# KINH THÖÏC (I)1

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät du hoùa taïi nöôùc Xaù-veä, trong röøng Thaéng, vöôøn Caáp coâ ñoäc. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo raèng:

“Khoâng theå bieát bieân teá2 cuøng cöïc cuûa höõu aùi. Tröôùc voán khoâng coù höõu aùi, nhöng nay sanh ra höõu aùi, do ñoù môùi coù theå bieát ñöôïc nhaân cuûa höõu aùi.

“Höõu aùi coù thöùc aên3 chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa höõu aùi laø gì? Voâ minh laø thöùc aên.

“Voâ minh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa voâ minh laø gì? Naêm trieàn caùi4 laø thöùc aên.

“Naêm trieàn caùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa naêm trieàn caùi laø gì? Ba aùc haønh laø thöùc aên.

“Ba aùc haønh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa ba aùc haønh laø gì? Khoâng thuû hoä caùc caên laø thöùc aên. “Khoâng thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng

thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng thuû hoä caùc caên laø gì? Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi

1. Tham chieáu Paøli: A.x. 61-62 AØhaøra. Tham chieáu theâm kinh soá 51 treân.

2. Phaàn lôùn noäi dung gioáng nhö kinh 51 treân, chæ khaùc ôû choã kinh 51 noùi laø *taäp*

(nguyeân nhaân taäp khôûi) thì kinh naøy noùi laø *thöïc* (thöùc aên).

3. Haùn: *höõu aùi giaû taéc höõu thöïc*      Paøli: bhavataòhaö paøhaö, bhikkhave, saøhaøraö vadaømi, “Ta noùi, naøy caùc Tyø-kheo, höõu aùi coù thöùc aên.” Kinh soá 51: *taäp*, chæ cho nguyeân nhaân taäp khôûi. Baûn Paøli: aøhaøra (thöùc aên) ñoàng nghóa paccaøya (duyeân).

4. Xem cht.6 kinh 51.

K35I8NH THÖÏC (I)

khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Khoâng chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh tö duy laø gì? Khoâng coù tín laø thöùc aên.

“Khoâng coù tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa khoâng coù tín laø gì? Nghe phaùp aùc laø thöùc aên.

“Nghe phaùp aùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa nghe phaùp aùc laø gì? Gaàn guõi aùc tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi aùc tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi aùc tri thöùc laø gì? Ngöôøi aùc laø thöùc aên.

“Nhö theá, coù ñuû ngöôøi aùc lieàn coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc. Coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc roài lieàn coù ñuû söï nghe phaùp aùc. Coù ñuû söï nghe phaùp aùc roài, lieàn coù ñuû söï sanh loøng baát tín. Coù ñuû söï sanh loøng baát tín roài, lieàn khoâng chaùnh tö duy. Coù ñuû söï khoâng chaùnh tö duy roài, lieàn coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí roài, lieàn coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên roài, lieàn coù ñuû ba aùc haønh. Ñuû ba aùc haønh roài, lieàn coù ñuû naêm trieàn caùi. Ñuû naêm trieàn caùi roài, lieàn coù ñuû voâ minh. Coù ñuû voâ minh roài, lieàn ñaày ñuû höõu aùi.

“Nhö vaäy, höõu aùi naøy laàn löôït ñöôïc töïu thaønh troïn veïn.

“Bieån caû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa bieån caû laø gì? Soâng lôùn laø thöùc aên.

“Soâng lôùn cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa soâng lôùn laø gì? Soâng nhoû laø thöùc aên.

“Soâng nhoû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa soâng nhoû laø gì? Laïch lôùn5 laø thöùc aên.

“Laïch lôùn cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa laïch lôùn laø gì? Laïch nhoû laø thöùc aên.

“Laïch nhoû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa laïch nhoû laø gì? Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi laø thöùc aên.

“Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi laø gì?

5. Haùn: *ñaïi xuyeân*   Paøli: mahaøsobbha, hoà lôùn.

KINH THÖÏC (I) 359

Möa laø thöùc aên.

“Coù luùc möa lôùn. Möa lôùn roài thì suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày. Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày roài thì laïch nhoû traøn ñaày. Laïch nhoû traøn ñaày roài thì laïch lôùn traøn ñaày. Laïch lôùn traøn ñaày thì soâng nhoû traøn ñaày. Soâng nhoû traøn ñaày thì soâng lôùn traøn ñaày. Soâng lôùn traøn ñaày thì bieån caû traøn ñaày. Nhö vaäy, bieån caû kia laàn hoài traøn ñaày troïn veïn.

“Gioáng nhö vaäy, höõu aùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa höõu aùi laø gì? Voâ minh laø thöùc aên.

“Voâ minh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa voâ minh laø gì? Naêm trieàn caùi laø thöùc aên.

