**SOÁ 777**

PHAÄT THUYEÁT HIEÀN GIAÛ NGUÕ PHÖÔÙC ÑÖÙC KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Sa-moân Baïch Phaùp Toå.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi khu vöôøn röøng Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä. Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khi Hieàn giaû thuyeát phaùp coù naêm phöôùc ñöùc:

1. Ngöôøi ñoù sinh ra ñöôïc tröôøng thoï, ñoù laø phöôùc ñöùc thöù nhaát.
2. Ngöôøi ñoù sinh ra ñöôïc giaøu coù, raát nhieàu chaâu baùu, cuûa caûi. Ñoù laø phöôùc ñöùc thöù

hai.

1. Ngöôøi ñoù sinh ra ñöôïc ñeïp ñeõ, khoâng ai saùnh baèng, ñoù laø phöôùc ñöùc thöù ba.
2. Ngöôøi ñoù sinh ra ñöôïc tieáng toát vang xa. Ñoù laø phöôùc ñöùc thöù tö.
3. Ngöôøi ñoù sinh ra thoâng minh, ñaïi trí. Ñoù laø phöôùc ñöùc thöù naêm.

Do nhaân gì ôû ñôøi sau, ngöôøi thuyeát phaùp ñöôïc tröôøng thoï? Do ñôøi tröôùc, khi thuyeát

phaùp lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, vaên nghóa hoaøn haûo, höôùng veà voâ vi. Ngöôøi öa saùt sinh nghe phaùp lieàn töø boû khoâng saùt sinh. Nhôø ñaáy neân ñöôïc tröôøng thoï.

Do nhaân gì ôû ñôøi sau ngöôøi thuyeát phaùp ñöôïc giaøu coù, nhieàu cuûa caûi, chaâu baùu? Do ñôøi tröôùc, khi thuyeát phaùp lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, vaên nghóa hoaøn bò, höôùng veà voâ vi. Ngöôøi troäm caép nghe kinh thì töø boû, khoâng troäm caép, laïi hay boá thí. Nhôø ñaáy neân ñöôïc giaøu coù lôùn.

Do nhaân gì ôû ñôøi sau, ngöôøi thuyeát phaùp ñöôïc ñeïp ñeõ, khoâng ai saùnh baèng? Do ñôøi tröôùc, khi thuyeát phaùp, lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, vaên nghóa hoaøn haûo, höôùng veà voâ vi, laøm cho ngöôøi nghe phaùp ñöôïc hoøa khí an vui, dung maïo töôi taén, phaùt sinh trong saùng, nhôø ñaáy neân ñöôïc ñeïp ñeõ.

Do nhaân gì ôû ñôøi sau, ngöôøi thuyeát phaùp ñöôïc tieáng toát vang xa? Do ñôøi tröôùc, khi thuyeát phaùp, lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, vaên nghóa hoaøn haûo, höôùng veà voâ vi, laøm cho ngöôøi nghe phaùp kính Phaät, kính Phaùp, kính Tyø-kheo Taêng. Do ñaáy neân ñöôïc tieáng toát.

Do nhaân gì ôû ñôøi sau, ngöôøi thuyeát phaùp ñöôïc thoâng minh, ñaïi trí? Do nhôø ñôøi tröôùc, khi thuyeát phaùp, lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu thieän, vaên nghóa hoaøn haûo, höôùng veà voâ vi, laøm cho ngöôøi nghe phaùp hieåu roõ veà dieäu tueä, nhôø ñaáy neân ñöôïc thoâng minh, ñaïi trí.

Ñaây laø naêm phaùp ngöôøi thuyeát kinh ñöôïc phöôùc ñöùc.

Caùc Tyø-kheo nghe kinh, ñeàu hoan hyû, ñeán tröôùc Phaät ñaûnh leã.

