KINH PHAÄT THUYEÁT NHAÂN VÖÔNG BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT

**QUYEÅN HAÏ**

**Phaåm 5: HOÄ QUOÁC**

Baáy giôø, Phaät baûo:

–Ñaïi vöông! OÂng haõy laéng nghe, giôø ñaây ta chính thöùc noùi veà coâng duïng cuûa phaùp Hoä quoác. OÂng neân thoï trì Baùt nhaõ ba-la-maät, khi giaëc cöôùp ñeán taøn phaù ñaát nöôùc, oâng neân thænh traêm töôïng Phaät, traêm töôïng Boà-taùt, traêm töôïng La-haùn, traêm vò Tyø-kheo, boán chuùng, baûy chuùng, traêm vò Phaùp sö giaûng Baùt-nhaõ ba-la-maät, thænh traêm vò Sö töû hoáng ôû tröôùc toøa cao, ñoát traêm ñeøn thieâu traêm thöù hoa höông, hoa traêm maøu saéc ñeå cuùng döôøng Tam baûo. Cuùng döôøng ba y vaø caùc thöù caàn duøng daâng leân Phaùp sö. Trong böõa tieåu thöïc vaø böõa ngoï cuõng neân ñuùng thôøi.

Ñaïi vöông! OÂng neân thænh Phaùp sö moät ngaøy hai thôøi giaûng ñoïc kinh naøy. Trong coõi nöôùc cuûa oâng coù taùm boä quyû thaàn, moãi boä laïi coù traêm boä öa nghe kinh naøy, hoï seõ che chôû giöõ gìn coõi nöôùc cuûa oâng.

Ñaïi vöông! Khi coõi nöôùc coù loaïn, tröôùc tieân laø quyû thaàn noåi loaïn, ñaïo taëc ñeán cöôùp nöôùc. Nhaân daân ly loaïn, quan thaàn, thaùi töû, vöông töû baù quan ñeàu sinh ñieàu thò phi. Trôøi ñaát coù nhieàu söï quaùi laï, hai möôi taùm vò sao vaø ñöôøng ñi cuûa caùc ngoâi sao, maët trôøi, maët traêng vaän haønh khoâng ñuùng luùc, coù nhieàu giaëc cöôùp noåi loaïn.

Ñaïi vöông! Neáu bò caùc tai naïn: naïn löûa, naïn nöôùc, naïn gioù… thì oâng neân thænh Phaùp sö giaûng ñoïc kinh naøy chaéc chaén seõ ñöôïc coâng duïng nhö treân ñaõ noùi.

Ñaïi vöông! Kinh naøy khoâng chæ che chôû giöõ gìn ñaát nöôùc maø coøn baûo hoä phöôùc baùu, caàu giaøu sang, quan vò baûy baùu seõ ñöôïc nhö yù. Muoán caàu con trai, con gaùi, caàu trí tueä saùng suoát, hoïc roäng, caàu quaû baùo ôû saùu taàng trôøi, quaû baùo loaøi ngöôøi, quaû baùo trong chín phaåm

thì cuõng neân giaûng kinh naøy seõ ñöôïc coâng ñöùc nhö treân.

Ñaïi vöông! Kinh naøy chaúng nhöõng ñeå caàu phöôùc maø coøn ñeå che chôû caùc tai naïn, beänh taät, khoå naõo, goâng cuøm, xieàng xích troùi buoäc thaân theå. Muoán dieät boán troïng toäi, naêm toäi nghòch, taùm naïn toäi vaø voâ löôïng khoå naõo trong saùu ñöôøng cuõng neân giaûng kinh naøy thì seõ ñöôïc coâng duïng nhö treân.

Ñaïi vöông! Ngaøy xöa coù vò vua Ñaûnh Sinh muoán ñeán phaù hoaïi taàng trôøi cuûa vua Thích Ñeà-hoaøn Nhaân. Khi aáy, trôøi Ñeá Thích lieàn y theo lôøi daïy cuûa baûy Ñöùc Phaät, söûa soaïn traêm toøa cao, thænh traêm vò Phaùp sö, giaûng Baùt-nhaõ ba-la-maät, Ñaûnh Sinh lieàn ruùt lui, gioáng nhö ñaõ noùi trong kinh Dieät Toäi.

Ñaïi vöông! Ngaøy xöa quoác vöông Thieân La coù moät vò thaùi töû teân laø Ban Tuùc saép leân ngoâi. Thaùi töû ñeán thoï giaùo vôùi sö La-ñaø thuoäc phaùi ngoaïi ñaïo. Ban Tuùc y theo lôøi daïy cuûa ngoaïi ñaïo, laáy moät ngaøn ñaàu vua cuùng leã quyû thaàn, ñeå leân ngoâi vua. Khi ñaõ ñöôïc chín traêm chín möôi chín ñaàu vua, coøn thieáu moät ñaàu nöõa, Ban Tuùc beøn ñi veà phía Baéc khoaûng vaïn daëm, lieàn gaëp vua Phoå Minh. Phoå Minh xin Ban Tuùc: “Cho toâi ñöôïc moät ngaøy cuùng döôøng côm cho Sa-moân, ñaûnh leã Tam baûo”. Vua Ban Tuùc baèng loøng.

Luùc baáy giôø, vua Phoå Minh, y theo phaùp cuûa baûy Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù, thænh traêm vò Phaùp sö, söûa soaïn traêm toøa cao, moät ngaøy hai laàn giaûng Baùt-nhaõ ba-la-maät ñeán taùm ngaøn öùc baøi keä.