“Naêm trieàn caùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa naêm trieàn caùi laø gì? Ba aùc haønh laø thöùc aên.

“Ba aùc haønh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa ba aùc haønh laø gì? Khoâng thuû hoä caùc caên laø thöùc aên. “Khoâng thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng

thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng thuû hoä caùc caên laø gì? Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Khoâng chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh tö duy laø gì? Khoâng coù tín laø thöùc aên.

“Khoâng coù tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa khoâng coù tín laø gì? Nghe phaùp aùc laø thöùc aên.

“Nghe phaùp aùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên.

Thöùc aên cuûa nghe phaùp aùc laø gì? Gaàn guõi aùc tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi aùc tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi aùc tri thöùc laø gì? Ngöôøi aùc laø thöùc aên.

“Nhö theá, coù ñuû ngöôøi aùc lieàn coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc. Coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc roài lieàn coù ñuû söï nghe phaùp aùc. Coù ñuû söï nghe phaùp aùc roài, lieàn coù ñuû söï sanh loøng baát tín. Coù ñuû söï sanh loøng baát tín roài, lieàn khoâng chaùnh tö duy. Coù ñuû söï khoâng chaùnh tö duy roài, lieàn coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh

K36I0NH THÖÏC (I)

trí roài, lieàn coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên roài, lieàn coù ñuû ba aùc haønh. Ñuû ba aùc haønh roài, lieàn coù ñuû naêm trieàn caùi. Ñuû naêm trieàn caùi roài, lieàn coù ñuû voâ minh. Coù ñuû voâ minh roài, lieàn ñaày ñuû höõu aùi.

“Nhö vaäy, höõu aùi naøy laàn löôït ñöôïc töïu thaønh troïn veïn.

“Minh giaûi thoaùt cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa minh giaûi thoaùt laø gì? Baûy giaùc chi laø thöùc aên.

“Baûy giaùc chi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa baûy giaùc chi laø gì? Boán nieäm xöù laø thöùc aên.

“Boán nieäm xöù cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa boán nieäm xöù laø gì? Ba dieäu haïnh laø thöùc aên.

“Ba dieäu haïnh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa ba dieäu haïnh laø gì? Thuû hoä caùc caên laø thöùc aên.

“Thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gìn giöõ caùc caên laø gì? Chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh tö duy laø gì? Tín laø thöùc aên.

“Tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa tín laø gì? Nghe ñieàu thieän laø thöùc aên.

“Nghe ñieàu thieän cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa nghe ñieàu thieän laø gì? Gaàn guõi thieän tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi thieän tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi thieän tri thöùc laø gì? Ngöôøi thieän laø thöùc aên.

“Ñoù laø, coù ñuû ngöôøi thieän lieàn coù ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc. Ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc lieàn coù ñuû söï nghe ñieàu thieän. Coù ñuû söï nghe ñieàu thieän lieàn coù ñuû tín. Coù ñuû tín lieàn coù ñuû chaùnh tö duy. Coù ñuû chaùnh tö duy lieàn coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí môùi coù ñuû söï thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï thuû hoä caùc caên lieàn coù ñuû ba dieäu haønh. Coù ñuû ba dieäu haønh lieàn coù ñuû boán

KINH THÖÏC (I) 361

nieäm xöù. Coù ñuû boán nieäm xöù lieàn coù ñuû baûy giaùc chi. Coù ñuû baûy giaùc chi lieàn ñaày ñuû minh giaûi thoaùt. Nhö vaäy, minh giaûi thoaùt naøy laàn löôït ñöôïc thaønh töïu toaøn veïn”.

“Bieån caû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa bieån caû laø gì? Soâng lôùn laø thöùc aên.

“Soâng lôùn cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa soâng lôùn laø gì? Soâng nhoû laø thöùc aên.

“Soâng nhoû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa soâng nhoû laø gì? Laïch lôùn laø thöùc aên.

“Laïch lôùn cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa laïch lôùn laø gì? Laïch nhoû laø thöùc aên.

“Laïch nhoû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa laïch nhoû laø gì? Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi laø thöùc aên.

“Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi laø gì? Möa laø thöùc aên.

“Coù luùc möa lôùn. Möa lôùn roài thì suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày. Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày roài thì laïch nhoû traøn ñaày. Laïch nhoû traøn ñaày roài thì laïch lôùn traøn ñaày. Laïch lôùn traøn ñaày thì soâng nhoû traøn ñaày. Soâng nhoû traøn ñaày thì soâng lôùn traøn ñaày. Soâng lôùn traøn ñaày thì bieån caû traøn ñaày. Nhö vaäy, bieån caû kia laàn hoài traøn ñaày troïn veïn.

