KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 30**

**Phaåm 32: BOÀ-TAÙT THU PHUÏC MA VÖÔNG (Phaàn 2)**

# Baáy giôø, ôû nôi ñoù coù moät vò Ñòa thaàn khaùc ñem moät bình nöôùc maùt laïnh röôùi leân thaân Ma vöông vaø noùi:

–Naøy ma Ba-tuaàn, mau mau ñöùng daäy trôû veà cung cuûa mình. Vì oâng, seõ coù caùc thöù binh khí ñeán ñaây muoán saùt haïi oâng, phaân thaây ra töøng maûnh, soá ma quaân kia tröôùc ñaây hieän ñuû thaân theå, hình daïng kyø dò, bieán hieän ñeán ñaây, caàm ñuû thöù binh chuûng khí giôùi khuûng boá nhö vaäy, giôø ñaây khoâng theå hoaøn hình, ñaønh mang thaân hình nhö vaäy trôû veà choã ôû cuûa mình neân thaáy nhau xem nhö xa laï. Do vaäy, traûi qua baûy ngaøy sau, hoaëc coù ngöôøi nhaän ra nhau, hay khoâng nhaän ra nhau. Nhöõng keû nhaän ra nhau cuøng nhau hoûi han, hoaëc hoï laïi khoùc meï, hoaëc laïi khoùc cha, hoaëc anh, hoaëc em, hoaëc chò, hoaëc em gaùi. Hoï cuøng nhau noùi theá naøy: “Ngaøy nay chuùng ta gaëp tai naïn lôùn, tai öông naøy ñoái vôùi chuùng ta, maø nay ñaây chuùng ta coøn soáng soùt, thaät laø ñieàu chuùng ta khoâng theå nghó baøn.”

# Coù keä noùi:

*Tay phaûi Boà-taùt traêm phöôùc baùo* Keû tay maøn löôùi, moùng ñoû hoàng Loøng tay luaân töôùng ngaøn taêm saùng Röïc rôõ saéc vaøng Dieâm-phuø-ñaøn Chaäm raõi xoa ñaàu laïi rôø chaân

*Tay toûa aùnh saùng nhö maây chôùp* Mieäng noùi ñaïi ñòa haõy chöùng minh. Ta xöa tu haønh voâ soá kieáp

*Ai ñeán xin, Ta chöa töøng traùi.*

*Thuûy, hoûa, phong thaàn ñeàu xaùc nhaän* Phaïm thieân, Ñeá Thích cuøng Nhaät, Nguyeät Muôøi phöông chö Phaät ñeàu chöùng tri Nhö Ta khoå haïnh caàu Boà-ñeà

*Boá thí, Trì giôùi, Tinh taán, Nhaãn* Thieàn ñònh, Trí tueä goàm saùu ñoä Cuøng Töù voâ löôïng, caùc thaàn thoâng Thöù lôùp nhö vaäy nhaân trôï ñaïo

*Taát caû huaân tu ñeàu keát quaû*

*Ta laøm coâng ñöùc khaép möôøi phöông* Laäp hoäi trai taêng vaø Boá thí

*Ma vöông muoân phaàn khoâng ñöôïc moät.* Ngay ñaây tay chæ xuoáng ñaát naøy

*Ñaïi ñòa chaán ñoäng nhö chuoâng vang* Chaán ñoäng saùu caùch, bieån soâi suïc Ma thaáy, ngaõ nhaøo, cheát baát tænh.

*Khoâng trung coù tieáng: baét coät laïi* Ma bò haøng phuïc, maát haøo quang Töï bieát chaúng baèng oai Boà-taùt Ñaám ngöïc keâu la khoùc daäy trôøi Thaân theå moûi meät bieát veà ñaâu?

*Ñoâng, Taây, Nam, Baéc chaïy roái bôøi* Taâm loaïn maát hoàn khoâng hay bieát Quaân ma töôïng, maõ söùc chaúng coøn Baøn-traø, Tyø-xaù cuøng La-saùt

*Boãng nhieân kinh haõi maát ñoäi hình.* Thoaùi lui chaïy kieám tìm loái thoaùt Nhö chim ñoàng noäi bò gioù, löûa Cha, meï, huynh ñeä, chò em gaùi Tìm kieám laãn nhau maø khoâng bieát Ñeàu hoûi ngöôøi nay ôû xöù naøo?

*Daàu coù gaëp nhau sinh ganh gheùt* Ñeàu noùi hoïa ñeán sôï maát thaân.

