**SOÁ 796**

PHAÄT THUYEÁT KIEÁN CHAÙNH KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Taán, Tam taïng Truùc Ñaøm-voâ-lan.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi tònh xaù Kyø-hoaøn thuoäc nöôùc La-duyeät, saép ñeán giôø aên, caùc Tyø-kheo naêm traêm ngöôøi, Boà-taùt vaø Öu-baø-taéc moät ngaøn ngöôøi, ñeàu ñem ñoà cuùng döôøng. Ra khoûi tònh xaù Kyø hoaøn thuoäc thaønh La-duyeät, coù moät caây lôùn, teân laø Cam höông, reã saâu goác lôùn, caønh laù sum sueâ, hoa traùi chín ñoû, muøi vò ngoït ngaøo, döôùi caây roäng raõi baèng phaúng, laáy ñaù laøm choã ngoài. Ñöùc Phaät muoán döøng ôû ñoù, caùc Öu-baø-taéc lieàn traûi toøa ngoài, Ñöùc Phaät ngoài xong, ñeä töû Boà-taùt cuõng ñeàu ngoài. Luùc ñoù, coù moät Tyø- kheo, teân laø Chaùnh Kieán, môùi vaøo trong giaùo phaùp, taâm coøn nghi ngôø, töï noùi thaàm, Ñöùc Phaät noùi coøn sinh ôû ñôøi sau, cho ñeán ñoái vôùi ngöôøi cheát, ñeàu khoâng trôû laïi ñöôïc, laøm sao bieát ñöôïc? Nhaân luùc naøy hoûi Phaät, nhöng chöa kòp noùi, Ñöùc Phaät ñaõ bieát roõ, nhaân ñoù Ñöùc Phaät noùi tröôùc.

Naøy caùc ñeä töû! Goác caây naøy nhôø moät haït gioáng, boán ñaïi nuoâi döôõng, töï noù lôùn maïnh, che maùt moïi ngöôøi, voán laø haït quaû aáy, goác, reã, laù, quaû chöa coù chöa thaáy, nhôø coù boán ñaïi, nhaân duyeân giuùp nhau, neân môùi ñaâm choài, troå laù, nôû nhuïy, keát hoa, sinh quaû, taêng theâm goác reã, töï lôùn thaønh caây, taøng laù roäng lôùn. Ban ñaàu goïi laø haït, haït laïi ñaâm choài, choài laïi sinh nhuïy, nhuïy laïi moïc laù, laù laïi nôû hoa, hoa laïi keát traùi, bieán ñoåi xoay vaàn, khoâng phaûi nhö cuõ maø chaúng lìa caùi cuõ, teân goïi chæ laø taïm goïi, beøn thaønh caây lôùn. Caây laïi sinh ra quaû, quaû laïi moïc ra caây, naêm thaùng lôùn leân, voâ soá nhö vaäy. Ñöùc Phaät baûo caùc ñeä töû: Muoán thu nhaäp ñöôïc hoa, quaû, nhuïy, caønh, goác, reã, thì phaûi gieo haït môùi coù theå ñöôïc. Caùc ñeä töû ñeàu thöa: Khoâng theå ñöôïc, noù ñaõ bieán ñoåi, khoâng theå trôû laïi nhö cuõ, ñeán ngaøy khoâ hö, haït aáy laïi moïc leân, voâ cuøng nhö vaäy, chuyeån sinh chuyeån ñoåi, hoaøn toaøn ñeàu trôû veà vôùi söï khoâ heùo, khoâng theå phuïc hoài maø coù theå trôû veà haït cuõ.

