LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Vaøo giöõa tröa, vua Ba-tö-naëc vôùi thaân theå buïi baëm ñi xe ñeán gaëp Ñöùc Phaät.

Ñöùc Theá Toân hoûi vua:

–Ñaïi vöông vì sao ñeán ñaây vaøo giöõa tröa vôùi thaân theå buïi baëm theá naøy?

Nhaø vua baïch Phaät:

–Thöa Ñöùc Theá Toân, vieäc nöôùc quaù nhieàu, söï vuï phöùc taïp, xöû lyù vöøa xong, con lieàn ñeán gaëp Ñöùc Phaät. Theá neân thaân theå ñaày buïi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Ñaïi vöông, Ta hoûi, vua tuøy yù ñaùp. Naøy Ñaïi vöông, coù ngöôøi baûn taùnh chaùnh tröïc, chöa töøng doái traù, ñöôïc moïi ngöôøi tin töôûng töø phöông Ñoâng ñi ñeán. Giaû nhö hoï noùi vôùi vua: “Hieän nay phöông Ñoâng coù hoøn nuùi ñaù lôùn, treân ñuïng trôøi, döôùi chaïm ñaát, töø phöông Ñoâng ñang di chuyeån ñeán, nhöõng choã noù ñi qua, röøng caây vaø caùc chuùng sanh ñeàu bò ñeø tan naùt”. Phöông Nam, Taây, Baéc cuõng nhö vaäy, coù ngöôøi ñöôïc moïi ngöôøi raát tin töôûng, baûo vôùi vua raèng hieän nay boán phöông coù nuùi ñaù lôùn, cuøng di chuyeån ñeán moät löôït, khoâng coù keõ hôû naøo thoaùt ñöôïc. Trôøi, Roàng, Ngöôøi, Quyû, caùc loaïi höõu tình ñeàu bò ñeø tan naùt, raát ñaùng sôï haõi.

Ñöùc Phaät laïi baûo nhaø vua:

–Ngay luùc aáy, coù phöông keá gì ñeå thoaùt naïn? Nhaø vua thöa:

–Baïch Theá Toân, ngay luùc aáy, khoâng coøn keá gì caû, chæ coøn tin Phaät phaùp, tu haønh chaùnh haïnh, khoâng coøn phöông naøo khaùc.

Phaät daïy:

–Naøy Ñaïi vöông, nhö lôøi vua noùi, cho ñeán ngoaïi tröø vieäc tin Phaät phaùp ra, khoâng coøn keá gì caû. Naøy Ñaïi vöông, taïi sao vua noùi nhö vaäy?

Ba-tö-naëc baïch Phaät:

–Thöa Ñöùc Theá Toân, giaû söû coù vò vua ñaõ thoï leã quaùn ñaûnh, ñuû caû töôïng binh, maõ binh, xa binh, boä binh, vôùi caùc chieán cuï, nhöng vôùi hoøn nuùi ñaù lôùn aáy, khoâng theå ñaùnh vôùi noù; ñao teân cung kieám cuõng khoâng söû duïng ñöôïc. Neáu duøng chuù thuaät, coáng hieán baèng tieàn taøi, nhöõng vieäc nhö vaäy, khoâng sao laøm ñöôïc, laïi khoâng theå caàu khaån hay duøng söùc löïc ñaùnh thaéng ñöôïc. Theá neân, baïch Theá Toân, con noùi neân tu phaùp

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

thieän xa lìa hö voïng, tröø vieäc tin Phaät phaùp ra khoâng coøn keá gì nöõa.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Ñaïi vöông, ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Nuùi giaø huûy hoaïi tuoåi treû saéc ñeïp. Nuùi beänh huûy hoaïi taát caû söï cöôøng traùng. Nuùi cheát huûy hoaïi taát caû thoï maïng. Nuùi suy taøn laøm hao toån, huûy hoaïi taát caû vinh hoa phuù quyù, gieát cheát vôï con, phaân ly quyeán thuoäc hao toån tieàn taøi.

