ñaøn.

GIA PHẢ PHẬT THÍCH-CA

# QUYỂN 3

1. Chuyeän veà tinh xaù Truùc Vieân cuûa Ñöùc Thích-ca.
2. Chuyeän veà tinh xaù Kyø Hoaøn cuûa Ñöùc Thích-ca.
3. Chuyeän veà thaùp thôø raêng toùc Phaät Thích-ca
4. Chuyeän veà boán ngoâi thaùp treân coõi trôøi thôø Phaät Thích-ca
5. Chuyeän vua Öu-ñieàn laøm töôïng Phaät Thích-ca baèng goã chieân-
6. Chuyeän vua Ba-tö-naëc taïo töôïng Phaät Thích-ca baèng vaøng.
7. Chuyeän em vua A-duïc xuaát gia taïo töôïng Phaät Thích-ca baèngñaù.
8. Chuyeän löu aûnh Phaät Thích-ca trong hang ñaù.
   1. **CHUYEÄN VEÀ TINH XAÙ TRUÙC VIEÂN CUÛA ÑÖÙC THÍCH CA (**Xuaát xöù töø Luaät Ñaøm-voâ-ñöùc)

Vua nöôùc Ma-kieät laø Bình Sa nghó raèng khi Phaät ñeán ôû thì phaûi boá thí laøm Taêng-giaø-lam. Baáy giôø, trong thaønh Vöông xaù coù vöôøn truùc Ca- lan-ñaø laø khu vöôøn ñeïp nhaát nöôùc. Luùc ñoù, Phaät bieát yù vua beøn ñeán vöôøn truùc. Vua töø xa nhìn thaáy Ñöùc Theá toân ñeán lieàn xuoáng voi, laáy neäm xeáp thaønh boán taàng thænh Phaät ñeán ngoài. Phaät ngoài xong, vua laáy bình vaøng ñöïng nöôùc thôm trao cho Phaät, baïch raèng: ÔÛ thaønh Vöông xaù coù vöôøn truùc Ca-lan-ñaø ñaây laø khu vöôøn baäc nhaát, nay kính daâng leân Phaät, xin Phaät töø bi naïp thoï. Phaät noùi: Vua hieán khu vöôøn naøy cho Phaät vaø Taêng boán phöông, neáu laø vaät sôû höõu cuûa Phaät nhö phoøng nhaø, y baùt, v.v... thì taát caû trôøi, ngöôøi, ma phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân khoâng theå duøng ñöôïc, ñeàu phaûi cung kính nhö chuøa thaùp. Ñuùng nhö lôøi Phaät noùi, nay con hieán cuùng vöôøn truùc naøy leân Phaät vaø Taêng boán phöông, xin töø bi naïp thoï. Luùc ñoù, Ñöùc Theá toân noùi keä khuyeân daïy vua Bình-sa. Roài choïn thôï gioûi maø xaây caát ñieän ñöôøng, phoøng xaù, laàu gaùc vaø trang hoaøng thaät ñeïp ñeõ. Chung quanh coù ñaøo ao hoà, suoái gieáng, beán caàu. Mong Phaät vaø chuùng taêng söû duïng ñeå chuùng con ñöôïc phöôùc voâ löôïng.

* 1. **CHUYEÄN VEÀ TINH XAÙ KYØ HOAØN CUÛA PHAÄT (**Xuaát xöù töø kinh Hieàn Ngu).

Ba-tö-naëc laø vua nöôùc Xaù-veä coù moät vò Ñaïi thaàn teân laø Tu-ñaït, nhaø giaøu coù tieàn cuûa voâ soá, thích boá thí cöùu giuùp cho ngöôøi ngheøo thieáu, caùc coâ nhi vaø ngöôøi giaø caû coâ ñoäc. Do ñoù ngöôøi ñôøi ñaët teân laø Caáp Coâ Ñoäc. Luùc aáy, Tröôûng giaû Tu-ñaït coù baûy ngöôøi con trai tuoåi ñaõ lôùn khoân laàn löôït cöôùi vôï ñeán ngöôøi thöù saùu. Rieâng ngöôøi con trai thöù baûy thì raát khoâi ngoâ oâng raát thöông yeâu vaø muoán cöôùi cho moät coâ gaùi xinh ñeïp nhaát. Lieàn baûo caùc Baø-la-moân raèng: Quí vò thaáy ai coù con gaùi ñeïp nhaát xin cho bieát ñeå toâi ñeán cöôùi cho con. Caùc Baø-la-moân beøn ñi haønh khaát tìm kieám vaø ñeán thaønh Vöông xaù. Trong thaønh, coù moät ñaïi thaàn teân laø Hoä Di, giaøu coù voâ löôïng, laïi kính tin Tam Baûo. Luùc ñoù Baø-la-moân beøn ñeán nhaø xin aên. Theo pheùp boá thí trong nöôùc thì phaûi coù coâ gaùi treû caàm vaät maø boá thí. Tröôûng giaû Hoä Di coù moät coâ con gaùi nhan saéc tuyeät ñeïp, beøn baûo ñem thöùc aên ra boá thí cho Baø-la-moân. Baø-la-moân thaáy roài thì loøng raát vui möøng baûo ngöôøi ta tìm nay ñaõ thaáy. Beøn hoûi coâ gaùi: Ñaõ coù ngöôøi ñeán caàu hoân chöa, thì ñaùp laø chöa. Hoûi: Cha coâ coøn khoâng thì ñaùp laø coøn. Baø-la-moân baûo coâ gaùi môøi cha ra gaëp toâi coù vieäc muoán noùi. Khi ngöôøi cha ra gaëp, vò Baø-la-moân chaøo hoûi xong beøn noùi vua nöôùc Xaù-veä coù moät vò ñaïi thaàn Thöøa töôùng teân laø Tu-ñaït, giaøu coù baäc nhaát, nhö Ngaøi coù moät caäu con trai uùt raát oai duõng, khoâi ngoâ nhieàu taøi, muoán cöôùi con gaùi Ngaøi coù ñöôïc hay khoâng, ngöôøi cha ñaùp coù theå ñöôïc. Vò Baø-la-moân beøn vieát thö nhôø moät laùi buoân ñem veà trao cho Tu-ñaït trình baøy moïi vieäc. Tu-ñaït raát vui möøng ñeán nhôø vua cöôùi vôï cho con. Vua baèng loøng. Lieàn chôû chaâu baùu ñeán thaønh Vöông xaù, doïc ñöôøng cuõng boá thí giuùp ñôõ keû ngheøo thieáu. Roài vaøo thaønh Vöông xaù ñeán nhaø cuûa Hoä Di ñeå caàu hoân. Khi ñeán nôi thì Hoä Di möøng rôõ ñoùn tieáp môøi nghæ ñeâm. Saùng ra thì toå chöùc tieäc tuøng thaät linh ñình. Tu-ñaït beøn hoûi ñaây chaéc laø môøi vua ñaïi thaàn, quan khaùch vaø nhöõng ngöôøi thaân thích döï hoân leã phaûi chaêng, thì noùi raèng khoâng phaûi, chuùng toâi thænh Phaät vaø caùc Tyø-kheo taêng. Tu-ñaït nghe noùi boãng trong loøng raát vui möøng, hoûi Phaät laø ai xin cho bieát. Tröôûng giaû Hoä Di noùi: Ngaøi chaúng nghe con vua Tònh Phaïn teân laø Taát- ñaït. Ngaøy vò aáy sinh ra coù nhieàu ñieàm laønh, coù ba möôi hai muoân vò thaàn hoä veä, ñi baûy böôùc chæ tay maø noùi treân trôøi, döôùi theá gian chæ coù ta laø toân quí nhaát, thaân maàu vaøng roøng, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp ñaùng laøm vua Kim luaân trò vì boán thieân haï. Thaáy khoå sinh, giaø, beänh, cheát khoâng thích ôû nhaø, maø xuaát gia tu ñaïo, saùu naêm khoå haïnh, ñöôïc

