PHAÄT NOÙI KINH PHOÅ DIEÄU

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 18: HAØNG PHUÏC MA QUAÂN**

Baáy giôø, ma Ba-tuaàn trong loøng boái roái sôï haõi, maët maøy taùi meùt, göôïng giöõ saéc dieän khoâng chòu boû ñi, khoâng muoán ruùt lui, coá noùi caøn: “Vieäc laøm cuûa ta laø phaûi”, vaø baûo vôùi binh chuùng:

–Caùc khanh haõy cuøng ñoàng loøng vôùi nhau, theo ta bieát, chö Thieân quyû thaàn aùp ñaûo Boà-taùt, khoâng ñeå cho oâng ta töï taïi, phaûi cuøng nhau haøng phuïc ñöôïc oâng ta roài môùi boû ñi.

Ma Ba-tuaàn baûo vôùi boán ngöôøi con gaùi cuûa mình, ngöôøi thöù nhaát teân Duïc Phi, ngöôøi thöù hai teân Duyeät Bæ, ngöôøi thöù ba teân laø Khoaùi Quan, ngöôøi thöù tö teân Kieán Tuøng:

–Caùc con haõy ñi ñeán choã caây Boà-ñeà nhaèm meâ loaïn Boà-taùt vaø ca ngôïi ñöùc cuûa aùi duïc ñeå phaù hoaïi haïnh thanh tònh cuûa oâng ta.

Caùc ngöôøi con gaùi nghe cha daïy lieàn ñi ñeán caây Boà-ñeà, ñöùng ôû tröôùc Boà-taùt, duøng ba möôi hai caùch noùi uûy mò vaø nhöõng haønh ñoäng eûo laû:

1. Ñöa maét lieác nhìn.
2. Veùn aùo böôùc tôùi.
3. Cuøng cöôøi khuùc khích.
4. Cöôøi côït vôùi nhau.
5. Hieän töôùng luyeán moä.
6. Cuøng nhìn ngaém nhau.
7. Uoán moâi, nheách mieäng.
8. Nhìn ngaém baát chính.
9. Nhìn thoaùng kheâu gôïi.
10. Vaùi laïy laãn nhau.
11. Ñöa tay che maët.
12. Vaân veâ hai tay.
13. Ñöùng ngay giaû vôø laéng nghe.
14. ÔÛ tröôùc Boà-taùt nhaûy, giaãm chaân.
15. Phôi baøy baép veá, coå chaân.
16. Ñeå traàn caùnh tay.
17. Giaû tieáng keâu cuûa caùc loaøi chim.
18. Hieän nhö soi göông.
19. Phaùt ra aùnh saùng bao truøm cuøng khaép.
20. Thoaït vui, thoaït buoàn.
21. Thoaït ñöùng, thoaït ngoài.
22. Trong loøng haêng haùi vui veû.
23. Laáy höông thôm xoa leân thaân.
24. Caàm anh laïc baùu.
25. EÏo coå che ñaàu.
26. Bieåu hieän veû yeân tònh.
27. Tôùi tröôùc Boà-taùt nhìn khaép thaân Ngaøi.
28. Môû maét, nhaém maét nhö coá xem xeùt.
29. Cuùi ñaàu nhaém maét nhö khoâng nhìn ngaém.
30. Khen ngôïi aùi duïc.
31. Duïi maét nhìn thaúng.
32. Cuùi xuoáng, ngöôùc leân nhìn khaép boán phía.

Taâm Boà-taùt thanh tònh gioáng nhö ngoïc minh nguyeät, khoâng moät chuùt tì veát, gioáng nhö maët trôøi môùi moïc, chieáu aùnh saùng cuøng khaép thieân haï, gioáng nhö hoa sen ôû trong vuõng buøn maø khoâng bò caáu nhieãm, nhö nuùi Tu-di khoâng coù theå lay ñoäng. Ñöùc Ngaøi cao vôøi, caùc caên vaéng laëng, taâm Ngaøi bình thaûn, khoâng theâm khoâng bôùt.

