KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 28**

**Phaåm 31: MA VÖÔNG KHUÛNG BOÁ BOÀ-TAÙT (Phaàn 2)**

Baáy giôø boïn ma nöõ bieát raønh caùch lôïi duïng saéc ñeïp haáp daãn cuûa ngöôøi phuï nöõ neân duøng caùc phöông phaùp doái traù meâ hoaëc khaùc ñeå lung laïc taâm yù Boà-taùt, noùi keä:

*Baàu trôøi töôi ñeïp ñoä xuaân sang Ngaøn caây keát quaû, hoa ñua nôû Thaéng caûnh nhö ñaây thaät höõu tình Nhaân giaû khoûe maïnh, thaân tuaán tuù Ñang ñoä thanh xuaân loøng haùo höùc*

*Chính luùc tröôïng phu haønh khoaùi laïc Muoán caàu Boà-ñeà thaät khoù thaønh Ngaøi haõy veà ñôøi höôûng khoaùi laïc.*

*Haõy xem tieân nöõ boïn chuùng em Dung nhan kieàu dieãm thaân meàm maïi Trang söùc xinh ñeïp nhieàu anh laïc Maáy ai gaëp ñöôïc thaân theå aáy*

*Ngaøi ñaõ ñöôïc roài sao chaúng maøng? Thaân em thôm saïch tôï hoa sen*

*Laø ngöôøi phöôùc ñöùc trong traàn theá Côù gì boû ñi khoâng duøng ñeán?*

*Ñaàu em toùc möôït xanh aùnh bieác Thöôøng öôùp muøi höông caùc nöôùc hoa Ngoïc quyù ma-ni caøi buùi toùc*

*Taïo hoa ngoïc baùu ñính treân ñaàu. Chuùng em traùn roäng, coå troøn ñaày Maøy ngaøi, maét phuïng, mi cong daøi Ñeïp saïch nhö caùnh hoa sen xanh Muõi ñeïp ñeàu nhö chim Anh voõ.*

*Mieäng moâi töôi thaém ñoû nhö son Hoaëc ñoû nhö quaû Taàn-ba-la Hoaëc nhö san hoâ cuøng phaán saùp*

*Raêng saïch traéng trong nhö baïch ngoïc. Löôõi moûng, meàm gioáng caùnh hoa sen Gioïng ca ngaâm vònh raát ngoït ngaøo Naøo khaùc tieáng nöõ Khaån-ñaø-la.*

*Ñoâi vuù xinh xaén ñeïp tuyeät vôøi Troøn tròa gioáng nhö ñoâi thaïch löïu, Thaét löng thon nhoû nhö eo cung*

*Soáng löng baèng phaúng laïi mòn maøng*

*Gioáng nhö ñaûnh traùn loaøi voi chuùa. Ñoâi ñuøi traéng nhuõn, to, thaúng, ñeïp Hình daùng gioáng nhö chieác voøi voi Caëp gioø thon nhoû, thaúng laïi troøn Ñeïp saïch gioáng nhö chaân nai chuùa Döôùi baøn ñaày ñaën chaúng leäch saâu Traéng hoàng töôi thaém nhö sen nôû. Thaân theå chuùng em thaät yeâu kieàu Hình dung nhö vaäy raát xinh ñeïp Ngheä thuaät taøi naêng ñeàu hoaøn bò Noùi naêng gioïng ñieäu thaät deã nghe Laïi taøi muùa haùt vui loøng chuùng.*

*Chö Thieân thaáy em ñeàu hoan hyû Hoï ñeàu ao öôùc sinh aùi duïc*

*Chuùng em chaúng phaûi chaúng yeâu Ngaøi Ngaøi ñaõ gaëp em sao khoâng muoán?*

*Nhö ngöôøi thaáy ñöôïc kho vaøng quyù Buoâng boû, laùnh xa, ñi nôi khaùc Khoâng bieát cuûa caûi laø nhaân vui Taâm yù cuûa Ngaøi chaúng khaùc naøo. Khoâng bieát khoaùi laïc cuûa nguõ duïc Laëng yeân thieàn ñònh chaúng chòu ta Hay laø Ngaøi thaät ngu si quaù*

*Taïi sao chaúng höôûng laïc theá gian? Ñöôøng ñeán Nieát-baøn xa vôøi laém!*

Luùc baáy giôø Boà-taùt vaän duïng taâm löïc nhìn thaúng vaøo ñaùm ma nöõ, maét khoâng rôøi, chaùnh nieäm mæm cöôøi giöõ vöõng caùc caên oån ñònh, thaân theå ngay ngaén, an truï nhö nuùi Tu- di, taâm yù khoâng xao ñoäng, khoâng hoå theïn. Ngoaøi ra, baèng bao nhieâu phaùp moân phöông tieän trí tueä nhö thuôû xöa maø Ngaøi ñaõ töøng nhieáp phuïc taát caû phieàn naõo, Ngaøi duøng keä vôùi gioïng noùi ñaày loøng thöông xoùt, hôn tieáng Phaïm thieân, nhö tieáng chim Ca-laêng-taàn-giaø, baûo ñaùm ma nöõ:

*Caùc thöù nguõ duïc nôi theá gian Khoå naõo raøng buoäc nhieàu toäi loãi Do vì phieàn naõo maát thaàn thoâng Sa hoá Voâ minh, vaøo haéc aùm.*

*Chuùng sinh maûi meâ khoâng bieát chaùn Ta boû phieàn naõo ñaõ töø laâu*

*Nhö haàm löûa ñoû, nhieàu ñoäc döôïc Töø xöa ñeán nay, sôùm xa lìa*

*Ñaõ uoáng nöôùc cam loä trí tueä Töï giaùc xong roài laïi ñoä ngöôøi Seõ thuyeát phaùp moân raát vi dieäu Neáu nay thoï duïng ueá duïc naøy*

*Chaéc chaén hoaøn toaøn khoâng ñaéc ñaïo. Neáu ai taêng tröôûng taâm tham duïc*

*Thì goïi ngöôøi naøy quaù ngu si Töï lôïi cho mình khoâng töï coù*

*Huoáng chi lôïi ích cho chuùng sinh Do ñoù, Ta khoâng coøn ñam meâ.*

*Naêm duïc theá gian ñoát chuùng sinh Gioáng nhö kieáp hoûa thieâu vaïn vaät Nguõ duïc nhö boït, bong boùng nöôùc*

*Gioáng nhö soùng naéng khoâng chaân thaät Giaû doái löøa gaït keû phaøm phu.*

*Keû trí naøo ai vui nguõ duïc Gioáng nhö ñaùm treû quaù daïi khôø*

*Thích thuù vui chôi trong phaån ueá Gaït gaãm ngöôøi ngu khoâng trí tueä.*

*Thaáy ngöôøi trang ñieåm chuoãi anh laïc Thaáy vaäy roài sinh taâm töôûng duïc Nguoàn goác ñaàu toùc töø naõo sinh*