Nhaát thieát trí, kieát sôû heát maø thaønh Phaät, haøng phuïc möôøi taùm öùc muoân caùc ma, hieäu laø Naêng Nhaân, möôøi löïc voâ uùy, möôøi taùm baát coäng, aùnh saùng chieáu röïc rôõ ba ñaït soi saùng neân goïi laø Phaät. Tu-ñaït hoûi theá naøo laø Taêng? Hoä di ñaùp: Phaät thaønh Ñaïo roài, phaïm thieân khuyeán thænh xoay baùnh xe phaùp, neân Phaät ñeán vöôøn Nai nöôùc Ba-la-naïi xoay baùnh xe boán chaân ñeá cho naêm anh em Caâu-laân, laäu heát kieát môû maø thaønh Sa-moân, saùu thoâng ñaày ñuû, boán yù baûy giaùc taùm Ñaïo ñeàu luyeän, treân hö khoâng taùm muoân caùc vò trôøi ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, voâ löôïng trôøi ngöôøi phaùt Voâ thöôïng Ñaïo yù. Keá ñoä cho anh em Uaát-beä Ca-dieáp coù caû ngaøn ngöôøi, ñöôïc laäu heát yù giaûi, gioáng nhö naêm vò tröôùc. Keá ñeán Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân goàm naêm traêm ñoà chuùng cuõng ñöôïc ñoä maø ñöôïc Chaân ÖÙng. Caùc vò aáy thaàn tuùc töï taïi coù khaû naêng laøm ruoäng phöôùc cho chuùng sinh, neân goïi laø Taêng. Tu-ñaït nghe vieäc hay nhö theá thì voâ cuøng möøng rôõ vaø kính tin, mong trôøi mau saùng ñeå ñöôïc gaëp Phaät. Vì quaû thaønh khaån neân thaàn öùng hieän ñaát saùng, beøn laàn theo aùnh saùng maø ñi thì ñeán thaønh La-duyeät. Cöûa thaønh naøy ñeâm môû ba laàn: ñaàu hoâm, nöûa ñeâm vaø gaàn saùng. Nöûa ñeâm ra khoûi thaønh thaáy coù ñeàn trôøi thì ñeán laïy, boãng queân nieäm Phaät thì taâm maét thaáy toái ñen. Töï nghó ñeâm neân toái ñen, neáu ta ñi ñeán thì seõ bò aùc quæ thuù döõ laøm haïi. Beøn vaøo thaønh maø ñôïi saùng roài seõ ñeán. Coù ngöôøi baïn thaân cheát roài sinh leân coõi trôøi Töù Thieân, thaáy oâng muoán hoái haän thì baûo raèng: Cö só chôù hoái oâng ñeán gaëp Phaät seõ ñöôïc lôïi ích voâ löôïng, daãu ñöôïc traêm xe ñaày chaâu baùu cuõng khoâng baèng moät laàn ñeán choã Phaät thì ñöôïc lôïi hôn nhieàu. Cö só chôù hoái haän, neáu coù ñöôïc chaâu baùu ñaày boán thieân haï cuõng khoâng baèng moät laàn ñeán choã Phaät thì lôïi hôn nhieàu gaáp traêm ngaøn muoân laàn hôn. Tu-ñaït nghe vò trôøi noùi theá thì caøng vui möøng kính tin Ñöùc Theá toân. Trôøi toái lieàn saùng, beøn tìm ñöôøng ñeán choã Theá toân. Khi aáy, Ñöùc Theá toân bieát Tu-ñaït ñeán beøn ra ngoaøi ñi kinh haønh. Tu-ñaït töø xa troâng thaáy Ñöùc Theá toân nhö nuùi vaøng oai nghieâm röïc rôõ gaáp ngaøn muoân laàn lôøi Hoä-di mieâu taû, thì khoâng bieát leã nghi beøn chaïy ñeán hoûi khoâng bieát Cuø-ñaøm ôû ñaâu, Ñöùc Theá toân beøn môøi oâng ngoài gheá. Baáy giôø, trôøi Thuû-ñaø-hoäi ôû xa thaáy Tu-ñaït tuy gaëp Theá toân maø khoâng bieát leã baùi cuùng döôøng, beøn hoùa thaønh boán ngöôøi saép thaønh haøng ñeán leã baùi Ñöùc Theá toân maø thaêm hoûi, ñi nhieãu beân phaûi ba voøng roài ñöùng sang moät beân. Baáy giôø, Tu-ñaït thaáy theá beøn nghó phaùp cung kính phaûi nhö theá, lieàn laøm y nhö boán ngöôøi kia. Phaät beøn noùi phaùp cho nghe boán Ñeá maàu nhieäm, khoå khoâng voâ thöôøng. Nghe phaùp vui möøng lieàn nheãm thaùnh phaùp maø thaønh Tu-ñaø-hoaøn. Ví nhö boâng goøn traéng saïch deã nhuoäm maàu. Beøn quì xuoáng chaáp tay hoûi Phaät trong thaønh

