**SOÁ 596**

PHAÄT THUYEÁT THIEÂN VÖÔNG THAÙI TÖÛ TÍCH- LA KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Taàn, Taêng Höïu sao luïc.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Khi aáy Thaùi töû cuûa Thieân vöông teân laø Tích-la, töø treân trôøi bay xuoáng choã Phaät, cung kính ñaûnh leã nôi chaân Phaät, roài ñöùng yeân chaép tay thöa:

–Ngöôøi khaép theá gian ñeàu mong caàu thöùc aên, y phuïc baûy thöù baùu, caùc thöù vui thích, quan chöùc, ñaát nöôùc, nhöng leõ naøo chaúng coù ngöôøi doác caàu haïnh chaân thaät chaêng?

Ñöùc Theá Toân khen:

–Ngöôi hoûi thaät coù yù nghóa.

Cuõng coù ngöôøi mong caàu ñaát nöôùc, chaâu baùu laïi cuõng coù ngöôøi doác loøng mong caàu caùc haïnh.

Tích-la laïi hoûi:

–Ngöôøi mong caàu caùc haïnh ñaït ñöôïc nguyeän vöøa yù, nghóa aáy laø theá naøo? Ñöùc Phaät daïy:

–Coù hai haïnh: Haïnh laønh thì coù phöôùc, haïnh aùc thì tai öông, phöôùc hoïa theo ngöôøi nhö hình theo boùng.

Tích-la thöa:

–Laønh thay, laønh thay! Ñuùng nhö lôøi Phaät daïy.

Nhôù laïi ñôøi tröôùc cuûa con laøm vua ôû ñôøi, nghó xeùt maïng soáng voâ thöôøng, taâm muoán boá thí neân tuï hoïp quaàn thaàn baûo:

–Ta muoán laøm moät caùi troáng lôùn, khieán cho aâm thanh truyeàn xa khaép traêm daëm, ai coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy?

Caùc quan ñeàu thöa:

–Chuùng thaàn khoâng theå laøm ñöôïc.

Coù moät vò quan teân laø Khuoâng Thöôïng, luoân trung thaønh vôùi vua, thöông yeâu cöùu giuùp muoân daân, lieàn taâu:

–Thaàn coù theå laøm ñöôïc vieäc ñoù, nhöng phaûi caàn coù tieàn chi phí. Vua baûo:

–Raát toát.

Nhaø vua lieàn môû kho taøng giao cho ngöôøi aáy.

Khuoâng Thöôïng chôû cuûa baùu ñeán cöûa cung vua, ñaùnh troáng rao:

–Hoâm nay ñöùc vua nhaân töø, thöông xoùt boá thí, muoán cöùu giuùp cho daân chuùng

ngheøo cuøng, khoå cöïc vaø cuùng döôøng caùc thöù y phuïc, thöùc aên cho ñaïo só. Neáu ai thieáu thoán neân ñeán cöûa cung cuûa vua.

Ngöôøi ngheøo thieáu khaép caùc nöôùc cuøng mang, coõng, giuùp nhau ñeán ñaày ñöôøng chaät neûo, ngöûa maët leân trôøi khen:

–Muoân daân baàn cuøng nay ñöôïc soáng laïi! Moät naêm sau nhaø vua coù chieáu:

–Troáng ñaõ laøm xong chöa? Quan Khuoâng Thöôïng ñaùp:

–Ñaõ xong roài. Vua baûo:

–Vì sao khoâng nghe tieáng troáng aáy? Vò quan thöa:

–Nguyeän xin ñaáng Minh vöông chòu haï thaùnh theå ra khoûi cung, ñi khaép trong nöôùc ñeå nghe tieáng troáng Phaät phaùp, aâm thanh vang ñoäng khaép möôøi phöông.

Vua lieàn söûa soaïn xa giaù roài ñi khaép ñaát nöôùc, gaàn guõi daân chuùng. Vua baûo:

–Daân chuùng ñoâng ñuùc chaêng? Vò quan taâu:

–Tröôùc ñaây beä haï ra leänh cho haï thaàn laøm troáng lôùn, khieán cho tieáng vang ñeán traêm daëm, laø muoán ñeå tuyeân döông coâng ñöùc, tieáng ñoàn khaép boán phöông xa. Thaàn nghó: “Caây khoâ da cheát khoâng theå tuyeân döông vinh döï phöôùc ñöùc cuûa vua, thaàn ñaõ nhaän cuûa baùu, ñem y phuïc, thöùc aên, cung caáp cho caùc Sa-moân, Phaïm chí vaø cöùu giuùp daân chuùng ngheøo cuøng, thieáu thoán trong caû nöôùc, truyeàn rao khaép nôi, caùc nöôùc laân caän ñeàu quy thuaän, höôûng nhôø, gioáng nhö ñöùa con ñoùi khaùt gaëp ñöôïc meï hieàn.”

Vua hoûi daân chuùng:

–Caùc ngöôi töø ñaâu ñeán? Muoân daân cuùi ñaàu thöa:

–Töø moät traêm daëm, hai traêm daëm… ngoaøi vaïn daëm ñeán. Taát caû ñeàu taâu vôùi vua:

–Thöa ñaáng Minh vöông! AÂn ñöùc cuûa nhaø vua thaám nhuaàn khaép caùc coõi, do ñoù chuùng con boû nöôùc cuõ ñeán ñaây sinh soáng, aùi moä loøng töø cuûa beä haï ñaõ cöùu giuùp chuùng con.

Vua noùi:

–Hay thay, hay thay! Ñaây laø meänh leänh cuûa ta, söï baát an cuûa ñaát nöôùc gioáng nhö thaân coù beänh, ta cöùu hoï baèng thuoác, quaàn thaàn nuoâi hoï baèng chaùo.

Vua baûo:

–Theo nhu caàu cuûa muoân daân thì cöù maëc tình cho hoï, khoâng caàn taâu xin.

Sau khi nhaø vua qua ñôøi, thaàn thöùc sinh leân coõi trôøi laøm Thieân Dieäu vöông. Khi tuoåi thoï heát thì sinh xuoáng theá gian laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, choã ôû ra vaøo an oån, nhaø vua coù ñaày ñuû baûy baùu. Hoâm nay laïi sinh leân trôøi laøm thaùi töû cuûa Thieân vöông. Sôû dó ñöôïc nhö vaäy laø nhôø thaân trì giôùi, cöùu giuùp chuùng sinh, phuïng haønh giôùi phaùp cuûa Phaät, haønh ñoäng cuûa thaâm taâm ñeàu ñuùng ñaén, hoaøn toaøn ñaït ñöôïc phöôùc aáy.

Ñöùc Phaät baûo Thaùi töû Tích-la:

–Phaøm laø ngöôøi taïo taùc haønh ñoäng nhö boùng theo hình, nhö aâm vang theo tieáng ñeàu ñöôïc ñaùp laïi.

Thaùi töû Tích-la nghe lôøi Phaät daïy roài, hoan hyû laøm leã vaø lui ra.

