KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 47**

**Phaåm 15: NGUYEÄT TAÏNG**

**PHAÀN 2: Ma Vöông Ba-tuaàn ñi ñeán choã Phaät**

Baáy giôø, nôi cung ñieän cuûa Ma vöông, heát thaûy moïi vaät hieän coù töø ngoaøi vaøo trong nhö vöôøn caây vôùi ñuû loaïi caønh laù, hoa quaû, cho ñeán aùo maõo, caùc xaâu chuoãi ngoïc trang nghieâm thaûy ñeàu bieán thaønh hình baùn nguyeät vaø hieän roõ, ñoàng thôøi phaùt ra aùnh saùng lôùn toûa chieáu khaép cung cuûa Ma vöông, trong ngoaøi ñeàu saùng toû, khoâng soùt moät choã naøo. Taát caû caùc thöù nhaïc khí nhö ñaøn caàm, ñaøn saét, ñaøn khoâng, haàu, cuøng vôùi nhöõng vaät quyù trang nghieâm khoâng phaûi laø nhaïc khí vaø heát thaûy caùc vaät duïng khaùc, töï nhieân dieãn phaùt ra nhöõng caâu keä nhö sau:

*Ñaïi Ñaïo sö theá gian khoù saùnh ÔÛ trong muoân phaùp luoân töï taïi Nay truï nuùi Khö-la-ñeá-ca*

*Vì chuùng neâu roõ bieån phaùp Phaät. Giaûng thuyeát veà neûo phaùp thanh tònh Ngöôøi nghe taát ñaït Boà-ñeà thaéng*

*Ba-tuaàn hung aùc chaúng ai baèng*

*Khieán coõi Ma vöông thaûy troáng khoâng. Ngöôi goác töøng taïo chuùt ít thieän*

*Nay ñöôïc phöôùc baùo töï taïi aáy Ngöôi nay phaùp ñang daàn sa suùt Sao chaúng mau ñeán gaëp Ñaïo Sö. Heát thaûy chuùng sinh nôi choán aáy Töøng taïo thieän taø ngaøn öùc laàn Kho phöôùc ñaïi chuùng ñeàu tuï hoäi*

*Nghe nhaän phaùp toái thöôïng döùt beänh. Moãi moãi höôùng Phaät taâm ngöôõng kính Chieâm baùi Ñaïo Sö cuøng cuùng döôøng Do tin kính tònh dieät phieàn naõo*

*Laïi chaúng coøn sinh nôi coõi Duïc. Doác tin leã baùi Ñaïo Sö quyù*

*Dieät phieàn naõo buoäc khoå ba coõi ÖÙc ñôøi nhaän phöôùc baùo thaéng dieäu Choùng cuøng ba coõi laø baïn thaân.*

*Laïi nôi ba coõi laøm Phaùp Vöông Thuyeát phaùp chaân thaät ñoä chuùng sinh Heát thaûy moïi phaùp nhö boït nöôùc Töôùng höõu vi hieän gioáng nhö huyeãn. Phöôùc baùo voâ thöôøng thaûy heát saïch Neân mau xa rôøi ngaõ kieán, loãi*

*Choùng phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng Do ñònh aáy nhaän phöôùc thaéng dieäu.*

Luùc naøy, Ma vöông Ba-tuaàn cuøng ñaùm quyeán thuoäc troâng thaáy vaø nghe nhöõng söï vieäc nhö vaäy neân heát söùc kinh hoaøng, hoaûng sôï, töø nôi giöôøng naèm rôùt phòch xuoáng ñaát, hai tay böng laáy hai tai vaø laåm baåm:

–Cöù xem Sa-moân taïo söï vieäc naøy taát ñoaïn heát theá löïc cuûa ñaùm ma chuùng ta, khieán cho caùc hình saéc thaûy bieán thaønh hình baùn nguyeät caû. Laïi coøn laøm phaùt ra voâ soá thöù aâm thanh nhö vaäy nöõa. Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ hieän thaàn löïc lôùn nhaèm thaâu toùm taän cuøng coõi Duïc naøy ñeå laøm cuûa rieâng cho mình. Ta neân mau gioùng troáng taäp hôïp ñaùm thuoäc haï ñeå cuøng ñi tôùi choán aáy!