Xaù-veä ngöôøi nghe phaùp deã nhieãm nhö con coù hay khoâng? Phaät baûo ít coù ai nhö oâng. Trong thaønh Xaù-veä phaàn nhieàu ñeàu tin taø, khoù nhieãm Thaùnh giaùo. Tu-ñaït noùi cuùi mong Ñöùc Theá toân haõy ñeán xaù-veä khieán chuùng sinh ôû ñaáy boû taø theo chaùnh. Theá toân baûo phaùp xuaát gia khaùc vôùi theá tuïc neân choã ôû cuõng coù khaùc. ÔÛ ñoù khoâng coù tinh xaù laøm sao ñeán ñöôïc. Tu-ñaït thöa ñeä töû xin xaây caát, Ñöùc Theá toân im laëng chaáp nhaän. Tu-ñaït beøn töø giaõ Phaät, lo vieäc cöôùi vôï cho con. Xong vieäc lieàn ñeán Baïch Ñöùc Theá toân: con veà nöôùc seõ xaây caát tinh xaù, nhöng khoâng bieát caùch thöùc, xin Theá toân sai moät vò bieát roõ cuøng ñi vôùi con. Ñöùc Theá toân suy nghó ôû thaønh Xaù-veä coù nhieàu Baø-la-moân tin theo khieán chaáp taø Ñaûo, chæ coù xaù-lôïi laø doøng doõi Baø-la-moân, laïi thoâng minh thaàn tuùc goàm ñuû, ñi seõ coù lôïi, beøn sai ñi vôùi Tu-ñaït. Tu Ñaït hoûi Theá toân moät ngaøy ñi maáy daëm. Xaù-lôïi-phaát noùi moãi ngaøy ñi nöûa do-tuaàn cuõng baèng vôùi vua Chuyeån Luaân. Tu-ñaït beøn ôû treân ñöôøng cöù hai möôi daëm thì laäp moät nhaø döøng chaân, chöùa ñuû ñoà aên thöùc uoáng cho ngöôøi coi ngoù. OÂng vaø Xaù-lôïi-phaát töø thaønh Vöông xaù trôû veà nhaø mình ôû nöôùc Xaù-veä tìm xem choã naøo ñaát ñai baèng phaúng roäng raõi thì xaây tinh xaù. Ñi khaép nôi vaãn khoâng coù choã naøo vöøa yù. Chæ coù khu vöôøn cuûa Thaùi töû Kyø-ñaø ñaát ñai baèng phaúng, caây coái xinh töôi. Xaù-lôïi-phaát noùi ôû ñaây coù theå xaây caát tinh xaù, neáu ôû caùch khu daân cö xa quaù thì ñi khaát thöïc seõ khoù, neáu ôû gaàn quaù thì oàn aøo khoù haønh ñaïo. Tu- ñaït vui möøng beøn ñeán choã Thaùi töû naøi mua khu vöôøn ñeå xaây caát tinh xaù cuùng döôøng Phaät. Thaùi töû noùi ta khoâng thieáu tieàn, khu vöôøn naøy ñeïp ñeõ duøng ñeå tieâu dao döôõng chí, giaù cao laém oâng khoâng mua noåi ñaâu. Neáu oâng ñem vaøng roøng loùt kín heát ñaát thì ta baùn cho. Tu-ñaït noùi toâi chòu giaù aáy. Thaùi töû noùi ta chæ noùi chôi thoâi. Tu-ñaït noùi Thaùi töû noùi lôøi doái gaït laøm sao noái ngoâi maø trò nöôùc. Tu Ñaït muoán kieän ra trieàu ñình. Baáy giôø, trôøi Thuû-ñaø-hoäi muoán xaây caát tinh xaù cuùng döôøng Phaät, sôï caùc ñaïi thaàn beânh vöïc Thaùi töû lieàn hoùa thaønh moät ngöôøi pheâ bình raèng Thaùi töû khoâng ñöôïc noùi doái, ñaõ höùa thì khoâng ruùt lôøi, roài quyeát ñoaùn nhö theá. Tu-ñaït vui möøng sai ngöôøi ñem voi chôû vaøng ñeán, taùm möôi choã ñaõ ñaày vaøng chæ coøn moät ít ñaát. Tu-ñaït suy nghó neân laáy vaøng ôû kho naøo maø khoâng dö khoâng thieáu. Kyø-ñaø hoûi gieøm raèng: Sôï ñaét quaù phaûi khoâng? Ñaùp: khoâng phaûi, maø laø toâi ñang löïa ôû kho vaøng naøo cho tieän lôïi. Kyø-ñaø nghó Phaät phaûi laø ngöôøi coù Ñöùc lôùn laém neân khieán ngöôøi naøy coi thöôøng vaøng baïc. Beøn baûo: thoâi ñuû roài ñöøng laáy vaøng nöõa, ñaát vöôøn thuoäc oâng, coøn caây thuoäc ta, cuøng xaây caát tinh xaù maø cuùng döôøng Phaät, Tu-ñaït baèng loøng. Nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo nghe vieäc beøn taâu vua raèng: Tröôûng giaû Tu-ñaït mua khu vöôøn cuûa Thaùi töû Kyø-ñaø ñeå xaây caát tinh xaù cho Sa-

