**Phaåm 17: PHOÙ CHUÙC**

Baáy giôø, Phaät baûo A-nan-ñaø raèng:

–Ngöôi phaûi thoï trì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa, chôù ñeå queân maát.

Khi aáy, A-nan-ñaø lieàn töø choã ngoài daäy, ñaûnh leã chaân Phaät, maëc y che vai traùi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung kính baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân, kinh ñieån nhö vaäy thoï trì caùch naøo? Phaät lieàn baûo A-nan raèng:

–Thoï trì kinh naøy coù möôøi phöông phaùp:

1. Bieân cheùp.
2. Cuùng döôøng.
3. Caáp cho ngöôøi.
4. Laéng nghe.

# *TÌM ÑOÏC.*

1. Thoï trì.
2. Giaûng roäng.
3. Phuùng tuïng.
4. Suy nghó.
5. Tu taäp.

Döïa vaøo möôøi phaùp naøy ñeå thoï trì kinh naøy. Thí nhö ôû theá gian, taát caû coû caây, hoa, quaû, thuoác... ñeàu nöông nhôø ñaïi ñòa cuõng nhö vaäy taát caû phaùp laønh thuø thaéng ñeàu döïa vaøo Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña. Nhö vua Chuyeån luaân neáu truï ôû ñôøi thì baûy baùu luoân bieåu hieän. Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa laïi cuõng nhö theá, neáu truï ôû ñôøi thì Tam baûo chaúng dieät.

Baáy giôø, ñaïi chuùng chieâm ngöôõng toân nhan, khaùc mieäng ñoàng thanh ñeàu than raèng:

–Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, ai coù theå gaùnh ñöôïc gaùnh naëng ñaïi giaùo phaùp cuûa Theá Toân naøy? Nghóa laø vò aáy phaûi traûi qua voâ löôïng, voâ bieân ñaïi kieáp tu taäp môùi thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Baáy giôø, trong chuùng coù moät vaïn hai ngaøn Boà-taùt, vì hoä phaùp naøy lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã chaân Phaät, maëc y che vai traùi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung kính, noùi keä raèng:

*Chuùng con boû thaân maïng Chaúng caàu phöôùc ñôøi sau Hoä trì lôøi Phaät daïy*

*Chaùnh phaùp thaâm saâu naøy.*

Baáy giôø, trong chuùng coù naêm traêm Thieân töû do Hieàn Vöông daãn ñaàu, cuõng töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã chaân Phaät, maëc y che vai traùi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung

kính, noùi keä raèng:

*Vì ñoä caùc höõu tình, Thaønh töïu nguyeän ñaïi Bi, Hoä trì lôøi Phaät daïy,*

*Chaùnh phaùp thaâm saâu naøy.*

Khi aáy Thieân ñeá Thích, Trì Keá Phaïm vöông, Tyø-sa-moân vöông, ñeàu töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã chaân Phaät, maëc y che vai traùi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung kính, noùi keä raèng:

*Trò ñöôïc taát caû beänh, Theá Toân nay ñaõ noùi,*

*Thuoác Baùt-nhaõ nhieäm maàu, Chuùng con ñaàu ñoäi mang.*

Thaàn caàm chaøy Kim cang cuõng töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã chaân Phaät, maëc y che vai traùi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung kính maø noùi keä raèng:

*Phaùp voán khoâng danh töï, Phaät duøng danh töï noùi, Ñaïi bi chaân giaùo phaùp, Con nay ñaàu ñoäi mang.*

Baáy giôø, Phaät baûo Trì Keá Phaïm raèng:

–Phaïm thieân neân bieát, Phaät khen ba vieäc laø toái thöôïng nhaát. Nhöõng gì laø ba?

