**SOÁ 164**

PHAÄT NOÙI KINH VUA SÖ TÖÛ TOÁ-ÑAØ-BAØ KHOÂNG AÊN THÒT

*Haùn dòch: Ñôøi Ñöôøng, Sa-moân Trí Nghieâm.*

*Ta nhôù voâ löôïng kieáp quaù khöù* Coù vua teân laø Toá-ñaø-baø

*Vua ñoù moät hoâm daïo trong röøng* Quaàn thaàn ñi theo saên caàm thuù Boãng ñaâu saám seùt noåi cuoàng phong Moïi ngöôøi kinh hoaøng, ñeàu phaân taùn Chæ moät mình vua laïc vaøo nuùi

*Gaëp soâng cheát giaác khoâng ngöôøi giuùp.* Coù sö töû caùi choán nuùi saâu

*Thaáy vua moät mình xaùp laïi gaàn* Chuùng sinh nghieäp aùc duyeân ñôøi tröôùc Gieo maàm ñòa nguïc khoå voâ taän.

*Vua cuøng sö töû duyeân tieàn kieáp* Duïc tình khôûi daäy cuøng giao hôïp Nhieàu kieáp aên thòt, gieát chuùng sinh Keát taäp nghieäp vaøo thai sö töû

*Lieàn sinh thaân ngöôøi ñaàu sö töû* Pha laãn tröôïng phu vaø vua thuù

*Tröôûng thaønh nhanh choùng maïnh voâ cuøng.* Hoûi meï hoï haøng vaø thaân theá

*Sö töû meï ñaùp lôøi con hoûi*

*Cha con vua Toá-ñaø, nöôùc Kieät* Con nghe voäi ñeán ñeå kieám tìm Nöôùc Ma-kieät-ñeà nôi vua cha Trình baøy keå leå heát söï tình.

*Vua nghe töï bieát nhaän laøm con* Nhöng vì vua cha tuoåi ñaõ giaø Ñaêng quang con môùi leân laøm vua Hieäu laø Sö Töû Toá-ñaø-baø.

*Ngöï ñieän trieàu chính trò muoân daân* Sö töû daàn daø nghieäp aùc cuõ

*Nhieàu kieáp aên thòt haïi chuùng sinh* Laøm vua nhöng khoâng aên luùa gaïo Chæ aên chim thuù ôû nuùi soâng

*Khi saép cung tieán caùc thöù thòt* Thình lình bò choù ngoaïm tha ñi, Thieáu thòt ñaàu beáp sôï vua cheùm Voäi chaïy tìm baét ñöùa treû con Leùn chaët ñaàu, coå vaø chaân tay

*Naáu heát trong vaïc ñem cung tieán.* Vua aên thòt ñoù khen raát ngon Ham thích chaát thòt nhö ñoát cuûi Vua hoûi Thöïc quan: Thòt gì theá? Thöïc quan hoaûng sôï taâu vua roõ Vua tha toäi heát, chôù buoàn lo

*Moãi ngaøy cung tieán thòt naøy ñeán* Ñaáu beáp vaâng lôøi ñaïi vöông daïy Ñoåi daïng moãi ngaøy troäm moät treû. Troäm baét nam nöõ ñaõ nhieàu naêm Gioáng nhö La-saùt, nhö dieàu haâu Daân chuùng trong nöôùc maëc aùo tang Vì maát con ai cuõng kinh hoaøng Naém tay ngô ngaùc cuøng nhau hoûi Ngheïn ngaøo chæ bieát noùi trôøi cao.

*Ngöôøi trong xoùm baét giöõ teân giaëc* Giaëc beáp toá khoâng phaûi do toâi Moïi ngöôøi nghe vaäy can giaùn vua Vua nghe phaãn noä, giaän döõ traùch. Baây giôø aâm thaàm baét treû con

*Töø nay moãi ngaøy baét moät ngöôøi* Doøng hoï, quan daân, aên thöù töï Nhö deâ trong chuoàng bò keùo ñi.

