KINH THIEÂM PHAÅM DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 17: TUØY HYÛ COÂNG ÑÖÙC**

Baáy giôø Ñaïi Boà-taùt Di-laëc baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo nghe kinh Phaùp Hoa naøy maø tuøy hyû thì ñöôïc bao nhieâu coâng ñöùc?

Roài noùi keä raèng:

*Sau khi Phaät dieät ñoä Ngöôøi naøo nghe kinh naøy Neáu sinh taâm tuøy hyû*

*Ñöôïc bao nhieâu coâng ñöùc?*

Khi aáy, Phaät baûo Ñaïi Boà-taùt Di-laëc:

–Naøy A-daät-ña! Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di naøo vaø nhöõng ngöôøi coù trí khaùc, hoaëc lôùn tuoåi, treû tuoåi khi nghe kinh naøy maø tuøy hyû, töø ñaïo traøng ñi ñeán nôi khaùc, hoaëc nôi nhaø Taêng, hoaëc choã vaéng veû, hoaëc thaønh aáp, ñöôøng saù, xoùm laøng, ruoäng vöôøn nhö ñieàu ñaõ nghe tuøy theo khaû naêng maø noùi cho cha meï, baø con thaân thuoäc vaø baïn beø. Nhöõng ngöôøi naøy nghe xong maø tuøy hyû noùi laïi cho ngöôøi khaùc, ngöôøi khaùc nghe xong tuøy hyû noùi laïi cho ngöôøi khaùc nöõa, tuaàn töï nhö theá ñeán ngöôøi thöù naêm möôi.

–Naøy A-daät-ña! Coâng ñöùc tuøy hyû cuûa ngöôøi thöù naêm möôi, ta noùi oâng haõy laéng nghe! Neáu boán traêm vaïn öùc a-taêng-kyø theá giôùi, coù saùu ñöôøng chuùng sinh trong boán loaøi: noaõn sinh, thai sinh, thaáp sinh, hoùa sinh, hoaëc coù thaân hình, khoâng coù thaân hình, coù töôûng, khoâng coù töôûng, chaúng phaûi coù töôûng, chaúng phaûi khoâng coù töôûng, coù loaøi khoâng chaân, hai chaân, boán chaân, nhieàu chaân, coù voâ soá chuùng sinh nhö vaäy, neáu coù ngöôøi naøo caàu phöôùc tuøy theo söï mong muoán ñem nhöõng vaät öa thích maø cung caáp ñeán moãi chuùng sinh nhö vaøng baïc, löu ly, xaø cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, caùc thöù ngoïc quyù vaø voi, ngöïa, xe

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

coä, laàu ñaøi, cung ñieän baèng baûy baùu ñaày caû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Vò ñaïi thí chuû boá thí nhö vaäy suoát taùm möôi naêm vaø suy nghó: “Ta ñaõ cho chuùng sinh nhöõng thöù hoï öa thích, tuøy theo yù muoán, nhöng chuùng sinh naøy ñeàu ñaõ giaø yeáu, tuoåi quaù taùm möôi, toùc baïc da nhaên, maïng soáng coøn khoâng laâu. Ta neân ñem chaùnh phaùp cuûa Phaät maø daïy baûo hoï.” Vò aáy lieàn taäp hôïp chuùng sinh naøy laïi ñeå dieãn thuyeát chaùnh phaùp, chæ daïy laøm cho lôïi ích, vui möøng, ñoàng thôøi moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc ñaïo quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn, döùt tröø taát caû caùc laäu hoaëc ñoái vôùi caùc thieàn ñònh saâu xa ñeàu ñöôïc töï taïi, ñuû taùm giaûi thoaùt. YÙ oâng nghó sao? Coâng ñöùc cuûa ñaïi thí chuû ñoù coù nhieàu khoâng?

Boà-taùt Di-laëc baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Coâng ñöùc cuûa ñaïi thí chuû aáy coù nhieàu voâ löôïng, voâ bieân, neáu vò thí chuû kia chæ boá thí cho taát caû chuùng sinh nhöõng vaät öa thích thì coâng ñöùc voâ löôïng huoáng chi laøm cho hoï chöùng quaû A-la-haùn.

