**Phaåm 17: CHÖ THIEÂN KHEN NGÔÏI**

Baáy giôø, Boà-taùt Phoå Thuû baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Cuùi xin Ñöùc Nhö Lai hoä nieäm phaùp naøy, khieán vaøo ñôøi naêm tröôïc veà sau, kinh aáy seõ ñöôïc löu truyeàn khaép thieân haï ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, khieán cho taát caû ñeàu ñöôïc maëc aùo giaùp coâng ñöùc lôùn, duøng ba phaåm ñeå nghe phaùp. Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo khôûi leân nhaân duyeân nôi ma, nhöng khoâng theo lôøi sai khieán cuûa ma thì ngöôøi aáy khoâng theå bò ma vaø quyeán thuoäc cuûa chuùng laøm haïi, vì coù theå thoï trì kinh ñieån coát yeáu naøy neân khoâng thoaùi chuyeån ñoái vôùi ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Phoå Thuû:

–Haõy kheùo tö duy veà kinh ñieån aáy, thì kinh ñoù seõ ñöôïc toàn taïi laâu daøi, laïi ñöôïc caùc haøng trôøi, roàng, quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø uûng hoä. Laïi coù thaàn chuù teân laø Tuyeån Traïch, ta seõ giaûng noùi roõ veà yù nghóa cuûa thaàn chuù naøy. Nhôø thaàn chuù aáy neân caùc Phaùp sö, thieän nam, thieän nöõ ñeàu ñöôïc chö Thieân, Roàng, Quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Chieân- ñaø-la, Ma-haàu-la-giaø hoä trì. Neáu chö vò aáy ñang ñi treân ñöôøng, ôû choã vaéng, ôû trong nhaø, hoaëc ôû trong phoøng maø kinh haønh tö duy, hoaëc ôû trong chuùng hoäi thuaän theo nghóa lyù maø quan saùt, thì caùc vò thaàn seõ hoä trì laøm taêng theâm bieän taøi, tuøy theo phöông tieän, uy löïc vaø söï duõng maõnh maø uûng hoä, khieán chö vò vöôït qua caùc naïn oaùn thuø, troäm cöôùp… Nhôø vaäy, chö vò aáy môùi kinh haønh tòch tónh, naèm ngoài ñeàu an oån.

Naøy Boà-taùt Phoå Thuû! Thaàn chuù aáy nhö vaày:

–Öu ñaàu leâ, ñaàu ñaàu leâ, maït tri, giaø tri, di ly theá ly theá, leä di leä haàu laâu, haàu laâu aâm, haàu löu y baït tri, vu baït tri, khöu khöu ly khö la kyø, a na ñeà, yeát ñeà sô vaõng chí, ma eá leä ma na di ma nhó, baõo hieàn ñeà, taùt phi laâu, caùch phi sa yeát ñeà, taân ñaàu leä, nam moâ Phaät-ñaøn giaø laät ñeà, nam moâ ñaøm naät keä, nam moâ taêng phi eá ña thieän baït phieán ñaø, taùt phi ba phi, di ña la di phuø ñeà thoï, taùt giaø ni ñaø la, baït la ma na ba theá ña, leâ di ba, theá ña a trí thieàn ñeà, taùt ñaø phuø ñaø, ca la ha, nam moâ Phaät-ñaø taát thieàn ñeà maïn ñaø baùt.

Phaät noùi chuù naøy xong, baûo Boà-taùt Phoå Thuû:

