**PHAÀN 3: ÑIEÀU PHUÏC MA**

Luùc aáy, traêm öùc vua ma khaép moïi nôi ñeàu keùo veà choã ma Ba-tuaàn. Ba-tuaàn baûo hoï:

–Caùc thieän nam! Caùc oâng bieát khoâng, hieän coù hoï Thích laøm nhaø aûo thuaät, saùu naêm khoå haïnh, sau ñoù ñeán coäi Boà-ñeà. Ta ñaõ daãn ba vaïn saùu ngaøn öùc binh chuùng, doác toaøn löïc ñeå haïi nhöng khoâng theå naøo lay ñoäng ñöôïc toøa Kim cang, do vaäy, Cuø-ñaøm ñaõ thaønh töïu moïi aûo thuaät. Vôùi söùc huyeãn hoùa ñoù laøm cho tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc chaán ñoäng saùu caùch, laøm cho quaân ma ñieân ñaûo ngaõ guïc nhö caây bò böùng goác. Luùc ñoù, hoï Thích ñaït huyeãn thuaät voâ töôùng. Nhôø söùc cuûa aûo thuaät, baäc trí möôøi phöông ñeàu höôùng veà thænh Cuø-ñaøm ñoä sinh. Nhöng ta khoâng theå bieát ñöôïc nôi ôû cuûa hoï. Ngöôøi chuyeân taâm quy y thì duø ta coá heát söùc vaãn khoâng ñöôïc moät sôïi loâng cuûa hoï; khoâng theå meâ hoaëc, khoâng theå doïa naït. Naêm traêm theå nöõ vaø voâ soá binh chuùng cuûa ta ñeàu nöông töïa hoï Thích maø ta khoâng theå ngaên chaän. Caùc oâng phöôùc ñöùc nhieàu, söùc aûo thuaät lôùn, haõy taän taâm giuùp ta ñeå ta dieät tröø hoï Thích, dieät tröø chuùng ñeä töû cuûa hoï Thích, dieät phaùp Sa-moân, theâm lôùn nghieäp ma thì ta môùi thaät sung söôùng.

Luùc aáy, vua Thaân Caän noùi:

–Hoï Thích kia ñaõ thaønh töïu voâ löôïng coâng ñöùc trang nghieâm baèng phuùc trí, khoâng ñoïa sinh töû, ñieàu phuïc taát caû chuùng sinh, dieät moïi phieàn naõo, laøm thanh tònh thaân taâm. Caùc oâng khoâng theå haïi ñöôïc.

Ba-tuaàn noùi:

–Quyeán thuoäc cuûa ta bò hoï Thích meâ hoaëc, neáu caùc oâng khoâng nghó caùch thì khoâng bao laâu coõi nöôùc cuûa chuùng ta seõ troáng roãng.

Moät Ma vöông noùi:

–Ñöùc Nhö Lai khoâng soáng trong sinh töû, thanh tònh thaân taâm, ñoaïn heát phieàn naõo, giaûi thoaùt ngay trong ba coõi, khoâng bò phaùp höõu vi raøng buoäc, laø baäc tòch tónh voâ thöôïng, ai coù theå haïi ñöôïc?

Ba-tuaàn noùi:

–Neáu chuùng sinh nhöõng keû tham ñaém naêm duïc laïc cuûa coõi Duïc, quy y hoï Thích thì môùi tröø heát boán ma. Neáu caùc ngöôi khoâng theå dieät caùc keû aùc ñoù, laøm sao cai trò coõi Duïc.

Moät Ma vöông noùi:

–Hoï Thích kia nhö huyeãn, nhö soùng naéng, khoâng theå thuyeát giaûng, khoâng coù nôi döøng, khoâng chöôùng ngaïi. Ngöôøi nhö theá laøm sao ta haïi

ñöôïc.

Ba-tuaàn noùi:

–Hoï Thích ôû coõi Duïc, nhaän vaät cuùng döôøng, meâ hoaëc chuùng sinh,

laøm sao chuùng ta laïi khoâng tieâu dieät?