Naøy Ñaïi vöông, coù boán caùch huûy hoaïi theá gian luoân ñuoåi theo loaøi ngöôøi. Ñuùng nhö vua noùi, chæ coù tu haønh theo giaùo phaùp chaân chaùnh, tröø Phaät phaùp ra khoâng coøn keá gì khaùc.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thí nhö boán höôùng coù nuùi lôùn To cao roäng lôùn khoâng giôùi haïn*

*Boán maët, ñoàng thôøi di chuyeån ñeán Hoaûng sôï boû chaïy khoâng loái thoaùt Voi, ngöïa, xe, binh khoâng choáng ñöôïc Chuù thuaät, taøi saûn khoâng theå ngaên Ñaïi vöông, ñoù laø nuùi voâ thöôøng*

*Nuùi laõo, beänh, töû, nuùi suy dieät Taøn haïi taát caû caùc chuùng sanh Saùt-lôïi, Thuû ñaø, Baø-la-moân Cho ñeán haï tieän Chaân-ñaø-la Taïi gia xuaát gia tu phaïm haïnh Goàm caû trì giôùi vaø phaù giôùi Ñeàu taøn dieät heát khoâng chöøa ai Theá neân ngöôøi trí phaûi tu thieän*

*Toân suøng Tam baûo, laøm phuùc ñöùc Thaân mieäng vaø yù thöôøng thanh tònh Ñôøi naøy ñöôïc khen sau sanh Thieân.*

Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

nöôùc Xaù-veä.

Vua Ba-tö-naëc ñeán choã Ñöùc Phaät, laïy saùt döôùi chaân, ngoài qua moät beân.

Khi aáy, trong khu Kyø-hoaøn, coù baûy vò Phaïm chí ñeå toùc daøi, baûy vò Ni-kieàn loõa hình, baûy vò ngoaïi ñaïo maëc moät y. Thaân hình hoï ñeàu to lôùn.

Vua Ba-tö-naëc thaáy caùc ngoaïi ñaïo naøy ñi qua laïi trong vöôøn Kyø- hoaøn. Nhaø vua ñöùng daäy chaép tay cung kính, höôùng ñeán caùc vò ngoaïi ñaïo noùi leân ba laàn teân cuûa mình:

–Con laø vua Ba-tö-naëc.

Ñöùc Phaät hoûi vua Ba-tö-naëc:

–Vì sao nhaø vua thaáy ngöôøi toùc daøi, loõa hình, moät y, laïi cung kính nhö vaäy?

Nhaø vua thöa:

–Baïch Theá Toân, nöôùc con coù ba haïng ngöôøi naøy laø baäc toái thaéng trong haøng A-la-haùn.

Ñöùc Phaät hoûi nhaø vua:

–Nhaø vua khoâng bieát roõ taâm cuûa hoï höôùng veà ñaâu, laøm sao bieát laø chaân A-la-haùn hay phi A-la-haùn? Phaûi cuøng soáng laâu vôùi nhau moät nôi, duøng yù quaùn saùt, vua môùi coù theå bieát ñöôïc ngöôøi aáy trì giôùi hay phaù giôùi. Tuy soáng laâu vôùi nhau nhöng ngöôøi thoâng minh trí tueä coù theå bieát, coøn ngöôøi ngu thì khoâng bieát. Cha meï cuûa hoï, thaân baèng quyeán thuoäc, coù ngöôøi bò cheát… môùi coù theå phaân bieät hoï. Neáu khoâng coù vieäc naøy, khoù hieåu bieát thaáu ñaùo ñöôïc.

Neáu hoï bò tai naïn, bò ngöôøi cöôõng böùc sai laøm vieäc saùt haïi, hoaëc bò ngöôøi nöõ ôû choã rieâng eùp buoäc maø khoâng phaïm giôùi, môùi coù theå bieát taâm hoï beàn vöõng chaéc thaät. Phaûi theo doõi quaùn saùt môùi bieát hoï tònh haïnh hay chaúng tònh haïnh.