Baáy giôø, maáy ngöôøi con gaùi cuûa ma kheùo hoïc theo caùc ngheà meâ hoaëc huyeãn hoùa cuûa ngöôøi nöõ, ñi ñeán muoán laøm loaïn ñaïo taâm cuûa Ngaøi maø noùi theâm:

–Ñöùc cuûa Ngaøi raát lôùn, chö Thieân cung kính, ñaùng coù söï cuùng döôøng, cho neân chö Thieân sai chuùng toâi ñeán ñaây. Chuùng toâi ñaõ xinh ñeïp laïi ñang thôøi treû trung khoûe maïnh, laø Thieân nöõ ñoan chaùnh, saéc hoa Öu-baùt ñaâu coù theå duï vôùi saéc ñeïp cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi nguyeän ñöôïc saùng chieàu ôû hai beân Ngaøi haàu haï vieäc thöùc nguû.

Boà-taùt ñaùp:

–Ngöôi coù phöôùc ôû ñôøi tröôùc neân ñöôïc laøm thaân trôøi, khoâng nghó ñeán voâ thöôøng maø laïi ñi laøm nhöõng vieäc yeâu mò. Thaân hình tuy ñeïp ñeõ maø loøng khoâng ñoan chaùnh, gioáng nhö caùi bình beân ngoaøi veõ vôøi xinh ñeïp maø beân trong ñöïng ñaày thuoác ñoäc hoâi thoái, saép töï hö hoaïi, coù gì ñaëc bieät. Phöôùc ñöùc khoù toàn taïi laâu daøi; daâm, aùc, baát thieän, töï queân maát coäi nguoàn cuûa mình, cheát lieàn ñoïa trong ba ñöôøng aùc, nhaän laáy hình chim thuù, muoán thoaùt raát khoù. Caùc ngöôi coá ñeán laøm roái loaïn ngöôøi coù taâm yù toát, thaät chaúng phaûi laø doøng gioáng thanh tònh. Caùi ñaõy da ñöïng ñaày nhöõng thöù nhô nhôùp, ñeán ñaây laøm gì? Haõy ñi ñi, ta khoâng duøng! Nay caùc coâ gaùi ôû treân trôøi khoâng yeân hay sao laïi ñeán ñaây quaäy phaù?

Caùc ngöôøi con gaùi cuûa ma vöông boãng bieán thaønh nhöõng baø giaø, khoâng coù theå phuïc hoài trôû laïi, lieàn trôû veà choã cuûa ma cha noùi keä:

*Giôùi caám thanh tònh khoâng öa nhìn Nhìn Ngaøi cung kính khoâng saân haän Xeùt xem oai nghi khoâng ngu toái Thaân töôùng toát ñeïp raát an töôøng Thích noùi tì veát cuûa nöõ nhaân*

*Ñaõ lìa aùi duïc khoâng löu luyeán Treân trôøi, theá gian khoâng ai baèng*

*Khoâng thaáy ngöôøi chaân haïnh nhö theá Ñi ñöùng tôùi lui thaáy nöõ nhaân*

*Vaãn thanh tònh trang nghieâm röïc rôõ Giöõ vöõng moät loøng khoâng tì veát Nhö nuùi An minh khoâng theå lay*

*Xeùt phöôùc, uy thaàn vaø coâng huaân Töø voâ soá kieáp giöõ caám giôùi*

*Voâ soá öùc Phaïm thieân thanh tònh Ñaàu maët cuùi laïy chaân chaân nhaân Chaéc seõ haøng phuïc binh ma ta*

*Choùng thaønh ñaïo ñöùc chö Phaät tröôùc Cho neân chuùng ta khoâng theå tranh Mong ñöôïc Theá Toân chöõa taát caû Ngaøi nhö minh chaâu baùu treân khoâng Voâ soá Boà-taùt ñeán cung kính*

