LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp ôû giaûng ñöôøng Tyø-xaù-khö, trong khu laâm vieân cuõ taïi Xaù-veä. Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp vaøo ñeâm aáy xuaát ñònh. Sau khi xuaát ñònh, Toân giaû ñeán gaëp Ñöùc Phaät, ñaûnh leã nôi chaân Ngaøi, roài ngoài qua moät beân. Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–OÂng haõy chæ daïy, trao truyeàn cho caùc Tyø-kheo, höôùng daãn hoï veà phaùp thieàn ñònh, giaûng daïy phaùp coát yeáu. Vì sao? Ta thöôøng laøm coâng vieäc chæ daïy, trao truyeàn cho caùc Tyø-kheo aáy, oâng cuõng laøm nhö vaäy. Ta thöôøng vì caùc Tyø-kheo giaûng daïy phaùp quan troïng, oâng cuõng laøm nhö Ta.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Caùc Tyø-kheo aáy khoâng theå daïy doã, khoù höôùng daãn trao truyeàn. Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Hieän nay, oâng vì nhaân duyeân gì maø khoâng thuyeát phaùp cho hoï? Ca-dieáp baïch Phaät:

–Nay coù hai Tyø-kheo, moät laø ñeä töû cuøng ñi vôùi Toân giaû A-nan, teân Nan-ñoà; thöù hai laø ñeä töû cuûa Toân giaû Muïc-lieân, teân laø A-tyø-phuø. Hai ñeä töû naøy thöôøng tranh hôn thua. Hoï ñeàu töï cho laø: “Tri kieán cuûa toâi hôn, lôøi noùi cuûa toâi hôn”. Hoï giaèng co nhau, quyeát ñònh hôn keùm veà tri kieán vaø baèng lôøi leõ: “Toâi noùi hay, hoaëc laø oâng noùi hay, caâu vaø nghóa cuûa toâi ñaày ñuû, hoaëc laø caâu vaø nghóa cuûa oâng ñaày ñuû”.

Baáy giôø Toân giaû A-nan ñang quaït haàu Theá Toân. A-nan noùi vôùi Ca-dieáp:

–Thöa Toân giaû, haõy boû qua ñi! Cho pheùp toâi ñöôïc saùm hoái. Tyø- kheo nhö theá vì môùi vaøo Phaät phaùp, ngu si khoâng trí, chöa coù söï hieåu bieát.

Toân giaû Ca-dieáp baûo Toân giaû A-nan:

–Thoâi ñi A-nan, Toân giaû chôù neân ôû giöõa Taêng chuùng phaùt bieåu lôøi thieân vò.

Theá Toân sai moät vò Tyø-kheo:

–OÂng haõy ñi goïi hai Tyø-kheo aáy ñeán ñaây. Tyø-kheo kia vaâng leänh, ñi goïi hai Tyø-kheo:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Theá Toân goïi caùc oâng!

Hai Tyø-kheo vaâng leänh goïi, lieàn ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã nôi chaân Ngaøi, ñöùng qua moät beân. Theá Toân baûo hai Tyø-kheo:

–Caû hai ngöôøi thaät coù noùi theá naøy: “Toâi ñoïc tuïng nhieàu, toâi hieåu bieát nhieàu, lôøi leõ vaên keä toâi noùi khoâng sai”. Caùc ngöôøi muoán tranh hôn thua, coù phaûi khoâng?

Hai Tyø-kheo baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, ñuùng vaäy. Ñöùc Phaät laïi daïy:

–Neáu hai oâng hieåu lôøi Ta giaûng daïy nhö Tu-ña-la, Kyø daï, Thoï kyù, Thuyeát keä, Öu-ñaø-na, Ni-ñaø-na, Y-ñeá-muïc-ña-giaø, Baûn sanh, Tyø Phaät löôïc, Vò taèng höõu, Öu-ba-ñeà-xaø, Boån söï, laø möôøi hai boä. Neáu ñoïc tuïng thoâng thaïo thì trong nhöõng kinh aáy coù noùi söï hôn thua hay khoâng?

