**Phaåm 29: NAÊM LAÏC**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân quan saùt nhöõng suy nghó trong taâm thöùc cuûa chuùng sinh, laø muoán bieát nhöõng nôi ñaõ töøng traûi qua cuûa Nhö Lai, nhö töøng sinh loaøi chim caùnh vaøng, ñöôïc roàng giaùo hoùa. Nhöõng keû ñöôïc ñoä nhieàu voâ löôïng, khoâng theå tính keå. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng kieáp gì, neân muoán bieát yù aáy.

Thaáu roõ taâm nieäm cuûa chuùng sinh, Nhö Lai muoán thò hieän nhöõng phaùp veà thaân, khaåu, yù xöa kia Ngaøi ñaõ tu taäp:

–Naøy caùc thieän nam, thieän nöõ haõy laéng nghe Ta noùi: Xöa kia coù Thieân Ñeá thích, töø quaù khöù ñeán nay traûi qua voâ soá kieáp, luoân höôûng phöôùc trôøi töï nhieân, laø ngöôøi toân quyù baäc nhaát trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi cuûa caùc trôøi Ñeá thích. Khi aáy, A-tu-la vöông La Haàu sinh moät coâ con gaùi ñeïp ñeõ, ñaày ñuû neát na, coù saùu möôi boán taøi naêng, ñi ñöùng tôùi lui khoâng maát oai nghi, maët nhö hoa ñaøo, mieäng toûa ra muøi thôm nhö hoa Lieân-öu-baùt, thaân coù muøi thôm Ngöu-ñaàu- chieân-ñaøn, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng ñen khoâng traéng, khoâng maäp khoâng oám, troïn ñuû tö caùch cuûa ngöôøi nöõ.

Baáy giôø, Thích-ñeà-hoaøn-nhaân suy nghó: “Thieân nöõ trong cung ñieän cuûa ta nhan saéc ñeïp ñeõ hôn caùc Thieân nöõ khaùc, nhöng khoâng baèng con gaùi cuûa A-tu-luaân kia. Nay ta taäp hôïp binh chuùng ñeán ñaùnh vôùi A- tu- luaân ñeå chuùng phaûi noäp coâ gaùi aáy cho ta”.

Suy nghó theá roài, Ñeá thích môøi chö Thieân ñeán baøn luaän veà vieäc chieán ñaáu. Chö Thieân thöa Ñeá thích:

–Chö Thieân chieán ñaáu chaéc chaén laø thua chuùng. Ta haõy choïn nhöõng ngöôøi chuyeân veà nhaïc caàm vôùi caây ñaøn löu ly chín möôi moát daây vaø moät thuyeàn, ca haùt khen ngôïi veà coõi trôøi cuûa ta thoï höôûng hoan laïc vôùi voâ löôïng coâng ñöùc.

Chö Thieân khen hay vaø laøm theo yù kieán naøy.

Ñeá thích laäp töùc ra leänh Baøn-giaù-döïc caàm nhaïc trôøi chuaån bò ñaày ñuû nhaïc cuï roài ôû treân trôøi boãng nhieân bieán maát. Nhö keû löïc só co duoãi caùnh tay, ñaõ ñeán ñöùng tröôùc maët A-tu-la vöông Baø-ha vaø ñaùnh ñaøn vôùi keä:

*Ta laø trôøi Ñeá thích Thaày ñaùnh ñaøn*

*tuyeät dieäu Tieáng ca khuùc*

*hoøa nhaõ Tieáng trong suoát raát hay. Laøm cho trôøi kia vui Khoâng coøn töôûng buoàn sôï Nghó aùo côm, ñeán ngay Côm cam loà baûy baùu.*

*Giöôøng vaøng baïc, thuyeàn ngoïc Chuyeån ñoäng thaân quay troøn Thaáy vui khoâng nhaøm chaùn Toân quyù nhaát trong trôøi.*

*Nay sai chuùng toâi ñeán*

*Muoán noùi haïnh baát tònh Daâng thöùc aên cam loà Muoán caàu vieäc hoân nhaân. Chuû ta coù cung ñieän*

*Chaâu ngoïc khoâng theå löôøng Thieân nöõ laøm quyeán thuoäc Hôn ngaøn vaïn öùc soá.*

*Bieát Baø-ha coù con Haõy giao cho chuû toâi*

*Coøn nhö khoâng baèng loøng Thì ñeán luùc phaûi ñaùnh.*

*Tu luaân nghe lôøi naøy Noåi töùc giaän ñuøng ñuøng Vaät nhoû, yù muoán lôùn Vaäy ngöôi muoán laøm gì? Tuy khoâng coù cam loà Nhöng ta döï tröõ ñuû*

*Cuõng coù binh chuùng maïnh Ñuû ñeå choáng cöï*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*nhau.*

Nghe vaäy, Baøn-giaù-döïc trôû veà noùi laïi cho trôøi Ñeá thích. Khi aáy, A-tu-la vöông Baø-ha lieàn ra leänh:

–Taát caû taäp hôïp binh chuùng! Ta coù vieäc phaûi ñi chinh chieán. Ngay baây giôø haõy chuaån bò ñaày ñuû, khoâng ai nghi ngôø gì caû!

