vaøng caàm theo höôûng thuï phöôùc thieän vui söôùng, cho ñeán hoâm nay ñöôïc gaëp Ta maø xuaát gia ñaéc ñaïo”.

Laïi trong kinh Baùch Duï noùi: “Thôøi ñöùc Phaät taïi theá, trong thaønh Ca-tyø-la veä coù moät Tröôûng giaû, tieàn cuûa chaâu baùu voâ löôïng. Vôï cuûa Tröôûng giaû mang thai sinh ra moät beù trai, dung maïo ñoan chaùnh hieám coù ôû theá gian. Nhöng luùc caäu beù ra ñôøi treân ñænh ñaàu töï nhieân xuaát hieän Baûo caùi baèng ngoïc ma ni che phuû treân kinh thaønh. Cha meï hoan hyû nhaân ñoù ñaët teân cho caäu beù, goïi laø baûo Caùi. Daàn lôùn leân ñöôïc gaëp Phaät xuaát gia ñaéc quaû La haùn. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø-kheo: trong chín möôi moát kieáp quaù khöù kia, coù ñöùc Phaät xuaát theá danh hieäu Tyø-baø-thi, sau khi ngaøi di chuyeån thaàn thaùi nhaäp Nieát-baøn, coù vò Quoác vöông teân laø Baøn Ñaàu Maït Ñeá, thaâu gom ñöôïc Xaù-lôïi xaây toøa thaùp baèng boán thöù baùu, cao moät do tuaàn, chí thaønh cuùng döôøng thôø phuïng. Luùc aáy coù ngöôøi chuû buoân ñi vaøo bieån thu thaäp vaät baùu trôû veà ñöôïc an laønh, lieàn ñem ngoïc quyù ma ni ñaët treân ñænh toøa thaùp aáy, phaùt nguyeän maø ñi. Nhôø vaøo coâng ñöùc naøy trong chín möôi moát kieáp khoâng rôi vaøo ñöôøng aùc, tranh leân coõi Trôøi hay trong loaøi ngöôøi thöôøng coù taøn che quyù baùu, cuøng ñi theo maø xuaát hieän. Cho ñeán hoâm nay gaëp ta maø xuaát gia ñaéc ñaïo. Ñaïi chuùng nghe ñöùc Phaät giaûng thuyeát xong hoan hyû vaâng maïng thöïc haønh”.

Laïi trong kinh Baùch Duyeân noùi: “Thôøi ñöùc Phaät taïi theá, trong thaønh Ca-tyø-la veä coù moät Tröôûng giaû, tieàn cuûa chaâu baùu voâ löôïng khoâng theå tính ñeám ñöôïc. Vôï Tröôûng giaû sanh ñöôïc moät beù trai, ñoan chaùnh tuyeät vôøi hieám coù giöõa theá gian, treân ñænh ñaàu töï nhieân coù haït ngoïc ma ni. Luùc aáy cha meï nhaân dòp ñaët teân cho con, goïi laø Baûo Chaâu. Tuoåi daàn lôùn leân

gaëp ñöôïc ñöùc Phaät caàu xin xuaát gia ñaéc quaû A-la-haùn. Luùc ñi vaøo kinh thaønh khaát thöïc, thì ngoïc quyù voán coù ôû treân ñænh ñaàu, daân chuùng trong thaønh caûm thaáy coù vaán ñeà kyø laï aáy, tranh nhau ñeán xem. Baûo Chaâu töï mình voâ cuøng xaáu hoå quay veà truù xöù thöa baøy roõ raøng: Thöa Ñöùc Theá toân! Nay treân ñaàu con coù ngoïc quyù naøy khoâng theå naøo laøm cho maáy ñi, hoâm nay con ñi khaát thöïc bò ngöôøi ta treâu gheïo cöôøi côït, nguyeän xin Ñöùc Theá toân coù caùch naøo laøm cho maát ñi ngoïc chaâu naøy giuùp con!

