**Phaåm 24: TOÅNG TRÌ**

Khi aáy Boà-taùt Döôïc Vöông lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, quyø thaúng, chaép tay, baïch Ñöùc Phaät:

–Neáu Toäc taùnh töû! Toäc taùnh nöõ nghe kinh Chaùnh Phaùp Hoa naøy, thoï trì, tö duy, sao cheùp kinh quyeån thì ñöôïc phöôùc nhö theá naøo?

Phaät daïy:

–Neáu Toäc taùnh töû! Toäc taùnh nöõ thoï trì kinh naøy, tuïng ñoïc, suy tö, sao cheùp kinh quyeån, phöôùc ñöùc chaúng theå löôøng ñöôïc, khoâng laáy gì duï ñöôïc. Neáu Toäc taùnh töû cuùng döôøng taùm möôi öùc traêm ngaøn vaïn haèng haø sa caùc Ñöùc Nhö Lai vaø neáu laïi thoï trì tö duy sao cheùp kinh Chaùnh Phaùp Hoa naøy vaø giaûng thuyeát cuùng döôøng thì phöôùc naøo nhieàu hôn? Theo yù oâng thì sao? Neân nhaát taâm phuïng trì kinh ñieån hay laø duøng y thöïc cuùng döôøng chö Phaät?

Boà-taùt Döôïc Vöông baïch Phaät:

–Neáu Toäc taùnh töû! Toäc taùnh nöõ thoï trì nhöõng ñieàu coát yeáu cuûa kinh Chaùnh Phaùp Hoa, giöõ gìn sao cheùp moät baøi tuïng boán caâu, giaûng thuyeát, tuïng ñoïc, hoaëc phuïng haønh thaønh töïu ñaày ñuû thì phöôùc aáy raát nhieàu, hôn söï cuùng döôøng voâ soá haèng haø sa chö Phaät Theá Toân.

Phaät daïy:

–Raát ñuùng, cuùng döôøng phaùp laø hôn heát! Boà-taùt Döôïc Vöông baïch Phaät:

–Con seõ uûng hoä nhöõng ngöôøi nhö theá. Caùc Toäc taùnh töû, Toäc taùnh nöõ thoï trì kinh naøy thì ñoù laø nhöõng Phaùp sö, duøng nghóa ñeå hoä veä khieán maõi maõi khoâng bò hoïa hoaïn.

Laïi lieàn tuïng chuù raèng: “Suy tö kyø dò, yù nieäm voâ yù, thöïc haønh vónh cöûu, tònh tu ñaïm baïc. YÙ chí thaàm laëng giaûi thoaùt. Teá ñoä bình ñaúng khoâng taø vaïy. Yeân oån hoøa hôïp khaép caû ñoàng ñeàu. Dieät heát voâ taän khoâng gì hôn Huyeàn maëc ñaïm nhieân Toång trì. AÙnh saùng chieáu soi coù choã nöông töïa beân trong. Roát raùo thanh tònh, khoâng sa ñoïa, khoâng cao thaáp, khoâng quay voøng khoâng giaùp voøng. Maét thanh tònh khoâng gì baèng. Giaùc ngoä roài ñoä thoaùt. Quan saùt caùc phaùp hôïp vôùi aâm thanh noùi ra. Hieåu roõ thì döøng laïi, deïp boû moïi giôùi haïn, giaûng noùi baèng caùc aâm thanh maø hieåu ñöôïc yù nghóa khoâng cuøng taän cuûa vaên töï, khoâng theá löïc naøo hôn ñöôïc.”

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

Boà-taùt Döôïc Vöông baïch Phaät:

–Kính baïch Theá Toân! Ñoù laø caâu chuù maø saùu möôi hai haèng haø sa Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát. Giaû söû coù ai phaïm vaøo ngöôøi trì chuù naøy, hoaëc laïi choáng ñoái huûy baùng caùc vò Phaùp sö chính laø laøm maát ñaïo giaùo cuûa chö Phaät Theá Toân.