*Voâ soá hình töôùng nhö hoa ñeïp Ca-löu, Tu-luaân, nuùi, caây coái. Caùc loaøi höõu tình vaø voâ tình*

*Cuøng ñeán cuùng döôøng Ñaáng Thaäp Löïc Giöõa chaëng maøy Ngaøi haøo quang saùng AÙnh saùng röïc rôõ chieáu khaép nôi*

*Nôi ñi ñeán khoâng caàn töï tieän Nhaän laõnh caên baûn khoâng theå maát*

*Khoâng giaän, khoâng phieàn, khoâng sôû höõu Sinh hoaït haèng ngaøy luoân thieåu duïc.*

Baáy giôø thoï thaàn thaáy oai thaàn cuûa Boà-taùt, raát sôï haõi, nöông oai löïc cuûa Phaät, noùi nhöõng lôøi chí thaønh vaø cuøng nhau duøng möôøi saùu vieäc khen ngôïi Boà-taùt:

–Nay Baäc thanh tònh raát ñeïp ñeõ röïc rôõ nhö maët traêng raèm troøn ñaày chieáu saùng cuøng khaép moïi nôi, gioáng nhö maët trôøi môùi moïc, chieáu saùng khaép caû thieân haï, nhö boâng hoa töôi ñeïp khoâng nôi naøo laø khoâng toûa muøi höông. Caùc töôùng ñaëc bieät toát ñeïp nhö saéc vaøng roøng, ung dung thö thaùi. Caùc caên vaéng laëng gioáng nhö hoa sen ôû trong ao taém. Dieãn thuyeát coù oai löïc nhö sö töû roáng, nhöng coù söï ñaëc thuø gioáng nhö Boà-taùt ôû giöõa röøng saâu moät mình khoâng heà sôï haõi. Nhöõng haïnh Ngaøi ñaõ tu taäp laø ñoäc toân trong loaøi ngöôøi. Ví nhö nuùi An minh ôû giöõa bieån lôùn, moät mình voït leân saùng röïc, baèng phaúng, vöõng chaéc nhö nuùi Thieát vi, vöôït leân treân heát thaûy caùc nuùi. Coâng huaân cuûa baäc Toân quyù vang khaép gaàn xa, nhö nöôùc ñaày ñuû giöõ gìn trôøi ñaát. YÙ chí cuûa Ngaøi lôùn lao thuø ñaëc; taâm Ngaøi khoâng giôùi haïn, gioáng nhö hö khoâng. Taâm Ngaøi ngay thaúng saùng suoát khoâng ai saùnh baèng, gioáng nhö trôøi ñaát, laø choã chuùng sinh, ngöôõng moä. Taâm Ngaøi trong saïch khoâng bò nhieãm oâ, daân chuùng vui möøng voâ cuøng. YÙ Ngaøi trong saùng, nhìn thaáy khaép taát caû. Taát caû chuùng sinh ñeàu öa thích Ngaøi. Heã coù söï ñoä thoaùt thì coù söï sieâu vöôït, chaët döùt heát thaûy caùc nieäm töôûng. Söùc Ngaøi voâ thöôïng, gioáng nhö moùc xích, khoâng coù gì laø khoâng bò phaù deïp. Vieäc laøm tinh taán, yù chí kieân coá. Caùc söï nghi ngôø troùi buoäc ñeàu ñöôïc giaûi toûa. Trôû laïi haøng phuïc chuùng ma xua ñuoåi binh chuùng, khieán trôû veà cung. Baäc Toân quyù laøm vieäc lôïi ích toát ñeïp, ñaït ñeán ñòa vò Thaäp löïc, theá löïc voâ song.