Hai Tyø-kheo baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân, trong möôøi hai boä naøy, thaät khoâng coù noùi nhö

vaäy.

Ñöùc Phaät laïi baûo hai Tyø-kheo:

–Möôøi hai boä kinh ñöôïc thuyeát ra laø nhaèm dieät tröø söï tranh tuïng

hôn thua. Nay hai oâng taïi sao laïi coù lôøi leõ nhö theá? Caùc ngöôi laø ngöôøi ngu toái neân môùi neâu baøy nhö vaäy. Chaúng leõ Ta khoâng coù noùi nhö vaày hay sao: “Ai phaùt sanh tranh tuïng thì khoâng ñuùng vôùi Phaät phaùp, laïi khoâng ñuùng vôùi phaùp xuaát gia”. Trong Phaät phaùp cuûa Ta, khoâng bao giôø coù chuyeän tranh nhau: toâi thaéng ngöôøi thua, cho ñeán... phaùp cuù ñöôïc toâi noùi vôùi nghóa ñaày ñuû, phaùp ngöôi noùi thì nghóa khoâng ñaày ñuû. Tranh tuïng nhö vaäy thaät khoâng phaûi laø lôøi Ta daïy. Naøy hai Tyø-kheo, söï vieäc nhö theá, caùc oâng coù neân laøm khoâng?

Khi aáy hai Tyø-kheo laïy saùt chaân Ñöùc Phaät, baïch:

–Chuùng con nghe lôøi Phaät daïy, töï bieát mình coù loãi, thaät nhö ñöùa beù ngu si khoâng hieåu bieát, laøm vieäc khoâng neân laøm, laøm vieäc baát thieän, cuøng nhau tranh caõi, quyeát ñònh hôn thua, thaät laø coù loãi. Caàu mong Theá Toân thöông xoùt, cho chuùng con ñöôïc saùm hoái.

Ñöùc Phaät daïy:

–Bieát caùc ngöôi thaønh taâm, aân caàn saùm hoái, caùc ngöôi thaät nhö ñöùa beù ngu, chöa bieát gì caû, haønh ñoäng baát thieän, khoâng ñuùng lôøi Phaät daïy, khoâng ñuùng phaùp xuaát gia, môùi tranh hôn thua. Ai cuõng noùi mình

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

bieát nhieàu, cho neân baûo lôøi toâi noùi cuù nghóa ñaày ñuû, lôøi ngöôøi kia noùi khoâng ñaày ñuû. Tranh hôn thua nhö vaäy thaät khoâng neân laøm. Nay Ta nhaän söï thaønh taâm saùm hoái cuûa caùc ngöôi, ñeå caùc ngöôi ñöôïc taêng tröôûng caùc phaùp thieän, khoâng coù thoaùi thaát. Taïi sao? Ngöôøi naøo thaønh taâm, thaät bieát coù toäi, sau ñoù saùm hoái, quyeát khoâng laøm nöõa. Ngöôøi saùm hoái nhö vaäy thì caùc phaùp laønh taêng tröôûng, khoâng heà bò thoaùi chuyeån, huûy hoaïi.

Caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp ôû giaûng ñöôøng Tyø-xaù-khö, nôi khu laâm vieân cuõ. Toân giaû Ca-dieáp vaøo chieáu toái, xuaát thieàn ñi ñeán choã Phaät, laïy saùt chaân Ngaøi, ngoài qua moät beân. Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–OÂng haõy chæ daïy trao truyeàn cho caùc Tyø-kheo, haõy thuyeát phaùp cho hoï. Taïi sao? Ta luoân laøm coâng vieäc chæ daïy trao truyeàn cho hoï, oâng cuõng neân laøm nhö vaäy. Ta thöôøng vì caùc Tyø-kheo thuyeát phaùp, oâng cuõng neân nhö theá.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Caùc Tyø-kheo aáy khoù coù theå giaûng daïy, trao truyeàn. Hoï khoâng chòu nghe lôøi chæ giaùo.

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Hieän taïi, oâng thaáy coù nhaân duyeân gì maø khoâng muoán thuyeát phaùp?

