**SOÁ 559**

KINH LAÕO NÖÕ NHAÂN

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Ngoâ, Cö só Chi Khieâm,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät döøng nghæ taïi xöù Laïc aâm thuoäc nöôùc Ñoïa- xaù-la, cuøng vôùi taùm traêm Tyø-kheo vaø ñoâng ñuû moät vaïn Boà-taùt.

Baáy giôø, coù moät baø laõo ngheøo ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt ñaát, baïch vôùi Ñöùc Phaät:

–Kính thöa Theá Toân! Con coù ñieàu muoán hoûi. Ñöùc Phaät baûo:

–Laønh thay! Baø cöù hoûi. Baø laõo hoûi:

–Sinh töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Laõo töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Beänh töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Töû töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu?

Ñöùc Phaät baûo:

–Laønh thay! Hoûi nhö vaäy laø raát coù yù nghóa. Sinh khoâng töø ñaâu ñeán vaø cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Laõo khoâng töø ñaâu ñeán vaø cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Beänh khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Töû khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng

khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Caùc phaùp ñeàu nhö vaäy. Ví nhö hai thanh caây coï xaùt vaøo nhau thì phaùt ra löûa, roài löûa laïi ñoát hai thanh caây, caây chaùy heát löûa cuõng taéc.

Phaät hoûi baø laõo:

–Vaäy ngoïn löûa töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu? Baø laõo thöa:

–Nhaân duyeân hoøa hôïp thì ñöôïc löûa, nhaân duyeân ly taùn thì löûa cuõng maát.

Phaät baûo:

–Caùc phaùp cuõng nhö vaäy. Nhaân duyeân hoøa hôïp môùi thaønh, nhaân duyeân ly taùn töùc dieät. Phaùp khoâng choã ñeán vaø khoâng choã ñi. Maét thaáy saéc, töùc laø yù, yù töùc laø saéc. Caû hai ñeàu khoâng, khoâng coù choã ñeå maø thaønh, dieät cuõng nhö vaäy. Ví nhö caùi troáng khoâng phaûi do moät thöù maø thaønh. Khi khôûi söï muoán thaønh phaûi coù da, coù caây, ngöôøi caàm duøi ñaùnh vaøo troáng thì troáng môùi coù aâm thanh. Vaäy aâm thanh cuõng khoâng, aâm thanh ñoù khoâng phaûi aâm thanh hieän taïi, ñöông lai, hay aâm thanh quaù khöù. AÂm thanh ñoù khoâng phaûi töø da, khoâng phaûi töø caây, khoâng phaûi töø duøi troáng cuûa ngöôøi caàm, phaûi hôïp caùc thöù laïi môùi thaønh tieáng troáng. AÂm thanh töø choã khoâng neân cuoái cuøng laø khoâng. Vaïn vaät ñeàu nhö vaäy, voán thanh tònh khoâng coù nhaân taïo ra phaùp, phaùp cuõng khoâng sôû höõu. Ví nhö maây keùo ñeán mòt muø roài möa, nhöng khoâng töø thaân roàng xuaát ra, cuõng khoâng töø taâm roàng laøm ra maø ñeàu nhôø nhaân duyeân roàng môùi taïo thaønh traän möa ñoù. Caùc phaùp khoâng choã ñeán vaø khoâng choã ñi. Ví nhö hoïa só tröôùc tieân phaûi daøn döïng giaù veõ, khung vaûi, sau ñoù pha troän caùc maøu cho haøi hoøa roài môùi veõ. Vaäy veõ khoâng töø giaù veõ hay khung vaûi, cuõng khoâng töø tay ngöôøi hoïa só veõ ra maø moãi thöù theo yù laøm môùi thaønh. Sinh töû cuõng vaäy, moãi thöù tuøy theo söï hoaït ñoäng cuûa noù maø thaønh. Ví nhö bò tai hoïa ñoïa vaøo ñòa nguïc, sinh leân trôøi hay laøm ngöôøi theá gian cuõng theá. Ngoaøi ra caùc thöù khaùc cuõng khoâng phaûi töï nhieân maø coù.

Baø laõo nghe roài, vui möøng hôùn hôû vaø noùi:

–Nhôø hoàng aân cuûa Ñöùc Theá Toân con ñaõ coù ñöôïc maét phaùp, tuy thaân theå giaø yeáu, cuõng ñöôïc môû baøy toû roõ.

Toân giaû A-nan söûa laïi y phuïc quyø goái baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Vì sao baø laõo coù trí tueä nhö vaäy, vöøa môùi nghe

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

Phaät thuyeát lieàn ñöôïc môû baøy, toû roõ?

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Baø laõo naøy, thaân ñôøi tröôùc laø meï cuûa ta. Baø coù phaùt taâm hoïc

ñaïo.

Toân giaû A-nan hoûi Phaät:

–Laø meï taïi sao baàn cuøng khoán khoå nhö theá? Phaät baûo:

–Thuôû quaù khöù, vaøo thôøi Ñöùc Phaät Caâu-löu-taàn, ta muoán laøm

Sa-moân, nhöng töø maãu thöông meán khoâng cho ta ñi, ta buoàn raàu boû aên moät ngaøy. Vì theá, naêm traêm ñôøi baø sinh ôû theá gian bò ngheøo khoå. Ñôøi naøy thoï maïng heát, seõ sinh vaøo coõi Phaät A-di-ñaø, cuùng döôøng chö Phaät vaø traûi qua saùu möôi taùm öùc kieáp môùi thaønh Phaät hieäu laø Ba Kieàn, coõi nöôùc goïi laø Hoùa hoa. Khi thaønh Phaät, moïi ngöôøi ôû coõi ñoù aên maëc nhö cung trôøi Ñao-lôïi, daân chuùng trong nöôùc tuoåi thoï moät kieáp.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh xong, baø laõo, Toân giaû A-nan, caùc vò Boà-taùt, Tyø-kheo Taêng, chö Thieân, Ngöôøi, Quyû, Thaàn, Roàng, A-tu-la ñeàu vui möøng khoân xieát, taát caû ñöùng tröôùc Phaät ñaûnh leã roài lui ra.



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