Muoán bieát ñích xaùc trí tueä cuûa hoï, haõy laéng nghe hoï noùi, chæ coù ngöôøi trí môùi phaân bieät roõ, chæ coù ngöôøi trí cuøng soáng chung laâu daøi môùi coù theå bieát roõ hoï.

Nhaø vua taùn thaùn Ñöùc Phaät:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân, ñuùng nhö lôøi Ñöùc Phaät, phaûi cuøng soáng chung laâu daøi môùi coù theå bieát ñöôïc laø hoï trì giôùi hay phaù giôùi. Ngöôøi khi laâm naïn, xem xeùt haønh ñoäng cuûa hoï, môùi bieát tònh hay

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

baát tònh. Ngöôøi coù giaûng thuyeát nghò luaän, ta môùi phaân bieät baäc trí hay keû phaøm.

Nhö treân trình baøy, ngöôøi coù trí tueä môùi bieát ñöôïc ngöôøi khaùc, ngöôøi ngu khoâng bieát ñöôïc, soáng laâu môùi bieát ñöôïc, khoâng theå voäi vaøng bieát ñöôïc. Taïi sao? Ngöôøi söù giaû cuûa con, cuõng giaû maëc nhöõng trang phuïc nhö vaäy, ñeán nhöõng quoác gia khaùc ôû xa, xem xeùt nhöõng vieäc trong nöôùc aáy, traûi qua taùm thaùng ñeán möôøi thaùng. Laøm caùc söï vieäc xong, trôû veà nöôùc mình vui höôûng naêm duïc; laøm taát caû söï vieäc nhö tröôùc khoâng khaùc. Theá neân, con bieát lôøi Ñöùc Phaät daïy thaät laø toaøn thieän.

Nhaø vua laïi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, tröôùc ñaây, con ñaõ bieát coù söï vieäc nhö vaäy, nhöng voäi quaù khoâng quaùn saùt, neân môùi bieåu loä söï cung kính aáy.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Khoâng theå nhìn beà ngoaøi Maø phaûi quan saùt kyõ*

*Khi vöøa môùi gaëp ngöôøi Khoâng theå tin töôûng ngay Töôùng maïo nhö La-haùn Thaät khoâng nhieáp caùc caên Hình daùng caùc haønh ñoäng Ñeàu khoâng theå phaân bieät Cuõng nhö boâng tai giaû Hay ñoàng tieàn maï vaøng Ngöôøi ngu cho laø vaøng Kyø thaät trong baèng ñoàng Nhöõng con ngöôøi nhö vaäy Ngu si khoâng bieát gì*

*Beân ngoaøi töôùng hieàn thieän Trong loøng thaät ñoäc aùc Haønh ñoäng nhieàu ngöôøi theo Giaû daïng trang Hieàn thaùnh.*

Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Coù naêm vò Quoác vöông cuøng taäp hôïp laïi moät choã, baøn luaän veà vaán ñeà: Trong naêm duïc, caùi naøo laø nhaát.

Vua thöù nhaát noùi:

–Saéc laø nhaát. Vua thöù hai noùi:

–AÂm thanh laø nhaát. Vua thöù ba noùi:

–Vò laø nhaát. Vua thöù tö noùi:

–Höông laø nhaát. Vua thöù naêm noùi:

–Caûm xuùc eâm aùi laø nhaát.

Taâm yù caùc vua khoâng ñoàng nhau, ai cuõng thaáy mình laø ñuùng, neân noùi vôùi nhau:

–Taâm yù cuûa chuùng ta ñoái vôùi caùi ñeïp khoâng gioáng nhau, ai cuõng theo lyù cuûa mình. Haõy ñeán gaëp Ñöùc Phaät ñeå ñöôïc Ngaøi phaân toû.

