CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ

**QUYEÅN 8**

Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, baäc Nhaát thieát trí xin haõy döùt nghi cho chuùng con. Öu-laâu-taàn-loa-ca-dieáp ñaõ taïo nghieäp gì maø Phaät phaûi duøng naêm traêm thaàn bieán môùi ñieàu phuïc ñöôïc ; con Na-ñeà-ca-dieáp vaø Giaø-da-ca-dieáp laïi ñöôïc nhaäm vaän ñieàu phuïc?”, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày haõy laéng nghe nghieäp tö löông maø Ca- dieáp ñaõ tích tuï”, keá noùi keä nhö treân.

Quaù khöù Hieàn kieáp, khi con ngöôøi thoï hai vaïn tuoåi, coù Phaät Ca- dieáp ba ñaày ñuû möôøi hieäu xuaát hieän nôi ñôøi. Phaät Ca-nhieáp-ba nhaân duyeân hoùa ñoä ñaõ maõn neân nhaäp Nieát-baøn taïi vöôøn Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù thuoäc thaønh Baø-la-neâ-tö. Vua Kieát lôïi chæ duøng goã thôm laøm leã traø tyø, röôùi söõa boø daäp taét löûa, thu xa lôïi ñöïng trong boán bình baùu roài cho xaây thaùp cao nöûa do tuaàn, roäng moät do tuaàn taïi moät khu ñaát roäng vaø baèng phaúng ñeå cuùng döôøng. Luùc ñoù trong thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät tröôûng giaû giaøu coù, nhieàu cuûa baùu… nhö Tyø sa moân thieân vöông. Tröôûng giaû cöôùi moät coâ gaùi trong doøng quyù toäc, soáng haïnh phuùc vaø coù ñöôïc ba ngöôøi con. Thôøi gian sau, p6ng ñoät nhieân nhieãm bònh, duøng ñuû loaïi thuoác maø bònh khoâng thuyeân giaûm neân qua ñôøi. Ba ngöôøi con duøng caùc vaûi luïa maøu trang hoaøng xe tang roài ñöa ñeán trong Haøn laâm ñeå hoûa thieâu. Lo vieäc tang xong, ngöôøi anh muoán phaân chia taøi saûn, hai ngöôøi em khoâng chòu; thaáy ngöôøi anh cöù maõi ñoøi phaân chia taøi saûn, hai ngöôøi em noùi: “neáu anh muoán chia taøi saûn thì tröôùc phaûi tu phöôùc nghieäp”, ngöôøi anh hoûi laøm phöôùc nghieäp gì, ngöôøi em noùi: “cuùng döôøng thaùp Phaät Ca-dieáp ba”. Do ngöôøi anh khoâng tin chaùnh phaùp neân laøm khoù moät thôøi gian, cuoái cuøng môùi chaáp thuaän laøm phöôùc nghieäp; hai ngöôøi em duøng ñuû loaïi chaâu baùu cuùng döôøng thaùp cuûa Phaät Ca-dieáp ba roài phaùt nguyeän: “nguyeän nhôø caên laønh naøy ôû ñôøi vò lai luùc con ngöôøi thoï 100 tuoåi, ôû choã vò Phaät ñöông lai maø Phaät Ca-dieáp ba thoï kyù laø Phaät Thích ca

maâu ni ra ñôøi, chuùng con seõ ñöôïc xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa vò Phaät aáy vaø ñöôïc chöùng quaû thuø thaéng”. Ngöôøi anh nghe hai ngöôøi em phaùt nguyeän, sanh taâm hoan hæ lieàn ñaûnh leã vaø phaùt nguyeän: “con coù taùnh aùc khoâng tin chaùnh phaùp, nguyeän nhôø caên laønh tuøy hæ naøy ôû ñôøi vò lai ñöôïc thaáy Phaät Thích ca Maâu ni hieän naêm traêm thaàn bieán ñeå ñieàu phuïc con, khieán cho con xuaát gia ; sau khi xuaát gia, con seõ chöùng ñöôïc quaû thuø thaéng”.

Naøy caùc Bí-soâ, ngöôøi anh coù taùnh aùc khoâng tin chaùnh phaùp thuôû xöa chính laø Öu-laâu-taàn-loa-ca-dieáp ngaøy nay; hai ngöôøi em thuôû xöa chính laø Na-ñeà-ca-dieáp vaø Giaø-da-ca-dieáp ngaøy nay. Do nguyeän löïc xöa neân nay Phaät phaûi duøng naêm traêm thaàn bieán môùi ñieàu phuïc ñöôïc ngöôøi anh, coøn hai ngöôøi em ñieàu phuïc deã hôn”.

Khi vua Taàn-tyø-sa-la coøn laø Thaùi töû, trong thaønh Vöông xaù coù moät tröôûng giaû laø chuû cuûa moät vöôøn hoatraùi sum sueâ vaø raát yeâu thích noù. Khi Thaùi töû ñeán daïo chôi trong vöôøn hoa naøy lieàn sanh taâm yeâu thích, neân Thaùi töû yeâu caàu tröôûng giaû: “ta cho khanh nhieàu traân baûo ñeå ñoåi laáy vöôøn hoa naøy, khanh coù baèng loøng khoâng?”, tröôûng giaû ñaùp: “thaø rôøi khoûi nöôùc chöù nhaát ñònh khoâng ñoåi”, Thaùi töû noùi: “khanh haõy nhôù lôøi ta, khi naøo ta leân ngoâi ta seõ laáy vöôøn hoa naøy”, tröôûng giaû noùi: “khi naøo Thaùi töû leân ngoâi thì toâi seõ rôøi khoûi nöôùc”, Thaùi töû noùi: “khanh haõy ghi nhôù lôøi cuûa Thaùi töû Taàn-tyø-sa-la”, noùi xong lieàn quay xe trôû veà. Thôøi gian sau, vua Ñaïi lieân hoa giaø yeáu neân qua ñôøi, Thaùi töû leân noái ngoâi; sau khi leân ngoâi, vua lieàn duøng quyeàn löïc chieám laáy vöôøn hoa, tröôûng giaû phieàn muoän neân maéc bònh vaø cheát trong oaùn haän. Sau khi cheát thoï sanh laøm moät con raén ñoäc ôû trong vöôøn hoa naøy, rình tìm cô hoäi gieát cheát Vuatraû thuø. Ñeán muøa xuaân, vua cuøng caùc cung nhôn theå nöõ ñeán trong vöôøn hoa ; ñeán nôi, vua baûo caùc quan ñi choã khaùc ñeå vua cuøng caùc theå nöõ vui chôi hoan laïc, sau ñoù vua nguû thieáp ñi. Caùc theå nöõ boû vua naèm ñoù ñeå ñi thöôûng ngoaïn, moät theå nöõ ôû laïi beân vua caàm dao hoä veä; raén ñoäc thöøa dòp naøy lieàn boø ñeán ñònh caén cheát vua. Nhôø phöôùc ñöùc cuûa vua khieán baày chim Yeát lan ñaïc ca vaây quanh con raén keâu vang leân, nghe tieáng chim keâu vaø nhìn thaáy raén boø veà phía vua, theå nöõ naøy caàm dao chaët ñöùt thaân con raén. Vì sôï haõi neân coâ la to khieán vua tænh giaác, sau khi hoûi roõ nguyeân do vua ra lònh taäp hoïp quaàn thaân vaø daân chuùng trong thaønh Vöông xaù ñeán vöôøn hoa ; vì vua gioûi trò nöôùc neân khi moïi ngöôøi nghe bieát tin naøy ñeàu rôi leä. Vua hoûi moïi ngöôøi: “neáu ngöôøi naøo cöùu soáng vua quaùn ñaûnh doøng Saùt-ñeá-lî thì ñaùng ñöôïc baùo ñaùp nhö theá naøo?”, ñaùp laø ñaùng thöôûng cho nöûa nöôùc, vua noùi: “baày chim Yeát lan

