**Phaåm 31: MA VÖÔNG KHUÛNG BOÁ BOÀ-TAÙT (Phaàn 1)**

Khi Boà-taùt ñaõ an toïa döôùi coäi Boà-ñeà, thaàn thuû hoä caây naøy vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân khoâng theå töï cheá, côûi nhöõng chuoãi anh laïc treân thaân, xoõa tung toùc ra, voäi chaïy ñeán choã Boà-taùt. Do thaáy nhöõng vieäc toát ñeïp heát söùc vi dieäu, vò aáy cho laø quaù ö ñaëc bieät hy höõu, trong taâm aân caàn kính troïng, ñem lôøi ca ngôïi Boà-taùt moät caùch nghieâm tuùc vaø ra leänh taát caû thaân toäc, quyeán thuoäc baûo veä Boà-taùt, heát söùc cung kính.

Luùc aáy bao nhieâu Thoï thaàn baát luaän lôùn nhoû ôû xung quanh boán phía nuùi röøng caây naøy ñeàu hieän thaân ñi töø caây cuûa mình ñeán thöa vò Thaàn hoä veä caây Boà-ñeà:

–Thöa Ñaïi thieän Thoï thaàn, hieän giôø vò ngoài döôùi goác caây cuûa ngaøi laø ai? Töø tröôùc ñeán nay chuùng toâi chöa töøng thaáy toân nhan ñaày ñuû, vôùi caùc töôùng trang nghieâm, heát söùc ñeïp ñeõ, khoâng ai hôn ngaøi, nhö vò trôøi trong haøng trôøi.

Vò Hoä thaàn caây Boà-ñeà nghe hoûi lôøi nhö vaäy, lieàn baûo caùc Thoï thaàn:

–Naøy caùc Thoï thaàn, caùc ngöôøi phaûi bieát, vò ngoài döôùi goác caây Boà-ñeà laø con vua Tònh Phaïn, thuoäc doøng Cam Giaù. Vaøo kieáp ban sô, daân chuùng suy cöû laäp ngöôøi Cam Giaù naøy leân laøm vua, ñôøi ñôøi noái nhau cho ñeán ngaøy nay. Vò naøy laø con chaùu ñöôïc truyeàn thöøa cuûa doøng hoï ñoù.

Caùc vò Thaàn laïi noùi vôùi vò Hoä thaàn caây Boà-ñeà:

–Thöa hoä thaàn caây Boà-ñeà, ngaøy nay ngaøi ñöôïc ñieàu lôïi ích raát lôùn, ñöôïc thieän phöôùc raát to, neân choã ôû cuûa ngaøi coù moät chuùng sinh vi dieäu tuyeät vôøi, vöôït leân treân chuùng sinh trong tam giôùi nhö vaäy. Chuùng sinh naøy gioáng nhö hoa Öu-ñaøm, khoù xuaát hieän ôû ñôøi.

Luùc baáy giôø moãi ngöôøi trong chuùng Thoï thaàn ñeàu ñem caùc loaïi boät höông traàm thuûy, ngöu ñaàu chieân-ñaøn… cuøng caùc loaïi hoa thôm tuyeät dieäu raûi ñi raûi laïi nhieàu laàn treân mình Boà-taùt, vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân, khoâng theå töï cheá, chaép tay cuùi ñaàu, höôùng veà Boà-taùt ñaûnh leã vaø moãi ngöôøi ñeàu xöôùng leân theá naøy:

–Caàn nguyeän Nhaân giaû, vò ñöùng ñaàu trong chuùng sinh, sôùm thaønh töïu sôû nguyeän, mau chöùng Boà-ñeà.

