**Phaåm 12: KHEN NGÔÏI**

Baáy giôø, trôøi Töù Thieân vöông, trôøi Ñeá Thích vaø trôøi Phaïm Nhaãn Tích ñeàu coù maët trong chuùng hoäi, lieàn duøng caùc thöù hoa trôøi tung raûi leân treân choã Ñöùc Phaät ñeå cuùng döôøng.

Cung kính cuùng döôøng xong, chö vò thöa:

–Baïch Theá Toân! Thieän nam, thieän nöõ naøo ñöôïc nghe Boà-taùt Phoå Thuû giaûng noùi kinh phaùp maø hoan hyû, tin nhaän thì nhöõng ngöôøi aáy coù theå haøng phuïc ñöôïc caùc ma vaø ngoaïi ñaïo. Vì sao? Vì hoï ñaõ lìa boû taát caû caùc töôûng veà kieán chaáp.

Giaû söû ngöôøi naøo ñöôïc nghe thuyeát giaûng veà phaùp vi dieäu naøy maø khoâng kinh, khoâng sôï, cuõng chaúng lo aâu, thì ngöôøi aáy ñaõ kieán laäp nieàm tin vöõng chaéc nôi chö Phaät. Neáu phaùp naøy löu truyeàn ñeán ñaâu thì ôû ñoù coù Ñöùc Nhö Lai. Neáu nôi naøo ñang nghe phaùp naøy thì neân bieát nôi aáy chính laø ñang chuyeån phaùp luaân. Neáu ôû caùc coõi nöôùc, xoùm laøng, thoân aáp, thaønh ñoâ, nôi ôû, choán kinh haønh naøo coù löu truyeàn kinh naøy thì nhöõng nôi aáy khoâng bò ma quaáy nhieãu, khoâng bò meâ hoaëc cuõng chaúng bò tham chaáp, vì töø xa xöa chaéc chaén ñaõ taïo nguyeän laønh. Ngöôøi naøo ñöôïc nghe danh hieäu cuûa kinh aáy maø khoâng caàu dieät ñoä, khoâng laøm theo vieäc ma, thì coù theå thoï trì kinh naøy.

Baïch Theá Toân! Nhôø kinh ñieån aáy, chuùng con ñaõ ñaït ñöôïc aùnh saùng cuûa chaùnh phaùp. Ñoái vôùi lôøi giaûng noùi cuûa Ñöùc Nhö Lai, Boà-taùt Phoå Thuû vaø Phaïm thieân, chuùng con ñeàu doác loøng tin, khoâng heà choáng traùi. Neáu gaëp vò Phaùp sö naøo, chuùng con seõ xem nhö gaëp Ñöùc Theá Toân, luoân theo vò aáy ñeå nghe nhaän chaùnh phaùp vaø phuïng söï. Thieän nam naøy luoân ñöôïc chö Thieân uûng hoä. Giaû söû ngöôøi naøo kính nhaän kinh ñieån naøy maø bieân cheùp, ñoïc tuïng, thoï trì thì voâ soá traêm ngaøn chö Thieân ñeàu ñeán trong chuùng hoäi aáy ñeå nghe, nhaän chaùnh phaùp.

# M

**Phaåm 13: KHEN NGÔÏI COÂNG ÑÖÙC**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân khen ngôïi trôøi Ñeá Thích, Phaïm thieân vaø ñaïi chuùng:

–Laønh thay, laønh thay! Nhö lôøi caùc oâng noùi, giaû söû coâng ñöùc ñem baûy baùu ñaày khaép trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeå boá thí, so vôùi coâng ñöùc cuûa ngöôøi chæ moät laàn ñöôïc nghe kinh phaùp naøy thì coâng ñöùc sau nhieàu hôn coâng ñöùc kia.

Ñöùc Phaät laïi daïy:

–Giaû söû coâng ñöùc duøng chaâu baùu ñaày khaép trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, hoaëc coâng ñöùc ñem baûy baùu nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng ñeå boá thí, so vôùi coâng ñöùc cuûa ngöôøi ñöôïc nghe kinh phaùp naøy laàn thöù hai thì coâng ñöùc naøy cuõng nhieàu hôn.

Naøy caùc thieän nam, thieän nöõ! Ngöôøi naøo ñöôïc nghe kinh naøy maø mong caàu lôïi döôõng, saéc ñeïp, hoaëc mong ñöôïc taøi saûn, quyeán thuoäc, laøm chuû caùc phaùp, sinh leân coõi trôøi, hoaëc mong ñöôïc giaøu coù ôû theá gian, hoaëc ñeå döùt tröø caùc phaùp taø thuaät, ngoaïi ñaïo, hoaëc caàu tieáng khen, hoïc roäng, hieåu nhieàu, laïi mong ñöôïc töï taïi, ñöôïc tueä kieân coá, gaëp baïn laønh, hoaëc mong ñaït ñöôïc trí thoâng ñaït tam ñaït, muoán coù taát caû caùc phaùp laønh coâng ñöùc, hoaëc muoán duøng giaùc yù ñeå daãn daét chuùng sinh khieán hoï khoâng coøn hoaïn naïn, ñau khoå, hoaëc caàu phaùp voâ vi… thì thieän nam, thieän nöõ aáy neân laõnh hoäi, thoï trì, ñoïc tuïng, vì ngöôøi khaùc maø giaûng noùi kinh naøy. Nhö Lai chöa bao giôø thaáy ngöôøi chí taâm cung kính tu taäp theo kinh naøy maø khoâng ñöôïc lôïi ích.