ñaïc ca vöøa cöùu soáng ta, vaäy chuùng ñaùng ñöôïc thöôûng cho nöûa nöôùc”, ñaïi thaàn taâu vua: “chim Yeát lan ñaïc ca khoâng phaûi laø ngöôøi, thöôûng nhö theá laø khoâng hôïp lyù ; vua neân thöôûng cho chuùng khu vöôøn naøy vaø troïn ñôøi cung caáp thöùc aên uoáng cho chuùng”, vua noùi: “seõ laøm theo lôøi khanh vöøa noùi”, quaàn thaàn cho troàng truùc quanh vöôøn neân vöôøn naøy ñöôïc goïi laø vöôøn truùc Yeát lan ñaïc ca.

Luùc ñoù Theá toân du haønh ñeán nöôùc Ma-kieät-ñaø roài döøng nghæ döôùi moät goác caây beân ngoaøi thaønh Vöông xaù, nghe tin naøy vua AÛnh thaéng cuøng caùc quyeán thuoäc ra khoûi thaønh ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho vua ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. vua AÛnh thaéng cung kính thænh Phaät vaø Taêng vaøo ngaøy mai thoï thöïc, Phaät im laëng nhaän lôøi, vua bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät höõu nhieãu roài ra veà. Veà ñeán trong cung lieàn ra lònh caùc quyeán thuoäc ngay trong ñeâm ñoù lo söûa soaïn ñuû caùc moùn aên ngon, saùng sôùm traûi toøa vaø ñeå tröôùc toøa ngoài moät bình baùu ñöïng nöôùc roài sai söù ñeán baïch Phaät: “ñaõ ñeán giôø thoï thöïc, xin Phaät töï bieát thôøi”. Phaät ñaép y mang baùt cuøng caùc Bí-soâ ñeán trong cung vua, röûa tay chaân roài roài ñeán toøa ngoài; thaáy Phaät vaø Taêng ñaõ ngoài xong, vua töï tay daâng caùc thöùc aên ngon leân cuùng döôøng khieán cho taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû. Sau khi Phaät vaø Taêng thoï thöïc xong, vua laáy bình baùu ñöïng nöôùc röôùi nöôùc cho Phaät röûa tay roài baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân thoï con cuùng khu vöôøn Yeát lan ñaïc ca naøy”, Phaät noùi keä:

*“Ngöôøi ñaõ laøm boá thí, Chaéc chaén ñöôïc nghóa lôïi. Neáu vì vui neân thí,*

*Sau seõ ñöôïc an laïc”.*

Noùi keä chuù nguyeän roài, Phaät cuøng caùc Bí-soâ ñeán ôû trong vöôøn Yeát lan ñaïc ca; do nhaân duyeân naøy khi kieát taäp kinh noùi raèng: Phaät ôû trong vöôøn Yeát lan ñaïc ca… cho ñeán toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân xuaát gia ñaéc ñaïo A-la-haùn. Luùc ñoù trong thaønh Vöông xaù coù moät tröôûng giaû thænh Phaät vaø caùc Bí-soâ ñeán nhaø thoï thöïc, luùc ñoù tröôûng giaû Caáp-coâ- ñoäc vì coù chuùt duyeân neân ñeán thaønh Vöông xaù, nguû ñeâm ôû nhaø tröôûng giaû naøy. Ñeâm ñoù tröôûng giaû chuû nhaø thöùc daäy, ñaùnh thöùc moïi ngöôøi trong nhaø, tröø treû con, hoaëc cheû cuûi hoaëc laáy nöôùc ñoå vaøo trong noài ñeå naáu côm, canh, thöùc aên; cö só coøn töï mình trang hoaøng nhaø cöûa, traûi toïa cuï… caùc vieäc. Caáp-coâ-ñoäc thaáy roài lieàn suy nghó: “tröôûng giaû naøy saép cöôùi vôï hay gaû con gaùi, hoaëc laø thænh vua quan ñeán hay laøm hoäi thí lôùn”, nghó roài lieàn hoûi nguyeân do, tröôûng giaû chuû nhaø ñaùp: “toâi khoâng coù cöôùi

