Ñöùc Phaät daïy:

–Phaùp maø Ta bieát thì thaâm dieäu, heát söùc saùng toû, Ta bieát taát caû. Neáu coù vò ñeä töû hieàn giaû nghe bieát nhö vaäy lieàn taùn thaùn Phaät.

Neáu coù ngoaïi ñaïo, ôû trong kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, nhôù nghó veà caùc vieäc ñaõ laøm trong quaù khöù, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát, öa thích giaûi thuyeát nhöõng vieäc laøm aáy thì ñeàu ôû trong boán möôi boán kieán giaûi. Nhöõng ngoaïi ñaïo aáy ñaõ noùi nhöõng gì?

Neáu coù ngoaïi ñaïo haønh voâ thöôøng, nhaän thöùc voâ thöôøng, töï thaân tuyeân thuyeát veà voâ thöôøng cho ngöôøi theá gian, thì ñeàu ôû trong taùm kieán

giaûi.

1. Ngoaïi ñaïo aáy ñaõ thöïc haønh nhöõng gì maø chuû tröông “haønh voâ töôûng, nhaän thöùc voâ töôûng”, roài töï thaân tuyeân thuyeát veà voâ töôûng cho ngöôøi theá gian? Ngoaïi ñaïo aáy thaáy nhö vaày, haønh nhö vaày: “Baûn ngaõ khoâng coù töôûng laø höõu saéc, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù nhaát.

2. Neáu coù ngoaïi ñaïo ñaõ bieát nhöõng gì thuoäc veà luaän thuyeát: “haønh voâ töôûng, nhaän thöùc voâ töôûng”, roài töï thaân tuyeân thuyeát veà voâ töôûng cho ngöôøi theá gian thì ñoù laø chuû thuyeát “Baûn ngaõ khoâng coù töôûng laø voâ saéc, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñaáy laø kieán giaûi thöù hai.

3. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ khoâng coù töôûng vöøa laø höõu saéc, vöøa laø voâ saéc, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù ba.

4. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ vaø theá gian laø khoâng coù saéc cuõng khoâng phaûi khoâng coù saéc, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù tö.

5. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ vaø theá gian laø höõu haïn, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù naêm.

6. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ vaø theá gian laø voâ haïn, cheát roài khoâng coù ñôøi sau. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù saùu.

7. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Vöøa höõu haïn, vöøa voâ haïn. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù baûy.

8. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Cuõng khoâng höõu haïn, cuõng khoâng voâ haïn. Chæ lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi

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

thöù taùm.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo ôû kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, söï hieåu bieát vaø lôøi noùi khaùc nhau, ñeàu ôû trong boán möôi boán loaïi kieán giaûi. Ngoaïi ñaïo aáy ñaõ bieát nhöõng gì maø noùi “nhaän thöùc voâ töôûng, haønh voâ töôûng, cuõng khoâng nhaän thöùc voâ töôûng?” Quan ñieåm cuûa vò aáy laø “Ngaõ vaø theá gian laø khoâng coù töôûng”, ñeàu ôû trong taùm kieán giaûi naøy:

1. Kieán giaûi thöù nhaát laø neáu coù ngoaïi ñaïo thaáy nhö vaày, haønh nhö vaày: “Baûn ngaõ laø coù saéc, khoâng coù töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng, cheát roài coù ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù nhaát.

2. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ vöøa laø höõu saéc, vöøa laø voâ saéc, khoâng coù töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng, cheát roài coù ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù hai.

3. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ vöøa laø höõu saéc, vöøa laø voâ saéc, khoâng coù töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta ta chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù ba.

4. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ khoâng coù saéc, cuõng khoâng phaûi khoâng coù saéc, khoâng coù töôûng cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù

tö.

5. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ laø höõu haïn, khoâng coù töôûng cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù naêm.

6. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ laø voâ haïn, khoâng coù töôûng cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù saùu.

7. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ vöøa höõu haïn vöøa voâ haïn, khoâng coù töôûng cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù baûy.

8. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Baûn ngaõ khoâng höõu haïn cuõng khoâng voâ haïn, khoâng coù töôûng cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng ôû ñôøi sau. Lôøi noùi cuûa ta laø chaân thaät, ngoaøi ra laø si meâ”. Ñoù laø kieán giaûi thöù taùm.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Khoâng phaûi coù töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng haønh; khoâng phaûi coù töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù

töôûng kieán; khoâng phaûi coù töôûng haønh, cuõng khoâng phaûi coù töôûng kieán”, ñeàu ôû trong taùm kieán giaûi aáy, khoâng theå vöôït hôn taùm kieán giaûi aáy. Theá Toân ñeàu bieát nhöõng ñieàu aáy, Ta coøn bieát hôn theá nöõa baèng söï hieåu bieát tuyeät dieäu, cho neân Ta khoâng chaáp tröôùc cuõng khoâng huûy baùng maø ñöôïc Voâ vi (Nieát-baøn). Ta bieát caùc caûm thoï nhaän do xuùc sanh ra, vaø bieát phöông tieän thoaùt ra khoûi noù. Hieän taïi Ta khoâng coù chaáp tröôùc neân taâm yù hoaøn toaøn giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät daïy:

–Phaùp maø Ta bieát thì thaâm dieäu, voâ cuøng saùng toû, Ta bieát taát caû. Neáu coù vò ñeä töû hieàn giaû nghe bieát phaùp aáy lieàn taùn thaùn Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo ôû kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát coù söï hieåu bieát vaø lôøi noùi khaùc nhau, ñeàu ôû trong boán möôi boán kieán giaûi naøy. Ngoaïi ñaïo aáy bieát nhöõng gì maø noùi nhö vaäy? Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Khoâng coù haønh, khoâng coù nhaän thöùc, khoâng coù ngöôøi nghó bieát veà ‘khoâng’”, ñeàu ôû trong baûy kieán giaûi. Ngoaïi ñaïo aáy noùi: “Khoâng coù haønh, khoâng coù nhaän thöùc, khoâng coù ngöôøi nghó bieát veà

‘khoâng’”, hoï bieát nhö theá naøo maø noùi nhö vaäy?

1. Neáu coù ngoaïi ñaïo thaáy nhö vaày: “Caùc saéc töù ñaïi cuûa ta, do cha meï sanh ra, do aên uoáng neân tröôûng thaønh, taém röûa maëc y phuïc, nhöng noù laø vaät voâ thöôøng, thaân cheát trôû veà ñaát, xöông coát caùc thöù nôi thaân rôi rôùt moãi thöù moät nôi, gioù thoåi vaøo thaân, tan naùt hö hoaïi, ñeán ñôøi sau khoâng coøn soáng cheát nöõa, nhö vaäy lieàn tieâu dieät heát”. Ñoù laø kieán giaûi thöù nhaát.

2. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi: “Cheát roài khoâng phaûi nhö vaäy, tuy tan hoaïi nhöng coøn coù caùi ngaõ vöôït hôn theá nöõa. Ñaâu laø choã ngaõ naøy vöôït leân treân? Caùi ngaõ aáy laø ôû coõi Saéc vaø coõi Duïc haønh. Baûn ngaõ aáy neáu cheát thì huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù

hai.

3. Neáu coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ laø caùi maø cheát roài khoâng coù huûy hoaïi nhö vaäy, coù caùi ngaõ khaùc coøn vöôït hôn noù, caùi ngaõ aáy laø saéc voâ yù, coøn ngaõ kia neáu cheát thì huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû trôû laïi nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù ba.

4. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ chaúng phaûi cheát huûy hoaïi nhö vaäy, coù caùi ngaõ coøn vöôït hôn noù nöõa. Sao goïi caùi ngaõ aáy nhö vaäy? Vì ngaõ aáy vöôït qua caùc coõi trôøi Saéc töôûng, vöôït qua coõi trôøi Töôûng giaän döõ, nhôù voâ

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

soá caùc loaïi hö khoâng tri haønh. Ngaõ aáy neáu cheát thì huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù tö.

5. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ naøy khoâng phaûi cheát roài huûy hoaïi nhö vaäy, coøn coù caùi ngaõ vöôït leân treân noù. Sao goïi caùi ngaõ aáy nhö vaäy? Vì ngaõ aáy vöôït qua coõi trôøi Nhaát thieát hö khoâng tri, coõi trôøi Voâ öông soá danh thöùc tri, coõi trôøi Sôû nieäm haønh kyø, neáu chuùng khoâng huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù naêm.

6. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ aáy khoâng phaûi cheát roài huûy hoaïi nhö theá, coù caùi ngaõ coøn vöôït leân treân noù nöõa. Sao goïi caùi ngaõ aáy nhö vaäy? Vì ngaõ aáy vöôït qua coõi trôøi Nhaát thieát thöùc tri, khoâng coøn chaáp tröôùc danh, vöôït qua coõi trôøi Voâ thöùc tri nieäm haønh kyø. Ngaõ aáy cheát roài thì huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû trôû laïi nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù

saùu.

7. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi: “Ngaõ aáy chaúng phaûi cheát roài huûy hoaïi nhö theá, coù caùi ngaõ coøn vöôït leân treân noù nöõa. Sao goïi caùi ngaõ aáy nhö vaäy? Vì ngaõ aáy vöôït qua coõi trôøi Nhaát thieát voâ thöùc tri, vò thieân nhaân aáy laø thuoäc coõi trôøi Voâ töôûng höõu töôûng nieäm haønh. Ngaõ naøy khi cheát thì huûy hoaïi, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû trôû laïi nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù

baûy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Quan ñieåm veà ñoaïn dieät trong tu taäp cuûa ngoaïi ñaïo coù theå tuyeân boá laø “Khoâng coù haønh, khoâng coù töôûng, khoâng coù ngöôøi nieäm ‘khoâng’”, ñeàu ôû trong baûy kieán giaûi aáy, thuoäc veà baûy kieán giaûi aáy, khoâng theå vöôït hôn ñöôïc. Theá Toân ñeàu bieát nhöõng söï kieän aáy, coøn vöôït leân noù baèng söï hieåu bieát tuyeät dieäu, cho neân Ta khoâng chaáp tröôùc, cuõng khoâng huûy baùng maø ñöôïc Voâ vi (Nieát-baøn). Ta bieát caùc caûm thoï do xuùc sanh ra, vaø bieát caùch thoaùt ra khoûi noù. Hieän taïi Ta khoâng coøn chaáp tröôùc neân yù ñöôïc giaûi thoaùt hoaøn toaøn. Phaùp maø Ta bieát thì thaâm dieäu, voâ cuøng saùng toû, bieát moät caùch troïn veïn. Neáu coù vò ñeä töû hieàn giaû nghe bieát phaùp aáy lieàn taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo ôû kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát, coù chuû tröông khaùc nhau, ñeàu ôû trong boán möôi boán kieán giaûi naøy. Laïi coù ngoaïi ñaïo töï chuû tröông: “Nieäm haønh trong hieän taïi laø Voâ vi (Nieát-baøn), kieán trong hieän taïi laø Voâ vi (Nieát-baøn)”, ñeàu ôû trong naêm kieán giaûi naøy.

1. Coù ngoaïi ñaïo thaáy nhö vaày, noùi vaø haønh cuõng nhö vaày: “ÔÛ trong cung ñieän, töï hoan laïc, duøng naêm thöù duïc laïc ñeå töï vui thích. Ngöôøi ñoù noùi: “Ngaõ hieän taïi ñaït ñöôïc Voâ vi (Nieát-baøn)”. Ñoù laø kieán giaûi thöù nhaát.