moân Cuø-ñaøm. Vaäy nay cho ñoà chuùng cuûa hoï thi taøi vôùi caùc Sa-moân, neáu hoï thaéng thì ñöôïc xaây caát, neáu khoâng thaéng thì thaày troø Sa-moân Cuø-ñaøm veà ôû taïi thaønh Vöông xaù, coøn thaày troø chuùng toâi ôû ñaây. Vua goïi Tu-ñaït ñeán cho bieát söï vieäc treân. Tu-ñaït veà nhaø aùo quaàn xoác xeách maët maøy buoàn khoå, lo raàu. Saùng hoâm sau, Xaù-lôïi-phaát ñaép y mang baùt ñeán thaáy Tu-ñaït khoâng vui beøn hoûi duyeân côù. Tu-ñaït keå laïi vieäc nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo ñoøi thi taøi, neáu thaéng môùi ñöôïc xaây caát tinh xaù. Xaù-lôïi- phaát noùi nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo khaép Dieâm-phuø-ñeà soá ñoâng nhö tre truùc, khoâng theå ñuïng ñeán chaân loâng cuûa toâi, nay muoán thi taøi thì lo gì. Tu-ñaït möøng rôõ taâu vua toå chöùc thi taøi. Nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo baûo ngöôøi trong nöôùc baûy ngaøy nöõa ôû ngoaøi thaønh treân baõi ñaát roäng seõ thi taøi vôùi thaày troø Cuø-ñaøm. Trong thaønh Xaù-veä coù möôøi taùm öùc ngöôøi. Nöôùc naøy coù thoâng leä nghe ñaùnh troáng thì phaûi nhoùm hoïp, nhö ñaùnh troáng ñoàng thì coù möôøi hai öùc ngöôøi nhoùm hoïp, ñaùnh troáng baïc thì coù möôøi boán öùc ngöôøi nhoùm hoïp, ñaùnh troáng vaøng thì taát caû ñeàu nhoùm hoïp. Ñeán ngaøy heïn thì ñaùnh troáng vaøng nhoùm hoïp moïi ngöôøi. Nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo coù ba öùc muoân ngöôøi. Coù hai toøa cao, moät beân daønh cho vua vaø nhoùm saùu vò, moät beân daønh cho Tu-ñaït vaø Xaù-lôïi. Baáy giôø, Xaù-lôïi-phaát ñang ngoài nhaäp ñònh döôùi moät goác caây, nghó raèng hoäi naøy moïi ngöôøi ñeàu quen thoùi taø ñaõ laâu, kieâu maïn töï cao, phaûi duøng ba ñöùc maø haøng phuïc, theä raèng neáu con töø voâ soá kieáp ñeán nay ñaõ töø hieáu vôùi cha meï, kính troïng Sa-moân, Baø-la-moân, v.v... thì cho con khi môùi vaøo hoäi taát caû moïi ngöôøi seõ kính leã con. Baáy giôø, saùu vò thaáy chuùng ñaõ nhoùm hoïp, chæ coù Xaù-lôïi-phaát laø chöa ñeán thì cho laø Xaù-lôï-phaát sôï, beøn leân taâu vua. Vua hoûi Tu-ñaït ñeä töû Cuø-ñaøm boû cuoäc roài ö? Ngay luùc aáy Xaù-lôïi-phaát y phuïc ngay ngaén, Ni-sö-ñaøn vaét treân vai traùi huøng duõng nhö sö töû ñaàu ñaøn ñi vaøo hoäi tröôøng. Moïi ngöôøi thaáy daùng veû uy nghieâm phaùp phuïc khaùc laï caû thaày troø saùu vò giaùo chuû ñeàu baát giaùc ñöùng daäy kính chaøo. Baáy giôø, Xaù-lôïi-phaát bay leân ñaøi cao, saùu vò giaùo chuû coù ñeä töû teân laø Lao Ñoä Sai, bieát aûo thuaät, ôû tröôùc ñaïi chuùng ñoïc chuù hoùa ra moät caây to caønh laù sum sueâ che maùt caû chuùng hoäi, coù hoa quaû raát laï, moïi ngöôøi ñeàu khen ngôïi. Khi aáy, Xaù-lôïi-phaát duøng thaàn löïc taïo ra gioù, gioù nuùi noåi leân laäp töùc thoåi baät goác caây aáy naùt ra thaønh buïi. Chuùng caøng ngôïi khen seõ thaéng. Lao Ñoä Sai hieán ra moät caùi ao boán beân ñeàu coù baûy baùu, trong ao coù caùc hoa ñeïp. Xaù-lôïi-phaát beøn hoùa thaønh moät con voi traéng saùu ngaø, moãi ngaø ñeàu coù baûy hoa sen, treân moãi hoa coù baûy ngoïc nöõ, Voi aáy ñeán bôø ao huùt heát nöôùc thì ao bieán maát. Moïi ngöôøi ñeàu khen Xaù-lôïi- phaát thaéng roài. Lao Ñoä Sai laïi hoùa ra moät ngoïn nuùi baûy baùu raát trang