Naêm vò quoác vöông, vôùi vua Ba-tö-naëc laø thöôïng thuû, cuøng ñeán choã Phaät, laïy saùt döôùi chaân Ngaøi, ñöùng qua moät beân, baïch:

–Thöa Theá Toân, chuùng con naêm vò vua, cuøng nhau baøn luaän: “Trong naêm duïc, caùi naøo laø nhaát?” Moät vò vua noùi: “Saéc laø nhaát”… Nhö vaäy choã baøy toû cuûa naêm vua baát ñoàng nhau, ñeàu cho yù mình laø ñuùng nhaát. Do chuû tröông khoâng gioáng nhau neân chuùng con cuøng ñeán gaëp Ñöùc Phaät tham vaán veà chuyeän naøy, caùi naøo laø baäc nhaát?

Ñöùc Phaät daïy:

–Ngöôøi naøo ñoái vôùi saéc chaáp thuû töôùng maïo cuûa noù, taâm yù bò vaây buoäc, yù hoï thoûa maõn. Ngay khi aáy, neáu nhö coù dieäu saéc naøo hôn saéc aáy ñi nöõa thì hoï vaãn cho saéc ñaõ chaáp thuû aáy laø hôn, khoâng coøn ñeå yù ñeán dieäu saéc kia. Thanh, höông, vò, xuùc cuõng nhö vaäy. Cho ñeán khi tieáp xuùc sanh caûm giaùc, taâm yù bò troùi buoäc vaøo töôùng maïo cuûa noù, thì cho ñoù laø toái thaéng.

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

Baáy giôø coù moät Baø-la-moân teân Ty-nghi, rôøi choã ngoài, maëc y chöøa vai maët, quyø chaân phaûi xuoáng ñaát, chaép tay höôùng Phaät, baïch:

–Thöa Theá Toân, con coù ñieàu muoán trình baøy, xin Ngaøi cho pheùp. Ñöùc Phaät baûo Ty-nghi:

–Cöù vieäc neâu baøy. Ty-nghi lieàn noùi keä:

*Ñaïi vöông Öông-giaø chöùa giaùp quyù Chuùa Ma-kieät-ñeà ñöôïc lôïi lôùn*

*Phaät vöôït leân treân caùc quoác baûo Tieáng khen nghe khaép nhö sôn vöông. Nhö hoa sen ñeïp môùi nôû ra*

*AÙnh saùng khaép hoà, höông thôm ngaùt. Phaät nhö maët trôøi giöõa hö khoâng Haøo quang chieáu khaép caû theá gian Xem kyõ tueä löïc cuûa Nhö Lai*

*Cuõng nhö löûa maïnh chaùy röïc rôõ Môû maét cho ngöôøi thaáy aùnh saùng Nhöõng keû nghi hoaëc ñeán thöa hoûi Taát caû ñeàu ñöôïc giaûi quyeát nghi.*

Naêm vò vua ñeàu khen ngôïi baøi keä hay, cuøng ñem nhöõng taám y quyù giaù ban cho Ty-nghi.

Naêm vò vua nghe lôøi Phaät daïy ñeàu raát hoan hyû, rôøi choã ngoài töø

giaõ.

Sau khi caùc vua ra veà, Ty-nghi chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, ñem naêm taám y daâng leân

Ngaøi, caàu mong nhaän cho. Ñöùc Phaät lieàn nhaän y.

Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø vua Ba-tö-naëc thaân theå phì maäp, hôi thôû naëng neà, ñeán gaëp Ñöùc Phaät, laïy saùt chaân Ngaøi roài ngoài qua moät beân. Ñöùc Phaät

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

baûo nhaø vua:

–Hieän nay thaân theå nhaø vua to beùo quaù, ñeán noãi khi di chuyeån, hít thôû raát khoù khaên.

