**SOÁ 710**

KINH TÖØ THÒ BOÀ-TAÙT SÔÛ THUYEÁT ÐAÏI THÖØA DUYEÂN SINH ÐAÏO

CAÙN DUÏ

*Haùn dòch: Ñôøi Ñöôøng, Tam taïng Sa-moân Baát Khoâng.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Theá Toân ôû taïi nuùi Thöùu phong thuoäc thaønh Vöông xaù cuøng vôùi chuùng ñaïi Tyø-kheo moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò vaø chuùng Ñaïi Boà-taùt.

Baáy giôø, Tueä maïng Xaù-lôïi Töû ñi ñeán choã kinh haønh cuûa Ñaïi Boà-taùt Töø Thò. Boà-taùt Töø Thò vaø Tueä maïng Xaù-lôïi Töû cuøng ngoài treân taûng ñaù. Khi aáy, Tueä maïng Xaù-lôïi Töû hoûi Ñaïi Boà-taùt Töø Thò:

–Ngaøy nay, Ñöùc Theá Toân xem xeùt veà goác caây luùa, baûo caùc vò Tyø-kheo theá naøy: “Naøy caùc Tyø-kheo! Neáu ai thaáy duyeân sinh töùc laø thaáy phaùp. Neáu ai thaáy phaùp töùc thaáy Phaät”. Ñöùc Baø-giaø-phaïm ñaõ noùi theá roài an truù trong im laëng. Caâu kinh maø Nhö Lai noùi ñoù coù yù nghóa gì? Sao goïi laø duyeân sinh? Sao goïi laø phaùp? Sao goïi laø Phaät? Sao goïi laø thaáy duyeân sinh töùc laø thaáy phaùp? Sao goïi thaáy phaùp töùc laø thaáy Phaät?

Ñaïi Boà-taùt Töø Thò baûo Tueä maïng Xaù-lôïi Töû:

–Ñöùc Theá Toân thöôøng vì caùc Tyø-kheo noùi nghóa theá naøy: “Neáu thaáy duyeân sinh töùc thaáy phaùp; neáu thaáy phaùp töùc thaáy Phaät.” Duyeân sinh nghóa laø voâ minh duyeân haønh, haønh duyeân thöùc, thöùc duyeân danh saéc, danh saéc duyeân luïc xöù, luïc xöù duyeân xuùc, xuùc duyeân thoï, thoï duyeân aùi, aùi duyeân thuû, thuû duyeân höõu, höõu duyeân sinh, sinh duyeân laõo töû. Nhö Lai noùi ñaây chính laø duyeân sinh.

Sao goïi laø phaùp? Nhö Lai noùi toùm löôïc laø taùm Thaùnh ñaïo chöùng ñaéc quaû Nieát-baøn.

Ñoù goïi laø phaùp.

Sao goïi laø Phaät? Vò giaùc ngoä taát caû caùc phaùp, duøng Tueä nhaõn cuûa baäc Thaùnh chöùng Nieát-baøn, thaáy ñöôïc phaùp caàn tu hoïc ñeå ñaït Boà-ñeà. Ñoù goïi laø Phaät.

Sao goïi laø thaáy duyeân sinh? Nhö Lai noùi duyeân sinh naøy thöôøng truï, khoâng coù nhaân, khoâng coù ngaõ, khoâng coù chuùng sinh, khoâng coù thoï maïng, khoâng coù ñieân ñaûo, voâ sinh, voâ taùc, voâ vi, voâ ñoái, voâ ngaïi. Thaáy töï taùnh vaéng laëng töùc thaáy phaùp. Neáu thaáy caùc chuûng loaïi nhö theá thöôøng truï, khoâng coù nhaân, khoâng coù ngaõ, khoâng coù chuùng sinh, khoâng coù thoï maïng, chaúng ñieân ñaûo, voâ sinh, voâ ñoái, voâ ngaïi thì ñoù laø thaáy phaùp. Töø ñaáy veà sau lieàn thaáy Phaùp thaân, thaáy ñöôïc Nhö Lai hieän chöùng chaùnh trí.

Laïi hoûi:

–Duyeân sinh nghóa laø gì?

