**Phaåm 4: ÑEÁN CHOÃ VUA NGHIEÂM SÍ**

Baáy giôø, taïi quoác ñoä phöông Nam, Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû cuøng vôùi taùm möôi taùm ngaøn vò Ni-kieàn Töû khaùc ñi khaép caùc quoác ñoä ñeå giaùo hoùa chuùng sinh roài sau ñoù, hoï ñeán thaønh Uaát-xaø-dieân. Laïi coù voâ soá quaàn chuùng ca haùt hoaëc nhaûy muùa, thoåi saùo, xöôùng hoïa, taáu leân traêm ngaøn vaïn caùc loaïi aâm nhaïc; keû tröôùc ngöôøi sau haàu haï Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ñeán thaønh Uaát-xaø-dieân.

Luùc ñoù, ñaïi vöông chuû nöôùc aáy laø vua Nghieâm Sí, nghe noùi coù chuùng Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû cuøng voâ löôïng chuùng töø quoác ñoä phöông Nam ñeán thaønh Uaát-xaø-dieân. Khi nhaø vua nghe nhö vaäy, lieàn sinh taâm toân troïng Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû. Ñaõ sinh taâm toân troïng, vì muoán ñöôïc chieâm ngöôõng Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû, neân nhaø vua beøn duøng uy löïc cuûa moät baäc ñaïi vöông, naêng löïc thaàn thoâng, naêng löïc toác haønh, cuøng vôùi caùc ñaïi thaàn vaø caùc vöông töû, nhöõng vò sö tröôûng, caùc vò ñaïi tröôûng giaû quyeán thuoäc ôû trong nöôùc, caùc vò chuû ôû thaønh nhoû, aáp, tuï laïc vaø ñaïi chuùng, baèng phöông tieän voi, ngöïa, xe, ñi boä. Taát caû keû tröôùc ngöôøi sau cuøng nhau, cung kính ñi theo, khua chuoâng ñaùnh troáng, troåi leân voâ löôïng traêm ngaøn aâm nhaïc. Hoï ñaùnh traêm ngaøn caùc loaïi troáng aâm thanh thaät vi dieäu; thoåi traêm ngaøn loaïi oác aâm thanh vi dieäu; tröông leân traêm ngaøn vaïn nhöõng loaïi traøng phan baûo caùi ñöôïc theâu baèng nhöõng loaïi coù maøu saéc xen laãn nhau; raûi traêm ngaøn vaïn caùc thöù hoa thöôïng dieäu khaép nhöõng con ñöôøng, nhö hoa Öu-baùt-la, hoa Ñaàu-ma, hoa Caâu-maâu-ñaàu, hoa Phaân-ñaø-lôïi, hoa Thaâu-ca, hoa Baïc-caâu-la, hoa Tyø-ca-la, hoa A- ñeà-muïc-ña-giaø. Laïi coù bình vaøng, bình baïc ñöïng ñaày traêm ngaøn caùc loaøi hoa tuyeät ñeïp khaùc nhau; duøng traêm ngaøn nhöõng loaïi lö höông baùu ñoát höông voâ giaù, trang nghieâm ôû phía tröôùc ñeå ñi ñeán choã Taùt-giaø Ni-kieàn Töû.

Khi aáy, Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû troâng thaáy vua Nghieâm Sí vaø ñaïi chuùng ñi ñeán,

Taùt-giaø Ni-kieàn Töû reû qua moät beân ñöôøng, ôû döôùi goác caây traûi toïa cuï ngoài. Trong khi ñoù, vua Nghieâm Sí cuõng troâng thaáy Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ngoài döôùi goác caây, lieàn xuoáng voi ñi boä ñeán ñoù, roài ngoài treân giöôøng baùu Nhö yù ñöôïc trang nghieâm baèng ngoïc baùu ma-ni vôùi traêm ngaøn veû ñeïp voâ giaù baát tuyeät.

Luùc aáy, Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû vaán an nhaø vua:

–Quyù hoùa thay, ñaïi vöông ñeán ñaây! Hoâm nay Ñaïi vöông kheùo gieo troàng coâng ñöùc voâ thöôïng hieám coù naøy, phöôùc baùo raát nhieàu. Vì sao? Vì ñaïi vöông ñaõ cheá ngöï ñöôïc taâm töï toân quyù troïng cuûa baäc Thieân vöông, cho neân haï thaáp mình, chieáu coá ñeán ñaây hoûi thaêm söùc khoûe cuûa moät Sa-moân.

