KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 52**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 31)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 17)**

Laïi nöõa, neáu chö Thieân coù yù nghó muoán haï xuoáng thì hoï lieàn haï xuoáng. Xuoáng roài, hoï trôû veà choã ôû cuûa mình, chaâu baùu aáy trôû laïi nhö cuõ, coù aùnh saùng raát saùng. Caùc Thieân nöõ ñaõ noùi vôùi caùc Thieân töû môùi sinh veà ñieàu ñoù.

Baáy giôø, chö Thieân môùi sinh aáy bò duïc laïc troùi buoäc, laïi say ñaém caûnh giôùi, höôùng ñeán röøng chaâu baùu, thaáy ôû moät nôi khoâng xa, coù voâ löôïng traêm ngaøn aùnh saùng ñuû loaïi, maøu vaøng, ñoû, traéng chieáu khaép röøng chaâu baùu. Caùch röøng chaâu baùu aáy khoâng xa laø röøng ngoãng.

Khi aáy, Thieân töû môùi sinh ôû beân caïnh Thieân nöõ, nghe nhö vaäy roài beøn höôùng ñeán röøng chaâu baùu, cuøng vôùi caùc Thieân nöõ ñi ñeán nôi ñoù. Ñeán saùt nôi aáy roài, hoï thaáy chaâu baùu phaùt ra aùnh saùng coù ñeán voâ löôïng tia.

Luùc naøy, caùc Thieân töû môùi sinh suy nghó nhö vaày: “Nhö caùc vò trôøi khaùc trong röøng chaâu baùu, bay trong hö khoâng, ngoù khaép coõi trôøi, ta cuõng vaøo röøng chaâu baùu maø bay nhö vaäy”.

Laäp töùc, nhö yù nieäm, khoái chaâu baùu bieán thaønh nhaø cöûa ôû trong hö khoâng. Caùc vò trôøi môùi sinh thaáy noù ôû trong khoâng trung roài lieàn vaøo toøa nhaø chaâu baùu aáy cuøng vôùi caùc Thieân nöõ.

Do nghieäp laønh cuûa mình, hoï thaáy trong toøa nhaø aáy coù ñuû thöù ñaùng yeâu. Trong toøa nhaø chaâu baùu aáy, coù soâng suoái chaûy, coù ao sen, vöôøn röøng, ngoïn nuùi ñaày khaép toøa nhaø chaâu baùu aáy. Maét thaáy roài, taâm sinh vui.

Laïi nöõa, ôû caùc nôi, thaáy coù caùc con chim, tieáng chim aáy ñaùng yeâu. Nôi aáy coù ñuû loaïi maøu saéc, hình töôùng höông hoa.

Laïi thaáy ôû nôi khaùc coù ñuû loaïi chim thuù, coù soâng bôø baèng phaúng, coù soâng bôø cao, chuùng ñeàu ñaùng yeâu.

ÔÛ nôi khaùc, beân caïnh soâng aáy coù nhieàu Thieân töû vaø caùc Thieân nöõ ca muùa, vui cöôøi, ñuøa giôõn thoï höôûng thuù vui. Caùc röøng caây nôi aáy ñeàu nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Thieân töû môùi sinh cuøng vôùi Thieân nöõ vui chôi thoï höôûng duïc laïc, soáng buoâng lung, tham aùi khoâng bieát ñuû.

Hoï laïi ñi nôi khaùc, ñeán nôi coù thöùc aên ngon coõi trôøi ñeå aên. Hoï ñöôïc thöùc aên töông öng vôùi nghieäp cuûa chính mình. AÊn thöùc aên aáy roài, bò löûa caûnh giôùi thieâu ñoát, hoï laïi höôùng ñeán soâng röôïu cuøng vôùi caùc Thieân nöõ boàng beành treân soâng aùi. Hoï ñi ñeán soâng aáy laø nôi uoáng röôïu, ñeán choã aáy roài hoï duøng cheùn chaâu baùu ñöïng röôïu ñeå uoáng. Uoáng röôïu xong caøng vui veû vaø hoï bò ngoïn löûa öa thích caûnh giôùi thieâu ñoát, bò naêm caûnh giôùi laøm meâ hoaëc, neân laïi ca muùa vui chôi cuøng Thieân nöõ.

