KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 56**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 35)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 21)**

Bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy laïi quan saùt nôi trôøi Daï-ma ôû. Do trí tueä hoaëc Thieân nhaõn, hoï thaáy trôøi Daï-ma coù vuøng teân Thöôøng laïc. Do nghieäp gì chuùng sinh sinh vaøo nôi naøy?

Vò aáy thaáy ngöôøi naøo khoâng saùt sinh, troäm caép nhö ñaõ noùi ôû tröôùc vaø thöôøng xa lìa taø daâm, ngay caû thaáy tranh veõ ngöôøi nöõ cuõng khoâng coù yù nieäm daâm duïc, khoâng cho raèng tranh veõ ñoù xinh ñeïp nhaát, khoâng nghó raèng noù gioáng nhö ngöôøi nöõ aáy, cuõng khoâng nghó raèng böùc veõ thaät ñaùng yeâu. Neáu khoâng ñem taâm daâm duïc quan saùt töôïng ngöôøi nöõ thì taâm khoâng bò meâ hoaëc vaø y theo chaùnh phaùp. Nhôø chaùnh nieäm neân hoï xaû boû taâm tham duïc, traùnh xa ngöôøi nöõ, khoâng töï huûy thaân mình. Sau khi nghó veà vieäc mình khoâng coù taø daâm hoï lieàn vui veû. Khi taâm tham duïc chöa sinh, hoï thöôøng taïo phöông tieän khieán noù khoâng sinh. Hoï khuyeán khích ngöôøi taø daâm soáng trong ñöôøng chaùnh vaø noùi cho ngöôøi ñoù nghe veà tai hoïa ñaùng gheùt cuûa tham duïc. Neáu coù theå lìa boû taø daâm thì seõ coù thaân nghieäp trong saïch nhaát, coù chaùnh kieán khoâng tham duïc, khi cheát sinh vaøo vuøng Thöôøng laïc thuoäc coõi trôøi Daï-ma. Töø khi ôû trong thaân trung aám cho ñeán luùc ñaõ ñeán coõi trôøi hoï ñeàu nhôø nghieäp laønh, naêm caên thoï nhaän laïc ñaày ñuû nôi saéc, thanh, höông, vò, xuùc, theo thöù töï hoùa sinh vaøo ba nôi treân coõi trôøi.

1. Sinh trong ñaøi hoa sen.
2. Sinh trong tua hoa Caâu-baø-la-da.
3. Sinh trong hoa Maïn-ñaø-la.

Ngöôøi naøo sinh ôû tua hoa Caâu-baø-la-da thì aùnh saùng vaø maøu saéc cuõng gioáng hoa aáy hoaëc ñoû, hoaëc xanh, hoaëc nhieàu maøu, ñöôïc trang söùc baèng baûy baùu gioáng nhö tua hoa Caâu-baø-la-da.

Baûy baùu nhieàu maøu trang ñieåm nhö theá naøo?

Ñoù laø Tyø-löu-ly xanh laøm toùc, maét, mi maét, loâng mi ñeàu nhö vaäy vaø coù maøu baïc, moùng tay coù maøu ñoû, traéng, hoàng, raêng ñeïp nhö ngoïc, thaân coù maøu vaøng nhö vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, maøu loâng döôùi roán nhö chaâu baùu nhaân-ñaø, caùc phaàn khaùc cuûa thaân coù ñuû loaïi maøu khaùc nhau. Taâm laø ngöôøi thôï veõ taïo neân taùc phaåm gioáng böùc veõ.

Ngöôøi naøo sinh trong ñaøi sen thì coù maøu gioáng maøu Dieâm-phuø-ñaøn chaân kim, toùc coù maøu chaâu baùu xanh, moâi coù maøu gioáng chaâu baùu hoa sen ñoû, hoaëc maøu xa cöø, moùng coù maøu gioáng chaâu baùu hoa sen, loâng döôùi roán coù maøu gioáng xa cöø xanh bieác. Ñoù laø noùi sô löôïc.

Ngöôøi naøo sinh trong hoa Maïn-ñaø-la thì aùo quaàn maëc treân thaân tuy coù ñuû loaïi maøu nhöng vì sinh beân trong neân trôû thaønh maøu gioáng maøu cuûa hoa aáy. Ñieàu ñoù gioáng nhö vieäc ñang xaûy ra treân ñôøi laø: Tuøy theo traùi caây coù maøu gì maø caùc sinh vaät sinh ra trong ñoù cuõng coù cuøng maøu vì ñöôïc sinh trong ñoù. Gioáng nhö theá, tuøy theo nôi sinh, moïi vaät

lieàn coù maøu gioáng nôi aáy. Cuõng nhö vaäy, do ôû trong hoa neân taát caû chö Thieân ñoù ñeàu coù maøu gioáng hoa.

Sau khi sinh, Thieân töû thöôøng ñaày ñuû caùc thuù vui khoâng coù giaùn ñoaïn, thöôøng höôûng caùc thuù vui coõi trôøi khoâng theå ví duï, nay chæ noùi moät phaàn nhoû trong thuù vui aáy. Gioáng nhö moät gioït nöôùc trong bieån caû, thuù vui ñöôïc noùi ôû ñaây cuõng nhö vaäy. Ngöôøi naøo luùc laøm ngöôøi taïo nghieäp thieän, khi nghe noùi ñeán thuù vui coõi trôøi naøy lieàn sieâng naêng hôn. Vì sao? Vì ñaõ bieát nghieäp quaû, mong caàu quaû baùo vui neân hoï sieâng naêng tu taäp nghieäp thieän. Ngöôøi naøo sieâng naêng tinh taán vì muoán giaûi thoaùt, vì muoán phaù tröø voâ soá khoå naõo ôû trong caùc coõi vaø phaù chaát ñoäc tham aùi thì thaáy trong caùc coõi khoâng coù moät chuùt vui thuù. Do nhaân duyeân ñoù, hoï môùi noùi veà quaû baùo cuûa nghieäp thieän. ÔÛ ñaây noùi raèng thuù vui cuûa coõi trôøi khoâng phaûi laø quaû baùo cuûa caùc coõi.

Baáy giôø, Thieân töû ñaõ sinh vaøo vuøng Thöôøng laïc thuoäc coõi trôøi naøy, thöôøng vui chôi thoï laïc ñaày ñuû coâng ñöùc cuûa naêm duïc, ñöôïc traêm ngaøn Thieân nöõ ca vònh khen ngôïi vaø cuùng döôøng. ÔÛ vöôøn caây, ao sen, hoï ca muùa, ñuøa giôõn vôùi nhau, khoâng laøm trôû ngaïi nhau, höôûng laïc theo nghieäp cuûa chính mình. ÔÛ vöôøn caây, ñaát baèng, ngoïn nuùi, röøng hoa sen, hoï höôûng thuù vui coõi trôøi.

Khi aáy caùc Thieân töû ñöôïc caùc Thieân nöõ vaây quanh ôû töøng vöôøn caây, töøng nôi vui chôi ñaùng yeâu, töøng ngoïn nuùi baûy baùu, hoï thoï höôûng aùi duïc ôû coõi trôøi khoâng heà bieát nhaøm chaùn, hoï nhìn ngaém caùc ao sen ñaùng yeâu, nghe aâm thanh dòu daøng, aên thöùc aên thöôïng vò cuûa coõi trôøi, maëc thieân y meàm maïi, xinh ñeïp, coù muøi thôm ñaùng öa, thoï höôûng naêm duïc trong thôøi gian laâu daøi vaø yeâu thích laãn nhau.