*Nhô nhôùp hoâi tanh hôn muït nhoït, Raêng traéng sinh ra nhôø aên uoáng Mieäng moâi, tai maét cuøng loã muõi Taát caû nhö bong boùng nöôùc troâi. Hai moâng, thaét löng vaø coät soáng Laø nôi baát tònh töø maùu sinh*

*Buïng daï laø ñaõy chöùa phaån tieåu Trong ñoù chöùa ñaày ñoà nhô nhôùp. Nghieäp aáy laø töø aùi duïc sinh*

*Nhö duøng baùnh xe laøm thuyeàn taùn Ngu si thoï duïc cuõng nhö vaäy*

*Neáu coù nhöõng ngöôøi laø baäc trí Ñeàu bieát nhöõng tai öông nhö vaäy Thì hoï chaúng höôûng thöù vui naøy. Ngaøy ñeâm thaân theå maùu löu haønh Maét thaáy choã thoái, taâm chaúng vui Hai ñuøi, hai gioø, hai baøn chaân*

*Gaân xöông buoäc nhau neân ñöùng vöõng. Ta xem caùc ngöôi nay nhö vaày:*

*Nhö tuoàng huyeãn hoùa, nhö giaác moäng Taát caû ñeàu do nhaân duyeân sinh.*

*Nguõ duïc khoâng coù taùnh chaân thaät Nguõ duïc ñaùnh maát caùc Thaùnh ñaïo Nguõ duïc daãn ngöôøi vaøo aùc ñaïo Nguõ duïc cuõng nhö haàm löûa lôùn Cuõng nhö chaát ñoäc ñaày trong baùt Nhö ñaàu raén döõ chaúng neân rôø Ngu si vôùi duïc, bò meâ hoaëc.*

*Coá töôûng thanh tònh sinh taâm tham*

*Nguõ duïc nhö duøng ngöôøi laøm thueâ Cuøng caùc phuï nöõ laøm tay sai*

*Xa lìa tònh giôùi vaø taâm ñaïo Cuõng lìa trí tueä thieàn tòch ñònh Soáng nôi hoãn loaïn choán oàn aøo Xa lìa dieäu phaùp, vui nguõ duïc*

*Ngöôøi aáy ñoïa ñòa nguïc, khoâng nghi. Ta thaáy chuùng ma ñeàu huyeãn hoaëc Do vaäy taâm ta khoâng öa thích*

*Ta caàu töï taïi vui roát raùo*

*Laïi daïy chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Ta ñaõ giaûi thoaùt caûnh theá gian Nhö gioù treân khoâng, chaúng bò buoäc Giaû söû chuùng sinh theá gian naøy Taát caû ñeàu thaønh chuùng ma nöõ Taâm Ta hoaøn toaøn khoâng nghó ñeán Cuøng ngöôi thoï duïc, duø moät nieäm. Töø laâu ta tröø: saân, nhueá, haän*

*Ngu si, tham duïc thaûy ñeàu khoâng Chö Phaät Theá Toân baäc Ñaïi trí*

*Taâm khoâng ngaên ngaïi nhö hö khoâng.*

Baáy giôø caùc con gaùi cuûa Ma vöông Ba-tuaàn thoâng thaïo caùc phaùp huyeãn hoaëc cuûa ngöôøi phuï nöõ, laïi laøm duyeân daùng taêng theâm veû yeâu kieàu, dung nhan thaät loäng laãy, cuõng duøng lôøi noùi myõ mieàu xaûo quyeät ñeán quyeán ruõ Boà-taùt.

Coù keä:

*Ma vöông Ba-tuaàn coù ba naøng Khaû aùi, khaû hyû vaø hyû kieán*

*Toân quyù nhaát trong caùc ma nöõ. Ma vöông daïy chuùng kheùo ñieåm toâ Mau mau ñi ñeán nôi Boà-taùt*

*Hieän troø huyeãn hoaëc laøm duyeân daùng Muùa thaân yeåu ñieäu tôï caønh caây*

*Uoán mình uyeån chuyeån theo chieàu gioù Ñöùng tröôùc ñeàu höôùng veà Boà-taùt*

*Ca muùa, xöôùng haùt nhö theá naøy: Ngaøi laø Thích töû saép laøm vua Taïi sao laïi ngoài döôùi coäi naøy? Ñaàu xuaân thôøi tieát thaät ñeïp trôøi Nam nöõ gaëp nhau loøng hôùn hôû Gioáng nhö ñaøn chim töï vui vaày*

*Duïc taâm phaùt khôûi khoù ngaên chaën Ñeán luùc cuøng nhau neân höôûng laïc Taïi sao quyeát chí chaúng nhìn em? Chuùng em nay ñaõ ñeán nôi ñaây Caàn neân cuøng laøm thoûa thích yù.*

*Boà-taùt gioáng nhö vaàng nhaät hieän ÖÙc kieáp tu haønh chöùa coâng ñöùc Taâm ngaøi khoâng ñoäng, nhö Tu-di*

*Gioïng Ngaøi thanh thoaùt, vang nhö saám Chaäm raõi böôùc ñi nhö sö töû*

*Lôøi noùi ích lôïi laém thaønh coâng:*

*“Chuùng sinh theá gian khoâng löôøng ñöôïc Thöôøng bò caùc duïc gaây ñaáu tranh*

*Ñaáu tranh ñöa ñeán nhöõng tranh caõi Nhöõng ngöôøi voâ trí nhö theá aáy, Thöôøng bò caùc khoå phieàn naõo ñoát. Ngöôøi trí bieát roài khoâng tuøy thuaän Vöùt boû, xa lìa neân xuaát gia*

*Soáng nôi röøng nuùi laáy laøm vui. Vôùi ta, hoâm nay thôøi ñaõ ñeán*

*Saép chöùng phaùp cam loä thöôøng truï Tröôùc phaûi thu phuïc chuùng ma quaân Sau môùi chöùng thaønh Baäc möôøi löïc.”*

Caùc nöõ ma, con gaùi Ma Ba-tuaàn laïi baïch Boà-taùt nhö theá naøy:

*Maët maøy nhaân giaû nhö hoa ñeïp Xin nghe nhöõng lôøi chuùng toâi noùi: Haõy ôû theá gian thoï Vöông vò*

*Toân quyù, quyeàn löïc raát toät baäc Hoaëc naèm, hoaëc ngoài hay ñi ñöùng AÂm thanh tuyeät dieäu thöôøng lieân tuïc. Boà-ñeà cöïc quaû raát khoù thaønh*

*Huoáng laïi chö Phaät thaân trí tueä Ñöôøng chaùnh giaûi thoaùt khoù tieán haønh Nhaân giaû thaáy ai ñi ñeán ñöôïc?*

Khi aáy Boà-taùt laïi ñaùp:

*Ta ñang quyeát ñònh thaønh Phaùp vöông Laøm Baäc töï taïi trong trôøi ngöôøi Chuyeån baùnh xe phaùp voâ thöôïng dieäu Ñaày ñuû möôøi löïc khoâng sôï seät*

*Rieâng Ta sieâu tuyeät trong tam giôùi Caùc haøng ñeä töû hoïc, voâ hoïc*

*Soá ngaøn vaïn öùc xung quanh Ta. Hoï thöôøng ca ngôïi nhö theá naøy: Ñaïi thaùnh ra ñôøi tröø nghi hoaëc Ta seõ vì hoï tuyeân dieäu phaùp Tuøy yù du haønh khaép moïi nôi*

*Do vaäy, Ta giöõa theá gian naøy Chaúng thích vui chôi naêm duïc laïc.*

Ma nöõ laïi baïch Boà-taùt:

*Nay tuoåi thieáu nieân thaät ñaùng tieác Giaø nua suy yeáu chöa xuaát hieän Traøn ñaày söùc löïc maëc töù tình*

*Ñeán khi gaày oám khoâng kham noåi Môùi neân rôøi boû thaân tuaán tuù.*

*Chuùng em nhö hoa tuoåi möôøi laêm Chính cuøng Nhaân giaû keát löông baèng Nguõ duïc vui chôi raát ñeïp duyeân*

*Côù gì chaùn gheùt em nhö vaäy?*

*Neáu nay Nhaân giaû chaúng thuaän tình Chuùng em troïn ñôøi theo ñuoåi maõi.*

Boà-taùt laïi baûo chuùng:

*Ngaøy nay ñaõ ñöôïc thaân theå ngöôøi Noã löïc xa lìa caùc tai naïn*

*Caàn caàu vaøo ñöôïc cöûa cam loä Khi lìa khoå aùch ôû theá gian*

*Môùi rôøi caùc naïn nôi trôøi, ngöôøi. Vaø nay giaø, beänh cheát chöa ñeán Caùc ñaáu tranh aùc laïi chaúng sinh Chuùng ta caáp toác phaûi leân ñöôøng Sôùm lìa caùc choã naïn nhö vaäy.*

*Nôi thöôøng truï, laëng yeân khoâng sôï Ñoù laø chaân thaät thaønh Nieát-baøn.*

Luùc baáy giôø ma nöõ noùi keä:

*Nhaân giaû trong trôøi nhö Ñeá Thích Chö Thieân, ngoïc nöõ hoä hai beân Dieäm-ma, Ñaâu-suaát vaø Hoùa laïc Tha hoùa töï taïi cuøng cung ma*

*Toát ñeïp ñaày ñuû chaúng thieáu chi Neân höôûng nguõ duïc, chôù tòch dieät.*

Luùc baáy giôø Boà-taùt duøng keä ñaùp:

*Nguõ duïc nhö söông, chaúng bao laâu Nhö maây möa muøa thu, giaây laùt Caùc coâ ñaùng sôï, nhö raén döõ*

*Ñeá Thích, Daï-ma vaø Ñaâu-suaát Ñeàu thuoäc ma vöông, khoâng töï taïi. AÙi duïc traêm oaùn, taïi sao tham?*

Baáy giôø ma nöõ laïi noùi keä:

*Ngaøi sao chaúng thaáy hoa caây coái Ong, böôùm, tieáng chim ñoàng hoøa taáu Coû xanh meàm maïi traûi moät vuøng Caùc röøng toát ñeïp cuøng xuaát hieän Nhaïc coâng coõi trôøi troåi aâm thanh Ñang laø thôøi ñeïp, neân höôûng laïc.*

Luùc baáy giôø Boà-taùt duøng keä noùi:

*Ngaøn caây tuøy thôøi sinh hoa quaû Chim, ong ñoùi khaùt tìm höông vò Khi naéng böøng leân, ñaát töï khoâ Cam loä chö Phaät khoâng theå caïn.*

Luùc baáy giôø ma nöõ laïi noùi keä:

*Saéc dieän Nhaân giaû nhö traêng hieän Nhìn dung maïo em tôï hoa sen*

*Mieäng raêng trong saïch, traéng nhö ngaø Myõ nhaân nhö vaäy trôøi cuõng hieám.*

*Huoáng laïi nhaân gian Ngaøi gaëp ñöôïc Thaân taâm hoøa thuaän theo yù Ngaøi.*

*Baáy giôø Boà-taùt duøng keä ñaùp:*

*Ta xem thaân ngöôi chaûy baát tònh Vi truøng tuï taäp ngaøn vaïn oå Khoâng beàn, caùc aùc ñaày khaép thaân*

*Sinh, giaø, beänh, cheát luoân theo ñuoåi. Ta caàu Toái thöôïng nhaát theá gian Ñöôøng Baäc trí, chaân chính khoâng luøi Ngöôi duøng ñuû saùu möôi boán caùch Tay rung anh laïc, laéc voøng tai*

*Bò teân duïc baén, Ta mæm cöôøi.*

*Neân hoûi: Sao Ngaøi chaúng ñieân ñaûo? Keû khaùc bò naïn, rieâng Ñaïi nhaân Thaáy nguõ duïc ñeïp nhö ñoäc döôïc Nhö maët treân dao, laøm ñöùt löôõi*

*Duïc nhö ñaàu raén, hoá löûa saâu. Baäc Sö töû ñi nhö vuõ baõo*

*Caây coái bôø nuùi ñeàu ñoå nhaøo Ta nay oai ñöùc lìa nguõ duïc*

*Xaû boû caùc ngöôi cuõng nhö vaäy. Caùc haøng ma nöõ dieãn traêm troø*

*Huyeãn hoaëc Boà-taùt chaúng ñoäng taâm Boà-taùt nhö thaân sö töû chuùa*

*Nhö nuùi Tu-di yeân khoâng ñoäng. Chuùng ma duï doã chaúng thaønh coâng Taâm raát xaáu hoå, ñeàu cuùi ñaàu*

*Cung kính, vui möøng, ñoàng taùn thaùn:*

*Maët ngaøi ñeïp saïch tôï hoa sen Cuõng nhö ñeà hoà vaø traêng thu Choùi saùng röïc rôõ nhö Kim sôn*

*Caàu cho öôùc nguyeän Ngaøi thaønh töïu Töï ñoä, ñoä ngöôøi ngaøn vaïn chuùng.*

Luùc baáy giôø luõ con gaùi cuûa Ma vöông Ba-tuaàn khoâng ñuû söùc huyeãn hoaëc Boà-taùt,

taâm raát xaáu hoå, töï thaáy theïn thuøng, ñeàu cuùi thaân ñaûnh leã döôùi chaân Boà-taùt, nhieãu quanh ba voøng roài thoaùi lui, thaát theåu ñi veà beân Ma vöông Ba-tuaàn. Ñeán nôi, chuùng baïch phuï vöông:

–Thöa phuï vöông, chaúng neân coù yù nghó ñeán nôi chuùng sinh ñoù gaây oaùn thuø. Vì sao? Vì töø xöa ñeán nay chöa töøng thaáy moät chuùng sinh naøo ôû trong Duïc giôùi bò chuùng con baøy ñuû troø tình töù meâ hoaëc beân hoï maø hoï khoâng chuùt ñoäng taâm nhö vaäy. Laïi nöõa, khi chuùng con kheâu gôïi daâm duïc thì laøm cho yù chí cuûa ngöôøi khaùc ñeàu khoâ caïn, gioáng nhö khi trôøi haïn, taát caû caây coû ñeàu bò chaùy ruïi, gioáng nhö bô ñeå döôùi aùnh naéng trôøi muøa xuaân ñeàu töï chaûy ra nöôùc. Ngaøy nay baäc Tröôïng phu naøy vì nhaân duyeân gì vaãn ñoäc laäp nhö vaäy? Vì lyù do ñoù, xin phuï vöông chôù neân gaây oaùn thuø vôùi vò aáy.

