**Phaåm 11: TAÄP HOÏC KYÕ-NGHEÄ**

Khi Thaùi töû tuoåi vöøa leân taùm, Ñaïi vöông Tònh Phaïn nhoùm hoïp baù quan, quaàn thaàn teå töôùng, roài ngaøi hoûi:

–Ngaøy nay trong nöôùc traãm, caùc khanh coù bieát ai laø ngöôøi trí tueä baäc nhaát, ai laø ngöôøi ñaày ñuû taøi naêng thoâng thaïo caùc ngaønh ngheà, ñuû khaû naêng laøm thaày daïy lòch söû, vaên hoïc vaø taát caû caùc kinh luaän cho Thaùi töû?

Quaàn thaàn taâu:

–Xin Ñaïi vöông bieát cho, hieän giôø coù Ñaïi sö Tyø-xa-baø Maät-ña-la raát gioûi caùc kinh luaän, laø keû taøi naêng trong thieân haï, ngöôøi coù theå daïy caùc kinh luaän cho Thaùi töû.

Ñaïi vöông lieàn cho söù giaû trieäu ñaïi sö Tyø-xa-baø Maät-ña-la veà trieàu, roài Ñaïi vöông laïi

baûo:

–Naøy Toân giaû Ñaïi sö, khanh coù theå vì traãm daïy taát caû saùch vôû kyõ ngheä, kinh luaän

cho Thaùi töû ñöôïc khoâng?

Tyø-xa-baø Maät-ña-la ñaùp:

–Keû haï thaàn naøy xin phuïng maïng Ñaïi vöông, coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy.

Ñaïi vöông heát söùc vui möøng, roài choïn ngaøy laønh thaùng toát, cuøng caùc vò Ñaïi ñöùc kyø cöïu trong hoaøng toäc, saép ñaët ñaày ñuû caùc leã nghi. Laïi trieäu taäp naêm traêm ñoàng töû xeáp haøng theo thöù lôùp tröôùc sau hai beân taû höõu, troâng buoåi leã thaät trang nghieâm. Ngoaøi ra coù raát ñoâng nam ñoàng töû tuøy tuøng, hoä veä Thaùi töû ñoàng ñeán hoïc ñöôøng.

Ñaïi sö Tyø-xa-baø Maät-ña-la töø xa troâng thaáy Thaùi töû coù oai ñöùc theá löïc quaù lôùn, neân hoaûng hoát ñöùng daäy cuùi mình leã döôùi chaân Thaùi töû. Leã roài ñöùng daäy, Ñaïi sö thaáy moïi ngöôøi ñöa maét nhìn mình neân sinh taâm hoå theïn. Ñang khi aáy treân hö khoâng xuaát hieän moät Thieân töû teân laø Tònh Dieäu, töø cung trôøi Ñaâu-suaát cuøng vôùi voâ löôïng voâ bieân chö Ñaïi vöông Thieân thaàn thöôøng uûng hoä beân Thaùi töû, aån thaân trong hö khoâng noùi keä:

*Caùc ngheà trong theá gian, Cuøng caùc thöù kinh luaän, Thaùi töû ñeàu bieát roõ, Ngaøi daïy cho moïi ngöôøi.*

*Baäc Toái Thaéng chuùng sinh, Vì tuøy thuaän theá gian,*

*Quaù khöù ñaõ hoïc taäp. Nay giaû theo thaày hoïc, Bao nhieâu trí xuaát theá, Caùc ñeá cuøng caùc löïc,*

*Caùc phaùp nhaân duyeân sinh, Sinh ra vaø tieâu dieät.*

*Bieát heát trong moät nieäm, Danh saéc hieän chaúng hieän, Nhö treân ñeàu chöùng bieát, Huoáng nöõa laø vaên töï.*

Thieân töû noùi keä, laïi duøng caùc thöù hoa raûi treân mình Thaùi töû roài lieàn trôû veà cung trôøi Ñaâu-suaát.

