**Phaåm 4: ÑOÄ VUA BÌNH-SA**

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân höôùng yù ñeán thaønh La-duyeät-kyø ñoä cho vua daân nöôùc naøy. Ngay hoâm aáy, quoác vöông thaønh La-duyeät-kyø truyeàn söù giaû ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, heát loøng cung kính ñaûnh leã xong, thöa:

–Quoác vöông Bình-sa, cuùi laïy tröôùc Ñöùc Phaät, xin ñöôïc gaàn guõi vôùi Ñöùc Thích Toân, Baäc thaønh ñaïo hieäu laø Phaät, khieán trôøi, ngöôøi vaø vaïn loaøi vui möøng khi ñöôïc dieän kieán. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân ñem laïi lôïi laïc an laønh; mong Ngaøi ruû loøng che chôû, quang laâm ñeán ñaát nöôùc nhoû beù, thoâ laäu cuûa chuùng con. Chuùng con ñang khao khaùt söï giaùo hoùa cuûa Ñöùc Phaät ñeå taâm chuùng con ñöôïc an oån vaø phaùt khôûi ñaïo taâm. Mong Ngaøi xoùt thöông chuùng sinh, laøm cho moïi ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy caùc Tyø-kheo, caùc oâng mau chuaån bò ñeán thaønh La-duyeät-kyø theo söï thænh môøi cuûa quoác vöông.

Caùc Tyø-kheo vaâng lôøi, trang nghieâm phaåm phuïc theo haàu Ñöùc Theá Toân. Vò söù giaû ñeán baïch Ñöùc Phaät:

–Cuùi xin Theá Toân cuøng moät ngaøn vò Tyø-kheo Taêng du haønh vaø taïm döøng taïi coäi caây ôû vuøng Tu-ña-la, caùch thaønh boán möôi daëm.

Ñoù laø do theo leänh truyeàn cuûa quoác vöông tröôùc khi söù giaû ñi thænh Phaät: “Neáu Ñöùc Phaät quang laâm quoác thoå, ta phaûi töï thaân ra nghinh röôùc, ngöôøi naøo nghinh röôùc Ngaøi seõ ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng.”

Nhaø vua laäp töùc truyeàn leänh chuaån bò moät ngaøn coã xe, moät vaïn con ngöïa, baûy ngaøn ngöôøi thaùp tuøng. Khi ñaõ chuaån bò xong, nhaø vua leân xe rôøi cung ra ngoaøi thaønh. Khi ñi ñeán cöûa thaønh, cöûa thaønh lieàn töï ñoùng laøm cho caû ñoaøn ñeàu phaûi döøng laïi. Nhaø vua voâ cuøng kinh haõi, lo sôï coù naïn lôùn than raèng:

–Toäi cuûa ta thaät naëng neà neân môùi coù ñieàm hoïa naøy. Khi aáy treân khoâng trung coù tieáng noùi:

–Ñöùc vua xöa kia coù laäp nguyeän neáu ñöôïc laøm ngöôøi, seõ tha boång tuø nhaân. Nay tuø nhaân coøn ôû trong nguïc neân vì lôøi theä nguyeän xöa laøm cho cöûa thaønh ñoùng laïi.

Nhaø vua laäp töùc aân xaù thaû taát caû tuø nhaân cöûa thaønh lieàn töï môû, ñeán ñöôïc choã Ñöùc Phaät. Nhaø vua töø xa troâng thaáy Ñöùc Nhö Lai töôùng toát raïng ngôøi lieàn xuoáng xe, côûi boû vuõ khí. Ñöùc Phaät bieát baûn taùnh vua Bình-sa voán kieâu maïn, cang cöôøng, töï cao, neân höôùng yù hoùa ñoä cho vua vaø caùc quan tuøy tuøng qua caùch thöùc haønh leã. Khi aáy vua Bình-sa quay laïi nhìn thaáy caùc quan tuøy tuøng khoâng khaùc gì vua, e ngaïi Ñöùc Phaät khoâng bieát vua neân cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Ngaøi, nhieãu quanh beân maët ba laàn. Laïy xong vua töï baïch:

–Con laø Bình-sa, vua nöôùc Ma-kieät-ñeà.