Phaät baûo Boà-taùt Di-laëc:

–Ta noùi roõ cho oâng. Nhö coù ngöôøi ñem taát caû nhöõng vaät öa thích boá thí cho chuùng sinh ôû trong saùu neûo nhieàu ñeán boán traêm vaïn öùc a-taêng-kyø theá giôùi khieán cho hoï ñöôïc quaû A-la-haùn thì coâng ñöùc cuûa ngöôøi ñoù khoâng baèng coâng ñöùc tuøy hyû cuûa ngöôøi thöù naêm möôi chæ nghe moät baøi keä trong kinh Phaùp Hoa, khoâng baèng moät phaàn traêm, moät phaàn ngaøn, moät phaàn traêm ngaøn, moät phaàn traêm ngaøn vaïn öùc cho ñeán duøng tính toaùn ví duï khoâng theå bieát ñöôïc.

Naøy A-daät-ña! Coâng ñöùc do tuøy hyû tuaàn töï ñeán ngöôøi thöù naêm möôi nghe kinh Phaùp Hoa ñaõ voâ löôïng, voâ bieân, voâ soá nhö vaäy, huoáng chi laø ngöôøi ñaàu tieân trong hoäi chuùng maø tuøy hyû thì phöôùc aáy coøn hôn voâ löôïng, voâ bieân, voâ soá, khoâng theå so saùnh ñöôïc.

Naøy A-daät-ña! Ngöôøi naøo vì kinh naøy maø ñeán Taêng phöôøng hoaëc ngoài, ñöùng, nghe vaø laõnh hoäi chæ trong choác laùt, nhôø coâng ñöùc naøy sinh vaøo nôi khaùc, ñöôïc voi, ngöïa, xe coä, kieäu, caùng, chaâu baùu raát haûo haïng vaø ôû cung trôøi.

Ngöôøi naøo ngoài ôû trong choã giaûng phaùp sau coù ngöôøi ñeán laïi khuyeán khích hoï ngoài nghe hoaëc chia choã ngoài cho hoï thì coâng ñöùc cuûa ngöôøi ñoù thaân sau ñöôïc ngoài choã trôøi Ñeá Thích hoaëc ôû choã Phaïm vöông hoaëc choã Chuyeån luaân thaùnh vöông.

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

Naøy A-daät-ña! Ngöôøi naøo noùi vôùi ngöôøi khaùc: “Coù kinh Phaùp Hoa neân cuøng nhau ñeán nghe.” Nghe lôøi noùi hoï ñeán nghe trong choác laùt. Coâng ñöùc cuûa ngöôøi ñoù qua thaân sau cuøng ñöôïc sinh moät choã vôùi Boà-taùt Ñaø-la-ni, coù trí tueä thoâng minh, traêm ngaøn vaïn kieáp ñeàu khoâng bò caâm ngoïng, hôi mieäng khoâng hoâi, löôõi khoâng beänh hoaïn, mieäng khoâng bò beänh, raêng khoâng ñen, khoâng vaøng, khoâng thöa, khoâng thieáu ruïng, khoâng leäch, khoâng cong, moâi khoâng thöøa ra, khoâng ngaén vaøo, khoâng thoâ rít, khoâng muït gheû, khoâng khieám khuyeát, khoâng cong veïo, khoâng daøy, khoâng lôùn, khoâng thaâm ñen, khoâng coù nhöõng töôùng xaáu. Muõi chaúng bò xeïp, chaúng bò cong gaõy, saéc maët chaúng ñen, chaúng oám daøi, chaúng gaõy, khoâng coù taát caû caùc töôùng xaáu, moâi, löôõi, raêng, nöôùu taát caû ñeàu ñeïp ñeõ, muõi thon cao thaúng, khuoân maët troøn tròa, loâng maøy daøi, cong, traùn roäng baèng phaúng, töôùng ngöôøi ñaày ñuû, ñôøi ñôøi sinh ôû ñaâu ñeàu ñöôïc gaëp Phaät, nghe phaùp tin nhaän lôøi daïy.