Sau khi thoï höôûng duïc laïc ôû nôi aáy, chö Thieân laïi höôùng ñeán röøng hoa sen trong ao nöôùc vì muoán vui chôi nôi ao aáy vaø cuøng Thieân nöõ thoï höôûng duïc laïc, hoï ñi ñeán ao sen

thoï höôûng thuù vui caûnh giôùi, cuøng vôùi Thieân nöõ vui chôi ôû döôùi nöôùc. Ñoù laø thuù vui baäc nhaát khoâng theå ví duï.

Thoï höôûng thuù vui nhö vaäy roài, tham duïc laïi phaùt khôûi, taâm mong caàu duïc laïc, muoán nghe aâm thanh, tham ñaém caûnh giôùi vaø naêm loaïi aâm nhaïc. Taâm mong caàu ñöôïc nghe tieáng ca ngaâm cuûa caùc Thieân nöõ vaø naêm loaïi aâm nhaïc. Nghe xong, taâm lieàn vui söôùng khoâng theå taû ñöôïc, khoâng coù phaùp gì khaùc coù theå ví duï.

Vò aáy thoï höôûng coâng naêng cuûa naêm duïc goàm ñuû loaïi thuù vui thuø thaéng khoâng bieát chaùn, ñuû. Do tham aùi vaø loøng tham khoâng bieát ñuû gioáng nhö löûa ñöôïc cuûi khoâng coù haïn löôïng, ngöôøi tham duïc naøy ham muoán khoâng bieát ñuû, thöôøng thoï höôûng caùc thuù vui goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau.

Ñaõ thoï höôûng laïc thuù vui trong thôøi gian laâu daøi roài, nay laïi ngoài trong toøa nhaø chaâu baùu ôû trong röøng ngoãng, laïi cuøng caùc Thieân nöõ böôùc ra khoûi toøa nhaø chaâu baùu aáy, ñeå ñi xem nhöõng nôi chöa töøng coù trong röøng ngoãng. Nhö vaäy, nhö vaäy thaáy nôi aáy roài, taâm lieàn sinh öa thích. Thaáy ñuû loaïi nhö vaäy roài maø hoï vaãn coøn chöa bieát ñuû ñoái vôùi caûnh giôùi. Chö Thieân vaø Thieân nöõ vui chôi nhö vaäy ôû soâng suoái, ao sen, vöôøn caây, nghe voâ löôïng loaïi aâm thanh cuûa naêm thöù aâm nhaïc.

Laïi nöõa, ngoãng chuùa ôû nôi roäng raõi. Chö Thieân vaø Thieân nöõ höôùng ñeán choã ngoãng chuùa aáy. ÔÛ ñoù, hoï thaáy voâ löôïng traêm ngaøn chö Thieân ñuû haïng, ca muùa, noâ ñuøa thoï höôûng thuù vui coõi trôøi, khoâng coù vaät gì khaùc coù theå thí duï. Nôi aáy saùng ñeán noãi maët trôøi ôû theá gian cuõng gioáng nhö con ñom ñoùm. AÙnh saùng aáy khoâng theå ví duï.

Thuù vui caûnh giôùi ôû nôi aáy khoâng theå ví duï ñöôïc. Laïc thuù chö Thieân thoï höôûng ôû nôi aáy cuõng khoâng theå ví duï ñöôïc.

Muøi vò ngon nhaát ôû theá gian laø vò maät hoøa vôùi röôïu thuoác, nöôùc mía. Ñoù laø muøi vò ngon nhaát trong coõi Dieâm-phuø-ñeà. Hoøa hôïp taát caû nhöõng vò ñoù ñem so vôùi vò toâ ñaø thì cuõng gioáng nhö vò ñaéng, vò thuoác khoâng khaùc. Muøi vò ngon nhaát cuûa loaøi ngöôøi ñem so vôùi muøi vò cuûa coõi trôøi aáy thì suùt keùm nhö vaäy. Muøi vò thuø thaéng naøy chæ coù theå neâu thí duï moät phaàn nhoû. Muøi vò cuûa coõi trôøi khoâng theå ví duï.