Nhaø vua baïch Phaät:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Nhö lôøi Phaät daïy, nay con khoán khoå vì thaân naøy, raát laø xaáu hoå, ñaùng cheâ traùch.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Laøm ngöôøi luoân luoân töï chaùnh nieäm Phaûi bieát ñieàu ñoä khi aên uoáng*

*Thaân theå nheï nhaøng ít khoán khoå Tieâu hoùa deã daøng, soáng daøi laâu.*

Khi aáy, trong chuùng coù chaøng thanh nieân teân OÂ-ñôùi. Nhaø vua beøn baûo vôùi chaøng thanh nieân aáy:

–Ngöôi haõy hoïc thuoäc baøi keä ñoù. Vaøo luùc ta aên, coù theå thöôøng ñoïc leân baøi keä naøy cho ta khoâng? Neáu ngöôi tuïng ñöôïc nhö vaäy, ta seõ thöôûng cho ngöôi moãi ngaøy moät traêm tieàn vaøng, vaø vaøo böõa aên, ta seõ ñöôïc nghe ngöôi ñoïc tröôùc khi aên.

Chaøng thanh nieân OÂ-ñôùi ñaùp:

–Xin vaâng.

Ñöùc Phaät laïi vì vua Ba-tö-naëc giaûng daïy voâ soá caùc giaùo phaùp, chæ roõ moïi lôïi ích, hoan hyû. Nhaø vua im laëng laõnh hoäi, sau ñoù leã Phaät roài lui ra.

Thanh nieân OÂ-ñôùi ôû laïi moät luùc ñeå hoïc baøi keä aáy. Ñöùc Phaät baûo chaøng trai:

–Khi nhaø vua aên, neân thöôøng vì nhaø vua thuyeát baøi keä nhö treân.

Töø ñoù, haèng ngaøy vua Ba-tö-naëc aên ít laïi, thaân theå oám daàn trôû neân nheï nhaøng.

Sau ñoù, nhaø vua ñeán choã Ñöùc Phaät, thaân theå nheï nhaøng, trôû neân toát ñeïp, baïch:

–Con nhôø laøm theo lôøi Ñöùc Phaät daïy, thaân theå hieän nay caûm thoï voâ löôïng an laïc. Nam-moâ Phaät Baø-giaø-baø Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, laøm cho con hieåu bieát quaû baùo hieän taïi vaø lôïi ích hieän taïi, do aên uoáng coù tieát ñoä.

## Keä toùm löôïc:

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

*Ñaéc thaéng, huûy hoaïi, theo Phaät giaùo Moät phaùp, phöôùc ñieàn, khaû yeám hoaïn Muø toái, nuùi ñaù, vaän nhaát y*

*Caùc vua, Suyeån töùc danh Baït-cuø.*

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø coù moät thanh nieân teân A-tu-la-dieâm ñeán choã Ñöùc Phaät, vôùi mieäng, yù baát thieän, nhuïc maï ngay tröôùc maët Ngaøi.

Ñöùc Nhö Lai thaáy nghe söï vieäc naøy, noùi keä:

*Laøm thieän, khoâng giaän döõ Boá thí thöôøng noùi thaät Ngöôøi khoâng saân, khoâng haïi Hôn keû oâm aùc giaän*

*Xan tham vaø noùi doái Keû thaân caän ngöôøi aùc*

*Phaûi bieát chuùng sanh naøy Chöùa saân nhö goø nuùi Phaãn noä nhö ngöïa loàng Cheá phuïc baèng roi cöông*

*Khoáng baèng cöông chöa vöõng Cheá taâm môùi vöõng vaøng*

*Theá neân Ta ngaøy nay Danh laø Thieän Ñieàu Ngöï.*

Baáy giôø chaøng thanh nieân baïch Phaät:

–Con thaät ngu si, haønh ñoäng baát thieän, neân ngay tröôùc maët Ñöùc Phaät ñaõ buoâng lôøi nhuïc maï. Caàu xin Theá Toân thöông xoùt cho con saùm hoái.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy thanh nieân, bieát ngöôi thaønh taâm, neân Ta theå hieän loøng Töø ñoái vôùi ngöôi. Ta nhaän söï saùm hoái aáy, ñeå ngöôi ñöôïc taêng tröôûng phaùp laønh, keå töø luùc naøy khoâng coøn thoaùi chuyeån.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Luùc aáy, coù moät thanh nieân teân Ty-nghi ñeán gaëp Ñöùc Phaät, ngay tröôùc Phaät vôùi taâm yù vaø ngoân ngöõ baát thieän, nhuïc maï Ñöùc Theá Toân, coøn theâm nhöõng lôøi leõ phæ baùng thaäm teä.