–Ñaây laø vaên töï cuûa thaàn chuù. Boà-taùt naøo tu haønh theo kinh ñieån aáy thì seõ ñöôïc an oån vaø ñöôïc hoä trì, khoâng bò quaáy nhieãu vaø loaïn taâm, luoân thöïc haønh thanh tònh theo thöù lôùp, luoân bieát ñuû, naèm ngoài yeân laëng, öa thích tòch tónh, khoâng thích oàn aøo, thaân taâm thanh tònh, haønh theo Töø bi, duøng phaùp laøm nieàm vui, kinh aáy chaân lyù, khoâng bò phaù hoaïi, thöôøng ôû choã vaéng laëng, sieâng naêng giaûng noùi phaùp, luoân tö duy veà yù nghóa cuûa ñaïo, boû heát yù nieäm phi nghóa, laáy söï yeân oån laøm nieàm vui, ñem söï hieåu bieát cuûa mình giaûng noùi cho ngöôøi khaùc, tu taäp theo phaùp moân töø ñaàu ñeán cuoái, taâm bình ñaúng ñoái vôùi keû oaùn ngöôøi thaân, boû heát nhôù nghó, khoâng tieác thaân maïng, quaùn xeùt heát thaûy caùc nghieäp, haønh hoùa ñaày ñuû, thích giöõ gìn giôùi caám, sieâng tu löïc nhaãn nhuïc, khoâng noùi lôøi thoâ, dung maïo töôi vui, hieàn hoøa, thaân saéc ñeïp ñeõ, luoân thöa hoûi, cung kính moïi ngöôøi, tröø boû ganh gheùt, öa thích dòu daøng, ôû nôi an oån. OÂng ñaõ thaønh töïu haïnh nguyeän naøy. Thieän nam vaø Phaùp sö naøo ñoïc tuïng thaàn chuù aáy thì ñôøi hieän taïi ñöôïc möôøi Löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Ñaït ñöôïc dieäu löïc nôi taâm khoâng bao giôø queân maát.
2. Ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa yù, hieåu roõ caùc yù nieäm.
3. Ñaït ñöôïc naêng löïc theå nhaäp vaøo kinh ñieån, hieåu roõ taát caû.
4. Ñaït ñöôïc naêng löïc kieân coá, haønh hoùa trong sinh töû.
5. Ñaït ñöôïc naêng löïc cuûa söï hoå theïn, hoä trì taát caû moïi ngöôøi.
6. Ñaït ñöôïc naêng löïc hieåu bieát roäng, ñaày ñuû trí tueä.
7. Ñaït ñöôïc naêng löïc cuûa phaùp Ñaø-la-ni, thoâng suoát heát nhöõng ñieàu ñöôïc nghe.
8. Ñaït ñöôïc naêng löïc bieän taøi, ñöôïc chö Phaät uûng hoä.
9. Ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa phaùp saâu xa, ñaït ñöôïc naêm thaàn thoâng.
10. Thaønh töïu dieäu löïc cuûa phaùp Nhaãn voâ sinh, ñaày ñuû caùc thoâng tueä.

Naøy Boà-taùt Phoå Thuû! Phaùp sö naøo an truù, ñoïc tuïng, haønh trì theo phaùp aáy thì seõ ñaït ñöôïc möôøi naêng löïc naøy.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi veà dieäu löïc cuûa thaàn chuù naøy, boán vò Thieân vöông voâ cuøng kinh sôï, cuøng vôùi voâ soá traêm ngaøn quyeán thuoäc, quyû thaàn vaây quanh, ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã nôi chaân, thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con cuøng quyeán thuoäc seõ vaâng theo lôøi Phaät daïy, uûng hoä, löu truyeàn kinh aáy. Neáu thieän nam, thieän nöõ hoaëc Phaùp sö naøo coù giaûng noùi, thöïc haønh, thoï trì, ñoïc tuïng phaùp aáy thì chuùng con cuøng quyeán thuoäc seõ ñeán nôi ñoù ñeå hoä trì, khieán chö vò luoân ñöôïc thanh tònh. Neáu ôû thaønh aáp, coõi nöôùc, ñoâ thò coù ngöôøi taïi gia hoaëc xuaát gia naøo tu haønh theo kinh naøy thì chuùng con cuøng quyeán thuoäc seõ ñeán cuùng döôøng, phuïng söï, khieán chö vò aáy ñeàu ñöôïc an oån, khoâng bò nguy hieåm, moïi söï doø xeùt ñeàu khoâng theå ñöôïc. Neáu kinh ñieån naøy ñöôïc löu truyeàn ñeán ñaâu thì chuùng con seõ baûo veä caùch boán möôi daëm, chuùng Trôøi, Roàng, Thaàn, Cöu-baøn-traø… vaø heát thaûy quyeán thuoäc cuûa hoï ñeàu khoâng theå laøm haïi.