Ñöùc Phaät baûo caùc ñeä töû:

–Soáng, cheát cuõng nhö vaäy, thaàn thöùc laø phaùp sinh khôûi, phaùp sinh khôûi laø si meâ, si meâ thì tham aùi, si meâ gioáng nhö haït cuûa goác caây kia, haït nhoû maø lôùn thaønh caây to, moät chuùt meâ laàm maø sinh ra nhieàu nhaân duyeân, nhieàu nhaân duyeân, voán do si meâ maø sinh ra, ngu si sinh ra haønh, haønh sinh ra thöùc, thöùc sinh ra danh saéc, danh saéc sinh ra saùu nhaäp, saùu nhaäp sinh ra xuùc, xuùc sinh ra thoï, thoï sinh ra aùi, aùi sinh ra thuû, thuû sinh ra höõu, höõu cho ñeán sinh, sinh ñeán giaø cheát, hoøa hôïp möôøi hai nhaân duyeân, maø thaønh ra thaân naøy. Vì coù thaân thì seõ coù giaø cheát, thaàn thöùc bieán ñoåi, tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng maø sinh ñeán, lieàn coù cha meï, lieàn thoï hình haøi, laïi nhôø saùu tình, laïi coù taäp quaùn, coù khoå, vui, coù phong tuïc, ñaây kia ñeàu khoâng phaûi nhö xöa, khoâng ñöôïc trôû laïi, khoâng coøn nhaän bieát, höôùng ñeán

choã thaáy môùi, cho laø coù, laø thöôøng, tham chaáp vaøo lôøi khen cho laø söï thaät, cho laø khoâng coù ñôøi tröôùc ñôøi sau, thaàn thöùc chuyeån ñoåi, tuøy thuoäc sôû haønh maø coù. Thaàn thöùc ñaõ ñeán choã khaùc, lieàn coù cha meï, beøn thoï thaân môùi, laïi coù saùu tình, coù taäp quaùn, coù khoå vui, coù phong tuïc, neân khoâng coøn bieát roõ, khoâng ñöôïc trôû laïi thaân cuõ, taäp quaùn cuõ, choã cuõ, nhö caây naøy khoâng coøn trôû laïi haït nöõa.

Luùc ñoù, caùc Tyø-kheo vaâng lôøi Phaät daïy, töø choã ngoài ñöùng daäy quyø goái baïch Phaät:

–Taâm con chöa tröø, chöa hieåu chaùnh phaùp, hoâm nay môùi phaùt ra caâu hoûi ngu si nhö vaäy, xin Phaät thöông xoùt chuùng con, laøm cho hieåu roõ ñieàu aáy. Con töø khi sinh ra ñeán nay thaáy ngöôøi cheát raát nhieàu, hoaëc cha con, anh em, vôï choàng trong ngoaøi, hoaëc baïn beø thöông yeâu nhau, hoaëc coù oaùn thuø gheùt nhau, sau khi cheát thaàn thöùc bieát khoâng coøn trôû laïi, gaëp maët nhau baùo traû thieän aùc. Vì sao? Thaàn thöùc chöôùng ngaïi choã naøo maø khoâng ñöôïc trôû veà gaëp maët baùo ñaùp cho ngöôøi? Xin nguyeän Theá Toân phaân bieät giaûng noùi laøm cho chuùng con giaûi tröø taät beänh ñöôïc thaáy roõ raøng.

Phaät baûo:

–Naøy caùc Tyø-kheo! Caùc thaàn thöùc aáy khoâng coøn hình töôùng, thaäm chí chuyeån ñeán choã khaùc, tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng maø coù, neáu thaân laøm phöôùc, thì phöôùc thöùc chuyeån sinh, cuõng khoâng ñöôïc trôû laïi gaëp maët ngöôøi khaùc ñeå baùo traû. Vì sao? Ví nhö xaây nhaø naáu ñaù laøm saét, ñaõ thaønh saét roài môùi ñuùc laøm duïng cuï, ñaõ thaønh duïng cuï roài thì coù theå laøm laïi thaønh ñaù ö? Thaáy ñuùng noùi thaät khoâng chòu, ñaù laøm thaønh saét, hoaøn toaøn khoâng theå trôû laïi thaønh ñaù ñöôïc.