Noùi xong, ngay nôi cung mình lieàn gioùng troáng raàm roä. Luùc Ma vöông Ba-tuaàn thuùc troáng thì töø trong troáng ñoù lieàn phaùt ra aâm thanh vôùi nhöõng caâu keä:

*Caùc phaùp khoâng tòch luoân hoøa hôïp Xa lìa choán döïa moïi saéc töôïng Nôi taïo voâ duïng doái chuùng sinh*

*Söï töôùng truù hieän khaùc naøo huyeãn. Nhaân duyeân hoøa hôïp neân thaønh chöõ Nhö vieát hö khoâng chöõ chaúng truï AÁm giôùi tòch tónh lìa moïi saéc*

*Nghóa voâ thöôøng hieän chaúng töï thaät. Thanh traàn vaøo nôi cöûa nhó caên*

*Nghóa voâ thöôøng hieän chaúng ngöøng nghæ*

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

*Thöùc aáy nhö huyeãn neáu phaân bieät Hieän roõ voâ ngaõ chaúng töï taïi.*

*Nhaõn caên nhanh nhaïy neân khoâng tòch Töï taùnh nghóa töông öùng laø khoå*

*Tyû caên höông traàn cuøng vò löôõi Thaân caên cuøng vôùi heát thaûy xuùc. Taâm phaùp ñeàu cuøng laø voâ thöôøng Chuùng sinh meâ laàm neân chaúng toû Saùu caûnh nhö theá sinh moïi khoå Coøn khieán hö hoaïi neûo Nieát-baøn. Do vaäy phaøm phu troâi naêm coõi Chaúng theå lìa buoäc, ñaït giaûi thoaùt Nôi caùc caûnh giôùi tröø tham aùi*

*AÉt mau choùng ñeán choán thaéng dieäu. Taâm aáy töï taùnh voán thanh tònh*

*Xem xeùt thoâng toû ñaïo Boà-ñeà Neáu caûnh giôùi mình ñöôïc töï taïi*

*Thôøi neân thöông xoùt ñeán muoân loaøi Nôi aáy seõ ñaït Thí, Giôùi, Nhaãn Coâng ñöùc trí tueä töï trang nghieâm Ñaït ñöôïc trí giaùc ngoä toái thöôïng Hoùa ñoä voâ löôïng caùc chuùng sinh.*

Luùc nhöõng caâu keä treân ñöôïc phaùt ra, heát thaûy chuùng nhaân nôi cung ñieän cuûa ma thaûy ñeàu kinh sôï chaúng an. Ñaùm ñaøn oâng, phuï nöõ, treû con trai gaùi tuùa ra cuøng nhau keâu gaøo, ñi ñeán choã Ma vöông ñöùng chen chuùc nôi phía tröôùc. Ma vöông duøng keä ñeå noùi vôùi ñaùm ñoâng aáy:

*Chuùng bay thaûy thaáy cung ma naøy Voâ soá xaáu aùc teä nhö vaäy*

*Caùc tieáng chaúng döùt, sinh khoå lôùn Nhaèm ñoaït theá löïc ma chuùng ta. Sa-moân Cuø-ñaøm taïo tieáng aáy Muoán dieät söùc maïnh ma coõi naøy Khaù mau ñeán thaúng choã Cuø-ñaøm Cuøng nhau taùn thaùn vaø quy y.*

Baáy giôø, coù ma töû teân laø Uông-cuø-la-yeát lieàn duøng keä tuïng thöa vôùi cha:

keä:

*Con nay thaéng xe, maëc giaùp ñoàng Cuøng ñaùm duõng só gioûi chieán ñaáu Cung, ñao, maâu, giaùo vaø xe ñao Maët ñao, maët troáng, nhieàu maët thuù. Quaân ma, Daï-xoa, Long, Tu-la*