Ñöùc vua thöa nhö theá ñeán ba laàn. Ñöùc Phaät daïy nhaø vua:

–Ta chæ soi chieáu taâm cuûa vua, caàn gì hình thöùc.

Nhaø vua voâ cuøng hoan hyû, lui veà choã ngoài. Caùc quan vaø daân, moãi ngöôøi ñeàu heát loøng cung kính Ñöùc Phaät, trong ñoù coù ngöôøi quyø xuoáng ñaûnh leã, coù ngöôøi töï xöng teân hoï, coù ngöôøi thaúng thaân vaùi chaøo, haønh leã xong taát caû ñeàu lui veà ñöùng moät beân.

Ñöùc Phaät truyeàn cho chuùng hoäi an toïa, taát caû vaâng lôøi ngoài xuoáng. Ñöùc Phaät baûo vua Bình-sa:

–Ngaøi coù ñaày ñuû phöôùc baùo neân ñöôïc laøm quoác vöông. Nay laïi theâm phaàn phöôùc lôïi khieán nhaân daân trong vöông quoác coù ñöùc trung hieáu, moïi ngöôøi giaøu sang, an laïc,

khoâng lo phieàn, ñöôïc phöôùc che chôû, coù ñöùc toát laønh, khoâng coù ñieàu gì baát lôïi.

Luùc aáy, trong chuùng hoäi phaùt sinh nghi vaán: “Toân giaû Uaát-tyø Ca-dieáp thaønh danh tröôùc Ñöùc Phaät, nay cuøng ôû vôùi Ñöùc Phaät, vaäy ai laø thaày?”

Ñöùc Phaät quaùn saùt bieát roõ taâm nieäm chuùng hoäi, lieàn baûo Toân giaû Ca-dieáp:

–Neáu coù ngöôøi saùt sinh ñeå cuùng teá, mong caàu phöôùc baùo, haù coù theå ñöôïc khoâng?

Coù ngöôøi vaøo nuùi caàu ñaïo maø khoâng coù thaày, ngöôøi aáy coù theå ñaéc ñaïo chaêng?

Toân giaû Ca-dieáp baïch Ñöùc Phaät:

–Saùt sinh ñeå cuùng teá khoâng theå ñöôïc phöôùc. Trôøi thaàn khoâng laõnh thoï neân ngöôøi saùt sinh phaûi bò toäi. Ngöôøi hoïc ñaïo maø khoâng thaày thì khoâng bao giôø thaønh ñaïo.

Toân giaû Ca-dieáp baïch Ñöùc Phaät:

–Tröôùc ñaây con thôø löûa, ngaøy ñeâm khoâng löôøi bieáng, tinh caàn khoå nhoïc suoát nhieàu naêm. Ñeä töû gioûi coù ñeán naêm traêm ngöôøi, ñeàu tinh thoâng thuaät ñoát löûa, sieâng naêng khoâng quaûn trôøi noùng hay laïnh. Nay con ñeán luùc tuoåi giaø, caùc caên suy moûi môùi thaät toû roõ, ngöôøi tröôùc ñaõ ñem ñieàu meâ laàm truyeàn trao cho keû ñi sau roài töï goïi ñoù laø ñaïo, chæ laø hö huyeãn ñöa ñeán khoå naõo, khoâng theå giaùc ngoä. Nay con ñöôïc Phaät giaùo huaán taåy röûa taâm oâ nhieãm neân ñaéc ñöôïc quaû A-la-haùn.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Ca-dieáp:

–Nay oâng haõy hieån baøy Thaàn tuùc thoâng cuûa La-haùn.

Toân giaû vaâng lôøi Phaät daïy lieàn nhaäp ñònh, thaân bay leân hö khoâng caùch maët ñaát maáy tröôïng, beân treân hoâng boác löûa, hieän beân döôùi hoâng nöôùc phun, roài laïi töø hoâng treân phun nöôùc, beân döôùi hoâng hieän löûa, duøng nöôùc röôùi löûa nhöng y vaãn khoâ khoâng bò öôùt, hieän ra ñöùng giöõa hö khoâng, baûy laàn hieän, baûy laàn aån; töø thaân phoùng aùnh saùng naêm maøu röïc rôõ, bay töø phöông Ñoâng ñeán roài bieán maát tröôùc toøa cuûa Ñöùc Phaät; boán phöông, phöông treân vaø phöông döôùi ñeàu hoùa hieän nhö vaäy. Khi bieán hoùa xong, Toân giaû lieàn chaép tay, quyø xuoáng baïch Ñöùc Phaät:

–Ñeä töû Ca-dieáp nöông nhôø töø aân cuûa Ñöùc Phaät neân giaûi thoaùt ñöôïc toäi loãi buoäc raøng. Ñöùc Nhö Lai laø Baäc Toái Toân, ba coõi ñeàu cuùi ñaàu tin töôûng thoï trì.