Khi aáy, coù chim teân Giaùc Thôøi noùi keä cho caùc vò Thieân phoùng daät nghe:

*Chuùng sinh trong ba coõi Taát caû ñeàu seõ cheát*

*Ngöôøi ngu khoâng chaùn gheùt Ñoái vôùi bieån sinh töû.*

*Taát caû ñeàu seõ cheát*

*Phaûi sieâng taïo phöông tieän Khi giaëc cheát ñaõ ñeán Khoâng ai coù theå cöùu.*

*Ñoaïn tröø moïi thuù vui Laøm taêng caùc khoå naõo Lìa nhöõng thöù ñaùng yeâu Cho neân goïi laø cheát.*

*Khieán chuùng sinh lo sôï Laøm hoï raát khoå naõo Khieán cho yù meâ hoaëc Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Deïp taâm baûo veä maïng Phaù huûy heát caùc caên Chuùng sinh khoâng theå cöùu Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Chuùng sinh khoâng theå huûy Caùc nghieäp khoâng theå thaéng Khieán chuùng sinh thoaùi thaát*

*Vì vaäy goïi laø cheát. Moïi chuùng sinh ñeàu coù Quyeát ñònh bò gieát haïi*

*Khieán xa lìa ngöôøi thöông Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Trôøi, Daï-xoa, Thaàn nhaïc Quyû, Roàng vaø La-saùt Ñeàu bò thôøi gian gieát*

*Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Naõo loaïn khoù ñieàu phuïc Ñoát moïi thöù nhö löûa*

*Chaéc chaén, khoâng theå traùnh Cho neân goïi laø cheát.*

*Coù theå huûy aám, nhaäp Maïng, khí vaø taâm yù Thôøi gian, uy löïc lôùn Vì vaäy goïi laø cheát.*

*Noù hoaït ñoäng raát mau Huûy hoaïi caùc chuùng sinh*

*Phaûi sieâng tu phöôùc nghieäp Chôù neân soáng phoùng daät.*

Chim Giaùc Thôøi thuyeát giaûng veà phaùp cheát, chaéc chaén, khoâng nghi cho caùc vò trôøi phoùng daät. Do phoùng daät neân tuy nghe phaùp naøy chö Thieân khoâng sinh taâm nhaøm chaùn, do töï theå cuûa caùc caên coù taùnh ñoäng, ngöôøi höôûng nhieàu laïc thuù thì caùc caên ñoäng, khoù kieàm cheá. Do thuù vui thuø thaéng, caùc caên bò khuaáy ñoäng khoâng theå bò kieàm cheá. Vì lyù do naøy, tuy nghe vieäc lôïi ích chaân thaät, chaéc chaén maø chö Thieân vaãn khoâng hay bieát veà yù nghóa ñoù, giaû söû coù hay bieát cuõng khoâng thoï nhaän vì bò ñoäc tham aùi laøm haïi. Vì vaäy tuy nghe nhöõng lôøi chaân thaät lôïi ích nhöng hoï khoâng ghi nhaän. Do khoâng ghi nhaän neân hoï tham ñaém caûnh ñeïp, thoï höôûng duïc laïc, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, ca muùa cöôøi giôõn vôùi Thieân nöõ, vui chôi ñuû kieåu ôû vöôøn caây, ao sen. Do nghieäp laønh, ôû voâ soá ngoïn nuùi xinh ñeïp, ñaùng yeâu baèng baûy baùu, hoï thöôøng thoï höôûng hoan laïc khoâng coù giaùn ñoaïn, ñaày ñuû coâng ñöùc duïc laïc nôi coõi trôøi, vui ñuøa vôùi nhau ôû nôi ñöôïc trang söùc baèng ñuû loaïi cuûa baùu, thöôøng höôûng hoan laïc. Hoï vui chôi thoï laïc vaø ñi daàn ñeán ao roäng. Moãi beà cuûa ao naøy roäng moät traêm do-tuaàn, trong ao coù moät hoa sen raát meàm maïi, ñöôïc keát baèng baûy baùu, caønh baèng Tyø-löu-ly, tua baèng kim cang, hoa aáy nôû roäng che khaép ao. Do chöa töøng thaáy neân khi thaáy hoa naøy chö Thieân sinh taâm thaùn phuïc. Coõi trôøi naøy raát ñaùng yeâu, nhöõng nôi ñöôïc nhìn thaáy ñeàu ñaùng öa thích. Thaáy hoa sen ñoù, chö Thieân vui veû gaáp traêm laàn vaø chæ cho nhau xem ñeå cuøng nhau chieâm ngöôõng. Vôùi taâm vui veû, hoï cuøng ñi daïo moät voøng xung quanh hoa sen. Khi nhìn ngaém hoa sen naøy taát caû ñeàu sinh taâm thaùn phuïc vaø noùi vôùi nhau:

–Naøy baïn! Haõy xem kìa, thaät laø moät boâng sen ñaùng yeâu, tröôùc ñaây chöa töøng thaáy.

Boâng sen ñoù coù aùnh saùng lôùn vaø voâ soá ong baèng baûy baùu trang söùc. Boâng sen naøy che khaép ao roäng, xung quanh hoa sen chæ thaáy moät ít nöôùc, treân bôø ao roäng coù ngoïc baùu xen laãn vôùi chaâu baùu nhaân-ñaø maøu xanh, chaâu baùu hoa sen ñoû, chaâu baùu maøu baïc traéng, xen laãn nhau ñeå trang hoaøng bôø ao. Ñaøi sen cao naêm traêm do-tuaàn, roäng möôøi do-tuaàn. Do

söùc cuûa nghieäp thieän, khi chö Thieân vui chôi thoï laïc, tuøy theo öôùc muoán hoaëc lôùn hoaëc nhoû cuûa chö Thieân, moïi thöù ñeàu ñaày ñuû ôû trong hoa sen nôi ao lôùn. Vì vaäy ao ñoù teân laø ao tuøy theo yù nieäm vaø hoa aáy teân laø hoa sen theo yù nieäm. Hai thöù ñoù ñeàu teân laø tuøy theo yù nieäm.

Khi aáy, luùc môùi thaáy laàn ñaàu, chö Thieân vui veû gaáp traêm laàn. Do nghieäp laønh, hoï ca muùa cöôøi ñuøa, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, ôû bôø ao aáy, taát caû ñeàu cuøng nhau thoï höôûng duïc laïc coõi trôøi.

Sau khi ñi chôi xong, chö Thieân laïi uoáng röôïu thöôïng vò cuûa coõi trôøi, khoâng coù loãi say söa, uoáng röôïu thöôïng vò xong, coâng ñöùc höôûng laïc lieàn ñöôïc nhö yù nieäm, höông thôm, saéc ñeïp, muøi vò ñeàu nhö yù nieäm. ÔÛ trong ao coù nhieàu loaïi ñoà ñaïc baèng chaâu baùu, tuøy theo öôùc muoán cuûa hoï, töø trong ao chaûy ra caùc loaïi thöùc uoáng thöôïng vò nhö laø röôïu trôøi thôm ngon vi dieäu. Chö Thieân uoáng thöùc uoáng thöôïng vò naøy. Uoáng xong hoï laïi ñeán nôi khaùc vui chôi vaø thaáy coù thöùc aên thôm ngon coõi trôøi, coù ñaày ñuû saéc, höông, vò, xuùc. Vì muoán aên, hoï vui veû chaïy ñeán. Khi ñaõ ñeán nôi chöùa thöùc aên hoï lieàn cuøng nhau aên, hoaëc laø duøng tay boác aên, hoaëc laø duøng caùc vaät baèng chaâu baùu töông öng vôùi nghieäp ñeå aên. AÊn xong hoï trôû veà choã cuõ nôi ao roäng, vaây quanh nhau, cuøng vui vôùi nhau, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, ca muùa vui cöôøi, ñi ñeán ao roäng vui chôi, thaáy aùnh saùng thuø thaéng cuûa boâng sen, lôùn hôn caû traêm ngaøn maët trôøi. AÙnh saùng chaâu baùu vi dieäu cuûa taát caû chö Thieân khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu aùnh saùng cuûa hoa ñoù. Thaáy hoa sen lôùn Thieân chuùng raát vui möøng, vaây quanh hoa aáy, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, ca muùa, vui chôi, cuøng nhau ñi quanh ao lôùn. Khi ñi quanh ao, hoï laïi thaáy trong ao coù moät vieäc kyø laï laø: ÔÛ treân ao hoa sen coù nhieàu loaïi ong baèng baûy baùu, maøu saéc vi dieäu ñaùng yeâu, con ñöïc vaø con caùi vui chôi vôùi nhau thoï höôûng duïc laïc. Chuùng cuøng nhau huùt maät hoa coù muøi vò raát ngon, khoâng theå ví duï. Vöøa huùt maät chuùng vöøa tuïng baøi keä:

*Neáu taïo nhieàu loaïi nghieäp Thì sinh nhieàu loaïi quaû Coù ñuû loaïi thoï sinh*

*Laø do ñuû loaïi nghieäp. Do coù nhieàu loaïi taâm Taïo ra nhieàu caûnh giôùi Caùc loaïi nghieäp ñeàu heát*

*Khoâng laâu lieàn thoaùi thaát. Vieäc thoï höôûng thieân laïc Khoâng theå noùi ñaày ñuû*

*Söùc voâ thöôøng raát maïnh Seõ ñeán trong giaây laùt.*

*Thuù vui nhö boït nöôùc Hoaëc nhö laø boùng naéng Caùc thuù vui cuõng vaäy Taát caû ñeàu bò huûy.*

*Raát aùc khoâng theå ngaên Chuùng sinh ñeàu sôï haõi Thaàn cheát ñaõ saép ñeán Söùc noù khoâng theå phaù. Huûy hoaïi moïi thuù vui*

*Vaø döùt tröø maïng caên*

*Bò xích nghieäp troùi buoäc Daãn ñi qua ñôøi khaùc.*

*Thuù vui naøo ñaõ qua Thì khoâng theå nghó ñeán Thuù vui trong vò lai Cuõng khoâng goïi laø vui. Thuù vui ôû hieän taïi*

*Xen vôùi caûnh öa thích Bò voâ thöôøng dôøi ñoåi Moïi thöù ñeàu hö hoûng. Thuù vui thuoäc ba coõi Baäc trí khoâng ca ngôïi Vì sao chö Thieân laïi Thích thuù vui nhö vaäy? Thaân naøy khoâng laâu beàn Löûa cheát aét seõ ñeán Thieâu ñoát heát taát caû Nhö löûa ñoát cuûi khoâ.*

*Thuù vui choùng bò dieät Chôù coù soáng phoùng daät Ñöøng ñeå ñeán giôø cheát Maø sinh taâm hoái tieác. Voâ soá traêm ngaøn ñôøi Nghieäp vui ñeàu ñaõ qua Nhö mô ñeán nôi naøo*

*Nhö gioù nieäm khoâng döøng. Ngöôøi ngu thích khoâng chaùn Nhö löûa ñöôïc cuûi khoâ*

*Vì vaäy caùc thuù vui*

*Chaúng phaûi laø thöôøng coøn. Ngöôøi giaûi thoaùt khaùt aùi Thoaùt khoûi hoïa tham duïc Tu thieàn, khoâng phoùng daät Ñöôïc thuù vui trong saïch.*

*Ngöôøi ñöôïc thuù vui aáy Môùi goïi ñoù laø vui*

*Thuù vui ôû caùc coõi Gioáng nhö maät coù ñoäc.*

*Ngöôøi tham ñaém duïc laïc Taâm thöôøng caàu duïc laïc Duïc laïc khoâng thöôøng coøn Vì vaäy khoâng laëng leõ.*

Do nghieäp laønh, caùc con ong naøy noùi baøi keä ñoù cho chö Thieân nghe. Tuy nghe baøi phaùp ñoù nhöng chö Thieân khoâng ghi nhaän vaø laïi ngaém ao sen vôùi taâm öa thích, vui chôi

ca muùa cuøng caùc Thieân nöõ vaø quan saùt khaép nôi. Hoï vui chôi thoï laïc ôû ñoù trong moät thôøi gian daøi roài laïi muoán xem hoa sen trong ao. Nhôø söùc töï chuû cuûa boán ñaïi nheï nhaøng, nhôø uy löïc cuûa nghieäp, hoï ñi daïo moät caùch thö thaùi trong hoa sen, hoaëc coù caùc vò trôøi vaøo trong caùnh hoa vui chôi, höôûng laïc; hoaëc coù vò vaøo ñaøi hoa keát baèng ñuû loaïi chaâu baùu vi dieäu cuøng caùc Thieân nöõ thoï höôûng duïc laïc. Theo taâm nieäm, töø ñaøi hoa hoï bay leân caùnh hoa. Khi aáy caùnh hoa lôùn daàn. Do nghieäp laønh, hoa sen lôùn daàn leân ñeán hai traêm do- tuaàn, ba traêm do-tuaàn cho ñeán moät ngaøn do-tuaàn. Do nghieäp laønh cuûa chö Thieân vaø söùc cuûa yù nieäm, ñaøi sen cuõng lôùn daàn ñeán hai traêm do-tuaàn, aùnh saùng cuûa hoa sen cuõng taêng leân daàn. Baáy giôø, töøng vò trôøi ôû treân caùc caùnh hoa khaùc nhau vui chôi thoï laïc cuøng caùc Thieân nöõ. Caùc vò trôøi naøy ñaõ leân caùnh hoa, caùnh hoa lieàn lôùn daàn leân.

Khi aáy Thieân chuùng vui chôi thoï laïc vaø nghó nhö vaày: “Nôi ta döøng laïi vui chôi ôû ñaây caàn coù soâng röôïu vaø thöùc aên thôm ngon cuûa coõi trôøi”.

Ngay khi hoï nghó, trong caùnh hoa sen lieàn sinh ra soâng röôïu vaø ñaày ñuû thöùc aên thôm ngon cuûa coõi trôøi. Hoï laïi nghó: “Ta uoáng röôïu vaø aên thöùc aên cuûa coõi trôøi”. Ngay luùc aáy, hoï lieàn cuøng Thieân nöõ uoáng röôïu trôøi vaø aên vò Toâ-ñaø.

Sau khi höôûng laïc ñaõ laâu, chö Thieân laïi nghó: “Ta phaûi döøng laïi vui chôi ôû ñaây, trong caùnh hoa naøy caàn sinh ra vöôøn caây”. Nhôø nghieäp laønh, theo yù nghó cuûa hoï, vöôøn caây xuaát hieän vôùi caây baèng baûy baùu, coù ñuû loaïi chim, ñuû loaïi aâm thanh, boùng caây baùu phuû khaép gioáng nhö cung thaát, coù nhieàu hoa quaû sinh ra tuøy theo yù nghó, coù nhieàu soâng, suoái, ao, doøng nöôùc toát ñeïp ñaùng öa, coù nhieàu aâm thanh vi dieäu, maët ñaát ñöôïc laùt baèng chaâu baùu, coù nhieàu loaïi hoa vi dieäu, maøu saéc, höông thôm, hình daïng ñeàu ñaùng öa. Hoa coù ba loaïi laø:

Hoa moïc döôùi nöôùc bao goàm hoa öu-baùt-la maøu xanh, hoa caâu-vaät-ñaàu, hoa yeâm- ma-la-na, hoa toâ-chi-la, hoa höông dieäp, hoa ly-neâ, hoa cuï tuùc duïc, hoa la-baø-la, hoa quaân-traø-la. Ñoù laø caùc loaïi hoa moïc döôùi nöôùc. Trong aùnh saùng hoa phaùt ra coù nhieàu con ong. Tuøy theo yù nghó maø hoa naøy coù ñuû loaïi maøu nhö laø maøu chaâu baùu xanh. Hoa naøy moïc khaép nôi ñeå trang hoaøng cho röøng caây.