Khi aáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn duøng voâ soá ngoïc ngaø quyù giaù cung caáp cho caùc Baø-la-

moân, laïi doïn ñuû thöùc aên traêm vò theát ñaõi hoï. Roài ngaøi ñem Thaùi töû phoù chuùc cho Ñaïi sö Tyø- xa-baø Maät-ña-la, chæ ñeå laïi caùc döôõng maãu, coøn bao nhieâu trôû veà vöông cung.

Ñaây laø buoåi hoïc ñaàu tieân cuûa Thaùi töû, duøng goã ngöu ñaàu chieân-ñaøn loaïi toát nhaát laøm baûng vieát, boán hoïc cuï ñeàu laøm baûy baùu, duøng caùc loaïi höông thôm ñaëc bieät cuûa chö Thieân thoa treân maët baûng. Roài Thaùi töû caàm baûng ñeán tröôùc Quyõ phaïm sö Tyø-xa-baø Maät-ña-la thöa:

–Ngaøy nay Toân giaû Quyõ phaïm daïy cho toâi saùch gì? *(Baûn Phaïn voán thieáu moät ñaàu saùch).* Saùch cuûa Phaïm Thieân *(Nay chính laø saùch möôøi boán aâm cuûa Baø-la-moân)* hay saùch Khö-loâ-saéc-tra *(dòch Loâ Thaàn).* Hoaëc saùch cuûa Tieân nhaân Phuù-sa Ca-la *(Tuøy dòch: Lieân hoa)*, hoaëc saùch A-la-ca *(Tuøy dòch: Tieát phaàn),* hoaëc saùch Moäng-giaø-la *(Tuøy dòch: Kieát töôøng),* hoaëc saùch Da-mò-ni *(Tuøy dòch: saùch nöôùc Ñaïi Taàn),* hoaëc saùch Öông-cuø-leâ *(Tuøy dòch: saùch ngoùn tay),* hoaëc saùch Da-na-ni-ca *(Tuøy dòch: Ñaø Thöøa),* hoaëc saùch Ta-giaø-baø *(Tuøy dòch: Traâu caùi),* hoaëc saùch Ba-la-baø-ni *(Tuøy dòch: laù caây),* hoaëc saùch Ba-löu-sa *(Tuøy dòch: lôøi noùi aùc),* hoaëc saùch Tyø-ña-ñoà *(Tuøy dòch: Thaây cheát ñöùng daäy),* hoaëc saùch Ñaø-tyø- ñoà-quoác *(Tuøy dòch: Nam Thieân-truùc),* hoaëc saùch Chæ-la-ñeâ *(Tuøy dòch: ngöôøi loõa hình),* hoaëc saùch Ñoä-kyø-sai Na-baø-ña *(Tuøy dòch: xoay beân höõu),* hoaëc saùch Öu-giaø *(Tuøy dòch: Röïc rôõ),* hoaëc saùch Tang-khö *(Tuøy dòch: Keá toaùn),* hoaëc saùch A-baø-vaät-ñaø *(Tuøy dòch: Ngöôïc),* hoaëc saùch A-naäu-loâ-ma *(Tuøy dòch: Thuaän),* hoaëc saùch Tyø-da-mò-xa-la *(Tuøy dòch: Taïp),* hoaëc saùch Ñaø-la-ña *(Nuùi Ñieåu-traøng-bieân),* hoaëc saùch Taây Cuø-da-ni *(Nhaø Tuøy khoâng dòch),* hoaëc saùch Kha-sa *(Sôù-laëc),* hoaëc saùch Chæ-na-quoác *(Ñaïi Tuøy),* hoaëc