Naøy Ñaïi vöông! Trong nöôùc Ñaïi vöông trò vì khoâng coù troäm cöôùp, phoùng ñaûng vaø nhöõng beø ñaûng quaáy nhieãu nhaân daân chaêng? Khoâng coù caùc quan laïi taâm baïo xaâm phaïm löông thöïc nhaân daân chaêng? Khoâng coù caùc nhoùm ngöôøi laøm ngheà xaáu xaûo traù, giaû doái löøa gaït ngöôøi daân trong theá gian chaêng? Khoâng coù nhöõng keû laøm phaûn, quaáy roái caùc ngöôøi daân trong quoác ñoä chaêng? Khoâng coù nhöõng keû troäm cöôùp cuøng aên caép cuûa nhau chaêng? Caùc quan trieàu ñình cuûa nöôùc chö haàu coù khinh thöôøng Ñaïi vöông, coù thi haønh theo meänh leänh cuûa Ñaïi vöông chaêng?

Naøy Ñaïi vöông! Trong nöôùc Ñaïi vöông cai trò, coù Sa-moân naøo tu tònh haïnh, ñöôïc soáng an laïc chaêng? Cung caáp taát caû nhöõng ñoà caàn duøng, nhö y phuïc, thöùc aên uoáng, phoøng oác, giöôøng chieáu, thuoác men vaø nhöõng ñoà caàn duøng khoâng thieáu thoán chaêng? Nhaân daân trong nöôùc ñeàu coù taâm thieän, toân troïng, cuùng döôøng caùc Sa-moân tu tònh haïnh khoâng?

Ñaïi vöông! Hieän nay, ñaát nöôùc Ñaïi vöông trò vì, khoâng coù caùc vieäc moå gieát, saên baén, giaêng löôùi ôû soâng nuùi, thieâu ñoát goø ñaàm, thaû chim öng, choù saên; thaû caâu baét, duøng teân, ñaïn baén caàm thuù; ñaøo haàm saâu, duøng ñoäc, noõ, baãy ñi gieát haïi chim chaêng?

Ñaïi vöông laøm chuû moät nöôùc, phaùp cheá quyeàn löïc, meänh leänh duø thieän hay aùc khoâng ai daùm choáng ñoái. Khi leân vöông vò ñöa ra meänh leänh coù ñuùng vôùi leõ phaûi khoâng? Nhöõng vieäc laøm thieän aùc cuûa daân coù bieát ñöôïc khoâng? Ngöôøi laøm ñieàu thieän, coù khuyeán khích hoï phaùt trieån hôn nöõa khoâng? Nhöõng ngöôøi laøm vieäc xaáu, coù khuyeán nhaéc hoï töø boû khoâng?

Ñaïi vöông coù khôûi taâm aùc maø gieát haïi taát caû nhöõng chuùng sinh hai chaân, boán chaân, nhieàu chaân, khoâng chaân khoâng? Vì sao? Vì taát caû loaøi chuùng sinh ñeàu laø loaøi coù tình thöùc, quyù troïng thaân maïng vaø ñeàu sôï cheát. Khi nghieäp ñaõ ñeán, tuoåi thoï traêm naêm ñaõ heát thì khoâng keå giaø hay treû, khoâng coù moät lôøi leõ naøo mang ñi. Vì sao? Vì ai cuõng raát yeâu quyù taùnh maïng, taïi sao coøn haïi ngöôøi khaùc ñeå sinh khoå naõo. Sau khi cheát, ghen gheùt oaùn thuø qua laïi vôùi nhau, quaû baùo aùc khoâng bieát khi naøo ñöôïc chaám döùt.

Ñaïi vöông neân phaûi chaám döùt toäi saùt sinh, buoâng boû dao gaäy, xaû boû cuûa caûi, mình phaûi soáng ñôøi soáng bieát ñuû, ñoái vôùi cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc khoâng khôûi loøng ham muoán.

Ñaïi vöông neân traùnh xa toäi taø daâm, soáng chung thuûy baèng loøng vôùi vôï mình, khoâng mong caàu vôï ngöôøi khaùc, khoâng khôûi taâm taø loaïn.

Ñaïi vöông neân traùnh xa toäi noùi doái, thöôøng noùi lôøi chaân thaät, vì khi môû lôøi laø thaønh pheùp taéc, khoâng phaùt ngoân voâ ích.

Ñaïi vöông phaûi neân traùnh xa toäi noùi hai chieàu, khoâng noùi nhöõng lôøi gaây phaù hoaïi.