Baáy giôø, Ñaïi thieân vöông Duy-laâu-laëc-xoa Hoä Oaùn noùi baøi keä:

*Con vaø caùc quyeán thuoäc Caùc con vaø thaân toäc*

*Coù theå ñaûm nhaän ñöôïc Vieäc cuùng döôøng kinh naøy.*

Khi aáy, Ñaïi thieân vöông Duy-laâu-baùc (Voâ Oaùn) noùi baøi keä:

*Con laø Phaùp vöông töû Duøng phaùp daïy cho ngöôøi Cuùng döôøng caùc Phaät töû Tu haønh theo taâm ñaïo.*

Ñaïi thieân vöông Ñeà-ñaàu-laïi (Kieân Quaän) noùi baøi keä:

*Con seõ luoân hoä trì*

*Khaép taát caû möôøi phöông Nhöõng ai trì kinh naøy Phaät Chaùnh giaùc ñaõ noùi.*

Ñaïi thieân vöông Duy-sa-maïn (Töùc YÙ) noùi baøi keä:

*Neáu kieán laäp taâm ñaïo Cuùng döôøng ngöôøi tu hoïc*

*Cuùng döôøng cho chuùng sinh Khoâng mong ñöôïc baùo ñaùp.*

Baáy giôø, thaùi töû Ñeá Nhan, con cuûa Ñaïi thieân vöông Töùc YÙ, caàm loïng baûy baùu che treân Ñöùc Nhö Lai, roài noùi baøi keä:

*Nay con seõ thoï trì Kinh ñieån cuûa Nhö Lai*

*Cuõng vì ngöôøi khaùc noùi Chí nguyeän con nhö theá. Theá Toân bieát taâm con*

*Hieåu haïnh nghieäp ñôøi tröôùc Taâm con ñaõ kieán laäp*

*Cho ñeán khi thaønh Phaät. Daâng loïng leân Nhö Lai Mong dieän kieán toân nhan Nguyeän con ñöôïc gioáng nhö Töôùng Ngaøi - voâ kieán ñaûnh.*

*Chieâm ngöôõng Baäc Chaùnh Giaùc Theá Toân ruû loøng thöông*

*Maét thanh tònh quaùn xeùt Maét töø nhìn chuùng sinh. Theá Toân thoï kyù con*

*Coù trí tueä vöôït bôø*

*Sau khi maïng chung roài Seõ sinh trôøi Ñaâu-suaát. Töø Ñaâu-suaát haï sinh Gaëp Ñöùc Phaät Di-laëc*

*Trong khoaûng hai vaïn naêm Luoân cuùng döôøng chö Phaät. Sau khi xuaát gia roài*

*Tu caùc haïnh thanh tònh Lieàn thaáy khaép chö Phaät Trong taát caû Hieàn kieáp. Cuùng döôøng heát thaûy Phaät Sieâng naêng tu phaïm haïnh Traûi saùu möôi öùc kieáp*

*Seõ thaønh Baäc Chaùnh Giaùc. Toân hieäu laø Baûo Caùi*

*Coõi Phaät teân Trang Nghieâm Toaøn laø chuùng Boà-taùt*

*Luoân luoân giaûng dieäu phaùp. Thoï maïng troïn moät kieáp Sau khi Phaät dieät ñoä*

*Chaùnh phaùp truï nöûa kieáp*

*Vì thöông töôûng chuùng sinh.*

Baáy giôø, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân cuøng vôùi voâ soá traêm ngaøn chö Thieân quyeán thuoäc vaây quanh, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con seõ uûng hoä vò Phaùp sö naøy. Nhöõng ai thoï trì kinh ñieån naøy thì con seõ cuùng döôøng, phuïng söï thuaän theo yù cuûa vò aáy. Nhöõng ai ñoïc tuïng, giaûng noùi kinh naøy thì con seõ ñeán ñeå thöa hoûi, laõnh thoï giaùo phaùp vaø giuùp cho Phaùp sö coù uy löïc maïnh meõ, bieän taøi theo thöù lôùp, giaûng noùi troâi chaûy, khoâng coù caùc chöôùng ngaïi vaø khoâng heà queân soùt.