Ñaùp:

–Coù nhaân, coù duyeân, chaúng phaûi khoâng nhaân duyeân, goïi laø duyeân sinh. Nhöng ôû trong ñaáy, Nhö Lai noùi toùm löôïc veà töôùng cuûa duyeân sinh: Do nhaân naøy neân coù theå sinh quaû naøy. Duø Nhö Lai ra ñôøi hay khoâng ra ñôøi thì phaùp taùnh, phaùp truï, phaùp vò thuaän theo duyeân sinh, chaân nhö, chaúng ñieân ñaûo, chaúng khaùc, nhö chaân thaät, chaúng khaùc, chaân thaät chaúng ñieân ñaûo, chaúng laàm laãn, ñuùng laø nhö theá…

Laïi nöõa, duyeân sinh laø hai loaïi nhaân phaùt khôûi. Nhöõng gì laø hai? Moät laø heä thuoäc nhaân; hai laø heä thuoäc duyeân.

Phaùp duyeân sinh aáy neân bieát coù hai loaïi. Ñoù laø trong vaø ngoaøi. Duyeân beân ngoaøi sinh heä thuoäc nhaân theá naøo? Nghóa laø do haït gioáng sinh ra maàm, do maàm sinh ra laù, do laù sinh caønh, do caønh sinh thaân, do thaân sinh nhaùnh, do nhaùnh sinh hoa, do hoa sinh quaû. Neáu khoâng coù haït gioáng thì maàm khoâng do ñaâu sinh, cho ñeán khoâng coù hoa thì quaû cuõng khoâng coù choã ñeå sinh. Coù haït neân sinh maàm cho ñeán coù hoa neân sinh quaû. Nhöng haït chaúng nghó mình coù theå sinh maàm, maàm cuõng chaúng nghó mình do haït sinh, cho ñeán hoa cuõng chaúng nghó mình coù theå sinh quaû, quaû cuõng chaúng nghó mình do hoa sinh. Coù haït neân maàm môùi sinh, cho ñeán coù hoa thì sinh quaû. Nhö theá laø ngoaïi duyeân sinh, neân bieát laø heä thuoäc vôùi nhaân.

Sao goïi laø duyeân beân ngoaøi sinh heä thuoäc vôùi duyeân? Nghóa laø saùu giôùi hoøa hôïp vôùi duyeân sinh, heä thuoäc vôùi duyeân.

Sao goïi laø saùu giôùi? Ñoù laø ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thôøi hoøa hôïp duyeân sinh, heä thuoäc vôùi duyeân.

Sao goïi laø ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thôøi giôùi? Khieán haït gioáng ñöôïc baûo trì goïi laø ñòa giôùi, khieán haït gioáng thaám nhuaàn goïi laø thuûy giôùi, khieán haït gioáng thaønh thuïc goïi laø hoûa giôùi, khieán haït gioáng taêng tröôûng goïi laø phong giôùi, khieán haït gioáng khoâng coù chöôùng ngaïi goïi laø khoâng giôùi, khieán haït gioáng bieán ñoåi goïi laø thôøi giôùi. Neáu khoâng coù caùc duyeân thì haït gioáng chaúng naåy maàm; neáu khoâng thieáu ñòa giôùi, khoâng thieáu thuûy, hoûa, phong, khoâng, thôøi giôùi, taát caû hoøa hôïp thì haït gioáng naûy maàm. Ñòa giôùi aáy chaúng nghó mình coù theå baûo trì haït gioáng. Thuûy giôùi chaúng nghó mình coù theå laøm thaám nhuaàn haït gioáng. Hoûa giôùi chaúng nghó mình coù theå laøm chín haït gioáng. Phong giôùi chaúng nghó mình coù theå laøm taêng tröôûng haït gioáng. Khoâng giôùi chaúng nghó mình coù theå khieán haït gioáng phaùt trieån, khoâng coù chöôùng ngaïi. Thôøi giôùi chaúng nghó mình coù theå bieán ñoåi haït gioáng. Haït gioáng ñoù cuõng chaúng nghó mình do caùc duyeân môùi sinh ñöôïc maàm. Nhöng nhôø caùc duyeân nhö theá maø haït gioáng naûy maàm, maàm ñoù chaúng töï taïo, chaúng do caùi khaùc taïo, chaúng do caû hai cuøng taïo, chaúng do trôøi Töï taïi taïo, chaúng do thôøi gian bieán ñoåi taïo, chaúng do töï taùnh sinh, chaúng heä thuoäc ngöôøi taïo taùc hay voâ nhaân sinh. Nhö theá haït gioáng nhôø ñaát, nöôùc, löûa, gioù, hö khoâng, thôøi tieát hoøa hôïp laïi maø sinh. Phaùp ngoaïi duyeân sinh naøy neân bieát coù naêm tính chaát: chaúng thöôøng, chaúng ñoaïn, chaúng di chuyeån, nhaân ít, quaû nhieàu, töông töï, töông tuïc, chaúng sinh vaät khaùc.