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bò chia reõ neân tìm caùch hoøa hôïp, khoâng khôûi taâm phaù hoaïi.

Ñaïi vöông neân töø boû toäi noùi lôøi thoâ aùc, thöôøng noùi nhöõng lôøi yeâu thöông, noùi nhöõng lôøi hoøa nhaõ, khoâng noùi nhöõng lôøi thoâ thieån.

Ñaïi vöông neân chaám döùt noùi lôøi phuø phieám, thöôøng noùi lôøi quyeát ñònh, lôøi noùi coù suy nghó, khoâng ñaùnh maát chaùnh ngöõ.

Ñaïi vöông neân töø boû toäi tham duïc, ñoái vôùi vaät duïng cuûa ngöôøi khaùc khoâng coù taâm mong caàu, vaät cuûa ngöôøi khaùc khoâng sinh taâm cöôùp ñoaït neân sinh taâm vui veû.

Ñaïi vöông phaûi neân töø boû toäi giaän döõ, thöôøng khôûi taâm töø, taâm thanh tònh, khoâng sinh taâm oaùn haän.

Ñaïi vöông neân chaám döùt toäi taø kieán, thaáy vaøo quaû baùo cuûa chính mình ñeå tuøy thuaän vaøo Thaùnh nhaân maø phaùt khôûi chaùnh kieán, khoâng coù caùi nhìn sai laïc. Vì sao? Vì toäi saùt sinh coù theå khieán chuùng sinh ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh vaøo trong loaøi ngöôøi thì maéc phaûi hai loaïi quaû baùo, ñoù laø cheát yeåu vaø nhieàu beänh taät.

Toäi troäm caép cuõng khieán cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø ngheøo khoå, hai laø coù cuûa caûi nhöng khoâng ñöôïc töï do söû duïng.

Toäi taø daâm cuõng laøm cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh vaøo trong loaøi ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø vôï khoâng nghe lôøi mình, hai laø vôï mình bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït.

Toäi voïng ngöõ cuõng laøm cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø thöôøng bò ngöôøi khaùc vu khoáng, hai laø thöôøng bò ngöôøi khaùc löøa gaït.

Toäi noùi hai chieàu cuõng khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø quyeán thuoäc tan raõ, hai laø

quyeán thuoäc xaáu aùc.

Toäi noùi lôøi ñoäc aùc cuõng khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø khoâng nghe tieáng toát, hai laø thöôøng khôûi leân söï ñaáu tranh.

Toäi noùi dua nònh coù theå khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø lôøi noùi khoâng ñöôïc toân troïng; hai laø ngoân ngöõ khoâng chaân thaät, khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc öa thích.

Toäi tham duïc cuõng khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø khoâng bieát ñuû, hai laø thöôøng sinh taâm tham lam.

Toäi giaän döõ cuõng laøm cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø taâm khoâng ñöôïc an oån, hai laø thöôøng nghó ñeán söï toån haïi, khoâng coù taâm töø.

Toäi taø kieán cuõng khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh. Neáu ñöôïc sinh laøm ngöôøi thì maéc phaûi hai quaû baùo: Moät laø thöôøng sinh ôû trong nhaø taø kieán, hai laø taâm luoân khoâng doái traù.

Ñaïi vöông! Coù voâ löôïng, voâ bieân ñau khoå hoäi tuï nhö vaäy ñeàu do nguyeân nhaân tích taäp cuûa möôøi nghieäp baát thieän. Vì theá, Ñaïi vöông chôù neân buoâng thaû, töï do laøm nghieäp aùc, maø phaûi neân quaùn caùc phaùp höõu vi ñeàu laø voâ thöôøng, taát caû theá gian khoâng theå baûo toàn maõi ñöôïc. Nhaân maïng voâ thöôøng chæ toàn taïi trong thôøi gian ngaén nguûi nhaát, ngaøi chôù sinh yù töôûng thöôøng coøn.