Roài höôùng veà phuï vöông, chuùng noùi keä:

*Thaân Ngaøi vaøng hôn hoa Chieâm-baëc Voâ bieân coâng ñöùc danh ñoàn khaép Khoâng ñoäng, gioáng nhö nuùi Tu-di Ñaûnh leã Ngaøi roài, giôø trôû veà.*

*Con xin trình roõ ñuû moïi ñieàu Maét ngaøi xanh bieác tôï hoa sen*

*Mæm cöôøi nhìn con, taâm khoâng ñoäng Dieän maïo trong saïch, nhìn khoâng nhaùy*

*Khoâng saân, khoâng giaän, khoâng duïc nhieãm Xem luõ chuùng con nhö huyeãn hoùa.*

*Giaû söû Tu-di ngaõ ñoå nhaøo*

*Nhaät nguyeät tinh tuù ñeàu rôi ruïng Bieån lôùn caïn saïch, nöôùc khoâng coøn Ngaøi thaáy aùi duïc, taâm chaúng thoaùi. Gioïng Ngaøi thanh thoùt, nghe hoan hyû Taâm töø nhìn con, khoâng duïc nhieãm Thaáy con khoâng sinh taâm saân haän*

*Tö duy saùng suoát veà thaân ngöôøi Quaùn bieát yù con vaø thaân theå*

*Tö duy tæ mæ naïn nöõ nhi*

*Do vaäy, taâm khoâng höôûng nguõ duïc Lìa duïc khoâng tham, naøo ai bieát Chaúng phaûi trình ñoä cuûa ngöôøi, trôøi. Chuùng con baøy troø cuûa phuï nöõ*

*Taâm Ngaøi neáu coøn coù duïc aùi Thì taâm yù chaùy nhö cuûi khoâ.*

*Tuy Ngaøi thaáy con, taâm khoâng nhieãm Ñöùng yeân söøng söõng tôï Tu-di*

*Phöôùc trí trang nghieâm traêm coâng ñöùc Boá thí, trì giôùi, haïnh vieân toaøn*

*Töø haøng vaïn kieáp tu phaïm haïnh Laø Baäc thanh tònh oai ñöùc lôùn. Chuùng con ñaûnh leã Kim thaân Ngaøi Ma ta bò baïi haún khoâng nghi.*

*Chaùnh giaùc Boà-ñeà, Ngaøi phaûi chöùng Chuùng ta chaúng neân gieo oaùn nghieäp Traän naøy ta ñaùnh thaät khoù thaéng Muoán Ngaøi haøng phuïc cuõng gian nan. Phuï vöông haõy xem treân khoâng trung Nhieàu chuùng Boà-taùt phöông khaùc ñeán Thaân ñeàu trang nghieâm baèng anh laïc Traân troïng, cung kính leã Ngaøi aáy*

*Hoa Maïn-ñaø-la rôi nhö möa Noùi keä vi dieäu taùn thaùn Ngaøi.*

*Chö Phaät möôøi phöông cho söù ñeán Mang theo nhieàu thöïc phaåm cam loä Caùc loaøi haøm thöùc ñeàu keùo ñeán*

*Voâ tình caùc nuùi cuøng caây coái Thaàn nuùi Tu-di cuøng Ñeá Thích Ñaûnh leã höôùng veà röøng Coâng ñöùc.*

*Nhö vaäy phuï vöông, chaúng phaûi luùc Chuùng con caàn phaûi trôû veà ñaây.*

Luùc aáy Ma vöông lieàn noùi keä:

*Qua soâng phaûi qua ñeán bôø soâng Muoán ñaøo laáy caây phaûi chaët reã Ñaõ keát oaùn phaûi tröø taän goác Vieäc ñaõ laøm roài, khoâng theå hoái.*

Khi aáy Ma vöông Ba-tuaàn khoâng nghe lôøi khuyeân cuûa tröôûng töû Thöông Chuû, laïi cuõng khoâng nghe lôøi can giaùn cuûa caùc aùi nöõ, lieàn ñích thaân ñeán caây Boà-ñeà. Khi ñeán beân caây Boà-ñeà roài, Ma vöông lieàn noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Sa-moân hoï Thích, vì caàu gì maø ñeán ñaây, ngoài moät mình döôùi röøng caây trong ñeâm maây muø, möa gioù toái taêm, ñaày caùc loaøi thuù hoang döõ vaø nhieàu loaøi roàng ñoäc aùc ñaùng kinh sôï? Naøy Tyø-kheo, ngöôøi khoâng sôï nhöõng teân giaëc cöôùp taøn baïo hay sao?

Khi aáy Boà-taùt ñaùp lôøi Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta muoán caàu quaû Nieát-baøn tòch dieät, laø vieäc laøm cuûa chö Phaät trong ñôøi quaù khöù laø choã toái thöôïng voâ uùy, döùt saïch caùc höõu. Vì lyù do ñoù, hoâm nay Ta ñeán an toïa döôùi coäi Boà-ñeà, trong caûnh thanh vaéng naøy.