Treân maët ñaát cuõng sinh nhieàu loaïi hoa, coù ñuû maøu saéc vaø hình daïng ñaùng yeâu. Chö Thieân ôû trong röøng naøy, soáng trong caùnh hoa sen coù teân Laïc quang minh hoa. Khi Thieân töû, Thieân nöõ goïi noù lieàn hieän ñeán. Laïi coù hoa teân Kieán laïc, coù hoa teân ñuû maøu saéc, coù hoa caùnh meàm maïi vui möøng, heù nôû, coù hoa vôùi heát thaûy aùnh saùng trang ñieåm xinh ñeïp, hoa chu-ña-lam, hoa voâ yeåm tuùc, hoa öùc nieäm laïc. Ñoù laø nhöõng hoa moïc treân ñaát lieàn. Chuùng hieän ra tröôùc maët theo yù muoán cuûa chö Thieân.

ÔÛ trong vöôøn caây cuõng coù caùc loaïi hoa nhö hoa Maïn-ñaø-la, hoa ban vui, hoa höông xuùc aùi, hoa höông vò khaû aùi, hoa chi-ña-la, hoa naêm caùnh, hoa long laâm thieät, hoa giaù-maït-la, hoa laâm man, hoa tu-ma-na, hoa aùnh saùng, hoa vaên höông baûo, hoa nhaát thieát aùi, hoa sôn man, hoa sôn phong man, caùc hoa naøy coù loaïi moïc döôùi goác caây, coù loaïi moïc trong buïi caây. Do nghieäp laønh luùc chö Thieân döøng laïi vui chôi ôû trong hoa sen, coù caùc loaïi hoa ñoù sinh ra. Khi aáy, chö Thieân cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi treân caùnh hoa ôû röøng hoa sen, höôûng ñuû loaïi thuù vui. Hoa sen lôùn vaø ao roäng tuøy nieäm coù uy löïc nhö vaäy.

ÔÛ trong caùnh sen, chö Thieân suy nghó: “ÔÛ nôi naøy caàn coù caùc ngoïn nuùi, ñuû loaïi nuùi baùu töø nôi ñaây moïc ra vôùi ñaày ñuû aùnh saùng, coù nhieàu loaïi chim phaùt ra ñuû loaïi aâm thanh vi dieäu, ta seõ ñi chôi ôû trong nuùi, hang ñoäng, soâng, ao, nôi baèng phaúng vaø bôø hieåm, nôi ñöôïc loùt chaâu baùu”.

Hoï laïi suy nghó: “Ta ñang soáng trong caùnh sen lôùn, neáu nôi naøy coù nuùi hang, soâng ao, ñaát baèng, suoái thì ta seõ vui chôi thoï laïc ôû nôi ñoù”.

Do nghieäp laønh, ngay luùc hoï nghó, coù nhieàu vöôøn caây, ao hoa, ngoïn nuùi, hang ñoäng, ñænh nuùi baèng phaúng xuaát hieän. Taát caû ñeàu ñaùng yeâu ñöôïc trang hoaøng baèng aùnh saùng baûy baùu. Nôi ñoù coù ñuû loaïi caây raát xinh ñeïp, nhìn raát vui maét, coù hôn moät traêm ngoïn nuùi, treân caây coù hoa traùi coõi trôøi, boùng raâm cuûa caønh laù che phuû nhö cung thaát, raát ñaùng öa thích, coù traêm ngaøn hang baùu ôû trong nuùi ñeå trang hoaøng cho nuùi. Khi aáy, chö Thieân ñöôïc moät ngaøn Thieân nöõ vaây quanh. Caùc Thieân nöõ ñöôïc trang ñieåm baèng hoa trôøi vi dieäu coù ñaày ñuû saéc, höông, xuùc khoâng bò heùo uùa. Hoï coù gioïng ca raát hay, nghe raát vui tai, chö Thieân coù ñaày ñuû naêm duïc theo yù thích rôøi khoûi caùnh hoa sen töø töø bay leân nuùi lôùn, ñaûo maét nhìn khaép nôi. Hoï vui chôi thoï laïc, aên ôû soâng thöùc aên, uoáng ôû suoái vò. Sau khi aên uoáng no neâ, hoï thaáy hoa Maïn-ñaø-la, hoa caâu-thi-da-xaù ôû bôø soâng ñeå trang ñieåm cho mình vaø Thieân nöõ roài ca muùa vui chôi. Sau moät thôøi gian daøi ñaém mình trong naêm duïc ñeå taän höôûng hoan laïc, thoï nhaän caùc duïc laïc ôû caûnh giôùi ñaùng yeâu khoâng bieát nhaøm chaùn, bò soâng aùi cuoán troâi, hoï laïi ñeán hoa sen lôùn ôû ao roäng. Moãi vò trôøi coù moät traêm hoaëc moät ngaøn Thieân nöõ trang söùc ñuû kieåu vaây quanh. Hoï ñeán ao lôùn vaø vaøo choã cuûa mình trong caùnh hoa sen ñeå vui chôi thoï höôûng thuù vui thuø thaéng, vi dieäu. Nhö daáu aán ñoùng xuoáng, hoï thoï höôûng thuù vui töông tôï vôùi nghieäp cuûa mình.

Baáy giôø, chö Thieân laïi suy nghó: “Nôi naøy caàn coù caùc loaïi hang ñoäng, caùc loaïi chim

ñuû loaïi hình daùng vaø maøu saéc, nhìn raát vui maét, thaân baèng baûy baùu, phaùt ra aâm thanh vi dieäu, chuùng ñi ôû taát caû moïi nôi, hoaëc trong nöôùc, hoaëc döôùi ñaát, hoaëc treân khoâng khoâng coù trôû ngaïi, khoâng bieát meät moûi. Neáu coù loaïi chim naøy ñeán ñaây, ta seõ côõi chuùng ñeå ñi treân hö khoâng, vui chôi treân ñoù cuøng caùc Thieân nöõ, roài cuùi xuoáng quan saùt chö Thieân ôû vuøng Thöôøng laïc, vui veû thoï laïc, sau khi ñaõ quan saùt cuøng khaép, ta seõ cuøng caùc Thieân nöõ höôûng thuù vui thuø thaéng”.

Luùc chö Thieân suy nghó nhö vaäy, do nghieäp thieän neân coù ñuû loaïi nuùi, ñuû loaïi ngoïn nuùi, hang nuùi, khe nuùi, röøng caây, chim choùc, theo yù nghó laäp töùc xuaát hieän, vôùi ñuû loaïi töôùng maïo xinh ñeïp, phaùt ñuû loaïi aâm thanh thuø thaéng, vi dieäu. Nôi aáy coù ñuû loaïi chim nhieàu maøu baèng baûy baùu. Caùc Thieân nöõ thaáy chuùng ñeàu sinh taâm thaùn phuïc. Chuùng coù tieáng hoùt raát hay vang khaép hö khoâng. Chuùng bay ñeán caùnh hoa sen, che khaép hö khoâng nôi chö Thieân daïo chôi. Thaáy chim aáy, chö Thieân vaø Thieân nöõ trôû neân vui veû, do vui veû, hoï muoán bay leân hö khoâng cuøng vôùi caùc Thieân nöõ.

Bieát yù nghó cuûa chö Thieân, caùc con chim bay ñeán gaàn hoï. Chö Thieân vaø Thieân nöõ lieàn leân löng chim. Chim bay khaép hö khoâng. Chö Thieân gaåy ñaøn khoâng haàu, ca leân aâm thanh vi dieäu, thoåi saùo, ñaùnh troáng, nghe raát vui tai. Hoï laïi quan saùt chö Thieân ôû döôùi ñaát thoï höôûng duïc laïc coõi trôøi, bò tham aùi troùi taâm, khoâng nghó ñeán vieäc bò thoaùi thaát. Do nghieäp laønh, hoï chæ höôûng thuù vui coõi trôøi.