Ñöùc Nhö Lai thaáy nghe söï vieäc naøy, beøn baûo Ty-nghi:

–Nhö trong theá gian, khi coù leã tieát lôùn, vaøo ngaøy Cöù voâ ñeà, ngöôi vaøo ñeâm aáy coù bao giôø mang y phuïc, chuoãi ngoïc, caùc loaïi moùn aên ñem taëng cho thaân thích khoâng?

Ty-nghi ñaùp:

–Thaät coù ñem taëng hoï. Ñöùc Phaät baûo Ty-nghi:

–Neáu hoï khoâng nhaän vaät taëng cuûa ngöôi, thì vaät taëng naøy thuoäc veà ai?

Ty-nghi ñaùp:

–Neáu hoï khoâng nhaän, thì toâi giöõ laïi. Ñöùc Phaät noùi:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Naøy Ty-nghi, oâng ñeán choã Nhö Lai Chí Chaân Chaùnh Ñaúng Giaùc nhuïc maï tröôùc maët, huûy baùng nhieàu lôøi, xuùc phaïm nhieàu caùch, tuy ngöôi ñem cho Ta, Ta khoâng nhaän laáy. Cuõng nhö ngöôøi ñôøi, coù ngöôøi ñöa ra, ngöôøi tröôùc maët nhaän laáy, thì môùi goïi laø boû ra vaø nhaän laáy. Coù ngöôøi boû ra nhöng ngöôøi tröôùc maët khoâng nhaän, thì chæ goïi laø boû ra chöù khoâng goïi laø nhaän laáy. Ngöôøi naøo bò nhuïc maï, giaän ñaùnh, huûy baùng, coù phaûn öùng laïi thì ñaáy goïi laø coù boû ra vaø coù nhaän laïi. Coøn ngöôøi naøo bò nhuïc maï giaän ñaùnh huûy baùng, nhöng nhaãn nhuïc, khoâng phaûn öùng laïi thì goïi laø coù boû ra maø khoâng coù nhaän laáy.

Ty-nghi noùi:

–Naøy Cuø-ñaøm, tröôùc ñaây toâi nghe nhöõng vò Tröôûng laõo ñaïo ñöùc kyø cöïu, ñeàu noùi: “Treân ñôøi coù Ñöùc Phaät laø Baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, bò maï lî ngay tröôùc maët vaãn khoâng

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

sanh phieàn naõo”. Nay toâi nhuïc maï Ngaøi, taâm Ngaøi vaãn an ñònh khoâng daáy khôûi phieàn naõo.

Baáy giôø Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi khoâng coøn phaãn noä Laøm sao coøn noåi saân*

*Baäc Ñieàu Thuaän Chaùnh Maïng Khoâng saân, ngöôi neân bieát*

*Bò giaän khoâng traû giaän Vì sôï tranh khoâng thaéng*

*Thaéng nhöng khoâng phaûn öùng Ñoù goïi laø Thöôïng só*

*Khoâng saân thaéng ñöôïc saân Haønh thieän thaéng baát thieän Boá thí khoâng xan tham*

*Noùi thaät thaéng doái traù Ngöôøi khoâng saân khoâng haïi Thöôøng gaàn guõi Hieàn thaùnh Thaân caän nhöõng keû aùc Chöùa giaän nhö nuùi ñoài Phaãn noä nhö ngöïa cuoàng Cheá phuïc baèng roi cöông Roi cöông chöa vöõng chaéc Cheá taâm môùi vöõng beàn*

*Theá neân Ta ngaøy nay*

*Laø Baäc Thieïân Ñieàu Thöøa.*

Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy, caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu hoan hyû phuïng haønh.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñang kinh haønh nôi ñaát troáng, beân ngoaøi Kyø-hoaøn. Baø-la-moân Ñoät-la-xaø taùnh tình hung aùc, ñeán gaëp Ñöùc Phaät, ngay tröôùc maët Ngaøi, noùi lôøi thoâ aùc nhuïc maï, baøy toû söï phaãn noä, theâm

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

lôøi huûy baùng, mong Phaät xaáu hoå.