Laïi coù Thieân vöông vaø chö Thieân coõi Töù thieân, laïi coù voâ löôïng chö Thieân coõi trôøi Ba möôi ba, coõi trôøi Daï-ma, coõi trôøi Ñaâu-suaát, coõi trôøi Hoùa laïc vaø coõi trôøi Tha hoùa töï taïi, voâ löôïng voâ bieân chö Thieân nhö vaäy cuøng chö Thieân coõi Phaïm thieân, moãi ngöôøi ñeàu ñem caùc loaïi hoa trôøi ñeïp tuyeät nhö Maïn-ñaø-la, Ma-ha Maïn-ñaø-la, Ma-ha Maïn-thuø-sa, Caâu-vaät-ñaàu, Ba-ñaàu-ma, Phaân-ñaø-lôïi… cuøng caùc phaán thôm, saùp thôm raûi treân caây Boà- ñeà nhö möa, taøng caây Boà-ñeà gioáng nhö baùnh xe, chu vi quanh caây naøy trong moät do- tuaàn, hoa höông choàng chaát leân ñeán ñaàu goái.

Khi Boà-taùt ngoài döôùi coäi Boà-ñeà, tuyeät khoâng moät tieáng keâu cuûa kieán caøng hay kieán rieän, huoáng laïi laø tieáng keâu cuûa loaøi thuù lôùn, taát caû loaøi chim cuõng khoâng keâu hoùt. Giaû söû coù gioù thoåi, taát caû caùc caây cuõng khoâng lay ñoäng.

Trong khi Boà-taùt ñang ngoài döôùi coäi Boà-ñeà, chö Thieân coõi Tònh cö taâm raát vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân, khoâng theå töï cheá, ñaûnh leã Boà-taùt, trong taâm moãi ngöôøi ñeàu nguyeän: “Nguyeän Nhaân giaû, vò ñöùng ñaàu trong chuùng sinh, mong taâm nguyeän cuûa Ngaøi sôùm ñöôïc vieân maõn, mau chöùng Boà-ñeà.”

Trong khi Boà-taùt ngoài döôùi coäi Boà-ñeà, Ngaøi phaùt lôøi theä nguyeän troïng ñaïi: “Ta khoâng thaønh ñaïo thì Ta khoâng rôøi choã ngoài naøy.”

Luùc aáy Ma vöông Ba-tuaàn trong taâm lo sôï, lieàn noùi theá naøy: “Phaûi chaêng ngöôøi

doøng vua chuùa hoï Thích naøy muoán dieät tröø caûnh giôùi cuûa ta? Muoán cho ta khoûi caûnh giôùi naøy? Neáu ngöôøi hôn ta, nhaát ñònh ngöôøi seõ daïy chuùng sinh phöông phaùp ñi ñeán Nieát-baøn, laøm cho caûnh giôùi cuûa ta trôû thaønh troáng khoâng. Nhöng hieän giôø ngöôøi chöa chöùng Tònh nhaõn, laïi ôû trong caûnh giôùi cuûa ta, ta nay phaûi coá gaéng duøng ñuû phöông phaùp laøm cho ngöôøi, thoaùi lui treân ñöôøng haønh ñaïo, ñöùng daäy boû ñi.” Roài ma noùi keä:

*Neáu Ngaøi chöùng ñöôïc quaû Boà-ñeà*

*Vì khaép chuùng sinh thuyeát phaùp chaùnh Caûnh giôùi cuûa ta seõ toån giaûm*

*Chuùng sinh ñöôïc môû ñöôøng chaùnh naøy Coõi ta töï nhieân thaønh troáng vaéng*

*Coõi troáng vaéng, ta nhö quaû phuï. Maét thanh tònh nay Ngaøi chöa chöùng Vaãn coøn trong caûnh giôùi cuûa ta*

*Ta neân ñi gaáp mau ñeán ñoù*

*Sôùm ngaên chaän phaù vieäc ngöôøi aáy Nhö doøng soâng, nöôùc chöa traøn ñeán Voäi lo xaây caàu beán chaéc tröôùc.*