nghieâm, ao suoái caây coû hoa traùi sum sueâ. Xaù-lôïi-phaát beøn hoùa thaønh Kim Cöông Löïc Só duøng chaøy kim cöông ôû xa maø chæ thì nuùi aáy lieàn suïp ñoå tan taønh. Lao Ñoä Sai laïi bieán ra moät con roàng döõ mình coù möôøi ñaàu bay treân hö khoâng raûi xuoáng caùc vaät baùu nhö möa, saám chôùp vang ñoäng laøm moïi ngöôøi sôï haõi. Xaù-lôïi-phaát beøn hoùa thaønh moät con chim caùnh vaøng ñaàu ñaøn bay leân moå aên roàng aáy. Lao Ñoä Sai laïi hoùa thaønh moät con traâu khoång loà raát khoûe maïnh chæa ra ñoâi söøng beùn nhoïn, ñaøo ñaát roáng to, chaïy nhaûy ôû tröôùc, Xaù-lôïi-phaát beøn hoùa ra moät con sö töû ñaàu ñaøn ñeán xeù xaùc traâu to. Lao Ñoä Sai laïi bieán thaân mình thaønh quæ Daï-xoa thaân hình to lôùn treân ñaàu löûa chaùy, maét ñoû nhö maùu, moùng raêng daøi beùn nhoïn, mieäng phun löûa röôït chaïy khaép nôi. Xaù-lôïi-phaát beøn hoùa thaân mình thaønh thieân vöông Tyø-sa-moân, Daï-xoa troâng thaáy sôï haõi lieàn boû chaïy, boán beà löûa daäy khoâng coù choã thoaùt thaân, chæ coù choã cuûa Xaù-lôïi-phaát thì maùt meû khoâng coù löûa. Beøn khuaát phuïc ñöôïc maø laïy saùt ñaát xin tha maïng. Nhuïc taâm ñaõ sinh thì löûa lieàn taét. Moïi ngöôøi ñeàu khen ngôïi Xaù-lôïi-phaát laø ngöôøi thaéng cuoäc. Baáy giôø, Xaù-lôïi-phaát bay leân hö khoâng hieän boán oai nghi ñi ñöùng ngoài naèm, hoaëc treân thaân phun ra nöôùc, döôùi thaân phun ra löûa, Ñoâng laën thì hieän ra ôû Taây, Baéc maát thì hieän ra ôû Nam, hoaëc hieän thaân lôùn ñaày khaép hö khoâng, hoaëc hieän thaân raát nhoû, hoaëc moät thaân hieän ra traêm ngaøn muoân öùc thaân, hoaëc thaân ñi qua ñaát nöôùc, goà ñaù, v.v... ñaïi chuùng thaáy thaàn löïc nhö theá ñeàu vui möøng khen ngôïi. Baáy giôø, Xaù-lôïi- phaát tuøy cô noùi phaùp, tuøy baûn haïnh tuùc duyeân maø giuùp cho ñeàu ñöôïc ñaïo tích, hoaëc Tu-ñaø-hoaøn, hoaëc Tö-ñaø-haøm cho ñeán A-la-haùn. Nhoùm saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo vaø ba öùc ñeä töû ñeàu xin xuaát gia hoïc Ñaïo, boán chuùng ñeàu veà choã cuûa mình. Baáy giôø, Tröôûng giaû Tu-ñaït cuøng Xaù-lôïi-phaát ñeán khu vöôøn ño ñaïc tính toaùn. Xaù-lôïi-phaát mæm cöôøi. Tu-ñaït hoûi lyù do, Xaù- lôïi-phaát noùi: Trong saùu taàng trôøi trôøi coõi Duïc cung ñieän ñaõ thaønh Tu-ñaït hoûi trong saùu taàng trôøi coõi Duïc thì taàng trôøi naøo vui nhaát? Xaù-lôïi-phaát ñaùp: ba coõi trôøi döôùi thì saéc duïc saâu daøy coøn hai coõi trôøi treân thì kieâu maïn, maëc tình vui chôi. Chæ coù coõi trôøi thöù tö thì thöôøng coù moät vò Boà-taùt Nhaát sinh boå xöù sinh ôû ñôøi sau phaùp huaán khoâng döùt. Tu-ñaït noùi con seõ ñöôïc sinh leân taàng trôøi thöù tö. Noùi xong thì caùc cung ñieän kia ñeàu bieán maát chæ coøn cung ñieän ôû coõi taàng trôøi thöù tö. Baáy giôø, Xaù-lôïi-phaát laïi coù saéc buoàn. Hoûi lyù do thì ñaùp: OÂng coù thaáy caùc con kieán döôùi ñaát trong khu vöôøn chaêng? Ñaùp: coù. Xaù-lôïi-phaát noùi ôû quaù khöù thôøi Phaät Tyø-baø-thi, taïi khu ñaát naøy oâng cuõng ñaõ xaây caát tinh xaù cho Ñöùc Phaät aáy, caùc con kieán naøy cuõng ñaõ sinh trong thôøi aáy. Ñeán thôøi Phaät Thi-khí, thôøi Phaät Tyø-xaù- phuø, thôøi Phaät Caâu-löu-toân, thôøi Phaät Ca-na-haøm-maâu-ni, thôøi Phaät Ca-

dieáp, v.v... thì oâng cuõng ôû treân ñaát naøy maø xaây caát tinh xaù cho caùc Ñöùc Phaät aáy vaø caùc con kieán aáy cuõng laïi sinh ra trong caùc thôøi Phaät aáy vaø ôû ñaáy. Cho ñeán nay ñaõ chín möôi moát kieáp roài maø vaãn laø thaân kieán chöa ñöôïc giaûi thoaùt. Sinh töû daøi laâu, chæ coù phöôùc laø chaúng theå khoâng gieo troàng. Tu-ñaït nghe xong cuõng raát thöông xoùt. Ño ñaïc xong thì xaây caát phoøng xaù cho Phaät vaø moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø-kheo cö truù. Tu- ñaït lieàn taâu vua thænh Phaät ñeán ngöï. Vua beøn sai Söù ñeán thaønh thænh Phaät vaø taêng chuùng. Baáy giôø, Phaät daãn boán chuùng phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chaán ñoäng trôøi ñaát maø leân ñöôøng veà nöôùc Xaù-veä, treân ñöôøng ñi gaëp nhaø döøng thì taïm nghæ roài ñoä voâ soá ngöôøi. Khi Phaät veà ñeán coøn ôû ngoaøi thaønh thì moïi ngöôøi nhoùm hoïp ñem vaät cuùng döôøng ñeán daâng leân Theá toân vaø chuùng Taêng. Phaät phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu suoát Tam thieân Ñaïi thieân theá giôùi, duøng ngoùn chaân aán xuoáng ñaát thì maët ñaát rung chuyeån, trong thaønh chuoâng troáng töï keâu, nhaïc töï troãi. Keû muø thaáy ñöôïc, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, keû queø ñi ñöôïc, caùc beänh ñeàu döùt heát. Moïi ngöôøi nam nöõ giaø treû thaáy caùc ñieàm laønh ñeàu vui möøng ñeán choã Phaät, möôøi taùm öùc ngöôøi. Baáy giôø, Ñöùc Theá toân tuøy beänh cho thuoác, tuøy cô noùi phaùp maàu. Ngöôøi coù duyeân ñôøi tröôùc ñeàu ñöôïc daáu Ñaïo, hoaëc quaû chöùng Tu-ñaø-hoaøn, hoaëc Tö-ñaø-haøm, hoaëc A-na-haøm, hoaëc A-la- haùn, coù ngöôøi gieo nhaân Bích-chi Phaät, coù ngöôøi phaùt Ñaïo yù chaùnh chaân Voâ thöôïng, thaûy ñeàu vui möøng vaâng laøm. Phaät baûo A-nan raèng: Khu vöôøn naøy Tu-ñaït ñaõ mua, caây coû hoa laù laø cuûa hai vò ñoàng taâm xaây döïng tinh xaù, neân goïi laø vöôøn caây Kyø-ñaø ñaát Caáp Coâ Ñoäc, hay vöôøn Kyø thoï Caáp Coâ Ñoäc, truyeàn maõi ñeán ñôøi sau.

Kinh Taïp A-haøm noùi: Tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc bò beänh, Phaät ñeán thaêm, thoï kyù raèng: Seõ chöùng ñöôïc quaû A-na-haøm, khi cheát roài thì ñöôïc sinh leân trôøi Ñaâu-suaát laøm Thieân töû, töï nghó raèng: Ta ôû ñaây khoâng laâu phaûi ñeán gaëp Theá toân, beøn trong phuùt choác ôû trôøi Ñaâu-suaát maø hieän tröôùc Phaät, leã Phaät xong, lieàn phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu khaép vöôøn Kyø Thoï Caáp Coâ Ñoäc maø noùi keä khen ngôïi roài bieán maát.