Luùc aáy Ma vöông lieàn duøng keä noùi Boà-taùt: *Sa-moân moät mình nôi vaéng laëng Khoå haïnh mong caàu ñieàu raát khoù*

*Tieân nhaân tuoåi giaø ñaày phöông tieän*

*Coøn maát thieàn ñònh ñeàu thoaùi lui Huoáng chi ngöôi sung söùc cöôøng traùng Caàu quaû thaéng dieäu do ñaâu ñöôïc?*

*Khi aáy, Boà-taùt duøng keä baûo Ma vöông Ba-tuaàn: Chö Thieân thuôû xöa tu khoå haïnh*

*Tinh taán duõng maõnh chöa saâu xa Phöôùc baùo thieän löïc söùc khoâng maïnh*

*Ta xöa giöõ giôùi theä kieân coá*

*Ba-tuaàn, neáu Ta khoâng chöùng ñaïo Troïn ñôøi chaúng boû coäi caây naøy.*

Khi aáy Ma vöông laïi noùi keä:

*Ta, ñaáng toái toân trong Duïc giôùi Ñeá Thích, Hoä Theá ñeàu do ta*

*Tu-la, Long vöông, Khaån-na-la A-tyø ñeán nay ñeàu daân ta*

*Ngöôøi cuõng ñang ôû trong nöôùc ta Töï nghó neân sôùm rôøi caây naøy.*

Khi aáy Boà-taùt laïi duøng keä baûo Ma vöông Ba-tuaàn:

*Ngöôi ôû Duïc giôùi tuy quyeàn löïc Nhöng khoâng töï taïi trong phaùp giôùi Chæ bieát ñòa nguïc cuøng ngaï quyû Nhöng Ta chaúng phaûi ngöôøi ba coõi Chöùng ñaïo quyeát phaù cung ma ngöôi Khieán oâng veà sau maát quyeàn löïc.*

Khi aáy Ma vöông Ba-tuaàn laïi noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Thích töû, ngöôøi neân sôùm rôøi khoûi nôi ñaây, nhaát ñònh seõ ñöôïc ngoâi Chuyeån luaân thaùnh vöông, laøm vò ñaïi ñòa chuû cai trò boán chaâu thieân haï ñaày ñuû baûy baùu, thoáng laõnh taát caû sôn haø ñaïi ñòa.

Naøy Thích töû, ngöôøi leõ naøo chaúng nhôù nhöõng lôøi döï ñoaùn “laø ngöôi seõ laøm vua…” cuûa caùc vò Tieân nhaân thuôû tröôùc nhö vaäy sao? Ngöôøi neân mau ñöùng daäy veà laøm chuû coõi ñôøi moät caùch töï do. Neáu ngöôøi trôû veà seõ ñöôïc oai ñöùc toái thöôïng khoâng ai saùnh baèng, truù trong chaùnh phaùp cai trò giaùo hoùa daân chuùng, ñöôïc daân chuùng taát caû nöôùc ñoàng khaùt ngöôõng, ñeán cung kính cuùng döôøng. Laïi nöõa Thích töû, thaân ngöôi meàm yeáu, töø nhoû ñeán lôùn ñöôïc nuoâi döôõng trong thaâm cung, nay soáng ôû trong röøng hoang vaéng, ít ngöôøi lui tôùi, nhieàu loaøi maõnh thuù ñaùng sôï, soáng ñôn ñoäc khoâng beø baïn, e thaân ngöôøi bò toån haïi, laøm cho ta maõi öu saàu.

Laïi nöõa Thích töû, ngöôøi sôùm rôøi khoûi choã naøy trôû veà hoaøng cung. Nhöõng ñieàu theá gian khoù coù ñöôïc maø ngöôøi ñaõ ñöôïc, nguõ duïc tuyeät vôøi ñeïp maét vöøa yù maø ngöôøi töø khöôùc khoâng thoï höôûng. Ngöôøi tuy muoán caàu ñaïo Voâ thöôïng nhöng ñieàu naøy thaät khoù ñöôïc.

Naøy Thích töû, ngöôøi chöa thaät bieát ñaïo Boà-ñeà raát khoù chöùng ñöôïc, chæ uoång coâng meät söùc maø thoâi.

Ba-tuaàn noùi nhö vaäy roài, ñöùng yeân laëng. Khi aáy Boà-taùt baûo Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, ngöôi chaúng caàn noùi nhö vaäy. Vì lyù do gì? Vì taâm Ta khoâng thích thuù vui nguõ duïc. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta töø laâu ñaõ bieát hieåm hoïa cuûa nguõ duïc, moät khi ñam meâ nguõ duïc roài thì khoâng bao giôø bieát ñuû. Thuù vui nguõ duïc chæ trong choác laùt, khoâng ñöôïc laâu daøi, vì voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ neân khoâng chaéc chaén, gioáng nhö haït söông treân coû, nhö ñaàu löôõi raén ñoäc ñaùng sôï khoù ñuïng vaøo, nhö ñoáng xöông hoâi thoái chaúng saïch, gioáng nhö khuùc thòt caùc loaøi thuù cuøng tham aên töông tranh töông saùt, gioáng nhö quaû chín muoài treân caây, ôû caønh chaúng ñöôïc bao laâu, nhö chieâm bao, nhö boït nöôùc, nhö troø aûo thuaät, nhö soùng naéng khoâng coù chaân thaät, nhö löûa

vuøi trong ñoáng phaân deâ, thình lình ñoát chaùy ngöôøi. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta muoán chöùng phaùp voâ vi. Naøy Ba-tuaàn, ngöôi phaûi bieát, Ta ñaõ xaû boû caûnh giaøu sang phuù quyù vaø cho ñeán baûy baùu trong boán chaâu thieân haï.

Laïi nöõa, Ma vöông Ba-tuaàn, ví nhö coù ngöôøi duøng cao löông myõ vò roài laïi möûa ra, sau ñoù muoán aên trôû laïi, thì khoâng coù vieäc nhö vaäy. Ñuùng nhö vaäy! Nhö vaäy! Ta nay ñaõ xaû boû caùc phöôùc baùo nhö treân, ñaây laø vieäc heát söùc khoù laøm, gioáng nhö ngöôøi möûa ñoà ñaõ aên, khoâng theå aên trôû laïi. Ta ñaâu coù theå trôû veà hoaøng cung! Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta chaúng bao laâu nöõa chaéc chaén toû ngoä Boà-ñeà, chöùng thaønh Phaät quaû, döùt saïch caùc khoå sinh, giaø, beänh, cheát. Naøy Ba-tuaàn, ngöôi neân trôû veà cung ñieän cuûa ngöôi, khoâng neân ñöùng ñaây! OÂng noùi laém lôøi phuø phieám, lôøi noùi khoâng lôïi ích, laø lôøi noùi cuûa keû ngu si.

Khi aáy Ba-tuaàn laïi suy nghó: “Ngöôøi naøy khoâng theå duøng nguõ duïc doái gaït, ta neân duøng caùc saùch löôïc khaùc, ñem lôøi hoa myõ caùm doã loøng ngöôøi, khieán boû ñi nôi khaùc.”