1. Phaùt taâm Boà-ñeà.

# *HOÄ TRÌ CHAÙNH PHAÙP.*

1. Nhö giaùo phaùp tu haønh.

Ba phaùp naøy thaät laø Voâ thöôïng. Ngöôøi naøo tu haønh ñöôïc môùi laø chaân cuùng döôøng Phaät. Neáu Ta truï ñôøi moät kieáp, hoaëc hôn moät kieáp, noùi coâng ñöùc aáy cuõng khoâng theå heát. Hoä trì Nhö Lai baèng moät baøi keä boán caâu, coâng ñöùc aáy noùi coøn khoâng heát, huoáng gì hoä trì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa laø meï chö Phaät ba ñôøi. Vì sao? Vì chö Phaät ba ñôøi ñeàu do Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña maø ñöôïc sinh xuaát. Vì phaùp maø cuùng döôøng laø chaân cuùng döôøng Phaät. Neáu duøng tieàn cuûa thì chaúng phaûi laø chaân cuùng döôøng. Neân cuùng döôøng phaùp laø cuùng döôøng toái thöôïng nhaát. Neáu ngöôøi naøo hoä trì chaùnh phaùp cuûa Phaät, phaûi bieát ngöôøi aáy an laïc ba ñôøi. Cho neân naøy Phaïm thieân, phaûi thöôøng uûng hoä Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa. Hoä trì phaùp roài, oâng seõ ñöôïc gaëp ngaøn Ñöùc Phaät trong hieàn kieáp vaø ñöôïc laøm thænh chuû. Phaïm vöông neân bieát, ôû coõi ueá tröôïc naøy, hoä trì chaùnh phaùp trong chöøng giaây laùt coâng ñöùc ñaït ñöôïc coøn hôn ôû coõi Tònh hoaëc moät kieáp hay hôn moät kieáp. Theá neân phaûi sieâng naêng hoä trì chaùnh phaùp.

Theá Toân laïi baûo Thieân ñeá Thích raèng:

–Kieàu-thi-ca, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa ôû choã naøo thì bieát laø Nhö Lai ñaõ sinh choã ñoù vaø chöùng quaû Boà-ñeà ôû choã ñoù, chuyeån phaùp luaân ôû ñoù vaø nhaäp Nieát-baøn cuõng ôû ñoù. Vì sao? Kieàu-thi-ca, taát caû Boà-taùt, taát caû phaùp laønh, taát caû Nhö Lai ñeàu töø ñaây maø xuaát sinh. Neáu coù Phaùp sö tuyeân thuyeát Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa naøy thì choã aáy chính laø choã Phaät ñaõ ñi ñeán. ÔÛ choã Phaùp sö, caùc loaøi höõu tình phaûi sinh taâm toân troïng vaø gaàn guõi nhö Phaät, vui möøng, cung kính, cuùng döôøng, ngôïi khen. Neáu ta truï ôû ñôøi moät kieáp hay hôn moät kieáp noùi veà coâng ñöùc maø Phaùp sö aáy ñaõ truyeàn baù kinh naøy cuõng khoâng theå heát.

Kieàu-thi-ca, khi Phaùp sö naøy ñi ñeán choã naøo, caùc thieän nam coù ngöôøi caét maùu raûi xuoáng ñaát cuùng döôøng nhöng vaãn chöa goïi laø nhieàu. Vì sao? Vì phaùp luaân voâ thöôïng khoù thoï trì vaäy.

Khi aáy, Thieân ñeá Thích baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân, trong ñôøi vò lai, choã naøo thuyeát kinh naøy, toâi vaø quyeán thuoäc ñeàu phaûi uûng hoä vò Phaùp sö vaø baûo veä ñòa phöông aáy. Neáu thaáy kinh naøy ñeå ôû choã naøo lieàn sinh boán loaïi taâm xöù nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Baáy giôø, Theá Toân khen Thieân ñeá Thích:

–Ngöôi ñöôïc nhö vaäy thaät quyù hoùa thay, quyù hoùa thay! Ta ñem kinh naøy giao phoù vaø daën doø cho ngöôi. ÔÛ ñôøi sau, ngöôi phaûi uûng hoä vaø löu truyeàn.

Khi aáy, Thieân ñeá Thích lieàn baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân, chö Thieân chuùng con ñöôïc sinh vaøo caûnh giôùi laønh ñeàu do Baùt- nhaõ ba-la-maät-ña, phaùt taâm Boà-ñeà cuõng nhôø vaøo ñaây. Theá neân chuùng con chaúng tieác thaân maïng, uûng hoä giaùo phaùp thaâm saâu cuûa Theá Toân.

Khi aáy, Phaät laïi khen Thieân ñeá Thích raèng:

–Hay thay, hay thay! Haõy laøm nhö lôøi ñaõ noùi.

Khi Ñöùc Theá Toân thuyeát kinh naøy roài, Toái Thaéng Thieân vöông vaø caùc Ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông coõi, taát caû Thanh vaên, Trôøi, Roàng, Döôïc-xoa, Kieàn-ñaït-phöôïc, A-toá- laïc, Yeát-loä-ñoà, Khaån-naïi-laïc, Maïc-hoâ-laïc-giaø, Nhaân phi nhaân... nghe Phaät thuyeát roài ñeàu raát vui möøng, tin nhaän, phuïng haønh.