vôï, cuõng khoâng gaû con gaùi hay thænh vua quan, maø laø saùng ngaøy mai thænh Phaät vaø Taêng ñeán nhaø thoï thöïc laøm hoäi thí lôùn”, Caáp-coâ-ñoäc vöøa nghe ñeán teân Phaät, toaøn thaân loâng ñeàu döïng ñöùng, taâm sanh hoan hæ lieàn hoûi Phaät laø ai, chuû nhaø noùi: “coù Thaùi töû con vua doøng hoï Thích, tín taâm xuaát gia chöùng ñöôïc Voâ thöôïng ñaïo, hieäu laø Phaät”, laïi hoûi Taêng laø ai, cö só noùi: “coù nhieàu haïng ngöôøi thuoäc boán giai caáp: Saùt-ñeá-lî, Baø-la-moân, Pheä xaù, Thuû ñaø la, ñuû caùc doøng hoï tín taâm xuaát gia, caïo boû raâu toùc, maëc ba phaùp y, theo Phaät xuaát gia ñeàu goïi laø Taêng”, laïi hoûi: “Phaät nay ñang ôû ñaâu?”, ñaùp: “Phaät ñang ôû gaàn Haøn laâm, neáu oâng muoán gaëp thì haõy ñôïi ñeán saùng mai seõ ñöôïc gaëp Theá toân”. Luùc ñoù tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc chuyeân taâm nghó veà Phaät neân nguû thieáp ñöôïc moät laùt thò chôït tænh giaác, trôøi chöa saùng laïi töôûng laø trôøi saùng neân voäi ra ñeán cöûa thaønh Thieän töï taïi. Thöôøng phaùp cuûa nöôùc naøy laø ñaàu ñeâm khoâng ñoùng cöûa thaønh ñeå söù giaû beân ngoaøi ñeán khoâng bò chöôùng ngaïi, cuoái ñeâm cuõng môû cöûa thaønh ñeå söù giaû beân trong ñi ra khoâng bò chöôùng ngaïi. Khi tröôûng giaû ra ñeán cöûa thaønh thaáy cöûa môû lieàn nöông theo aùnh saùng ra ngoaøi, ra khoûi thaønh thì aùnh saùng lieàn maát ; thaáy trôøi toái ñen tröôûng giaû sôï haõi, toaøn thaân loâng döïng ñöùng, lieàn suy nghó: “neáu ta coøn ôû ñaây e seõ bò ngöôøi hoaëc phi nhôn laøm haïi”, nghó roài lieàn muoán quay trôû laïi. Thieân thaàn coi giöõ cöûa thaønh naøy lieàn phoùng aùnh saùng chieáu saùng töø beân ngoaøi cöûa thaønh cho ñeán Haøn laâm roài noùi keä:

*“Tuaán maõ ñuû traêm con, Vaøng töû mA-traêm caân, Xe song maõ thaät ñeïp, Ñuû soá moät traêm chieác, Chôû ñaày ñuû caùc vaät, Ñeå ñem ñi boá thí,*

*Cuõng khoâng baèng coâng ñöùc, Moät böôùc ñeán gaëp Phaät, Neáu so saùnh nhö vaäy,*

*Laø moät phaàn möôøi saùu. Cho duø traêm thôùt voi, Ñeàu duøng vaøng trang söùc, Chôû luïa laø chaâu baùu,*

*Ñeå ñem ñi boá thí,*

*Cuõng khoâng baèng coâng ñöùc, Moät böôùc ñeán gaëp Phaät, Neáu so saùnh nhö vaäy,*

*Laø moät phaàn möôøi saùu. Cho duø traêm myõ nöõ, Xinh ñeïp vaøo baäc nhaát, Coå ñeo chuoãi ngoïc baùu, Tay ñeo voøng xuyeán baùu, Ñeå ñem ñi boá thí,*

*Cuõng khoâng baèng coâng ñöùc, Moät böôùc ñeán gaëp Phaät, Neáu so saùnh nhö vaäy,*

*Laø moät phaàn möôøi saùu.*

OÂng haõy ñi tôùi tröôùc, seõ ñöôïc lôïi ích lôùn, chôù coù quay trôû laïi”, tröôûng giaû hoûi: “hieàn thuû laø ai?”, ñaùp: “ñôøi tröôùc ta laø baïn cuûa oâng teân Ma ñaàu kieân, do ta khi ñeán thaønh Vöông xaù gaëp ñöôïc hai toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, ñöôïc nghe thuyeát phaùp vaø ñöôïc lôïi hæ neân ta ñaõ thoï Tam quy nguõ giôùi. Do nhaân duyeân naøy, maïng chung ñöôïc sanh leân coõi trôøi Töù thieân vöông laøm thaàn giöõ cöûa ôû ñaây. OÂng haõy ñi ñi, seõ ñöôïc lôïi ích lôùn, ñi thaúng veà phía tröôùc, chôù coù nghi hoái”. Luùc ñoù tröôûng giaû suy nghó: “Phaät vöôït khoûi haøng phaøm phu, caùc baäc Thaùnh khaùc khoâng saùnh baèng, Phaät thuyeát phaùp ñaùng toân troïng neân khi ta muoán gaëp Phaät, chö thieân raát hoan hæ”, nghó roài lieàn nöông theo aùnh saùng naøy ñi ñeán Haøn laâm. Phaät bieát tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc saép ñeán neân ôû beân ngoaøi tinh xaù kinh haønh, tröôûng giaû thaáy Phaät lieàn theo phaùp cuûa cö só thaêm hoûi Phaät nguû coù ñöôïc an khoâng, Phaät noùi keä:

*“Lìa taát caû phieàn naõo, Taâm khoâng nhieãm duïc laïc, Ñöôïc Voâ laäu giaûi thoaùt, Nguû thöôøng ñöôïc an laïc. Ñoaïn taát caû trieàn phöôïc, Taâm döùt heát phieàn naõo,*

*Trong taâm thöôøng tòch tónh, Neân nguû ñöôïc an laïc”.*

Noùi keä xong, Phaät cuøng tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc trôû vaøo trong tinh xaù traûi toøa ngoài, tröôûng giaû ñeán tröôùc Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho tröôûng giaû ñöôïc lôïi hæ. Thöôøng phaùp cuûa Phaät laø tröôùc tieân Phaät noùi veà boá thí trì giôùi laø quaû baùo sanh Thieân, keá phaân bieät caáu tònh giöõa loãi cuûa naêm duïc laø khoå naõo cuûa theá gian vaø xuaát gia laø an laïc. Luùc ñoù Phaät bieát taâm tröôûng giaû ñaõ thuaàn thuïc ñieàu nhu, coù theå thoï ñöôïc phaùp toái thöôïng lieàn