Khi aáy coù chim teân Thaät Ngöõ noùi keä ñeå ñieàu phuïc chö Thieân phoùng daät:

*Gioù maïnh vaø chim caét Bay raát laø mau leï*

*Maïng soáng cuûa chuùng sinh Coøn mau hôn nhö theá.*

*Gioù qua coù luùc laïi Chim ñi coù luùc veà Maïng soáng ñaõ heát roài*

*Thì khoâng coøn trôû laïi. Do nghieäp raát mau döùt Giôø cheát mau choùng tôùi Nhaát ñònh lìa coõi trôøi Keû ngu khoâng hay bieát. Söùc lôùn khoâng theå ngaên Raát thuø gheùt chuùng sinh Thaàn cheát raát maïnh baïo Seõ ñeán trong giaây laùt.*

*Trôøi thöôøng soáng phoùng daät Bò duïc laïc löøa doái*

*Khoâng bieát seõ phaûi chòu Voâ soá khoå naõo lôùn.*

*Taát caû phaùp voâ thöôøng Nhaát ñònh bò huûy hoaïi Phaùp höõu vi nhö vaäy Raát laø ñaùng gheâ sôï.*

*Giaø huûy hoaïi trai treû Cheát laøm raõ thaân maïng Baïi hoaïi phaù cuûa caûi Phaùp töông ñoái nhö vaäy. ÔÛ nôi raát döõ tôïn*

*Suy naõo raát gheâ sôï*

*Ngöôi vaãn soáng phoùng daät Thì thaät laø voâ taâm.*

*Lo cho ñôøi vò lai Ñoù laø coù maét trí*

*Neáu laøm traùi ñieàu ñoù Laø keû raát ngu si.*

*Taát caû taâm löøa doái Khieán cho yù meâ loaïn*

*Nghieäp heát lieàn thoaùi thaát Nhö daàu heát ñeøn taét.*

*Nhöõng thuù vui caûnh giôùi Ñeàu voâ thöôøng bieán ñoåi Do nghieäp cuõ ñaõ heát Neân chuùng bò dieät theo.*

Do nghieäp laønh muoán ñieàu phuïc chö Thieân, chim Thaät ngöõ ñaõ noùi keä treân. Luùc ñoù, do buoâng lung ngu si khoâng bieát chö Thieân khoâng tin hieåu, cuõng khoâng ghi nhaän. Hoï laïi nhìn ngaém nhöõng nôi ñaùng yeâu ôû vuøng Thöôøng laïc nhö nuùi, hang, soâng, suoái, doøng nöôùc, ao hoa, vöôøn caây, röøng hoa, ngoïn nuùi, khe nuùi. Chö Thieân daïo chôi ñaày khoâng trung, nghe caùc tieáng ca vang khaép hö khoâng, Thieân chuùng laïi thaáy caùc nôi khaùc coù nhieàu Thieân töû vaø Thieân nöõ ôû bôø ao hoa, uoáng nöôùc thöôïng vò coõi trôøi, ôû caây nhö yù, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, thoï höôûng hoan laïc, hoï laïi ñeán nôi khaùc thaáy coù cung ñieän ôû treân hö khoâng, beân trong coù Thieân töû, Thieân nöõ coù voøng hoa xinh ñeïp, coù ñaày ñuû naêm duïc coõi

trôøi, ñang vui chôi thoï laïc. Hoï laïi thaáy hai nhoùm chö Thieân hoïp laïi vôùi nhau ôû treân hö khoâng, ñi chôi thoï laïc, côõi chim baûy baùu xinh ñeïp, trôøi Na-la-laâm soáng trong cung ñieän. Hai nhoùm chö Thieân naøy hôïp laïi vôùi nhau ñeå cuøng vui chôi ôû treân hö khoâng. Khi vui chôi ñaõ laâu, hoï laïi bay leân ngoïn nuùi. Sau khi ñi chôi thoï laïc treân ngoïn nuùi ñaõ laâu, hoï laïi höôùng veà ao roäng, vöøa nghó ñeán hoa vöøa ñi, coù vò côõi chim bay ñaày hö khoâng. Hoï bay voït leân, ca aâm thanh vi dieäu cuûa coõi trôøi. Nhôù ñeán thuù vui thuø thaéng neân chö Thieân naøy laïi höôùng ñeán ao roäng. Khi ñaõ ñeán ao, hoï töø löng chim böôùc xuoáng caùnh sen ôû ao roäng vui chôi höôûng ñuû thöù duïc nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Sau moät thôøi gian daøi thoï höôûng hoan laïc trong hoa sen ôû ao roäng, chö Thieân laïi suy nghó, ôû ñaây caàn coù cung ñieän do boùng raâm cuûa caønh laù che phuû taïo neân, coù aâm thanh Caâu-sí-la, coù ñuû loaïi chaâu baùu vi dieäu trang ñieåm röøng hoa, coù boùng raâm cuûa caønh laù mang maøu saéc cuûa ñuû loaïi chaâu baùu laøm thaønh cung ñieän, ta seõ vui chôi höôûng laïc ôû trong ñoù. Do nghieäp laønh, ngay luùc hoï nghó, ñuû loaïi chaâu baùu vi dieäu coù aùnh saùng röïc rôõ xuaát hieän, coù hoa xinh ñeïp baäc nhaát, ñaày ñuû maøu saéc, höông thôm che beân treân, caùc loaïi chaâu baùu ñoù laø baïc, chaâu baùu Tyø-löu-ly, ngoïc baùu raát xanh, chaâu baùu hoa sen ñoû, chaâu baùu maøu pha leâ, cho ñeán chaâu baùu maøu vaøng kim vi dieäu baäc nhaát, nhìn raát vui maét. Do nghieäp laønh, coù cung ñieän do boùng raâm cuûa ñuû loaïi caønh laù chaâu baùu che phuû taïo thaønh ñöôïc sinh ra theo yù nghó.

Khi aáy, thaáy cung ñieän do boùng raâm cuûa caønh laù che phuû taïo neân, chö Thieân raát vui möøng, ñi vaøo cung ñieän ñoù vui chôi thoï laïc, taát caû Thieân nöõ vaây quanh chö Thieân, hoï ñöôïc trang ñieåm baèng thieân y vaø voøng hoa trôøi, coù ñaày ñuû taát caû duïc laïc coõi trôøi. Taâm hoï hoøa thuaän khoâng gaây loän nhau, xa lìa ganh gheùt, tranh caõi giaän hôøn vaø chæ höôûng laïc. Do nghieäp laønh, hoï höôûng duïc laïc coõi trôøi, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, moïi thöù ñeàu ñaày ñuû. Hoï ôû trong cung ñieän do boùng raâm cuûa caønh laù taïo ra, thoï höôûng duïc laïc vôùi Thieân nöõ, khoâng heà bieát nhaøm chaùn, bò ñoäc tham aùi thieâu ñoát höôûng naêm duïc laïc, khoâng bieát nhaøm chaùn, khoâng theå ví duï, ôû trong cung ñieän do boùng raâm cuûa caønh laù che phuû taïo ra, hoï höôûng thuù vui thuø thaéng cuûa coõi trôøi vaø bò ñaém nhieãm duïc laïc. Cung ñieän ñöôïc taïo ra bôûi boùng raâm cuûa caønh laù. Caønh laù naøy do nhieàu loaïi chaâu baùu taïo thaønh, coù caây baèng Tyø- löu-ly, laù baèng vaøng roøng, quaû baèng chaâu baùu hoa sen ñoû, caønh laøm baèng chaâu baùu nhaân-ñaø xanh, hoaëc laø laù baèng baïc, quaû baèng pha leâ, hoaëc laù baèng chaâu baùu xanh, quaû baèng hoa sen ñoû, hoaëc laù vaø quaû laøm baèng ñuû loaïi chaâu baùu, hoaëc laù baèng vaøng, quaû baèng baïc, hoaëc quaû vaøng laù vaøng, quaû ñoû laù ñoû, boùng raâm cuûa ñuû loaïi caønh laù che phuû taïo thaønh cung ñieän. Do nghieäp laønh theo yù nghó cuûa chö Thieân, moïi thöù ñeàu ñaày ñuû.