Baáy giôø Ma vöông Ba-tuaàn ôû giöõa ñuû maët moät ngaøn vöông töû ñeå trôï giuùp vieäc khuaáy phaù Boà-taùt. Coù naêm traêm ngöôøi, caàm ñaàu laø Thöông Chuû vôùi yù giuùp Boà-taùt, ñang ngoài beân phaûi Ma vöông Ba-tuaàn. Ngoài beân traùi Ma vöông Ba-tuaàn goàm coù naêm traêm ngöôøi, maø keû caàm ñaàu laø AÙc Khaåu. Ma vöông Ba-tuaàn baûo caùc con:

–Naøy caùc con, cha cuøng caùc con luaän baøn hôn thieät, cha muoán tieáp nhaän yù kieán caùc con. Chuùng ta phaûi laäp keá gì ñeå coù söùc maïnh haøng phuïc Boà-taùt.

Baáy giôø Thöông Chuû, tröôûng töû cuûa Ma vöông, ngoài beân phaûi, duøng keä taâu phuï vöông Ba-tuaàn:

*Neáu ai daùm ñuïng ñeán maõng xaø Ñaõ töøng ñoái ñòch vôùi voi ñieân*

*Traûi qua chieán thaéng chuùa sôn laâm Môùi haøng phuïc ñöôïc Tyø-kheo kia.*

Luùc baáy giôø vöông töû thöù hai ngoài beân traùi Ma vöông Ba-tuaàn teân laø AÙc Khaåu, vì phuï vöông maø noùi keä:

*Neáu ai thaáy con tim tan vôõ Caùc caây baät goác, ngaõ treân ñaát Neáu Sa-moân kia vöøa thaáy con*

*Thaùo chaïy moät hôi vaø troán bieät.*

Baáy giôø, laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Dieäu Minh, duøng keä baïch phuï vöông:

*Nhö ngöôøi ñang bôi trong bieån caû Laïi muoán uoáng caïn nöôùc bieån kia Vieäc naøy phuï vöông khoâng sôï gì Seõ thaáy Boà-taùt sôï taùi maët.*

Baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Baù Ñaáu, duøng keä baïch phuï vöông:

*Thaân con phaùt sinh traêm caùnh tay Moãi tay baén ra haøng traêm muõi Phuï vöông cöù tieán, chôù saàu öu Rieâng con ñuû phaù Sa-moân noï.*

Baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Thieän Giaùc, duøng keä baïch phuï vöông:

*Neáu ai coù söùc nhö voi, ngöïa Hoaëc nhö Tyø-nöõu vaø Kim Cang*

*Ngöôøi coù tuùc nghieäp oai nhaãn nhuïc Söùc löïc nhö vaäy chaúng thaéng Ngaøi.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Nghieâm Oai, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Con ôû hö khoâng möa nöôùc, löûa Tuoân ñeán ñoát chaùy xaùc Tyø-kheo Laøm thaân cuûa haén thaønh ñoáng tro Khaùc naøo löûa ñoû ñoát coû khoâ.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Thieän Muïc, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Giaû söû nuùi Tu-di bò ngaõ Taát caû cung trôøi ñeàu tan vôõ*

*Nöôùc trong bieån caû ñeàu khoâ kieät Hai vaàng nhaät nguyeät ñeàu rôi ruïng Duø khieán maët trôøi laïnh nhö baêng Cung ñieän chö Thieân rôi xuoáng ñaát Boà-taùt ñaõ ngoài döôùi goác caây*

*Chöa thaønh Chaùnh giaùc khoâng ñöùng daäy.*

Laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông teân laø Baùo Oaùn, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Nhaät nguyeät tay con ñuû söùc naém Cuøng caùc tinh tuù khaép hö khoâng Naém giöõ taát caû caùc coõi trôøi*

*Nöôùc trong boán bieån vaøo trong tay Huoáng moät Sa-moân Thích töû noï Nay con naém haén vöùt bieån khôi Chæ mau ra leänh ñaùm quaân naøy Ñöa quaân mau ñeán choã Sa-moân.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Ñöùc Tín, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Nhaät nguyeät vaän haønh khoâng nhôø baïn Luaân vöông trò hoùa chaúng ai baèng Chö thaùnh Boà-taùt chaúng nhôø ai*