Khi aáy, thaùi töû Ñòch Hoaëc, con cuûa Thieân vöông Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, caàm chuoãi ngoïc baûy baùu ñeán cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai vaø noùi keä:

*Theá Toân! Con thaáy roõ Söï haønh hoùa cuûa Ngaøi Con cuõng seõ tu theo*

*Chí nguyeän caàu tueä Phaät. Haønh hoùa ôû ñôøi tröôùc*

*Boá thí khoâng mong caàu Con seõ hoïc haïnh naøy Boá thí moïi sôû höõu.*

*Cuõng thoï trì kinh aáy*

*Töø nôi ñaáng Phaùp vöông Giaûng thuyeát khaép taát caû Ñeå baùo aân Ñaïo sö.*

*Nhöõng ai muoán giaûi thoaùt Cuøng tu theo kinh naøy Con seõ daâng thöïc phaåm Vì hoä trì Phaät ñaïo.*

*Haøng Thanh vaên khoâng theå Hoä trì kinh phaùp naøy*

*Con seõ hoä chaùnh phaùp Löu truyeàn ôû ñôøi sau. Theá Toân an uûi con*

*Ñoaïn nghi cuûa chö Thieân Coøn khoaûng bao laâu nöõa*

*Con ñöôïc thaønh Chaùnh giaùc? Phaät ñaït caùc thoâng tueä*

*Lieàn thoï kyù cho con:*

*Sau seõ ñöôïc thaønh Phaät Gioáng Nhö Lai hieän nay. Haønh hoùa öùc ngaøn kieáp Hoaëc hôn traêm öùc kieáp Laøm aùnh saùng cho ñôøi Hieäu laø Tueä Thaønh Töïu.*

Baáy giôø, trôøi Phaïm Nhaãn baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con seõ xaû thieàn ñònh, ñi ñeán nôi nhöõng thieän nam, thieän nöõ naøo coù theå thuyeát phaùp ñeå laéng nghe. Nhöõng ai giaûng noùi kinh naøy thì ñeàu thu phuï ñöôïc chö Thieân nhö Ñeá Thích, Phaïm thieân…, con seõ xin cuùng döôøng phuïng söï. Thieän nam naøy seõ ñöôïc chö Thieân vaø loaøi ngöôøi cuøng quy kính, cuùng döôøng. Khi aáy, trôøi Phaïm Nhaãn noùi baøi keä:

*Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni Cuøng nam, nöõ cö só Neáu thoï trì kinh naøy Taát seõ cöùu giuùp ñôøi. Ngöôøi tu theo kinh naøy*

*Hoaëc khen ngôïi, toân kính Con seõ vì ngöôøi aáy Giaûng noùi veà kinh naøy.*

*Traûi toøa hoa cao vuùt Leân ñeán trôøi Phaïm thieân Ngoài ôû treân toøa aáy Giaûng kinh phaùp cho hoï.*

*Ngöôøi naøo giaûng noùi kinh Neân khen ngôïi: Laønh thay! Neáu ngöôøi ôû ñôøi sau*

*Thoï trì kinh ñieån aáy. Giaû söû öùc coõi nöôùc*

*Chìm nhaäp trong bieån löûa Cuõng neân ñeán choã aáy Caàu xin nghe kinh naøy.*

*Chöùa baùu nhö Tu-di Ñeå cuùng döôøng vò aáy*

*Mong ñöôïc nghe kinh naøy Nghieâm tònh ngaøn coõi Phaät.*

M

**Phaåm 18: CHUÙC LUÏY**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân phaùt ra aùnh saùng nôi ñaûnh ñaàu, thò hieän thaàn thoâng khieán ma Ba-tuaàn cuøng caùc binh chuùng ñeàu ñeán choã Phaät, thöa:

–Baïch Theá Toân! Con vaø quyeán thuoäc ôû tröôùc Ñöùc Nhö Lai xin phaùt nguyeän: “Baát cöù choã naøo coù löu truyeàn kinh naøy, hoaëc coù Phaùp sö naøo giaûng noùi kinh ñieån naøy ôû phaùp hoäi, chuùng con seõ phaùt nguyeän baûo hoä, khieán chö vò giaûng noùi luoân thoâng suoát, khoâng gaëp phaûi nguy hieåm, bò haïi”.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân phoùng ra aùnh saùng vaøng roøng chieáu khaép coõi Phaät, roài baûo Boà-taùt Phoå Thuû:

–Nhö Lai seõ kieán laäp vaø hoä trì cho ngöôøi giaûng noùi kinh phaùp naøy, nhaèm khieán chaùnh phaùp ñöôïc löu truyeàn khaép thieân haï nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà, khoâng bò huûy dieät.