Höông thôm ôû coõi trôøi cuõng khoâng coù gì thí duï ñöôïc. Höông thôm nhaát ôû theá gian laø höông chieân-ñaøn, höông traàm thuûy, höông boät, höông thoa, hoa Chieâm-baëc-ca, hoa Ni- cö-tö-ñeá-toâ-ma-na, Caøn-ñaø, Baø-ly-sö-ca, Öu-baùt-la, Caâu-vaät-ñaàu, Ni-chaâu-la… Hoøa hôïp taát caû hoa naøy cuõng vaãn khoâng baèng hoa treân coõi trôøi. Höông thôm cuûa caùc hoa aáy khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu höông thôm cuûa hoa Nhaãm-ba saéc ôû coõi trôøi ñoù. Trong coõi trôøi naøy, höông cuõng nhö vaäy, khoâng gì coù theå ví duï ñöôïc.

Laïi nöõa, trong coõi trôøi aáy, söï xuùc chaïm cuõng nhö vaäy khoâng theå ví duï. Söï xuùc chaïm thuø thaéng baèng phaúng cuûa taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi laø luïa kieâu-sa-da, oâ-noa, hoaëc kieáp boái… Hôïp vôùi taát caû nhöõng söï xuùc chaïm toát nhaát cuûa loaøi ngöôøi ñem so vôùi söï xuùc chaïm keùm nhaát treân coõi trôøi laø vaøng raát cöùng thì söï xuùc chaïm aáy vaãn thuø thaéng hôn. Söï xuùc chaïm toát nhaát cuûa loaøi ngöôøi khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu so vôùi söï xuùc chaïm keùm nhaát cuûa coõi trôøi. Nhö vaäy caùc söï xuùc chaïm treân coõi trôøi khoâng gì coù theå thí duï.

Laïi nöõa, aâm thanh trong coõi trôøi cuõng nhö vaäy khoâng theå ví duï. AÂm thanh hay nhaát ôû trong theá giôùi loaøi ngöôøi laø tieáng ñaøn tyø-baø, ñaøn tranh, ñaøn ñòch, ñaøn khoâng haàu, tieáng troáng, tieáng ca. Hôïp taát caû aâm thanh naøy cuõng khoâng baèng aâm thanh ñaày ñuû söï trang nghieâm trong coõi trôøi aáy. Noù khoâng baèng moät phaàn möôøi saùu aâm thanh vi dieäu cuûa coõi trôøi aáy. AÂm thanh trong coõi trôøi ñoù khoâng gì coù theå thí duï.

Thí duï naøy chæ coù theå ñem duøng ñeå thí duï cho aâm thanh cuûa coõi trôøi Töù Thieân

vöông, chôù khoâng theå duøng ñeå ví duï cho aâm thanh cuûa coõi trôøi Tam thaäp tam, cuõng khoâng theå thí duï cho aâm thanh cuûa coõi trôøi Daï-ma.

Duïc laïc cuûa loaøi ngöôøi chæ coù theå so saùnh ñöôïc vôùi duïc laïc cuûa trôøi Töù Thieân vöông. Duïc laïc cuûa trôøi Töù Thieân vöông thoï höôûng chæ coù theå ñem so saùnh vôùi duïc laïc maø trôøi Tam thaäp tam thoï höôûng. Duïc laïc cuûa trôøi Tam thaäp tam chæ coù theå ñem so saùnh vôùi duïc laïc cuûa trôøi Daï-ma thoï höôûng.

Laàn löôït nhö vaäy, do nghieäp löïc thuø thaéng, saùu coõi trôøi thuoäc duïc giôùi toát ñeïp daàn daàn leân. Caûnh giôùi chö Thieân cuõng laïi nhö vaäy. Thuù vui cuûa caùc coõi trôøi toát ñeïp daàn daàn leân. Thuù vui cuûa taâm yù coù voâ löôïng loaïi vaø taát caû ñeàu hoøa hôïp.

Caùc Thieân töû vui chôi, thoï höôûng hoan laïc trong röøng ngoãng aáy. Theo thöù lôùp, hoï tieán daàn veà phía tröôùc vaø tieán gaàn ñeán ngoãng chuùa. Hoï thaáy ngoãng chuùa vui chôi ñuû kieåu ôû trong ao roäng. Ngoãng chuùa soáng cuøng vôùi caùc con ngoãng maùi trong röøng hoa sen, Thieân chuùng vaây quanh ngoãng chuùa aáy. Coù moät boâng sen baèng baûy baùu roäng moät do- tuaàn, noù coù tua laøm baèng kim cang, chaïm vaøo raát meàm maïi, höông saéc cuûa noù khoâng theå ví duï. Coù voâ löôïng aùnh saùng phaùt ra töø hoa sen aáy. Hoa ñoù coù traêm ngaøn caùnh. Vaøo luùc leã hoäi, ngoãng chuùa ñöùng trong hoa sen nhö vaäy, thuyeát phaùp cho Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø vaø Thieân chuùng nghe. Do nguyeän löïc ngoãng chuùa naøy sinh ôû coõi trôøi Daï- ma taïo lôïi ích nhö vaäy, noùi phaùp cho trôøi Daï-ma khieán hoï lìa boû phoùng daät.