Ca-dieáp thöa:

–Ngöôøi naøo khoâng coù loøng tin, thoaùi thaát ñoái vôùi phaùp thieän lieàn sanh bieáng nhaùc, khoâng coù hoå theïn, ngu si voâ trí, tham ñaém vaät cuûa keû khaùc, coù taâm phaãn noä, gaây haïi, bò che ñaïây do phieàn naõo vaây phuû, dao ñoäng khoâng döøng, ñoái vôùi phaùp coù nghi ngôø, coá chaáp, ngaõ kieán, taâm ñaày phieàn naõo caáu ueá, öa saân haän, thaát nieäm, khoâng luùc naøo ñònh tónh. Ngöôøi naøo coù ñuû caùc phaùp baát thieän aáy thì khoâng coøn coù moät chuùt phaùp thieän naøo, huoáng chi noùi tôùi vieäc laøm taêng tröôûng phaùp thieän, khieán khoâng bò thoaùi chuyeån, huûy hoaïi.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Neáu ngöôøi naøo coù ñaày ñuû tín taâm, khoâng thoaùi thaát caùc phaùp thieän thì tinh taán khoâng bieáng nhaùc, thöôøng bieát hoå theïn. Ngöôøi coù trí thöïc haønh ñuû caùc phaùp thieän, khoâng coù töôûng tham, xa lìa saân haän, hieàm khích, tröø boû söï tham ñaém veà nguû nghæ, taâm khoâng xao ñoäng, khoâng coù nghi ngôø, khoâng chaáp thaân kieán, taâm tònh voâ nhieãm, khoâng öa phaãn noä, truï taâm chaùnh nieäm, ñaày ñuû thieàn ñònh, khoâng thoaùi thaát phaùp thieän. Ngöôøi naøo coù ñaày ñuû caùc phaùp thieän nhö treân, con khoâng heà noùi ngöôøi aáy bò döøng laïi trong phaùp thieän, huoáng chi noùi laø khoâng taêng tröôûng. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy, ngaøy ñeâm phaùp thieän luoân taêng tröôûng.

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Ñuùng nhö lôøi oâng noùi. Ai khoâng coù loøng tin, thoaùi thaát vôùi phaùp thieän... *cho ñeán* nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø khoâng theå coù moät chuùt thieän, huoáng chi noùi tôùi vieäc taêng töôûng. Coøn ngöôøi naøo coù ñaày ñuû loøng tin, khoâng thoaùi thaát phaùp thieän... *cho ñeán* ta khoâng heà noùi ngöôøi aáy bò döøng laïi trong phaùp thieän, huoáng chi noùi laø khoâng taêng tröôûng caùc phaùp thieän.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä. Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp truù ôû giaûng ñöôøng Tyø-xaù-khö thuoäc khu laâm vieân cuõ.

Toân giaû Ca-dieáp vaøo chieáu toái, xuaát thieàn, ñi ñeán choã Phaät, ñaûnh leã saùt chaân Ngaøi, ngoài qua moät beân. Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–OÂng coù theå giaûng daïy, trao truyeàn cho caùc Tyø-kheo, haõy thuyeát phaùp cho hoï. Taïi sao? Ta luoân laøm coâng vieäc chæ daïy, trao truyeàn cho hoï, oâng cuõng neân nhö vaäy. Ta thöôøng vì caùc Tyø-kheo thuyeát giaûng phaùp quan troïng, oâng cuõng neân nhö theá.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân, caùc Tyø-kheo aáy khoâng chòu nghe lôøi daïy, khoù daãn daét trao truyeàn.

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–OÂng vì sao khoâng laøm coâng vieäc giaûng daïy, trao truyeàn, khoâng thuyeát phaùp cho hoï?

Ca-dieáp ñaùp:

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

–Theá Toân laø caên baûn cuûa phaùp, laø ngöôøi daãn ñöôøng, laø choã nöông töïa cuûa phaùp. Laønh thay! Baïch Theá Toân, xin Ngaøi dieãn giaûi, con ñöôïc laõnh hoäi, chí taâm trì thoï.