*Caû ñaùm quyeán thuoäc ñaày hö khoâng Mau tôùi choã Cuø-ñaøm taâm aùc*

*Dieät phaù khieán chuùng thaønh tro buïi.*

Ma vöông lieàn duøng keä ñaùp:

*Ta töø xöa nay nôi ngöôøi aáy Töøng gaây taïo voâ soá aùc naïn Ngöôi cuõng töøng thaáy coäi Boà-ñeà*

*Cuø-ñaøm thaéng ta cuøng quaân ñoâng. Chuùng ta nhö theá luoân naõo loaïn Cuø-ñaøm luoân hôn haún chuùng ta Chaúng thaáy Thieân, Long, A-tu-la Laøm ñoäng ñöôïc chaân loâng baäc aáy.*

Laïi coù vò quan lôùn cuûa Ma vöông teân laø San-loâ-giaø-na, lieàn ñoïc

*Chuùng ta khaù mau rôøi coõi Duïc Chæ neân töï giöõ cung ñieän mình Cuø-ñaøm xöa nay chöa tôùi ñaây Nay ñeán, ta quyeát söùc choáng cöï.*

Luùc naøy Ma vöông voâ cuøng öu saàu neân im laëng khoâng ñaùp. Laïi coù

moät quan lôùn nöõa teân laø Khôûi Boá UÙy, lieàn ñoïc keä:

*Chæ coù söùc xaûo khaù phuïc oaùn Neân ñem lôøi nguïy traù laøm thaân Chuùng ta cuøng nhau tôùi choán aáy Löøa doái ngôïi khen Sa-moân kia.*

Laïi coù moät quan lôùn teân laø Tyø-xieån-ñaø-haønh, ñoïc:

*Xöa cung ñieän naøy thaät sung maõn Sa-moân xaâm ñoaït nay giaûm ít*

*Nhöõng ngöôøi quy ngöôõng Phaät quaù ñoâng Chuùng ta cuõng neân ñeán quy y.*

Ma vöông nghe vò quan naøy noùi nhö theá thì heát söùc töùc giaän, giaän

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

roài thì im laëng. Laïi coù moät quan lôùn nöõa teân laø Laõo Trí, lieàn ñoïc keä:

*Cuø-ñaøm söùc khieán caùc cung ñieän Phaùt voâ soá aâm thanh laï aáy Chuùng ta neáu chaúng mau ñeán ñoù Sa-moân taát doác ñeán nôi naøy.*

*Choán naøy khoâng ngöôøi ngaên giöõ noåi Ñem söùc chaän Tieân Cuø-ñaøm kia Chuùng ta neân khaù cuøng taát caû Choùng ñeán quy ngöôõng ñaïi Sa-moân.*

Baáy giôø, trong caùc cung ñieän cuûa Ma vöông, ñaùm ngöôøi ñoâng ñaûo ôû ñaáy naøo laø ñaøn oâng, phuï nöõ, quyeán thuoäc lôùn nhoû thaûy ñeàu chen chuùc, noái nhau thaønh ñaøn vaø cuøng thöa:

–Taâu ñaïi vöông, ñaïi vöông nay neân daãn ñaùm quyeán thuoäc mau choùng ñeán choán ñoù. Chuùng toâi seõ xin lo vieäc giöõ gìn thaønh aáp, cung ñieän naøy.

Ma vöông nghe taâu nhö vaäy, lieàn noùi:

–Ñuùng theá! Ta cuøng Tha hoùa Thieân vöông vaø ñaùm quaân binh quyeán thuoäc lôùn nhoû ñi ñeán choán aáy. Laïi cuøng vôùi Hoùa laïc thieân, Ñaâu- suaát-ñaø thieân, Tu-daï-ma thieân, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân vaø ñaùm quaân binh ñoâng ñaûo thaûy ñi tôùi nôi ñoù. Laïi theâm Tyø-sa-moân Thieân vöông vaø ñaùm quaân binh, Tyø-laâu-laëc-xoa Thieân vöông vaø quaân binh laø ñaùm Cöu-baøn- traø, Ñeà-ñaàu-laïi-traù Thieân vöông vaø ñaùm quaân binh laø Caøn-thaùt-baø, Khaån-na-la, Tyø-laâu-baùc-xoa Thieân vöông cuøng chuùng roàng taát caû ñeàu ñi tôùi choã Sa-moân Cuø-ñaøm.