Taêng Höõu xeùt thaáy: Choã ôû döùt taâm goïi laø tinh xaù. Truùc Laâm, Kyø Thoï laø caùc tinh xaù ñaàu tieân, töø ñoù maø noái truyeàn xaây döïng cho ñeán ngaøy nay. Coøn vieäc Tu-ñaït ñöôïc quaû maàu thì coù theå thaáy roõ raøng.

# CHUYEÄN VEÀ THAÙP THÔØ MOÙNG TOÙC CUÛA PHAÄT THÍCH CA

(Xuaát xöù töø Luaät Thaäp Tuïng).

Phaät ñeán caùc nöôùc raát laâu maø khoâng trôû veà, Tu-ñaït nhôù Phaät muoán

gaëp. Beøn baïch Ñöùc Theá toân raèng: Cho con ít vaät ñeå thöôøng cuùng döôøng. Phaät beøn cho ít toùc vaø moùng tay. Baïch Phaät: Con xin xaây thaùp thôø. Phaät noùi: ñöôïc. Laïi baïch Phaät: Cho con laøm maùi che, ñaët lan can duøng luïa maøu, veõ nhieàu maøu trang trí caùc thöù trang nghieâm. Phaät ñeàu chaáp thuaän.

# CHUYEÄN VEÀ BOÁN NGOÂI THAÙP THÔØ PHAÄT THÍCH CA TREÂN COÕI TRÔØI

**(**Xuaát xöù töø Taäp Kinh Sao)

ÔÛ coõi trôøi Ñao-lôïi veà phía thaønh Ñoâng trong vöôøn Chieáu Minh coù thaùp thôø toùc Phaät, ôû phía Nam thaønh trong vöôøn Thoâ saùp coù thaùp thôø y Phaät, ôû phía thaønh Taây trong vöôøn Hoan hyû coù thaùp thôø baùt Phaät, ôû phía thaønh Baéc trong vöôøn Giaù ngöï coù thaùp thôø raêng Phaät luaän Ñaïi Trí noùi: Trôøi Ñeá Thích laáy toùc Boà-taùt ôû ngoaøi cöûa thaønh Ñoâng maø xaây thaùp thôø toùc. Laïi laáy baûo y cuûa Boà-taùt maø ôû ngoaøi cöûa thaønh Ñoâng xaây thaùp thôø y.

Taêng Höõu xeùt thaáy: ÔÛ coõi ngöôøi coù boán ngoâi thaùp lôùn. Thaùp ghi nhôù choã sinh ôû nöôùc Ca-tyø-la-veä (vöôøn Laâm-tyø-ni). Thaùp ghi nhôù choã thaønh Ñaïo ôû nöôùc Ma-kieät-ñeà. Thaùp ghi nhôù xoay baùnh xe phaùp laø vöôøn Nai ôû nöôùc Ba-la-naïi. Thaùp ghi nhôù nhaäp Nieát baøn ôû nöôùc Caâu-di-na- kieät.

Taêng Höõu xeùt thaáy: Baäc chí nhaân ôû ñôøi laøm lôïi ích roäng lôùn thì toùc moùng y baùt ñeàu laø phaùp söï, neân laäp chuøa thaùp maø roäng ñoä trôøi ngöôøi, ñaây laø nguoàn goác xaây thaùp khoâng phaûi chæ laø ñeå taùn thaân maø thoâi.

# VUA ÖU ÑIEÀN TAÏO TÖÔÏNG GOÃ PHAÄT THÍCH CA BAÈNG CHIEÂN ÑAØN

(Xuaát xöù töø kinh Taêng Nhaát A-haøm)

Thích Ñeà Hoaøn Nhaân thænh Phaät leân taàng trôøi ba möôi ba noùi phaùp cho meï nghe, Ñöùc Theá toân nghó raèng: boán boä chuùng phaàn nhieàu löôøi bieáng chaúng thích nghe phaùp. Nay ta khieán boán chuùng khaùt ngöôõng ñoái vôùi phaùp maø chaúng baûo boán chuùng ñeán haàu haï ta. Lieàn nhanh choùng bay leân taàng trôøi ba möôi ba. Luùc ñoù, ôû coõi ngöôøi khoâng thaáy Ñöùc Theá toân raát laâu. Baáy giôø, vua Öu-ñieàn ñeán choã A-nan hoûi raèng: Nhö lai hieän ñang nay ôû ñaâu? A-nan ñaùp hieän giôø toâi cuõng chaúng bieát ôû ñaâu. Vua Öu- ñieàn, vua Ba-tö-naëc ñeàu nghó nhôù Nhö lai neân raát buoàn khoå. Baáy giôø,

vua baûo: Caùc thôï gioûi trong nöôùc raèng: Ta muoán taïc töôïng Nhö lai. Roài vua Öu-ñieàn beøn duøng goã ngöu ñaàu chieân ñaøn maø taïc töôïng Nhö lai cao naêm thöôùc.

# VUA BA TÖ NAËC TAÏO TÖÔÏNG PHAÄT THÍCH CA BAÈNG VAØNG

**(**Xuaát xöù töø kinh Taêng Nhaát A-haøm).

Baáy giôø, vua Ba-tö-naëc nghe vua Öu-ñieàn taïo töôïng Nhö lai ñeå cuùng döôøng thì lieàn cho vôøi caùc thôï gioûi trong nöôùc, beøn töï nghó neân duøng chaát baùu naøo laøm töôïng. Thaân Nhö lai nhö maàu vaøng roøng. Do ñoù vua Ba-tö-naëc beøn duøng vaøng roøng maø taïc töôïng Nhö lai.

Töø ñoù, coõi Dieâm-phuø-ñeà coù hai thöù töôïng Nhö lai.