Ñöùc Phaät vì Toân giaû Ca-dieáp noùi baøi tuïng:

*Neáu ngöôøi soáng traêm tuoåi Thôø löûa tu dò thuaät*

*Khoâng baèng theo chaùnh ñaïo Phoå tueä chieáu theá gian.*

*Neáu ngöôøi soáng traêm tuoåi Hoïc taø, taâm khoâng thieän. Khoâng baèng soáng moät ngaøy Sieâng naêng thoï trì phaùp.*

Nhaø vua vaø quaàn thaàn khi aáy môùi bieát Toân giaû Ca-dieáp laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät daïy vua Bình-sa:

–Maét cuûa ngöôøi trong theá gian khoâng chæ ñeå thaáy saéc maø coøn phaûi thaáy khoå, vui ñeàu voâ thöôøng, thaân maïng voán khoâng tröôøng cöûu. Taâm yù cuûa ngöôøi theá gian aùc nhieàu, laønh ít, tö töôûng ngoån ngang vaïn moái, öa thích theo ñuoåi duïc laïc, neáu coù theå rôøi boû taâm yù ñoù thì coù theå ñaéc ñaïo, coâng ñöùc ngang baèng Ca-dieáp. Khoâng vì giaøu sang maø buoâng lung caên yù, khoâng vì yù thích töï do maø tham daâm voâ ñoä, khoâng vì quyeàn theá maø laøm haïi keû theá coâ, yeáu ñuoái, khoâng vì loøng saân haän, phaãn noä maø gieát caøn ngöôøi voâ toäi; taâm khoâng bò loâi cuoán theo nieäm daâm, khoâng bò loâi cuoán theo nieäm tham, khoâng bò loâi cuoán theo nieäm

saân; töø boû ñieàu aùc, laøm trong saïch taâm yù; kheùo tin töôûng hoä trì chaân lyù, luoân suy nieäm veà söï nguy hieåm cuûa cheát, cuûa beänh khoå; luoân höôùng nieäm theo doõi tö haønh cuûa thaân taâm thì cuõng coù theå ñöôïc thaàn tuùc cuûa Toân giaû Ca-dieáp. Neáu maét thaáy saéc taâm phaûi kieàm cheá, saéc ñeïp hay xaáu taâm vaãn khoâng loaïn ñoäng; tai nghe caùc thöù tieáng phaûi kieåm soaùt taâm, khoâng phaùt sinh nieäm haân hoan vui thích hay buoàn böïc chaùn gheùt; muõi ngöûi muøi thôm hay thoái, taâm phaûi cheá phuïc, loøng khoâng bò buoäc raøng; mieäng aên caùc vò phaûi kheùo hoä trì taâm ñeå khoâng khôûi caùc töôûng; thaân maëc caùc y phuïc phaûi phoøng hoä taâm, khoâng phaân bieät toát, xaáu, hieåu roõ ñoù chæ laø döïa vaøo caùc vaät beân ngoaøi cuûa thaân naøy. Do taâm ñöôïc kieåm soaùt neân saùu caên töï taïi, khoâng taùc töôûng vôùi söï suy hoaïi cuûa thaân naêm aám, coâng ñöùc cuûa Toân giaû Ca-dieáp nhôø tu taäp nhö theá maø ñöôïc. Con ngöôøi chaáp thuû vaøo thaân naøy neân sinh ra nhieàu caûm thoï öu saàu, khoå naõo, bò ñoùi khaùt laïnh noùng böùc baùch. Keû ngu töôûng ñoù laø vui, ngöôøi trí thaáy ñoù laø khoå. Ngöôøi theá gian meâ ñaém ñoái vôùi vieäc vôï con, danh lôïi nhöng taát caû vieäc aáy khoâng theå khoâng ly taùn, ngaøn vaïn naêm sau ñeàu tan hoaïi.