*Caû nöôùc tuyeät voïng khoâng nôi caùo* Cuøng ñeán vöông cung muoán tröø vua Vua ôû laàu cao cuùng quyû thaàn

*Xin chim öng ñöa thoaùt naïn naøy.* Neáu ñöôïc chim bay giöõ caùc coõi Ñaàu vua traêm nöôùc cuùng thaàn nuùi Sö töû thuù döõ quen thoùi aùc

*Lieàn ñöôïc chim giuùp baét caùc vua,* Troùi nhoát treân nuùi cao choùt voùt

*Baét ñöôïc chín möôi chín quoác vöông* Chæ thieáu moät vua, ñònh ñem teá

*Sö töû haï xuoáng ñeå kieám tìm.* Luùc aáy Boà-taùt, vua Vöông xaù

*Hieäu Vaên Nguyeät ñang taém trong vöôøn*

*Sö töû thaáy vua ngoài ñaù ngoïc* Voäi ñeán keùo tay muoán baét ñi. Luùc aáy vua Vaên Nguyeät rôi leä Sö töû hoûi vua vì côù chi

*Ta nghe ñaïi vöông trí duõng maõnh* Boà-taùt khoâng tieác thaân, cuûa caûi Neáu cuõng nhö ñaây neân phaûi nhaãn Laøm sao töï taïi ñöôïc saàu khoå?

*Vaên Nguyeät ñaùp vua Sö töû raèng:* Taát caû saàu khoå chaúng baèng Töø Boà-taùt tu haønh ñaïi Töø bi

*Toâi nay lo vua traêm nöôùc kia* Moät ñôøi phuù quyù chuû thieân haï Ngaøy nay giam nhoát, cheát gaàn keà

*Ta cuøng traêm nöôùc caàu phaùp Phaät* Thænh ñöôïc Phaùp sö töø xa ñeán

*Chöa ñöôïc nghe phaùp thaày truyeàn trao* Muoân daân khaùt ngöôõng chöa töøng nghe. Ngaøi thaû toâi ra trong baûy ngaøy

*Cuùng döôøng Tam baûo nghe phaùp aâm* Taäp hôïp quaàn thaàn daën trao phaùp Taùm ngaøy toâi seõ ñeán ñaïi vöông.

*Do vì Boà-taùt khoâng doái traù* Sö töû heïn vua ñuùng baûy ngaøy

*Taùm ngaøy Vaên Nguyeät rôøi thaønh ñeán* Xaû thaân ñem thí Sö töû vöông.

*Luùc ñoù Sö töû nhö maây hieän*

*Baét laáy Vaên Nguyeät ñem tröôùc chuùng.* Sö töû hoûi vua sao khoâng sôï

*Daùm ra tröôùc ta nhö vua thuù.* Vaên Nguyeät ñaùp lôøi vua Sö töû: Thaân naøy hö giaû thí ñaïi vöông Thaø boû traêm ngaøn thaân vaø cuûa

*Khoâng phaïm doái lôøi ñuùng heïn vua.* Dung maïo vui veû phöông tieän noùi: Cho ta giaây phuùt noùi nhaân duyeân Ngaøi muoán cuùng teá quyû thaàn taø Tai hoïa cho oâng vaø thaàn thieän.

