**SOÁ 788**

PHAÄT THUYEÁT GIAÙO LÖÔÏNG SOÅ CHAÂU COÂNG ÑÖÙC KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Ñöôøng, Ñaïi sö Baûo Tö Duy.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi Phaùp vöông töû vì nhaèm ñem laïi höõu ích cho caùc loaøi höõu tình, neân duøng taâm ñaïi Bi noùi vôùi caùc vò trong ñaïi chuùng:

–Caùc vò haõy doác laéng nghe. Ta seõ dieãn noùi veà möùc ñoä cuûa coâng ñöùc thoï trì chuoãi haït thì nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc coù söï sai khaùc. Nhö coù ngöôøi tuïng nieäm caùc phaùp Ñaø-la-ni cuøng danh hieäu chö Phaät, vì muoán ñaït ñöôïc ích lôïi ích cho chính mình cuøng giuùp ñôõ cho ngöôøi khaùc thì caùc phaùp mong caàu seõ mau choùng ñöôïc thaønh töïu, hieäu nghieäm vaø phöông phaùp nieäm chuoãi haït ñaõ ñem ñeán hieäu nghieäm nhö vaäy neân caàn phaûi thoï trì.

Neáu duøng saét ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc gaáp naêm laàn nhieàu hôn.

Hoaëc duøng ñoàng ñoû ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc gaáp möôøi laàn.

Nhö duøng ngoïc trai, san hoâ... ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc coù ñöôïc gaáp haøng traêm laàn.

Neáu duøng haït traùi caây Moäc hoaïn laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc gaáp haøng ngaøn laàn hôn. Nhö caàu vaõng sinh ñeán caùc quoác ñoä thanh tònh cuûa chö Phaät hoaëc caàu vaõng sinh nôi coõi trôøi thì phaûi neân thoï trì phaùp laàn tuïng chuoãi haït naøy.

Neáu duøng haït sen ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc coù ñöôïc gaáp haøng vaïn laàn hôn.

Nhö duøng Nhaân-ñaø-la-khö-xoa ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc coù ñöôïc gaáp haøng traêm vaïn laàn hôn.

Neáu duøng OÂ-loâ-ñaø-la-khö-xoa laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc coù ñöôïc gaáp haøng ngaøn vaïn laàn hôn.

Nhö duøng thuûy tinh ñeå laøm chuoãi haït, laàn tuïng ñuû moät löôït thì phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc gaáp haøng vaïn vaïn laàn hôn nöõa.

Coøn neáu duøng haït Boà-ñeà ñeå laøm chuoãi haït, hoaëc laàn nieäm lieân tuïc, hoaëc chæ mang theo nôi tay, thænh thoaûng laàn tuïng khaép moät löôït thì phöôùc ñöùc ñaït ñöôïc laø voâ löôïng, khoâng theå duøng soá löôïng ñeå tính toaùn, maø cuõng khoù coù theå öôùc löôïng ñoái chieáu ñöôïc.

Naøy caùc thieän nam! Veà vieäc duøng haït Boà-ñeà ñeå laøm chuoãi haït aáy, neáu laïi coù ngöôøi nôi tay luoân mang theo thöù traøng haït ñoù, cho duø khoâng theå nöông nôi phaùp maø tuïng nieäm danh hieäu chö Phaät cuøng caùc phaùp Ñaø-la-ni, caùc thieän nam aáy chæ coù theå mang thöù traøng haït ñoù nôi tay, luoân theo beân mình, trong moïi ñoäng taùc ñi, ñöùng, naèm, ngoài cuøng moïi

ngoân ngöõ ñöôïc noùi ra hoaëc thieän, hoaëc aùc, thì ngöôøi aáy do töø vieäc luoân mang giöõ traøng haït laøm baèng haït Boà-ñeà, neân ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc, cuõng ngang vôùi vieäc nieäm danh hieäu chö Phaät, tuïng thaàn chuù khoâng khaùc, töùc laø ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng.