Ñöùc Phaät vì vua Bình-sa noùi baøi tuïng:

*Baäc Quoác chuû theá nhaân*

*Xa cuoàng, vaâng thuaän chaùnh Lieâm minh neâu haûo haïnh Vöông phaùp aáy tuyeät traàn, Thöù tha ngöôøi hieàn chính Nhaân aùi, lôïi toaøn daân*

*Lôïi hoøa ñoàng an laïc Thaàn daân ñeán sôùm gaàn.*

Ñöùc Phaät hoûi vua Bình-sa:

–Ñöùc vua taïo laäp cung ñieän töø ñoù ñeán nay ñöôïc bao laâu?

Nhaø vua quay laïi truyeàn hoûi caùc vò caän thaàn, moät vò caän thaàn taâu:

–Töø khi taïo laäp cung ñieän ñeán nay ñaõ baûy, taùm traêm naêm. Ñöùc Phaät hoûi caùc vò caän thaàn:

–Ñaõ traûi qua bao nhieâu ñôøi vua? Vò caän thaàn baïch:

–Hôn hai möôi ñôøi vua. Ñöùc Phaät hoûi vua Bình-sa:

–Beä haï coù bieát heát caùc vò vua aáy khoâng? Vua Bình-sa ñaùp:

–Con chæ bieát phuï vöông cuûa con. Ñoái vôùi chö vò cöïu hoaøng tröôùc ñaây con khoâng töôøng toû.

Ñöùc Phaät baûo vua Bình-sa:

–Chæ coù thaønh quaùch, ñaát ñai laø coøn ñoù, con ngöôøi laø voâ thöôøng. Ngöôøi bieát yeâu thöông thaân mình khoâng neân laøm haïi maïng khaùc, khoâng neân phæ baùng ngöôøi tu haønh. Chuùng sinh vaàn xoay trong voøng soáng cheát ñeàu do aân aùi. Ngöôøi laøm cha meï thöôøng cho raèng: ñöùa con ñoù do toâi sinh, laø con cuûa toâi. Nhöng ngöôøi con ñoù chaúng phaûi chæ do nhaân duyeân cha meï hoøa hôïp maø coù maø ñeàu do ngöôøi aáy ñôøi tröôùc vaâng giöõ giôùi troïn veïn neân môùi ñöôïc laøm ngöôøi. Ngöôøi laøm haïnh aùc, sau khi cheát phaûi thaùc sinh vaøo ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû, ñeàu theo haïnh nghieäp baûn thaân, khoâng phaûi do ai sinh caû, toäi phöôùc raát roõ raøng, nhaø vua caàn suy nghó kyõ ñieàu ñoù.

Ñöùc Phaät hoûi nhaø vua:

–Neáu ñöùa con ôû trong baøo thai hoaëc bò ñui hay ñieác thì ngöôøi meï coù bieát tröôùc ñöôïc khoâng?

Nhaø vua thöa:

–Thaät khoâng bieát tröôùc ñöôïc. Ñöùc Phaät daïy:

–Ñöùa beù ñoù trong kieáp soáng tröôùc ñaõ laøm nhöõng vieäc toäi loãi neân môùi bò nhö vaäy, chaúng phaûi loãi cuûa cha meï. Neáu ñöùa beù ôû trong baøo thai laø baäc Thaùnh trí, thì ngöôøi meï cuõng khoâng ñoaùn bieát ñöôïc. Ñoù ñeàu do haønh nghieäp hoaøn toaøn thanh tònh ñôøi tröôùc cuûa ñöùa beù taïo neân, chaúng phaûi do naêng löïc cuûa cha meï.