Vaø ra leänh baèng keä:

*Thieân Ñeá thích haøo quyù Sai söù Baøn-giaù- döïc*

*Ca tuïng baèng ngöõ aâm Muoán ta vieäc hoân nhaân. Chuùng nay chöa taäp binh Ta neân nhoùm binh tröôùc Ñeán ñaùnh khoâng duøng söùc Thaéng vaïn khoâng maát moät.*

Nghe vaäy, veä thaàn cuûa A-tu-luaân lieàn taäp hôïp binh chuùng ñeán söôøn nuùi Tu-di ñaùnh phaù cung trôøi, tieáp ñaùnh phaù cung Phong thieân, roài ñaùnh phaù cung Maõ thieân vaø ñaùnh phaù cung Trang nghieâm thieân.

Khi aáy, coù vò trôøi teân Ñaïi Löïc ñeán noùi vôùi Thích-ñeà-hoaøn-nhaân:

–Ñaïi vöông neân bieát: A-tu-luaân Baø-ha taäp hôïp binh chuùng ñaõ phaù tan boán cöûa trôøi. Ñaïi vöông! Baây giôø phaûi laøm theá naøo?

Thieân Ñeá thích lieàn nhôù laïi baøi tuïng xöa kia, neân noùi keä:

*Oai thaàn löïc chö Phaät Cöùu hoä nguy aùch con Nhaãn tueä phaù saân giaän Giaûi thoaùt ñaït an oån. Xöa con khoâng nguû nghæ*

*Chieàu nay boãng buoàn nguû Ñieàm naøy khoâng toát laønh Tu-luaân chieám coõi con.*

Thieân Ñeá thích nhôù ñeán coâng ñöùc cuûa Phaät neân binh chuùng A-tu- luaân laàn laàn ruùt lui ra khoûi boán cöûa sau vöôøn vaø vaøo trong ao, troán trong ngoù sen.

Khi aáy, Thích-ñeà-hoaøn-nhaân ra leänh ñaïi thaàn:

–Caùc oâng haõy mau taäp hôïp binh chuùng ñuoåi theo binh chuùng cuûa A-tu- luaân.

Nhaän leänh Thieân vöông, caùc ñaïi thaàn cuûa Ñeá thích lieàn taäp hôïp chuùng trôøi theo boán cöûa ñeå tìm kím nhöng chæ thaáy aùo giaùp, cung teân treân ñaát maø chaúng thaáy ñaùm A-tu-luaân ñaâu caû. Tieán daàn tôùi tröôùc thì gaëp cung ñieän A-tu-luaân nhöng chæ thaáy ngaøn vaïn chuùng A-tu-luaân Baø- ha nöõ maø chaúng thaáy thaân cuûa A-tu-luaân.

Hoï ñem caùc chuùng nöõ trôû veà cung trôøi Ñao-lôïi. Thaáy vaäy, chuùng A-tu- luaân ra caàu xin quy maïng vaø noùi vôùi Thích-ñeà-hoaøn-nhaân:

–Chuùng toâi ngu hoaëc, khoâng bieát thaàn löïc cuûa ñeä töû Phaät cao vôøi nhö vaäy. Tröôùc ñaây tieân toå chuùng toâi tín thôø Nhö Lai, nghe Phaät coù giôùi khoâng ñöôïc laáy vaät ngöôøi khaùc. Nay Thieân vöông Ñeá thích ñem quyeán thuoäc cuûa toâi veà heát cung trôøi, thaät chaúng phaûi laø pheùp taéc cuûa ñeä töû Phaät thöïc haønh.

Nghe hoï noùi vaäy, Thieân Ñeá thích raát buoàn, khoâng vui, nghó: “A- tu- luaân noùi vaäy chöùng toû laø ta ñaõ phaïm vaøo giôùi khoâng cho maø laáy. Taneân phuïng thôø giôùi caám, khoâng phaïm toäi troäm caép” vaø lieàn cho caùc A-tu- luaân nöõ trôû veà.

Khi aáy, A-tu-luaân lieàn ñem coâ gaùi mình yeâu quyù nhaát daâng cho Thieân Ñeá thích. Thieân Ñeá thích ñem cam loà ngon ngoït môøi A-tu- luaân. Tu-luaân cuøng Ñeá thích hoøa hôïp tu haønh phaùp thieän: Khoâng saùt sinh, khoâng troäm caép, khoâng taø daâm, khoâng noùi doái, khoâng uoáng röôïu, khoâng mang höông hoa phaán saùp, khoâng aên phi thôøi, giöõ gìn ba phaùp quy y cuûa Nhö Lai.

Nhöõng haønh nghieäp xöa kia traûi qua voâ soá ñôøi, ta ñaõ laøm Chuyeån luaân Thaùnh vöông, voâ soá ñôøi laøm Thieân Ñeá thích, voâ soá ñôøi laøm Phaïm Thieân vöông, phuïng giöõ taùm phaùp trai giôùi cuûa Hieàn thaùnh, ñoä nhöõng khoå naïn, cöùu nhöõng tai aùch. Giaû söû trong boán coõi thieân haï bò löûa chaùy gioáng nhö kieáp thieâu, maø ai nhaát taâm quy y, xöng danh hieäu Nhö Lai, giöõ gìn taùm phaùp trai giôùi, thaân coù rôi trong löûa nhöng khoâng bò chaùy. Neáu bò ngaäp nöôùc, nöôùc cuõng khoâng theå nhaän chìm. Taùm phaùp trai giôùi laø cha meï cuûa chö Phaät.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

