**Phaåm 28: PHOÅ HIEÀN BOÀ-TAÙT KHUYEÁN PHAÙT**

Baáy giôø Boà-taùt Phoå Hieàn duøng söùc thaàn thoâng töï taïi, oai ñöùc danh vaên, cuøng voâ löôïng, voâ bieân soá chuùng Ñaïi Boà-taùt khoâng keå xieát töø phöông Ñoâng ñeán. Trong caùc nöôùc ñi ngang qua, taát caû ñeàu ruùng ñoäng, möa hoa sen baùu, troåi voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc caùc thöù kyõ nhaïc.

Laïi cuøng voâ soá caùc ñaïi chuùng nhö Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca- laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân phi nhaân… vaây quanh, ñeàu hieän söùc thaàn thoâng oai ñöùc ñeán coõi Ta-baø trong nuùi Kyø-xaø-quaät, ñaàu maët leã Phaät Thích-ca Maâu-ni, ñi quanh beân phaûi baûy voøng baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con ôû coõi nöôùc cuûa Phaät Baûo Oai Ñöùc Thöôïng Vöông, xa nghe coõi Ta-baø naøy ñang noùi kinh Phaùp Hoa neân cuøng voâ löôïng, voâ bieân traêm ngaøn vaïn öùc chuùng Boà-taùt ñoàng ñeán ñeå nghe thoï, cuùi xin Theá Toân giaûng noùi cho chuùng con.

Neáu thieän nam, thieän nöõ, sau khi Nhö Lai dieät ñoä, laøm theá naøo coù theå coù ñöôïc kinh Phaùp Hoa naøy?

Phaät baûo Boà-taùt Phoå Hieàn:

–Neáu thieän nam, thieän nöõ thaønh töïu boán phaùp thì sau khi Nhö Lai dieät ñoä seõ ñöôïc kinh Phaùp Hoa naøy.

1. Ñöôïc chö Phaät hoä nieäm.
2. Troàng caùc coäi coâng ñöùc.
3. Vaøo trong chính ñònh.
4. Phaùt taâm cöùu taát caû chuùng sinh.

Thieän nam, thieän nöõ thaønh töïu boán phaùp nhö theá, sau khi Nhö Lai dieät ñoä, quyeát ñöôïc kinh naøy.

Luùc ñoù Boà-taùt Phoå Hieàn baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Naêm traêm naêm sau trong ñôøi aùc tröôïc, neáu coù ngöôøi thoï trì kinh ñieån naøy, con seõ baûo veä cho khoûi caùc ñau khoå hoaïn naïn, khieán ñöôïc an oån, khieán khoâng ai deã rình tìm laøm haïi. Duø laø ma, ma nam, ma nöõ, ma daân, hoaëc keû bò ma aùm, duø laø Daï- xoa, La-saùt, Phuù-ñôn-na, hay Vi-ñaø-la…, nhöõng thöù haïi ngöôøi nhö theá cuõng khoâng deã gì quaáy roái ñöôïc.

Ngöôøi ñoù hoaëc khi ñi, ñöùng, ñoïc tuïng kinh naøy, con seõ côõi voi chuùa traéng saùu ngaø cuøng ñaïi chuùng Boà-taùt ñeán choã ngöôøi ñoù maø töï hieän thaân cuùng döôøng baûo hoä an uûi taâm ngöôøi ñoù vaø cuõng ñeå cuùng döôøng kinh Phaùp Hoa.

Ngöôøi ñoù neáu ngoài tö duy kinh naøy thì con seõ côõi voi chuùa traéng hieän ra tröôùc ngöôøi ñoù, neáu ngöôøi ñoù coù queân maát moät caâu hay moät baøi keä, con seõ daïy laïi ngöôøi ñoù, cuøng ñoïc tuïng laøm cho thoâng thuoäc.

Luùc baáy giôø, ngöôøi thoï trì ñoïc tuïng kinh Phaùp Hoa ñöôïc thaáy thaân con, loøng raát hoan hyû caøng theâm tinh taán. Do thaáy thaân con neân lieàn ñöôïc Tam-muoäi vaø Ñaø-la-ni teân laø Trieàn Ñaø-la-ni, traêm ngaøn vaïn öùc Trieàn Ñaø-la-ni, Phaùp aâm phöông tieän Ñaø-la-ni, ñöôïc caùc Ñaø-la-ni nhö vaäy.

Baïch Theá Toân! Neáu ñôøi sau, sau naêm traêm naêm trong ñôøi aùc tröôïc, coù Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, ngöôøi tìm caàu, ngöôøi thoï trì, ngöôøi ñoïc tuïng, ngöôøi sao cheùp muoán tu taäp kinh Phaùp Hoa naøy thì trong hai möôi moát ngaøy phaûi moät loøng tinh taán. Maõn hai möôi moát ngaøy roài con seõ côõi voi traéng saùu ngaø cuøng voâ löôïng Boà-taùt vaây

quanh, hieän thaân hình maø taát caû chuùng sinh öa thaáy ra tröôùc ngöôøi ñoù ñeå vì ngöôøi ñoù noùi phaùp chæ daïy lôïi ích hoan hyû, vaø cuõng ban cho chuù Ñaø-la-ni.