*Möôøi phöông coõi Phaät caùc Thaùnh hieàn* Nhieàu kieáp ngaøi khoâng nghe bieát teân Thaân naøy nhaân duyeân hôïp hö giaû Maïng ngöôøi ñieän chôùp khoâng toàn taïi Naêm caên, saùu thöùc khoâng nhaân ngaõ Maét, tai, muõi, löôõi xuùc laøm nhaân

*Hieän töôïng ñeàu bieán hoùa nhö huyeãn*

*Chuùng sinh voïng töôûng chaáp laøm chaân.* Xeùt laïi thaân töø ñaàu ñeán cuoái

*Chaúng coù moät chi naøo thöôøng coøn* Trong saùt-na nhö boït nöôùc tan

*Khoå, giaø, beänh, cheát cuõng voâ thöôøng.* Ngaøy nay duøng thòt ñeå nuoâi thaân Cöùu caùnh khoâng nöông veà neûo thieän AÊn caùc thòt saùt sinh voâ löôïng

*Trong ñöôøng aùc laàn löôït thoï khoå.* Baáy giôø Vaên Nguyeät thuyeát caùc keä Khuyeán hoùa Sö Töû Toá-ñaø vöông Sö töû nghe xong lieàn hoài taâm

*Suy ra töôùng theå thaät voâ ngaõ.* Sö töû hoûi vua tính theá naøo Cuùng teá thaàn vui khoâng coù toäi.

*Vaên Nguyeät ñaùp: Vua lo aên chay* AÊn chay khoâng toäi, cuùng teá trôøi Sö töû vaâng lôøi daâng thaàn nuùi

*Xaû thaân thí cuøng vua Vaên Nguyeät.* Caùc vua bò nhoát choán nuùi röøng Ñeàu ñem giao laïi vua Vaên Nguyeät Vaên Nguyeät daãn veà nôi coá quoác Ñaët vaøo vöông vò trò muoân daân, Vaø ñöa Sö Töû Toá-ñaø vöông

*Trôû veà cung cuûa Ma-kieät-ñeà* Cuøng vôùi caùc quan vaø traêm hoï Caû nöôùc aên chay khoâng saùt sinh.

*Baáy giôø Vaên Nguyeät phaùt ñaïi nguyeän* Nguyeän khi ta thaønh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Giaûi thoaùt taát caû khaép quaàn sinh

*Caùc vua naøy ñeàu thaønh Phaät ñaïo* Truyeàn trao dieäu phaùp cho Sö töû Nguyeän vua toäi naëng sôùm tieâu tan.

# Laïi nhôù quaù khöù a-taêng-kyø kieáp, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân ôû nôi cung trôøi Ñao-lôïi, do vì taäp khí quen aên thòt töø ñôøi quaù khöù coøn laïi, neân ñaõ bieán thaønh chim öng ñuoåi theo chim boà caâu. Khi ñoù Ta laø vua teân Thi-tyø, vì thöông xoùt chim boà caâu kia, neân ñaõ caân löôøng thaân chim caét thòt ñeå theá maïng thay cho boà caâu, vua Thi-tyø luùc aáy chính laø Ta.

Veà sau, Ta laøm vua teân Vaên Nguyeät, khi ñoù Ñeá Thích hoùa laøm chim öng. Sau ñoù laïi laøm vua Sö Töû Toá-ñaø, Ñeá Thích vì thöû Ta cho neân coøn bò sinh ñöôøng aùc, huoáng gì laø chuùng sinh khoâng bieát hoå theïn, chuyeân saùt sinh, aên uoáng maùu thòt khoâng khi naøo thoâi döùt. Taát caû chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay, khoâng ai chaúng töøng laø cha meï, thaân thuoäc, chuyeån ñoåi caû trong loaøi chim thuù, nhö theá nôõ naøo aên thòt laãn nhau?

# Ngöôøi aên thòt, traûi qua trong nhieàu kieáp phaûi sinh vaøo loaøi chim thuù, aên maùu thòt cuûa keû khaùc roài laàn löôït ñeàn maïng. Neáu sinh laøm ngöôøi chuyeân saùt haïi, ham thích aên thòt, khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, khoâng coù thôøi gian taïm döøng söï khoå. Nhö

ngöôøi coù theå trong moät ñôøi ñoaïn tröø ñöôïc nghieäp saùt sinh aên thòt, cho ñeán thaønh töïu quaû Phaät cuõng khoâng bao giôø trôû laïi aên thòt.

# 