Moät Ma vöông noùi:

–Söùc thaàn thoâng cuûa chuùng ta vaø ñaùm quyeán thuoäc khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu söùc thaàn thoâng cuûa hoï Thích, laøm sao chuùng ta haïi hoï Thích ñöôïc?

Ba-tuaàn noùi:

–Luùc hoï Thích vaøo thaønh khaát thöïc, chuùng ta tìm caùch laøm cho hoï Thích khoâng ñöôïc moät hoät côm, chuùng ta neân maï nhuïc, thaû ñaù lôùn laøm cho hoï Thích töùc giaän. Rieâng mình ta ñaõ coù theå laøm ñöôïc huoáng gì laø caùc oâng vôùi nhieàu quyeán thuoäc?

Moät Ma vöông noùi:

–Duø chuùng ta laøm ñöôïc nhöõng vieäc ñoù vaãn khoâng theå khieán cho hoï Thích töùc giaän. Ñaõ khoâng vui giaän laøm sao haïi ñöôïc?

Ba-tuaàn noùi:

–Hoï Thích kia ñuû trí tueä lôùn, vôùi söùc trí tueä, hoï Thích khoâng giaän tröôùc vieäc ñaùng giaän, khoâng möøng tröôùc vieäc ñaùng möøng; hoï Thích tu taäp taâm ñaïi Töø bi, bình ñaúng vôùi taát caû chuùng sinh, neân khoâng möøng, giaän chuùng ta.

Moät Ma vöông noùi:

–Ngöôøi bò raøng buoäc trong ba coõi, chuùng ta haïi ñöôïc, hoï Thích khoâng raøng buoäc trong ba coõi, laøm sao ta haïi noåi?

Ba-tuaàn noùi:

–Neáu caùc oâng laøm theo keá hoaïch cuûa ta thì deã daøng haïi ñöôïc hoï Thích. Caùc oâng neân hoùa laøm Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Cö só nam, Cö só nöõ, vaøo xoùm laøng thaønh aáp, noùi vôùi vua, quan, trôûng giaû chuùng ta ñeàu laø ñeä töû cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm. Sa-moân Cuø-ñaøm thaät khoâng phaûi laø Sa-moân, giaû xöng Sa-moân; khoâng phaûi laø Baø-la-moân, giaû xöng Baø-la-moân; thaät khoâng giöõ giôùi laïi hieän töôùng giöõ giôùi, laø keû phaù giôùi khoâng khaùc phaøm phu. Caùc oâng tin töôûng thì thaät laø hay, neáu khoâng tin thì sau baûy ngaøy seõ coù tuoân möa ñaù, löûa döõ, dao beùn. Noùi nhö vaäy, sau ñoù, bay vaøo hö khoâng laøm möa. Neáu laøm theá, khoâng bao laâu ñeä töû cuûa Cuø-ñaøm seõ bò tieâu dieät.

Caùc Ma vöông ñeàu cho ñaáy laø dieäu keá. Chuùng töï trang bò moïi thöù

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

roài höôùng veà nöôùc Öông-giaø-ma-giaø-ñaø. Taát caû quyeán thuoäc cuûa Ba- tuaàn thì trang bò khí giôùi höôùng veà nuùi Tuyeát. Luùc naøy, trong nuùi Tuyeát coù moät Tieân nhaân teân Quang Vò vaø naêm traêm ñeä töû, ñeàu laø ngöôøi chöùng ñaéc naêm thoâng. Ñeán ñoù, Ba-tuaàn laïy Tieân nhaân, thöa:

–Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ dieät tröø heát ngoaïi ñaïo, thöôøng giaûng cho ñeä töû trong chuùng sinh thaät khoâng coù Sa-moân, Baø-la-moân.

