**SOÁ 506**

KINH KIEÀN-ÑAØ QUOÁC VÖÔNG

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng An Theá Cao.*

Nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät cuøng ñoâng ñuû moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñang truù taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø, coù quoác vöông hieäu laø Kieàn-ñaø, phuïng thôø vò Baø-la- moân, vò naøy truù trong nuùi coù nhieàu thöù caây traùi. Khi aáy coù ngöôøi tieàu phu kieám cuûi chaët ñoán nhöõng caây traùi ñoù. Baø-la-moân baét gaëp lieàn ñöa ñeán choã vua, noùi:

–Ngöôøi naøy voâ côù chaët ñoán caây traùi cuûa toâi, nhaø vua neân tröøng trò vaø gieát noù ñi.

Nhaø vua kính thôø Baø-la-moân neân khoâng daùm traùi lôøi, lieàn gieát ngöôøi tieàu phu.

Töø ñoù veà sau chaúng bao laâu, coù con boø aên luùa cuûa ngöôøi, ngöôøi chuû luùa baét ñaùnh ñaäp, caét ñi moät söøng, maùu chaûy ñaày maët, ñau khoâng theå noùi. Boø chaïy thaúng ñeán choã vua, thöa:

–Toâi thaät khoâng coù toäi, chæ aên moät ít luùa cuûa ngöôøi naøy, nay bò ngöôøi ñoù baét, ñaùnh, caét söøng.

Ngöôøi chuû luùa cuõng tìm ñeán choã vua. Vua hieåu tieáng chim thuù, noùi vôùi boø:

–Ta seõ vì ngöôi maø xöû trò gieát ngöôøi ñoù. Boø lieàn thöa:

–Nay tuy gieát ngöôøi aáy, cuõng khoâng theå laøm cho toâi heát ñau,

chæ ra leänh sau naøy chôù baét bôù ngöôøi nhö toâi.

Vua lieàn caûm nieäm: “Ta thôø vò Baø-la-moân kia, vò aáy chæ vì caây traùi maø khieán ta gieát ngöôøi, thaät khoâng baèng con boø naøy.” Vua beøn goïi Baø-la-moân ñeán hoûi:

–OÂng thôø ñaïo naøy coù phöôùc gì khoâng? Baø-la-moân ñaùp:

–Coù theå traùnh ñöôïc tai hoïa, ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc, phuù quyù, tröôøng thoï.

Vua laïi hoûi:

–Coù theå khoûi sinh töû khoâng? Baø-la-moân ñaùp:

–Khoâng thoaùt khoûi sinh töû.

Nhaø vua suy nghó: “Neân duøng ñaïo naøy ñeå toân thôø khoâng?” Vua beøn ra leänh cho quaàn thaàn söûa soaïn xa giaù, ñi ñeán choã Phaät, naêm voùc saùt ñaát ñaûnh leã Phaät.

Vua thöa:

–Toâi nghe ñaïo Phaät chí toân, giaùo hoùa raïng rôõ, moïi ngöôøi ñöôïc ñoä voâ soá, xin Phaät chæ daïy ñeå toâi töï söûa mình.

Phaät lieàn trao cho nhaø vua naêm giôùi, möôøi ñieàu thieän vaø vì taát caû trôøi ñaát ngöôøi vaät giaûng noùi phaùp voâ sinh baát töû. Nhaø vua ñaàu maët ñaûnh leã saùt ñaát, baïch Phaät:

–Phuïng thôø giôùi phaùp toái thöôïng ñöôïc phöôùc gì? Phaät baûo:

–Boá thí, trì giôùi, hieän taïi ñöôïc phöôùc. Nhaãn nhuïc, tinh taán, nhaát taâm, trí tueä thì phöôùc ñöùc voâ löôïng, sau sinh leân coõi trôøi, cuõng coù theå laøm vua Chuyeån luaân thaùnh vöông, cuõng coù theå ñaéc ñaïo voâ vi ñoä ñôøi. Vì nhaø vua, Ñöùc Phaät lieàn hieän töôùng haûo oai thaàn chieáu saùng.

Nhaø vua thaáu roõ neân vui möøng, ngay khi aáy chöùng ñaïo quaû Tu-ñaø- hoaøn.

Toân giaû A-nan söûa laïi y phuïc, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã Ñöùc Phaät, baïch:

–Vò vua naøy cuøng vôùi boø voán coù nhaân duyeân gì maø boø noùi, nhaø vua laïi hieåu ñöôïc, boû Baø-la-moân ñeå thôø ñaïo Phaät, gaëp Phaät nghe phaùp, chöùng ñöôïc phaùp ñaïo?

Phaät noùi:

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

–Thuôû xöa, vaøo thôøi Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni, vua vaø boø laø anh em, laøm Öu-baø-taéc cuøng giöõ trai giôùi moät ngaøy moät ñeâm, vua giöõ phaùp tinh taán khoâng beâ treã, heát thoï maïng sinh leân coõi trôøi, roài khi heát thoï maïng sinh xuoáng coõi ngöôøi laøm vua, coøn boø thì khi aáy phaïm giôùi aên ñeâm neân sau phaûi chòu toäi. Toäi heát laïi laøm boø, moät traêm ñôøi coøn nhôù tôùi chuyeän xöa, neân ñeán khai ngoä yù vua. Sau baûy ngaøy boø qua ñôøi, sinh leân coõi trôøi.

Phaät noùi:

–Boán haøng ñeä töû thoï trì trai giôùi khoâng theå vi phaïm.

Caùc Tyø-kheo Taêng, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, caùc chuùng Trôøi, Roàng, Quyû thaàn nghe lôøi Phaät daïy ñeàu vui möøng, ñeán tröôùc Phaät ñaûnh leã, lui ra.



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