noùi boán ñeá: Khoå taäp dieät ñaïo. Nhö mieáng vaûi traéng saïch deã nhuoäm maøu saéc, tröôûng giaû cuõng vaäy, vöøa nghe phaùp taâm lieàn khai ngoä, ngay nôi choã ngoài ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh voâ caáu. Sau khi thaáy phaùp, bieát phaùp, ñöôïc tònh phaùp, vöôït khoûi nghi hoái, baát tín, khoâng töø nôi ngöôøi khaùc maø ôû trong ñaïo quaû ñöôïc voâ sôû uùy. Tröôûng giaû lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñaûnh leã baïch Phaät: “Theá toân, taâm con meán moä Phaät phaùp, con xin quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng laøm OÂ-ba-saùch-ca. Töø nay cho ñeán troïn ñôøi, con vónh vieãn khoâng saùt sanh, tín taâm thanh tònh”. Phaät hoûi tröôûng giaû: “oâng teân gì?”, ñaùp: “con teân laø Toâ ñaït ña, do con hay cung caáp cho nhöõng nguôøi ngheøo khoå coâ ñoäc neân moïi ngöôøi goïi con laø Caáp- coâ-ñoäc”, laïi hoûi: “oâng ôû ñaâu?”, ñaùp: “con hieän ôû taïi moät aáp phía Baéc beân ngoaøi thaønh Thaát-la-phieät thuoäc nöôùc Kieàu-taùt-la. Cuùi xin Theá toân thoï con thænh ñeán thaønh Thaát-la-phieät, con seû troïn ñôøi cuùng döôøng töù söï cho Theá toân vaø Bí-soâ taêng giaø”, Phaät hoûi: “taïi thaønh Thaát-la-phieät coù tinh xaù khoâng?”, ñaùp laø khoâng coù, Phaät noùi: “neáu nôi ñoù coù tinh xaù thì chuùng taêng môùi coù theå qua laïi, neáu khoâng coù tinh xaù thì chuùng taêng seõ an truï ôû ñaâu”, tröôûng giaû noùi: “cuùi xin Theá toân thoï con thænh ñeán thaønh Thaát-la-phieät tröôùc, con seõ trôû veà xaây döõng tinh xaù cho caùc Bí-soâ coù choã döøng truï tö duy”. Phaät im laëng nhaän lôøi, tröôûng giaû bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã roài trôû veà. Sau khi lo lieäu xong coâng vieäc ôû thaønh Vöông xaù, tröôûng giaû trôû laïi choã Phaät ñaûnh leã roài baïch Phaät: “Theá toân, xin cöû moät Bí-soâ ñi cuøng con ñeán thaønh Thaát-la-phieät ñeå lo vieäc xaây döïng tinh xaù cho Theá toân vaø caùc Bí-soâ coù choã döøng nghæ”, Phaät suy nghó: “trong chuùng ai coù theå ñieàu phuïc ñöôïc daân chuùng thaønh Thaát-la-phieät vaø quyeán thuoäc cuûa tröôûng giaû”, lieàn quaùn bieát toân giaû Xaù-lôïi-phaát coù theå ñaûm nhaän vieäc naøy. Phaät baûo toân giaû Xaù-lôïi-phaát: “thaày haõy quaùn quyeán thuoäc cuûa tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc vaø daân chuùng thaønh Thaát-la-phieät roài ñeán ñoù giaùo hoùa vaø lo vieäc xaây caát tinh xaù”, Xaù-lôïi-phaát im laëng vaâng lôøi Phaät daïy, ñaûnh leã Phaät roài trôû veà phoøng. Saùng hoâm sau Xaù-lôïi-phaát ñaép y mang baùt vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc, thoï thöïc xong thu caát y baùt, giao ngoïa cuï cho Bí-soâ khaùc roài cuøng ñi vôùi tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc ñeán thaønh Thaát-la-phieät ; tröôûng giaû cuõng ñaõ chuaån bò ñaày ñuû löông thöïc ñi ñöôøng, tuaàn töï ñi ñeán beân ngoaøi thaønh Thaát-la-phieät. Ñeán nôi, oâng laïi khoâng vaøo thaønh cuõng khoâng veà nhaø maø ñi khaép nôi quanh thaønh ñeå tìm nôi choán thích hôïp coù theå xaây caát tinh xaù. Vöøa ñi oâng vöøa nghó: “ôû ñaâu coù vöôøn ñeïp, qua laïi thuaän tieän, caây coái sum sueâ, coù nöôùc chaûy trong saïch, khoâng coù caùc loaøi truøng ñoäc nhö raén rít, muoãi moøng, cuõng khoâng coù gioù noùng, ngaøy ñeâm ñeàu yeân tónh. Ta seõ ôû nôi ñoù xaây caát tinh xaù cuùng

cho Phaät vaø Taêng”, boãng nhieân luùc ñoù oâng nhìn thaáy khu vöôøn cuûa Thaùi töû Kyø ñaø coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän treân, thaáy roài oâng lieàn trôû vaøo thaønh, khoâng veà nhaø maø ñeán choã Thaùi töû baïch raèng: “toâi muoán mua vöôøn cuûa Thaùi töû, xin haõy baùn cho toâi”, Thaùi töû noùi: “ñeây khoâng phaûi laø vöôøn maø laø uyeån laâm”, tröôûng giaû noùi: “duø laø vöôøn hay uyeån laâm toâi cuõng muoán mua, xin Thaùi töû haõy baùn cho toäi”, Thaùi töû noùi: “toâi khoâng muoán baùn, cho duø oâng coù ñem tieàn vaøng loùt ñaày trong vöôøn, toâi cuõng khoâng baùn”, Caáp-coâ-ñoäc noùi: “giaù vöôøn ñaõ quyeát ñoaùn roài”, Thaùi töû noùi: “toâi khoâng coù quyeát ñoaùn”. Do nhaân duyeân naøy caû hai cuøng tranh caûi vaø cuøng ñeán choã quan ñoaùn söï ñeå xöû ñoaùn, Caáp-coâ-ñoäc keå laïi ñaày ñuû vieäc treân, quan ñoaùn söï nghe roài lieàn noùi: “Thaùi töû ñaõ baùn roài, haõy neân ñuùng thôøi nhaän vaøng, vì sao Thaùi töû laïi noùi laø duø oâng coù ñem tieàn vaøng loùt ñaày trong vöôøn toâi cuõng khoâng baùn”. Caáp-coâ-ñoäc lieàn trôû veà nhaø cho xe voi xe ngöïa chôû tieàn vaøng ñeán trong vöôøn cuûa Thaùi töû ñeå loùt, nhöng coøn thieáu moät ít chöa loùt ñaày vöôøn, oâng ñang suy nghó khoâng bieát neân laáy theâm vaøng trong kho naøo ñeå loùt ñaày choã naøy maø khoâng thieáu khoâng dö. Thaùi töû thaáy vaäy lieân noùi: “neáu oâng hoái tieác thì tuøy yù, oâng mang vaøng veà, traû vöôøn laïi cho toâi”, Caáp-coâ-ñoäc noùi: “toâi khoâng hoái tieác, chæ laø toâi ñang suy nghó neân laáy theâm vaøng trong kho naøo ñeå loùt cho ñaày choã naøy maø khoâng thieáu khoâng dö”, Thaùi töû nghe roài lieàn suy nghó: “Phaät phaùp Taêng chaéc laø vó ñaïi neân khieán oâng ta xaû vaät baùu maø khoâng hoái tieác nhö theá”, nghó roài lieàn noùi vôùi Caáp-coâ-ñoäc : “oâng khoûi phaûi loùt theâm tieàn vaøng nöõa, choã ñaát troáng ñoù haõy ñeå cho toâi xaây cöûa coång cuùng cho Phaät vaø Taêng”, tröôûng giaû noùi: “vaäy thì tuøy yù Thaùi töû”. Luùc ñoù caùc ngoaïi ñaïo nghe bieát tröôûng giaû saép xaây döïng tinh xaù cho Phaät vaø Taêng, trong loøng öu naõo vaø oaùn haän neân cuøng keùo nhau tôùi nhaø tröôûng giaû, noùi vôùi tröôûng giaû: “oâng khoâng neân xaây döïng tinh xaù cho Sa moân Kieàu-ñaùp-ma, vì sao, vì chuùng toâi tröôùc ñaõ phaân chia ranh giôùi, Kieàu-ñaùp-ma truï ôû thaønh Vöông xaù, chuùng toâi truï ôû thaønh Thaát-la-phieät”, tröôûng giaû noùi: “caùc vò chæ coù theå phaân chia ranh giôùi cuûa mình, khoâng neân phaân chia caû vöôøn cuûa toâi, toâi laøm coâng ñöùc naøy ñeàu laø do töï taâm”. Caùc ngoaïi ñaïo thaáy khoâng theå lay chuyeån yù quyeát cuûa tröôûng giaû lieàn ñeán gaëp vua taâu roõ vieäc treân, vua trieäu Caáp-coâ-ñoäc ñeán, Caáp-coâ-ñoäc ñoái ñaùp vaø ñöôïc thaéng. Caùc ngoaïi ñaïo noùi vôùi taâm giaän töùc : “neáu vaäy thì ñeä töû thöôïng thuû cuûa Sa moân Kieàu-ñaùp-ma phaûi cuøng chuùng toâi tranh luaän, neáu thaéng ñöôïc chuùng toâi thì oâng tuøy yù xaây döïng tinh xaù”, tröôûng giaû noùi: “ñöôïc, xin haõy ñôïi toâi baïch toân giaû Xaù-lôïi-phaát, neáu toân giaû nhaän lôøi thì toâi seõ baùo cho caùc vò”. Tröôûng giaû ñeán choã toân giaû ñaûnh leã roài ngoài moät beân baïch raèng:

“ñaïi ñöùc, caùc ngoaïi ñaïo noùi neáu xaây tinh xaù hoï seõ caûn trôû, laïi noùi ñeä töû thöôïng thuû cuûa Sa moân Kieàu-ñaùp-ma phaûi cuøng chuùng toâi tranh luaän, neáu thaéng ñöôïc chuùng toâi thì oâng tuøy yù xaây döïng tinh xaù. Khoâng bieát yù cuûa toân giaû nhö theá naøo?”, Xaù-lôïi-phaát nghe roài lieàn quaùn xem caùc ngoaïi ñaïo vaø daân chuùng thaønh Thaát-la-phieät coù thieän caên hay khoâng, lieàn quaùn bieát laø hoï coù thieän caên; laïi quaùn ai coù theå ñieàu phuïc ñöôïc hoï, lieàn quaùn bieát mình coù theå ñieàu phuïc hoï; laïi quaùn xem thôøi cô laø vaøo luùc naøo, lieàn quaùn bieát laø baûy ngaøy sau. Sau khi quaùn bieát roài, Xaù-lôïi-phaát baûo Caáp-coâ-ñoäc: “cöù laøm theo yù oâng, nhöng baûy ngaøy sau toâi môùi cuøng hoï luaän nghò”, Caáp-coâ-ñoäc nghe roài raát vui möøng ñaûnh leã toân giaû roài ñeán choã ngoaïi ñaïo noùi laø baûy ngaøy sau seõ cuøng luaän nghò. Caùc ngoaïi ñaïo nghe roài lieàn noùi vôùi nhau: “coù hai nhaân duyeân khieán oâng ta keùo daøi kyø haïn ñeán baûy ngaøy sau: moät laø ñònh boû troán, hai laø ñi tìm baïn trôï giuùp. Chuùng ta cuõng neân tìm baïn trôï giuùp”, noùi roài cuøng nhau ñi tìm ngöôøi trôï giuùp. Hoï tìm ñeán moät Phaïm chí teân laø Xích nhaõn laø ngöôøi ñaõ ñöôïc boån toâng laïi gioûi huyeãn thuaät, noùi raèng: “oâng vaø chuùng toâi cuøng tu ñaïo haïnh, hieän nay chuùng toâi heïn vôùi ñeä töû thöôïng thuû cuûa Sa moân Kieàu-ñaùp-ma cuøng luaän nghò, oâng ta ñaõ ñi tìm baïn trôï giuùp, xin nhaân giaû ñeán trôï giuùp chuùng toâi”, Phaïm chí hoûi luùc naøo cuøng luaän nghò, ñaùp laø baûy ngaøy sau, Phaïm chí noùi: “ñöôïc, khi naøo tuï hoïp cuøng luaän nghò thì baùo cho toâi bieát”. Vì lo laéng neân caùc ngoaïi ñaïo haèng ngaøy ñeàu ñi tìm theâm baïn trôï giuùp, cuoái cuøng ñeán ngaøy thöù baûy, tröôûng giaû saép ñaët moät toøa sö töû thaéng dieäu treân moäi khu ñaát thuø thaéng daønh cho toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø moät toøa daønh cho ngoaïi ñaïo. Caùc ngoaïi ñaïo trong nöôùc ñeàu ñeáu döï, traêm ngaøn vaïn öùc daân chuùng trong thaønh Thaát-la-phieät cuõng ñeàu ñeán döï, trong soá ñoù coù ngöôøi ñeán ñeå xem tranh luaän, coù ngöôøi vì caên laønh ñaõ thuaàn thuïc neân ñeán. Luùc ñoù toân giaû Xaù-lôïi-phaát cuøng tröôûng giaû Caáp- coâ-ñoäc vaø caùc quyeán thuoäc tröôùc sau vaây quanh ñeán döï, sau khi quaùn xem trong ñaïi chuùng ai coù theå ñöôïc ñieàu phuïc, toân giaû móm cöôøi roài böôùc leân toøa ngoài vôùi oai nghi teà chænh, taát caû ñaïi chuùng ñeàu chaép tay chuyeân chuù laéng nghe. Xaù-lôïi-phaát hoûi ngoaïi ñaïo: “ta laäp toâng, caùc vò phaù hay laø caùc vò laäp toâng, ta phaù?”, ngoaïi ñaïo ñaùp: “ta laäp toâng tröôùc”, Xaù-lôïi-phaát thaàm nghó: “neáu ta laäp toâng tröôùc thì tröø Theá toân ra, trôøi ngöôøi ñeàu khoâng theå phaù ñöôïc huoáng chi laø ngoaïi ñaïo Xích nhaõn”, nghó roài lieàn noùi: “oâng tuøy yù laäp toâng, ta seõ tuøy phaù”. Do Xích nhaõn gioûi huyeãn thuaät neân oâng hoùa ra moät caây Am moät la to lôùn nôû hoa keát traùi sum sueâ, Xaù-lôïi-phaát lieàn hoùa ratraän möa gioù lôùn ñaùnh baäc caû goác caây khieán caây ngaõ ñoå vaø bieán maát. Xích nhaõn laïi hoùa ra moät ao sen lôùn, Xaù-