Ñöùc Phaät traû lôøi:

–Thaàn thöùc chuyeån bieát ñeán choã khaùc, truï vaøo trung aám, gioáng nhö ñaù naáu thaønh saét, töø trung aám chuyeån bieán thoï thaân hình khaùc, gioáng nhö saét ñun laøm thaønh duïng cuï, hình tieâu theå bieán, khoâng coøn trôû laïi thaàn thöùc cuõ. Vì sao? Vì haønh ñoäng thieän hay aùc, cho neân thaàn thöùc ñeán thoï nhaän vieäc aáy, thay hình ñoåi daïng, gioáng nhö ñaù laøm thaønh saét. Tu haønh naêm thieän, thoï nhaän thaân ngöôøi, thì coù cha meï, ñaõ coù cha meï, lieàn coù saùu söï troùi buoäc:

1. Truï ôû trung aám, khoâng ñöôïc trôû laïi.
2. Tuøy choã thoï thaân trong baøo thai.
3. Môùi sinh ra phaûi bò ñeø eùp khoå sôû neân queân thöùc töôûng cuõ.
4. Rôi ra ñaát cho neân thöùc nieäm dieät, lieàn khôûi leân kieán töôûng taïp loaïn.
5. Ñaõ sinh ra lieàn chaáp vaøo buù môùm, vì tham nieäm cho neân thöùc nieäm ñoaïn döùt.
6. Töø ngaøy sinh ra ñeán khi lôùn leân, quen thaáy nhìn choã môùi, thaàn thöùc dieät ñi khoâng coøn trôû laïi thöùc ñôøi tröôùc.

Naøy caùc ñeä töû! Ví nhö khaùch buoân ñi khaép boán phöông ñaát nöôùc, ñaày ñuû khoå vui, taâm lieàn nghó ñeán phöông Ñoâng thuoäc sôû höõu cuûa moät nöôùc, ñaõ khôûi leân nieäm aáy thì ba phöông kia ñaõ dieät, sinh töû cuõng nhö vaäy, töø ñôøi naøy laøm ñeán ñôøi sau thoï nhaän, töùc sinh ra töôûng nieäm môùi, cho neân thöùc töôûng cuõ lieàn dieät, gioáng nhö ngöôøi khaùch buoân chæ nghó moät phöông, coøn thöùc töôûng ba phöông kia dieät ñi. Duøng saùu vieäc naøy thì bò troùi buoäc ngaên ngaïi, khoâng coøn trôû laïi thöùc cuõ nöõa, gioáng nhö haït moïc thaønh caây lôùn, ñaù laøm thaønh saét, bieán goác ñoåi teân, khoâng coøn gaëp maët trôû laïi ñeå baùo ñaùp.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ví nhö ngöôøi thôï goám laáy ñaát laøm vaät duïng, duøng löûa naáu noù thì chuyeån thaønh ngoùi, leõ naøo laøm cho ngoùi trôû laïi thaønh ñaát ö?

Caùc ñeå töû thöa:

–Khoâng theå ñöôïc vì ñaát ñaõ nung naáu, bieán hình thaønh ngoùi khoâng theå naøo trôû laïi laøm ñaát.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Thaàn thöùc chuyeån bieán choã khaùc, tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng maø thoï thaân, nhö ñaát thaønh ngoùi. Ngöôøi khoâng thöïc haønh ñaïo, khoâng trôû laïi thaàn thöùc, cho neân khoâng theå trôû laïi gaëp nhau ñeå baùo traû. Naøy Tyø-kheo! Ví nhö moät caây coù ñöôøng kính raát lôùn, ngöôøi thôï moäc gioûi lieàn chaët caây aáy, ñieâu khaéc thaønh traêm thöùc raát ñeïp, neáu ngöôøi muoán taäp hôïp nhöõng thöù ñaõ ñieâu khaéc trôû laïi thaønh caây ñöôïc chaêng?