Ñaïi ñöùc! Neáu oâng cuøng toâi vaøo nöôùc Ma-giaø-ñaø, chuùng ta seõ tieâu dieät ñöôïc Sa-moân Cuø-ñaøm. Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn khoâng theå cuøng vôùi Ñaïi ñöùc baøn luaän, so saùnh veà thaàn löïc. Neáu dieät tröø Sa-moân Cuø-ñaøm roài, taát caû chuùng sinh seõ cung kính cuùng döôøng Ñaïi ñöùc.

Thöa nhö vaäy xong, ma Ba-tuaàn trôû laïi choã chuùng ma baøn möu keá.

Moät ma noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc, toâi seõ bieán hoùa ra sö töû, coïp, soùi, La-saùt, quyû döõ ñeå doïa naït oâng ta. Khi ñaõ sôï thì khoâng theå bieán hieän thaàn thoâng.

Moät ma noùi:

–Toâi seõ vaøo trong hö khoâng, tuoân möa ñaù ñeå haïi Sa-moân Cuø-ñaøm. Moät ma noùi:

–Toâi seõ laøm ñeä töû cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm, seõ ñöôïc gaàn guõi Sa-moân Cuø-ñaøm neân deã daøng laáy maïng Sa-moân Cuø-ñaøm.

Moät ma noùi:

–Toâi seõ bieán thaønh moät tröôûng giaû, thieát trai môøi Sa-moân Cuø-ñaøm.

Neáu Sa-moân Cuø-ñaøm nhaän lôøi toâi seõ haïi oâng ta.

Moät ma noùi:

–Toâi seõ hieän laøm kyõ nöõ, ñeán choã vua vu caùo Sa-moân Cuø-ñaøm thoâng daâm vôùi toâi.

Moät ma noùi:

–Toâi seõ ñeán choã oâng ta, töï chaët mình thaønh baûy phaàn, caùc oâng seõ noùi xaùc cheát ñoù do Sa-moân Cuø-ñaøm gieát.

Moät ma noùi:

–Toâi seõ vaøo hö khoâng, la lôùn Sa-moân Cuø-ñaøm laø keû aùc. Chuùng sinh cuùng döôøng cho oâng aáy seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø.

Luùc ñoù, Ñöùc Phaät bieát taâm yù cuûa quaân ma neân bieán tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu thaønh Kim cang ñeå ngaên chaän nhöõng traän möa ñaù, löûa, dao, laøm cho chuùng sinh khoâng thaáy vieäc aáy. Khi aáy, boán ñeä töû lôùn cuûa Phaät vaøo thaønh khaát thöïc. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaøo töø cöûa Ñoâng. Giöõa ñöôøng, Toân giaû gaëp naêm traêm ma binh caàm dao gaäy, chuùng baûo:

–Ngöôi neân khen ngôïi chuùng ta. Neáu khoâng chuùng ta, seõ laáy maïng ngöôi.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Ñöôïc, caùc ñoàng töû! Ta ca haùt, coøn caùc ngöôi muùa. Chuùng ma noùi:

–Hay laém, Ñaïi ñöùc!

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn noùi keä:

*Ta nay khoâng tìm aám giôùi nhaäp Voâ löôïng kieáp soá luoân meâ hoaëc Ngöôøi naøo tìm kieám caùc phaùp ñoù Seõ khoâng bao giôø ñöôïc giaûi thoaùt.*

Noùi keä xong, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi noùi Ñaø-la-ni:

–Baø ha la, baø ha la, baø la baø ha la, ma lôïi chí ba la ha, taùt ñaø baø la ha, a ma baø la ha, sa ha.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi Ñaø-la-ni naøy xong, naêm traêm chuùng ma ñeàu ñöôïc ñieàu phuïc. Chuùng leã baùi saùm hoái, thöa:

–Ñaïi ñöùc! Chuùng con xin phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, quy y Tam baûo, ñoaïn boû nghieäp aùc.