Nhö vaäy naøy caùc Tyø-kheo, Thoï thaàn duøng möôøi saùu vieäc khen ngôïi coâng ñöùc ñoäc

nhaát voâ nhò cuûa Boà-taùt. Ngöôøi ñöôïc nghe ñeàu vui veû.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Chö Thieân Tònh cö duøng möôøi taùm vieäc khen ngôïi Boà-taùt, cheâ bai binh chuùng cuûa ma. Nhöõng gì laø möôøi taùm?

1. Ma bò vöùt boû, cuõng nhö ngöôøi giaø beänh khoâng thaéng ñöôïc.
2. Ba-tuaàn quaù yeáu, nhö vaùch töôøng muïc naùt, hö hoaïi.
3. Ba-tuaàn, Ñaïi Thaùnh moät mình vôùi chí nguyeän roäng lôùn maïnh meõ, seõ haøng phuïc ngöôi.
4. Ba-tuaàn khoâng coù baïn beø, nhö ngöôøi beänh khoâng coù ai nuoâi döôõng.
5. Ba-tuaàn khoâng coù söùc löïc, gioáng nhö cöûa ngoõ bò phaù.
6. Ba-tuaàn nay bò boû xa, khoâng coøn vui veû.
7. Ba-tuaàn ngaøy nay ôû nôi ñöôøng taø, nhö keû thöông gia bò laïc ñöôøng.
8. Ba-tuaàn bò vöùt boû nhö beänh khoâng tröø heát.
9. Ba-tuaàn ngu si, choã ôû khoâng yeân.
10. Ba-tuaàn baát hieáu, khoâng bieát baùo aân.
11. Ba-tuaàn dong chaïy nhö khi sö töû roáng thuù nhoû chaïy töù taùn.
12. Ba-tuaàn bò ñuoåi, nhö moïi ngöôøi töø boû.
13. Ba-tuaàn khoâng bieát thôøi tieát, phöôùc heát khoâng coøn, moïi ngöôøi töø boû nhö ñoà ñaát heát xaøi.
14. Ba-tuaàn ñaõ bò troùi buoäc coøn huøng hoå noùi phaùch, sôï bò ñuoåi ñi.
15. Ba-tuaàn maát caùc söùc löïc nhö maát ñaàu, toùc, tay, chaân.
16. Ba-tuaàn voâ yù nhö ngöôøi ñieân maát trí.
17. Ba-tuaàn meâ laàm khoâng bieát choã ôû cuûa mình.
18. Ba-tuaàn rong ruoåi nhö ngöôøi cuoàng chaïy lung tung.

Nhö vaäy, naøy caùc Tyø-kheo, chö Thieân Tònh cö ñem möôøi taùm vieäc cheâ bai Ba-tuaàn. Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Chö Thieân giöõ gìn veä hoä caây Boà-ñeà, ñem möôøi saùu vieäc laøm lu môø ma Ba-tuaàn. Nhöõng gì laø möôøi saùu?

1. Ngaøy hoâm nay Boà-taùt haøng phuïc Ba-tuaàn cuøng caùc quyeán thuoäc.
2. Ngaøy nay Boà-taùt duøng theá löïc lôùn nhieáp phuïc Ba-tuaàn, laøm cho noù suy yeáu.
3. Ngaøy nay Boà-taùt laøm cho ma Ba-tuaàn khoâng bieát gì caû, cuõng nhö laø aùnh saùng cuûa maët trôøi che maát aùnh saùng cuûa con ñom ñoùm.
4. Ngaøy nay Boà-taùt duøng quyeàn löïc lôùn cuûa Phaät, vöôït hôn oai löïc chö Thieân, nhoå saïch goác reã xaáu aùc.
5. Ngaøy nay Boà-taùt duøng söùc sö töû ñaïi oai thaàn cuûa Phaät haøng phuïc Ba-tuaàn, Ba-tuaàn nhö thuù nhoû ruït mình laïi.
6. Ngaøy nay Boà-taùt laøm suïp ñoå hang nuùi ma nhö ngöôøi coù söùc maïnh chaët phaù caây coái.
7. Ngaøy nay Boà-taùt laøm Ba-tuaàn aùo naõo nhö bò ñaïi oan gia röôït ôû ñoàng troáng.
8. Ngaøy nay Boà-taùt haøng phuïc ñöôïc Ba-tuaàn gioáng nhö bieån lôùn so vôùi loã chaân traâu.
9. Ngaøy nay Ba-tuaàn ghen gheùt Boà-taùt nhö nguïc tuø troán thoaùt cho neân coù loøng laøm

loaïn.