Ñöùc Phaät baûo vôùi Tyø-kheo: Thaày chæ noùi vôùi Baûo Chaâu raèng phaàn maïng kieáp naøy cuûa toâi ñaõ heát laïi khoâng caàn ñeán ngoïc chaâu nöõa. Noùi ba laàn nhö vaäy thì ngoïc chaâu töï noù seõ khoâng coøn! Tyø-kheo vaâng lôøi daïy thì ngoïc chaâu quyù baùu khoâng coøn xuaát hieän. Luùc aáy caùc Tyø-kheo thænh caàu ñöùc Phaät thuyeát cho bieát veà nhaân duyeân tuùc nghieäp. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø-kheo: Trong chín möôi moát kieáp quaù khöù tröôùc kia, coù ñöùc Phaät xuaát theá danh hieäu Tyø-baø-thi, sau khi ngaøi nhaäp Nieát-baøn, luùc aáy coù Quoác vöông teân goïi Baøn Ñaàu maït ñeá, thaâu laïi Xaù-lôïi cuûa Phaät xaây toøa thaùp baèng boán thöù baùu, cao moät do tuaàn, chí thaønh thôø phuïng cuùng döôøng. Luùc vò Quoác vöông aáy ñi vaøo thaùp leã baùi, mang moät vieân ngoïc quyù ma ni gaén vaøo treân ñænh thaùp, phaùt nguyeän maø ñi. Nhôø vaøo coâng ñöùc naøy trong chín möôi moát kieáp khoâng rôi vaøo ba ñöôøng aùc, sanh treân coõi Trôøi hay trong loaøi ngöôøi thöôøng coù ngoïc quyù xuaát hieän naèm ôû treân ñænh ñaàu, höôûng thuï phöôùc baùo coõi Trôøi voâ cuøng vui söôùng, cho ñeán baáy giôø ñöôïc gaëp Phaät maø xuaát gia ñaéc quaû A-la-haùn. Caùc Tyø-kheo nghe roài hoan hyû vaâng maïng thöïc haønh”.

***Thöù naêm-* PHAÀN HOAØN NHIEÃU**

Nhö kinh Boà-taùt Boån Haïnh noùi: “Xöa kia vaøo thôøi ñöùc Phaät taïi theá, ñöùc Phaät vaø A nan ñi vaøo trong thaønh Xaù-veä maø laàn löôït khaát thöïc. Luùc aáy trong thaønh coù moät Baø-la-moân, töø nôi khaùc maø ñi ñeán, troâng thaáy ñöùc Phaät ra ngoaøi thaønh maø töôùng maïo saùng choùi uy nghi voâ cuøng, thì Baø-la-moân hoan hyû nhaûy leân möøng rôõ, ñi quanh ñöùc Phaät moät voøng laøm leã maø ñi. Ñöùc Phaät thì mæm cöôøi baûo vôùi A nan raèng: Baø-la-moân naøy troâng thaáy ñöùc Phaät maø hoan hyû, ñem taâm thanh tònh ñi quanh Phaät moät voøng, nhôø coâng ñöùc naøy töø ñaây veà sau trong hai möôi laêm kieáp khoâng rôi vaøo ñöôïc aùc, sanh leân coõi Trôøi hay trong loaøi ngöôøi ñöôïc vui söôùng voâ cuøng taän, cuoái kieáp hai möôi laêm trôû thaønh vò Bích-chi-Phaät, teân goïi Trì Quaùn Na kyø leâ. Vì nhaân duyeân naøy neáu nhö ngöôøi naøo ñi quanh ñöùc Phaät vaø ñi quanh thaùp Phaät thì nôi mình sinh ra coù ñöôïc voâ löôïng phöôùc thieän”.