# EM VUA A DUÏC XUAÁT GIA TAÏO TÖÔÏNG PHAÄT THÍCH CA BAÈNG ÑAÙ

**(**Xuaát xöù töø kinh Caàu Ly Lao Nguïc).

Em vua A-duïc teân laø Thieän Dung vaøo nuùi ñi saên thaáy caùc Phaïm Chí ñeå traàn truoàng, caàu thaønh thaàn tieân, hoaëc aên laù caây, hoaëc hít thôû khoâng khí, hoaëc naèm treân tro dô, hay treân gai goác v.v... laøm caùc thöù khoå haïnh ñeå caàu phöôùc trôøi, thaân hình khoå sôû maø khoâng ñöôïc gì. Thieän Dung hoûi caùc Phaïm Chí haønh ñaïo ôû ñaây coù khoù khaên gì maø vieäc khoâng thaønh. Caùc Phaïm Chí ñaùp: ÔÛ ñaây thöôøng coù baày nai tuï taäp ñoäng ducï, chuùng toâi nhìn thaáy bò ñoäng taâm, khoâng theå töï cheá. Baáy giôø, Thieän Dung coù yù nghó xaáu raèng: Caùc Phaïm Chí ôû ñaây hít thôû khoâng khí thaân hình tieàu tuïy, khí löïc suy keùm, cuõng coøn coù daâm duïc khoù coù theå döùt tröø huoáng chi laø caùc Thích töû Sa-moân aên uoáng thôm ngon ñaày ñuû, naèm giöôøng cao roäng, öôùp hoa xoâng höông thì chaúng leõ khoâng daâm duïc. Vua A-duïc nghe em thaéc maéc thì loøng raát lo buoàn: Ta chæ coù moät ngöôøi em trai duy nhaát laïi sinh taø kieán sôï raèng seõ bò ñoïa laïc choán meâ. Ta phaûi tìm caùch deïp boû yù nghó xaáu aùc aáy. Lieàn trôû veà cung khuyeân caùc kyõ nöõ phaûi trang ñieåm thaät ñeïp ñeán choã Thieän Dung maø ñuøa vui. Vua ra leänh cho caùc ñaïi thaàn raèng: Khi ta ra leänh thì caùc ngöôi gieát cheát Thieän Dung. Caùc quan can ngaên neân ñôïi baûy ngaøy nöõa. Khi Thieän Dung ñuøa vui vôùi caùc kyõ nöõ khoâng bao laâu thì vua boãng ñích thaân ñeán hoûi Thieän Dung raèng: Theâ thieáp cuûa ngöôi, ngöôi töï do ñuøa giôõn, nay sao daùm xaâm phaïm ñeán kyõ nöõ cuûa ta. Beøn giaän döõ baûo caùc ñaïi thaàn raèng: Ta khoâng giaø yeáu cuõng khoâng bò giaëc

trong ngoaøi xaâm phaïm, ta cuõng nghe ngaïn ngöõ xöa coù noùi: Heã laø ngöôøi coù phöôùc thì boán bieån ñeàu qui phuïc. Neáu phöôùc heát ñöùc moûng thì tay chaân traùi nhau. Nay ta töï xeùt chöa coù bieán naøy, nhöng em ta laø Thieän Dung laïi duï doã kyõ nöõ haàu thieáp cuûa ta maø maëc tình ñuøa vui, xem nhö khoâng coù ta. Vaäy haõy ñem ra chôï maø cheùm boû. Caùc Ñaïi thaàn can ngaên raèng: Vua chæ coù moät ngöôøi em trai, laïi khoâng coù ngöôøi noái doõi. Xin vua hoaõn laïi baûy ngaøy haõy haønh quyeát. Vua chaáp thuaän vaø gia aân cho Vöông töû haõy aên maëc gioáng ta, vaøo cung ta maø töï do ñuøa chôi vôùi caùc kyõ nöõ cuûa ta. Laïi sai moät vò ñaïi thaàn maëc aùo giaùp, mang gaäy ñeo kieám beùn, moãi ngaøy ñeán nhaéc nhôû Thieän Dung raèng: Haïn kyø laø baûy ngaøy, Ngaøi haõy coá gaèng vui chôi naêm duïc, sau cheát roài coù tieác cuõng voâ ích. Nay moät ngaøy ñaõ qua coøn saùu ngaøy nöõa. Cöù theá nhaéc maõi coøn naêm, coøn boán v.v... Ñeán ngaøy thöù baûy vua sai Söù hoûi Hoaøng ñeä yù chí ham vui naêm duïc theá naøo? Thieän Dung ñaùp: Khoâng caûm thaáy gì laø vui caû. Vua hoûi: Sao maëc aùo ta, vaøo cung ta, aên thöùc aên ngon, töï do vui thuù vôùi kyõ nöõ cuûa ta laïi baûo laø khoâng caûm thaáy gì laø vui? Hoaøng ñeä noùi: Ngöôøi bò toäi cheát tuy chöa cheát nhöng naøo coù khaùc gì ñaõ cheát, coøn tình yù gì vôùi vui naêm duïc nöõa. Vua noùi: Noùi sao ngu theá, nay oâng moät thaân lo lieäu traêm thöù, moät thaân cheát roài ñoái vôùi duïc chaúng vui, huoáng chi laø caùc Sa-moân Thích töû lo laéng ba ñôøi, moät thaân cheát roài laïi chòu thaân khaùc, traêm kieáp ngaøn ñôøi caùc thaân chòu khoå, voâ löôïng naïn tai saàu khoå, tuy ra laøm ngöôøi ñua tranh vôùi ngöôøi, hoaëc sinh vaøo nhaø ngheøo heøn thieáu thoán, cho ñaây laø khoå sôû beøn xuaát gia haønh Ñaïo maø caàu voâ vi ñeå ñoä ñôøi. Neáu khoâng sieâng naêng thì nhieàu kieáp laïi bò khoå sôû. Baáy giôø, Hoaøng ñeä Thieän Dung taâm khai yù giaûi, lieàn thöa vôùi vua raèng: Nay ñöôïc vua chæ daïy môùi ñöôïc tænh ngoä, sinh giaø beänh cheát thaät ñaùng nhaøm chaùn sôï haõi, lo aâu khoå naõo troâi giaït maõi maõi khoâng döøng. Xin Ñaïi vöông cho em vì ñaïo caån thaän tu haønh. Vua noùi “thaät bieát ñuùng luùc”. Hoaøng ñeä töø giaõ vua xuaát gia laøm Sa-moân, giöõ gìn giôùi caám ngaøy ñeâm sieâng naêng chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn, saùu thoâng trong suoát khoâng quaùi ngaïi.