Lyù naøy ñaõ ñöôïc chöùng thaät raát roõ raøng, Beä haï neân kheùo nghó suy. Ngöôøi coõi theá bò toäi laø do taïo taùc cuûa ba nghieäp: Mieäng noùi lôøi haïi ngöôøi, thaân laøm nhöõng vieäc taøn baïo, hung haïi, taâm hay ganh tò. Neáu xa rôøi ñöôïc ba aùc nghieäp aáy thì tuy chöa theå ñaït Nieát-baøn trong hieän taïi nhöng seõ töï nhieân ñöôïc höôûng giaøu sang, vinh hieån giöõa coõi trôøi vaø coõi ngöôøi. Nguoàn coäi sinh töû laø ôû con ngöôøi, töø si meâ thoï nhaän thaân naøy, töø thaân naøy caùc caên hoaït khôûi maø coù tình, do tình neân sinh ra thöùc, do thöùc sinh ra duïc, do duïc maø coù cha meï, töø cha meï sinh neân aân aùi phaùt sinh, do aân aùi sinh ra buoàn raàu, lo laéng, vaàn xoay trong naêm ñöôøng khoâng coù choã döøng nghæ. Con ngöôøi cuõng khoâng bieát ñöôïc sinh töø ñaâu maø coù, cheát seõ ñi veà ñaâu, khoâng phaân bieät toû töôøng coäi nguoàn sinh töû neân xeùt theo hình töôùng, teân goïi maø baûo: Ñaây laø cha, ñaáy laø con. Chæ coù baäc ñaéc ñaïo môùi bieát ñöôïc coäi nguoàn cuûa nhaân duyeân sinh töû voán töø si meâ phaùt sinh, neân taát caû voán laø thöôøng. Ñaïi vöông haõy thoï trì.

Ñöùc Phaät hoûi vua Bình-sa:

–Neáu trong nöôùc cuûa Ñaïi vöông coù nhöõng ngöôøi hieàn thieän coù ñöùc caån troïng, trung hieáu, ngay thaúng, trong saïch, bieát kính baäc treân nhöôøng keû döôùi, taøi naêng xuaát chuùng, trí tueä cao vôøi, khoâng vi phaïm vöông phaùp, nhöng xuaát thaân khoâng phaûi töø nhaø quyeàn quyù, Ñaïi vöông coù ñoái xöû khaùc khoâng?

Nhaø vua thöa Ñöùc Phaät:

–Vôùi ngöôøi taøi ñöùc noåi danh, con seõ tìm choïn, theo khaû naêng maø phong chöùc. Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Ñaïi vöông, trong phaùp luaät cuûa ñaïo khoâng coù söï thöông yeâu, thaân thích, chæ do haønh thieän neân ñöôïc ñoä. Ngöôøi chí thaønh vaâng giöõ naêm giôùi ñöôïc goïi laø Thanh tín só tinh taán tu taäp theo chaùnh ñaïo seõ ñaït ñeán ñòa vò Kieán ñeá khoâng thoaùi chuyeån lieàn ñaéc ñöôïc caùc quaû Thaùnh Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn. Boán Thaùnh quaû theo nhaân duyeân chuyeån hoùa cuûa taâm neân Thaùnh vò theo thöù lôùp.

Khi Ñöùc Phaät giaûng xong baøi phaùp, nhaø vua cuøng moät vaïn hai ngaøn ngöôøi trong nöôùc, taùm vaïn vò trôøi ñeàu theå ñaït trí tueä voâ laäu, nhaän ra chaân lyù.

Ñöùc Phaät baûo vua Bình-sa:

–Ñaïi vöông ñeán ñaây ñaõ laâu, ñöôøng veà cung xa xoâi, neân sôùm trôû veà, ngöôøi ngöïa theo haàu ñöùng laâu ñaõ moûi meät. Moät ngaøy gaàn ñaây Ta seõ ñeán thaønh.

Nhaø vua ñöùng daäy ñaûnh leã Ñöùc Phaät, thoï giôùi roài lui ra. Quaàn thaàn, caùc quan theo haàu hoan hyû tieán ñeán tröôùc Ñöùc Phaät nhaän laõnh giôùi phaùp. Khi vua vaø quaàn thaàn laõnh thoï naêm giôùi, ngöôøi vaø ngöïa ôû trong vaø ngoaøi phaùp hoäi ñeàu tónh laëng khoâng coù tieáng ñoäng. Caùc Baø-la-moân taâm ñöôïc caûm hoùa, vaâng phuïc ñeàu ñeán tröôùc Phaät laõnh thoï giôùi roài hoan hyû lui ra.

Vua Bình-sa leân xe xong, quaàn thaàn quyø xuoáng chuùc möøng coâng ñöùc cuûa nhaø vua

neân ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät xuaát hieän taïi theá gian thuyeát phaùp laøm cho quan daân ñöôïc taém goäi chuyeån hoùa trôû thaønh thanh tònh.