saùch Ma-na *(Ñaáu-thaêng),* hoaëc saùch Vò-ñoà-xoa-la *(Chöõ trung),* hoaëc saùch Tyø-ña-taát-ñeå *(Xích),* hoaëc saùch Phuù-soá-ba *(Hoa),* hoaëc saùch Ñeà-baø *(Trôøi),* hoaëc saùch Na-giaø *(Roàng),* hoaëc saùch Daï-xoa *(Tuøy khoâng dòch),* hoaëc saùch Caøn-thaùt-baø *(AÂm thanh coõi trôøi),* hoaëc saùch A- tu-la *(khoâng uoáng röôïu),* hoaëc saùch Ca-laâu-la *(Chim caùnh vaøng),* hoaëc saùch Khaån-na-la *(Phi nhaân),* hoaëc saùch Ma-haàu-la-giaø *(Raén lôùn),* hoaëc saùch Di-giaø Giaù-ca *(Tieáng caùc thuù),* hoaëc saùch Ca-ca-laâu-ña *(Tieáng chim),* hoaëc saùch Phuø-ma-ñeà-baø *(Trôøi ñòa cö),* hoaëc saùch An-ña Leâ-xoa Ñeà-baø *(Trôøi treân hö khoâng),* hoaëc saùch Uaát-ña-la Caâu-loâ *(Baéc Tu-di),* hoaëc saùch Boâ-laâu Baø-tyø Ñeà-ha *(Ñoâng Tu-di),* hoaëc saùch OÂ-sai-ba *(Cöû),* hoaëc saùch Nò-sai-ba *(Neùm),* hoaëc saùch Ta-giaø-la *(Bieån),* hoaëc saùch Baït-xaø-la *(Kim cang)* hoaëc saùch Leâ-giaø Ba-la-ñeå-leâ-giaø *(Qua laïi),* hoaëc saùch Tyø-khí-ña *(Ñoà aên thöøa),* hoaëc saùch A-naäu Phuø-ña *(Vò taèng höõu),* hoaëc saùch Xa-ta Ña-la Baït-ña *(Nhö phuïc chuyeån),* hoaëc saùch Giaø-na-na Baït-ña *(Toaùn chuyeån),* hoaëc saùch Öu-sai Ba-baït-ña *(Cöû chuyeån),* hoaëc saùch Ni-sai Ba- baït-ña *(Tròch chuyeån),* hoaëc saùch Ba-ñaø Leâ-khö *(Tuùc),* hoaëc saùch Tyø-caâu Ña-la Ba-ñaø- na-ñòa *(Töø hai caâu Taêng thöôïng),* hoaëc saùch Da-baø-ñaø Thaâu-ña-la *(Theâm möôøi caâu trôû leân),* hoaëc saùch Vò-ñoà-baø Saùi-ni *(Trung löu),* hoaëc saùch Leâ-sa-da Ta-ña-ba Di-tyû-ña *(Khoå haïnh cuûa chö Tieân),* hoaëc saùch Ñaø-la-ni Ty-xoa-leâ *(Quaùn ñaát),* hoaëc saùch Giaø-giaø-na Ty- leä-xoa-ni *(Quaùn hö khoâng),* hoaëc saùch Taùt-boå-sa-ñòa-ni Sôn-ñaø *(Haït quaû taát caû thuoác),* hoaëc saùch Sa-la-taêng-giaø Haø-ni *(Toång laõm),* hoaëc saùch Taùt-baø-laâu-ña *(Taát caû tieáng)…*

Thaùi töû trình baøy teân caùc saùch roài, laïi thöa hoûi Quyõ phaïm sö:

–Thöa Toân sö, coù saùu möôi boán teân saùch nhö vaäy, khoâng bieát Toân sö daïy cho toâi saùch naøo?