Laïi trong kinh Ñeà Vò noùi: “Tröôûng giaû Ñeà Vò thöa vôùi ñöùc Phaät raèng: Tung hoa thaép höông-chong ñeøn-leã laïy, chính laø cuùng döôøng; ñi voøng thaùp coù ñöôïc phöôùc thieän nhö theá naøo, con xin ñöôïc bieát! Ñöùc Phaät daïy: Ñi voøng quanh thaùp coù naêm phöôùc ñöùc: Moät laø ñôøi sau ñöôïc saéc thaân ñoan chaùnh toát ñeïp, hai laø ñöôïc thanh aâm trong treûo, ba laø ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, boán laø ñöôïc sanh trong gia ñình Vöông haàu cao quyù, naêm laø ñaït ñöôïc thoï quaû Nieát-baøn. Nhaân duyeân gì coù ñöôïc saéc thaân ñoan chaùnh toát ñeïp? Bôûi vì Troâng thaáy hình töôïng ñöùc Phaät maø hoan hyû. Duyeân gì coù ñöôïc thanh aâm trong treûo? Bôûi ñi voøng quanh thaùp maø thuyeát kinh. Duyeân gì ñöôïc sanh leân coõi Trôøi? Bôûi vì ñang luùc ñi voøng quanh thaùp thì yù khoâng phaïm giôùi. Duyeân gì ñöôïc sanh trong gia ñình Vöông Haàu cao quyù? Bôûi vì ñaàu maët leã laïy döôùi chaân Phaät. Duyeân gì ñaït ñöôïc ñaïo quaû Nieát-baøn? Bôûi vì coù phöôùc thieän voâ löôïng, ñöùc Phaät daïy: Ñi voøng quanh thaùp coù ba phaùp: Moät laø luùc chaân ñöa leân thì neân nghó ñeán chaân ñöa leân, hai laø luùc chaân ñaët xuoáng thì neân nghó ñeán chaân ñaët xuoáng, ba laø khoâng ñöôïc quay nhìn hai beân-khoâng ñöôïc khaïc nhoå treân ñaát trong choán chuøa thaùp. Voøng quanh veà beân phaûi, trong kinh luaät cheá ñònh khieán voøng quanh veà beân phaûi, neáu nhö ñi voøng quanh veà beân traùi thì bò thaàn linh quôû traùch, thaäm chí voøng quanh veà beân traùi thì caùc loaïi coû caây (Maïch tích) taàm thöôøng cuõng chæ trích, aáy laø uoång phí coân söùc cuûa moïi ngöôøi roài! Ngöôøi haønh söï thôøi nay, thuaän theo ñieàu kieän khí haäu thì xoay chuyeån theo höôùng Taây baéc, vai beân phaûi ñeå traàn caùnh tay höôùng veà ñöùc Phaät maø toû loøng cung kính. Hoaëc laø voøng quanh moät traêm voøng-baûy voøng-ba voøng, ñeàu coù söï bieåu hieän. Taïm thôøi noùi veà thoâng thöôøng ñi quanh ba voøng, aáy laø bieåu hieän cuùng döôøng Tam baûo-ngaên laïi ba ñoäc, laøm saïch ba nghieäp-tröø dieät ba ñöôøng aùc, ñöôïc gaëp Tam baûo”.

Keä trong kinh Phaùp Hoa noùi:

*Baét ñaàu muoán voøng quanh thaùp, Neân caàu nguyeän cho chuùng sinh Boá thí thöïc haønh phöôùc thieän, Cuoái cuøng thoâng suoát yù ñaïo*

*Ñi voøng quanh thaùp ba voøng, Neân caàu nguyeän cho chuùng sinh YÙ nieäm luoân luoân höôùng veà, Vónh vieãn ñoaïn tuyeät ba ñoäc.*

Coøn trong kinh Hieàn Giaû Nguõ Giôùi noùi: “Voøng quanh thaùp ba voøng laø bieåu thò cung kính Tam baûo: 1- Phaät; 2-Phaùp; 3- Taêng. Cuõng nghó ñeán dieät tröø ba ñoäc: 1- Tham; 2- Saân; 3- Si”. Coøn trong Tam Thieân oai nghi

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 34 12

noùi: “Voøng quanh thaùp coù naêm söï vieäc: 1- Cuùi ñaàu nhìn xuoáng ñaát, 2- Khoâng ñöôïc giaãm ñaïp saâu boï 3- khoâng quay nhìn traùi phaûi; 4- Khoâng ñöôïc khaïc nhoå treân ñaát tröôùc thaùp, 5- Khoâng ñöôïc döøng laïi giöõa chöøng noùi chuyeän cuøng vôùi ngöôøi khaùc”.

■