Caùc ñeä töû thöa:

–Hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc, vì caây ñaõ chaët ñöùt, töøng khuùc ñieâu khaéc heát, caønh laù khoâ heùo, khoâng theå gom laïi laøm thaønh caây.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Thaàn thöùc ôû ñôøi naøy, haønh ñoäng taïo taùc thieän aùc, ñeán luùc cheát thaàn thöùc ñoåi ñeán choã khaùc, tuøy thuoäc nôi haønh ñoäng maø thoï thaân, taäp khí vaø tri kieán khoâng phaûi cuûa thaân cuõ, khoâng theå trôû laïi ñöôïc, khoâng trôû laïi thöùc cuõ ñeå gaëp nhau baùo traû, gioáng nhö caây ñaõ chaët ñi khoâng theå laøm cho soáng laïi.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ví nhö thaày gioûi, ñun naáu caùt vaøng taïo thaønh maøu ñoû, laïi chuyeån thaønh hình maøu traéng, bieán hoùa nhö nöôùc. Naøy caùc ñeä töû! Muoán laøm maøu ñoû trôû laïi thaønh caùt vaøng, coù theå laøm thaønh chaêng?

Caùc ñeä töû thöa:

–Thaät khoâng theå ñöôïc. Ñun naáu caùt vaøng ñaõ bieán ñoåi, neân khoâng theå laøm laïi ñöôïc. Ñöùc Phaät noùi:

–Sinh töû cuõng nhö vaäy, ngöôøi chöa coù ñaïo yù, thì khoâng coù con maét saùng suoát, thaân cheát thöùc ñi, tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng maø bieán ñoåi, chuyeån thoï thaân khaùc vaø traûi qua ñôøi khaùc, lieàn thoï baøo thai, taäp khí vaø söï thaáy bieát ñeàu khaùc khoâng coøn thöùc cuõ, cuõng nhö caùt vaøng laøm thaønh maøu ñoû, khoâng theå laøm laïi maøu vaøng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Ví nhö nöôùc ôû trong bình troøn thì hình theå cuûa noù cuõng troøn, ñoåi ñeán choã khaùc thuoäc vaøo ñoà vuoâng, thì hình theå laïi vuoâng, lôùn nhoû, cong thaúng, ñeàu tuøy vaøo choã chöùa noù.

Naøy caùc ñeä töû! Sinh töû cuõng vaäy, thaàn thöùc voán khoâng, khoâng coù hình theå thöôøng haèng, tuøy vaøo haønh ñoäng thieän hay aùc, lieàn ñeán choã thoï thaân, traéng ñen, daøi ngaén, khoå vui, thieän aùc, söï thoï nhaän chuyeån bieán tuøy thuoäc vaøo sôû haønh, nhö hình theå cuûa nöôùc tuøy thuoäc vaøo ñoà ñöïng nöôùc; hoaëc tuøy theo vieäc laøm phi phaùp cuûa con ngöôøi, khi cheát ñoïa vaøo suùc sinh, ñeàu thoï thaân xaáu, thaàn thöùc khoâng trôû laïi ñeå gaëp maët baùo traû.

Naøy caùc ñeä töû! Ví nhö loaøi truøng boï sinh ôû trong ñaát, khoâng tieáng, khoâng loâng, gaëp ñöôïc thôøi tieát khí haäu, bieán ñoåi thaønh con ve saàu, bay ñaâïu treân caây, tieáng keâu khoâng döùt.

Ñöùc Phaät hoûi caùc ñeä töû:

–Coù theå coù ve saàu trôû laïi trong ñaát bieán thaønh con saâu boï chaêng? Caùc ñeä töû thöa:

–Thaät khoâng theå ñöôïc. Vì con saâu truøng ñaõ bieán ñoåi, ra khoûi boùng toái ôû nôi aùnh saùng, thaân hình ñoåi khaùc cho ñeán ngaøy cheát, hoaëc bò loaøi chim aên thòt, khoâng theå trôû laïi laøm saâu truøng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Sinh töû cuõng theá, maïng soáng cheát ñi, thaàn thöùc bieán ñoåi ñeán choã khaùc, lieàn thoï thaân môùi, naêm aám ngaên che, söï thaáy bieát vaø taäp khí khaùc nhau, ôû choã kia cuõng seõ giaø cheát, khoâng coøn trôû laïi, thaàn thöùc khoâng veà gaëp maët baùo traû, nhö con ve saàu ôû treân caây khoâng theå xuoáng ñaát laøm saâu truøng. Ñöùc Phaät daïy caùc ñeä töû:

–Ví nhö caét thòt soáng maø quaù giôø khoâng aên, thì hoâi thoái sinh truøng gioøi, muoán laøm thaønh thòt töôi laïi coù ñöôïc khoâng?

Caùc ñeà töû thöa:

–Hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc, thòt ñaõ thoái hö, khoâng theå laøm thaønh thòt töôi soáng

ñöôïc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Sinh töû cuõng nhö theá, ngöôøi ôû theá gian, taâm nghó aùc, mieäng noùi aùc, thaân laøm aùc,

khi cheát thaàn thöùc chuyeån ñeán choã khaùc, thaân ñoïa vaøo ñòa nguïc, hoaëc laøm thaân suùc sinh hoaëc laøm thaân con gioøi trong caù, söï thaáy bieát hieän taïi khoâng gioáng nhö tröôùc, löôùi toäi che phuû, khoâng coøn bieát roõ, neân khoâng trôû laïi gaëp maët baùo traû, gioáng nhö thòt öông kia khoâng theå laøm thaønh thòt töôi ñöôïc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Ví nhö ñeâm toái cuoái thaùng, duøng vaät naêm maøu thaép trong ñeâm toái, laøm cho ngaøn ngöôøi, vaïn ngöôøi ban ñeâm nhìn thaáy ñöôïc saéc vaät, laïi coù moät ngöôøi, laøm sao phaân bieät noù maøu xanh, maøu vaøng, maøu ñoû, maøu traéng ö?

Caùc ñeä töû thöa:

–Giaû söû ñeán öùc vaïn ngöôøi hoaëc voâ soá ngöôøi nhìn vaøo ban ñeâm khoâng theå thaáy ñöôïc, laøm sao coù theå phaân bieät ñöôïc naêm maøu.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu nhö coù ngöôøi, caàm ñuoác chieáu saùng, khieán moïi ngöôøi nhìn thaáy thì coù theå thaáy ñöôïc khoâng?

Caùc ñeä töû thöa:

–Ngöôøi döïa vaøo caây ñuoác saùng maø nhìn thaáy, ñeàu coù theå phaân bieät ñöôïc naêm maøu. Ñöùc Phaät noùi:

–Neáu ngöôøi ngu caàm ngöôïc ngoïn ñuoác ñi vaøo choã toái, nhöng döøng töø xa, maø muoán nhìn thaáy naêm maøu, coù theå thaáy chaêng?

Caùc ñeä töû thöa:

–Ngöôøi ngu caàm ngöôïc aùnh saùng ñi vaøo choã toái, hoaøn toaøn khoâng theå thaáy roõ maøu

saéc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Sinh töû cuõng nhö theá, taát caû moïi ngöôøi, cho ñeán loaøi boø bay maùy