Baáy giôø, Thieân töû vaø caùc Thieân nöõ vui veû chui vaøo cung ñieän do boùng raâm cuûa

caønh laù che phuû taïo thaønh, soáng moät caùch yeân oån, cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi höôûng ñuû loaïi thuù vui nhö caù ôû trong nöôùc khoâng heà bieát chaùn, hoï raát thaùn phuïc ñoái vôùi cung ñieän do boùng raâm cuûa caønh laù taïo thaønh, noâ ñuøa, ca vònh vui veû thoï laïc ôû trong cung ñieän. Sau khi thoï höôûng hoan laïc, hoï laïi nghó: ÔÛ trong cung ñieän naøy caàn coù thöùc uoáng thöôïng vò coõi trôøi vôùi saéc, höông, vò, xuùc baäc nhaát töø trong laù phun ra, ñeå ta cuøng caùc Thieân nöõ uoáng vaø höôûng hoan laïc. Do nghieäp thieän, ngay luùc hoï nghó, thöùc uoáng thöôïng vò coõi trôøi vôùi saéc, höông, vò, xuùc baäc nhaát töø laù phun ra. Chö Thieân cuøng Thieân nöõ lieàn uoáng ñeå thoï höôûng duïc laïc khoâng bieát nhaøm chaùn. Do taâm aùi duïc, hoï ca muùa, vui chôi thoï laïc, buoâng lung khoâng heà nhaøm chaùn. Nghieäp laønh ñaõ taïo tröôùc kia saép heát, vaäy maø hoï vaãn vui chôi höôûng laïc, theøm khaùt caûnh giôùi khoâng bieát chaùn.

Hoï laïi suy nghó: Trong caùnh hoa ôû nôi naøy caàn sinh vò tu ñaø baäc nhaát ñaày ñuû höông

vò xuùc. Do nghieäp laønh ngay luùc hoï nghó, vò tu ñaø ngon nhaát, ñaày ñuû höông vò xuùc töø trong caùnh hoa voït ra. Chö Thieân lieàn aên thöùc aên ñoù. Thoï nhaän ñaõ laâu, chö Thieân laïi nghó: Treân caønh caây baùu ôû ñaây neân sinh Thieân quan thuø thaéng, vi dieäu ñöôïc trang söùc baèng chaâu baùu anh laïc, ñaày ñuû aùnh saùng, vaät trang ñieåm caùnh tay ñuû loaïi vaät trang söùc cho chö Thieân vôùi aùnh saùng röïc rôõ cuõng töø caây hieän ra. Luùc hoï nghó nhö vaäy, do söùc cuûa nghieäp laønh, ñuû loaïi vaät trang söùc cuûa chö Thieân vôùi aùnh saùng röïc rôõ xuaát hieän. Khi aáy, chö Thieân mang caùc ñoà trang söùc, höôûng thuù vui coõi trôøi trong thôøi gian daøi, cuøng caùc Thieân nöõ höôûng thuù vui cuûa naêm duïc khoâng bieát nhaøm chaùn. Tuy höôûng laïc ñaõ laâu nhöng hoï caøng theâm theøm khaùt ñoái vôùi thuù vui caûnh giôùi.

Do taâm khoâng bieát ñuû, hoï laïi sinh yù nghó khaùc: ÔÛ ñaây caàn coù gioù thôm thoåi ñeán laøm laù caây xuùc chaïm laãn nhau phaùt ra aâm thanh vi dieäu, hôn caû tieáng ca. Luùc hoï nghó nhö vaäy, do nghieäp laønh, ñuû loaïi gioù thôm thoåi laøm laù caây lay ñoäng, xuùc chaïm laãn nhau phaùt ra aâm thanh vi dieäu hay gaáp möôøi saùu laàn tieáng ca cuûa Thieân nöõ. Khi aáy, Thieân chuùng cuøng caùc Thieân nöõ ca muùa vui chôi, thoï laïc trong thôøi gian daøi maø khoâng bieát ñuû. Thieân chuùng laïi nghó: ÔÛ ñaây neân sinh cung ñieän ñöôïc trang hoaøng baèng ñuû loaïi baûy baùu nhieàu maøu, taát caû duïc laïc coõi trôøi ñeàu ñaày ñuû vaø sinh ra theo yù nieäm. Khi caùc thöù ñoù ñaõ sinh ra, chö Thieân vaây khaép ao roäng vaø cuøng Thieân nöõ ca muùa, vui chôi thoï laïc ôû treân hö khoâng. Luùc hoï nghó nhö vaäy, lieàn coù cung ñieän ñöôïc ñuû loaïi baûy baùu nhieàu maøu saéc trang ñieåm, nhö laø chaân chaâu, anh laïc, boán maët cung ñieän naøy coù lan can laøm baèng ñuû loaïi chaâu baùu, thuø thaéng vi dieäu, troâng raát ñaùng öa, treân lan can coù ngoãng hoaëc khoång töôùc, chim maïng maïng, ñuû loaïi chim ñaäu treân ñoù. Khaép nôi ñeàu coù chim ñaäu, caùc loaïi chim ñeàu hieän tröôùc maët theo yù thích cuûa chö Thieân. Thaáy vaäy chö Thieân cuøng Thieân nöõ bay leân cung ñieän vui chôi ca muùa, taát caû ñeàu höôùng ñeán ao roäng. ÔÛ trong cung ñieän, hoï cuùi xuoáng quan saùt ao lôùn thaáy caùc hoa sen sinh taâm thaùn phuïc. Hoa sen lôùn naøy coù nhieàu loaïi caùnh baùu, phaùt ñuû loaïi aùnh saùng, ñuû maøu saéc vi dieäu trang ñieåm. Ñoù laø kim cöông, baùu nhaân-ñaø xanh, baùu hoa sen ñoû, baùu Tyø-löu-ly ngoïc baùu raát xanh, caùnh phaùt aùnh saùng vaøng kim troâng raát ñaùng öa.

Luùc aáy, chö Thieân ôû cung ñieän treân hö khoâng hoaëc ôû treân caùnh sen roäng lôùn, ñuøa

giôõn, ca muùa vui chôi vôùi Thieân nöõ, chö Thieân naøy taïo voâ soá caùch ñeå vui chôi höôûng laïc khoâng theå ví duï. Hoï caát leân ñuû loaïi tieáng ca vang khaép naêm traêm do-tuaàn. Hoï coù ñaày ñuû coâng ñöùc cuûa naêm duïc, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, höôûng voâ löôïng thuù vui. Nghieäp laønh tích tuï ñöôïc ñaõ heát maø hoï vaãn khoâng hay bieát. Nghieäp laønh saép heát, giôø thoaùi ñoïa saép ñeán, phaûi ñi nôi khaùc, seõ sinh vaøo ñöôøng naøo chòu noãi khoå gì vaø höôûng nhöõng thuù vui gì? Nghieäp thieän vaø aùc daãn ta ñeán nhöõng nôi naøo, chæ cho ta con ñöôøng gì, laø ñöôøng ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh hay nhaân ñaïo laø ñöôøng ñaùng sôï hay khoâng ñaùng sôï? Do bò chìm trong boùng toái phoùng daät neân hoï khoâng hay khoâng bieát veà nhöõng vieäc naøy. Ñeán luùc bieát thì nghieäp laønh ñaõ heát, bò gioù lôùn voâ thöôøng thoåi rôi rôùt.

Thieân chuùng thöôøng soáng phoùng daät thì gioáng nhö giaëc giaû laøm ngöôøi thaân, chaúng phaûi lôïi ích chaân thaät giaû laøm lôïi ích. Nghieäp laønh ñaõ heát saép nhaän quaû baùo khaùc, ñeán luùc aáy hoï môùi bieát vaø nghó raèng: “Ta laøm vieäc chaúng laønh thöôøng soáng phoùng daät ñeán luùc cheát môùi hay bieát”.