Sao goïi laø chaúng thöôøng? Vì haït vaø maàm khaùc nhau neân chaúng phaûi laø haït maàm,

cuõng chaúng do huûy hoaïi haït roài maàm môùi sinh, nhöng kyø thöïc haït cheát neân maàm sinh. Vì haït cheát, maàm sinh neân goïi laø chaúng thöôøng.

Sao goïi laø chaúng ñoaïn? Tröôùc thì haït gioáng chaúng hoaïi ñeå sinh maàm, cuõng chaúng phaûi laø chaúng hoaïi. Nhö theá haït gioáng hoaïi, hoøa hôïp sinh ra maàm goïi laø chaúng ñoaïn.

Chaúng di chuyeån laø haït gioáng vaø maàm khaùc nhau. Nhaân ít quaû nhieàu laø haït gioáng ít maø quaû hoät laïi nhieàu. Töông töï, töông tuïc laø tuøy theo troàng haït gioáng naøo thì thu quaû

cuõng theá. Nhö vaäy, neân bieát ñoù laø naêm tính chaát cuûa phaùp ngoaïi duyeân sinh.

Sao goïi laø noäi duyeân sinh? Coù hai loaïi ñöôïc sinh.

Nhöõng gì laø hai loaïi? Moät laø heä thuoäc nhaân; hai laø heä thuoäc duyeân.

Phaùp noäi duyeân sinh heä thuoäc vôùi nhaân naøo? Ñoù laø voâ minh duyeân haønh, cho ñeán sinh duyeân laõo töû. Neáu khoâng coù voâ minh thì khoâng coù haønh, nhöng coù voâ minh neân coù haønh, cho ñeán coù sinh laøm ñieàu kieän cho laõo töû ñöôïc sinh. Voâ minh ñoù chaúng nghó mình coù theå taïo ra haønh, haønh chaúng nghó mình do voâ minh taïo ra, cho ñeán sinh chaúng nghó mình coù theå sinh laõo töû. Nhöng coù voâ minh thì coù haønh sinh cho ñeán coù sinh thì coù laõo töû sinh. Nhö theá laø phaùp noäi duyeân sinh heä thuoäc vôùi nhaân.

Sao goïi laø phaùp noäi duyeân sinh lieân heä vôùi duyeân? Ñoù laø saùu giôùi hoøa hôïp maø sinh.

Sao goïi laø saùu giôùi hoøa hôïp? Ñoù laø ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi hoøa hôïp laøm duyeân sinh heä thuoäc vôùi duyeân.

Sao goïi laø ñòa giôùi? Theå cöùng khieán cho thaân hôïp laïi goïi laø ñòa giôùi. Sao goïi laø thuûy giôùi? Khieán cho thaân ñöôïc thaâu giöõ goïi laø thuûy giôùi.

Sao goïi laø hoûa giôùi? Khieán cho caùc thöùc aên uoáng trong thaân tieâu hoùa, goïi laø hoûa

giôùi.

Sao goïi laø phong giôùi? Khieán taïo ra hôi thôû voâ ra trong thaân goïi laø phong giôùi. Sao goïi laø khoâng giôùi? Khieán taïo ra khoaûng troáng trong thaân goïi laø khoâng giôùi.

Sao goïi laø thöùc giôùi? Khieán chuyeån danh saéc nhö boù coû lau, naêm thöùc töông öng,

coù yù thöùc höõu laäu goïi laø thöùc giôùi.

