LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**KINH 1351. KHOÅNG TÖÔÙC**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong vöôøn Truùc, khu Ca-lan-ñaø, taïi thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, coù caùc Tyø-kheo ñang truù beân söôøn nuùi Chi-ñeà1, laø nhöõng Tyø-kheo a-luyeän-nhaõ, trì y phaán taûo, thöôøng haønh khaát thöïc. Luùc ñoù Sôn thaàn truï ôû nuùi naøy, noùi keä:

*Mình coâng nhö gaám theâu, ÔÛ nuùi Beà-ñeà-heâ*2*;*

*Thænh thoaûng hoùt tieáng hay, Nhaéc Tyø-kheo khaát thöïc.*

*Mình coâng nhö gaám theâu, ÔÛ nuùi Beà-ñeà-heâ;*

*Thænh thoaûng hoùt tieáng hay, Nhaéc vò trì phaán taûo.*

*Mình coâng nhö gaám theâu, ÔÛ nuùi Beà-ñeà-heâ;*

*Thænh thoaûng hoùt tieáng hay, Nhaéc vò ngoài boùng caây.*

Sau khi Thieân thaàn noùi keä xong, ñöùng im laëng.

# M

1. Chi-ñeà sôn 支 提 山 . Paøli: Cetiya, teân nuùi, cuõng goïi laø Vedisa; xem cht. döôùi.

2. Beà-ñeà-heâ 鞞 提 醯 . Paøli: Vedisagiri, teân nuùi, cuõng goïi laø Cetiya, caùch Paøæaliputta

khoaûng naêm möôi do-tuaàn.

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

**KINH 1352. DOANH SÖÏ**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong vöôøn Truùc, khu Ca-lan-ñaø, taïi thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, coù caùc Tyø-kheo ôû nuùi Chi-ñeà, taát caû ñeàu tu haïnh A-luyeän-nhaõ, trì y phaán taûo, thöôøng haønh khaát thöïc. Baáy giôø, bôø soâng Na-sa-khö-ña3 bò lôû, laøm cheát ba vò Tyø-kheo doanh söï4. Luùc aáy, Thieân thaàn nuùi Chi-ñeà noùi keä:

*A-lan-nhaõ, khaát thöïc, Caån thaän chôù xaây döïng. Khoâng thaáy soâng Khö-ña, Bôø beân chôït saït lôû,*

*Ñeø cheát ngöôøi xaây döïng., Ba Tyø-kheo doanh söï?*

*Tyø-kheo trì phaán taûo, Caån thaän chôù xaây döïng. Khoâng thaáy soâng Khö-ña, Bôø beân chôït saït lôû,*

*Ñeø cheát ngöôøi xaây döïng, Ba Tyø-kheo doanh söï?*

*Tyø-kheo nöông boùng caây, Caån thaän chôù xaây döïng. Khoâng thaáy soâng Khö-ña, Bôø beân chôït saït lôû.*

*Ñeø cheát ngöôøi xaây döïng, Ba Tyø-kheo doanh söï?*

Sau khi Thieân thaàn kia noùi keä xong, lieàn ñöùng im laëng.

# M

3. Na-sa-khö-ña 那 娑 佉 多 .

4. Doanh söï Tyø-kheo 營 事 比 丘 , chæ Tyø-kheo phuï traùch coâng taùc xaây döïng cho

Taêng. Paøli: navakammika.