KINH NHAÂN VÖÔNG HOÄ QUOÁC BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÐA

**QUYEÅN HAÏ**

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc ñaïi quoác vöông, vua Ba-tö-naëc:

–Haõy laéng nghe cho roõ, cho thaät kyõ. Vì caùc oâng, ta seõ noùi phaùp hoä quoác. Neáu nhöõng ñaát nöôùc naøo saép noåi loaïn, bò caùc tai naïn, hoaëc giaëc cöôùp ñeán phaù hoaïi, caùc oâng phaûi thoï trì, ñoïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la- maät-ña naøy, trang hoaøng ñaïo traøng, toân trí traêm töôïng Phaät, traêm töôïng Boà-taùt, traêm toøa Sö töû, môøi traêm Phaùp sö ñeå dieãn giaûng kinh naøy. ÔÛ tröôùc caùc toøa ñoát ñuû loaïi ñeøn, ñoát ñuû loaïi höông thôm, raûi ñuû caùc loaïi hoa, cuùng döôøng raát nhieàu y phuïc, ngoïa cuï, thöùc aên uoáng, thuoác thang, nhaø cöûa, giöôøng toøa,... taát caû vaät cuùng döôøng. Moãi ngaøy hai thôøi giaûng ñoïc kinh naøy. Neáu vua, ñaïi thaàn, Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di nghe, thoï, ñoïc tuïng, nhö phaùp maø tu haønh thì tai naïn lieàn dieät tröø.

Trong ñaát nöôùc cuûa caùc Ñaïi vöông coù voâ löôïng quyû thaàn, moãi

quyû thaàn laïi coù voâ löôïng quyeán thuoäc, neáu chuùng nghe kinh naøy thì seõ hoä veä ñaát nöôùc cuûa caùc vua. Neáu nöôùc saép loaïn thì quyû thaàn loaïn ñaàu tieân. Vì quyû thaàn loaïn neân vaïn ngöôøi loaïn, seõ coù giaëc noåi leân laøm cho traêm hoï boû maïng; quoác vöông, thaùi töû, vöông töû, baù quan choáng ñoái laãn nhau, trôøi ñaát bieán ñoåi kyø laï; maët trôøi, maët traêng, tinh tuù vaän haønh khoâng ñuùng luùc, khoâng chöøng möïc, coù löûa lôùn, nöôùc lôùn, gioù lôùn... Khi caùc tai naïn aáy xaûy ra thì phaûi thoï trì, giaûng noùi Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña naøy. Neáu thoï trì, ñoïc tuïng kinh naøy thì taát caû sôû caàu nhö quan chöùc, giaøu sang, con caùi, trí tueä, qua laïi tuøy yù, quaû baùo trôøi, ngöôøi ñeàu ñöôïc ñaày ñuû, taät beänh, aùch naïn ñeàu tieâu tröø, goâng cuøm, xieàng xích troùi buoäc vaøo thaân ñeàu ñöôïc thaùo boû; voâ löôïng loãi laàm: phaù boán giôùi troïng, taïo naêm toäi nghòch vaø huûy baùng giôùi... ñeàu ñöôïc tieâu dieät.

Naøy ñaïi vöông! Veà quaù khöù xa xöa, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân laøm Ñaûnh sinh vöông, thoáng laõnh boán binh chuûng leân cung trôøi muoán dieät Ñeá Thích. Khi aáy, Thieân vöông coõi trôøi lieàn y vaøo giaùo phaùp cuûa chö Phaät ôû quaù khöù thieát trí traêm cao toøa, thænh traêm Phaùp sö ñeå giaûng noùi kinh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña. Ñaûnh vöông lieàn ruùt lui, chuùng trôøi ñöôïc an oån vui veû.

Naøy ñaïi vöông! Thuôû xöa vua nöôùc Thieân la coù moät thaùi töû teân laø Ban Tuùc. Khi thaùi töû leân laøm vua coù thaày ngoaïi ñaïo teân laø Thieän Thí laøm leã quaùn ñaûnh cho vua. OÂng ta baûo Ban Tuùc laáy moät ngaøn ñaàu vua ñeå nôi baõi tha ma cuùng teá cho Thieân thaàn Ma-ha Ca-la Ñaïi Haéc. Töø khi leân ngoâi vua, Ban Tuùc ñaõ laáy ñöôïc chín traêm chín möôi chín ñaàu vua, chæ thieáu moät ñaàu vua nöõa thoâi. Ban Tuùc ñi veà phía Baéc moät vaïn daëm thì gaëp moät vò vua teân Phoå Minh. Vua Phoå Minh noùi vôùi Ban Tuùc:

–Xin cho toâi moät ngaøy ñeå leã kính Tam baûo, cuùng döôøng thöùc aên uoáng cho Sa-moân.