Ñoái vôùi coâng vieäc laøm neân caùc loaïi chuoãi haït, ñieàu quan troïng laø neân tìm ñuû moät traêm leû taùm haït. Trong tröôøng hôïp khoù kieám ñöôïc cho ñuû thì hoaëc choïn naêm möôi boán haït, hai möôi baûy haït hay möôøi boán haït cuõng ñeàu duøng ñöôïc caû. Nhö theá töùc laø hình töôùng cuûa phaùp laàn chuoãi haït coù söï sai bieät.

Naøy caùc thieän nam! Do nhaân duyeân gì maø hoâm nay ta rieâng taùn döông vieäc duøng haït Boà-ñeà laøm chuoãi haït ñeå laàn tuïng nieäm, ñaït ñöôïc lôïi ích toái thaéng? Caùc vò haõy kheùo laéng nghe. Ta seõ vì caùc vò maø noùi roõ nhaân duyeân töø tröôùc.

Veà thôøi quaù khöù coù Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû theá gian, taïi nôi goác caây aáy toïa thieàn vaø thaønh töïu ñaïo quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Baáy giôø, coù moät keû ngoaïi ñaïo voán tin theo neûo taø kieán, ñieân ñaûo, laïi huûy baùng Tam baûo. Keû ngoaïi ñaïo ñoù coù moät ngöôøi con trai boãng döng bò phi nhaân ñaùnh gieát. OÂng ngoaïi ñaïo suy nghó, cho raèng: “Beân ta hieän nay ñang phaùt huy neûo taø, vì chöa bieát roõ chö Phaät coù nhöõng thaàn löïc gì. Luùc tröôùc Ñöùc Nhö Lai ñaõ ôû nôi goác caây aáy maø thaønh Baäc Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Neáu Phaät laø baäc Thaùnh thì nôi caây ñoù taát coù söï caûm öùng.” Theá laø oâng ngoaïi ñaïo beøn mang thaây ñöùa con cheát cuûa mình ñem ñaët naèm nôi goác caây Boà-ñeà vaø noùi:

–Caây Phaät naøy neáu laø Thaùnh thì con trai ta taát seõ ñöôïc soáng laïi!

Theá roài traûi qua baûy ngaøy, oâng ta tuïng nieäm danh hieäu Phaät vaø ngöôøi con trai oâng ñaõ ñöôïc soáng trôû laïi. OÂng ngoaïi ñaïo heát lôøi khen ngôïi:

–Thaàn löïc cuûa Phaät, ta chöa töøng ñöôïc thaáy, bieát. Phaät thaønh ñaïo nôi caây aáy vaø ñaõ hieän roõ ñieàu kyø dieäu ít coù. Uy ñöùc cuûa Phaät thaät voâ cuøng lôùn lao, khoù coù theå suy nghó, luaän baøn!

Ñoâng ñaûo chuùng ngoaïi ñaïo thaûy ñeàu lìa boû neûo taø, quy ngöôõng chaùnh phaùp vaø phaùt taâm Boà-ñeà, tin töôûng cuøng nhaän bieát thaàn löïc cuûa Phaät laø chaúng theå nghó baøn ñöôïc. Moïi ngöôøi cuøng goïi caây aáy laø “caây keùo daøi maïng soáng”. Do töø nhaân duyeân ñoù maø caây aáy coù hai teân goïi, phaûi neân bieát roõ. Ta vì caùc vò maø chæ roõ veà choã quan troïng naøy.

Noùi xong lôøi aáy, thì Ñöùc Phaät khen:

–Laønh thay! Laønh thay! Vaên-thuø-sö-lôïi Phaùp vöông töû! Nhö choã Ñaïi Boà-taùt ñaõ neâu giaûng laø hôïp nhaát, khoâng coù gì khaùc.

Taát caû caùc vò trong ñaïi chuùng ñöôïc nghe noùi veà möùc ñoä coâng ñöùc cuûa vieäc thoï trì chuoãi haït, thaûy ñeàu hoan hyû heát möïc, tín thoï vaø phuïng haønh.