Tyø-xa-baø Maät-ña-la nghe Thaùi töû keå teân saùch, trong loøng hoan hyû vui möøng hôùn hôû, nhöng thaàm nghó hoå theïn, deïp boû ñöôïc taùnh coáng cao ngaõ maïn, ñeán tröôùc Thaùi töû ñoïc keä ca ngôïi:

*Baäc trí tueä thanh tònh ít coù,*

*Kheùo tuøy thuaän caùc phaùp theá gian. Chính thaân ngaøi uyeân thaâm caùc luaän, Laïi trôû vaøo lôùp hoïc cuûa ta.*

*Saùch nhö vaäy ta chöa töøng hoïc, Nhöng Thaùi töû laïi thoâng taát caû. Ñaïi ñaïo sö cho caû trôøi ngöôøi Nay ta laïi theo ngaøi hoïc hoûi.*

Baáy giôø coù naêm traêm ñoàng töû cuûa quaàn thaàn thuoäc doøng hoï Thích ñoàng vaøo lôùp hoïc vôùi Thaùi töû. Hoï taäp vieát vaø taäp ñoïc caùc maãu töï, do oai ñöùc cuûa Thaùi töû coäng vôùi thaàn löïc cuûa chö Thieân, neân trong khi naêm traêm ñoàng töû taäp ñoïc caùc maãu töï, laïi loàng vaøo ñoù nhöõng aâm thanh khaùc, nhö:

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ A thì phaùt ra tieáng “Caùc haønh voâ thöôøng”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Y thì phaùt ra tieáng “Taát caû caùc caên ñeàu phoøng hoä”. Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Öu thì phaùt ra tieáng “Taâm ñöôïc tòch ñònh”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Yeát thì phaùt ra tieáng “Caùc phaùp luïc nhaäp phaûi chöùng bieát”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ OÂ thì phaùt ra tieáng “Phaûi ra khoûi bieån lôùn phieàn naõo”. Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ca thì phaùt ra tieáng “Phaûi thoï caùc nghieäp baùo ñaõ

taïo”.

naõo”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Khö thì phaùt ra tieáng “Daïy nhoå taát caû coäi goác phieàn Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Giaø thì phaùt ra tieáng “Möôøi hai nhaân duyeân raát khoù

vöôït qua”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Haøng thì phaùt ra tieáng “Caùc voâ minh che laáp daøy ñaëc phaûi tröø saïch”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Nga thì phaùt ra tieáng “Khi Nhö Lai thaønh Phaät, ñoái vôùi chuùng sinh sôï seät ôû caùc phöông khaùc, ngaøi boá thí voâ-uùy”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Giaù thì phaùt ra tieáng “Caàn phaûi chöùng bieát boán phaùp chaân lyù”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Xa thì phaùt ra tieáng “Phaûi bieát ngaøy nay coù bao taâm meâ hoaëc taø vaïy dua nònh ñeàu phaûi tröø dieät”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Xaø thì phaùt ra tieáng “Phaûi vöôït qua bieån sinh töû”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Xaõ thì phaùt ra tieáng “Phaûi xoâ ngaõ, vaø beû gaõy caây côø ma phieàn naõo”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Nhaõ thì phaùt ra tieáng “Phaûi daïy boán chuùng thuaän tu giaùo phaùp”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Tra thì phaùt ra tieáng “Taát caû chuùng sinh phaøm phu khaép taát caû moïi nôi kinh sôï lôøi noùi voâ thöôøng naøy”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Traù thì phaùt ra tieáng “Caàn phaûi nhôù nghó chöõ Traù naøy, neáu caùc caên thuaàn thuïc khoâng coøn ñaém caùc phaùp, töùc ñöôïc chöùng bieát”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ñoà thì phaùt ra tieáng “Phaûi chöùng ñöôïc boán phaùp Nhö yù tuùc, töùc bay ñöôïc treân hö khoâng”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Traø thì phaùt ra tieáng “Laøm hoa buùp hoan hyû, nhö lôøi noùi chöõ Traø, tieâu dieät caùc haønh vaø möôøi hai phaùp nhaân duyeân voâ thöôøng hieån hieän”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Noa thì phaùt ra tieáng “Ngöôøi ñaéc ñaïo khi thoï lôïi