“Cuõng vaäy, minh giaûi thoaùt cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa minh giaûi thoaùt laø gì? Baûy giaùc chi laø thöùc aên.

“Baûy giaùc chi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa baûy giaùc chi laø gì? Boán nieäm xöù laø thöùc aên.

“Boán nieäm xöù cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên.

Thöùc aên cuûa boán nieäm xöù laø gì? Ba dieäu haïnh laø thöùc aên.

“Ba dieäu haïnh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa ba dieäu haïnh laø gì? Thuû hoä caùc caên laø thöùc aên.

“Thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gìn giöõ caùc caên laø gì? Chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng

K36I2NH THÖÏC (I)

coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh tö duy laø gì? Tín laø thöùc aên.

“Tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa tín laø gì? Nghe ñieàu thieän laø thöùc aên.

“Nghe ñieàu thieän cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa nghe ñieàu thieän laø gì? Gaàn guõi thieän tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi thieän tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi thieän tri thöùc laø gì? Ngöôøi thieän laø thöùc aên.

“Ñoù laø, coù ñuû ngöôøi thieän lieàn coù ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc. Ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc lieàn coù ñuû söï nghe ñieàu thieän. Coù ñuû söï nghe ñieàu thieän lieàn coù ñuû tín. Coù ñuû tín lieàn coù ñuû chaùnh tö duy. Coù ñuû chaùnh tö duy lieàn coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí môùi coù ñuû söï thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï thuû hoä caùc caên lieàn coù ñuû ba dieäu haønh. Coù ñuû ba dieäu haønh lieàn coù ñuû boán nieäm xöù. Coù ñuû boán nieäm xöù lieàn coù ñuû baûy giaùc chi. Coù ñuû baûy giaùc chi lieàn ñaày ñuû minh giaûi thoaùt. Nhö vaäy, minh giaûi thoaùt naøy laàn löôït ñöôïc thaønh töïu toaøn veïn”. Phaät thuyeát nhö vaäy. Caùc Tyø-kheo sau khi nghe Phaät thuyeát, hoan hyû phuïng haønh.



363

# KINH THÖÏC (II)6

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät du hoùa taïi nöôùc Xaù-veä, trong röøng Thaéng, vöôøn Caáp coâ ñoäc. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo raèng:

“Khoâng theå bieát bieân teá cuøng cöïc cuûa höõu aùi. Tröôùc voán khoâng coù höõu aùi, nhöng nay sanh ra höõu aùi, do ñoù môùi coù theå bieát ñöôïc nhaân cuûa höõu aùi.

“Höõu aùi coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa höõu aùi laø gì? Voâ minh laø thöùc aên.

“Voâ minh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa voâ minh laø gì? Naêm trieàn caùi laø thöùc aên.

“Naêm trieàn caùi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa naêm trieàn caùi laø gì? Ba aùc haønh laø thöùc aên.

“Ba aùc haønh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa ba aùc haønh laø gì? Khoâng thuû hoä caùc caên laø thöùc aên.

“Khoâng thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng thuû hoä caùc caên laø gì? Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Khoâng chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Khoâng chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng chaùnh tö duy laø gì? Khoâng coù tín laø thöùc aên.

“Khoâng coù tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa khoâng coù tín laø gì? Nghe phaùp aùc laø thöùc aên.

“Nghe phaùp aùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa nghe phaùp aùc laø gì? Gaàn guõi aùc tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi aùc tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi aùc tri thöùc laø gì? Ngöôøi aùc laø thöùc aên.

“Nhö theá, coù ñuû ngöôøi aùc lieàn coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc. Coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc roài lieàn coù ñuû söï nghe phaùp aùc. Coù ñuû söï nghe phaùp aùc roài, lieàn coù ñuû söï sanh loøng baát tín. Coù ñuû söï sanh loøng baát tín roài, lieàn khoâng chaùnh tö duy. Coù ñuû söï khoâng chaùnh tö duy roài, lieàn coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí roài, lieàn coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên roài, lieàn coù ñuû ba aùc haønh. Ñuû ba aùc haïnh roài, lieàn coù ñuû naêm trieàn caùi. Ñuû naêm trieàn caùi roài, lieàn coù ñuû voâ minh. Coù ñuû voâ minh roài, lieàn ñaày ñuû höõu aùi.

“Nhö vaäy, höõu aùi naøy laàn löôït ñöôïc töïu thaønh troïn veïn.

“Bieån caû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa bieån caû laø

6. Tham chieáu kinh 52 treân.

364

gì? Möa laø thöùc aên.