Do ñaõ quen thoùi neân hoï khoâng sôï keû thuø phoùng daät naøy vaø laïi vui chôi ca muùa ôû ao hoa. Do nghieäp laønh, hoï raát öa thích vieäc ñoù, thích quan saùt chö Thieân vui chôi treân caùnh hoa sen vaø chö Thieân soáng trong cung ñieän treân hö khoâng hoøa hôïp vôùi nhau ñeå thoï laïc.

Khi aáy, coù chim teân Thuûy Ba Luaân noùi keä cho chö Thieân soáng phoùng daät nghe:

*Maïng chuùng sinh khoâng döøng Gioáng nhö laø soùng caû*

*Deã vôõ nhö boït nöôùc*

*Nhöng trôøi khoâng hay bieát. Neáu gioù khoâng thoåi, voã Boït nöôùc coøn döøng laâu*

*Voâ thöôøng phöôùc trôøi heát Choùng dieät khoâng döøng laâu. Gioáng nhö ñeøn heát daàu*

*AÙnh saùng cuõng khoâng coøn Cuõng nhö vaäy nghieäp heát Thieân laïc lieàn dieät theo. Khoâng coù loaïi nghieäp gì Maø khoâng bò hö hoaïi*

*Caùc chuùng sinh nhö vaäy Ngu si khoâng hay bieát. Taát caû caùc höõu tình*

*Coù sinh phaûi coù dieät Taát caû phaùp höõu vi Cuõng ñeàu nhö vaäy caû.*

*Chuùng sinh do töï nghieäp Troâi laên trong sinh töû*

*Vì sao theá gian naøy*

*Bò phoùng daät phaù hoaïi? Phoùng daät maát phaùp laønh Phoùng daät bò troùi chaët Do phoùng daät neân hoï*

*Thoaùi ñoïa xuoáng ñòa nguïc. Nguyeân nhaân cuûa vieäc ñoù Sinh ra töø phoùng daät Ngöôøi naøo muoán an vui Neân lìa boû phoùng daät.*

*Ai lìa boû phoùng daät Lieàn ñeán choã baát töû*

*Do khoâng soáng phoùng daät Lieàn ñeán gaàn Nieát-baøn.*

*Nhôø khoâng coøn phoùng daät Ñöôïc nhaäp vaøo Nieát-baøn Vì vaäy baäc trí noùi*

*Phoùng daät laø nhaân khoå. Taát caû ngöôøi phoùng daät*

*Gioáng nhö ngöôøi beänh cuoàng Hieän ñôøi bò ngöôøi khinh Cheát lieàn vaøo ñöôøng aùc.*

*Heát thaûy ngöôøi phoùng daät*

*ÔÛ trong nghieäp quaû baùo Vaø neûo ñöôøng sinh töû*

*Khoâng ñaâu khoâng ñieân ñaûo. Löûa ñòa nguïc höøng chaùy Thieâu chuùng sinh ñòa nguïc Neáu muoán thoaùt ñòa nguïc Phaûi lìa boû phoùng daät.*

*Neáu muoán lìa phoùng daät Phaûi thích tu trí tueä Thoaùt daây troùi phieàn naõo Thöôøng ñöôïc nôi an laïc. Naêm caên sinh ba ñoäc Taâm troâi laên ba coõi Ngöôøi ñaõ lìa phoùng daät Noùi phoùng daät nhö vaäy. Kho phoùng daät raát khoå Khoâng phoùng daät thì vui Neáu ai muoán an laïc*

*Phaûi lìa boû phoùng daät.*

Vì muoán ñieàu phuïc chö Thieân, khieán hoï lìa boû phoùng daät neân chim Thuûy Ba Luaân ñaõ noùi keä nhö vaäy, nhöng do ham phoùng daät neân tuy nghe nhöõng lôøi chaân thaät ñoù chö Thieân vaãn khoâng theå ghi nhaän vaø laïi tieáp tuïc ôû treân hö khoâng, nôi caùnh sen trong ao roäng vui veû vôùi nhau, ñi chôi thoï laïc, ñaùnh ñaøn coõi trôøi phaùt ra aâm thanh vi dieäu coõi trôøi vaø caùc caûnh giôùi khaùc, vöôùng chaët vaøo saéc, thanh, höông, vò, xuùc khoâng bieát nhaøm chaùn. Nhö uoáng nöôùc maën, tuy uoáng raát nhieàu vaãn khoâng heát khaùt, chö Thieân naøy cuõng nhö vaäy, tuy höôûng voâ löôïng thuù vui coõi trôøi maø khoâng heà bieát ñuû.

Sau khi ñaõ thoï höôûng duïc laïc trong thôøi gian daøi ôû treân hö khoâng, chö Thieân laïi vui chôi höôûng laïc cuøng vôùi Thieân nöõ trong caùnh hoa sen lôùn ôû ao roäng, nghe naêm loaïi aâm nhaïc. Hoï hoøa hôïp, aân aùi, vui veû vôùi nhau, baùm chaëït vaøo caûnh giôùi saùu duïc. Hoï ôû nôi ñoù trong moät thôøi gian daøi, ca muùa vui cöôøi, höôûng voâ soá thuù vui khaùc nhau cuûa coõi trôøi. Nhöõng thuù vui naøy ñöôïc thaønh töïu ñaày ñuû theo yù nghó. Do nghieäp laønh, tuøy theo yù nghó khaùc nhau cuûa hoï, taát caû caùc thuù vui khaùc nhau ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Chö Thieân aáy bò soâng lôùn ñaày soùng cuoán troâi, soùng ñoù chính laø voâ soá yù nghó. Hoï sinh taâm vui möøng. Taát caû chö Thieân ñaõ ôû laâu trong hoa sen nôi ao roäng thaønh töïu thuù vui coõi trôøi, höôûng voâ löôïng thuù vui phoùng daät cuûa coõi trôøi.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø bieát chö Thieân vöôùng maéc vaøo thuù vui phoùng daät neân sinh taâm thöông xoùt, vì muoán tröø boû söï phoùng daät vaø söï kieâu ngaïo veà saéc ñeïp cuûa hoï, Thieân chuû ñaõ hoùa ra nuùi lôùn teân Thanh tònh caùch ao roäng khoâng xa. Nuùi ñoù gioáng nhö ñöôïc trang söùc baèng Tyø-löu-ly raát trong, voâ soá vaøng baïc vaø ñuû loaïi chaâu baùu, khaép nuùi aáy coù röøng vui chôi, coù nhieàu doøng suoái bao boïc xung quanh nöôùc raát trong maùt. Ngoïn nuùi baùu naøy coù aùnh saùng chieáu khaép, ñöôïc trang hoaøng baèng caùc röøng caây, coù nhieàu ao hoa ñöôïc trang ñieåm baèng ñuû loaïi hoa, coù voâ soá boùng raâm ñöôïc caønh laù che phuû gioáng thieân cung. Ngoïn nuùi thuø thaéng nhö vaäy ñöôïc trang hoaøng khaép nôi ôû vuøng Thöôøng laïc treân trôøi Daï-ma. Taát caû chö Thieân soáng ôû ñoù ñeàu troâng thaáy.

Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø laïi suy nghó hoùa laøm Thieân chuùng gioáng keû thuø

cuûa chö Thieân, nhan saéc xinh ñeïp, ñi raát mau leï, ca muùa vui veû gaáp möôøi laàn chö Thieân ôû xöù Thöôøng laïc, hoaëc hoùa laøm Thieân nöõ xinh ñeïp gaáp möôøi laàn Thieân nöõ ôû vuøng Thöôøng laïc. Taát caû moïi thöù cuûa Thieân nöõ ôû vuøng Thöôøng laïc ñeàu khoâng baèng. Taát caû nhöõng thöù ñoù laø töôùng maïo ñoan nghieâm, nhan saéc xinh ñeïp, ca muùa vui cöôøi, caùc caùch giaûi trí ñeàu thuø thaéng. Taát caû moïi thöù ôû nuùi thanh löông ñeàu nhö vaäy, coøn nuùi Tyø-löu-ly thì nhö ñaõ noùi ôû tröôùc.