döôõng, khoâng coù moät vi traàn phieàn naõo naøo khoâng tieâu dieät maø thoï söï cuùng döôøng cuûa keû khaùc”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ña thì phaùt ra tieáng “Neân höôùng veà khoå haïnh”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Tha thì phaùt ra tieáng “Phaûi quaùn nhö theá naøy: Taâm cuûa taát caû chuùng sinh nhö chieác buùa, caùc caûnh giôùi beân ngoaøi nhö tre goã”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ñaø thì phaùt ra tieáng theá naøy: “Phaûi ñoàng tu haïnh boá thí vaø khoå haïnh”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Tha thì phaùt ra tieáng “Phaûi coù tieáng phaùp”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Na thì phaùt ra tieáng “Caàn phaûi duøng aåm thöïc ñeå soáng”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Baù thì phaùt ra tieáng “Chaân nhö thaät ñeá”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Phaû thì phaùt ra tieáng “Phaûi thaønh ñaïo, chöùng dieäu

quaû”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Baø thì phaùt ra tieáng “Môû taát caû caùc troùi buoäc”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Baø thì phaùt ra tieáng “Khoâng coøn thoï thaân ñôøi sau”. Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ma thì phaùt ra tieáng “Taát caû söï khuûng boá cuûa sinh töû

ñaùng sôï”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Da thì phaùt ra tieáng “Vì ngöôøi dieãn noùi roõ taát caû caùc phaùp moân”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ra thì phaùt ra tieáng “Phaûi coù Tam baûo”. Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ La thì phaùt ra tieáng “Ñoaïn caùc aùi”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Baø thì phaùt ra tieáng “Ñoaïn taát caû chuûng töû caên baûn cuûa thaân”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Xa thì phaùt ra tieáng “Chöùng ñöôïc chæ quaùn”. Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Sa thì phaùt ra tieáng “Phaûi bieát saùu coõi”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Ta thì phaùt ra tieáng “Phaûi chöùng caùc trí”.

Khi naêm traêm ñoàng töû ñoïc chöõ Haø thì phaùt ra tieáng “Phaûi ñaùnh tan caùc phieàn naõo”.

Khi naêm traêm ñoàng töû xöôùng caùc töï maãu, do söùc oai thaàn cuûa Thaùi töû cuøng vôùi söï hoä trì cuûa chö Thieân; do ñoù môùi phaùt ra aâm thanh dieãn taû caùc phaùp moân vi dieäu bí maät saâu xa nhö vaäy.

Roài sau ñoù, Ñaïi vöông Tònh Phaïn nhoùm hoïp caùc quaàn thaàn cuøng thaûo luaän:

–Naøy caùc khanh, taát caû quaàn thaàn ai bieát ôû ñaâu coù voõ sö voõ thuaät cao cöôøng, coù taøi söû duïng caùc binh khí, trí löôïc hôn ngöôøi, coù theå laøm thaày daïy Thaùi töû Taát-ñaït-ña ta.

Quaàn thaàn taâu:

–Ñaïi vöông phaûi bieát, ôû xöù naøy coù chaøng Saèn-ñeà Ñeà-baø *(Nhaø Tuøy dòch: Nhaãn Thieân)* con cuûa Thieän Giaùc thuoäc doøng hoï Thích, ngöôøi voõ ngheä cao cöôøng, thoâng thaïo hai möôi chín kyõ naêng, kyõ thuaät tinh vi, ñoäng taùc uyeån chuyeån nheï nhaøng, song heát söùc lanh leï vaø raén chaéc, ngöôøi coù theå laøm thaày daïy Thaùi töû.