Hoâm nay, Nhö Lai aân caàn giao phoù laïi cho caùc oâng. Ngöôøi naøo ñöôïc nghe kinh naøy töø caùc baäc Thaày, hoaëc Hoøa thöôïng maø thoï trì thì Nhö Lai khoâng thaáy coù söï cuùng döôøng naøo nôi taát caû theá gian coù theå baùo ñaùp ñöôïc aân ñöùc cuûa nhöõng vò aáy ñöôïc. Vì sao? Vì phaùp ñoù vöôït khoûi theá gian neân khoâng theå duøng söï cuùng döôøng cuûa theá gian maø baùo ñaùp ñuû. Phaùp aáy vöôït treân theá gian neân söï cuùng döôøng cuûa theá gian laø khoâng theå so saùnh. Phaùp aáy ñoái vôùi theá gian khoâng bò caáu nhieãm, nhöng phaùp theá gian laø khoâng thanh tònh, chaúng phaûi phaùp vi dieäu neân khoâng theå duøng phaùp theá gian ñeå cuùng döôøng maø baùo ñaùp ñuû. Taát caû söï baùo ñaùp maø coù choã öùng hôïp ñeàu nöông vaøo kinh ñieån naøy, khoâng theå coù vieäc khaùc.

Söï baùo ñaùp nhö vaäy laø theá naøo? Nghóa laø vöôït treân moïi söï mong caàu, khoâng coù ñoái töôïng ñeå thöïc haønh, ñaáy goïi laø thöïc haønh. Neáu ai cung kính Phaùp sö thì ngöôøi aáy ñaõ baùo aân hoaøn toaøn thanh tònh. Neáu ôû nhöõng nôi ñoâ thò, xoùm laøng maø coù ñaày ñuû nhöõng vaät duïng sinh hoaït, ñöôïc nhieàu phöôùc ñöùc thì neân bieát, chö vò aáy ñaõ kính giöõ giaùo phaùp cuûa Nhö Lai, tu taäp theo lôøi Phaät daïy thì ñöôïc giaûi thoaùt, döïng côø chaùnh phaùp ñeå phaù tröø toái taêm.

Chö vò luoân duõng maõnh choáng cöï khieán ñoái phöông phaûi haøng phuïc, laø baäc Sö töû vì

khoâng heà kinh sôï, goïi laø baäc Toân quyù ôû ñôøi vì töï ñieàu phuïc taâm, laø vò thaàn tieân vì lôøi noùi thaønh thaät, vöôït treân taát caû caùc taø kieán, ngoaïi ñaïo; laø vò thaày thuoác trò laønh taát caû caùc beänh, vì khoâng sôï haõi hoaïn naïn neân giaûng noùi phaùp vi dieäu.

Chö vò xaû boû taát caû phieàn naõo neân giöõ giôùi thanh tònh, tòch tónh, an nhieân, ñaït ñöôïc Nieát-baøn vì xa lìa ngaõ, ngaõ sôû, khoâng coù kieán chaáp veà thaân, laø baäc luoân tinh taán ñaït ñeán voâ vi, trong voâ soá kieáp khoâng heà chaùn naûn, öa thích thieàn ñònh, hoaøn toaøn nhaát taâm; laø baäc ñaïi trí tueä vì coù theå hieåu roõ veà taát caû caùc chöông, caâu. Vì thoâng ñaït vaø hieän baøy yù nghóa veà caùc tueä neân goïi laø baäc coù oai ñöùc lôùn, coù voâ soá traêm ngaøn phöôùc ñöùc khoâng theå löôøng xeùt, caùc töôùng toát töï trang nghieâm, trí tueä khoâng theå cuøng taän.

Laø baäc coù oai ñöùc lôùn, che laáp aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, ñoái vôùi möôøi dieäu

löïc luoân giöõ gìn dieäu löïc coát yeáu.

Laø baäc taïo neân maây lôùn, xieån döông tieáng saám phaùp, tuoân xuoáng möa phaùp lôùn ñeå dieät tröø taát caû phieàn naõo cho chuùng sinh.

Laø baäc ñaït ñöôïc phaùp voâ vi, dieät ñoä baäc nhaát, xa lìa sinh töû, tröø saïch söï lo sôï, laøm baäc coù aùnh saùng röïc rôõ chieáu ñeán caùc nôi toái taêm, sôï haõi, vì nhöõng ngöôøi sôï haõi löôùi ma maø cöùu giuùp khieán hoï ñöôïc töï taïi.

Laø baäc cöùu ñoä cho taát caû chuùng sinh truï nôi ñaïo traøng cuûa Phaät, ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn, thaáy roõ caùc phaùp khoâng coù nguoàn goác, thoâng ñaït phaùp khoâng, kieán laäp loøng Bi lôùn, an truù nôi loøng töø khoâng giôùi haïn, gaàn guõi vôùi taát caû chuùng sinh, khoâng theo caùc phaùp nhoû, höôùng ñeán Ñaïi thöøa, tröø boû heát caùc ñieân ñaûo, ñaït ñöôïc bình ñaúng, vöôït treân danh töï vaø taát caû ñöùc hieäu. Laø baäc kieán laäp ñaïo traøng, haøng phuïc quaân ma, ñöôïc töï taïi trong caûnh giôùi cuûa caùc ma, trieäu taäp chö Hieàn thaùnh ñeå chuyeån phaùp luaân.

Ñöùc Phaät daïy:

–Giaû söû trong moät kieáp hay hôn moät kieáp, neáu coù giaûng noùi, khen ngôïi veà söï haønh hoùa cuûa caùc Boà-taùt aáy cuõng khoâng theå roát raùo cuøng taän, vì coâng ñöùc cuûa chö vò cao vôøi nhö vaäy, chæ coù Nhö Lai goàm ñuû caùc thöù bieän taøi môùi coù theå khen ngôïi coâng ñöùc cuûa ngöôøi kính giöõ kinh naøy.

# M