**SOÁ 692**

KINH TAÏO HÌNH TÖÔÏNG PHAÄT

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, maát teân ngöôøi dòch.*

Ñöùc Phaät ñeán nöôùc Caâu-dieäm-duy, coù caùc röøng caây, ngöôøi chuû teân laø Caâu-döïc. Luùc aáy, vua Öu-ñieàn môùi möôøi boán tuoåi, nghe tin Ñöùc Phaät saép ñeán, lieàn ra leänh cho taát caû quaàn thaàn chuaån bò xa giaù ñeå ngheânh ñoùn Ñöùc Phaät. Töø xa, troâng thaáy Ñöùc Phaät, vua vui möøng hôùn hôû, lieàn xuoáng xe ñi boä, caùc quaàn thaàn caàm loïng ñi haàu hai beân. Nhaø vua ñi ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, ñi quanh ba voøng, quyø xuoáng chaép tay taùn thaùn Ñöùc Phaät:

–Treân trôøi döôùi trôøi vaø nhaân daân khoâng ai baèng Phaät. Hoâm nay thaân theå dieän maïo cuûa Phaät phaùt ra aùnh saùng lôùn ñeán röïc rôõ laï thöôøng, con nhìn Ngaøi maø khoâng bieát chaùn. Ñöùc Phaät laø Baäc Thaày khaép caû coõi trôøi vaø loaøi ngöôøi, Phaät Töø Bi thöông yeâu taát caû chuùng sinh.

Ñöùc Phaät im laëng khoâng ñaùp. Vua laïi thöa:

–Baïch Theá Toân! Ngöôøi laøm ñieàu thieän seõ ñöôïc phöôùc baùu sinh vaøo coõi naøo? Sau khi Ñöùc Phaät ñi roài con seõ khoâng coøn ñöôïc nhìn thaáy Phaät, neân con muoán taïo hình töôïng cuûa Phaät ñeå cung kính leã baùi cuùng döôøng. Ngöôøi taïo hình töôïng cuûa Ñöùc Phaät veà sau seõ ñöôïc nhöõng phöôùc ñöùc gì? Xin Theá Toân thöông xoùt giaûng noùi, con raát muoán ñöôïc nghe.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Tieåu vöông! OÂng hoûi raát hay! Haõy laéng nghe vaø ghi nhôù kyõ! Nhaø vua ñaùp:

–Daï vaâng! Baïch Theá Toân! Ñöùc Phaät baûo:

–Neáu taïo hình töôïng Phaät thì ngöôøi aáy seõ ñöôïc raát nhieàu phöôùc ñöùc. Nay ta seõ giaûng noùi cho oâng.

Nhaø vua ñaùp:

–Baïch Theá Toân! Con xin laõnh thoï aân ñöùc cuûa Phaät. Ñöùc Phaät noùi:

–Neáu coù ngöôøi trong theá gian taïo hình töôïng Phaät thì ngöôøi aáy ñôøi sau sinh ra ôû ñaâu cuõng ñöôïc maét trong saùng, dieän maïo ñoan nghieâm, thaân theå tay chaân ñeàu ñeïp, luùc cheát sinh vaøo coõi trôøi cuõng ñöôïc thanh tònh xinh ñeïp nhö caùc vò trôøi khoâng khaùc, maët maøy dieän maïo toát ñeïp. Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ sinh vaøo coõi khoâng coù caùc ñieàu aùc, thaân theå ñöôïc hoaøn haûo, sau khi cheát ñöôïc sinh vaøo coõi thöù baûy cuûa Phaïm thieân, phöôùc ñöùc thuø thaéng, thaân ñoan nghieâm toát ñeïp, caùc coõi Trôøi khaùc chaúng theå saùnh baèng, ñöôïc chö Thieân cung kính. Ngöôøi taïo hình töôïng Phaät qua ñôøi sau seõ ñöôïc sinh vaøo nhaø giaøu sang, ngöôøi aáy khaùc