Phaät khen ngôïi Boà-taùt Ñaïi só Döôïc Vöông:

–Hay thay, hay thay! Neáu Toäc taùnh töû noùi caâu chuù aáy laø vì chuùng sinh thì neân thöông töôûng uûng hoä chuùng ñöôïc nhieàu an oån.

Baáy giôø Boà-taùt Dieäu Duõng baïch Phaät:

–Kính baïch Theá Toân! Con ñaây cuõng vì chuùng sinh neân muoán khieán ñöôïc vónh vieãn an oån. Neáu coù ngöôøi phuïng trì kinh ñieån naøy, con trao caâu chuù naøy seõ giuùp nhöõng Phaùp sö aáy khieán khoâng ai rình tìm ñöôïc choã sô hôû. Caùc loaïi quyû mò nhö quyû thaàn ôû haàm xí, quyû oáng khoùi, quyû chaùn naûn, quyû ñoùi, phaûn tuùc, tuy muoán quaáy nhieãu, khoâng ñöôïc deã daøng.

Boà-taùt Dieäu Duõng chuyeân taâm tö duy, roài noùi chuù: “AÙnh saùng lôùn soi ñeán traøn treà haân hoan, maõi maõi keát tuï nôi ñaây, khoâng hoäi khoâng hôïp.”

Ñoù laø caâu chuù maø haèng haø sa chö Phaät ñaõ noùi vaø ñeàu cuøng khuyeán trôï. Nhö theá, neáu choáng laïi caùc Phaùp sö thì gioáng nhö laøm traùi lôøi daïy cuûa Nhö Lai, trôû laïi laøm nguy haïi mình.

Khi aáy Tyø-sa-moân Thieân vöông baïch Phaät:

–Con cuõng seõ noùi caâu chuù naøy ñeå taêng theâm loøng Töø, vì chuùng sinh neân uûng hoä Phaùp sö: “Giaøu coù sinh hyù loäng. Khoâng hyù loäng thì coù voâ löôïng. Khoâng giaøu thì laøm sao giaøu.” Duøng noù uûng hoä caùc Phaùp sö, trong voøng traêm do-tuaàn, khoâng coù gì daùm xuùc phaïm, söï baûo veä ñöôïc thuaän lôïi.

Naøy caùc Toäc taùnh töû! Ñöôïc nhö theá thì nhöõng ngöôøi ñeán hoïc vôùi Phaùp sö môùi coù theå thoï trì. Vì vaäy, söï uûng hoä thöôøng ñöôïc toát ñeïp.

Khi aáy Thieân vöông Thuaän Oaùn vaø öùc traêm ngaøn vaïn höông aâm

vaø quyû, quyeán thuoäc vaây quanh ngoài trong phaùp hoäi cuøng ñi ñeán tröôùc, baïch Phaät:

–Kính baïch Theá Toân! Con cuõng seõ noùi caâu chuù naøy: “Khoâng soá löôïng coù soá löôïng saùng toái mang höông. Chuùc döõ ñaïi theå baèng lôøi thoâ

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

baïo.”

Kính baïch Theá Toân! Caâu chuù naøy do boán ngaøn hai traêm öùc Ñöùc Phaät ñaõ noùi, vì vaäy chuù naøy uûng hoä cuùng döôøng nhöõng ngöôøi hoïc kinh, khieán khoâng ai rình tìm choã sô hôû.

Luùc baáy giôø coù moät quyû mî teân Höõu Keát Phöôïc, laïi coù quyû teân Ly Keát, laïi coù quyû teân Thi Tích, laïi coù quyû teân Thi Hoa, laïi coù quyû teân Thi Haéc, laïi coù quyû teân Bò Phaùt, laïi coù quyû teân Voâ Tröôùc, laïi coù quyû teân Trì Hoa, laïi coù quyû teân Haø Sôû, laïi coù quyû teân Thuû Nhaát Thieát Tinh cuøng meï con caùc quyû, ñi ñeán choã Phaät, ñoàng thanh baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con seõ thöôøng uûng hoä caùc baäc Phaùp sö aáy, laøm gia taêng söï an oån, khieán khoâng ai tìm ñöôïc choã dôû cuûa Phaùp sö.