Hai möôi chín kyõ naêng ñoù laø: Phoùng leân löng voi, voït leân xe, lao qua haàm, nhaûy leân ngöïa, baén teân gioûi, chaïy nhanh, yù chí kieân cöôøng, thaân cöû ñoäng nheï nhaøng lanh leï. Nhaän ñònh thaän troïng, coù taøi huaán luyeän, coù taøi duøng moùc caâu ñieàu khieån voi, hieåu bieát raønh reõ, thi haønh chu ñaùo, vaõi löôùi baét voi, laïi kheùo nuoâi döôõng suùc vaät, xöû ñoaùn nghieâm minh, coù taøi chæ huy maõ binh, laõo luyeän am töôøng ñòa theá nuùi soâng, tay naém chaéc chaén, chaân ñöùng vöõng vaøng, chaûi ñaàu buùi toùc, beàn vöõng chaéc chaén, coù theå phaù coù theå môû, coù theå xeû coù theå böûa, baén khoâng laïc ñích, coù taøi tröông cung saét voâ song, xa nghe aâm thanh baén teân lieàn

truùng, baén nhaèm teân veát thöông raát saâu. Saùng suoát thoâng minh, lôøi noùi tao nhaõ, bieän luaän maãn tieäp, hieåu bieát roõ raøng, saùch löôïc ña möu, baøn coå luaän kim, tuøy thôøi uyeån chuyeån.

Bao bí quyeát voõ thuaät, söû duïng binh khí ngöôøi ñeàu thoâng ñaït, neân chæ moät mình Saèn- ñeà Ñeà-baø môùi coù khaû naêng daïy taát caû voõ thuaät söû duïng binh khí cho Thaùi töû.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn nghe lôøi noùi naøy, heát söùc vui möøng, lieàn ra leänh quaàn thaàn môøi Nhaãn Thieân *(Saèn-ñeà Ñeà-baø).*

Khi Nhaãn Thieân ñeán, nhaø vua ra leänh:

–Khanh coù theå daïy taát caû voõ thuaät söû duïng caùc binh khí cho Thaùi töû Taát-ñaït-ña chaêng?

Nhaãn Thieân ñaùp:

–Keû haï thaàn naøy coù theå ñaûm traùch. Ñaïi vöông laïi noùi:

–Neáu khanh chaáp nhaän, phaûi daïy con ta ñaït ñöôïc keát quaû heát söùc toát ñeïp.

Luùc aáy, vua Tònh Phaïn vì Thaùi töû cho laäp moät hoa laâm vieân teân laø Caàn cuø, ñeå cho Thaùi töû du ngoaïn vui chôi, hoaëc luyeän taäp voõ ngheä. Cuøng luùc aáy, coù naêm traêm quaàn thaàn hoaøng gia cuõng vì con mình ñeàu laäp hoa vieân ñeå cho caùc ñoàng töû daïo chôi, hay taäp voõ ngheä trong hoa vieân cuûa mình.

Baáy giôø voõ sö Nhaãn Thieân ñem Thaùi töû vaø naêm traêm ñoàng töû vaøo hoa vieân Caàn cuø ñeå daïy caùch thöùc söû duïng caùc binh khí. Khi voõ sö Saèn-ñeà Ñeà-baø ñem caùc thöù binh khí ñeå chuaån bò daïy cho Thaùi töû, Thaùi töû thaáy roài ñeàu khoâng söû duïng, noùi vôùi Nhaãn Thieân:

–Voõ sö haõy daïy caùc thöù binh khí naøy cho naêm traêm ñoàng töû, coøn ta bieát roài chaúng caàn taäp hoïc.

Nhaãn Thieân lieàn vì naêm traêm ñoàng töû daïy caùch söû duïng caùc binh khí aáy. Caùc ñoàng töû hoïc chaúng bao laâu, moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc thaønh töïu hai möôi chín kyõ naêng moät caùch thoâng thaïo.

Hai möôi chín kyõ naêng ñoù laø: Nhaûy voït leân xe, ngöïa vaø voi traéng, cho ñeán chæ theá löïc tröông cung saét… naêm traêm ñoàng töû ñoái vôùi caùc phaùp naøy ñeàu thaønh töïu moät caùch heát söùc laõo luyeän, trí tueä saùng suoát, söû duïng lanh leï.