Truyeän A-duïc Vöông noùi: Vua A-duïc nghe em ñöôïc Ñaïo thì raát

vui möøng, cuùi ñaàu kính leã xin cuùng döôøng maõi maõi. Ngöôøi em ñaõ nhaøm chaùn cuoäc ñôøi ñau khoå, chaúng öa thích coõi nhaân gian theà nöông choán nuùi röøng maø nuoâi maïng soáng thöøa. Vua A-duïc beøn khieán quæ thaàn ôû trong thaønh taïo ra nuùi, ao, suoái caám ngöôøi ngoaøi tôùi lui. Beøn theo leänh vua maø taïo moät pho töôïng ñaù thaân cao tröôïng saùu, ñeå trong hang nuùi maø cuùng döôøng. Nuùi vaø töôïng aáy ngaøy nay vaãn coøn.

Taêng Höõu xeùt thaáy: Veõ töôïng ñaàu tieân xuaát phaùt töø Giaùc Cheá, baáy

giôø töôïng vaøng ñaù vaø goã thôm ñuùc khuoân chaïm khaéc ñieàu nhieàu vaø ñeïp, daùng veû laïi gioáng vôùi töôïng do Öu-ñieàn taïo ra vaø thaàn löïc hoùa ra.

# CHUYEÄN PHAÄT THÍCH CA LÖU LAÏI AÛNH HÌNH TAÏI HANG ÑAÙ

**(**Xuaát xöù töø kinh Quaùn Phaät Tam-muoäi).

Baáy giôø, vua thænh Phaät vaøo thaønh. Long vöông giaän döõ baûo raèng: Ngöôi ñoaït lôïi cuûa ta thì ta seõ tieâu dieät nöôùc ngöôi. Phaät baûo vua neân veà nöôùc tröôùc. Phaät töï bieát luùc, roài vì Long vöông vaø nöõ La-saùt maø noùi ba qui y, naêm giôùi caám thì ñeàu raát vui möøng. Quyeán thuoäc Long vöông traêm nghìn caùc roàng ñeàu töø ao bay leân. Phaät khieán Muïc-lieân trao cho giôùi phaùp. Baáy giôø, Long vöông baïch Phaät raèng: Xin Ñöùc Theá toân thöôøng ôû choán naøy neáu khoâng ôû ñaây thì chuùng con khôûi taâm aùc seõ khoâng do ñaâu maø thaønh Ñaïo. Heát loøng xin löu laïi thaàn thöùc maõi ôû choán naøy. Luùc ñoù, Phaïm Thieân vöông vaø traêm ngaøn caùc Phaïm cuõng ñeán khuyeán thænh raèng: Xin vì taát caû chuùng sinh chôù khoâng rieâng vì moät loaøi roàng ôû ñaây. Phaät mæm cöôøi mieäng phaùt ra aùnh saùng, voâ löôïng hoùa Phaät vaø Boà- taùt laøm ngöôøi haàu. Long vöông ôû trong ao daâng ñaøi baûy baùu leân Nhö lai. Phaät noùi ta, khoâng caàn ñaøi naøy, ngöôi chæ caàn laáy hang ñaù La-saùt cho ta. Caùc trôøi nghe noùi lieàn côûi aùo baùu maø queùt hang. Phaät nhieáp thaàn tuùc moät mình vaøo hang ñaù, traûi ñoà ngoài khieán hang ñaù taïm coù baûy baùu. Luùc ñoù, nöõ La-saùt vaø Long vöông vì boán vò ñeä töû lôùn vaø A-nan maø taïo ra naêm hang ñaù. Baáy giôø, Theá toân ngoài yeân trong hang ñaù maø nhaän lôøi vua thænh vaøo thaønh Na-caên-ha vaø caùc nöôùc, choã naøo cuõng ñeàu thaáy Phaät treân hö khoâng, trong toøa hoa coù ñaày hoùa Phaät. Long vöông vui möøng phaùt theä nguyeän roäng lôùn raèng: Nguyeän con ñôøi sau ñöôïc Phaät nhö ñaây. Phaät nhaän lôøi vua thænh. Sau baûy ngaøy vua sai moät ngöôøi côõi voi ñi taùm ngaøn daëm, ñem ñoà cuùng döôøng ñi khaép taát caû caùc nöôùc maø cuùng döôøng chuùng taêng. Nôi nôi ñeàu thaáy Phaät, trôû laïi taâu vua raèng: Phaät Thích-ca chaúng nhöõng chæ ôû nöôùc naøy, maø caùc nöôùc khaùc cuõng coù, ñeàu noùi khoå khoâng voâ thöôøng, saùu Ba-la-maät vua nghe thì ñöôïc roãng rang yù giaûi maø ñöôïc Voâ sinh nhaãn. Baáy giôø, Ñöùc Theá toân laïi nhieáp thaàn tuùc töø hang ñaù maø ra cuøng vôùi caùc Tyø-kheo, daïo khaép caùc nôi, roàng ñeàu theo haàu. Luùc ñoù, Long vöông nghe Phaät trôû veà nöôùc thì khoùc vaø baïch raèng: Naøy vì sao Theá toân boû chuùng con, chuùng con khoâng thaáy Phaät seõ laøm vieäc aùc, maø ñoïa ñöôøng aùc. Baáy giôø, Nhö lai an uûi Long vöông raèng: Ta nhaän lôøi ngöôi thænh maø ngoài trong hang cuûa ngöôi moät ngaøn naêm traêm naêm. Luùc

SOÁ 2040 - GIA PHAÛ PHAÄT THÍCH CA, Quyeån 3 157

ñoù Long vöông chaép tay khuyeán thænh Phaät laïi vaøo ngoài trong hang maø hieän möôøi taùm bieán, thaân ñi vaøo ñaù gioáng nhö göông saùng, ôû trong ñaù laïi chieáu saùng ra ngoaøi, ôû xa thì thaáy, gaàn thì khoâng thaáy. Traêm ngaøn caùc vò trôøi cuùng döôøng hình boùng Phaät. Hình boùng aáy cuõng noùi phaùp. Hang ñaù cao moät tröôïng taùm taác, saâu hai möôi boán böôùc, ñaù maøu xanh nhaït.

Taêng Höõu xeùt thaáy: Phaùp thaân voâ hình tuøy öùng maø hieän, tuy hö aûnh maø laïi coù roõ raøng töùc laø Nhö lai, cho neân voâ löôïng roàng quæ noùi phaùp vôùi caùc vò trôøi. Do ñoù, kinh noùi laø caùc Hoùa Phaät ñeàu laø chaân thaät.