2. Laïi coù ngoaïi ñaïo noùi khoâng gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc raèng: “Baûn ngaõ hieän taïi ñöôïc Nieát-baøn, nhöng coøn phaûi ñaït hieän taïi Nieát-baøn. Sao goïi laø hieän taïi Nieát-baøn? Neáu Tyø-kheo lìa duïc, lìa phaùp aùc baát thieän, yù nieäm haønh thieän an laïc, ñöôïc ñeä Nhaát thieàn; vò aáy dieät taän ngaõ, ñôøi sau khoâng coøn sanh töû trôû laïi nöõa. Ngaõ aáy ñaït Nieát-baøn trong hieän taïi”. Ñoù laø kieán giaûi thöù hai.

3. Laïi coù Sa-moân, Ñaïo nhaân khoâng nhö nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ noùi chuû tröông: “Khoâng caàn ngaõ hieän taïi aáy ñöôïc Nieát-baøn, coøn coù hieän taïi Nieát-baøn cao hôn nöõa. Hieän taïi Nieát-baøn aáy nhö theá naøo? Ñoù laø Tyø- kheo dieät yù, beân trong ñöôïc ñònh tòch tónh, giöõ yù chí chuyeân nhaát, khoâng nghó cuõng khoâng haønh, tam-muoäi sanh hyû laïc, lieàn ñöôïc ñeä Nhò thieàn. Ngöôøi ñoù hoaøn toaøn vaéng laëng ñaït Nieát-baøn trong hieän taïi”. Ñoù laø kieán giaûi thöù ba.

4. Laïi coù Sa-moân, Ñaïo nhaân khoâng nhö nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ noùi chuû tröông: “Khoâng caàn ngaõ hieän taïi aáy ñöôïc Nieát-baøn, coøn coù hieän taïi Nieát-baøn vöôït hôn nöõa. Hieän taïi Nieát-baøn aáy laø theá naøo? Ñoù laø Tyø-kheo an vui, xa lìa daâm daät, öa thích haønh quaùn, thaân haønh ñöôïc tòch tónh, an laïc. Neáu choã haønh quaùn cuûa vò hieàn giaû luoân ñöôïc an oån, lieàn ñöôïc ñeä Tam thieàn”. Ñoù laø kieán giaûi thöù tö.

5. Laïi coù Sa-moân, Ñaïo nhaân khoâng nhö nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ noùi chuû tröông: “Khoâng caàn ngaõ hieän taïi aáy ñöôïc Nieát-baøn, coøn coù hieän taïi Nieát-baøn vöôït hôn theá nöõa. Hieän taïi Nieát-baøn aáy nhö theá naøo? Ñoù laø coù vò Tyø-kheo ñoaïn tröø laïc, ñoaïn tröø khoå, khoâng coù nieäm duyeân vôùi ñieàu khaû yù hay baát khaû yù, taâm khoâng khoå, cuõng khoâng vui, luoân giöõ gìn taâm thanh tònh, lieàn ñöôïc ñeä Töù thieàn. Vò aáy trong hieän taïi ñöôïc giaûi thoaùt hoaøn toaøn, do ñoù ñôøi sau khoâng coøn sanh töû trôû laïi nöõa”. Ñoù laø kieán giaûi thöù naêm.

Ñöùc Phaät daïy:

–Nhöõng gì caùc Sa-moân, Ñaïo nhaân coù theå tuyeân thuyeát, nhaän thöùc vaø suy tö veà hieän taïi Nieát-baøn ñeàu ôû trong naêm kieán giaûi aáy, khoâng theå vöôït hôn naêm kieán giaûi aáy. Theá Toân bieát taát caû caùc kieán giaûi aáy, Ta coøn

hieåu bieát hôn theá nöõa baèng söï hieåu bieát tuyeät dieäu, do ñoù Ta khoâng

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

chaáp tröôùc, cuõng khoâng huûy baùng neân ñöôïc Voâ vi (Nieát-baøn). Ta bieát caùc caûm thoï do xuùc sanh ra, vaø bieát phöông tieän ñeå thoaùt khoûi noù. Hieän taïi Ta khoâng coøn chaáp tröôùc neân taâm yù ñöôïc hoaøn toaøn giaûi thoaùt. Phaùp maø Ta bieát thì thaâm dieäu, voâ cuøng saùng toû; Ta bieát moät caùch troïn veïn. Neáu coù vò ñeä töû hieàn giaû nghe, bieát phaùp aáy lieàn taùn thaùn coâng ñöùc cuûa

Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–Vò ngoaïi ñaïo aáy suy nieäm veà thöôøng toàn, coù quan ñieåm thöôøng toàn vaø giaûng noùi cho ngöôøi nghe raèng: “Ngaõ vaø theá gian laø thöôøng taïi”, thuoäc veà boán loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát chæ baøy neân khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Vò aáy khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát ñoù.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ngoaïi ñaïo aáy noùi veà haïnh baäc thöôïng vaø baäc trung, moãi phaùp hieän höõu laø do chính noù, roài töï thaân giaûng thuyeát cho moïi ngöôøi raèng theá gian laø thöôøng taïi, thuoäc veà hai loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân vò aáy khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Vò aáy khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát ñoù.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo luoân suy nieäm veà thöôøng toàn, coù quan ñieåm thöôøng toàn roài noùi vôùi moïi ngöôøi: “Ngaõ vaø theá gian laø höõu thöôøng”, thuoäc veà boán loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân vò aáy khoâng ñaéc ñaïo, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Vò aáy khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo kia, coù ngöôøi noùi: “Ngaõ vaø theá gian laø höõu haïn”, coù ngöôøi baûo “Voâ haïn”, coù ngöôøi cho: “Vöøa höõu haïn vöøa voâ haïn, coù ngöôøi noùi: “Khoâng höõu haïn, cuõng khoâng voâ haïn” ñeàu ôû trong boán loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Vò aáy khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo aáy cuøng nhau tranh luaän chuû thuyeát khoâng gioáng nhau, ñeàu ôû trong boán loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân khoâng tinh taán tu taäp ñaïo haïnh, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo kia coù luaän thuyeát veà töôûng, thöïc haønh theo töôûng, roài noùi vôùi moïi ngöôøi: “Ngaõ vaø theá gian laø coù töôûng”, ñeàu ôû trong möôøi saùu loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo kia coù nieäm voâ töôûng, coù kieán (quan ñieåm, nhaän thöùc) voâ töôûng, roài noùi vôùi moïi ngöôøi “Ngaõ vaø theá gian laø khoâng coù töôûng”, ôû trong taùm loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø do söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo aáy khoâng coù nieäm veà töôûng, cuõng khoâng phaûi khoâng coù töôûng, noùi vôùi moïi ngöôøi “Ngaõ vaø theá gian laø khoâng coù töôûng”, ôû trong taùm loaïi kieán giaûi aáy. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo kia chuû tröông “hoaïi dieät”, thöôøng noùi cho moïi ngöôøi: “Ngaõ vaø theá gian laø hoaïi dieät”, ôû trong baûy loaïi kieán giaûi. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc söï hieåu bieát aáy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo kia chuû tröông “Hieän taïi laø Voâ vi (Nieát-baøn)”,

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

nhöng thaáy hieän taïi laø voâ thöôøng, vì ngöôøi giaûng noùi veà “hieän taïi Nieát- baøn”, ôû trong naêm loaïi kieán giaûi. Do khoâng bieát, khoâng thaáy neân hoï khoâng ñöôïc ñaïo haïnh tinh taán, chính laø söï hieåu bieát veà nhaân duyeân taäp khôûi, nhaân duyeân khoâng taäp khôûi, do caùi naøy nhaân duyeân thaønh, do caùi kia nhaân duyeân khoâng thaønh. Hoï khoâng ñaït ñöôïc choã naøy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngoaïi ñaïo ôû trong kieáp quaù khöù, thaáy vieäc quaù khöù, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát, moãi moãi chuû tröông khaùc nhau, ñeàu ôû trong möôøi taùm loaïi kieán giaûi aáy. Caùc ngoaïi ñaïo kia ôû trong kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát, chuû tröông khaùc nhau, ñeàu ôû trong boán möôi boán loaïi kieán giaûi aáy.