Luùc ñoù, Toân giaû ñaïi Muïc-kieàn-lieân vaøo thaønh töø cöûa Nam, giöõa ñöôøng Toân giaû cuõng gaëp naêm traêm quaân ma caàm dao gaäy, chuùng baûo:

–Ngöôi neân ca muùa ngôïi khen. Neáu khoâng ta seõ laáy maïng ngöôi. Muïc-kieàn-lieân ñaùp:

–Ñöôïc, caùc ñoàng töû! Ta ca haùt coøn caùc ngöôi muùa. Caùc ma ñaùp:

–Hay laém, Ñaïi ñöùc!

Toân giaû Muïc-lieân lieàn noùi keä:

*Ta nay khoâng tìm aám giôùi nhaäp Voâ soá kieáp luoân bò meâ hoaëc Ngöôøi naøo tìm kieám caùc phaùp ñoù Seõ khoâng bao giôø ñöôïc giaûi thoaùt.*

Noùi keä xong, Toân giaû Muïc-kieàn-lieân noùi Ñaø-la-ni:

–A baø ma, a baø ma, ma la noa, la xaø, xaø ha xa, ma tha, xa ma tha, xa ma tha, giaø giaø na, baø ma, sa ha.

Toân giaû Muïc-lieân noùi Ñaø-la-ni xong, naêm traêm ma töï ñieàu phuïc taâm, chuùng leã baùi saùm hoái, thöa:

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

–Ñaïi ñöùc! Chuùng con xin phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, quy y Tam baûo, ñoaïn boû nghieäp ma.

Cuøng luùc Toân giaû Di-ña-la-ni Töû vaøo thaønh töø cöûa Taây, giöõa ñöôøng Toân giaû cuõng gaëp naêm traêm quaân ma caàm dao gaäy, chuùng baûo Toân giaû:

–OÂng neân ca muùa ngôïi khen. Neáu khoâng chuùng ta seõ laáy maïng

oâng.

Toân giaû Phuù-laâu-na baûo:

–Ñöôïc, caùc ñoàng töû! Ta ca haùt coøn caùc ngöôi muùa. Caùc ma ñaùp:

–Hay laém, Ñaïi ñöùc!

Toân giaû Phuù-laâu-na lieàn noùi keä:

*Ta nay khoâng tìm aám giôùi nhaäp Voâ soá kieáp luoân bò meâ hoaëc Ngöôøi naøo tìm kieám caùc phaùp ñoù Seõ khoâng bao giôø ñöôïc giaûi thoaùt.*

Roài Toân giaû noùi Ñaø-la-ni:

–Khö kieät baø, khö kieät baø, thuû kieät baø, maäu giaø ninh, maäu giaù

ninh, a baït ña ni, tæ baït ña ni, sa ha.

Toân giaû noùi Ñaø-la-ni xong, naêm traêm ma töï ñieàu phuïc taâm, Chuùng leã baùi saùm hoái, thöa:

–Ñaïi ñöùc! Chuùng con xin phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, quy y Tam baûo, ñoaïn boû nghieäp ma.

Khi ñoù, Toân giaû Tu-boà-ñeà ñi vaøo thaønh töø cöûa Baéc, giöõa ñöôøng Toân giaû cuõng gaëp naêm traêm quaân ma caàm dao gaäy, chuùng baûo Toân giaû:

–OÂng neân ca muùa ngôïi khen. Neáu khoâng chuùng ta seõ laáy maïng

oâng.

Toân giaû Tu-boà-ñeà baûo:

–Ñöôïc, caùc ñoàng töû! Ta ca haùt coøn caùc ngöôi muùa. Caùc ma ñaùp:

–Hay laém, Ñaïi ñöùc! Toân giaû Tu-boà-ñeà lieàn noùi keä:

*Ta nay khoâng tìm aám giôùi nhaäp Voâ soá kieáp luoân bò meâ hoaëc Ngöôøi naøo tìm kieám caùc phaùp ñoù Seõ khoâng bao giôø ñöôïc giaûi thoaùt.*

Toân giaû laïi noùi Ñaø-la-ni:

–Baø maäu ñeà, tæ maäu ñeø, maäu lôïi xaø xaø heâ, tö leä, tö leä, tö leä, baø tö leä, baø tö leä, a baø tö leä, phuïc ña caâu trí tö leä, sa ha.