Nghe vaäy, Ban Tuùc lieàn chaáp nhaän. Vua aáy nöông vaøo giaùo phaùp maø chö Phaät quaù khöù ñaõ noùi, beøn traûi moät traêm cao toøa, thænh moät traêm Phaùp sö, moãi ngaøy hai thôøi giaûng noùi taùm ngaøn öùc keä cuûa kinh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña. Luùc ñoù, trong soá Phaùp sö kia, moät vò Phaùp sö ñöùng ñaàu vì Phoå Minh maø noùi keä:

*Kieáp hoûa noåi leân Caû ngaøn ñeàu hoaïi Tu-di, bieån caû*

*Tan naùt khoâng coøn Phaïm, Thích, Trôøi, Roàng Caùc loaøi höõu tình*

*Coøn phaûi tieâu dieät Huoáng chi thaân naøy Sinh, giaø, beänh, cheát Lo buoàn khoå naõo Oaùn, thaân böùc baùch Traùi vôùi öôùc nguyeän AÙi duïc keát söû*

*Töï laøm ung böôùu*

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

*Ba coõi khoâng an Nöôùc coù vui gì Höõu vi khoâng thaät*

*Do nhaân duyeân sinh Thaïnh suy chôùp nhoaùng Taïm coù lieàn khoâng*

*Caùc coõi thoï sinh*

*Theo nghieäp duyeân hieän Nhö boùng, nhö vang Taát caû ñeàu khoâng*

*Thöùc troâi theo nghieäp Nöông boán ñaïi thaønh Daây aùi voâ minh*

*Ngaõ, ngaõ sôû sinh*

*Thöùc chuyeån theo nghieäp Thaân lieàn voâ chuû*

*Neân bieát quoác ñoä Cuõng huyeãn hoùa thoâi.*

Sau khi Phaùp sö noùi keä naøy xong, vua Phoå Minh nghe phaùp ñöôïc giaùc ngoä, chöùng Tam-muoäi Khoâng, quyeán thuoäc cuûa caùc vua ñaéc Phaùp nhaõn khoâng. Vua Phoå Minh lieàn ñeán nöôùc Thieân la; giöõa caùc vua, vua Phoå Minh noùi:

–Baây giôø, quyù vò khi saép qua ñôøi, neân ñoïc trì keä Baùt-nhaõ ba-la- maät-ña maø chö Phaät thuôû quaù khöù ñaõ noùi.

Nghe vaäy, caùc vua ñeàu giaùc ngoä, ñaéc Tam-muoäi Khoâng. Taát caû ñeàu ñoïc tuïng thoï trì.

Khi aáy, vua Ban Tuùc hoûi caùc vua:

–Hoâm nay caùc oâng ñoïc phaùp gì vaäy?

Vua Phoå Minh lieàn duøng keä vöøa roài traû lôøi vua Ban Tuùc. Nghe phaùp naøy, vua Ban Tuùc cuõng chöùng ñònh Khoâng vaø hoan hyû vui möøng, roài noùi vôùi caùc vua:

–Ta ñaõ bò thaày taø ngoaïi ñaïo laøm meâ hoaëc, ñoù chaúng phaûi loãi laàm cuûa caùc oâng. Caùc oâng haõy trôû veà nöôùc, phaûi thænh Phaùp sö giaûi noùi Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña.

Khi aáy, vua Ban Tuùc giao nöôùc laïi cho em roài xuaát gia hoïc ñaïo,

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

chöùng ñaéc Voâ sinh phaùp nhaãn.

Naøy ñaïi vöông! Quaù khöù coù naêm ngaøn quoác vöông luoân ñoïc tuïng kinh naøy, hieän sinh ñaït ñöôïc phöôùc baùo. Möôøi saùu ñaïi quoác vöông caùc oâng tu phaùp hoä quoác neân nhö theá maø thoï trì, ñoïc tuïng, giaûi noùi kinh naøy. Caùc vua ôû ñôøi vò lai vì muoán baûo veä ñaát nöôùc, giöõ töï thaân cuõng neân thoï trì, ñoïc tuïng, giaûng noùi kinh naøy nhö theá.

Khi Ñöùc Phaät noùi phaùp naøy, coù voâ löôïng ngöôøi ñaéc quaû vò khoâng thoaùi chuyeån, haøng A-tu-la ñöôïc sinh leân coõi trôøi, voâ löôïng voâ soá chö Thieân coõi Duïc, coõi Saéc ñaéc Voâ sinh nhaãn.

M

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