Luùc naøy, chö vò trong chuùng hoäi duøng taát caû loaïi hoa, taát caû höông thôm tung raûi leân choã Ñöùc Phaät, thöa:

–Baïch Theá Toân! Xin Ñöùc Theá Toân khieán cho kinh naøy ñöôïc truï laâu ôû coõi Dieâm- phuø-ñeà vaø ñöôïc giaûng thuyeát, löu truyeàn khaép nôi.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû A-nan:

–Toân giaû neân thoï trì kinh naøy. Toân giaû A-nan ñaùp:

–Baïch Theá Toân! Con xin thoï trì. Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy A-nan! Kinh naøy ñöôïc löu truyeàn leân ñeán coõi trôøi. OÂng neân thoï trì, roài giaûng noùi roõ raøng cho chuùng hoäi.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu thoï trì, ñoïc tuïng vaø giaûng noùi kinh naøy cho ngöôøi khaùc thì

phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät daïy:

–Giaû söû duøng baûy baùu ñaày khaép hö khoâng ñeå boá thí, so vôùi vieäc duøng vaên chöông, caâu cuù ñaõ giaûng noùi ôû trong kinh naøy ñeå cuùng döôøng Nhö Lai Chí Chaân vaø heát thaûy Thaùnh chuùng, thì phöôùc ñöùc cuûa phaàn sau nhieàu hôn. Neáu laïi coù ngöôøi thoï trì kinh ñieån naøy, bieân cheùp treân theû tre, treân luïa ñeå cuùng döôøng thì hieän taïi, ngöôøi aáy ñöôïc möôøi kho taøng coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Thaáy ñöôïc taïng Phaät vì ñaït ñöôïc Thieân nhaõn.
2. Nghe ñöôïc taïng phaùp vì ñaït ñöôïc Thieân nhó.
3. Gaëp ñöôïc taïng Thaùnh chuùng vì khoâng heà thoaùi chuyeån.
4. Ñöôïc taïng baùu voâ taän cuûa Boà-taùt vaø Hieàn thaùnh vì coù ñöôïc baøn tay baùu.
5. Ñöôïc taïng saéc töôïng vì ñaày ñuû töôùng toát.
6. Ñöôïc taïng quyeán thuoäc vì quyeán thuoäc khoâng theå tan lìa.
7. Ñöôïc taïng chöa töøng nghe vì ñöôïc caùc phaùp Ñaø-la-ni, coù taïng nhôù nghó vì ñaït ñöôïc bieän taøi.
8. Ñöôïc taïng khoâng sôï haõi vì thaâu toùm heát caùc luaän thuyeát ngoaïi ñaïo.
9. Coù taïng coâng ñöùc vì cöùu giuùp chuùng sinh.
10. Ñaït taïng trí tueä baäc Thaùnh vì thaáu toû ñöôïc taát caû phaùp cuûa chö Phaät.

Khi Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh naøy, coù baûy möôi hai öùc chö Thieân ñaït ñöôïc phaùp nhaãn, voâ löôïng chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà, voâ soá chuùng sinh döùt saïch moïi thöù laäu hoaëc, ñöôïc giaûi thoaùt.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Kinh naøy teân goïi laø gì vaø thoï trì nhö theá naøo? Ñöùc Phaät daïy:

–Kinh naøy teân laø Ñaúng Ngöï Chö Phaùp, neân theo ñoù maø thoï trì. Laïi goïi laø Trang Nghieâm Phaät Phaùp, laïi goïi laø Trì Taâm Phaïm Thieân Sôû Vaán, Phoå Thuû Sôû Söôùng, neân theo ñoù maø phuïng trì.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi nhö vaäy, Boà-taùt Phoå Thuû, Phaïm thieân Trì Taâm, Boà-taùt Phoå Haïnh, Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp, Hieàn giaû A-nan, chö Thieân, loaøi ngöôøi, A-tu-la… nghe lôøi Phaät daïy ñeàu voâ cuøng hoan hyû.

