LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**SOÁ 56**

PHAÄT NOÙI KINH LAÏC TÖÔÛNG

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Sa-moân Truùc Phaùp Hoä, ngöôøi nöôùc Nguyeät chi.*

**N**ghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Baø-giaø-baø ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Coù caùc Sa-moân, Baø-la-moân ñoái vôùi ñòa (ñaïi) coù töôûng chaáp veà ñòa (ñaïi), öa thích ñòa(ñaïi), chaáp ñòa (ñaïi) laø ngaõ. Keû aáy noùi: “Ñòa (ñaïi) laø ngaõ”. Ta noùi keû aáy chöa bieát ñöôïc thuûy, hoûa, phong, Thieân thaàn, Phaïm thieân, A-baø thieân, A-tyø-baø thieân. Hoï ñoái vôùi tònh coù tònh töôûng, öa thích tònh, chaáp tònh laø ngaõ. Keû aáy noùi: “Tònh laø ngaõ”. Ta baûo keû aáy chöa bieát veà Hö khoâng xöù, Thöùc xöù, Voâ sôû höõu xöù, Voâ töôûng xöù, hoaëc moät, hoaëc nhieàu, hoaëc rieâng thaáy, nghe hay bieát ñöôïc nhôø quaùn giaùc haønh, töø ñôøi naøy ñeán ñôøi sau, töø ñôøi sau ñeán ñôøi naøy. Keû aáy coù töôûng aáy neân öa thích noù, vì öa thích noù neân chaáp noù laø ngaõ. Keû aáy ñaõ hoaøn toaøn chaáp noù laø ngaõ roài, Ta baûo keû aáy thaät söï chöa bieát noù.

Coù caùc Sa-moân, Baø-la-moân chaáp ñòa (ñaïi) laø thaàn thoâng, khoâng thích ñòa (ñaïi), do khoâng thích ñòa (ñaïi) neân khoâng chaáp ñòa (ñaïi) laø ngaõ. Keû aáy khoâng baûo raèng: “Ñòa (ñaïi) laø ngaõ”. Ta noùi keû aáy ñaõ bieát thuûy, hoûa, phong, Thieân thaàn, Phaïm thieân, A-baø thieân, A-tyø-baø thieân. Hoï cho tònh laø thaàn thoâng, khoâng thích tònh, vì khoâng öa tònh neân khoâng cho tònh laø ngaõ. Ta baûo raèng keû aáy ñaõ bieát Hö khoâng xöù, Thöùc xöù, Voâ sôû höõu xöù, Voâ töôûng xöù, hoaëc moät, hoaëc nhieàu, hoaëc rieâng thaáy, nghe hay bieát ñöôïc nhôø quaùn giaùc haønh, töø ñôøi naøy ñeán ñôøi sau, töø ñôøi sau ñeán ñôøi naøy. Keû aáy vaän duïng taát caû thaàn thoâng, toû yù khoâng thích, cuõng khoâng öa, cuõng khoâng chaáp laø ngaõ, cuõng khoâng baûo raèng:

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

“Ñoù laø ngaõ”. Ta baûo keû aáy ñaõ bieát taát caû.

Laïi nöõa, Ta cho ñòa (ñaïi) laø thaàn thoâng, khoâng thích ñòa (ñaïi), khoâng öa thích ñòa (ñaïi), khoâng cho ñòa (ñaïi) laø ngaõ. Ta khoâng chaáp ñòa (ñaïi). Ta ñaõ bieát thuûy, hoûa, phong, Thieân thaàn, Phaïm thieân, A-baø thieân, A-tyø-baø thieân, caùc thaàn thoâng aáy khoâng cho laø tònh, vì khoâng cho laø tònh neân khoâng chaáp tònh laø ngaõ. Ta ñaõ bieát ñöôïc Hö khoâng xöù, Thöùc xöù, Voâ sôû höõu xöù, Voâ töôûng xöù, hoaëc moät, hoaëc nhieàu, hoaëc rieâng thaáy, nghe hay bieát ñöôïc nhôø quaùn giaùc haønh, töø ñôøi naøy ñeán ñôøi sau, töø ñôøi sau ñeán ñôøi naøy, taát caû thaàn thoâng ñeàu khoâng öa thích, vì khoâng öa thích neân khoâng chaáp laø ngaõ. Cho neân Ta ñaõ bieát chuùng.

Ñöùc Phaät thuyeát giaûng nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe Ñöùc Theá Toân giaûng noùi, thaûy ñeàu vui möøng, döùt saïch nguyeân nhaân chaáp ngaõ.