Ma vöông noùi xong thì coù vò ñaïi thaàn phuï taù Ma vöông teân laø San- giaø-la-noa thöa:

–Taâu ñaïi vöông! Hieän nay nôi caùc cung ñieän hieän coù cuûa chö Thieân thaûy ñeàu vaéng veû. Chö Thieân nôi coõi Duïc cuøng vôùi caùc Thieân nöõ vaø heát thaûy ñaùm quyeán thuoäc ñeàu coù maët nôi choã ñaïi Sa-moân Cuø-ñaøm ñeå ñöôïc nghe giaûng phaùp. Nhö theá laø caùc chuùng Khaån-na-la, Long, Quyû, Daï-xoa, Giaø-laâu-la, Cöu-baøn-traø… thaûy ñeàu ôû nôi aáy cuùng döôøng voâ soá cho Sa-moân Cuø-ñaøm vaø nghe cuøng thoï nhaän phaùp ñoù.

Luùc naøy, Ma vöông töï quan saùt xong, nhaän thaáy taát caû caùc cung ñieän nôi coõi Duïc thaûy ñeàu vaéng veû. Moïi chö Thieân, Nhaân phi nhaân hieän coù trong coõi Duïc ñeàu tuï taäp nôi choã Sa-moân Cuø-ñaøm, ngoài yeân ñeå nghe phaùp. Chæ coù chuùng A-tu-la laø chöa ñi ñeán nôi aáy. Ma vöông beøn noùi:

–Ta nay seõ cuøng vôùi chuùng A-tu-la ñi ñeán choã Sa-moân Cuø-ñaøm,

khieán cho chuùng hoäi ôû ñaáy thaûy ñeàu bò meâ loaïn khoâng coøn giöõ ñöôïc chaùnh tín. Chôù ñeå cho Sa-moân Cuø-ñaøm giaûng daïy ñaïi chuùng veà caùc phaùp nhö huyeãn, khoâng ñi khoâng ñeán, chaúng hôïp chaúng tan, chaúng sinh chaúng dieät, khieán cho coõi Duïc giôùi cuûa ta thaûy ñeàu troáng vaéng.

Laïi noùi tieáp:

–Ta nay seõ cuøng vôùi chuùng A-tu-la vaø ñaùm quaân binh mau choùng tôùi nôi aáy nhaèm ngaên chaän caùc chuùng sinh, khoâng khieán hoï mau vöôït qua ñöôïc bieån khoå, ñeán bôø giaûi thoaùt, do dieäu löïc cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm vôùi phaùp mau döùt tröø sinh töû, khieán cho caûnh giôùi cuûa ta theá löïc hoaøn toaøn giaûm suùt. Vaäy ta nay phaûi gaáp ñeán ñoù ñeå ngaên giöõ chuùng nhaân vaø phi nhaân.

Baáy giôø, ma Ba-tuaàn lieàn duøng caûnh giôùi thaàn thoâng cuûa ma, nieäm boán vò A-tu-la vöông cuøng ñaùm quaân binh vaø quyeán thuoäc gaáp ruùt tuï taäp taïi ñænh nuùi Tu-di, sau ñoù cuøng xuoáng nuùi, tôùi choã Sa-moân Cuø-ñaøm giaû traù baøy lôøi toát ñeïp khieâm toán taùn thaùn, taïo ra vieäc quy y, mong nhaän bieát nhaân duyeân, seõ duøng caùc phöông tieän khieán chö vò trong ñaïi chuùng thaûy sinh sôï haõi, döùt boû chaùnh tín, laïi chaúng khieán cho chuùng hoäi nôi Sa- moân Cuø-ñaøm sinh loøng toân kính oâng ta, do ñaáy seõ laøm cho Sa-moân ñoù chaùn gheùt coõi ñôøi, mau nhaäp Nieát-baøn. Nhö theá laø Ma vöông hoaøn toaøn hy voïng vaøo chuùng A-tu-la, nhöng chuùng A-tu-la -do thaàn löïc cuûa Phaät hoã trôï neân chaúng heà hay bieát gì veà söï trong mong cuûa Ma vöông, khieán ma Ba-tuaàn töùc thì daáy yù caêm gheùt ñoái vôùi Phaät vaø heát thaûy chuùng A-tu- la, beøn noùi:

–Xem Sa-moân Cuø-ñaøm chæ laø moät ngöôøi nôi caûnh giôùi cuûa ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, chaúng theå naøo quay trôû laïi ñöôïc. Ta ôû nôi Duïc giôùi theá laø ñöôïc töï taïi. Caùi ñaùm phaøm phu haï tieän suùc sinh A-tu-la kia ñaõ khoâng nghe lôøi ta chæ giaùo, ta seõ quyeát laøm cho chuùng suy giaûm, lo buoàn nhieàu, khieán chuùng mau rôøi boû choán cung ñieän ñang cai quaûn. Sau ñoù ta seõ duøng löïc thaàn thoâng daãn ñaùm quyeán thuoäc ñi ñeán ñeå gaëp Sa-moân Cuø-ñaøm. Laïi cuõng cuøng vôùi caùc ñaïi thaàn, duõng töôùng, hai beân coù quaân binh, ñaøn oâng, phuï nöõ chen chuùc vaây quanh ta, duøng naêm aâm thuoäc loaïi baäc nhaát ñeå hoøa taáu aâm nhaïc, ca muùa vui thích. Taát caû y phuïc, vaät duïng trang nghieâm, caùc vaät baùu, hoa höông, côø phöôùn, loïng baùu vôùi nhöõng aâm thanh hoøa hôïp, khieán mau choùng thöïc hieän ñaày ñuû, ñaøng hoaøng ñeå ñi ñeán gaëp Sa-moân Cuø-ñaøm. Ta nay cuõng daãn theo phu nhaân, theå nöõ cuøng duøng ñoâng ñaûo chuùng nam nöõ vaây quanh, duøng caûnh giôùi thaàn thoâng toái thaéng cuûa ma ñeå vui thích vôùi naêm aâm hoøa

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

hôïp ñi ñeán gaëp Sa-moân Cuø-ñaøm. Vì sao? Vì chæ tröø Sa-moân Cuø-ñaøm, coøn laïi caùc chuùng Thieân, Long, Caøn-thaùt-baø, ngöôøi cuøng A-tu-la… noùi chung laø moïi chuùng ôû theá gian, ta thaûy khieán bò meâ hoaëc caû. Seõ duøng löôùi tham duïc heát söùc beàn chaéc maø phuû truøm leân, thì ôû nôi bieån lôùn sinh töû khoù vöôït qua mau ñöôïc. Vì vaäy, ta ñi ñeán choán aáy, chæ giöõ laïi soá khaùc ñeå baûo veä cung ñieän naøy.

Baáy giôø, ma Ba-tuaàn daãn theo chín traêm saùu möôi vaïn voâ soá quyeán thuoäc, caû nam nhaân, phuï nöõ, treû con gaùi trai, ñaïi thaàn hai beân, vaän duïng caûnh giôùi thaàn thoâng cuûa ma trôï löïc, duøng naêm aâm baäc nhaát ñeå hoøa taáu nhaïc, ca muùa vui thích. Taát caû moïi caùi hieän coù nhaèm laøm cho moïi ngöôøi theâm ham thích, sinh taâm tham ñaém aáy thaûy ñöôïc chuaån bò ñaày ñuû. Luùc naøy, ma Ba-tuaàn ñi tôùi nôi caùc cung goïi lôùn:

–Thaûy ñeàu xuaát phaùt ñi ñeán choã Sa-moân Cuø-ñaøm! Baûn thaân Ma vöông laïi chaép tay noùi keä:

*Chæ Phaät tröø saïch moïi phieàn naõo Chæ Phaät hoùa ñoä moïi theá gian*

*Chæ Phaät thaép saùng ñeøn chaùnh phaùp Ta quy y Baäc Toái Toân ba coõi.*

Khi aáy, Ma vöông ñaõ taïo xong söùc maïnh nôi caûnh giôùi thaàn thoâng cuûa ma, roài töø cung ñieän aáy ra ñi, duøng tay tung raûi hoa. Choã hoa ñöôïc tung raûi ñoù nôi boán coõi thieân haï thaûy ñeàu taïo thaønh loïng hoa lôùn truï ôû khoâng trung. Nôi taát caû moïi xöù ñeàu möa voâ soá vaät baùu, voâ soá hoa keát nhö maây töø töø rôi xuoáng thaáp. Chính vaøo luùc aáy, Ñöùc Theá Toân ñang thuyeát giaûng veà chaân ñeá Ñeä nhaát nghóa cuûa söï an truï nôi A-lan-nhaõ. Ñöùc Phaät noùi vôùi ñaïi chuùng:

–Taát caû chö vò phaûi neân giöõ gìn, thu phuïc caùc caên, doác taâm chuyeân nieäm, chôù khieán taâm giong ruoåi, thaát taùn.

Coøn ma Ba-tuaàn thì cuøng vôùi ñaùm tay chaân ca muùa vui ñuøa, naêm aâm taáu nhaïc hoøa hôïp vôùi lôøi ca, tieáp tuïc daãn ñaùm phuï nöõ, quyeán thuoäc lôùn beù chen chuùc vaây quanh ñi tôùi. Luùc naøy, Ma vöông cuøng ñaùm quyeán thuoäc ñaõ ñi ñeán nuùi Khö-la-ñeá, laø choán nöông truù cuûa chö Tieân tòch maëc. Ñeán choã Phaät roài, töùc thì trong hö khoâng, beân treân choã Phaät ngöï, lieàn hoùa ra chieác loïng laøm baèng baûy thöù chaâu baùu, roäng lôùn ñeán baûy do- tuaàn, che treân ñænh ñaàu Phaät. Laïi duøng thöù chaâu baùu voâ giaù taïo thaønh xaâu chuoãi, ñaët moät caùch trang nghieâm beân treân Ñöùc Phaät. Roài ñem voâ soá caùc vaät baùu, hoa höông, caùc thöù höông xoa, höông boät, voøng hoa quyù, côø phöôùn, loïng baùu, sôïi tô vaøng, chaâu ngoïc, cuøng naêm aâm taáu ca nhaïc

ñeå cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân. Ma vöông Ba-tuaàn troâng thaáy caûnh töôïng aáy lieàn ñi nhieãu quanh choã Phaät theo höôùng phaûi ba voøng vaø ñoïc keä:

*Ta nay quy y Phaät Theá Toân Töø nay troïn khoâng daáy taâm aùc Cuø-ñaøm taâm ñònh, dung thöù ta*

*Ta seõ giöõ gìn chaùnh phaùp Phaät. Nôi ñôøi khoâng ai nhö Theá Toân Thöông xoùt chuùng sinh ñem lôïi ích Töï ñaït giaûi thoaùt roài ñoä ngöôøi Vaäy ta quy y Baäc Toái Thaéng.*

*Chæ Phaät Töø bi heát thaûy chuùng Ñaõ vöôït nuùi sinh töû phieàn naõo Luoân ban vui ñoä moïi chuùng sinh Neân doác quy y nôi Theá Toân.*

*Thaáu roõ höõu vi cuøng voâ vi*

*Lìa hai, nhö sen khoâng vöôùng buøn Chöùa ñöùc, phaïm haïnh, choã thaân nöông Vì vaäy ta nay quy y Phaät.*

