**Phaåm 32: BOÀ-TAÙT THU PHUÏC MA VÖÔNG (Phaàn 1)**

Baáy giôø ma quaân ñem heát oai löïc aùp ñaûo Boà-taùt ôû döôùi goác caây Boà-ñeà nhöng khoâng laøm ruùng ñoäng moät sôïi loâng cuûa Ngaøi.

Coù keä noùi:

*Ma quaân coõi trôøi boãng nhoùm hoïp Moïi nôi ñaùnh troáng ñaát vang reàn Thoåi coøi vaø oác caùc aâm thanh*

*Noùi raèng: Ngöôøi muoán laøm vieäc gì Nay thaáy ñaïi quaân chuùng ma naøy Sao chaúng ñöùng daäy ñi nôi khaùc? Ngöôi nay saéc ñeïp nhö vaøng roøng Maët maøy thanh tònh trôøi ngöôøi kính Thaân aáy hoaïi dieät chaúng bao laâu Ñaïi quaân ma vöông khoù ñòch laïi.*

*Chæ thaáy ñaïi ñòa vaø hö khoâng*

*Bieán hoùa nhieàu caùch hieän trong ñoù Quyeát cuøng chieán ñaáu e khoâng thaéng Hoï hoaëc saân haän bò haïi thaân.*

*Ca-laêng-taàn-giaø gioïng Phaïm aâm Baûo haøng Daï-xoa cuøng La-saùt: Ngu si muoán hoaïi theå hö khoâng Nay muoán haïi Ta cuõng nhö vaäy. Coù theå Kim cang phaù Sôn vöông Hoaëc duøng mieäng thoåi khoâ bieån caû Hoaëc naém nôi tay roàng döõ tôïn Nhö vaäy cuõng khoâng ñoäng taâm Ta. Chuùng ma noåi giaän phoùng nuùi löûa Nhoå saïch goác caây quaêng töù taùn Sao tuoân ñoå röïc nöôùc ñoàng soâi Hoaëc ngöôøi tay naém loaøi raén ñoäc Hoaëc ñaàu voi traéng, ngöïa, laïc ñaø Hoaëc ñaàu daõ can, meøo, khæ, vöôïn Hoaëc roàng, raén ñoäc phun khí ñoäc Hoaëc laïi saám seùt chôùp saùng loøa Cuøng möa ñaát ñaù tuyeát kim cöông Hoaëc tuoân saét cuïc, ñoà binh khí:*

*Maâu, giaùo, tröôøng kieám, maùc, chóa ba Hoaëc hieän raén ñoäc raêng kim cang Laøm caây gaõy caønh naèm ngoån ngang Binh chuûng aùo giaùp la vang daäy.*

*Coù ngöôøi traêm tay baén traêm teân Mieäng raén phun ra löûa phöøng phöïc Hoaëc gaäy, saét cuïc nhö Tu-di*

*Hoaëc tuoân möa löûa thaät ñaùng sôï*

*Ngaõ nhaøo treân ñaát thaønh doøng suoái Hoaëc ngöôøi nuùp vaây khaép tröôùc sau Hai beân phaûi traùi taän ñeán chaân*

*Laûo ñaûo tay chaân tuoân ra löûa*

*Boãng nhieân trôû laïi mieäng cöôøi vang. Ma quaân ñaùng sôï ñeán nhö theá*

*Boà-taùt xem nhö troø huyeãn hoùa Ma löïc nhö vaäy gieát ñöôïc maïng*

*Ta thaáy gioáng nhö traêng ñaùy nöôùc, Cuõng laïi chaúng phaûi hình nam nöõ*

*Chaúng ngaõ, chaúng maïn, chaúng chuùng sinh Nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, khaåu, yù*

*Theo nhaân duyeân trong ngoaøi töï sinh. Caùc phaùp laø vaäy, khoâng ngöôøi taïo*

*Ta noùi nhö vaäy chaúng phaûi ngoa Khoâng tin laïi phaûi laäp lôøi theà Ta nay thaáy chuùng baøy troø vaäy Muoán ñeán beân Ta ñeå khuûng boá Theå taùnh caùc phaùp vaø thaân Ta*

*Taát caû ñeàu khoâng, khoâng coù thaät.*

Khi ma quaân, Daï-xoa… duøng ñuû caùc hình töôùng thaân theå nhö vaäy ñeå khuûng boá, Boà-taùt vaãn khoâng sôï seät, khoâng lay ñoäng. Ma vöông Ba-tuaàn laïi caøng theâm töùc giaän, trong taâm saàu naõo, toaøn thaân chaúng an.

