LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 27**

PHAÄT NOÙI KINH THAÁT TRI

*Haùn dòch: Ñôøi Ngoâ, nöôùc Nguyeät chi, Cö só Chi Khieâm.*

**N**ghe nhö vaày:

Ñöùc Phaät du hoùa taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo, haõy nghe nhöõng lôøi giaùo huaán töø Ñöùc Phaät:

–Coù baûy phaùp neâu daïy cho ñeä töû, khieán ñôøi naøy ñöôïc an oån vui veû, ña haïnh, tinh taán quaùn phaùp laøm cho söï tu taäp ñaït ñöôïc cöùu caùnh. Nhöõng gì laø baûy phaùp?

1. Tri phaùp.
2. Tri nghóa.
3. Tri thôøi.
4. Tri tieát.
5. Töï tri.
6. Tri chuùng.
7. Tri nhaân.

Naøy caùc Tyø-kheo, sao goïi laø Tri phaùp? Ñoù laø coù theå hieåu möôøi hai boä kinh:

1. Vaên.
2. Ca.
3. Thuyeát.
4. Tuïng.
5. Thí duï.
6. Boån khôûi kyù.
7. Söï giaûi.

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

1. Sanh truyeän.
2. Quaûng baùc.
3. Töï nhieân.
4. Haønh.
5. Chöông cuù.

Ñoù laø Tri phaùp. Khoâng hieåu möôøi hai boä kinh laø khoâng Tri phaùp.

Sao goïi laø Tri nghóa? Taát caû nhöõng ñieàu noùi trong kinh phaùp ñeàu phaûi hieåu roõ yù nghóa, ñoù laø Tri nghóa. Taát caû nhöõng ñieàu noùi ra ñeàu khoâng hieåu yù nghóa, ñoù laø khoâng Tri nghóa.

Sao goïi laø Tri thôøi? Bieát luùc naøy coù theå duøng töôûng tòch dieät, luùc naøy khoâng duøng töôûng Thoï haønh, luùc naøy coù theå duøng töôûng Thaän hoä, ñoù laø Tri thôøi. Khoâng hieåu thôøi thích hôïp ñeå haønh ñoäng, ñoù laø khoâng Tri thôøi.

Sao goïi laø Tri tieát? Coù theå aên uoáng ít, vieäc baøi tieát tieän lôïi, ñöôïc tieâu hoùa, coù theå ñieàu tieát söï ra vaøo, ngoài, ñöùng, ñi, naèm, thöùc, noùi, im phaûi kieàm cheá, soi xeùt. Ñoù laø Tri tieát. Khoâng töï kieàm cheá soi xeùt laø khoâng Tri tieát.

Sao goïi laø Töï tri? Töï bieát thaân mình, yù mình, bieát möùc ñoä nhieàu ít veà Trí, veà Giôùi, veà Vaên, veà Thí, veà Tueä, veà Giaûi, choã ñaït ñöôïc, choã ñaõ thaâm nhaäp hoaëc saâu, caïn, daøy, moûng, moïi vieäc ñeàu phaûi töï bieát. Ñoù laø Töï tri. Khoâng bieát yù mình veà möùc ñoä thaâm nhaäp nhieàu ít, ñoù laø khoâng Töï tri.

Sao goïi laø Tri chuùng? Coù theå bieát chuùng kia laø chuùng quaân töû, hay chuùng Lyù gia, hay chuùng Phaïm chí, hay chuùng Sa-moân, neáu coù luùc ñeán choã caùc chuùng aáy, neân ngoài hay neân ñöùng, neân noùi hay neân im, phaûi bieát tuøy thôøi tuøy nghi. Ñoù laø Tri chuùng. Khoâng bieát tuøy thôøi, tuøy nghi ñoái vôùi caùc chuùng kia laø khoâng Tri chuùng.