Naøy A-daät-ña! OÂng haõy xem khuyeân moät ngöôøi ñeán nghe kinh

maø coâng ñöùc lôùn nhö vaäy huoáng chi laø nhaát taâm laéng nghe, noùi, ñoïc tuïng ôû trong ñaïi chuùng vì ngöôøi phaân bieät ñuùng nhö lôøi daïy maø tu haønh.

Khi ñoù, ñeå noùi laïi nghóa treân Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Coù ngöôøi trong chuùng hoäi Nghe ñöôïc kinh ñieån naøy, Daàu chæ moät baøi keä*

*Tuøy hyû daïy ngöôøi khaùc, Tuaàn töï daïy cho nhau Ñeán ngöôøi thöù naêm möôi,*

*Ngöôøi cuoái cuøng ñöôïc phöôùc Ta seõ noùi roõ ra.*

*Nhö coù ñaïi thí chuû*

*Cung caáp voâ löôïng chuùng, Traûi qua taùm möôi naêm Tuøy yù muoán ngöôøi xin, Thaáy töôùng hoï giaø nua Toùc baïc vaø da nhaên,*

*Raêng ruïng, thaân khoâ gaày Nghó hoï soáng khoâng laâu*

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

*Ta neân daïy baûo hoï*

*Khieán ñöôïc chöùng quaû ñaïo. Lieàn duøng phöông tieän noùi Phaùp Nieát-baøn chaân thaät, Ñôøi soáng khoâng beàn chaéc Nhö boït, boùng, soùng, naéng. Caùc oâng ñeàu neân bieát*

*Mau sinh loøng nhaøm chaùn Nhöõng ngöôøi nghe phaùp naøy Ñeàu chöùng quaû La-haùn*

*Ñaày ñuû saùu thaàn thoâng Ba minh, taùm giaûi thoaùt,*

*Ngöôøi naêm möôi cuoái cuøng Nghe moät keä tuøy hyû*

*Phöôùc ngöôøi naøy hôn kia Khoâng theå ví duï ñöôïc.*

*Tuaàn töï nghe nhö theá Phöôùc aáy ñaõ voâ löôïng Huoáng nöõa trong phaùp hoäi Ngöôøi ban ñaàu nghe phaùp, Neáu khuyeân ñöôïc moät ngöôøi Nghe ñöôïc kinh Phaùp Hoa, Noùi kinh naøy nhieäm maàu Ngaøn vaïn kieáp khoù gaëp Lieàn vaâng lôøi ñeán nghe*

*Daàu chæ trong choác laùt Phöôùc baùo cuûa ngöôøi aáy Ta seõ noùi roõ ra.*

*Ñôøi ñôøi mieäng khoâng beänh Raêng khoâng thöa vaøng, ñen, Moâi khoâng daøy bò khuyeát Khoâng coù caùc töôùng xaáu, Löôõi khoâng khoâ, ñen, ngaén Muõi cao, thon vaø thaúng Traùn roäng vaø baèng phaúng,*

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

*Maét, maët ñeàu xinh ñeïp Ngöôøi thaáy ñeàu öa thích Mieäng noùi ra khoâng hoâi, Mieäng thöôøng toûa muøi thôm Höông cuûa hoa Öu-baùt*

*Neáu ñeán nôi nhaø Taêng Muoán nghe kinh Phaùp Hoa Choác laùt nghe tuøy hyû, Phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi aáy Sau sinh trong trôøi, ngöôøi Ñöôïc voi, ngöïa, xe toát Kieäu, caùng baèng chaâu baùu Cuøng ôû cung ñieän trôøi.*

*Neáu ôû nôi giaûng phaùp Khuyeân ngöôøi ngoài nghe kinh, Nhaân vì phöôùc naøy ñöôïc*

*Toøa Thích, Phaïm, Chuyeån luaân Huoáng chi nhaát taâm nghe*

*Giaûi thích yù nghóa kinh, Ñuùng nhö phaùp tu haønh*

*Phöôùc ñöùc khoâng löôøng ñöôïc.*

M

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