Neáu khoâng coù saùu giôùi thì thaân ngöôøi chaúng thaønh. Neáu chaúng thieáu noäi ñòa giôùi, chaúng thieáu thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thì taát caû hoøa hôïp coù theå sinh thaân. Ñòa giôùi ñoù chaúng nghó mình laø chaát cöùng coù theå khieán cho thaân tuï hôïp. Thuûy giôùi chaúng nghó mình coù theå khieán cho thaân taïo söï giöõ gìn. Hoûa giôùi chaúng nghó mình coù theå laøm tieâu hoùa thöùc aên, uoáng trong thaân. Phong giôùi chaúng nghó mình coù theå khieán thaân taïo hôi thôû vaøo ra. Khoâng giôùi chaúng nghó mình coù theå khieán taïo thaønh khoaûng troáng trong thaân. Thöùc giôùi cuõng chaúng nghó mình coù theå chuyeån ñöôïc danh saéc gioáng nhö boù coû lau. Thaân cuõng chaúng nghó mình do caùc duyeân kia maø sinh. Nhöng maø coù caùc duyeân nhö theá môùi sinh thaân. Ñòa giôùi aáy khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng maïng, khoâng thoï maïng, khoâng yù sinh, khoâng nho ñoàng, khoâng nam, khoâng nöõ, khoâng phi nam nöõ, khoâng ngoâ, ngaõ, cuõng khoâng gì khaùc. Thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi cuõng khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng maïng, khoâng thoï maïng, khoâng yù sinh, khoâng nho ñoàng, khoâng nöõ, khoâng nam, khoâng phi nam nöõ, khoâng ngoâ, ngaõ, khoâng gì khaùc.

Sao goïi laø voâ minh?

Ñoái vôùi saùu giôùi naøy, khôûi leân töôûng moät, töôûng hôïp, töôûng thöôøng, töôûng vöõng chaéc, töôûng thöôøng haèng, töôûng vui, töôûng yeân laëng, töôûng chuùng sinh, töôûng maïng, töôûng thoï maïng, töôûng yù sinh, töôûng nho ñoàng töôûng ngoâ, ngaõ, töôûng taùc giaû. Khôûi caùc loaïi töôûng nhö theá maø khoâng bieát, goïi laø voâ minh. Töø caûnh giôùi coù voâ minh nhö theá sinh tham, saân, si; töø tham, saân, si kia, sinh ra haønh. Töø haønh kia baøy ra caùc vieäc goïi laø thöùc. Thöùc aáy sinh boán uaån. Danh saéc kia nöông töïa vaøo caùc caên, cuøng saùu xöù ba phaùp hôïp goïi laø xuùc; xuùc sinh thoï; thoï tham ñaém neân sinh aùi; aùi phaùt trieån maïnh neân goïi laø thuû; thuû laïi sinh höõu, nghieäp höõu laøm nhaân sinh uaån; uaån chín muøi goïi laø laõo, uaån hö hoaïi neân goïi laø cheát. Ñoái vôùi aùi meâ hoaëc, tham chaáp taïo nhieät naõo goïi laø saàu; theo ñuoåi thöông nhôù vieäc laøm, lôøi noùi, aâm thanh ñaõ qua goïi laø than thôû. Naêm thöùc thaân töông öng goïi laø khoå; yù chaúng vui goïi laø öu; tuøy phieàn naõo neân goïi laø naõo; ngu si ñen toái goïi laø voâ minh; taïo taùc