lôïi-phaát lieàn hoùa ra con voi to lôùn giaãm ñaïp ao vaø beû gaãy heát hoa sen, khieán ao trôû thaønh bình ñòa. Xích nhaõn laïi hoùa ra roàng chuùa baûy ñaàu, Xaù-lôïi-phaát lieàn hoùa ra chim chuùa caùnh vaøng to lôùn töø treân khoâng trung bay xuoáng caép laáy roàng chuùa bay ñi. Xích nhaõn laïi hoùa ra quyû khôûi thi ñeán ñeå laøm haïi Xaù-lôïi-phaát, Xaù-lôïi-phaát lieàn nieäm chuù khieán cho quyû khôûi thi quay trôû laïi laøm haïi Xích nhaõn ; Xích nhaõn sôï haõi xuoáng toøa, naêm voùc saùt ñaát ñaûnh leã Xaù-lôïi-phaát vaø caàu xin cöùu maïng. Xaù-lôïi-phaát lieàn thu hoài naêng löïc cuûa chuù vaø thuyeát phaùp cho Xích nhaõn nghe, sau khi nghe phaùp Xích nhaõn sanh tín taâm ñaûnh leã toân giaû vaø baïch raèng: “xin cho con ñöôïc ôû trong thieän phaùp luaät xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, thaønh taùnh Bí-soâ laøm ñeä töû cuûa toân giaû ñeå tu taäp phaïm haïnh”. Xaù-lôïi-phaát cho Xích nhaõn xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, Bí-soâ naøy chuyeân taâm tu taäp ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, khoâng bao laâu sau chöùng quaû A-la-haùn , ñuû ba Minh, saùu Thoâng vaø taùm Giaûi thoaùt, ñöôïc nhö thaät tri : sanh töû ñaõ heát, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc neân laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn thoï thaân sau. Taâm khoâng chöôùng ngaïi nhö tay naém hö khoâng, nhö dao caét muøi thôm, yeâu gheùt khoâng khôûi, xem vaøng vaø ñaát nhö nhau khoâng khaùc, taát caû danh lôïi ñeàu xaû boû, Thích Phaïm chö thieân thaûy ñeàu cung kính. Ñaïi chuùng thaáy vieäc kyø laï naøy roài lieàn sanh taâm tín kính toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø chuyeàn noùi vôùi nhau: “toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñaùnh baïi ñöôïc vò luaän sö gioûi nhaát vaø ñieàu phuïc ñöôïc caùc ngoaïi ñaïo”. Xaù-lôïi-phaát quaùn bieát yù nhaïo phieàn naõo vaø taùnh giôùi sai bieät cuûa ñaïi chuùng, lieàn noùi phaùp Töù ñeá khieán cho traêm ngaøn höõu tình ñöôïc lôïi ích thuø thaéng. Coù ngöôøi ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, hoaëc quaû Tö-ñaø-haøm, hoaëc quaû A-na-haøm, coù ngöôøi gieo troàng nhaân duyeân vôùi Thanh vaên thöøa, coù ngöôøi gieo troàng nhaân duyeân vôùi Bích chi Phaät thöøa, coù ngöôøi gieo troàng nhaân duyeân vôùi Phaät thöøa, coù ngöôøi thoï Tam quy nguõ giôùi tín kính Phaät phaùp taêng. Sau khi nghe phaùp xong, tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc cuøng caùc quyeán thuoäc vaø taát caû daân chuùng vui möøng ñaûnh leã toân giaû Xaù-lôïi-phaát roài trôû veà nhaø. Luùc ñoù caùc ngoaïi ñaïo trong loøng töùc giaän noùi vôùi nhau: “chuùng ta khoâng phaù ñöôïc Xaù-lôïi-phaát thì phaûi tìm caùch gieát oâng ta. Chuùng ta neân xin vaøo trong tinh xaù ñoù laøm thueâ möôùn roài tìm cô hoäi gieát Xaù-lôïi-phaát”, noùi xong lieàn cuøng ñi ñeán gaëp Caáp-coâ-ñoäc, noùi raèng: “oâng ñaõ ñoaït heát lôïi döôõng cuûa chuùng toâi, chuùng toâi ôû ñaây ñaõ laâu khoâng theå rôøi boû ñöôïc, oâng vui loøng cho chuùng toâi laøm thueâ trong tinh xaù naøy”, tröôûng giaû noùi: “ñeå toâi baïch toân giaû Xaù- lôïi-phaát”, noùi roài lieàn ñeán baïch toân giaû söï vieäc treân, toân giaû nghe roài lieàn quaùn xem caùc ngoaïi ñaïo ñoù coù caên laønh khoâng, lieàn quaùn bieát hoï coù caên laønh; laïi quaùn ai coù theå ñieàu phuïc ñöôïc hoï, lieàn quaùn bieát mình coù