Toân giaû noùi Ñaø-la-ni xong, naêm traêm ma töï ñieàu phuïc taâm. Chuùng leã baùi saùm hoái, thöa:

–Ñaïi ñöùc! Chuùng con xin phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, quy y Tam baûo, ñoaïn boû nghieäp ma.

Baáy giôø, Phaät duøng söùc thaàn khieán cho chuùng sinh trong thaønh Vöông xaù ñeàu thaáy thaønh roäng haøng traêm do-tuaàn, ôû boán cöûa thaønh ñeàu coù moät vò ñaïi ñeä töû. Trong thaønh hieän ra moät hoa sen daøi roäng hai möôi laêm tröôïng, coäng baèng löu ly, caùnh baèng vaøng roøng, tua baèng kim cang, coù voâ löôïng laù aùnh saùng toûa chieáu, caùc chuùng sinh ñeàu thaáy cao ba tröôïng, Töù Thieân vöông cho ñeán trôøi A-ca-ni-traù ñeàu thaáy cao ba tröôïng. Trong hoa sen vang ra tieáng keä, trôøi ngöôøi ñeàu nghe roõ:

*Coù moät Ñöùc Phaät hieän trong ñôøi Haøng phuïc taát caû caùc binh ma*

*Xoay chuyeån xe phaùp thaät voâ thöôïng Ñieàu phuïc chuùng sinh khaép coõi naøy. Thaønh töïu troïn veïn phöôùc vaø trí*

*Öu-ba-ñeà-xaù, Caâu-luaät-ñaø Ñaõ tröø hai loaïi goác phieàn naõo*

*Phaät ñònh ñeán ñaây ñoä chuùng sinh. Thaáy roõ ba ñôøi: Traùi trong tay Troïn veïn ba giôùi, giaûng phaùp tònh Xa lìa ba caáu, thöông taát caû*

*Phaät seõ ñeán ñaây ñoä moïi loaøi. Troïn veïn Thaàn tuùc, boán Voâ uùy*

*Ñieàu phuïc boán chuùng, neâu boán quaû Giaûng phaùp vi dieäu nghóa chaân thaät Sö töû chuùa ñeán vì chuùng ta.*

*Thaønh töïu naêm Caên vaø naêm Löïc Ñaày ñuû coâng ñöùc, trí voâ ngaïi Theá Toân voâ thöôïng vì chuùng sinh Töø bi cöùu chuùng thoaùt ba aùc.*

*Ñieàu phuïc saùu caên phaùt loøng tin Tröø boû saùu nhaäp tu saùu nieäm*

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

*Chöùng ñaït saùu Thoâng lôøi chaân thaät Theá Toân seõ ñeán ñoä muoân loaøi.*

*Chuùng sinh troùi buoäc trong phieàn naõo Ngu toái khoâng hay ñaïo giaûi thoaùt*

*Ñi vaøo ñöôøng ma khoâng thaät bieát Tham chaáp ñieân ñaûo maát trí tueä. Khoâng bieát kia ñaây cuøng sinh töû Tham ñaém naêm duïc khoâng tu thieàn Vì vaäy khoâng theå ñaït giaûi thoaùt Khoâng tu ñaïo haïnh xöùng laønh xöa. Chuùng sinh khoâng hieåu sinh giaø cheát Vì theá khoâng tu ba giaûi thoaùt*

*Tröø boû caùc phaùp thí, giôùi, tueä Khoâng theå ra khoûi ba ñöôøng aùc. Chuùng sinh tröø heát naêm duïc laïc Gaàn guõi Nhö Lai nghe chaùnh phaùp Chí taâm thoï trì moät nghóa keä*

*Seõ ñaït giaûi thoaùt nhö chö Phaät.*

Laïi vang tieáng keä reàn caû möôøi saùu nôi coõi Saéc:

*Nhöõng ai tu taäp phaùp thanh tònh Tröø boû tranh chaáp haønh thieàn ñònh*

*Chí taâm chuyeân nieäm phaùp giaûi thoaùt Khoâng soáng buoâng lung tröø phieàn naõo. Ñaït ñöôïc möôøi ba phaùp nhaãn nhuïc Khoâng gaëp phaùp aùc, taâm khoâng loaïn Vöôït qua taát caû sinh giaø cheát*

*Tu boán Voâ löôïng vaø thieàn ñònh. Tröø haún hai chaáp ñoaïn vaø thöôøng Vöôït ba coõi aùc, ñaït chaùnh ñònh Quaùn phaùp voâ thöôøng vaø voâ ngaõ Thaønh töïu tuøy nhaãn nhö chö Phaät. Tröø boû duïc laïc nhö tröø nhô*

*Quaùn taát caû khoâng haønh khoâng khaùc Thanh tònh phaùp giôùi cuøng Boà-ñeà.*

*Nôi phaùp khoâng ngaïi nhö hö khoâng Tröø dieät boán ma ñoaïn phieàn naõo*

*Tu taäp chaùnh ñaïo vaø phöông tieän Khoâng sôï taø chaáp, nhö sö töû*

*Gaàn guõi Nhö Lai seõ ñaït ñöôïc.*

Tieáng keä vang ra, voâ soá chuùng sinh ñeàu ñeán choã hoa sen. Nghe tieáng keä, thaáy hoa sen hieän trong thaønh, voâ soá chuùng sinh taäp hôïp veà, keå caû trôøi A-ca-ni-traù. Luùc naøy, Ba-tuaàn raát ñau khoå, baûo vôùi binh ma:

–Sa-moân Cuø-ñaøm bieán hoùa aûo thuaät, caùc ngöôi khoâng taïo ñöôïc nghieäp ma, khoâng bao laâu caùc ngöôi seõ khoâng coøn choã ôû. Caùc ngöôi haõy tuoân möa ñaù, dao, löûa.

Moät ma noùi vôùi Ba-tuaàn:

–Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu voâ löôïng coâng ñöùc, troïn veïn phöôùc trí. Vôùi söùc thaàn cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm, chuùng ta ñeàu taùn loaïn khoâng theå laøm vieäc gì. Toâi thaät söï neã kính sôï Sa-moân Cuø-ñaøm.

Moät ma noùi:

–Ngöôi ngu si, soáng trong taø ñaïo. Ngöôøi voâ taâm, neáu thaáy Sa-moân Cuø-ñaøm haõy coøn phaùt loøng tin kính, huoáng gì laø ngöôøi coù trí. Neáu muoán lôïi laïc oâng haõy chuyeân taâm quy y, kính tin.

Moät ma noùi:

–Ba-tuaàn! Côù sao oâng vaãn thích laøm aùc, taïo nghieäp aùc, oâng haõy tröø boû nghieäp aùc. OÂng khoâng thaáy Nhö Lai vaøo thaønh ñeå thí vò cam loà cho chuùng sinh sao? OÂng haõy quy y Phaät. Luùc ñoù, voâ soá chuùng ma töø giöõa hö khoâng bay xuoáng thaønh Vöông xaù, bieán thaønh vua hoaëc Chuyeån luaân vöông vôùi ñuû baûy baùu, hoaëc Töï taïi thieân, Sa-moân, Phaïm chí Ni-caøn, boán Thieân vöông, maët trôøi, maët traêng, Ñeá Thích, Phaïm thieân, hoaëc ngoài, hoaëc ñöùng, hoaëc leã baùi, khen ngôïi, hoaëc nhieãu quanh thaønh, hoaëc leo leân thaønh, hoaëc daâng y xanh, traéng, anh laïc traéng, loïng traéng, hoaëc daâng y ñoû, anh laïc ñoû, côø ñoû, loïng ñoû, hoaëc daâng caùc vaät ñoù vôùi ñuû loaïi maøu saéc khaùc nhau, hoaëc daâng baûy baùu, baûy y phuïc baùu, baûy anh laïc baùu, baûy loïng phöôùn baùu, hoaëc daâng anh laïc, loïng phöôùn baèng löu ly, pha leâ, hoaëc daâng hoa, höông, hoaëc leã baùi, ca ngôïi, muùa haùt ñeå cuùng Phaät. Thaáy vaäy Ba-tuaàn gaøo khoùc, nghó: Ta seõ maát heát phöôùc baùo, taát caû ma chuùng ñeàu quy y Sa-moân Cuø-ñaøm.