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Nay oâng haõy laéng nghe, ghi nhôù, thoï trì. Ta seõ vì oâng phaân bieät, giaûng giaûi.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Xin vaâng, Theá Toân, con raát muoán nghe. Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Tröôùc ñaây coù Tyø-kheo tu theo haïnh A-luyeän-nhaõ, taùn thaùn ngöôøi tu haïnh A-luyeän-nhaõ, ñi khaát thöïc maëc y phaán taûo, taùn thaùn ngöôøi khaát thöïc maëc y phaán taûo, ít duïc bieát ñuû, thöôøng öa thích choã yeân tònh vaéng laëng, tinh taán tu taäp, taâm khoâng taùn loaïn, thöôøng vui vôùi thieàn ñònh, töï saïch caùc laäu, taùn thaùn ngöôøi döùt saïch caùc laäu. Vì vaäy, taát caû caùc Tyø-kheo ñeàu luoân ñeán thaêm hoûi gaàn guõi. Caùc Tyø-kheo ñeàu noùi vôùi vò aáy:

–Thieän lai Tyø-kheo! Xin môøi ngoài choã naøy. Hieàn giaû teân gì? Ñeä töû cuûa ai? Haønh hoùa hieàn thuaän, öùng hôïp phaùp Sa-moân, laøm ngöôøi xuaát gia caàn phaûi nhö Hieàn giaû, haønh hoùa ñuùng phaùp Sa-moân. Ai ñöôïc thaáy Hieàn giaû, tu taäp theo phaùp cuûa Hieàn giaû, khoâng bao laâu seõ thu ñaït ñöôïc töï lôïi.

Tyø-kheo môùi tu hoïc, thaáy ñöôïc söï vieäc naøy, töï suy nghó: “ÔÛ ñoù coù vò Tyø-kheo ñöôïc moïi ngöôøi cuøng nhau cung kính. Nay ta cuõng neân tu taäp theo haïnh cuûa vò aáy. Vò aáy töï tu haønh haïnh A-luyeän-nhaõ, taùn thaùn ngöôøi tu haïnh A-luyeän-nhaõ, ñi khaát thöïc, maëc y phaán taûo, taùn thaùn ngöôøi ñi khaát thöïc maëc y phaán taûo, ít duïc bieát ñuû, thöôøng öa thích choã yeân tònh vaéng veû, tinh taán tu taäp, taâm khoâng taùn loaïn, thöôøng vui vôùi thieàn ñònh, töï ñoaïn saïch caùc laäu, taùn thaùn ngöôøi döùt saïch caùc laäu. Vì lyù do aáy, taát caû Tyø-kheo ñeàu ñeán thaêm hoûi gaàn guõi an uûi. Caùc Tyø-kheo noùi vôùi vò Tyø-kheo aáy: “Thieän lai Tyø-kheo! Xin môøi ngoài choã naøy. Hieàn giaû teân gì? Ñeä töû cuûa ai? Haønh hoùa hieàn thuaän, öùng hôïp phaùp Sa-moân, laøm ngöôøi xuaát gia caàn phaûi nhö Hieàn giaû, haønh hoùa ñuùng phaùp Sa-moân. Ai ñöôïc thaáy Hieàn giaû, tu taäp theo haïnh cuûa Hieàn giaû, khoâng bao laâu seõ thu ñaït ñöôïc töï lôïi”.”

Caùc vò môùi tu hoïc, ai coù yù nghó naøy thì ñöôïc lôïi ích laâu daøi, ñöôïc toát ñeïp, ñöôïc an laïc. Ñaây goïi laø töï cöùu ñoä, coù khaû naêng khieán chaùnh phaùp ñöôïc toàn taïi laâu daøi ôû theá gian. Ngöôøi naøy luoân tieán böôùc khoâng bò thoaùi chuyeån.