Khi ñoù Ma vöông Ba-tuaàn suy nghó nhö vaäy xong, laïi thöa Boà-taùt:

–Nhaân giaû, Sa-moân Thích töû doøng Cam Giaù mau ñöùng daäy! Mau ñöùng daäy! Nhaân giaû töø aáu thôøi ñeán nay chöa töøng thaáy chieán ñaáu, ñao binh tranh nhau, thaät ñaùng khuûng khieáp. Nhaân giaû chæ laøm theo vöông phaùp cuûa mình, traän chieán ñoái ñòch khoâng phaûi laø vieäc nhaân giaû coù theå chòu ñöôïc. Laïi Nhaân giaû chaúng neân cuøng keû khaùc gaây oaùn thuø. Neáu gaây oaùn thuø thì caùc thöù tham duïc, ngu si trieàn mieân laøm ueá tröôïc taâm thöùc, khoâng theå thoaùt caùc aám: saéc, thoï, töôûng, haønh vaø thöùc. Nhaân giaû mau mau ñem taám thaân vôùi taâm baát thieän, baát chaùnh kieán naøy trôû veà. Naøy Sa-moân Thích töû, Ngaøi veà hoaøng cung laäp hoäi Voâ giaù, thoï ngoâi Kim luaân thaùnh vöông, duøng phaùp vua haøng phuïc theá gian, cai trò thieân haï, chaúng neân luyeán tieác nôi ñaây maø bò thöông toån vì chieán ñaáu.

Naøy Nhaân giaû, khi Ngaøi trôû veà cung cuûa mình, thì seõ ñöôïc phöôùc ñöùc, oai theá lôùn, treân con ñöôøng vöông vò chaùnh ñaùng, ñaùng haân hoan maø thuôû xöa caùc vò vua ñeàu khen ngôïi. Quoác gia Ngaøi ôû roäng raõi, thoáng laõnh boán chaâu thieân haï, taát caû ñeàu ñöôïc ñaày ñuû khoâng thieáu moät vaät gì.

Nhaân giaû ñaõ haï sinh trong thaâm cung cuûa moät Ñaïi vöông, ngaøy nay laïi caïo boû raâu toùc laøm Tyø-kheo, thaät khoâng thích hôïp ñôøi soáng khaát só. Taïi sao Nhaân giaû con doøng hoï Thích, thuoäc giai caáp vua chuùa, laïi choïn laáy ñôøi soáng baàn cuøng cuûa Sa-moân? Toâi thöông xoùt Ngaøi cho neân môùi noùi ra nhöõng lôøi nhö vaäy, cuõng chaúng phaûi toâi duøng söùc maïnh buoäc nhaân giaû rôøi khoûi ñaây, chæ vì yù toâi khoâng nôõ thaáy nhaân giaû laøm nhöõng ñieàu khoâng toát ñeïp.

Roài ma noùi keä:

*Naøy ngöôøi Saùt-lôïi, cheát ñaùng sôï Neân boû giaûi thoaùt veà hoaøng cung Laäp phaùp cung teân trò theá gian Ñôøi nay khoaùi laïc, sau leân trôøi*

*Con ñöôøng vua chuùa danh ñoàn khaép Thuôû tröôùc caùc vua ñoàng tieán böôùc Nhaân giaû ñaõ sinh trong doøng vua Khoâng hôïp Sa-moân soáng khaát thöïc.*

Khi Ma vöông Ba-tuaàn noùi nhö vaäy roài, Boà-taùt nhìn chaêm chuù, xaùc ñònh khoâng theo, khoâng ñoäng thaân, khoâng rôøi choã ngoài, trong taâm thaàm nghó: “OÂi thoâi! Ba-tuaàn, ngöôi möu caàu töï lôïi chaúng phaûi vì thöông Ta.” Nghó nhö vaäy roài, Boà-taùt noùi vôùi Ba- tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta ñaõ ngoài treân toøa Kim cang kieân coá, ngoài kieát giaø roài, raát khoù phaù hoaïi, vì Ta muoán chöùng phaùp cam loä. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, theo yù nghó cuûa oâng, tuøy yù laøm, coù theå laøm ñöôïc, tuøy yù thöïc hieän.

Khi aáy Ba-tuaàn noåi saân, böïc töùc noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Tyø-kheo hoï Thích, ngaøy nay vì côù gì ngoài döôùi goác caây nôi thanh vaéng. Vôùi tieáng roáng la cuûa ma quaân nhö vaäy, yù ngöôi nghó gì maø cöù ngoài yeân? Hay cho raèng nhö ngoài trong thaønh, ñöôïc baûo veä vöõng chaéc bôûi boán böùc töôøng chung quanh. Naøy Tyø-kheo, leõ naøo khoâng thaáy ta thoáng laõnh boán binh chuûng: töôïng, maõ, xa, boä cuøng caùc binh chuûng khaùc, ñoàng thôøi côø phöôùn, côø leänh, côø loâng, loïng loâng, côø xí…keùo ñeán ñaây? Coù nhieàu quyû Daï-xoa ñeàu aên thòt ngöôøi, baén teân gioûi nhö thaàn, ñeàu caàm cung noû hoaëc caàm teân nhoïn, giaùo maâu, caâu lieâm, maùc, dao, gaäy, baùnh xe chieán ñaáu baèng kim cöông, buùa… ñuû caùc loaïi binh khí. Xe thì coù haøng vaïn voi, laïc ñaø, ngöïa ñaày khaép hö khoâng, ñoàng caát tieáng roáng vang. Ngoaøi ra, coøn coù voâ löôïng caùc loaøi roàng ñeàu aån trong nhöõng taûng maây ñen kòt, ñieän chôùp loøe leït, laãn trong traän möa tuyeát cuoàng loaïn.

Baáy giôø Ma vöông Ba-tuaàn ruùt moät thanh kieám nhoïn ôû nôi thaét löng, caàm nôi tay, voäi vaõ chaïy veà phía Boà-taùt, mieäng xöôùng to:

–Naøy gaõ Tyø-kheo hoï Thích, thanh kieám naøy cuûa ta chaët ñöùt thaân theå ngöôi, gioáng nhö löïc só cheû tre.

Roài noùi keä:

*Baûo kieám cuûa ta thaät cöùng beùn Ñang caàm nôi tay, ngöôøi xem roõ*

*Sa-moân, neáu ngöôøi khoâng chaïy gaáp Seõ cheùm thaân ngöôi nhö cheû tre.*

Khi aáy Boà-taùt noùi keä ñaùp Ma vöông:

*Duø caû Ma vöông chaät ñaát naøy Tay ñeàu caàm dao nhö Tu-di*

*Caùc ngöôi chaúng ñoäng moät loâng Ta Thaân Ta laøm sao ngöôi chaët ñöùt?*

*Ma vöông, neáu ngöôi coù söùc maïnh Ta nay saép chöùng quaû Boà-ñeà*

*Nhö ngöôi ngaên caûn, Ta khoâng thuaän Haõy mau ra tay, tuøy yù ngöôi.*

Khi Boà-taùt noùi keä naøy roài, laïi baûo Ma vöông:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, giaû söû caû ngaøn vaïn öùc chuùng sinh ñeàu coù thaân hình nhö oâng, doác toaøn söùc löïc ñeán ñaây laøm trôû ngaïi, mong laøm toån haïi ñaïo quaû Boà-ñeà cuûa Ta, ñeå Ta khoâng chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, Ta quyeát khoâng rôøi khoûi nôi ñaây ñeå ngoài döôùi nhöõng goác caây khaùc.