Ñöôïc chuù Ñaø-la-ni naøy thì khoâng coù phi nhaân naøo coù theå phaù hoaïi ñöôïc, cuõng khoâng bò nöõ nhaân quaáy roái. Con cuõng ñích thaân thöôøng baûo hoä ngöôøi ñoù. Cuùi xin Ñöùc Theá Toân nghe con noùi baøi chuù Ñaø-la-ni naøy. Roài lieàn ôû tröôùc Phaät noùi baøi chuù raèng:

“A ñaøn ñòa, ñaøn ñaø baø ñòa, ñaøn ñaø baø ñeá, ñaøn ñaø cöu xaù leä, ñaøn ñaø tu ñaø leä, tu ñaø leä, tu ñaø la baø ñeå, Phaät-ñaø ba chuyeân neã, taùt baø ñaø la ni a baø ña ni, taùt baø baø sa a baø ña ni, tu a baø ña ni, taêng giaø baø lyù xoa ni, taêng giaø nieát giaø ñaø ni, a taêng kyø, taêng giaø baø giaø ñòa, ñeá leä a ñoïa taêng giaø ñaâu löôïc a la ñeá ba la ñeá, taùt baø taêng giaø ñòa, tam ma ñòa, giaø lan ñòa, taùt baø ñaït ma tu ba lôïi saùt ñeá, taùt baø taùt ñoûa laâu ñaø kieâu xaù löôïc, a naâu giaø ñòa, taân a tyø kieát lôïi ñòa ñeá.”

Baïch Theá Toân! Neáu coù Boà-taùt naøo ñöôïc nghe chuù Ñaø-la-ni naøy, phaûi bieát ñoù laø söùc thaàn thoâng cuûa Phoå Hieàn.

Neáu kinh Phaùp Hoa löu haønh trong coõi Dieâm-phuø-ñeà maø coù ngöôøi thoï trì thì neân nghó raèng ñoù ñeàu laø söùc oai thaàn cuûa Phoå Hieàn.

Neáu coù ngöôøi thoï trì, ñoïc tuïng, ghi nhôù hieåu ñuùng nghóa kinh, vaø tu haønh nhö kinh noùi thì phaûi bieát laø ngöôøi ñoù tu haïnh Phoå Hieàn, troàng saâu coäi laønh nôi voâ löôïng, voâ bieân chö Phaät, ñöôïc chö Nhö Lai laáy tay xoa ñaàu. Neáu chæ bieân cheùp, ngöôøi naøy maïng chung cuõng ñöôïc sinh leân trôøi Ñao-lôïi.

Baáy giôø, taùm vaïn boán ngaøn Thieân nöõ troåi caùc kyõ nhaïc ñeán röôùc, ngöôøi ñoù lieàn ñöôïc ñoäi maõo baûy baùu vui höôûng haïnh phuùc trong haøng theå nöõ, huoáng chi laø thoï trì ñoïc tuïng ghi nhôù hieåu ñuùng nghóa kinh vaø nhö thuyeát tu haønh.

Neáu coù ngöôøi naøo thoï trì, ñoïc tuïng, giaûng giaûi nghóa kinh, ngöôøi ñoù khi maïng chung ñöôïc ngaøn vò Phaät ñöa tay, khieán khoâng sôï haõi, khoâng ñoïa vaøo ñöôøng döõ, lieàn leân trôøi Ñaâu-suaát sinh vaøo nôi coù Boà-taùt Di-laëc. Boà-taùt Di-laëc coù ba möôi hai töôùng toát, coù chuùng Ñaïi Boà-taùt vaây quanh vaø coù traêm ngaøn vaïn öùc Thieân nöõ quyeán thuoäc. Coù coâng ñöùc lôïi ích nhö theá cho neân ngöôøi coù trí phaûi nhaát taâm töï mình cheùp hoaëc baûo ngöôøi cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng, ghi nhôù ñuùng, nhö thuyeát tu haønh.

Baïch Theá Toân! Con nay duøng söùc thaàn thoâng baûo hoä kinh naøy, sau khi Nhö Lai dieät ñoä löu boá roäng raõi trong coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng ñeå tuyeät maát.

Baáy giôø Phaät Thích-ca Maâu-ni khen raèng:

–Hay thay, hay thay! Phoå Hieàn, oâng coù theå hoã trôï kinh naøy, laøm cho nhieàu chuùng sinh an vui lôïi ích. OÂng ñaõ thaønh töïu coâng ñöùc khoâng theå nghó baøn, loøng Töø bi saâu roäng, töø laâu xa ñeán nay phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc laïi coøn coù theå thò hieän thaàn thoâng thöïc haønh chí nguyeän baûo hoä kinh naøy.