Ba-tuaàn lieàn noùi vôùi Phaïm thieân:

–Ta tuy maát phöôùc ñöùc, khoâng coøn beø ñaûng nhöng ta vaãn haïi cho ñöôïc Sa-moân Cuø-ñaøm. Ta seõ hieän uy löïc sau cuøng, ta seõ nhoå hoa sen ñoù.

Ba-tuaàn lieàn ñeán choã hoa sen, nhöng duø thaáy, Ba-tuaàn vaãn khoâng

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

theå nhoå ñöôïc. Ba-tuaàn raát khoå naõo, ngay caû naém cuõng khoâng ñöôïc huoáng gì laø nhoå. Ba-tuaàn laïi nghó: “Ta neân theùt vang tieáng aùc ñeå cho boán chuùng kinh sôï boû Cuø-ñaøm maø chaïy maát.” Ba-tuaàn lieàn theùt to nhöng boán chuùng khoâng heà nghe thaáy, chæ rieâng ma nghe, nghe xong ma laïi kinh sôï. Luùc naøy, Ba-tuaàn run raåy, ñöa tay naém vin nhöng khoâng ñöôïc. Ba-tuaàn laïi muoán duøng gaäp ñaäp boán chuùng nhöng cuõng khoâng ñöôïc neân caøng kinh sôï run laåy baåy nhö gioù rung caây laù.

Ma töï nghó: “Nay ta maát heát uy löïc, chi baèng trôû veà cung nghæ, neáu khoâng chaéc seõ bò cheát, song laïi khoâng bieát ñöôøng ñi.” Ma laïi nghó: “Khoâng bao laâu Sa-moân Cuø-ñaøm seõ ñöa quyeán thuoäc ñeán ñaây, neáu hoï ñeán, ta chaéc seõ bò gieát, ta neân aån thaân trong ñaát.” Nhöng ma laïi sôï chuùng sinh thaáy. Khi ñoù ma khoâng bieát ñi veà höôùng naøo, töï thaáy thaân bò troùi baèng naêm daây neân caøng saàu khoå gaøo khoùc.

Baáy giôø, coù ma teân Thaùnh Ñaïo lieàn hoùa thaønh Chuyeån luaân vöông ñeán choã Ba-tuaàn noùi keä:

*Vì sao oâng laïi gaøo theùt theá Khoå ñau khoùc loùc, laïi buoàn lo Nhö Lai saép ñeán choã hoa sen*

*Tröø dieät khoå naõo cho chuùng sinh. Neáu muoán thoï höôûng moïi phaùp laïc Chí taâm quy y Ñaáng Voâ Thöôïng Neáu oâng khoâng thích bò raøng buoäc Neân nghe lôøi ta quy y Phaät.*

Nghe lôøi keä ñoù, Ba-tuaàn nghó: “Ñeå thoaùt naïn ta giaû quy y.” Nghó vaäy Ba-tuaàn höôùng veà Nhö Lai, chaép tay noùi keä:

*Nay con quy y Ñöùc Theá Toân Ñaáng tröø khoå naõo cuûa chuùng sinh Con xin saùm hoái moïi toäi aùc Khoâng gaây trôû ngaïi ñeä töû Phaät.*

Ba-tuaàn noùi keä xong, naêm sôïi daây töï ñöùt. Ma laïi mong trôû veà coõi mình thì töï nhieân bò troùi, cöù theá ba, boán, baûy laàn. Ma khoâng sao ñi ñöôïc neân chuyeân taâm nghe phaùp.