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Nhö coù Tyø-kheo, ñôøi naøy coù phöôùc baùo, môùi vöøa xuaát gia ñaõ

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ñöôïc nhieàu lôïi döôõng veà y phuïc, thuoác thang, giöôøng naèm, ngoïa cuï, boán moùn cuùng döôøng luoân ñaày ñuû, sung tuùc. Laïi coù Tyø-kheo thaáy Tyø- kheo naøy tìm ñeán gaàn guõi noùi chuyeän, thaêm hoûi. Tyø-kheo kia noùi vôùi Tyø-kheo naøy:

–Hieàn giaû teân gì? Laø ñeïâ töû cuûa vò naøo, ñôøi naøy coù phöôùc baùo, ñöôïc nhieàu lôïi döôõng veà y phuïc, thuoác thang, giöôøng naèm, ngoïa cuï, boán thöù ñaày ñuû. Coù Tyø-kheo naøo gaàn guõi vôùi Hieàn giaû thì töù söï khoâng thieáu.

Neáu coù Tyø-kheo môùi tu hoïc, thaáy söï vieäc aáy, suy nghó: “Nôi ñoù coù Tyø-kheo vôùi ñôøi soáng nhieàu phöôùc baùo, ñöôïc moïi ngöôøi cung kính. Nay ta neân tu haïnh nhö vaäy, thì y phuïc, ngoïa cuï, thöùc aên uoáng, thuoác thang, boán thöù cuùng döôøng cuõng ñeàu sung tuùc”. Tyø-kheo môùi tu hoïc naøo taùc yù nhö vaäy, hoïc söï vieäc nhö vaäy thì bò hao toån laâu daøi, khoâng coù lôïi ích, an vui gì caû, haønh hoùa khoâng ñuùng vôùi phaùp cuûa Sa-moân, chòu nhieàu khoå hoïan, goïi laø töï khinh huûy, phaïm haïnh khoâng ñöùng vöõng, chìm trong buøn laày, bò ñieàu xaáu aùc löøa doái, keát söû troùi buoäc, thöôøng thoï nhieàu nghieäp, phieàn naõo luoân phaùt sanh quaû baùo khoå, chaéc chaén maõi chòu sanh, laõo, beänh, töû.

Baáy giôø Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp vaø caùc Tyø-kheo nghe theo lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp ôû giaûng ñöôøng Tyø-xaù-khö, thuoäc khu laâm vieân cuõ. Toân giaû vaøo buoåi chieàu toái, xuaát thieàn, ñeán gaëp Ñöùc Phaät, laïy saùt chaân Ngaøi, ngoài qua moät beân. Ñöùc Theá Toân baûo Ca-dieáp:

–Nay oâng ñaõ giaø, tuoåi taùc lôùn, söùc löïc suy yeáu, maëc y phaán taûo vaûi gai naøy thoâ xaáu, daày naëng. Nay oâng neân vaøo ôû cuøng trong Taêng, aên uoáng theo caùc vaät duøng cuûa Taêng. Ñaøn vieät cuùng y thì caét vaø nhuoäm cho hoaïi saéc ñeå maëc.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân, y vaù naøy con duøng ñaõ laâu. Con cuõng taùn thaùn ngöôøi maëc y vaù. Laøm sao coù theå boû ñöôïc?!

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–OÂng thaáy ngöôøi maëc y vaù coù lôïi ích toát ñeïp gì maø öa thích maëc maõi; töï haønh haïnh A-luyeän-nhaõ, taùn thaùn ngöôøi haønh A-luyeän-nhaõ; töï mình khaát thöïc, taùn thaùn ngöôøi khaát thöïc?

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân, con thaáy ngöôøi maëc y vaù coù hai ñieàu lôïi: ngay ñôøi hieän taïi soáng an laïc, trong ñôøi vò lai vì caùc Tyø-kheo laøm saùng toû giaùo phaùp, khieán cho ngöôøi ñôøi sau hoïc taäp. Nhöõng ngöôøi ñôøi sau seõ coù yù nghó: “Thuôû xöa, khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, caùc Ñaïi Tyø-kheo luoân doác tu taäp phaïm haïnh, an laïc troïn veïn vôùi Phaät phaùp, thoâng ñaït ñöôøng loái cuûa giaùo phaùp, ít duïc, bieát ñuû; töï haønh haïnh A-luyeän-nhaõ, taùn thaùn ngöôøi haønh haïnh A-luyeän-nhaõ; maëc y phaán taûo, taùn thaùn ngöôøi maëc y phaán taûo; thöù lôùp ñi khaát thöïc, taùn thaùn ngöôøi khaát thöïc”. Ngöôøi trong ñôøi vò lai phaàn nhieàu sanh yù nghó naøy, meán moä phaùp aáy, taïo neân haønh ñoäng cöùu ñoä, ñem laïi lôïi ích toát ñeïp, an laïc.