Coù keä noùi:

*Quyeán thuoäc ma vöông thaät ñaùng sôï Duøng nhieàu hình thöùc khuûng boá Ngaøi Chuùng thaáy Boà-taùt khoâng kinh haõi Ba-tuaàn öu saàu theâm töùc giaän.*

Luùc aáy Boà-taùt suy nghó: “Ma Ba-tuaàn khoâng chòu nghe lôøi can giaùn, taïo ñuû ñieàu toäi loãi maø khoâng töï bieát. Ta coù theå ñem lôøi ñuùng nhö phaùp ñeå caét ñöùt taát caû vieäc aùc cuûa ma.”

Boà-taùt suy nghó nhö vaäy roài noùi vôùi ma Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, oâng laéng nghe roõ, Ta ñeán döôùi caây Boà-ñeà naøy, ñaàu tieân caàm naém coû traûi nôi ñaây maø ngoài, vì lyù do gì gaây lo sôï, sau ñoù ma Ba-tuaàn vôùi Ta keát oaùn thuø ñaáu tranh, ñem lôøi ñoäc aùc maï lò? Naøy ma Ba-tuaàn, oâng taïo caùc vieäc aùc khoâng coù thieän taâm, Ta nay muoán döùt boû taát caû caùc oaùn thuø vôùi luõ ma caùc oâng, muoán döùt taát caû nghieäp aùc cho caùc oâng. Naøy ma Ba-tuaàn, neáu oâng muoán sinh taâm oaùn haän, neân nghó nhö theá naøy: “Taïi sao Boà-taùt maëc aùo phaán taûo, ñem coû traûi ngoài döôùi caây naøy, oâng ñem taâm ñoá kò vieäc naøy nhö vaäy? Naøy ma Ba-tuaàn, haõy ñònh taâm yù laïi, Ta nguyeän sau khi thaønh quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc seõ ñem taát caû nhöõng vieäc nhö vaäy phoù chuùc cho oâng, mong oâng hoài sinh taâm ñaïi hoan hyû. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, trong taâm oâng ngaøy nay cuõng coù lôøi theà: “Chuùng ta quyeát ñònh khuûng boá Boà-taùt, laøm cho Boà-taùt rôøi khoûi choã ngoài naøy, chôù ôû nôi ñaây nöõa.” Nhöng Ta laïi coù lôøi theä nguyeän roäng lôùn hôn: “Ngaøy nay Ta ngoài nôi toøa naøy, daàu ôû nôi ñaây coù nhaân duyeân maát maïng, thaân theå bò nghieàn naùt thaønh tro buïi nhöng khi ta chöa thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc thì troïn ñôøi Ta

khoâng rôøi khoûi nôi ñaây.” Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, chuùng ta neân tuaàn töï quaùn saùt xem theä nguyeän cuûa ai coù naêng löïc kieân cöôøng, duõng maõnh, coù theå thaønh töïu theä nguyeän tröôùc? Hoaëc Ta, hoaëc oâng vaø chuùng ma cuûa oâng. Neáu söùc thieän caên phöôùc nghieäp cuûa Ta kieân cöôøng hôn thì lôøi theä nguyeän naøy cuûa Ta ñöôïc thaønh töïu khoâng hö doái.

Khi aáy Boà-taùt ñoái vôùi ma Ba-tuaàn noùi keä:

*Moät hoäi Voâ giaù xöa oâng thí*

*Nay ñöôïc oai quyeàn lôùn nhö vaäy Ta ôû voâ löôïng öùc taêng kyø*

*Vì caùc chuùng sinh thí taát caû.*

Luùc baáy giôø Ma vuông Ba-tuaàn noùi keä baûo Boà-taùt:

*Ta xöa cuùng teá hoäi Voâ giaù OÂng ñaõ bieát ta khoâng giaû doái*

*Coøn oâng nhieàu kieáp haønh boá thí Ai tin lôøi naøy, muoán thaéng ta.*

Khi Ma vöông noùi keä naøy, Boà-taùt khoâng sôï haõi khieáp nhöôïc, chuyeân chuù khoâng loaïn, duøng taâm nhu hoøa, xaû boû söï khuûng boá, loâng toaøn thaân meàm maïi, maét nhìn chaäm raõi, ñöa baøn tay phaûi vôùi moùng tay saéc ñoû gioáng nhö laù ñoàng ñoû vôùi ñaày ñuû caùc töôùng trang nghieâm, laø do coâng ñöùc thieän caên töø voâ löôïng ngaøn kieáp phaùt sinh. Ngaøi ñöa baøn tay xoa treân ñaàu, roài laïi xoa goùt chaân. Xoa goùt chaân roài, Ngaøi ñem loøng Töø bi thöông xoùt gioáng nhö roàng chuùa muoán caát ñaàu nhìn. Ñaõ caát ñaàu roài, quaùn saùt khaép chuùng ma, sau khi quaùn saùt roài, Ngaøi duøng baøn tay ngaøn vaïn coâng ñöùc beân phaûi chæ vaøo maët ñaát naøy maø noùi keä:

