LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**KINH 1247. BA TÖÔÙNG1**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong vöôøn Truùc, khu Ca-lan-ñaø, thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

“Phaûi neân chuyeân taâm phöông tieän tuøy thôøi tö duy veà ba töôùng. Nhöõng gì laø ba? Tuøy thôøi tö duy veà töôùng chæ, tuøy thôøi tö duy veà töôùng cöû, tuøy thôøi tö duy veà töôùng xaû2. Neáu Tyø-kheo chæ moät möïc tö duy töôùng chæ, thì ôû nôi ñoù taâm trôû thaønh haï lieät. Neáu chæ moät möïc tö duy töôùng cöû, thì ôû nôi ñoù, taâm traïo loaïn khôûi leân. Neáu chæ moät möïc tö duy töôùng xaû, thì ôû nôi ñoù khoâng ñöôïc chaùnh ñònh, ñeå dieät taän caùc höõu laäu. Vì Tyø-kheo kia tuøy thôøi tö duy töôùng chæ, tuøy thôøi tö duy töôùng cöû, tuøy thôøi tö duy töôùng xaû, neân taâm ñöôïc chaùnh ñònh vaø dieät taän caùc höõu laäu. Nhö thaày troø thôï vaøng, laáy vaøng nguyeân boû vaøo trong loø roài cho taêng löûa, tuøy thôøi quaït oáng beä, tuøy thôøi doäi nöôùc, tuøy thôøi ngöng caû hai. Neáu chæ moät möïc thuït oáng beä, thì ôû ñaây vaøng nguyeân seõ tieâu tan heát. Neáu chæ moät möïc doäi nöôùc, thì ôû ñaây vaøng nguyeân trôû thaønh chai cöùng. Hoaëc ngöng caû hai, thì ôû ñaây vaøng nguyeân khoâng chín tôùi, khoâng theå duøng ñöôïc. Cho neân thaày troø thôï vaøng thieän xaûo, ñoái vôùi vaøng nguyeân kia tuøy thôøi thuït beä, tuøy thôøi doäi nöôùc, tuøy thôøi ngöng caû hai, vaøng nguyeân nhö vaäy môùi ñuùng ñoä, tuøy theo vieäc maø söû duïng. Cuõng vaäy Tyø-kheo chuyeân taâm phöông tieän thöôøng xuyeân tö duy nieäm töôûng ba töôùng, … cho ñeán laäu taän.”

Phaät noùi kinh naøy xong, caùc Tyø-kheo nghe nhöõng gì Phaät daïy,

hoan hyû phuïng haønh.

M

1. Paøli, A.3. 100. Suvaòòakaøra (phaàn sau).

2. Chæ töôùng, cöû töôùng, xaû töôùng 止 相 舉 相 捨 相 . Paøli: samaødhinimitta, paggahanimitta, upekkhanimitta, ñònh töôùng, tinh taán töôùng, xaû töôùng.

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