Ñöùc Phaät khen ngôïi Ca-dieáp:

–Laønh thay, laønh thay! Neáu oâng haønh hoùa nhö vaäy ôû trong coõi sanh töû, maõi maõi thöông xoùt theá gian, taïo lôïi ích roäng khaép, vì haønh ñoäng cöùu giuùp, ñem laïi nghóa lôïi, an laïc.

Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo huûy baùng ngöôøi tu haïnh Ñaàu ñaø laø huûy baùng Ta. Ai taùn thaùn coâng ñöùc cuûa haïnh Ñaàu ñaø, nhöõng ngöôøi aáy ñaõ taùn thaùn Ta. Vì sao? Vì Ta ñaõ duøng nhieàu nhaân duyeân vôùi voâ soá phöông tieän taùn thaùn coâng ñöùc ñaït ñöôïc do tu haïnh Ñaàu ñaø, an laäp haïnh Ñaàu ñaø, taùn thaùn haïnh Ñaàu ñaø laø hôn heát trong caùc haïnh. OÂng töø nay veà sau neân haønh haïnh A-luyeän-nhaõ taùn thaùn nhöõng ngöôøi thöïc haønh haïnh A-luyeän-nhaõ.

Ñaïi Ca-dieáp cuøng caùc Tyø-kheo nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp ôû nôi xa xoâi vaéng veû, y phuïc cuõ raùch,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

baïc maøu saéc, raâu toùc ñeàu daøi, ñi ñeán gaëp Theá Toân.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñang thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng vaây quanh. Caùc Tyø-kheo thaáy Toân giaû Ca-dieáp ñeàu suy nghó: “Vò Toân giaû kia khoâng bieát uy nghi phaûi coù cuûa ngöôøi xuaát gia, maøu y trôû neân baïc nhôùp, raâu toùc daøi, uy ñöùc khoâng ñaày ñuû.”

Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân bieát yù nghó cuûa caùc Tyø-kheo, muoán khieán cho hoï sanh taâm kính troïng meán chuoäng, neân thaáy Ca-dieáp töø xa ñeán, lieàn baûo Toân giaû:

–Laønh thay! Ca-dieáp haõy tôùi ñaây, cho pheùp oâng ngoài vaøo nöûa toøa cuûa Ta. Ta ñang suy nghó: “OÂng xuaát gia tröôùc, Ta xuaát gia sau.” Theá neân Ta môøi oâng cuøng ngoài moät toøa vôùi Ta.

Ma-ha Ca-dieáp nghe lôøi daïy naøy cuûa Ñöùc Phaät, raát kinh sôï, baøng hoaøng, voäi ñöùng daäy chaép tay ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, baïch:

–Thöa Theá Toân, Ngaøi laø Ñaïi sö, con laø ñeä töû. Taïi sao ñöôïc cuøng thaày ngoài chung moät toøa?

Toân giaû thöa ba laàn nhö vaäy, Ñöùc Phaät baûo Ca-dieáp:

–Ñuùng nhö lôøi oâng noùi, Ta laø Thaày, oâng laø ñeä töû. Ñöùc Phaät laïi baûo Ca-dieáp:

–OÂng neân ngoài nôi choã ngoài thích öùng.

