KINH BAÛO TINH ÐAØ-LA-NI

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 3: MA VÖONG QUY PHUÏC (tt)**

Luùc baáy giôø, Ma vöông thaáy taát caû ma chuùng sôû höõu aáy, ñeàu cuøng quyeán thuoäc, quy y Ñöùc Nhö Lai. Ma vöông caøng theâm saân giaän hôn tröôùc, kinh sôï meâ loaïn, caát tieáng buoàn khoùc, noùi keä nhö vaày:

*Ta maát thaéng uy ñöùc Khoâng coù ai ñôõ ñaàn*

*Sa-moân thaàn thoâng thaéng Ñoaït coõi ma ta roài!*

*Phaûi coá tìm phöông tieän Nghó vieäc laøm sau naøy Chaët ñöùt reã hoa sen*

*Khieán caùc phöông chuùng tan Reã hoa sen ñaõ ñoaïn.*

*Khieán ñaïi chuùng meâ loaïn Neáu chuùng ñaõ meâ loaïn Thì söùc ta thoûa nguyeàn.*

Khi Ma vöông noùi keä ñoù xong, nhöõng ñieàu suy nghó, gioáng nhö gioù baõo, töø treân khoâng haï xuoáng, ñeán con ñöôøng coù hieän hoa sen kia; tieán tôùi tröôùc, muoán nhoå baät hoa sen leân. Do Phaät löïc, neân noù chaúng theå naøo chaïm ñeán hoa, huoáng gì laø nhoå leân ñöôïc! Ñaõ chaúng theå nhoå leân, ma laïi muoán toùm laáy caùnh hoa sen, gaây toån haïi ñaøi hoa, nhöng chaúng theå toån haïi ñöôïc. Ma lieàn muoán caát tay töø xa, ñaùnh vaøo hoa ñoù. Luùc naøy, Ma vöông thaáy hoa sen ñoù nhö chôùp, nhö boùng, tuy ôû tröôùc maét, nhöng chaúng theå laøm toån haïi. Ma vöông ñaõ duøng heát thaàn löïc cuûa mình, vôùi ñuû moïi haønh ñoäng ñoái vôùi hoa sen kia, nhöng roát cuoäc, chaúng theå toån haïi ñöôïc. Ma laïi muoán kinh ñoäng taát caû ñaïi chuùng, lieàn phaùt ra tieáng to lôùn, ñaùng sôï, nhöng roài tieáng cuõng chaúng phaùt ra ñöôïc! Ma laïi hieän uy maõnh, duøng theá löïc lôùn, taäp trung vaøo hai tay, voã xuoáng ñaïi ñòa, khieán cho maët ñaát chaán ñoäng. Khi ñoù, ñaïi ñòa gioáng nhö hö khoâng, thaäm chí

chaúng theå duøng tay sôø chaïm laøm sao coù theå khieán cho lay ñoäng! Ma vöông thaáy ñaïi ñòa naøy, chaúng theå chaïm ñöôïc, laïi sinh yù nieäm: “Chuùng sinh hoâm nay, coù trong ñaïi hoäi naøy, ta seõ ñaùnh hoï, khieán cho loøng hoï roái loaïn.” Khi khôûi leân yù nieäm ñoù thì ma chaúng coøn thaáy, coù moät chuùng sinh naøo ñeå coù theå ñöôïc, coù theå chaïm, huoáng gì laø coù theå gia haïi, böùc baùch. Nhôø löïc cuûa Ñöùc Phaät, neân coù töôùng nhö vaäy. Luùc ñoù, Ma vöông caøng trôû neân öu naõo, toaøn thaân laéc lö, lay ñoäng nhö caây gaëp gioù lôùn, phaùt ra tieáng gaøo khoùc bi haän, rôi nöôùc maét; quan saùt khaép boán phöông, noùi keä:

*Sa-moân duøng huyeãn löïc Nhieáp laáy caùc theá gian Ta nay loøng u toái*

*Trong giaây laùt meâ loaïn. Caûnh giôùi, löïc, coâng ñöùc Maø ta ñaõ coù ñöôïc*

*Sa-moân duøng huyeãn löïc Xaâm ñoaït heát taát caû.*

*Ta nay bò boû maëc Phaûi mau trôû veà cung*

*Neáu chaúng ñi, thaäm chí Thoï maïng chaúng kòp nöõa.*

Luùc baáy giôø, Ma vöông raát muoán trôû veà cung. Tuy sinh yù nieäm ño, nhöng laïi chaúng theå ñi, Ma vöông caøng theâm kinh sôï, khoùc loùc roài khôûi yù nieäm naøy: “Ta nay, ñoái vôùi thaàn thoâng naøy, ñaõ heát vì söùc töï taïi cuûa oâng Cuø-ñaøm vaäy. Khoâng leõ, laïi ôû tröôùc keû oaùn gia ñoù, khieán cho ta taän maïng sao?” Ma laïi khôûi yù nieäm naøy: “Ta nay coù theå leùn ra ngoaøi coõi Phaät Ta-baø naøy. Ta thaø cheát ngoaøi ñoù, chöù khoâng muoán ôû coõi trong Phaät naøy, coù moät chuùng sinh thaáy ta cheát.” Khi khôûi leân yù nieäm ñoù; thì ma chaúng theå rôøi khoûi moät phöông höôùng naøo, laøm sao coù theå leùn ñi. Ma töùc thôøi, töï thaáy bò naêm troùi buoäc, caøng trôû neân kinh sôï, noùng giaän, caát cao tieáng buoàn khoùc; laïi noùi leân lôøi naøy:

–Hôõi caùc con yeâu vaø caùc thaân thuoäc! Laïi chaúng theå thaáy nhau roài. Baáy giôø, coù ma teân laø Trí Thanh, töï bieán thaân laøm hình daùng vua

Chuyeån luaân, höôùng veà Ma vöông, noùi keä nhö vaày:

*YÙ oâng sao lo laéng Sinh bi naõo gaøo than*

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

*Baäc theá gian toái thöôïng Nhö Lai laø treân cuøng.*

*Phaät laø Voâ sôû uùy*

*Phaûi mau caàu nöông veà Cöùu hoä caùc theá gian Nhö ñeøn soi caùc neûo.*

*Keû quy y nhôø caäy*

*Roát cuøng thoaùt ba khoå Nhö Lai, neáu thaân caän Seõ ñöôïc vui Nieát-baøn.*

Ma vöông nghe lieàn khôûi leân yù nieäm nhö vaày: “Neáu ta theo lôøi noùi cuûa Trí Thanh ñoù, ñoái vôùi Sa-moân Cuø-ñaøm, phaûi quy y; thì nhöõng raøng buoäc cuûa ta seõ ñöôïc giaûi thoaùt.” Luùc ñoù, Ma vöông môùi höôùng veà Ñöùc Phaät, cuùi mình, chaép tay, noùi:

–Nam-moâ Ñaáng Tröôïng Phu Voâ thöôïng trong loaøi ngöôøi, Ñöùc Phaät coù theå giaûi thoaùt giaø beänh cheát. Con nay xin quy y.

Khi ñoù, Ma vöông ñoïc keä:

*Troùi buoäc naøy hieåm, ñaùng sôï laém Con caàu Thieän Theä, mau quy y*

*Veà nöông Nhö Lai ñöôïc giaûi thoaùt. Nay môùi nöông veà chuùng ñeä nhaát Con do si muø, giaän Chaùnh Giaùc Ñaõ taïo toäi loãi ñeán cöïc cuøng*

*Nay y lôøi Phaät, con saùm hoái*

*Tröôùc maét toân Phaät laøm chöùng minh.*

Luùc baáy giôø, Ma vöông theo lôøi cuûa Thieän tröôïng phu Trí Thanh, ôû tröôùc Ñöùc Phaät quy y Ñöùc Theá Toân. Ngay töùc thôøi Ma vöông töï thaáy thaân mình ñöôïc côûi troùi. Ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, Ma vöông laïi töï nghó: “Muoán trôû veà choã ma, truï ôû cung” lieàn töï thaáy thaân laïi bò naêm troùi buoäc, phaûi ôû laïi trong chuùng naøy, khoâng theå ñi veà choã cuûa mình. Ma vöông töùc thôøi laïi quy y Ñöùc Nhö Lai. Khi phaùt sinh yù nieäm naøy, Ma vöông lieàn ôû beân Ñöùc Phaät, laïi ñöôïc giaûi thoaùt. Ma vöông heà khôûi yù nieäm muoán ñi thì lieàn thaáy bò troùi buoäc. Ma vöông phaùt sinh yù nieäm truï laïi thì lieàn thaáy giaûi thoaùt. Cöù nhö vaäy, nhö vaäy cho ñeán baûy laàn troùi buoäc, giaûi thoaùt. Ma vöông töï bieát khoâng theå laøm gì ñöôïc, lieàn ôû beân Ñöùc Phaät, maëc nhieân an toïa.

M

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