goïi laø haønh; phaân bieät roõ raøng goïi laø thöùc; hoã töông nhau, thaâu giöõ goïi laø danh saéc; nöông nôi xöù sôû goïi laø luïc xöù; gaëp caûnh neân goïi laø xuùc; laõnh naïp neân goïi laø thoï; khaùt aùi neân goïi laø aùi; naém giöõ neân goïi laø thuû, thuû laïi sinh höõu neân goïi laø höõu; coù theå sinh ra neân goïi laø sinh; caên chín neân goïi laø giaø; hoaïi dieät neân goïi laø cheát; thöông nhôù neân goïi laø saàu; buoàn baõ, taám töùc goïi laø than thôû; yù khoâng vui goïi laø öu; böùc baùch nôi thaân theå neân goïi laø khoå; chaúng vöøa yù neân goïi laø naõo; chaúng tu haïnh chaân thaät goïi laø taø haïnh; khoâng bieát neân goïi laø voâ minh. Coù voâ minh neân taïo taùc caùc loaïi haønh; phöôùc caän haønh, phi phöôùc caän haønh, baát ñoäng caän haønh. Khi phaùt khôûi haønh phöôùc caän haønh vaø haønh phi phöôùc caän haønh neân goïi laø thöùc. Vì theá goïi laø voâ minh duyeân haønh. Khi khôûi haønh phi phöôùc caän haønh vaø haønh phi phöôùc caän haønh cuõng goïi laø thöùc. Vì theá goïi laø haønh duyeân thöùc. Khi khôûi haønh baát ñoäng caän haønh vaø haønh baát ñoäng caän haønh cuõng goïi laø thöùc. Vì theá goïi laø thöùc duyeân danh saéc. Danh saéc taêng tröôûng taïo ra moân luïc xöù, cho neân goïi laø danh saéc duyeân luïc xöù. Thaân luïc xöù chuyeån neân goïi laø luïc xöù duyeân xuùc. Cuøng loaïi xuùc sinh cuøng loaïi thoï, neân goïi laø xuùc duyeân thoï. Ñoái vôùi thoï ñaém chaáp caùi vui sai bieät cho neân goïi laø thoï duyeân aùi. AÙi ñaém ñuoái nôi hoan laïc neân aùi chaúng theå xaû boû, luoân luoân vui veû caàu tìm, cho neân goïi laø aùi duyeân thuû. Nhö theá möu caàu ñöôïc sinh laïi, neân höõu khôûi nghieäp nôi thaân, khaåu, yù. Vì theá goïi laø thuû duyeân höõu. Do nghieäp neân sinh trong voøng naêm uaån, goïi laø höõu duyeân sinh. Do uaån sinh neân phaûi chòu suy heùo, hoaïi dieät goïi laø sinh duyeân laõo töû. Nhö theá goïi laø möôøi hai duyeân sinh. Laàn löôït thay ñoåi laøm nhaân, chaúng thöôøng, chaúng taïo taùc, chaúng coù suy tö, cuõng khoâng coù duyeân sinh, khoâng coù phaùp taän cuøng, khoâng coù phaùp lìa duïc, khoâng coù phaùp dieät, töø voâ thuûy ñeán nay löu chuyeån khoâng ngöøng nhö doøng nöôùc soâng chaûy xieát. Neáu duyeân sinh chaúng giaùn ñoaïn, chuyeån dòch nhö doøng soâng thì ñoù laø möôøi hai duyeân sinh hoøa hôïp vôùi boán chi maø taïo ra nhaân chuyeån ñoäng.

Nhöõng gì laø boán? Ñoù laø voâ minh, aùi, nghieäp, thöùc. Töï taùnh nôi haït gioáng cuûa thöùc

kia laø nhaân; töï taùnh cuûa ruoäng nghieäp laø nhaân; töï taùnh cuûa phieàn naõo laø aùi, voâ minh laø nhaân. Nghieäp, phieàn naõo, thöùc coù theå sinh haït gioáng. Nhö theá nghieäp, thöùc taïo ra ruoäng cuûa haït gioáng; aùi, thöùc laøm haït gioáng thaám nhuaàn; voâ minh, thöùc laøm haït gioáng phaùt sinh. Nhöng nghieäp ñoù chaúng nghó laø mình vaø haït gioáng thöùc taïo ra ruoäng; aùi chaúng nghó laø mình vaø haït gioáng thöùc taïo söï thaám nhuaàn; voâ minh chaúng nghó laø mình laøm cho haït gioáng thöùc phaùt sinh; haït gioáng thöùc chaúng nghó laø mình do caùc duyeân maø sinh. Nhöng kyø thöïc haït gioáng thöùc an laäp nghieäp phieàn naõo, duøng aùi laøm cho thaám nhuaàn, duøng voâ minh che ñaát, sinh ra maàm non danh saéc. Maàm non danh saéc ñoù chaúng töï taïo, chaúng do caùi khaùc taïo, chaúng do caû hai cuøng taïo, chaúng do trôøi Töï taïi taïo, chaúng do bieán dòch thôøi gian taïo, chaúng do töï taùnh sinh, chaúng lieân heä ôû nhaân, khoâng coù nhaân cuõng chaúng sinh. Nhöng laïi do luùc cha meï hoøa hôïp töông öng vaø caùc duyeân khaùc töông öng, tieáp noái nhau sinh. Haït gioáng thöùc aáy ôû trong buïng meï, maàm non cuûa danh saéc sinh, töø voâ chuû (voâ sinh), voâ ngaõ maø trao töôùng cuûa phaùp nhö huyeãn, nhaân duyeân chaúng thieáu. Do naêm loaïi duyeân sinh nhaõn thöùc.