*Quaân ma chuùng noù voâ soá öùc* Boãng nhieân tieâu dieät tôï maây tan Traûi qua baûy ngaøy khoå nhö vaäy Sau gaëp trôû laïi bieát soáng coøn Chuùng ta hoâm nay raát vui möøng. Thoï thaàn Boà-ñeà vaøo luùc aáy

*Mang bình nöôùc laïnh loøng thöông xoùt* Röôùi thaân Ba-tuaàn baûo theá naøy:

*Laäp töùc mau ñi, chôù ôû ñaây*

*Luùc naøy, neáu oâng chaúng vaâng lôøi* Mai sau gaëp naïn ñaønh cam chòu. Daï-xoa, La-saùt, Cöu-baøn-traø, Ma-haàu-la-giaø vaø Tyø-xaù

*Nhöõng hình ñaùng sôï ôû theá gian* Ma vöông ñöa ñeán döôùi Boà-ñeà Hy voïng khuûng boá ñöôïc Boà-taùt.

*Thaân Ngaøi ñoan chaùnh, ñaày töôùng toát* Coâng ñöùc saùng tôï ngaøn maët nhaät Taâm khoâng kinh ñoäng nhö Tu-di

*Laïi xem luõ ma nhö huyeãn hoùa*

*Caùc phaùp khoâng khaùc, khoâng phaân bieät* Nhö sao, nhö söông, nhö maây noåi

*Phaùp töôùng nhö vaäy, chaùnh tö duy* Kieát giaø kheùo truï taâm an oån.

*Neáu coøn thaáy nghe baèng chaáp ngaõ* Taø nieäm nhö vaäy sinh taâm tham Ngöôøi ngu chaáp ngaõ cho laø thaät Do taâm phaân bieät thaáy khuûng boá.

*Thích-ca Maâu-ni Ñaïi Theá Toân*

*Quaùn phaùp nhö thaät, taùnh bình ñaúng* Möôøi hai nhaân duyeân tieáp noái sinh Caûnh giôùi, taâm yù, khoâng, chaúng thaät Thaáy ma khuaáy nhieãu khoâng kinh ñoäng Thaân ma moûi meät theâm baát lôïi

*Caây, ñaù, gaäy, dao ñeàu vaát boû*

*Quyeán thuoäc boû chaïy khoâng nôi nöông.*

# Baáy giôø tröôûng töû cuûa Ma vöông Ba-tuaàn laø Thöông Chuû, ñaàu maët ñaûnh leã saùt chaân Boà-taùt caàu xin saùm hoái, baïch:

–Taâu Thaùnh töû ñaïi thieän, xin Ngaøi cho cha con phaùt loä taï toäi, vì phaøm phu thieån caän gioáng nhö treû con khoâng coù trí tueä. Con boãng nhieân ñeán laøm naõo loaïn Thaùnh töû, daãn ñaùm ma quaân hieän ñuû hình töôùng khuûng boá Thaùnh töû. Tröôùc ñaây, con ñaõ töøng ñem loøng chaùnh tröïc can giaùn cha con: “Duø ngöôøi coù trí hieåu raèng caùc dieäu thuaät, coøn khoâng theå thaéng noåi Thaùi töû Taát-ñaït-ña, huoáng chi laø chuùng ta.” Cuùi xin Thaùnh töû löôïng thöù cho cha con. Cha con voâ trí khoâng bieát ñaïo lyù neân môùi khuûng boá Ñaïi thaùnh nhö vaäy, naøo ñaâu ñaùng soáng! Baïch Ñaïi thaùnh Vöông töû, mong theä nguyeän cuûa Ngaøi sôùm ñöôïc thaønh töïu, mau chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

# Luùc baáy giôø taát caû chö Thieân, hoaëc ôû treân hö khoâng, hoaëc ôû treân maët ñaát, hoaëc ôû caùc phöông khaùc, ñoái vôùi Boà-taùt ñeàu tín kính, heát söùc vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp caû ngöôøi, khoâng theå töï cheá. Vì quaù vui möøng, neân hoï reo hoø:

–Ly ly! Kyø kyø! Leâ leâ!

# Tieáng keâu la naøy vang reàn chaán ñoäng khaép boán phöông hö khoâng. Hoï tung y phuïc, la leân:

–OÂi thoâi, Boà-taùt hy höõu thay! Nay Ngaøi ñaõ thu phuïc Ma vöông vaø chuùng ma quaân.