theå, neân toân giaû baûo Caáp-coâ-ñoäc laø ñöôïc vaø caùc ngoaïi ñaïo naøy trôû thaønh ngöôøi laøm thueâ ñaàu tieân trong tinh xaù. Luùc ñoù Xaù-lôïi-phaát hoùa ra hai ngöôøi caàm tröôïng coi ngoù nhöõng ngöôøi laøm thueâ, hai ngöôøi naøy raát hung döõ thöôøng haêm he nhöõng ngöôøi laøm thueâ. Bieát giôø ñieàu phuïc ñaõ ñeán, Xaù-lôïi-phaát lieàn kinh haønh döôùi moät goác caây caùch choã hoï laøm vieäc khoâng xa. Caùc ngoaïi ñaïo naøy thaáy roài lieàn suy nghó: “maáy luùc gaàn ñaây tìm cô hoäi, nay cô hoäi ñaõ ñeán”, nghó roài lieàn ñoàng loaït ñeán bao vaây Xaù- lôïi-phaát. Toân giaû lieàn quaùn taâm cuûa caùc ngoaïi ñaïo naøy vaø bieát hoï muoán ñeán haïi mình, toân giaû lieàn hoùa ra ngöôøi caàm tröôïng ñeán duøng tröôïng ñaùnh ñuoåi boïn hoï vaø quaùt baûo hoï ñi laøm vieäc. Caùc ngoaïi ñaïo naøy ñoàng thanh keâu cöùu, Xaù-lôïi-phaát baûo ngöôøi caàm tröôïng: “oâng haõy ñi ñi, cöù ñeå cho hoï ñöôïc nghæ ngôi”, caùc ngoaïi ñaïo nghe roài lieàn suy nghó: “Xaù-lôïi- phaát coù oai ñöùc lôùn, chuùng ta muoán laøm haïi maø oâng ta vaãn töø bi thöông xoùt”, nghó roài lieàn sanh tín taâm. Toân giaû quaùn bieát yù nhaïo tuøy mieân vaø taùnh giôùi sai bieät cuûa hoï, tuøy cô thuyeát phaùp Töù ñeá ; sau khi nghe phaùp xong, hoï duøng chaøy trí hueä kim cöông phaù tan hai möôi thaân kieán vaø chöùng quaû Döï löu. Chöùng quaû roài lieàn baïch toân giaû: chaép tay baïch Phaät: “toân giaû, xin cho con ñöôïc ôû trong thieän phaùp luaät xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, thaønh taùnh Bí-soâ, tu taäp phaïm haïnh”, toân giaû lieàn cho hoï xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc vaø daïy hoï vieäc caàn neân laøm. Caùc Bí-soâ naøy chuyeân taâm tu taäp thaáy ñöôïc naêm loaïi dao ñoäng löu chuyeån trong sanh töû vaø taùnh phaù hoaïi ly taùn, taát caû haønh vaø coõi ñeàu tieâu dieät. Hoï ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, chöùng quaû A-la-haùn, ñuû ba Minh, saùu Thoâng vaø taùm Giaûi thoaùt, ñöôïc nhö thaät tri: sanh töû ñaõ heát, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc neân laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn thoï thaân sau. Taâm khoâng chöôùng ngaïi nhö tay naém hö khoâng, nhö dao caét muøi thôm, yeâu gheùt khoâng khôûi, xem vaøng vaø ñaát nhö nhau khoâng khaùc, taát caû danh lôïi ñeàu xaû boû, Thích Phaïm chö thieân thaûy ñeàu cung kính.

Luùc ñoù toân giaû Xaù-lôïi-phaát cuøng tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc caàm daây

ño ñaát ñeå xaùc ñònh choã xaây tinh xaù, toân giaû boãng móm cöôøi, tröôûng giaû lieàn hoûi: “Theá toân vaø caùc ñeä töû neáu khoâng coù nhaân duyeân thì khoâng móm cöôøi, nay toân giaû coù nhaân duyeân gì maø móm cöôøi?”, toân giaû noùi: “phaûi, Theá toân vaø caùc ñeä töû neáu khoâng coù nhaân duyeân thì khoâng móm cöôøi, nay toâi móm cöôøi laø vì thaáy khi tröôûng giaû caàm daây ño ñaát thì treân coõi trôøi Tònh cö ñaõ xaây xong cung ñieän toaøn baèng vaøng cho oâng”, tröôûng giaû nghe roài raát vui möøng lieàn noùi: “neáu vaäy, chuùng ta phaûi nôùi theâm daây ñeå xaây tinh xaù cho roäng lôùn hôn”, toân giaû lieàn nôùi theâm daây theo yù cuûa Caáp-coâ-ñoäc. Luùc ñoù coõi trôøi Tònh cö laïi xaây cung ñieän baèng boán loaïi

chaâu baùu vaø lôùn hôn cung ñieän tröôùc cho tröôûng giaû, toân giaû laïi noùi cho Caáp-coâ-ñoäc bieát, Caáp-coâ-ñoäc nghe roài laïi nôùi theâm daây ñeå xaây roäng lôùn theâm, toång coäng laø möôøi saùu nôi vôùi saùu möôi boán vieän ñeàu coù laàu gaùc trang nghieâm. Xaây xong, tröôûng giaû cung caáp ñaày ñuû caùc vaät caàn duøng beân trong tinh xaù roài ñeán hoûi Xaù-lôïi-phaát : “khi du haønh, moãi ngaøy Theá toân ñi ñöôïc bao xa?”, ñaùp laø baèng phaùp cuûa Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñi, laïi hoûi: “Chuyeån luaân Thaùnh vöông moãi ngaøy ñi ñöôïc bao xa?”, ñaùp laø hai do tuaàn röôõi. Tröôûng giaû nghe roài lieàn töø thaønh Thaát-la-phieät ñeán thaønh Vöông xaù, caùch khoaûng hai do tuaàn röôõi cho saép ñaët töù söï cuùng döôøng, ñaày ñuû thöùc aên ñuùng thôøi vaø phi thôøi; laïi cho döïng coång kieát töôøng, cöû ngöôøi troâng coi caùc vieäc trang hoaøng phan phöôùn, röôùi nöôùc thôm, raõi chieân ñaøn treân maët ñaát vaø caùc loaïi hoa thôm treân caùc ngaõ tö ñöôøng. Saép ñaët xong xuoái lieàn sai söù giaû ñeán choã Theá toân thay oâng thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc khinh an, ít bònh, ít naõo phieàn vaø ñöôïc an laïc truï khoâng ; sau ñoù thænh Phaät cuøng caùc Bí-soâ ñeán thaønh Thaát-la-phieät thoï töù söï cuùng döôøng troïn ñôøi cuûa oâng, khoâng ñeå thieáu thoán. Söù giaû vaâng lôøi tröôûng giaû ñeán thaønh Vöông xaù gaëp Phaät, ñaûnh leã baïch Phaät: “tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc ñaûnh leã Theá toân vaø thaêm hoûi Theá toân coù ñöôïc khinh an, ít bònh, ít naõo phieàn vaø ñöôïc an laïc truï khoâng ; sau ñoù thænh Phaät cuøng caùc Bí-soâ ñeán thaønh Thaát-la-phieät thoï töù söï cuùng döôøng troïn ñôøi, khoâng ñeå thieáu thoán”, Phaät noùi: “nguyeän cho tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc vaø baûn thaân oâng thöôøng ñöôïc an laïc” vaø nhaän lôøi thænh, söù giaû ñaûnh leã Phaät roài ñi. Luùc ñoù do Phaät ñaõ töï ñieàu phuïc neân ñieàu phuïc vaây quanh, do ñaõ töï tòch tónh neân tòch tónh vaây quanh, do ñaõ töï giaûi thoaùt neân giaûi thoaùt vaây quanh, do ñaõ töï an oån neân an oån vaây quanh, do ñaõ töï thieän thuaän neân thieän thuaän vaây quanh, do töï ñaõ laø A-la-haùn neân A-la-haùn vaây quanh, do ñaõ töï lìa duïc neân lìa duïc vaây quanh, do ñaõ töï ñoan nghieâm neân ñoan nghieâm vaây quanh. Gioáng nhö Boø chuùa ñöôïc ñaøn boø vaây quanh, nhö Voi chuùa ñöôïc ñaøn voi vaây quanh, nhö Sö töû chuùa ñöôïc ñaøn sö töû vaây quanh, nhö Ngoãng chuùa ñöôïc ñaøn ngoãng vaây quanh, nhö chim chuùa Dieäu suùy ñöôïc ñaøn chim vaây quanh, nhö Baø-la-moân ñöôïc hoïc troø vaây quanh, nhö Löông y ñöôïc caùc bònh nhaân vaây quanh, nhö Ñaïi töôùng ñöôïc caùc binh só vaây quanh, nhö baäc ñaïo sö ñöôïc caùc khaùch löõ haønh vaây quanh, nhö vò thöông chuû ñöôïc caùc thöông nhôn vaây quanh, nhö ñaïi tröôûng giaû ñöôïc caùc tröôûng giaû vaây quanh, nhö vò quoác vöông ñöôïc quaàn thaàn vaây quanh, nhö Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñöôïc caùc thieân töû vaây quanh, nhö vaàng traêng ñöôïc caùc ngoâi sao vaây quanh, nhö maët trôøi ñöôïc ngaøn aùnh saùng vaây quanh, nhö Trì quoác thieân vöông ñöôïc Caùn thaùt baø vaây quanh, nhö