ñoäng, ñeàu thoï thaân hình, ngu si taêm toái ngaên che, khoâng coù haønh ñaïo, khoâng hoïc vieäc cuûa thaân, vieäc cuûa yù, chöa ñaït ñöôïc con maét tueä, vì muoán bieát neûo veà cuûa sinh töû thaàn thöùc ñeán ñi gaëp maët baùo traû, ví nhö ñeâm toái cuoái thaùng muoán thaáy naêm maøu, thì khoâng theå thaáy ñöôïc. Neáu tu haønh Kinh, Luaät, ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo, thu nhieáp taâm mình, ñöôïc haïnh thanh tònh, nhö ngöôøi caàm ñuoác thaáy roõ naêm maøu. Ngöôøi thuaän theo giaùo phaùp Phaät, thì coù theå bieát roõ sinh töû, thaáy roõ naêm ñöôøng thaàn thöùc ñi ñeán, choã ñoïa vaøo choã thieän hay aùc, nhö ngoïn ñuoác chieáu saùng maøu saéc, ñeàu coù theå thaáy roõ. Ngöôøi ban ñaàu khoâng hoïc vieäc cuûa thaân, vieäc cuûa taâm, laøm traùi Kinh luaät, thuaän theo ba doøng ñôøi, khoaùi laïc phoùng tuùng, ñoaïn döùt giaùo phaùp chaân thaät, khoâng tin khoâng thích, chaúng chòu phuïng haønh, nhö caàm ñuoác ngöôïc ñi vaøo choã toái, troùi buoäc laâu ngaøy, neân khoâng thaáy

bieát roõ raøng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Ñöøng xuoâi theo taâm cuûa nhöõng ngöôøi ngu si toái taêm, maø khoâng tin ñaïo thanh tònh chaùnh chaân, töï sa vaøo ñòa nguïc, thaân chòu khoå ñau, cho neân ta ñaõ chæ daãn nhöõng ví duï ñeå caùc oâng laáy ñoù maø hieåu roõ, thöôøng sieâng naêng noã löïc phuïng haønh Kinh luaät, giöõ chaët trong taâm.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Ngöôøi soáng ôû ñôøi naøy thoï nhaän thaân hình, baèng maét thòt nhìn thaáy moïi vieäc ôû hieän taïi, quaùn saùt roõ raøng cha meï baø con, nhöng khoâng theå thaáy bieát ñôøi tröôùc töø ñaâu ñeán, ôû ñaây giaø cheát, sinh ñeán ñôøi sau, thoï nhaän hình haøi, thì khoâng theå bieát roõ vieäc ñôøi naøy. Vì sao? Vì moät ñôøi soáng, moät ñôøi cheát, thaàn thöùc bieán ñoåi, theo möôøi hai nhaân duyeân, ngu si laøm chuû, toái taêm mòt môø, chuyeån ñoåi khoâng bieát.