Ta seõ duøng söùc thaàn thoâng baûo hoä ngöôøi naøo thoï trì danh hieäu Phoå Hieàn Boà-taùt. Phoå Hieàn! Neáu coù ngöôøi thoï trì, ñoïc tuïng, ghi nhôù ñuùng, tu taäp, sao cheùp kinh Phaùp

Hoa naøy, phaûi bieát ngöôøi ñoù nhö laø ñaõ thaáy Phaät Thích-ca Maâu-ni, nhö töø mieäng Phaät maø nghe kinh ñieån naøy.

Phaûi bieát laø ngöôøi ñoù cuùng döôøng Phaät Thích-ca Maâu-ni, phaûi bieát laø ngöôøi ñoù ñöôïc Phaät khen ngôïi, phaûi bieát laø ngöôøi ñoù ñöôïc Phaät Thích-ca Maâu-ni laáy tay xoa ñaàu, phaûi bieát laø ngöôøi ñoù ñöôïc Phaät Thích-ca Maâu-ni laáy y ñaép cho.

Ngöôøi nhö theá seõ khoâng coøn tham ñaém thuù vui theá gian, khoâng öa thích kinh saùch ngoaïi ñaïo, khoâng thích gaàn guõi keû ngoaïi ñaïo vaø nhöõng keû aùc, nhöõng keû ñoà teå haøng thòt, keû chaên nuoâi lôïn, deâ, gaø, choù, keû saên baén cuøng haïng buoân baùn phuï nöõ.

Ngöôøi ñoù taâm yù ngay thaät, nghó nhôù chaân chaùnh vaø coù söùc maïnh cuûa phöôùc ñöùc. Ngöôøi ñoù khoâng bò ba thöù ñoäc laøm nhieãu haïi, cuõng khoâng bò taùnh ganh gheùt, ngaõ maïn, taø maïn, taêng thöôïng maïn laøm nhieãu haïi. Ngöôøi ñoù thieåu duïc tri tuùc, coù theå tu haïnh Phoå Hieàn.

Phoå Hieàn! Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, naêm traêm naêm sau neáu coù ngöôøi naøo thaáy ngöôøi thoï trì, ñoïc tuïng kinh Phaùp Hoa thì phaûi nghó raèng ngöôøi naøy chaúng bao laâu seõ ñeán ñaïo traøng, phaù dieät chuùng ma, thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chuyeån phaùp luaân, ñaùnh troáng phaùp, thoåi phaùp loa, möa phaùp vuõ, seõ ngoài treân phaùp toøa Sö töû giöõa ñaïi chuùng trôøi vaø ngöôøi.

Phoå Hieàn! Neáu ôû ñôøi sau coù ngöôøi thoï trì, ñoïc tuïng kinh ñieån naøy, ngöôøi ñoù khoâng coøn ñam meâ y phuïc, giöôøng naèm, thöùc aên uoáng nuoâi soáng, sôû nguyeän ñieàu gì ñeàu khoâng hö aûo, ñöôïc phöôùc baùo ñoù ngay trong ñôøi hieän taïi.

Neáu coù ngöôøi khinh cheâ baûo raèng: “Ngöôi laø ñoà ñieân, laøm nhöõng chuyeän voâ ích, chaúng ñöôïc lôïi gì.” Toäi baùo ñoù seõ bò ñôøi ñôøi khoâng coù maét.

Neáu coù ngöôøi khen ngôïi cuùng döôøng thì seõ ñöôïc quaû baùo ngay trong ñôøi hieän taïi.

Coøn neáu nhö thaáy ngöôøi thoï trì kinh naøy maø noùi xaáu ngöôøi aáy, cho duø thaät hay khoâng thaät, ngöôøi naøy seõ maéc beänh huûi laùc ngay trong ñôøi hieän taïi.

Neáu khinh cöôøi ngöôøi thoï trì kinh naøy seõ ñôøi ñôøi thöa raêng thieáu raêng, moâi xaáu, muõi xeïp, tay chaân cong queïo, maét leù, thaân theå hoâi haùm baån thæu, gheû lôû maùu muû, buïng oûng, hôi thôû ngaén cuøng caùc beänh taät ngaët ngheøo. Cho neân Phoå Hieàn, neáu thaáy ngöôøi thoï trì kinh ñieån naøy phaûi töø xa ñöùng daäy ngheânh ñoùn, phaûi nhö kính Phaät.

Luùc Phaät noùi phaåm Phoå Hieàn Boà-taùt khuyeán phaùt naøy coù haèng haø sa voâ löôïng, voâ bieân Boà-taùt ñöôïc traêm ngaøn vaïn öùc phaùp Trieàn Ñaø-la-ni, caùc Ñaïi Boà-taùt nhö vi traàn trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñaày ñuû ñaïo haïnh Phoå Hieàn.

Luùc Phaät noùi kinh naøy, Phoå Hieàn cuøng caùc Boà-taùt nhö Xaù-lôïi-phaát… caùc haøng Thanh vaên vaø Trôøi, Roàng, Nhaân phi nhaân… taát caû ñaïi chuùng ñeàu raát vui möøng laõnh thoï lôøi Phaät daïy roài laøm leã lui ra.