*Moät mình tieâu dieät ñaïi ma quaân.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Caàu Quaù

Thaát, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Chieán ñaáu, gaäy goäc chaúng baèng ñao Thaân maëc chieán baøo taâm khoâng sôï Binh maõ nhö vaäy quyeát thaønh coâng Phuï vöông chaúng sôï Sa-moân noï.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Phöôùc Ñöùc Anh Laïc Trang Nghieâm, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Giaùp Ngaøi maëc nhö Na-la-dieân Khoù beà phaù hoaïi thaân Töù ñeá*

*AÙo giaùp nhaãn nhuïc, ñao giaûi thoaùt Caàm teân trí tueä haï chuùng ta.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Baát Hoài, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Gioáng nhö coû khoâ gaëp löûa ñoû*

*Gioûi baén cung thaàn, teân truùng ñích Seùt ñaùnh nhaèm nuùi cuõng xuyeân qua Thích töû gaëp con aét phaûi phuïc.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Phaùp Thaân, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Nhö ngöôøi duøng maøu veõ hö khoâng Muoán cho chuùng sinh ñoàng moät chí Thieân thaàn traêng gioù löûa buûa vaây Ñaïo traøng Boà-taùt naøo lay ñoäng.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Haèng Taùc Toäi, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Con uoáng ñoäc döôïc nhö aên côm Tröôïng con chaïm ai, thaønh tro ngay Neáu khoâng phaù thaân haén nhö buïi Quyeát khoâng coøn giöõ laáy hai tay.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Thaønh Lôïi, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Ba ngaøn theá giôùi ñaày ñoäc haïi Theá Toân xem thaáy chaúng lo aâu Ba ñoäc ñaùng sôï, ngaøi dieät saïch Chuùng ta veà cung, ñaùnh ích gì!*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Tham Hyû, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Con coù aâm thanh vöôït ngaøn truøng Traêm ngaøn ngoïc nöõ thaân kieàu dieãm Laøm cho huyeãn hoaëc loaïn taâm haén Khieán maát thieàn ñònh, höôûng duïc laïc.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Phaùp Hyû, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Ngaøi duøng thieàn ñònh laøm phaùp hyû*

*Thöôøng truù cam loä giaûi thoaùt moân Phaùp laïc duøng nhoå caùc tai öông Chaúng duøng nguõ duïc laøm thoûa thích.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø Tieäp Taät, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Con caàm nhaät nguyeät deã nhö chôi Cuõng hay chaän ñöùng gioù, löûa maïnh Baét laáy Sa-moân yeát kieán cha*

*Deã nhö gioù thoåi tan ñoáng boät.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Sö Töû Hoáng, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Voâ soá daõ can keâu ñoàng vaéng Vì chöa nghe tieáng Sö töû gaàm Loaøi thuù neáu nghe Sö töû roáng*

*Boân ba töù taùn chaïy traêm phöông. Quaân ma chuùng ta cuõng nhö vaäy*

*Chöa nghe phaùp vöông xöôùng trieàu aâm Ñeàu theo chuû quan chaúng chòu lui*

*Khi ñeán choã Ngaøi töï co ruùt.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân traùi Ma vöông, teân laø AÙc Tö, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Con laø AÙc Tö nguyeän chieán thaéng Sa-moân naøo thaáy ma quaân naøy Taâm haén si meâ, heát hy voïng*

*Laøm sao chaúng chaïy laùnh ñi lieàn.*

Luùc baáy giôø laïi coù moät vöông töû khaùc ngoài beân phaûi Ma vöông, teân laø Thieän Tö, lieàn duøng keä baïch phuï vöông:

*Ngaøi chaúng ngu si khoâng söùc löïc Caùc oâng quaù keùm veà nhaân tính Neân oâng chöa bieát dieäu thuaät Ngaøi Seõ bò trí tueä Ngaøi haøng phuïc.*