Taêng tröông thieân vöông ñöôïc Cöu-baøn-traø vaây quanh, nhö Xuù muïc thieân vöông ñöôïc caùc roàng vaây quanh, nhö Ña vaên thieân vöông ñöôïc caùc Döôïc xoa vaây quanh, nhö Tònh dieäu thieân vöông ñöôïc A-tu-la vaây quanh, nhö vua trôøi Ñeá thích ñöôïc chö thieân coõi trôøi Tam thaäp tam vaây quanh, nhö vua trôøi Phaïm thieân ñöôïc chö thieân coõi trôøi Phaïm vaây quanh. Gioáng nhö bieån caû saâu laéng yeân tónh, gioáng nhö ñaùm maây lôùn, Theá toân cuõng vaäy do ñaõ ñieàu phuïc caùc caên neân oai nghi tòch tónh, coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp trang nghieâm thaân, aùnh saùng bao quanh treân ñaûnh roäng moät taàm saùng rôõ nhö traêm ngaøn maët trôøi, coù ñuû möôøi Löïc, boán Voâ uùy, taâm ñaïi bi vaø ba nieäm kieân coá, voâ löôïng coâng ñöùc. Theá toân thong thaû tieán böôùc vôùi caùc ñaïi Thanh vaên vaø voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc daân chuùng vaây quanh daàn daàn ñi ñeán beân ngoaøi thaønh Thaát-la-phieät. Khi Phaät saép böôùc vaøo thaønh Thaát-la-phieät, chaân vöøa böôùc leân ngaïch cöûa, ñaát lieàn chaán ñoäng saùu caùch: phöông Ñoâng voït leân, phöông Taây chìm xuoáng; phöông Taây voït leân, phöông Ñoâng chìm xuoáng; phöông Nam voït leân, phöông Baéc chìm xuoáng ; phöông Baéc voït leân, phöông Nam chìm xuoáng; ôû giöõa voït leân, hai beân chìm xuoáng; hai beân voït leân, ôû giöõa chìm xuoáng. Khaép theá giôùi ñeàu ñöôïc chieáu saùng cho ñeán choã toái taêm döôùi nuùi Thieát vi ; troáng trôøi töï ñaùnh, thieân hoa, thieân y töï nhieân rôi xuoáng nhö möa. Caùc ñöôøng nhoû heïp boãng roäng lôùn ra, caùc caây nhoû boãng nhieân cao lôùn, voi ngöïa… caùc loaøi chim ñeàu caát tieáng keâu vui möøng, caùc loaïi khí vaät töï phaùt tieáng keâu, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, ngöôøi khoâng ñuû caùc caên lieàn ñöôïc ñaày ñuû, ngöôøi ñang say meâ ñeàu ñöôïc tænh, ngöôøi truùng ñoäc ñeàu ñöôïc khoûe maïnh laïi, ngöôøi oaùn thuø nhau ñeàu sanh taâm töø bi, ngöôøi mang thai sanh con khoâng thaáy ñau ñôùn, ngöôøi bò giam caàm ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôøi ngheøo thieáu ñöôïc cuûa caûi… ; khi Phaät vaø ñaïi chuùng vaøo thaønh, moïi ngöôøi ñeàu thaáy ñuû caùc vieäc kyø laï treân.

Luùc ñoù Phaät vaø caùc Bí-soâ vaøo trong tinh xaù ñeán toøa ngoài, tröôûng

giaû Caáp-coâ-ñoäc vaø caùc quyeán thuoäc vaây quanh choã Phaät, tröôûng giaû duøng bình vaøng roùt nöôùc cho Theá toân röûa tay nhöng nöôùc khoâng chaûy. Tröôûng giaû suy nghó: “chaéc laø ñôøi tröôùc ta coù toäi chöôùng neân môùi khieán nöôùc khoâng chaûy”, Phaät bieát taâm nieäm cuûa tröôûng giaû neân noùi: “oâng khoâng coù toäi chöôùng. Nôi nay cuõng chính laø nôi xöa kia oâng ñaõ xaây tinh xaù cuùng cho Phaät vaø Taêng, vì oâng ñöùng khoâng ñuùng choã maø xöa kia oâng ñaõ ñöùng roùt nöôùc neân nöôùc khoâng chaûy, oâng neân dôøi choã ñeán ñöùng nôi choã maø xöa kia oâng ñaõ haønh boá thí”. Tröôûng giaû vaâng lôøi Phaät daïy dôøi ñeán ñöùng ôû choã maø xöa kia oâng ñaõ töøng haønh boá thí thì nöôùc lieàn chaûy,

Theá toân phaùt naêm loaïi thanh aâm ca ngôïi coâng ñöùc boá thí cuûa tröôûng giaû. Khi Phaät saép chuù nguyeän, Thaùi töû Theä ña suy nghó: “cuùi xin Theá toân noùi teân con tröôùc”, Phaät bieát taâm nieäm cuûa Thaùi töû neân baûo caùc Bí-soâ: “röøng Theä ña vöôøn Caáp-coâ-ñoäc naøy ñöôïc cuùng döôøng cho Phaät vaø Bí- soâ taêng boán phöông”. Thaùi töû nghe Theá toân noùi teân mình tröôùc, taâm vui möøng tín kính lieàn cho xaây coång tam quan baèng boán loaïi chaâu baùu. Do nhaân duyeân naøy neân khi kieát taäp kinh noùi laø Phaät taïi röøng Theä ña vöôøn Caáp-coâ-ñoäc.

■