“Coù luùc möa lôùn. Möa lôùn roài thì suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày. Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày roài thì laïch nhoû traøn ñaày. Laïch nhoû traøn ñaày roài thì laïch lôùn traøn ñaày. Laïch lôùn traøn ñaày thì soâng nhoû traøn ñaày. Soâng nhoû traøn ñaày thì soâng lôùn traøn ñaày. Soâng lôùn traøn ñaày thì bieån caû traøn ñaày. Nhö vaäy, bieån caû kia laàn hoài traøn ñaày troïn veïn.

“Cuõng gioáng nhö vaäy, coù ñuû ngöôøi aùc lieàn coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc. Coù ñuû söï gaàn guõi aùc tri thöùc roài lieàn coù ñuû söï nghe phaùp aùc. Coù ñuû söï nghe phaùp aùc roài, lieàn coù ñuû söï sanh loøng baát tín. Coù ñuû söï sanh loøng baát tín roài, lieàn khoâng chaùnh tö duy. Coù ñuû söï khoâng chaùnh tö duy roài, lieàn coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû söï khoâng chaùnh nieäm chaùnh trí roài, lieàn coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï khoâng thuû hoä caùc caên roài, lieàn coù ñuû ba aùc haønh. Ñuû ba aùc haønh roài, lieàn coù ñuû naêm trieàn caùi. Ñuû naêm trieàn caùi roài, lieàn coù ñuû voâ minh. Coù ñuû voâ minh roài, lieàn ñaày ñuû höõu aùi.

“Nhö vaäy, höõu aùi naøy laàn löôït ñöôïc töïu thaønh troïn veïn.

“Minh giaûi thoaùt cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa minh giaûi thoaùt laø gì? Baûy giaùc chi laø thöùc aên.

“Baûy giaùc chi cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa baûy giaùc chi laø gì? Boán nieäm xöù laø thöùc aên.

“Boán nieäm xöù cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa boán nieäm xöù laø gì? Ba dieäu haïnh laø thöùc aên.

“Ba dieäu haïnh cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa ba dieäu haïnh laø gì? Thuû hoä caùc caên laø thöùc aên.

“Thuû hoä caùc caên cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gìn giöõ caùc caên laø gì? Chaùnh nieäm chaùnh trí laø thöùc aên.

“Chaùnh nieäm chaùnh trí cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh nieäm chaùnh trí laø gì? Chaùnh tö duy laø thöùc aên.

“Chaùnh tö duy cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa chaùnh tö duy laø gì? Tín laø thöùc aên.

“Tín cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa tín laø gì? Nghe ñieàu thieän laø thöùc aên.

“Nghe ñieàu thieän cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa nghe ñieàu thieän laø gì? Gaàn guõi thieän tri thöùc laø thöùc aên.

“Gaàn guõi thieän tri thöùc cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa gaàn guõi thieän tri thöùc laø gì? Ngöôøi thieän laø thöùc aên.

“Bieån caû cuõng coù thöùc aên chöù khoâng phaûi khoâng coù thöùc aên. Thöùc aên cuûa bieån caû laø gì? Möa laø thöùc aên.

“Coù luùc möa lôùn. Möa lôùn roài thì suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày. Suoái, chaèm trong caùc söôøn nuùi traøn ñaày roài thì laïch nhoû traøn ñaày. Laïch nhoû traøn ñaày roài thì laïch lôùn traøn ñaày. Laïch lôùn traøn ñaày thì soâng nhoû traøn ñaày. Soâng nhoû traøn ñaày thì soâng lôùn traøn ñaày. Soâng lôùn traøn ñaày thì bieån caû traøn ñaày. Nhö vaäy, bieån caû kia laàn hoài traøn ñaày troïn veïn.

“Cuõng gioáng nhö vaäy, coù ñuû ngöôøi thieän lieàn coù ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc. Ñuû söï gaàn guõi thieän tri thöùc lieàn coù ñuû söï nghe ñieàu thieän. Coù ñuû söï nghe ñieàu thieän lieàn coù ñuû tín. Coù ñuû tín lieàn coù ñuû chaùnh tö duy. Coù ñuû chaùnh tö duy lieàn coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí. Coù ñuû chaùnh nieäm chaùnh trí môùi coù ñuû söï thuû hoä caùc caên. Coù ñuû söï thuû hoä caùc caên lieàn coù ñuû ba dieäu haønh. Coù ñuû ba dieäu haønh lieàn coù ñuû boán nieäm xöù. Coù ñuû boán nieäm xöù lieàn coù ñuû baûy giaùc chi. Coù ñuû baûy giaùc chi lieàn ñaày ñuû minh giaûi thoaùt. Nhö vaäy, minh giaûi

365

thoaùt naøy laàn löôït ñöôïc thaønh töïu toaøn veïn”.

Phaät thuyeát nhö vaäy. Caùc Tyø-kheo sau khi nghe Phaät thuyeát, hoan hyû phuïng haønh.