1. Ngaøy nay Boà-taùt laøm cho Ba-tuaàn meâ hoaëc nhö ngöôøi giaøu sang phuù quyù eùp buoäc

ngöôøi ngheøo.

1. Ngaøy nay Boà-taùt pheá boû Ba-tuaàn nhö vua phi phaùp bò maát ñaát cuõ.
2. Ngaøy nay Boà-taùt chieán thaéng Ba-tuaàn nhö quoác gia maïnh giaøu khuaát phuïc caùc nöôùc nhöôïc tieåu.
3. Ngaøy nay Boà-taùt laøm cho ma Ba-tuaàn lo buoàn nhö ngöôøi taøn pheá khoâng chaïy

ñöôïc.

ruïi.

1. Ngaøy nay Boà-taùt khieán ma noùi lôøi sai baäy nhö haûi thuyeàn bò hö.
2. Ngaøy nay Boà-taùt laøm cho ma bò tieâu, gioáng nhö vaøo thôøi kieáp taän coû caây bò thieâu
3. Ngaøy nay Boà-taùt phaù huûy hoaïi Ba-tuaàn, gioáng nhö theá löïc lôùn phaù hoaïi caùc hoïc

thuyeát khaùc.

Nhö vaäy, naøy caùc Tyø-kheo, chö Thieân tuùc tröïc hoä veä caây Boà-ñeà, ñem möôøi saùu vieäc naøy laøm lu môø ma Ba-tuaàn.

Khi aáy Teä Ma nghe chö Thieân chí thaønh phaân bieät hieåu roõ ñaàu ñuoâi cuûa lôøi daïy neân quay veà. Ma caøng theâm caêm giaän noùi vôùi Boà-taùt:

–Mau ñöùng daäy chaïy ñi! Binh töôùng cuûa ta goàm coù möôøi taùm öùc chuùng ñeàu ñoàng moät khí theá. Khí theá vaø binh töôùng nhö vaäy, neáu chuùng ñi qua thì nguy cho thaân maïng oâng. Binh töôùng quyeán thuoäc cuûa ta seõ thaéng. Ta döùt khoaùt khoâng noùi lôøi cöùu giuùp oâng ñaâu. Haõy mau mau ñöùng daäy chaïy ñi.

Boà-taùt traû lôøi:

–Ta nhö nuùi Tu-di khoâng coù theå lay ñoäng. Taát caû caùc chuùng hoäi trong möôøi phöông raát ñoâng coøn coù theå suïp ñoå. Nhöng vaïn vaät coû caây ñeàu laø chuùng sinh khoâng theå naøo laøm khuynh ñaûo taâm ta. Duø coù yù muoán laøm khoâ caïn bieån lôùn, nhöng khoâng coù theå naøo laøm toån haïi taâm ta. Khoâng ñaït ñöôïc quaû vò Phaät, ta quyeát khoâng rôøi khoûi choã naøy.

Ma laïi noùi:

–Ta laøm chuû coõi Duïc, taát caû Töù Thieân vöông thieân, Ñeá Thích, A-tu-luaân, Kieàn-ñaø-la, Ca-löu-la, Chaân-ñaø-la, Ma-höu-laëc, trong ñoù ta laø chuû, taát caû ñeàu thuoäc veà ta, khoâng coøn ai khaùc. OÂng cuõng thuoäc veà ta, nay muoán töï do theo yù mình hay sao?