Sao goïi laø Tri nhaân? Nhö coù hai ngöôøi, moät ngöôøi tin ñaïo, moät ngöôøi khoâng tin ñaïo. Ngöôøi tin ñaïo thì ñaùng khen ngôïi, coøn ngöôøi khoâng coù loøng tin thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi tin ñaïo cuõng coù hai haïng: moät ngöôøi thì ñeán ñaïo traøng, quyù meán Sa-moân, moät ngöôøi thì khoâng thöôøng ñeán ñaïo traøng, trí bieát sô löôïc veà Sa-moân. Ngöôøi thöôøng ñeán thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng thöôøng ñeán thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi thöôøng ñeán ñaïo traøng coù hai loaïi: moät ngöôøi thì aùi kính Sa-moân, moät ngöôøi thì khoâng aùi kính Sa-moân. Ngöôøi aùi

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

kính thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng aùi kính thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi aùi kính cuõng coù hai loaïi: moät ngöôøi thì gaàn guõi ñeå hoïc taäp vôùi Sa-moân, moät ngöôøi thì khoâng thaân caän ñeå hoïc taäp vôùi Sa- moân. Ngöôøi thaân caän hoïc taäp thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng thaân caän hoïc taäp thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi gaàn guõi hoïc taäp cuõng coù hai loaïi: moät ngöôøi thì thích hoûi kinh phaùp, moät ngöôøi thì khoâng thích hoûi kinh phaùp. Ngöôøi thích hoûi thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng thích hoûi thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi thích hoûi cuõng coù hai loaïi: moät ngöôøi thì laéng nghe, moät ngöôøi thì khoâng laéng nghe. Ngöôøi laéng nghe thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng laéng nghe thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi laéng nghe cuõng coù hai loaïi: moät ngöôøi nghe phaùp roài thoï trì, moät ngöôøi nghe phaùp roài maø khoâng thoï trì. Ngöôøi nghe phaùp roài thoï trì thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng thoï trì thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi thoï trì cuõng coù hai loaïi: moät ngöôøi nghe roài suy tö veà nghóa lyù, moät ngöôøi nghe roài khoâng suy tö veà nghóa lyù. Ngöôøi nghe maø suy tö veà nghóa lyù thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi nghe maø khoâng suy tö veà nghóa lyù thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi nghe phaùp maø suy tö veà nghóa lyù coù hai loaïi: moät ngöôøi thuaän theo kinh ñeå hieåu nghóa, thoï phaùp, thuaän theo phaùp maø an laäp, moät ngöôøi thì khoâng thuaän theo kinh ñeå hieåu nghóa, khoâng thoï phaùp, khoâng thuaän theo phaùp maø an laäp. Ngöôøi thuaän theo kinh ñeå hieåu nghóa thì ñaùng khen ngôïi, ngöôøi khoâng thuaän theo kinh ñeå hieåu nghóa thì khoâng ñaùng khen ngôïi. Ngöôøi thuaän theo kinh hieåu nghóa coù hai loaïi: moät ngöôøi chæ töï taïo an laïc cho mình maø khoâng ñem laïi an laïc cho ngöôøi khaùc, khoâng taïo an laïc cho nhieàu ngöôøi, khoâng thöông töôûng theá gian, khoâng ñem laïi lôïi ích cho thieân haï; moät ngöôøi thì coù theå töï laøm an laïc cho mình, cuõng laøm an laïc cho ngöôøi khaùc, taïo an laïc cho moïi ngöôøi trong thieân haï, thöông xoùt theá gian, lôïi laïc an oån cho ngöôøi, trôøi.

Naøy caùc Tyø-kheo, neân phaân bieät vaø bieát: ngöôøi töï an laïc cho

chính mình, coù theå laøm an laïc cho ngöôøi khaùc, an laïc cho nhieàu ngöôøi trong thieân haï, thöông xoùt theá gian, lôïi laïc an oån cho thieân haï, ñoù laø ngöôøi toái thöôïng, toái tröôûng, toái toân, raát toân quyù. Thí nhö töø söõa boø maø thaønh laïc, töø laïc laøm thaønh toâ, töø toâ laøm thaønh ñeà hoà. Ñeà hoà laø toái thöôïng. Ngöôøi nhö vaäy laø ngöôøi ôû giöõa ngöôøi, laø baäc coù haønh ñoäng treân heát, coù haønh ñoäng toân quyù, coù haønh ñoäng heát söùc toân quyù, laø baäc

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

toái thaéng, laø baäc coù boån nguyeän toái voâ thöôïng vaäy.

Naøy caùc Tyø-kheo, coù theå thaáy hai loaïi ngöôøi aáy thì ngöôøi sau laø baäc coù trí tueä cao vôøi; coù theå phaân bieät thaáy ngöôøi naøy laø thieän, ngöôøi naøy laø vöôït hôn. Ñoù laø bieát ngöôøi.

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy xong, caùc Tyø-kheo ñeàu hoan hyû, tin töôûng vaâng laøm.