Ma vöông Ba-tuaàn noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Tyø-kheo hoï Thích, ngöôøi thuôû tröôùc ngoài beân bôø soâng Ni-lieân-thieàn, thuoäc xöù Öu-laâu-taàn-loa phaùt taâm tinh taán, saùu naêm khoå haïnh khoâng tieác thaân maïng vaãn khoâng chöùng ñöôïc quaû Voâ thöôïng. Huoáng chi ngaøy nay ñaõ boû taâm tinh taán, thoaùi thaát thieàn ñònh, sinh taâm giaûi ñaõi, nöông vaøo ñaâu maø ngöôi mong ñaéc quaû?

Boà-taùt ñaùp lôøi Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, thuôû xöa vì Ta môùi phaùt taâm tinh taán neân ngoài nôi vaéng

laëng beân bôø soâng kia ñeå ñieàu phuïc töï taâm. Ngaøy nay söï tinh taán duõng maõnh ñoù Ta ñaõ thaønh töïu. Laïi thuôû tröôùc, Ta tu khoå haïnh saùu naêm laø ñeå ñoái trò söï moûi meät, ngaøy nay khoâng coøn nhö vaäy nöõa. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, nhöõng lôøi can giaùn cuûa oâng nhö vaäy thaät chaúng phaûi laø loøng thöông xoùt. Neáu coù loøng thöông xoùt Ta thì ñaâu coù noùi lôøi nhö vaäy. OÂng ñaõ sinh taâm nhö vaäy, Ta nhaát ñònh seõ ñöôïc giaûi thoaùt, roài laøm keû khaùc cuõng giaûi thoaùt nhö Ta. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, Ta quyeát ñònh chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, quyeát ñònh seõ ñöôïc giaûi thoaùt vi dieäu.

Khi aáy Ba-tuaàn nghe Boà-taùt noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, taâm raát öu saàu neân boû taát caû söùc coá gaéng, laïi nghó: “Ta ñaõ duøng lôøi hoa myõ caùm doã nhöng khoâng theå khieán ngöôøi rôøi khoûi goác Ñaïo thoï. Ngöôøi ñaõ phaùt lôøi theä nguyeän saâu naëng, khoâng theå duøng lôøi tình caûm maø lay ñoäng ñöôïc, vaäy neân duøng söùc chieán ñaáu khuûng boá, quôû traùch, baét eùp ñeå giaûi quyeát, khieán ngöôøi taâm sinh kinh sôï maø voäi vaõ ñöùng daäy boû ñi.”

Ma Ba-tuaàn nghó nhö vaäy roài, noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Tyø-kheo hoï Thích, ta ñaõ duøng lôøi chaân chaùnh noùi vôùi oâng, oâng khoâng nhaän loøng toát cuûa ta khuyeân can nhö vaäy, khoâng ñöùng daäy gaáp ñi ñeán nôi khaùc. OÂng thaät laø ngu si, ñeán giôø naøy oâng seõ thaáy roõ nhöõng ñieàu khoâng toát.

Khi aáy Boà-taùt noùi vôùi Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, khi Ta coøn trong thai Thaùnh maãu, caùc ngöôøi coøn khoâng theå laøm chöôùng ngaïi Ta, huoáng chi ngaøy hoâm nay. Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, caùc ngöôi neân mau trôû veà choã ôû cuûa caùc ngöôi, töø xöa ñeán nay Ta ñaõ chöa töøng sôï caùc ngöôi, ngaøy nay cuõng khoâng sôï.

Roài Boà-taùt höôùng veà Ba-tuaàn, noùi keä:

*Hö khoâng duø möa ñao gaäy xuoáng Caét xeùn thaân Ta ra töøng maûnh Neáu Ta khoâng qua bieån sinh töû Troïn ñôøi chaúng rôøi coäi Boà-ñeà.*

Baáy giôø Ma vöông Ba-tuaàn noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy Tyø-kheo hoï Thích, nay oâng noùi nhö vaäy laø do oâng chöa thaáy söùc maïnh quaân ma. Taïi vì sao? Vì quaân ma cuûa ta maëc chieán giaùp kieân coá, caàm ñuû thöù loaïi binh khí lao vaøo thaân oâng. Ngay khi aáy, Tyø-kheo hoï Thích töï voäi vaøng ñöùng daäy rôøi khoûi goác caây naøy chaïy ñeán beân ta vaø chaéc chaén mieäng seõ noùi to leân theá naøy: “Ma vöông, ngaøi haõy cho ta nöông töïa?” Naøy Tyø-kheo, ngöôøi chöa hay bieát thaàn thoâng cuûa ta, neân oâng môùi ngoài nôi toøa Sö töû, roáng leân tieáng Sö töû. Naøy Tyø-kheo hoï Thích, haõy mau ñöùng daäy, caàn gì ngaøy nay phaûi roáng leân tieáng Sö töû moät caùch uoång phí.

Ma vöông noùi keä:

*Ta coù binh chuûng voi, ngöïa, lính Cuøng caùc thaàn töôùng raønh binh phaùp Thaân maëc chieán baøo, tay caàm tröôïng OÂng coøn maïng soáng haõy chaïy nhanh Ñeå sau caàu ta, thaät khoù giuùp*

*Khi ta muoán cöùu, laïi chaúng kham.*

Baáy giôø Boà-taùt noùi vôùi Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ba-tuaàn, boán bieån lôùn vaø coõi ñaïi ñòa naøy coù theå dôøi ñi nôi khaùc. Maët trôøi, maët traêng cuøng tinh tuù coù theå töø hö khoâng rôi xuoáng ñaát. Nuùi chuùa Tu-di coù theå böûa ra

laøm traêm maûnh. Coõi ñaïi ñòa vaø nuùi Tu-di cuõng coù theå ñöa leân trôøi hay coù theå laät uùp. Cuõng coù theå laáy ñaát khoâ laáp soâng Haèng, ngaên khoâng cho nöôùc chaûy. Nhöng taâm Ta ngaøy nay khoâng ai ngaên caûn, cheá phuïc ñöôïc. Thaân Ta khoâng theå dôøi di nôi khaùc. Vì sao? Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, nhö Ta thuôû xöa khi tu khoå haïnh, caùc söùc thieàn ñònh, giôùi haïnh, thaàn löïc cuûa Ta laø nhö vaäy. Naøy Ba-tuaàn, vôùi söùc Ta nhö vaäy, duø trôøi, duø roàng khoâng theå hôn Ta, khoâng theå thaéng Ta. Ta nhôø thuôû xöa tu haïnh Boà-ñeà trong ngaøn öùc kieáp ñöôïc thaønh töïu vieân maõn.