# Hoï duøng nhaïc trôøi, tieáng haùt coõi trôøi ñeå taùn thaùn Boà-taùt. Hoï laïi tung leân nhieàu laàn caùc loaïi hoa trôøi Maïn-ñaø-la, Ma-ha maïn-ñaø-la, Maïn-thuø-sa, Ma-ha man-thuø-sa, Öu-baùt- la, Caâu-vaät-ñaàu, Baùt-ñaàu-ma vaø Phaân-ñaø-lôïi, boät höông chieân-ñaøn nhö möa treân thaân Boà-taùt.

Coù keä noùi:

*Boà-taùt haøng phuïc ñöôïc Ma vöông* Maët ñaát chaán ñoäng vôùi saùu caùch Chuùng sinh chìm trong boùng voâ minh Thaàn quang Ñaïi thaùnh soi saùng khaép. Trôøi ñaát phôi baøy aùnh nhaät nguyeät Gioáng nhö myõ nöõ trang ñieåm maët

*Hö khoâng möa xuoáng caùc hoa trôøi* Hoa Maïn-ñaø-la cuøng hoa khaùc.

# Luùc baáy giôø coù voâ löôïng voâ bieân chö Thieân caùc coõi soá ñeán ngaøn vaïn öùc, nhö chuùa trôøi coõi Ta-baø, nhö vua trôøi Ñaïi phaïm vaø Ñeá Thích… ñeàu heát söùc vui möøng traøn ngaäp caû ngöôøi, khoâng theå keàm cheá, ñoàng chaép tay ñaûnh leã Boà-taùt, mieäng tung hoâ:

–Ngaøy nay vò Thaùnh naøy nhaát ñònh thaønh Baäc Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

# Khi aáy, caùch goác caây Boà-ñeà chaúng bao xa coù moät Long vöông teân laø Ca-la laïi duøng keä taùn thaùn Boà-taùt:

*Ta töøng thaáy ngaøy Phaät ra ñôøi* Cuõng ñeán döôùi caây Boà-ñeà naøy Hieän ñaïi thaàn thoâng thaät hy höõu

*Kheùo duøng phöông tieän ñuoåi Ma vöông.* Ngaøy nay Thích Toân cuõng nhö vaäy

*Traûi coû kieát giaø ngoài an oån*

*Taâm khoâng duyeân caûnh, truï chaùnh yù* Chöa töøng moät nieäm bieát sôï haõi.

*Duõng maõnh nhö vaäy ñaïi tinh taán* Quyeát ñònh Maâu-ni Phaät toái thaéng Do vaäy coõi naøy ñoäng saùu caùch

*AÂm thanh vang doäi tôï tieáng chuoâng* Ñoâng, Taây, Nam, Baéc noåi roài chìm Nhaát ñònh chaúng laâu thaønh Ñaïi Giaùc. Chö Thieân phuû kín caû hö khoâng

*Traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha* Lôøi hay khen ngôïi, taâm hoan hyû:

*Nay Ngaøi chaéc chöùng Ñaïi Dieäu Thaùnh* Chö Thieân vaïn öùc khoâng ñeám heát

*Ñeàu tung y phuïc khaép hö khoâng* Ñieàm laønh baùo tröôùc nhieàu voâ cuøng. Ngaøi seõ giaùc ngoä thaønh Ñaïi Thaùnh Ngaøn vaïn do-tha chuùng chö Thieân Chaép tay ñaûnh leã taïi hö khoâng Ñieàm öùng hieän tröôùc, khoù dieãn taû.

*Ngaøi nay thaønh Phaät, Ñaïi Giaùc Toân* Chö Thieân ñoàng töû ngaøn vaïn öùc Hôùn hôû tay caàm hoa trôøi ñeïp

*Tung raûi möa hoa treân Nhaân giaû.* Ngaøi nay thaønh Phaät Ñaïi Toân Thaéng Caây coái chung quanh coäi Boà-ñeà Caønh ngoïn cuùi raïp höôùng veà Ngaøi Ñieàm laønh nhö ñaây chaúng phaûi moät. Ngaøy nay thaønh Phaät Ñaïi Toái Toân Nhaân giaû thu phuïc chuùng Thieân ma Tieáng noùi hình thuø thaät ñaùng sôï Ngaøi duøng töø löïc ñeàu nhieáp hoùa.

*Ngaøy nay thaønh Phaät Ñaïi Toân Xöng* Long vöông Ca-la taùn thaùn Phaät Taâm sinh khoaùi laïc raát vui möøng.

M