Hieäp laïi taát caû ñeàu ôû trong saùu möôi hai loaïi kieán giaûi aáy, qua laïi trong saùu möôi hai loaïi kieán giaûi aáy, naèm goïn trong ñoù, cheát ngheït trong caùi löôùi kieán giaûi maø khoâng theå thoaùt ra ngoaøi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Thí nhö ngöôøi ñaùnh caù laønh ngheà hay hoïc troø cuûa oâng ta, duøng caùi löôùi coù loã nhoû, bao phuû treân caùi ao nhoû, khi thaû löôùi xong, ngöôøi ñaùnh caù hoaëc ñöùng phía tröôùc ao, hoaëc ngoài, suy nghó raèng: “Caùc con caù bôi loäi trong caùi ao nhoû ñeàu bò maéc trong löôùi, vuøng vaãy trong löôùi khoâng theå thoaùt ra ñöôïc”.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc ngoaïi ñaïo cuõng nhö vaäy, ôû trong kieáp quaù khöù, thaáy vieäc quaù khöù, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát coù chuû tröông khaùc nhau, ñeàu ôû trong möôøi taùm loaïi kieán giaûi aáy. Neáu coù ngoaïi ñaïo ôû trong kieáp töông lai, thaáy vieäc töông lai, suy nieäm, tuyeân thuyeát veà vieäc töông lai, ñoái vôùi voâ soá hoïc thuyeát coù chuû tröông khaùc nhau, ñeàu ôû trong boán möôi boán loaïi kieán giaûi aáy. Taát caû hoï ñeàu qua laïi trong saùu möôi hai loaïi kieán giaûi aáy, soáng cheát, an truï trong ñoù, cuøng nhau gaëp gôõ hôïp thaønh trong caùi löôùi aáy maø khoâng thoaùt ra ñöôïc.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Tyø-kheo, thaân cuûa Phaät ñaõ ñoaïn tröø heát caùc chaáp tröôùc. Ta thöôøng duøng thaân naøy ñeå chö Thieân vaø loaøi ngöôøi coù theå thaáy ñöôïc. Sau khi Ta nhaäp Baùt-nieát-baøn thì khoâng theå thaáy nöõa.

Khi Ñöùc Phaät noùi kinh naøy, ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu caùch. Baáy giôø Tyø-kheo Na-da-hoøa-löu ôû tröôùc Ñöùc Phaät, duøng quaït quaït cho Phaät. Hieàn giaû Na-da-hoøa-löu quyø thaúng, chaép tay baïch Phaät:

–Thaät chöa töøng thaáy! Baäc Thieân Trung Thieân ñaõ noùi kinh thaâm dieäu vaø heát söùc saùng toû naøy. Baïch Theá Toân, kinh naøy teân laø gì? Vaø laøm sao ñeå thoï trì?

Ñöùc Phaät daïy Na-da-hoøa-löu:

–Phaät Caâu-laâu-taàn, Ñöùc Nhö Lai, Voâ Sôû Tröôùc, Ñaúng Chaùnh Giaùc, khi noùi kinh naøy ñaõ ñaët teân laø Phaùp Voõng. Phaät Ca-dieáp, Ñöùc Nhö Lai, Voâ Sôû Tröôùc, Ñaúng Chaùnh Giaùc khi thuyeát kinh naøy ñaõ goïi teân laø Kieán Voõng. Nay Ta cuõng noùi kinh naøy goïi teân laø Phaïm Voõng.

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy, caùc Tyø-kheo ñeàu hoan hyû, ñeán tröôùc Ñöùc

Phaät ñaûnh leã roài lui ra.



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