*Quaân ma caùc oâng ñoâng nhö caùt Duø taøi nhö vaäy khaép tam thieân Cuõng khoâng toån haïi sôïi loâng Ngaøi Huoáng laø saùt haïi, khoûi choã ngoài. OÂng neân thanh tònh höôùng Boà-ñeà Cuùi ñaàu ñaûnh leã mieäng khen ngôïi Chôù neân gaây aùc haïi binh mình*

*Boà-taùt chaéc thaønh Thaày ba coõi.*

Trong soá caùc vöông töû cuûa ma vöông, moãi ngöôøi töï trình baøy yù kieán cuûa mình, hoaëc coù ngöôøi uûng hoä vieäc thieän hoaëc coù ngöôøi uûng hoä vieäc aùc, laàn löôït cho ñeán vöông töû thöù moät ngaøn.

Luùc baáy giôø Ma vöông Ba-tuaàn coù moät vò ñaïi thaàn töôùng quaân teân laø Hieàn Töôùng.

Ma vöông Ba-tuaàn baûo ñaïi thaàn Hieàn Töôùng:

–Khanh ñi theo ta, ôû ñaây coù moät ngöôøi doøng hoï Thích, saép thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà. Nay cuøng khanh ñeán ñoù chaän chöùng ñaïo phaùp aáy, chaúng ñeå Thaùi töû chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Khi aáy ñaïi thaàn Hieàn Töôùng lieàn duøng keä taâu ñaïi vöông Ba-tuaàn:

*Ñaïi vöông thoáng laõnh Töù Thieân vöông Vua A-tu-la, Khaån-na-la*

*Ma-haàu-la-giaø, Ca-laâu-la Chaép tay cuùi ñaàu quy y ngaøi. Huoáng laø taát caû caùc Phaïm theá*

*Quang aâm, Quaûng quaû vaø Tònh cö Saùu trôøi coõi Duïc vaø Saéc giôùi*

*Taát caû ñaûnh leã saùt chaân ngaøi. Caùc con Ñaïi vöông tuy trí tueä Söùc maïnh traàn theá khoâng ai baèng*

*Trong taâm haèng leã Ñaáng Theá Toân, Taùm möôi do-tuaàn ñaày quaân ngaøi Daï-xoa, La-saùt, caùc Quyû vöông… Thaân tuy hieän taïi tröôùc Ñaïi vöông Taâm thöôøng nghó ñeán Voâ thöôïng só Chaép tay cung kính, cuùi ñaàu leã.*

*Ngaøn vaïn quaân ma gaëp Thaùnh aáy Töï laáy hoa höông tung cuùng döôøng Haï thaàn thaáy roõ vieäc nhö vaäy*

*Bieát chaéc quaân ma thua Boà-taùt. Ma quaân binh maõ nôi ñoàn truù Coù nhieàu cuù meøo, saùo saäu keâu*

*Hoaëc tieáng cuù voï, tieáng quaï, khaùch Tieáng loaøi aùc thuù nhö caùo, löøa.*

*Thaàn thaáy Boà-taùt döôùi Boà-ñeà Chim laønh caùc loaïi hoùt líu lo Phuø nhaïn, Oan öông, Caâu-sí-la Cuø duïc, Anh voõ vaø Khoång töôùc Vaây quanh Boà-taùt hoùt thanh nhaøn*

*Ñieàm toát nhö vaäy Ngaøi chaéc thaéng. Hôn nöõa, doanh traïi cuûa chuùng ma Thöôøng möa soûi, ñaù, ñaát, caùt buïi Boà-taùt an toïa döôùi Boà-ñeà*

*Trôøi möa hoa baùu höông vi dieäu. Nôi ôû chuùng ma ñaát gaäp gheành Haàm hang cao thaáp nhieàu goø noång Gai goùc, ñaù choàng, nhieàu phaån ueá Chung quanh phaàn ñaát goác Boà-ñeà*