Khi aáy, caùc quyû mî ñoàng caát tieáng ñoïc chuù naøy uûng hoä Phaùp

sö: “Nay ngöôi raát möïc khoâng ngaõ, khoâng chaáp ngaõ, khoâng thaân khoâng choã chung cuøng. Ñaõ khôûi, ñaõ sinh, ñaõ thaønh maø truï maø kieán laäp thì cuõng truï ôû nôi ta thaùn, cuõng chaúng tieâu heát ñaïi taät khoâng ñöôïc xaâm haïi.” Ñoàng loaïi quyeán thuoäc cuûa chuùng con uûng hoä Phaùp sö khieán khoâng bò xaâm phaïm, tieâu tröø quyû thaàn voïng mò, ngaï quyû, quyû ôû chuoàng xí, quyû oáng khoùi, coâ ñaïo, phuø chuù, quyû si cuoàng ñieân giaû daïng ñi ñeán, hoaëc hình quyû thaàn vaø hình phi nhaân, hoaëc hai ngaøy, ba ngaøy, hoaëc ñeán boán ngaøy, hoaëc bò beänh nhieät luoân, laïi naèm nguû thaáy aùc moäng, hoaëc hieän hình caùc nam nöõ lôùn nhoû. Chuùng con seõ uûng hoä khieán khoâng coù loaøi naøo rình tìm ñöôïc choã sô hôû.

Khi aáy caùc quyû mî ôû tröôùc Phaät cuøng noùi baøi tuïng:

*Xuùc phaïm ñaàu vôõ baûy Gioáng nhö cheû hoa rau Seõ nhö toäi gieát meï*

*Cuøng gioáng hoïa haïi cha Coù ai phaïm Phaùp sö Ñeàu seõ bò toäi naøy*

*Ñôøi ñôøi chaúng ñöôïc an Khoâng gaëp ñöôïc chö Phaät Toäi phaù hoaïi chuøa Phaät Toäi quaáy roái Thaùnh chuùng Nhö troän caùc daàu meø*

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

*Daàu meø tuï moät choã Phoùng löûa thieâu ñoát heát Tieâu ruïi chaúng coøn gì Coù ngöôøi phaïm Phaùp sö Seõ bò toäi nhö vaäy*

*Gioáng nhö daõy nuùi lôùn Nhoùm toäi caáu doàn laïi Neáu ai phaïm Phaùp sö Seõ bò troïng toäi naøy.*

Caùc quyû thaàn Quaân Ñaàu… noùi baøi tuïng aáy xong, lieàn baïch Phaät:

–Chuùng con ñeàu uûng hoä caùc Phaùp sö gioáng nhö theá, laøm cho caùc vò thöôøng an oån, tröø boû oaùn ñòch, baûo veä chung quanh ñeå caùc vò khoâng bò toån haïi. Neáu coù ngöôøi boû thuoác ñoäc, thuoác ñoäc khoâng taùc duïng.

Khi aáy Phaät khen ngôïi caùc quyû mò ñaõ noùi chuù:

–Hay thay, hay thay! Caùc ngöôi muoán hoä veä caùc Phaùp sö, neáu nghe kinh naøy tuyeân trì danh hieäu, ñöùc chaúng theå löôøng, huoáng laø tuøy thôøi thoï trì giaûng noùi, sao cheùp ñaày ñuû quyeån kinh. Neáu duøng ñoà cuùng döôøng nhö hoa höông, traøng phan, loïng, höông taïp, höông ñaûo, thaép ñeøn, treo tranh, thì choïn loaïi vöøa yù, hoa sen xanh, hoa sen hoàng, hoa sen vaøng, hoa sen traéng, ñöïng daàu toâ duøng thaép ñeøn, cuùng döôøng kinh naøy sieâng tu khoâng bieáng treã, thì phöôùc gaáp traêm ngaøn öùc khoâng coù giôùi haïn. Caùc ngöôi neân hoä trì ngöôøi hoïc kinh tinh taán nhö theá.

Khi Phaät thuyeát phaåm Toång Trì naøy, saùu vaïn taùm ngaøn ngöôøi ñaït ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sôû tuøng sinh.

M

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