Nhaãn Thieân laïi daïy caùc kyõ thuaät maø moät vò vua caàn phaûi coù, heát söùc sieâu vieät, nhö caùc saùch keá toaùn, hieåu bieát söû duïng toaùn soá, ñieâu khaéc aán loaùt, phaân bieät roõ caùc aâm: “Cung, thöông, luaät, löõ”, ca muùa vui chôi, caùch noùi naêng hoaït baùt, hoaëc cheá taïo caùc voøng cong baèng ngoïc quyù kyø laï, nhuoäm caùc maøu saéc y phuïc, hoäi hoïa tranh aûnh, hay caùc vieäc hoøa hôïp höông lieäu, hoaëc hoa tay vieát chöõ chaân chöõ thaûo, hoaëc saùng taùc vaên chöông, hoaëc coù theå nhaøo loän treân löng baïch töôïng, hoaëc xoay troøn treân yeân ngöïa, yeân laïc ñaø, hoaëc coù theå uoán quanh nôi ñaàu, coå, ñuoâi, chaân ngöïa voi vaø laïc ñaø moät caùch taøi tình. Taát caû nhöõng kyõ thuaät nhö vaäy, naêm traêm ñoàng töû ñeàu ñöôïc ñieâu luyeän. Hoaëc ôû treân xe cuõng coù taøi söû duïng caùc binh khí nhö muùa ñao, phoùng lao, tröông cung baén teân söû duïng ñeàu ñöôïc toaïi yù, hai khuyûu tay vung muùa moät caùch uyeån chuyeån, söùc ñaùnh thích hôïp vôùi buùa ñao, khi taán khi thoaùi, naém laáy oáng chaân, chuïp laáy caùnh tay, coù taøi neùm ñaù, coù taøi chaïy nhanh, cho ñeán caùc moân voõ thuaät tay coù khí cuï, vaø nghe tieáng baén teân, lieàn tröông cung saét, baén laïi nhö möa, Thaùi töû ñoái vôùi taát caû caùc thöù naøy ñeàu cho qua khoâng hoïc, laïi noùi:

–Ta ñaõ am töôøng caùc loaïi aáy, voõ sö chaúng caàn phaûi daïy.

Nhaãn Thieân muoán daïy caùc phaùp yeáu cuûa moät vò vua, nhö laø: Xem thieân vaên, phaùp cuùng teá, xem töôùng toát xaáu, suy tìm nhöõng vieäc ñaõ qua, kheùo quôû traùch lôøi noùi sai laàm, bieát roõ tieáng caùc loaøi caàm thuù, thoâng ñaït thinh luaän, taïo taùc caùc ngheà, giaûi ñaùp nguyeân nhaân

caùc ngheà, caùc moân chuù thuaät. Ngoaøi ra coøn möôøi thöù danh töï, caùc phaùp chaùnh trò cuûa baäc tieàn boái… Taát caû caùc kinh ñieån, Nhaãn Thieân ñeàu ñem daïy cho Thaùi töû cuøng caùc ñoàng töû hoaøng gia. Ñoái vôùi nhöõng keû khaùc, hoïc caùc kinh luaän naøy phaûi traûi qua nhieàu naêm thaùng, maø coù ngöôøi thaønh coâng, coù ngöôøi khoâng thaønh coâng. Caùc kinh luaän vaø kyõ thuaät aáy, ñoái vôùi Thaùi töû chæ hoïc trong boán naêm laø thaønh coâng moät caùch deã daøng. Ngoaøi ra caùc ñoàng töû hoaøng gia cuõng thoâng ñaït moät caùch töï taïi.

Luùc aáy Nhaãn Thieân lieàn laøm keä ca ngôïi Thaùi töû:

*Thaùi töû coøn tuoåi thô, Hoïc taäp raát deã daøng,*

*Chaúng duøng nhieàu trí löïc, Choác laùt töï thoâng ñaït.*

*Thôøi gian hoïc taäp ít, Hôn keû hoïc nhieàu naêm. Kyõ naêng ngaøi hoïc qua, Taøi gioûi hôn moïi ngöôøi.*