*Trang hoaøng baèng thaát baûo, kim ngaân. Thaáy caûnh toát ñeïp laï nhö vaäy*

*Nhöõng ngöôøi trí tueä bieát nhaän xeùt*

*Thaáy caûnh ñoù roài phaûi ruùt quaân. Trang nghieâm nhö vaäy khaép moät vuøng*

*Quyeát chaéc chöùng thaønh Voâ thöôïng ñaïo. Ñaïi vöông neáu chaúng thuaän yù thaàn*

*Nhö moäng vua thaáy thaønh söï thaät. Nhö vaäy khoâng neân ñoäng ñeán Ngaøi Caàn phaûi ruùt quaân veà cung ma Vua xöa xuùc phaïm caùc Tieân nhaân Coõi nöôùc, thaàn chuù ñoát thaønh tro. Thuôû xöa coù vua teân Phaïm Ñöùc Phaät yù Tieân nhaân Tyø-da-baø*

*Vua coù vöôøn ñeïp nhieàu hoa traùi Bò thaàn chuù ñoát chaùy tan hoang*

*Nhieàu naêm vöôøn naøy khoâng moïc coû Huoáng laïi caây coái, hoa cuøng quaû. Theá gian nhieàu ngöôøi haønh khoå haïnh Khi tu phaïm haïnh, boû caùc aùc*

*Caùc vua yeát kieán leã saùt chaân Chuùng ta nay neân veà boån xöù. Vua ñaõ chaúng nghe luaän Veä-ñaø*

*Ngöôøi coù ba hai töôùng trang nghieâm Ngöôøi aáy neáu caàu ñaïo xuaát gia*

*AÉt ñoaïn tröø heát löôùi keát söû*

*Thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng giaùc Giöõa maøy, loâng traéng phoùng haøo quang Chieáu khaép möôøi phöông öùc coõi nöôùc Huoáng laïi binh chuûng ñaùm ma naøy*

*Sao laïi khoâng theå haøng phuïc ñöôïc*

*Neáu vua muoán ñaùnh, chaéc khoâng thaéng Ñaûnh ñaàu Boà-taùt cao vöôït trôøi*

*Haøng vaïn chö Thieân khoâng troâng thaáy Chaéc chaén seõ thaønh quaû vi dieäu,*

*Theá gian chöa nghe, nay ñöôïc nghe Cuõng nhö Tu-di vaø Thieát vi*

*Nhaät Nguyeät, Ñeá Thích, Phaïm thieân vöông Daï-xoa, La-saùt, caùc röøng caây*

*Ñeàu höôùng Boà-ñeà cuùi thaân leã. Chaéc chaén Boà-taùt ñaày phöôùc ñöùc*

*Thí, Giôùi, Nhaãn, Taán, Thieàn, Trí löïc Nhieàu kieáp ñeán nay tu haïnh naøy Nay quyeát ñaåy lui ma quaân ta.*

*Nhö voi ñaïp beå caùc ñoà goám Nhö sö töû roáng thuù kinh hoàn*

*Nhö aùnh nhaät quang che ñom ñoùm Theá Toân phaù ma cuõng nhö vaäy.*

*Sö töû moät thaân phaù thuù truøng Noïc moät ñoäc xaø gieát nhieàu loaïi Boà-taùt tu nhieàu söùc thieän caên Moät mình phaù tan ma quaân ta.*

Luùc aáy Ma vöông Ba-tuaàn nghe keä ñaïi thaàn noùi nhö vaäy, raát lo sôï, buoàn böïc chaúng an, thaân taâm öu saàu, khoå naõo chaúng vui, xaáu hoå theïn thuøng, khoâng bieát xöû söï theá naøo. Nhöng trong loøng vaãn coøn ngaõ maïn, chaúng chòu hoài cung, cuõng khoâng chaïy troán, laïi tuyeân boá vôùi caùc ma quaân:

–Caùc khanh neân bình taâm, chôù sôï haõi, chôù coù nhuùt nhaùt boû chaïy. Ta seõ duøng lôøi hoa myõ ñeå traéc nghieäm taâm Sa-moân theá naøo. Laïi duøng lôøi khuyeán duï xem thöû ngöôøi coù rôøi caây Boà-ñeà hay khoâng? Chaúng leõ ñeå chuùng sinh quyù baùu naøy boãng nhieân gaëp tai öông hay sao!