Khi thaáy söï vieäc naøy, Ñöùc Phaät vaãn im laëng nhö cuõ. Baø-la-moân Ñoät-la-xaø thaáy Phaät im laëng, laïi leân tieáng:

–OÂng im laëng neân ta bieát oâng ñaõ bò thua roài. Ñöùc Nhö Lai noùi keä:

*Ngöôøi töø boû thaéng thua Luoân an oån, tòch dieät.*

Baø-la-moân thöa:

–Thöa Cuø-ñaøm, con thaät coù loãi, nhö treû con ngu si voâ trí, laøm ñieàu baát thieän. Nay con ñaõ töï bieát, caàu xin Theá Toân cho con saùm hoái.

Ñöùc Phaät baûo Baø-la-moân:

–Ngöôi maéng chöûi ngay tröôùc maët Ñöùc Nhö Lai A-la-ha Tam- mieäu-tam Phaät-ñaø, baèng moïi caùch phæ baùng, xuùc phaïm. Ngöôi thaät ngu si, meâ laàm, voâ trí neân ñaõ haønh ñoäng baát thieän. Ta theo lôøi caàu xin, cho ngöôi saùm hoái, ñeå ngöôi ñöôïc taêng tröôûng caùc phaùp thieän, khoâng thoaùi lui trong vieäc tu taäp.

Sau khi ñöôïc saùm hoái, Baø-la-moân raát hoan hyû, ñaûnh leã Phaät, roài töø

giaõ.

# M

## Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Ñöùc Theá Toân vaøo saùng sôùm, ñaép y böng baùt vaøo thaønh khaát thöïc. Baø-la-moân Ñoät-la-xaø töø xa thaáy Theá Toân, voäi vaøng chaïy ñeán tröôùc maët Ñöùc Phaät, buoâng lôøi nhuïc maï, huûy baùng Theá Toân, xuùc phaïm baèng nhieàu caùch. OÂng ta laïi boác ñaát muoán laøm nhô Phaät. Nhöng ñaát aáy bò gioù thoåi bay maát, khoâng laøm baån ñöôïc Ñöùc Phaät.

Ñöùc Nhö Lai thaáy vieäc naøy beøn noùi keä:

*Phaãn noä ngang ngöôïc, ngöôøi khoâng saân Huûy baùng maéng chöûi, ngöôøi thanh tònh Cuõng nhö ñaäp ñaát töï nhô thaân*

*Ví nhö noâng phu troàng nôi ruoäng Troàng loaïi caây naøo haùi traùi aáy*

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

*Ngöôøi gaây nhaân naøo höôûng quaû ñoù.*

Baø-la-moân thöa:

–Con thaät coù loãi, ngu daïi voâ trí, neân haønh ñoäng baát thieän. Caàu mong Ñöùc Nhö Lai cho con saùm hoái.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ngöôi ñoái vôùi Ñöùc Nhö Lai A-la-ha Tam-mieäu-tam Phaät-ñaø maéng chöûi ngay maët, haønh ñoäng aáy raát laø ngu si. Theo lôøi thænh caàu, Ta theå nieäm loøng Töø nhaän söï saùm hoái cuûa ngöôi, ñeå ngöôi ñöôïc taêng tröôûng trong phaùp thieän khoâng thoaùi chuyeån.

Vò Baø-la-moân ñöôïc Ñöùc Phaät höùa chaáp thuaän, neân hoan hyû töø

giaõ.

# M