Boà-taùt ñaùp:

–Ngöôi laø ngöôøi coù ñòa vò cao trong coõi Duïc, töï cho laø coù oai thaàn, chöù chaéc chaén khoâng phaûi laø baäc ñaùng toân quyù. Ñoù laø toân quyù phi phaùp. Baäc toân quyù theo ñaïo phaùp môùi goïi laø toân quyù, chaúng nhöõng chæ coõi Duïc toân quyù maø taát caû toäi nhaân trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh cuõng ñeàu toân quyù. Ñaïo cuûa ngöôi chaúng phaûi laø ñaïo Chaùnh chaân Voâ thöôïng Thaùnh toân vaäy! Ta chaéc chaén seõ thaønh Phaät haøng phuïc teä ma.

Ma laïi baûo:

–Ngaøy nay Sa-moân chæ moät mình ôû choán röøng saâu, muoán ñaït ñeán chí nguyeän aáy thaät laø khoù. Muoán laäp haïnh thích ñaùng maø nay saép hoaïi maát, laøm sao ñaéc ñaïo?

Boà-taùt ñaùp:

–Ngöôi do boû maát nghóa lyù cho neân môùi baûo laø khoù ñaït ñöôïc. Ta khoâng traùi vôùi thieàn ñònh, thaàn tuùc, coâng ñöùc, khoâng maát oai löïc, doác loøng sieâng naêng tu taäp, ñoù chính laø tinh taán löïc, khoâng thaønh quaû Phaät ta quyeát khoâng ñöùng daäy.

Ma khoâng bieát haïi caùch naøo, ñöùng ôû tröôùc Phaät noùi nhöõng lôøi thoâ aùc, hoaëc cho mình laø treân heát, chæ rieâng moät mình ôû nôi ñoàng troáng. Gioáng nhö moät ngaøy ñaõ heát, möôøi phöông ñeàu toái taêm, caùc ngoïn ñuoác seõ chieáu saùng. Nay ta cuøng ñaïi chuùng ôû tröôùc ta maø hieän nguyeân hình thì chuùng toâi seõ böùc haïi oâng. Mau ñöùng daäy chaïy ñi! Chaéc chaén oâng seõ bò haïi thoâi. Ta seõ noåi leân caùc quyeàn bieán, oâng seõ gaëp caùc khoå naïn. Quyû thaàn nôi ñaây coù khaû naêng thaønh laäp quaän huyeän, do ñoù vieäc laøm coù theå thaønh töïu töï taïi. Voâ soá caùc hình daïng Thieân nhaân seõ böùc hieáp oâng.

Boà-taùt baûo:

–Hö khoâng coøn coù theå taän, gioù coøn coù theå naém baét, maët traêng khoâng caùu baån, aùnh saùng cuûa noù dieät taát caû caùc söï toái taêm coøn coù theå rôi ruïng. AÙnh saùng coù theå trôû thaønh boùng toái, nhöng khoâng theå naøo dôøi ta rôøi khoûi goác caây naøy. Ngöôi muoán thaønh ñaïo ñöùc, chæ phoâ tröông theá löïc, khoâng boû binh chuùng thì chæ khôûi leân taâm thoâ haïi. Ta thöôøng laáy söï nhaân töø nhu hoøa laøm goác; ngöôi quaùt thaùo doïa naït laø troø treû con, huûy hoaïi nhö theá vaø khoâng xaû boû binh chuùng thì chaúng thaáy coù bieán ñoåi gì. Ta ôû trong chuùng nhö nuùi vaøng roøng, gioáng nhö kho baùu lôùn, khoâng moät ai laø khoâng khen ngôïi, nhö traøng hoa ñeïp. Ngaøy nay chaéc chaén ta seõ thaéng, giaùo hoùa chuûng loaïi lôùn, kheùo leùo phaù huûy caùc binh chuùng ma, chuùng quyû thaàn khoâng loaøi naøo laø khoâng quy phuïc. AÂm thanh vöôït haún Phaïm thieân,

vang khaép caû möôøi phöông, tieáng nhö chim loan.