Luùc aáy Thöông Chuû, tröôûng töû cuûa Ma vöông, taâu phuï vöông:

–Thöa ma chuùa Ñaïi vöông, con khoâng muoán phuï vöông cuøng vôùi Sa-moân doøng hoï Thích-ca keát oaùn thuø. Taïi sao? Vì ví duï coù traêm ngaøn vaïn öùc ma quaân tay caàm ñao kieám, ñoàng ñeán nôi Thích töû ñeå laøm chöôùng ngaïi khoâng cho thaønh ñaïo thì khoâng theå laøm ñöôïc, huoáng chi moät mình phuï vöông. Phuï vöông chæ xem ngöôøi hoï Thích naøy ngoài treân toøa Sö töû döôùi goác caây Boà-ñeà, khoâng kinh khoâng sôï. Phuï vöông, haõy xem ngöôøi hoï Thích thaân khoâng lay ñoäng. Laïi nöõa, treân hö khoâng coù voâ löôïng chö Thieân chaép tay ñaûnh leã Ngaøi. Khi chö Thieân ñaûnh leã cuùng döôøng taùn thaùn nhö vaäy maø Ngaøi khoâng moät chuùt vui möøng. Ngaøi thaáy aùc taâm, aùc yù cuûa phuï vöông muoán ñeán saùt haïi maø Ngaøi khoâng phaãn noä. Phuï vöông phaûi bieát, giaû söû coù ngöôøi ñem maøu saéc tuyeät ñeïp veõ treân hö khoâng, hoaëc giaû söû coù ngöôøi duøng ngoùn tay naâng nuùi Du-di to lôùn kia, nhöõng vieäc nhö vaäy cuõng coù theå laøm ñöôïc. Laïi giaû söû coù ngöôøi loäi qua ñaïi döông ñeå ñeán bôø beân kia, vieäc naøy cuõng coù theå laøm ñöôïc. Giaû söû coù ngöôøi khi ñaïi phong thaàn noåi gioù töø boán phöông laïi, boãng nhieân baét troùi ñöôïc, vieäc naøy cuõng coù theå laøm ñöôïc. Giaû söû coù ngöôøi naém laáy maët trôøi, maët traêng cuøng caùc tinh tuù ñem ñeå xuoáng ñaát, vieäc naøy cuõng coù theå laøm ñöôïc. Giaû söû coù ngöôøi khieán taát caû chuùng sinh ñoàng moät chí höôùng, vieäc naøy cuõng coù theå laøm ñöôïc. Coøn nhö taát caû chuùng sinh hôïp söùc ñem ngöôøi hoï Thích thu phuïc ma quaân naøy dôøi ñi choã khaùc, vieäc naøy hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc.

Khi aáy Ma vöông Ba-tuaàn duøng keä baûo tröôûng töû Thöông chuû:

*Ngöôi thaät oan gia, chaúng phaûi con Chaúng neân vaùc maët nhìn thaáy ta Taâm ngöôi nay ñaém Sa-moân noï*

*Toát hôn ñeán soáng vôùi Cuø-ñaøm.*

Luùc aáy Ma vöông Ba-tuaàn khoâng nghe lôøi can giaùn cuûa tröôûng töû Thöông Chuû, laïi baûo caùc aùi nöõ:

–Naøy caùc con, cuøng nhau laéng nghe lôøi cha daïy. Caùc con neân ñeán beân ngöôøi hoï Thích kia doø xeùt xem ngöôøi coù taâm tình duïc khoâng?