Roài Boà-taùt noùi vôùi Ma vöông:

*Tònh cö caùc trôøi, chuùng cuûa Ta Trí löïc laøm teân, cung phöông tieän Nay Ta thu phuïc ngöôi chaúng khoù Gioáng nhö voi say ñaïp truùc khoâ.*

Ma Ba-tuaàn nghe Boà-taùt noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, taêng theâm töùc giaän. Voán ñaõ töùc giaän laïi caøng theâm töùc giaän traøn ngaäp chaâu thaân, Ma vöông la lôùn ra leänh taát caû Daï-xoa, La-saùt…:

–Naøy ñaïi töôùng gioûi vaø loaïn chuùng Xích Nhaõn, caùc khanh mau mau ñeán ñaây, ñem taát caû nuùi ñaù, caây coái cuøng caùc binh khí cung, teân, ñao, kieám, chaøy Kim cang, gaäy, traùi ñaám, maâu, giaùo, maùc, röïa… buûa tuoân vaøo treân ñaàu teân hoï Thích doøng Saùt-lôïi! Taát caû vuõ khí ñeàu phaûi tuoân xuoáng nhö möa tuyeát.

Luùc aáy ñaïi töôùng gioûi Daï-xoa nghe Ba-tuaàn ra leänh nhö vaäy lieàn cho boán binh chuûng chuaån bò nghieâm chænh, thaân ñeàu maëc aùo giaùp, tay caàm caùc binh khí voäi vaõ keùo ñeán, voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc Daï-xoa, La-saùt, Tyø-xaù-giaø vaø Cöu-baøn-traø… ñuû caùc hình dung, ñuû caùc töôùng maïo, ñuû caùc nhan saéc, caàm ñuû binh khí, bieán hieän ñaùng sôï, ñaàu mình dò töôùng, la heùt khaùc thöôøng, tieáng ñaày aùc khí. Ñuû caùc hình nhö: coù keû maët voi, coù keû ñaàu ngöïa, hoaëc ñaàu laïc ñaø, ñaàu boø, ñaàu traâu, hoaëc coù ngöôøi ñaàu la, ñaàu choù, hoaëc coù ngöôøi ñaàu deâ, ñaàu ngöïa, ñaàu sö töû, ñaàu coïp, ñaàu baùo, ñaàu choù soùi, ñaàu choàn, ñaàu daõ can, ñaàu meøo, ñaàu höôu, ñaàu nai… vaø caùc loaøi maët chim. Laïi coù loaïi ñaàu Ma-kieät, ruøa, caù. Hoaëc coù caùc thaân truøng ñaàu raén, thaân ngöïa ñaàu voi, thaân voi ñaàu ngöïa, thaân boø ñaàu laïc ñaø, thaân laïc ñaø ñaàu boø, hoaëc thaân la, thaân löøa ñaàu traâu, hoaëc ñaàu löøa thaân traâu, ñaàu choù thaân heo, ñaàu heo thaân choù, hoaëc ñaàu deâ ñen thaân choù soùi, hoaëc ñaàu choù soùi thaân deâ ñen, hoaëc ñaàu sö töû thaân hoå baùo, hoaëc ñaàu hoå baùo thaân sö töû, hoaëc ñaàu choàn ñaàu meøo thaân gaáu, hoaëc ñaàu gaáu thaân choàn, meøo; hoaëc ñaàu teâ giaùc thaân raùi, hoaëc ñaàu raùi thaân teâ giaùc, hoaëc ñaàu mao ngöu thaân khæ, hoaëc ñaàu khæ thaân mao ngöu, hoaëc ñaàu vöôïn thaân daõ can, hoaëc ñaàu daõ can thaân vöôïn, ñaàu meøo thaân chim, ñaàu chim thaân meøo, hoaëc ñaàu caù Ma-kieät thaân ruøa traïnh, hoaëc ñaàu ruøa traïnh thaân caù Ma-kieät, hoaëc ñaàu caù thaân raén, ñaàu raén thaân caù, ñaàu suùc sinh thaân ngöôøi, ñaàu ngöôøi thaân suùc sinh, hoaëc coù thaân maø khoâng coù ñaàu, hoaëc coù nöûa maët, hoaëc coù nöûa thaân, hoaëc moät thaân hai ñaàu, hoaëc moät thaân ba ñaàu, hoaëc moät thaân coù nhieàu ñaàu, hoaëc coù ñaàu maø khoâng coù maët, hoaëc coù maët maø khoâng ñaàu, hoaëc coù nöûa ñaàu maø khoâng coù maët, hoaëc coù nöûa maët maø khoâng coù ñaàu, hoaëc coù hai ñaàu maø khoâng maët, hoaëc laïi khoâng maët maø coù ba ñaàu, hoaëc laïi coù nhieàu ñaàu maø hoaøn toaøn khoâng maët.

Hoaëc hoaøn toaøn khoâng maét, hoaëc coù moät maét, hai maét, ba maét cho ñeán nhieàu maét.

Hoaëc khoâng tai, hoaëc coù moät tai, hai tai, ba tai cho ñeán nhieàu tai. Hoaëc khoâng baøn tay, hoaëc khoâng caùnh tay, hoaëc coù moät baøn tay, hai baøn tay, ba baøn tay, cho ñeán nhieàu baøn tay. Hoaëc khoâng coù baøn chaân, hoaëc chæ coù moät baøn chaân, hai baøn chaân, ba baøn chaân, cho ñeán nhieàu baøn chaân vaø khoâng oáng chaân. Hoaëc ñaàu nghieâng ngaõ, hoaëc ñaàu luûng laúng, hoaëc ñaàu

quay xuoáng ñaát, choång caúng leân trôøi, tay chaân ñaûo loän, hoaëc bò chaët ñöùt maø coøn treo. Hoaëc maét ñaûo loän, hoaëc maét loài ra xanh bieác ñaùng sôï, hoaëc coù keû maét ñoû, hoaëc maét saùng nhö baêng, hoaëc maét luoân luoân chuyeån ñoäng. Hoaëc coù keû tai ruû xuoáng, hoaëc coù keû tai nhö sôn döông, hoaëc coù keû tai nhö tai löøa, hoaëc nhö moäc nhó, hoaëc nhö tai khæ, hoaëc nhö tai caù, hoaëc treân moät thaân coù nhieàu loaïi tai. Hoaëc coù keû muõi leäch maø thaân thì xaáu xí, hoaëc coù keû bò treo mieäng hoaëc treo löôõi, hoaëc löôõi thoâ keäch, hoaëc löôõi phoùng quang. Hoaëc coù keû raêng heát söùc to daøi, maø thaân theå thì luøn tòt, hoaëc coù ngöôøi raêng loài xæ khoâng ñeàu nhau, hoaëc coù ngöôøi raêng nhö ñao kieám, hoaëc coù ngöôøi ñaàu löôõi nhö hình ñao kieám. Hoaëc coù ngöôøi bò treo buïng hoaëc khoâng buïng. Hoaëc coù ngöôøi toùc phuû, hoaëc coù ngöôøi khoâng ñaàu goái, hoaëc ñaàu goái nhö caùi bình, hoaëc coù ngöôøi khoâng baép veá, baøn chaân nhö caùi baùt uùp, hoaëc nhö caùi coái.