Naøy caùc ñeä töû! Ví nhö deät taám luïa traéng nhuoäm thaønh maøu khaùc, xanh, vaøng, ñoû, ñen, thay ñoåi raát deã, nhöng khoâng theå ñoåi trôû laïi nhö cuõ, sinh töû chuyeån nhanh, nhö taám luïa nhuoäm maøu, thaàn thöùc voâ thöôøng, hình theå tuøy thuoäc vaøo söï ñaém nhieãm cuûa sôû haønh, khoâng coù maét saùng, khoâng bieát nguoàn goác neân taâm yù bò sôû nieäm caùc phaùp taïo thaønh. Ngöôøi soáng moät ñôøi, taâm nghó vaïn neûo, thieän aùc baùo öùng, thoï môùi dieät cuõ theo phaùp sinh töû, thöôøng vò ngu toái, muoán bieát sinh töû ñeán ñi, thì hoïc roäng moïi vieäc laøm cuûa thaân yù, thanh tònh saâu xa, suy nghó goác ngoïn, nhö vaäy thì tænh giaác, gioáng nhö naèm nguû.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Thaàn thöùc bò phaùp ngu si toái taêm maø sinh ra vieäc laøm thieän aùc, cheát ñi, ñaàu thai, tuøy thuoäc vaøo haønh ñoäng thieän hay aùc maø thoï thaân hình, nhö cuûi chaùy, thaáy cuûi heát thì löûa taét, yù thöùc khoâng taïo thieän aùc thì cuõng dieät, voâ sôû höõu. Ngöôøi chöa ñaéc ñaïo, chìm ñaém trong sinh töû, thay ñoåi khoâng bieát, ví nhö taám göông bò buïi nhô phuû leân, caàm ra soi maët, khoâng theå thaáy roõ, yù thöùc che môø, sinh töû ñoåi dôøi, thaûm saàu phuû ñaày, daãn ñeán tai hoïa, khoâng coøn bieát ñöôïc, nhö nhìn göông buïi. Laïi nöõa, ví nhö nöôùc ñuïc, daãu coù caù, truøng, coøn khoâng thaáy roõ, sinh töû roái loaïn, lo sôï ngaên caùch, sinh töû bieán ñoåi, queân maát choán xöa cuõng nhö nöôùc ñuïc. Ví nhö ñeâm toái nhaém maét maø ñi, cho neân khoâng thaáy, sinh töû toái taêm, theo doøng tai hoïa, hoaëc vui hoaëc buoàn, ngaên che thoï nhaän, khoâng coøn bieát roõ, nhö ban ñeâm nhaém maét ñi.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Hoâm nay ta thaønh Phaät, ñeàu nhôø con maét tueä thanh tònh, taát caû sinh töû qua laïi nôi ba coõi, Phaät ñeàu roõ bieát. Ví nhö daây chuoãi ngoïc traân chaâu löu ly trong nöôùc saïch, xanh vaøng ñeàu thaáy, Ñöùc Phaät thaáy sinh töû, nhö xem daây chuoãi ngoïc. Ví nhö nöôùc trong, laëng yeân thaáy ñaùy, caù truøng ôû choã ñoù, ñeàu thaáy heát thaûy, Phaät thaáy sinh töû, nhö thaáy caù ôû choã nöôùc trong. Ví nhö caây caàu lôùn, moïi ngöôøi ñeàu ñi qua laïi khoâng ngôùt, Phaät thaáy sinh töû, ñi laïi naêm ñöôøng, nhö thaáy ngöôøi treân caây caàu. Ví nhö nuùi cao, nhìn xa ñeàu thaáy, yù Phaät cao saâu, ñeàu bieát sinh töû, phaân minh roõ raøng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Caùc oâng haõy thuaän theo giaùo phaùp cuûa ta, coù theå bieát ñöôïc vieäc sinh töû trong ngaøn öùc kieáp, phaûi thöïc haønh ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo, boán Nieäm xöù, boán Chaùnh caàn, boán Nhö yù tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Giaùc chi, taùm Chaùnh ñaïo, nhôø ñoù taâm tröø heát caáu ueá, tieâu dieät ba ñoäc, nghi hoaëc, keát söû tieâu tan, nhìn thaáy thanh tònh, taâm ñaït ñöôïc tueä Phaät, bieát vieäc ñeán ñi, nhö nhìn göông saùng, thaáy roõ taát caû.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Ngöôøi ñôøi ñaõ taïo thieän aùc, cheát sang ñôøi sau, ñeàu baùo oaùn nhau, nhöng ngöôøi chöa ñaït ñöôïc ba con maét tònh, do ñoù neân khoâng thaáy khoâng bieát, khoâng bieát nguoàn goác cuûa mình, bò saùu thöù troùi buoäc vaây quanh, vì baèng maét thòt, neân khoâng bieát nguoàn goác ñeå baùo traû, cho nhö vaäy laø khoâng theå coù vaäy. Vì hoï chöa ñaït ñaïo, laøm moïi vieäc xaáu, ñaém chìm theo ngu si, sinh töû bieán ñoåi, neân thoï thaân hình, maét thòt bò meâ hoaëc, lìa choã cuõ thì raøng buoäc vaøo choã môùi, boán thöù khoå nhieãu loaïn, thöùc tuøy theo sôû haønh maø chieâu caûm quaû baùo, khoâng theå roõ bieát ñöôïc, laøm cho ngöôøi hieän taïi, hoaëc höôûng phöôùc, hoaëc bò tai naïn, hoaëc thöông nhau, hoaëc gheùt nhau, ñoù laø söï baùo traû cuûa vieäc laøm ñôøi tröôùc. Vì khoâng coù ba con maét thanh tònh, cho neân khoâng thaáy khoâng bieát, lieàn bò troùi buoäc nôi nghi ngôø, taát caû moïi ngöôøi sinh ra ñôøi naøy, voán cuøng ngu si, khoâng coù taâm haønh ñaïo thanh tònh, maø muoán mong bieát ñöôïc vieäc ñôøi tröôùc, thaàn thöùc trôû laïi baùo hieäu. Ví nhö cuït tay maø muoán vieát, khoâng maét maø muoán thaáy, thì hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc. Cho neân Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, chæ roõ con ñöôøng hieän ñi qua, ñeå roõ taâm ngöôøi, duïc tri kieán hoï, thaàn thöùc qua laïi, sinh töû ñaõ thoï nhaän, thì phaûi thuaän theo lôøi daïy cuûa Phaät thöïc haønh ba möôi baûy phaåm, trí tueä Baùt-nhaõ, giöõ taâm raên yù, ñieàu yù, chaùnh yù, nhaäp vaøo thieàn ñònh Tam-muoäi vi dieäu, môùi coù theå bieát ñöôïc, choã ñoïa cuûa thaàn thöùc, vaø vieäc quaù khöù, vò lai.