Nhöõng gì laø naêm? Nhaõn duyeân saéc, aùnh saùng vaø hö khoâng, töø ñoù sinh taùc yù. Nhaõn

thöùc nöông nôi saéc laøm ñoái töôïng duyeân; aùnh saùng duøng ñeå chieáu saùng; hö khoâng taïo choã khoâng chöôùng ngaïi, do ñoù sinh taùc yù, ñeå roài nghó kyõ. Neáu khoâng coù caùc duyeân thì nhaõn thöùc chaúng sinh. Neáu thieáu nhaõn xöù beân trong nhö laø saéc, aùnh saùng hö khoâng, taùc yù thì nhaõn thöùc chaúng sinh. Nhö theá naêm duyeân chaúng thieáu, taát caû hoøa hôïp laïi thì sinh nhaõn thöùc. Nhaõn caên kia chaúng nghó laø mình vaø nhaõn thöùc taïo ra choã döïa. Saéc phaùp kia chaúng nghó laø mình vaø nhaõn thöùc laøm ñoái töôïng duyeân. AÙnh saùng chaúng nghó laø mình vaø

nhaõn thöùc taïo ra duyeân chieáu saùng. Hö khoâng chaúng nghó laø mình vaø nhaõn thöùc taïo ra duyeân khoâng chöôùng ngaïi. YÙ sinh ra chaúng nghó laø mình vaø nhaõn thöùc taïo ra söï suy nghó kyõ. Nhaõn thöùc laïi chaúng nghó laø mình ñöôïc nhieàu duyeân sinh ra. Vì coù nhieàu duyeân neân nhaõn thöùc môùi sinh. Boán caên coøn laïi, neân bieát nhö tröôùc. Kyø thaät khoâng coù phaùp, chaúng do ñôøi naøy di chuyeån ñeán ñôøi kia vì coù nghieäp baùo thieát laäp ra nhaân duyeân chaúng thieáu soùt. Ví nhö göông saùng hieän roõ khuoân maët trong ñoù. Khuoân maët ñoù chaúng di chuyeån vaøo nôi göông, maø ôû trong göông naøy coù khuoân maët trong ñoù, vì nhaân duyeân chaúng thieáu. Nhö theá, chaúng do ôû ñaây dieät ñi ñeán choã kia, do coù nhaân duyeân nghieäp baùo chieâu caûm neân chaúng theå thieáu soùt. Ví nhö vaàng traêng caùch maët ñaát boán vaïn do-tuaàn, ôû trong caùc ñoà vaät kim loaïi maø coù ít nöôùc, thì thaáy hieän boùng traêng trong ñoù. Nhöng thaät ra chaúng do ôû ñoù rôi xuoáng roài hieän ôû trong ñoà vaät kim loaïi ñöïng ít nöôùc kia, maø do coù caùc duyeân hoøa hôïp neân aûnh hieän nhö theá, chaúng do dieät ôû ñaây roài sinh ôû choã kia, vì coù töôùng nghieäp baùo chieâu caûm theo nhaân duyeân neân chaúng thieáu. Ví nhö khoâng coù cuûi thì löûa chaúng sinh, coù cuûi thì löûa môùi sinh. Haït gioáng thöùc do nghieäp phieàn naõo sinh, töø choã sinh ñoù, tieáp noái nhau löu chuyeån thaønh maàm non danh saéc. Nhö theá laø voâ chuû, laø phaùp voâ ngaõ, phaùp khoâng coù choã naém giöõ, thay ñoåi vôùi nhau laøm nhaân duyeân nhö laø huyeãn töôùng, vì töï taùnh nôi phaùp laø nhaân duyeân chaúng thieáu. Neân bieát naêm loaïi phaùp noäi duyeân sinh laø chaúng thöôøng chaúng ñoaïn chaúng di chuyeån, ít nhaân nhieàu quaû, töông töï, tieáp noái nhau maø sinh.

Sao goïi laø chaúng thöôøng? Uaån beân naøy cheát thì ôû nôi kia uaån khaùc sinh, chaúng phaûi

uaån naøy cheát töùc laø uaån sinh kia. Nhöng uaån cheát dieät thì ôû nôi kia uaån sinh hieän khôûi. Ñoù laø chaúng thöôøng.

Sao goïi laø chaúng ñoaïn?

Chaúng phaûi tröôùc dieät uaån töû, roài sau môùi khôûi leân uaån sinh, cuõng chaúng phaûi khoâng dieät uaån töû vaø ngay khi ñoù coù uaån sinh nhö caùi caân chaúng haï thaáp chaúng giô cao goïi laø chaúng ñoaïn.