Caùc con gaùi cuûa Ma vöông vaâng lôøi phuï vöông daïy, cuøng nhau chaäm raõi keùo ñeán choã Boà-taùt. Sau khi chuùng ñeán nôi khoâng caùch xa cuõng khoâng quaù gaàn Boà-taùt, giôû caùc troø tình töù cuûa phuï nöõ ñeå meâ hoaëc Boà-taùt nhö laø che ñaàu, ñeå loä ñaàu, che nöûa maët, ñeå loä dieän, mæm cöôøi ñeå loä haøm raêng traéng, luoân luoân ñöa caëp maét xanh lieác nhìn Boà-taùt, hoaëc cuùi ñaàu ñaûnh leã Boà-taùt, hoaëc ngöôùc ñaàu nhìn Boà-taùt, hoaëc cuùi ñaàu che maët nhìn xuoáng ñaát, hoaëc ñoäng nheï ñoâi maøy, hoaëc môû maét heù nhìn, hoaëc xoõa buùi toùc duøng tay vuoát toùc,

hoaëc khoanh hai tay, hoaëc giô hai tay ñeå loä döôùi naùch, hoaëc duøng tay naâng niu nhuõ hoa, hoaëc ñeå loä ngöïc vaø löng ñeán öùc buïng, hoaëc voã nheï treân roán, hoaëc thænh thoaûng côûi xieâm y, hoaëc maëc laïi y phuïc, hoaëc thænh thoaûng veùn ñoà loùt ñeå loä moâng ñuøi, hoaëc côûi chuoãi anh laïc vöùt treân ñaát, hoaëc côûi boû hoa tai, hoaëc ñeo laïi hoa tai, hoaëc ñuøa bôõn vôùi treû con, hoaëc chôi vôùi loaøi caàm ñieåu, hoaëc ñi boä ñöa maét lieác nhìn hai beân, hoaëc hít maïnh vaøo vaø thôû daøi ra, hoaëc duøng ngoùn chaân veõ treân maët ñaát, ca hoaëc muùa, hoaëc laéc ñoäng nôi thaét löng, hoaëc toû veû khoan khoaùi, hoaëc nhôù laïi vieäc aân aùi vui cöôøi luùc tröôùc, baèng caùch naèm nguû vôùi daùng phoùng daät, hoaëc hieän thaân ñoàng nöõ, hoaëc hieän thaân con gaùi môùi veà nhaø choàng, hoaëc phuï nöõ trung nieân…

Sau khi giôû ñuû troø tình töù cuûa phuï nöõ ñeå meâ hoaëc Boà-taùt nhö vaäy roài, chuùng laïi ñem ñuû thöù hoa höông raûi treân mình Boà-taùt. Laïi duøng ñuû vieäc cuûa naêm duïc môøi moïc, nhìn vaøo maët, chuùng xem Boà-taùt coù traïng thaùi taâm aùi duïc phoùng daät khoâng, xem Boà-taùt coù taâm aùi duïc nhìn chuùng, hoaëc khoâng taâm aùi duïc nhìn chuùng?

Caùc coâ con gaùi cuûa Ma vöông thaáy roõ taâm cuûa Boà-taùt vaéng laëng, an ñònh, xöa nay thanh tònh, khoâng caáu tröôïc, ñaày ñuû thanh tònh, gioáng nhö traêng raèm ra khoûi baøn tay La- haàu A-tu-la vöông, trong saùng khoâng gôïn maây. Nhö aùnh saùng maët trôøi vöøa môùi moïc, nhö thoûi vaøng roøng tinh chaát khoâng chuùt quaëng, nhö hoa sen ngoi ra töø hoà nöôùc maø khoâng chuùt buøn hoâi. Nhö aùnh löûa, nhö nuùi Tu-di an nhieân khoâng ñoäng, nhö nuùi Thieát vi cao söøng söõng, Ngaøi hoä trì hoaøn toaøn caùc caên, ñieàu phuïc taâm yù. Thaáy Boà-taùt nhö vaäy, chuùng ñeàu hoå theïn, nhuïc nhaõ.