Naøy caùc ñeä töû! Phaûi sieâng naêng hoïc bieát caùc vieäc cuûa thaân, cuûa yù, bieát roõ ñaày ñuû

phaùp ñoái trò, ñeå dieät tröø voïng nghieäp, khoâng coøn loaïn ñoäng sai laàm, giöõ vöõng chaùnh phaùp. Vì vaäy, caùc oâng chôù coøn nghi vaán thì coù theå thaáu roõ.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc ñeä töû! Thaàn thöùc coù teân goïi khoâng coù hình boùng, tuøy theo vieäc laøm thieän hay aùc, nöông vaøo boán ñaïi maø laøm hình theå, ban ñaàu sinh ra thaân coøn nhoû, caùc caên chöa ñuû, thaáy bieát coøn non keùm, ñoái töôïng nhaän thöùc chöa ñaày ñuû. Ñeán khi lôùn leân, saùu caên ñaày ñuû, thaáy bieát thuoäc veà hình theå, caùc taäp khí aùi duïc ngaøy caøng lôùn maïnh, ñeán giaø yeáu, boán ñaïi gaày goø, thaáy bieát khoâng roõ, saùu caên giaûm daàn, hieän ôû moät ñôøi, bieán ñoåi voâ thöôøng, khoâng coøn nhö tröôùc, treû thì nhôù bieát, ñeán giaø laïi queân maát, huoáng chi chuyeån sang ñôøi khaùc, thai trung aám che khuaát, chöa coù ñaïo yù, ngu si taïo nghieäp xaáu aùc, muoán bieát yù thöùc rong ruoåi ôû quaù khöù, gaëp maët baùo traû, thì khoâng theå ñöôïc. Ngöôøi khoâng haønh ñaïo, maø mong caàu bieát ñöôïc vieäc ñôøi tröôùc, ví nhö ñeâm toái xoû kim, tìm löûa trong nöôùc, hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc.

Naøy caùc ñeä töû! Haõy sieâng naêng haønh trì kinh luaät, nghó saâu veà sinh töû, voán töø ñaâu ñeán, cheát ñi veà ñaâu, nhaân gì maø luaân chuyeån, nhöõng duyeân laø gì? Haõy suy nghó kyõ, giaùo phaùp thaâm saâu, thanh tònh döùt tröø nghi hoaëc, töï ñöôïc thaáu toû.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy xong, Tyø-kheo Kieán Chaùnh cuøng naêm traêm ngöôøi vaø caùc Öu-baø-taéc ñeàu chöùng ñöôïc Tu-ñaø-hoaøn, caùc Boà-taùt ñeàu ñaït ñöôïc Tam-muoäi Baát khuynh hoài, ñeàu ñöùng daäy ñi quanh Ñöùc Phaät ba voøng, cuùi ñaàu xuoáng ñaát laøm leã xong, cuøng theo Phaät trôû veà tinh xaù.