Ñaïi vöông neân quaùn chieáu raèng: Töø xöa ñeán nay, ngay caû Thieân toân, vöông vò, ñaát nöôùc, nhaân daân ñeàu phaûi chòu quy luaät voâ thöôøng, khoâng coù moät thöù gì toàn taïi maõi maõi. Neân bieát raèng, thaân naøy khoâng beàn chaéc, noù nhö soùng naéng, nhö tieáng vang, nhö tia chôùp, nhö traêng trong nöôùc, nhö boùng trong göông, nhö khoái boït nöôùc, nhö bong boùng, nhö nöôùc, nhö loõi caây chuoái, nhö löûa trong ñaù maøi ra, nhö thaáy caûnh trong moäng, nhö nöôùc luõ töø trong hang nuùi ñoå xuoáng thaät nhanh, lan khaép khe raõnh chæ trong khoaûng khaéc ñeå heát vaø khoâ caïn.

Ñaïi vöông! Cuõng vaäy, nhaân maïng khoâng beàn vöõng, voâ thöôøng, chæ trong choác laùt ñaõ heùo ruïng, ñeán ñôøi vò lai cuõng khoâng theå thoaùt khoûi. Vì theá, Ñaïi vöông chôù yû vaøo hieän taïi, maø phaûi neân lo nghó ñeán töông lai.

Ñaïi vöông! Quaû baùo thieän aùc cuøng ñi theo ta, nhö tieáng vang theo aâm thanh, nhö boùng theo hình, khoâng ai coù theå thoaùt ñöôïc. Cuõng nhö caùi voøng xích saét, khoâng coù ñaàu moái chaám döùt. Chôù tuøy yù gaây nghieäp baùo ñeå roài töï mình chuoác laáy khoå ñau naëng neà.

Baáy giôø, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi keä raèng:

*Hôõi Ñaïi vöông töø nay Chôù neân haønh phoùng daät Neáu khoâng boû ñieàu aùc Cheát aét ñoïa ñòa nguïc Ngöôøi laøm caùc ñieàu aùc Nhaát ñònh xuoáng ñòa nguïc Giöõ taâm khoâng phoùng daät Sinh choã trôøi Ñeá Thích Taát caû caùc chuùng sinh*

*Ai cuõng yeâu maïng soáng*

*Neáu vua caàu soáng maõi Khoâng neân gaây gieát haïi Ñaïi vöông bieát, ngöôøi ñôøi Gian khoå ñoaït cuûa caûi Thöôøng lo khoâng soáng ñöôïc Khoâng neân nghó chieám ñoaït Vì khoâng coù chieám ñoaït Sinh nôi thöôøng giaøu coù Neáu coù xaâm phaïm ngöôøi Thöôøng sinh nhaø ngheøo khoù Ñöùng ñaén chôù daâm ngöôøi Bieát ñuû vôùi vôï mình*

*Cho neân yeâu vôï mình Chôù xaâm phaïm vôï ngöôøi Khoâng noùi lôøi doái traù*

*Thöôøng nghó lôøi chaân thaät Noùi thaät sinh Ñeá Thích Noùi doái sinh ngaï quyû Thöôøng nghó lìa hai löôõi Hoøa hôïp ngöôøi chöa roõ*

*Quyeán thuoäc thöôøng hoøa thuaän Qua ñôøi sinh Phaïm thieân*

*Phaùt ngoân chôù thoâ aùc Noùi ra ngöôøi thích nghe Lôøi thieän sinh coõi trôøi*

*Thöôøng nghe tieáng vi dieäu Nghó lìa lôøi phuø phieám Kheùo nhôù lôøi toát ñeïp Phöôùc baùo sinh Ñeá Thích Chö Thieân kính thoï giaùo Neáu muoán mình lôïi ích Chôù xaâm phaïm cuûa ngöôøi Sinh tham ñôøi sau bò*

*Tieàn taøi thuoäc naêm nhaø Neáu khoâng tu Töø bi*

*Hay buoâng taâm giaän, haïi Tuy laøm caùc haïnh toát Cheát ñoïa choán ñòa nguïc Nay ñaïi vöông phaûi neân Töø boû giaän, döõ, ngu*

*Thöôøng thöông yeâu chuùng sinh Chôù sinh giaän döõ haïi*

*Vua neân boû taø kieán*

*Taâm chaùnh kieán vöõng chaéc Thöôøng giöõ phaùp thanh tònh*

*Coõi trôøi thoï thaân vui Tyø-kheo tu phaïm haïnh*

*Haõy neân thöôøng cuùng döôøng Bôûi theá, boû ñöôøng aùc Höôûng vui ôû coõi trôøi.*

Baáy giôø, Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû thaêm hoûi nhaø vua vaø noùi cho vua Nghieâm Sí nhöõng phaùp töông öùng vôùi khoâng phoùng daät vaø möôøi thieän nghieäp, roài im laëng.