Khi aáy, vò trôøi thuø thaéng ñöùng treân ngoïn nuùi cao nhaát ôû nuùi giaû hoùa ra Thieân töû vaø Thieân nöõ, ca vònh, troåi nhaïc, aâm thanh raát hay khieán ngöôøi nghe say ñaém. Thieân chuùng vaø Thieân nöõ giaû ôû treân ngoïn nuùi töø töø ñi xuoáng, vui chôi ca muùa, ñi veà phía chö Thieân thaät.

Nghe tieáng ca vònh cuûa chö Thieân giaû coù aâm thanh hay gaáp möôøi laàn mình chö Thieân thaät vaãn cuøng caùc Thieân nöõ vui chôi, ca vònh. Luùc ñoù, chö Thieân giaû cuõng ca vònh gioáng vaäy vaø töø töø ñi xuoáng nôi chö Thieân thaät. Khi hai nhoùm thieân naøy gaëp nhau, tieáng ca vònh cuûa chö Thieân giaû ngaøy caøng hay hôn. Chö Thieân thaät thaáy nhan saéc thuø thaéng cuûa chö Thieân giaû lieàn xa lìa söï kieâu ngaïo veà saéc ñeïp cuûa mình. Sau khi phaù boû söï kieâu ngaïo veà saéc ñeïp cuûa chö Thieân thaät, chö Thieân giaû lieàn phaùt ra aâm thanh ca vònh laán aùt tieáng ca vònh cuûa chö Thieân thaät. Höông thôm, saéc ñeïp, töôùng maïo cuûa chö Thieân giaû vaø Thieân nöõ giaû ñeàu hôn chö Thieân thaät. Khi aáy caûnh giôùi nôi naêm duïc vaø taát caû duïc laïc cuûa chö Thieân thaät ñeàu bò caûnh giôùi cuûa naêm duïc vaø taát caû duïc laïc cuûa chö Thieân giaû laán aùt. Ñoù laø do vua trôøi Daï-ma taïo phöông tieän laøm cho söï kieâu ngaïo cuûa chö Thieân moûng daàn. Khi chö Thieân giaû vaø chö Thieân thaät taäp trung laïi moät choã thì oai ñöùc vaø aùnh saùng cuûa chö Thieân thaät ñeàu aån maát. Gioáng nhö ôû Dieâm-phuø-ñeà khi aùnh saùng maët trôøi xuaát hieän thì aùnh saùng cuûa traêng, sao ñeàu bieán maát, oai ñöùc cuûa chö Thieân giaû khieán cho aùnh saùng cuûa chö Thieân thaät dieät maát cuõng gioáng nhö vaäy.

Khi aáy, chö Thieân giaû phaùt ra tieáng ca raát hay che laáp maát tieáng ca cuûa chö Thieân

thaät. Tieáng cuûa chö Thieân thaät so vôùi tieáng cuûa chö Thieân giaû cuõng gioáng nhö tieáng ca cuûa loaøi ngöôøi so vôùi tieáng ca cuûa chö Thieân. Saéc ñeïp vaø hình töôùng cuûa caùc vò Hoùa thieân so vôùi chö Thieân thaät cuõng gioáng nhö saéc ñeïp vaø hình töôùng cuûa trôøi Daï-ma so vôùi loaøi ngöôøi.

Luùc ñoù chö Thieân thaät raát hoå theïn ñi veà phía ao roäng. ÔÛ treân hoa sen lôùn trong ao, chö Thieân giaû ca muùa vui ñuøa, ñaày ñuû coâng ñöùc nôi naêm duïc cuûa chö Thieân, thaønh töïu caùc vieäc vui, ca muùa vui cöôøi aân aùi vôùi nhau. Taát caû thuù vui cuûa chö Thieân giaû ñeàu hôn chö Thieân thaät. Chö Thieân giaû noùi keä cho chö Thieân thaät nghe baèng caùch ca tuïng:

*Taát caû nghieäp gioáng nhau Ñöôïc thuù vui coõi trôøi Maïng trôøi vaø thuù vui Nghieäp heát lieàn khoâng coøn. Vì vaäy ngöôøi naøo coøn Höôûng laïc thuù coõi trôøi.*

*Ñeàu laø nhôø phöôùc ñöùc Voâ phöôùc thì raát khoå.*

*Maïng soáng khoâng taïm döøng Saéc ñeïp cuõng nhö vaäy*

*Caùi cheát ñeán raát leï*

*Chôù coù soáng phoùng daät.*

*Phoùng daät thöôøng phaù hoûng Taát caû caùc thuù vui*

*Maïng bò thaàn cheát dieät Chôù coù soáng phoùng daät. Caùc caên khoâng theå keàm Caûnh giôùi khoâng theå ngaên Ngöôøi trí laøm chuû ñöôïc Ñoái vôùi caùc caûnh giôùi.*

*Vaäy neân boû ngu si Thöôøng tu taäp trí tueä Thöôøng xa lìa caùc loãi Goác cuûa söï baát lôïi.*

*Phoùng daät sinh tham duïc Tham duïc laø nhaân khoå Sinh töû ñeàu laø khoå*

*Phaùp sinh dieät nhö vaäy. Neáu lìa boû phoùng daät Thì khoâng öa caûnh giôùi Xa lìa caùc loãi laàm*

*Ñöôïc thuù vui giaûi thoaùt. Phoùng daät laø caây khoå Laø goác cuûa khoå lôùn Phoùng daät hay phaù hoaïi Taát caû caùc chuùng sinh. Saéc ñeïp laø voâ thöôøng*

*Chaúng vui chaúng hoøa hôïp Ñöôïc roài laïi bò maát*

*Höõu tình ñeàu nhö vaäy. Vieäc öa thích caûnh giôùi Ñeàu laø nhaân troùi buoäc Heã ñöôïc lieàn lôùn daàn Nhö löûa gaëp cuûi khoâ.*

*Khoâng bieát ñuû nhö vaäy Thì khoâng goïi laø vui Neáu lìa ñöôïc tham aùi Môùi ñöôïc goïi laø vui.*

*Neáu lìa vui sinh töû*

*Môùi chính laø thöôøng laïc Neáu bò duïc sai khieán Thì khoâng goïi laø vui.*

Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø duøng söùc nôi phöông tieän ñeå deïp boû söï ngaõ maïn cuûa chö Thieân, duøng lôøi ca vònh naøy laø aâm thanh hay nhaát tröôùc ñaây chöa töøng nghe ñeå daãn duï chö Thieân, laøm cho caùc vò trôøi thaät nhôø nghe tieáng ca maø ñöôïc nghe phaùp. Sau khi nghe xong, nhôø xöa kia ñaõ töøng tu taäp neân chö Thieân lieàn giaùc ngoä yù nghóa cuûa lôøi ca aáy, sinh taâm nhaøm chaùn vaø noùi: “Chö Thieân aáy hôn ta veà moïi thöù maø coøn lìa boû phoùng

daät vaø noùi keä tuïng huoáng gì laø ngöôøi heøn keùm nhö ta sao laïi soáng phoùng daät”.

Khi ñoù, vua trôøi Daï-ma ñaõ duøng phöông tieän laøm cho chö Thieân sinh taâm nhaøm chaùn khoâng coøn phoùng daät, duøng caùch hay nhaát ñeå laøm lôïi ích. Chö Thieân voán kieâu ngaïo veà saéc ñeïp vaø thuù vui vì vaäy khoâng bieát mình ñang bò thoaùi thaát daàn. Veà sau, luùc bò thoaùi ñoïa hoï seõ bò löûa hoái haän thieâu ñoát, sau ñoù bò löûa ñòa nguïc thieâu, vì thöông xoùt hoï, vua trôøi Daï-ma ñaõ duøng phöông tieän ñoù khieán chö Thieân thaät söï sinh taâm nhaøm chaùn vaø ñöôïc lôïi ích.