–Caùc thaàn, aùc quyû vaø baïn beø cuûa chuùng, Thieân thaàn hieän ñeán ñöùng ôû tröôùc maët cuøng khaép trong hö khoâng ñeàu cuøng nhoùm hoïp, khí theá maïnh meõ, ñoàng ñi ñeán choã goác caây muoán phaù hoaïi oâng.

–Giaû söû trong coõi ñaïi thieân ñaày khaép caùc hình daùng, voâ soá loaøi coù quyeàn bieán ñeàu caàm kim cang cuõng khoâng theå naøo laøm ñoäng ñeán ta. Daàu oâm loøng aùc, naém giöõ naêm loaïi binh, ta cuõng khoâng heà sôï ngöôi.

Ma caàm dao kieám:

–Sa-moân! Mau ñöùng daäy doác söùc maø chaïy ñi cho leï. Nay ta duøng dao beùn caét ñöùt thaân oâng ra töøng khuùc.

–Giaû söû ba ngaøn coõi ñaát, nôi coù caûnh giôùi, trong ñoù ñeàu ñaày caû ma, moãi ma ñeàu caàm kieám, nhöng ta vaãn nhö nuùi Tu-di, khoâng coù theå naøo lay ñoäng ñöôïc moät sôïi loâng cuûa ta, huoáng laø muoán laøm haïi ta ö? Taâm ta beàn vöõng hoaøn toaøn khoâng lay chuyeån, thaàn thoâng chieáu saùng röïc rôõ voâ löôïng, thaân saéc vaøng roøng nhö vaøng trong löûa.

Ma vöông caøng theâm buoàn böïc, trieäu taäp boán boä binh lôùn ñeán nhoùm hoïp, söùc maïnh voâ cuøng, seõ ñi ñeán chieán ñaáu. Töø xöa ñeán nay chöa töøng thaáy coù vieäc naøy. Ma vöông noùi:

–Caùc ngöôøi ñeàu cuøng hôïp löïc vaø seõ ñaùnh dieät Boà-taùt.

Baáy giôø boán boä binh goàm möôøi taùm öùc chuùng ñeàu bieán laøm hình sö töû, gaáu, coïp, teâ giaùc, voi, roàng, traâu, ngöïa, choù, heo, khæ, vöôïn... khoâng theå keå xieát. Thaân ngöôøi ñaàu truøng, thaân raén hoå mang, ñaàu cuûa con giaûi, ruøa moät maët coù saùu maét, hoaëc moät coå maø coù nhieàu ñaàu, raêng nanh moùng vuoát, vaùc nuùi, khaït löûa, saám chôùp boán beà, caàm xaø maâu, kích, giaùo.

Boà-taùt töø taâm khoâng kinh khoâng sôï, khoâng lay ñoäng moät sôïi loâng, saéc dieän saùng choùi, caøng theâm ñeïp ñeõ. Binh quyû khoâng theå ñeán gaàn. Ma vöông töï ñeán tröôùc vaán naïn Phaät:

*Tyø-kheo caàu gì ngoài goác caây Thích ôû röøng saâu, giöõa thuù ñoäc Maây noåi muø mòt raát ñaùng sôï*

*Thieân quyû vaây quanh chaúng heà khieáp?*

*Xöa coù Ñöùc Phaät haønh chaân ñaïo Thaûn nhieân khoâng sôï tröø voâ minh Ngaøi thaønh töïu phaùp taïng toái thaéng Ta nguyeän ngoài ñaây dieät Ma vöông*

*Ngaøi seõ laøm vua Chuyeån kim luaân Baûy baùu töï ñeán, chuû boán phöông Höôûng thoï nguõ duïc khoâng ai baèng Nôi ñoù khoâng ñaïo, daäy vaøo cung*