haún vôùi nhöõng ngöôøi theá gian, khoâng bò sinh vaøo nhöõng nhaø ngheøo cuøng. Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ ñöôïc phöôùc ñöùc nhö vaäy.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät ñôøi sau thaân theå thöôøng coù maøu saéc vaøng tía saùng röïc ñeïp ñeõ khoâng ai saùnh baèng, ñöôïc sinh vaøo nhaø giaøu coù, tieàn taøi cuûa baùu nhieàu voâ soá, thöôøng ñöôïc cha meï anh em, hoï haøng gaàn guõi yeâu thöông. Ngöôøi taïo töôïng Phaät ñôøi sau seõ ñöôïc sinh vaøo coõi Dieâm-phuø-ñeà ñaát ñai töôi toát, thöôøng ñöôïc sinh vaøo cung ñieän cuûa Ñeá vöông, hoaëc sinh trong nhaø vöông haàu, nhöõng gia ñình löông thieän. Ngöôøi laøm töôïng Phaät seõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät, ñôøi sau seõ laøm baäc Ñeá vöông cuûa caùc nöôùc lôùn maïnh nhaát, thöôøng ñöôïc caùc vua cuûa caùc nöôùc khaùc quy phuïc. Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy. Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ ñöôïc laøm vua Chuyeån luaân bay leân trôøi sau laïi bay xuoáng töï taïi, khoâng coù choã naøo khoâng ñeán ñöôïc. Ngöôøi taïo töôïng Phaät seõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät ñôøi sau sinh vaøo coõi thöù baûy cuûa Phaïm thieân, tuoåi thoï ñöôïc moät kieáp, trí tueä khoâng ai baèng. Ngöôøi taïo töôïng Phaät, sau khi cheát khoâng bò sinh vaøo ñöôøng aùc, ñöôïc sinh laøm ngöôøi, luoân giöõ taâm mong caàu Phaät ñaïo, ngöôøi laøm töôïng Phaät thì seõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät ñôøi sau thöôøng cung kính Phaät, toân troïng kinh ñieån, thöôøng ñem caùc thöù gaám voùc toát ñeïp, höông hoa ñeøn ñuoác vaø caùc thöù quyù baùu cuûa theá gian daâng cuùng xaù-lôïi cuûa Phaät, ngöôøi aáy voâ soá kieáp veà sau seõ ñöôïc chöùng ñaéc ñaïo quaû Nieát-baøn. Ngöôøi coù taâm ñem vaät quyù baùu daâng leân Ñöùc Phaät chaúng phaûi laø haøng phaøm phu maø do ñôøi tröôùc ñaõ haønh Phaät ñaïo taïo hình töôïng Phaät thì ñöôïc phöôùc ñöùc nhö vaäy. Ngöôøi taïo töôïng Phaät, ñôøi sau ñöôïc phöôùc baùo khoâng theå keå heát ñöôïc. Nöôùc soâng bieån trong boán thieân haï coøn coù theå löôøng, phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi taïo hình töôïng Phaät coøn hôn theá nöõa, khoâng theå tính löôøng.

Ngöôøi taïo hình töôïng Phaät ñôøi sau sinh ra luoân ñöôïc moïi ngöôøi cung kính uûng hoä, ví nhö trôøi möa, ngöôøi coù nhaø chaéc chaén thì khoâng lo sôï.

Ngöôøi taïo töôïng Phaät, ñôøi sau cheát khoâng bò sinh vaøo ba ñöôøng ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, tuoåi thoï ôû coõi trôøi heát laïi sinh xuoáng nhaân gian laøm con trong nhaø giaøu coù, cuûa caûi quyù baùu nhieàu khoâng theå tính keå, sau ñoù ñöôïc gaëp Phaät chöùng ñaïo quaû Nieát-baøn.

Ñöùc Phaät baûo nhaø vua:

–Ngöôøi laøm ñieàu thieän taïo hình töôïng Phaät ñöôïc phöôùc ñöùc nhö theá khoâng bò hao toån. Luùc aáy, vua Öu-ñieàn vui möøng ñeán tröôùc Ñöùc Phaät ñaàu maët laïy döôùi chaân cuøng caùc quaàn thaàn ñaûnh leã Phaät vaø thoaùi lui. Nhöõng ngöôøi aáy sau khi cheát ñeàu ñöôïc sinh veà coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø.