Toân giaû Ca-dieáp vaâng lôøi Ñöùc Phaät, traûi toøa vaø ngoài. Khi aáy Ñöùc Theá Toân muoán cho caùc Tyø-kheo taêng tröôûng lôïi ích, chaùn boû ñieàu aùc, töï cheâ traùch mình, vì muoán taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Ma-ha Ca-dieáp ñeå hoï toân troïng nhö Phaät, neân baûo caùc Tyø-kheo:

–Ta tu ñònh lìa duïc, nhaäp ñònh sô thieàn, taùc yù suy nghó. Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng tuøy yù muoán lìa duïc, aùc, baát thieän, coù giaùc, coù quaùn, nhaäp vaøo sô thieàn, caû ngaøy laãn ñeâm. Ta tuøy yù muoán vaøo sô thieàn, nhò thieàn, tam thieàn, töù thieàn, Ca-dieáp cuõng vaäy. Neáu Ta phaùt taâm muoán nhaäp taâm Töø, khoâng coù taâm oaùn giaän, khoâng coù taâm phieàn naõo, taâm hieän roïâng khaép, tu taâm voâ löôïng, ôû phöông Ñoâng duïng taâm nhö vaäy, caùc phöông Nam, Taây, Baéc, boán höôùng, treân döôùi cuõng duïng taâm naøy, trong ngaøy hay ñeâm, Ta tuøy yù tu taâm aáy, Ma-ha Ca-dieáp cuõng nhö vaäy, tuøy yù muoán nhaäp taâm Töø, khoâng coù taâm oaùn giaän, khoâng coù taâm phieàn naõo, taâm hieän roïâng khaép, kheùo tu taâm voâ löôïng, duïng taâm naøy ôû phöông Ñoâng, phöông Nam, Taây, Baéc, boán höôùng treân döôùi cuõng duïng taâm aáy. Neáu Ta tu taâm Bi, Hyû, Xaû, trong suoát ngaøy ñeâm, tuøy yù nhaäp taâm naøy, Ma-ha Ca-dieáp cuõng nhö vaäy, trong suoát ngaøy ñeâm cuõng nhaäp taâm aáy. Ta muoán dieät tröø phieàn naõo, töø khöôùc saéc töôûng, tröø nhieàu loaïi töôûng, nhaäp voâ bieân hö khoâng, tuøy yù trong caû ngaøy ñeâm thöôøng nhaäp ñònh naøy. Thöùc xöù, Baát duïng xöù, Phi töôûng phi phi töôûng xöù cuõng nhö vaäy. Khi Ta muoán nhaäp caùc ñònh veà thaàn thoâng, coù theå

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

vôùi moät thaân hoùa ra voâ löôïng thaân, vôùi voâ löôïng thaân hôïp thaønh moät thaân. Ta muoán quan saùt caùc phöông treân döôùi, nhaäp vaøo vaùch ñaù khoâng bò chöôùng ngaïi cuõng nhö vaøo hö khoâng, naèm ngoài trong hö khoâng nhö vua loaøi nhaïn, ñi vaøo ñaát nhö xuoáng nöôùc, ñi xuoáng nöôùc nhö treân ñaát, thaân ñeán trôøi Phaïm thieân, cuõng nhö tay sôø maët trôøi, maët traêng. Trong ngaøy hay ñeâm Ta tuøy yù muoán tu ñònh naøy, Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng nhö vaäy, tuøy yù muoán nhaäp vaøo ñònh veà thaàn thoâng kia, coù theå vôùi moät thaân hoùa ra voâ löôïng thaân, töø voâ löôïng thaân hoaøn laïi moät thaân. Quan saùt boán phöông treân döôùi, coù theå vôùi thaân naøy nhaäp vaøo vaùch ñaù khoâng bò chöôùng ngaïi nhö nhaäp vaøo hö khoâng, naèm ngoài treân hö khoâng nhö vua loaøi nhaïn, ñi vaøo ñaát nhö xuoáng nöôùc, ñi döôùi nöôùc nhö treân ñaát, thaân leân ñeán coõi Phaïm thieân, sôø voã maët trôøi, maët traêng thì tuøy yù muoán ngaøy ñeâm nhaäp vaøo ñònh naøy. Thieân nhaõn, thieân nhó vaø tha taâm trí, tuùc maïng, laäu taän cuõng nhö vaäy.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ôû giöõa ñaïi chuùng taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Toân giaû Ca-dieáp, toân troïng nhö vaäy, vôùi nhieàu vieäc tu taäp, theå hieän baèng Ngaøi.

Caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)