*Ñôøi khoâng, ñònh tòch, phaùp döùt beänh Thanh tònh luoân thaéng döùt phieàn naõo Chæ coù chaùnh phaùp cuøng Nieát-baøn Vì vaäy quy y phaùp Voâ thöôïng.*

*Nôi ñôøi khoâng gì nhö chuùng Taêng Hoøa hôïp giaûi thoaùt, taùm tröôïng phu Neân lìa heát thaûy phieàn naõo buoäc*

*Vì vaäy quy y Ñaïi ñöùc Taêng.*

*Soáng nhaøn, tòch tónh, ngaøy moät böõa Ñeä nhaát nghóa, taâm luoân töôûng hôïp Töø bi thöông nghó ñeán muoân loaøi Ta cuõng quy y nôi baäc aáy.*

*Nôi doøng Tam baûo laøm raïng toû Giöõ nuoâi Phaät, Thanh vaên hieän coù Ta khuyeân heát thaûy moïi chuùng sinh Y phuïc, thöùc aên doác cuùng döôøng.*

Luùc naøy, trong chuùng hoäi, ñoâng ñaûo chö vò töø nôi xa ñeán, hoaëc chö

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

Thieân, hoaëc Ngöôøi, Caøn-thaùt-baø… ñeàu cuøng caát tieáng khen ngôïi:

–Laønh thay, laønh thay!

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân duøng keä noùi vôùi Toân giaû Tueä maïng Kieàu- traàn-nhö:

*Ta ñaõ noùi vôùi chuùng Thanh vaên Moïi neûo thích hôïp caàu giaûi thoaùt*

*Thöôøng vui choán nöông boán Thaùnh chuûng Nhôø ñaáy ñaït ñuû ñaïo Boà-ñeà.*

*Nhö caây traùi quaèng mau töï taïi. Tre, lau keát traùi cuõng nhö theá Con la mang thai töï maát thaân Khoâng trí caàu lôïi naøo khaùc gì. Cuõng nhö haï böùc, möa caøng döõ Huûy hoaïi heát thaûy bao hoa maøu Keû tham caàu lôïi döôõng nhö theá Taát seõ choùng maát neûo Boà-ñeà.*

*Laïi nhö caùc caây hoa ñua nôû Maø laïi bò löûa döõ thieâu ñoát*

*Keû tham caàu lôïi döôõng nhö theá Cuõng seõ thoaùi maát neûo Boà-ñeà. Nhö coù Tyø-kheo ñöôïc cuùng döôøng*

*Thích caàu lôïi döôõng caøng tham vöôùng Nôi ñôøi coù keû xaáu nhö vaäy*

*Neân khieán chaúng ñaït ñaïo giaûi thoaùt. Nhö theá, keû tham caàu lôïi döôõng*

*Ñaõ ñöôïc ñaïo roài cuõng laïi maát.*

Luùc naøy, Ma vöông nghe xong keä treân, lieàn töï nghó: “Sa-moân Cuø- ñaøm quaû ñaõ bieát ta hö doái, nguïy taïo vieäc quy y”. Nghó ngôïi nhö theá neân Ma vöông caûm thaáy hoå theïn, im laëng, thoaùi lui, ngoài yeân qua moät beân, chaêm chuù nghe phaùp. Ñaùm ma nöõ vôùi hình daùng, dung maïo, nhan saéc ñöôïc toâ ñieåm tröôùc ñoù, baây giôø thaûy ñeàu khoâ heùo, tieàu tuïy, trôû thaønh xaáu xí, löng guø, chaân thoït, thoâ laäu teä haïi. Coøn heát thaûy ñaùm ñaøn oâng aáy thì ñeàu khoâng theå ca muùa, vui thích nhö tröôùc nöõa, naêm thöù aâm taáu nhaïc cuõng laïi bò taéc ngheõn chaúng coøn phaùt ra tieáng, neân chuùng boû maëc ñaáy, ñeán ngoài qua moät beân, im laëng nghe phaùp.

M