*Ta thaáy duïc haïi hôn nuoát ñoàng nung Boû nöôùc nhö ñôøm daõi, khoâng tham Laøm vua cuõng bò lo giaø cheát*

*Boû ñieàu khoâng lôïi, chôù noùi doái. Sao ngoài trong röøng maø lôùn loái*

*Boû nöôùc, cuûa, ngoâi, chuoäng an nhaøn*

*Khoâng thaáy ta cuøng boán boä binh Voi, ngöïa, boä binh möôøi taùm öùc?*

*Ñaõ thaáy maët khæ, vöôïn, sö töû*

*Hình quyû, coïp, teâ, raén ñoäc, heo Ñeàu caàm dao, kieám vaø maâu kích Nhaûy voït, gaàm theùt ñaày hö khoâng Ñuû öùc traêm trieäu thaàn voõ?*

*Laø ma nhö ngöôi ñeán nhoùm hoïp Baén teân, phoùng löûa nhö gioù möa*

*Neáu khoâng thaønh Phaät khoâng ñöùng daäy Ma coù boån yù muoán ta lui*

*Ta cuõng töï theà chaúng veà khoâng*

*Nay phöôùc ñöùc ngöôi sao baèng Phaät Nhö vaäy bieát roõ ai ñaéc thaéng*

*Ta töøng troïn ñôøi thích boá thí Neân hoä saùu trôøi laøm Ma vöông Tyø-kheo bieát phöôùc haïnh ta xöa*

*Ngöôi xöng voâ löôïng ai laøm chöùng?*

*Haïnh nguyeän ta xöa töø Ñònh Quang Thoï kyù laøm Phaät Thích-ca Vaên Khoâng coøn sôï haõi neân ngoài ñaây*

*YÙ vöõng seõ phaù hoaïi quaân ngöôi Ta töøng phuïng thôø nhieàu chö Phaät Cuûa baùu, y thöïc, thöôøng boá thí Nhaân töø, tích ñöùc daøy nhö ñaát*

*Khoâng coøn voïng töôûng khoâng hoaïn naïn Boà-taùt lieàn ñem söùc trí tueä*

*Duoãi tay chæ ñaát bieát roõ ta*

*Töùc thôøi khaép ñaát vang ñoäng lôùn Ma cuøng quan thuoäc ngaõ laên chieân Ma vöông thaát baïi buoàn maát lôïi Hoân meâ ngoài beäch caøo treân ñaát Sau ñoù hieåu ra môùi tænh ngoä*

*Töùc thôøi töï quy y saùm hoái*

*Ta chaúng duøng loaïi binh khí naøo Bình ñaúng, töø taâm, lui ma oaùn Ñôøi duøng binh khí ñoäng nhaân taâm Ta ñem bình ñaúng cho chuùng sinh Nhö ñieàu voi ngöïa, tuy ñaõ ñieàu Nhöng sau thoùi cuõ gaëp, laïi sinh Neáu ñieàu roát raùo nhö Phaät ñieàu Laøm nhö Phaät daïy nhaân töø khaép*

*Chö Thieân thaáy Phaät baét chuùng ma Nhaãn, ñieàu voâ töôûng, oaùn, töï haøng Chö Thieân hoan hyû daâng hoa ñeán*

*Phi phaùp vöông thua, Phaùp Vöông thaéng Töø yù bình ñaúng, söùc trí tueä*

*Naêng löïc trí tueä deïp ñieàm xaáu*

*Hay khieán oan gia laøm ñeä töû Xin laïy Baäc chöùng ñaïo töù ñaúng*

*Dieän nhö traêng troøn saéc bao dung Danh khaép möôøi phöông, ñöùc nhö nuùi Tìm töôùng maïo Phaät khoù saùnh ñöôïc Neân cuùi laïy Ngaøi, Tieân ñoä ñôøi.*

M