*Ñaát naøy sinh ra taát caû vaät*

*Khoâng coù löïa choïn, luoân bình ñaúng Chöùng minh lôøi Ta troïn khoâng hö Chæ nguyeän noùi thaät ngay luùc naøy.*

Khi Boà-taùt duøng baøn tay chæ xuoáng ñaát naøy, noùi keä nhö vaäy, thì vò Ñòa thaàn phuï traùch nôi ñaây duøng ñuû caùc thöù traân baûo trang ñieåm, nhö muõ trôøi tuyeät ñeïp, voøng tai, coâng, xuyeán vaø nhaãn… cuøng caùc chuoãi anh laïc trang ñieåm thaân hình vaø duøng caùc hoa thôm ñöïng ñaày trong bình baèng baûy baùu, hai tay böng ñi veà phía Boà-taùt ñang ngoài. Caùch Boà-taùt chaúng gaàn chaúng xa, vò naøy töø döôùi ñaát boãng nhieân xuaát hieän ñeå loä baùn thaân, cuùi mình cung kính baïch Boà-taùt:

–Ñaáng Ñaïi Tröôïng phu, con xin chöùng minh lôøi noùi cuûa Ngaøi, con bieát Ngaøi ôû trong ñôøi quaù khöù ngaøn vaïn öùc kieáp laäp hoäi Voâ giaù boá thí.

Khi Ñòa thaàn noùi lôøi nhö vaäy, khaép coõi ñaát naøy cho ñeán Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu caùch, phaùt ra tieáng ñoäng lôùn, gioáng nhö tieáng chuoâng ñoàng nöôùc Ma- giaø-ñaø vang doäi khaép moïi nôi, ñaày ñuû möôøi taùm thöù nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Luùc aáy ma Ba-tuaàn vaø taát caû quaân ma ñang tuï hoïp nhö vaäy, boãng nhieân ñeàu taùn loaïn thoaùi lui, theá löïc bò beû gaõy, moïi ngöôøi boân ba töï chaïy troán, chieán tröôøng tan raõ, töï nhieân hoaûng sôï, taâm yù chaúng an, chaïy khaép Ñoâng, Taây, Nam, Baéc. Ngay luùc aáy hoaëc coù nhöõng con voi traéng teù nhaøo, hoaëc nhöõng con ngöïa naèm daøi, hoaëc nhöõng chieác xe gaõy naèm ngang doïc, ngoån ngang, hoaëc quaân lính hoân meâ baát ñoäng, hoaëc laïi nhöõng binh khí noû, giaùo, cung, teân, dao daøi, löôùi raäp, buùa lôùn, röïa… töø trong tay quaân ma buoâng rôi xuoáng ñaát. Hoaëc coù nhöõng chieán giaùp kieân coá töï nhieân tan raõ, rôøi khoûi thaân, chuùng cuøng

tranh nhau chaïy troán boán phöông nhö vaäy. Hoaëc laïi coù teân che uùp maët xuoáng ñaát naèm im, hoaëc coù teân ngaõ ngöûa treân ñaát nhö thaây cheát quaèn quaïi beân traùi, beân phaûi. Hoaëc coù teân chaïy troán vaøo trong nuùi, hoaëc coù teân chui vaøo trong hang, hoaëc leo leân caây, hoaëc troán vaøo röøng raäm hoaëc coù teân hoài taâm quy y Boà-taùt, thænh caàu giuùp ñôõ cho con. Keû naøo quy y Boà-taùt thì khoâng maát boån taâm.

Khi aáy ma Ba-tuaàn nghe tieáng ñaïi ñòa, taâm raát kinh sôï, teù nhaøo treân ñaát cheát giaác, baát tænh nhaân söï. Khi aáy, treân khoâng trung laïi nghe tieáng la leân:

–Ñaùnh Ba-tuaàn, toùm laáy Ba-tuaàn, troùi laáy Ba-tuaàn, böûa Ba-tuaàn, gieát cheát Ba-tuaàn, chaët ñöùt Ba-tuaàn… nhöõng ai coù haønh ñoäng ñen toái, taát caû ñeàu gieát saïch, ñöøng ñeå Ba-tuaàn troán thoaùt.