Sao goïi laø chaúng di chuyeån? Vì caùc loaïi sai bieät khaùc chuyeån sinh, neân goïi laø chaúng di chuyeån.

Sao goïi laø ít nhaân nhieàu quaû? Ñoái vôùi thaân naøy taïo nghieäp thieän aùc ít, ñoái vôùi thaân ñôøi sau thoï nhaän quaû baùo thieän aùc nhieàu.

Sao goïi laø gioáng nhau, tieáp noái nhau? Gioáng nhö hieän taïi thoï thaân taïo nghieäp töùc laø ôû ñôøi sau thoï quaû baùo. Neáu phaùp duyeân sinh naøy laø nhö thaät duøng Tueä nhaõn chaân chaùnh trong thôøi gian daøi tu phaùp voâ nhaân, voâ ngaõ, chaúng ñieân ñaûo, chaúng sinh, chaúng dieät, voâ taùc, voâ vi, khoâng coù ngaên che, khoâng coù ñoái töôïng duyeân, vaéng laëng, voâ uùy, khoâng ñoaït laáy, khoâng cuøng taän, töï taùnh nhö huyeãn, khoâng tòch chaúng vöõng chaéc, nhö ñau ñôùn, nhö ung nhoït, chaát ngaïi, taùnh voâ thöôøng, taùnh khoå, taùnh khoâng, taùnh voâ ngaõ, thì ñôøi tröôùc chaúng löu chuyeån. Neáu ta ôû ñôøi quaù khöù ñaõ töøng hieän höõu thì ta laø ai ñaõ töøng hieän höõu ôû quaù khöù? Ta ôû quaù khöù taïi sao laïi hieän höõu? Laïi coøn löu chuyeån ôû ñôøi sau, nghóa laø ta ôû vò lai seõ hieän höõu? Ta laø ai ôû vò lai seõ hieän höõu? Ta seõ hieän höõu ôû vò lai nhö theá naøo? Ta ôû vò lai chaúng hieän höõu? Ta laø ai ôû vò lai khoâng hieän höõu? Ta ôû vò lai taïi sao khoâng hieän höõu? Laïi ôû hieän taïi chaúng löu chuyeån? ÔÛ hieän taïi ta coù hieän höõu khoâng? Ta laø ai coù maët ôû hieän taïi? Taïi sao ta coù maët ôû hieän taïi? Höõu tình cheát ôû ñaây laïi sinh ñeán choã naøo? Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân ôû trong theá gian coù kieán chaáp ñoù laø troùi buoäc nôi caùc kieán chaáp veà ngaõ, veà chuùng sinh, veà thoï maïng vaø caùc kieán chaáp khaùc laø hy voïng ñöôïc toát laønh. Neáu khi aáy duøng chaùnh kieán töông öùng thì aét ñoaïn ñöôïc caùc troùi buoäc, chöùng ñöôïc bieán

tri, nhö chaët caây Ña-la, khoâng coù taùnh sôû höõu, nhaäp vaøo thaéng nghóa. Trong thôøi gian laâu daøi ôû trong caùc coõi, giaùc ngoä baát sinh, baát dieät, thaønh töïu ñöôïc tính nhaãn nhuïc, taïo voâ bieân vieäc lôïi laïc cho höõu tình. Neáu coù ngöôøi nam, ngöôøi nöõ toát naøo, ñoái vôùi kinh naøy hoaëc trong moät khoaûnh khaéc xem xeùt kyõ veà lyù duyeân sinh, thì töùc khaéc coù theå töùc thì dieät ñöôïc nghieäp chöôùng raát naëng töø thôøi voâ thuûy ñeán nay, nhoùm hôïp nhieàu phöôùc ñöùc, trí tueä thoâng ñaït, döùt haún taø kieán, noùi phaùp voâ uùy. Ñaïi ñöùc Xaù-lôïi Töû cuøng ngöôøi nam, ngöôøi nöõ toát kia ñöôïc thoï kyù Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ñaïi Boà-ñeà.

Cuï thoï Xaù-lôïi Töû vaø taùm boä chuùng Trôøi, Roàng, Döôïc-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-daø, ngöôøi vaø chaúng phaûi ngöôøi, nghe Boà-taùt Töø Thò giaûng noùi xong kinh aáy, taâm raát haân hoan, voâ cuøng tuøy hyû, rôøi choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Boà-taùt Töø Thò, hoan hyû laøm theo.