Phaùp sö thöù nhaát vì ngaøi Phoå Minh maø noùi keä raèng:

*Thôøi cuoái cuûa kieáp thieâu Chaùy khaép caû trôøi ñaát Tu-di vaø bieån lôùn*

*Ñeàu chaùy thaønh tro taøn Trôøi, roàng phöôùc ñaõ heát Tan xaùc ôû trong ñoù*

*Theá giôùi chòu ñieâu taøn Ñaát nöôùc coù thöôøng ñaâu Sinh, giaø vaø beänh cheát Xoay laên khoâng bôø meù Vieäc laøm traùi vôùi nguyeän Bò lo buoàn laøm haïi*

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

*Duïc saâu, tai hoïa lôùn Ñau ñôùn khoâng gì hôn Ba coõi ñeàu khoå naõo*

*Ñaát nöôùc bieát nöông ñaâu Caên baûn voán laø khoâng Chæ do duyeân taïo thaønh Thònh roài thì ñeán suy*

*Coù thaät thì coù hö Chuùng sinh do voâ minh*

*Ñeàu soáng trong huyeãn moäng AÂm thanh tieáng doäi khoâng Ñaát nöôùc cuõng nhö vaäy Thaàn thöùc voâ hình töôùng Nhö xe ngöïa boán con*

*Voi voâ minh baûo veä Giöõ gìn chieác xe aáy Ngöôøi laùi xe voâ thöôøng Thöùc voâ thöôøng laø nhaø Thaân taâm ñeàu chöa lìa Ñaâu coù ñaát nöôùc ö?*

Phaùp sö noùi keä xong, quyeán thuoäc vua Phoå Minh vaø ñaéc Phaùp nhaõn khoâng, vua chöùng ñaéc ñònh Hö khoâng ñaúng. Nghe phaùp ñöôïc ngoä giaûi, vua trôû veà nöôùc Thieân la… ôû trong hoäi chuùng cuûa vua Ban Tuùc, vua Phoå Minh baûo chín traêm chín möôi chín vò vua raèng: Khi maïng soáng saép heát, moãi vò neân tuïng caùc caâu keä trong kinh Nhaân Vöông Vaán Baùt-nhaõ Ba-la-maät cuûa baûy Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù.

Khi aáy, vua Ban Tuùc hoûi caùc vua:

–Phaùp gì maø taát caû ñeàu phaûi tuïng?

Phoå Minh duøng baøi keä treân ñaùp laïi. Vua nghe phaùp ñaéc Tam- muoäi khoâng, chín traêm chín möôi chín vò vua nghe phaùp cuõng chöùng ñònh Tam-muoäi khoâng.

Baáy giôø vua Ban Tuùc raát vui möøng baûo caùc vua raèng:

–Toâi bò taø sö ngoaïi ñaïo laøm cho meâ laàm, gaây nhieàu toäi loãi chaúng xöùng ñaùng moät vò vua. Caùc oâng haõy trôû veà ñaát nöôùc mình, moãi vò neân thænh Phaùp sö giaûng Baùt-nhaõ ba-la-maät vò cuù.

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

Khi aáy vua Ban Tuùc giao nöôùc laïi cho ngöôøi em, xuaát gia haønh ñaïo, chöùng Voâ sinh phaùp nhaãn. Nhö kinh Thaäp Vöông ñaõ noùi, naêm ngaøn vò quoác vöông thöôøng tuïng kinh naøy ñöôïc phaùp baùu ngay hieän taïi.

Ñaïi vöông! Möôøi saùu vò ñaïi quoác vöông tu phaùp Hoä quoác cuõng neân tuïng kinh naøy, caùc oâng ñeàu phaûi thoï trì. Chuùng sinh ôû coõi trôøi, coõi ngöôøi vaø chuùng sinh trong saùu ñöôøng ñeàu neân thoï trì danh vò cuù cuûa baûy Ñöùc Phaät. ÔÛ ñôøi vò lai, coù voâ löôïng tieåu quoác vöông muoán giöõ gìn ñaát nöôùc cuõng neân laøm nhö vaäy, neân thænh phaùp giaûng noùi Baùt-nhaõ ba-la-maät.

Baáy giôø, khi Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni giaûng noùi Baùt-nhaõ ba- la-maät, trong chuùng coù naêm traêm öùc ngöôøi ñöôïc vaøo Sô ñòa. Taùm möôi vaïn vò Thieân töû ôû saùu taàng trôøi coõi Duïc ñaéc taùnh khoâng ñòa.

Laïi coù möôøi taùm vò Phaïm thieân ñaéc Voâ sinh phaùp nhaãn. Laïi coù caùc vò tröôùc ñaõ haønh ñaïo Boà-taùt, chöùng moät Ñòa, hai Ñòa, ba Ñòa, cho ñeán möôøi Ñòa.

Laïi coù taùm boä chuùng A-tu-la vöông ñöôïc moät Tam-muoäi, hai Tam-muoäi ñöôïc chuyeån thaân quyû sinh leân coõi trôøi. Trong hoäi chuùng aáy ñeàu ñaït ñöôïc töï taùnh tín cho ñeán voâ löôïng khoâng tín. Nay ta noùi löôïc caùc coâng ñöùc ôû coõi trôøi khoâng theå noùi heát.

M

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