Vua Bình-sa trôû veà thaønh truyeàn leänh moïi ngöôøi trong nöôùc giöõ trai trì giôùi. Thaàn daân traêm hoï trong nöôùc ñeàu tin hieåu, hoan hyû. Vua Ñeá Thích ôû cung trôøi Ñao-lôïi, raûi hoa cuùng döôøng leân treân Ñöùc Phaät.

Trong phaùp hoäi luùc ñoù coù moät vò tröôûng giaû giaøu coù teân laø Ca-lan-ñaø, trong loøng suy nghó: “Thaät ñaùng tieác, khu vöôøn cuûa ta ñaõ cuùng cho caùc vò xuaát gia phaùi Ni-kieàn. Phaûi chi Ñöùc Phaät ñeán tröôùc, ta seõ daâng cuùng cho Ñöùc Phaät vaø chö Taêng”. Tröôûng giaû hoái haän vì ñaõ lôõ cuùng roài neân chaéc laø bò maát haún. Loøng chí thaønh muoán daâng cuùng cho Ñöùc Phaät neân tröôûng giaû naèm treân giöôøng maø khoâng yeân. Nhôø taäp phöôùc ñôøi tröôùc neân nay quaû phöôùc ñöùc öùng hieän troøn ñaày, vò Ñaïi quyû töôùng quaân teân Baùn Sö vaâng theo thaùnh yù cuûa Ñöùc Phaät vaø bieát taâm nieäm cuûa tröôûng giaû, lieàn leänh cho Duyeät-xoa xua ñuoåi chuùng Ni-kieàn: “Boïn hoï thaân theå loõa loà khoâng bieát xaáu hoå neân khoâng ñöôïc ôû ñaáy”.

Duyeät-xoa vaâng leänh cuûa vò Ñaïi quyû Baùn Sö laáy chaøy ñaùnh chuùng loõa theå Ni-kieàn, loâi keùo ñoà vaät. Chuùng Ni-kieàn töû hoaûng sôï boû chaïy thoát leân:

–Ñoù laø loaïi aùc nhaân naøo maø hung taøn, aùc haïi ñeán theá? Quyû Baùn Sö noùi:

–Tröôûng giaû Ca-lan-ñaø muoán giöõ laïi vöôøn Truùc naøy ñeå laøm tinh xaù cho Ñöùc Phaät.

Ta laø Ñaïi quyû töôùng quaân Baùn Sö ñöôïc leänh ñuoåi caùc ngöôi ñi.

Hoâm sau, chuùng ngoaïi ñaïo Ni-kieàn cuøng ñeán choã tröôûng giaû, traùch moùc heát lôøi: Vì sao ñoåi yù cuùng döôøng khieán boïn ta ñeàu bò khoán khoå, suy yeáu. Hoï cho laø vì tröôûng giaû neân hoï môùi chòu khoán ñoán ñeán nhö vaäy.

Ca-lan-ñaø trong loøng thaàm vui söôùng: “YÙ nguyeän cuûa ta ñaõ ñaït ñöôïc roài! Ñöùc Phaät Thaùnh trí quaûng ñaïi ñaõ soi thaáu taâm nieäm cuûa ta”, lieàn traû lôøi caùc loõa sö phaùi Ni-kieàn:

–Caùc loaøi quyû aáy taùnh tình voâ cuøng hung tôïn, ngang ngöôïc, hay giaän döõ. Toâi e raèng hoï seõ laøm haïi caùc ngaøi, chi baèng caùc ngaøi neân boû ñi tìm choã an oån maø ôû.

Chuùng Ni-kieàn uaát haän, ngay ngaøy hoâm ñoù töùc giaän boû ñi. Tröôûng giaû vui möøng lieàn söûa sang xaây döïng tinh xaù, taêng phoøng, toïa cuï… taát caû vaät duïng ñeàu ñaày ñuû trang nghieâm roài ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, thænh Phaät vaø chö Taêng chöùng minh thoï nhaän ñeán ñoù an truï. Luùc baáy giôø, ñaïo giaûi thoaùt giaùo hoùa roäng khaép, khoâng ai khoâng hoan hyû, an laïc.

M