Luùc naøy, caùc vò Thieân töû môùi sinh laàn löôït tieán veà phía tröôùc, ñeán beân ao roäng.

Thaáy caùc Thieân töû môùi sinh aáy, ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi phaùp cho hoï nghe:

*Do vì coù khaùt aùi*

*Ham muoán khoâng bieát ñuû Caùc caên ñoäng bôûi taâm Khoâng bieát thôøi giôø qua. Duïc laïc ta tham ñaém Thuoäc veà phaùp voâ thöôøng Nhìn phuï nöõ ñeå vui Khoâng bieát thôøi giôø qua. Bò aùi laøm meâ hoaëc*

*Leä thuoäc vaøo sinh töû Ngöôøi ngu si nhö vaäy Khoâng bieát thôøi giôø qua. Taâm bò tham duïc daét Chìm ñaém nôi si aùm Ngöôøi bò saân troùi buoäc Khoâng bieát thôøi giôø qua. Bò giam ôû ñòa nguïc Khoâng sinh taâm chaùn boû Bò phoùng daät meâ hoaëc Khoâng bieát thôøi giôø qua. Khoâng hoå theïn söûa chöõa YÛ theá sinh kieâu maïn Taâm tham khoâng bieát ñuû Khoâng bieát giôø ñaõ qua. Bò naêm daây löôùi troùi*

*Vaø saùu phaùp meâ hoaëc Trong ba thôøi thöôøng si Khoâng bieát thôøi giôø qua. Khoâng bieát neûo ñöôøng aùc Bò löôùi aùc phaù hoaïi*

*Neáu coù taâm nhö vaäy Khoâng bieát thôøi giôø qua. Duïc môùi ñöôïc thì vui*

*Veà sau thì thaønh haïi Do tham ñaém duïc laïc*

*Khoâng bieát thôøi giôø qua. Khoâng bieát khoå ñôøi tröôùc Maø say ñaém thieân laïc Chöa bieát aùi bieät ly Khoâng bieát thôøi giôø qua. Bò löôùi nghieäp troùi buoäc Nhö caù bò maéc löôùi*

*Do ñoù maát ñöôøng laønh Khoâng bieát thôøi giôø qua. Ngöôøi ngu si voâ taâm Khoâng bieát coù tai hoïa Chìm ñaém nôi si aùm Khoâng bieát thôøi giôø qua.*

*Löôùi nghieäp troùi chuùng sinh Moät mình khoâng beø baïn Thaáy Thieân nöõ neân meâ Khoâng bieát thôøi giôø qua.*

*Cöôõi treân ngöïa caùc caên Meâ hoaëc, maát ñöôøng laønh Tham ñaém vò ba coõi Khoâng bieát thôøi giôø qua. Khoâng bieát giôùi, phi giôùi Hoaëc laø nhieàu saân haän Maát yù, maát caû ñaïo*

*Khoâng bieát thôøi giôø qua. Khoâng bieát lôïi hay haïi Vaø neân laøm hay khoâng Vui chôi nhö treû con Khoâng bieát thôøi giôø qua. Nhö nöôùc soâng chaûy xieát ÔÛ nôi ao, vöôøn caây*

*Do thöôøng höôûng duïc laïc Khoâng bieát thôøi giôø qua. ÔÛ toøa nhaø treân nuùi*

*Hoaëc ôû röøng hoa sen*

*Do thöôøng höôûng duïc laïc Khoâng bieát thôøi giôø qua. Chöa töøng coù hieåu bieát Veà quaû baùo nghieäp laønh Chæ tham ñaém muøi vò Khoâng bieát thôøi giôø qua. Bò gioù nghieäp thoåi bay Thöôøng ôû ba coõi aáy*

*Troâi laên nhö baùnh xe Do si khoâng hay bieát. Thöôøng ôû nôi nguy hieåm Ñi treân caàu daây cao Ngöôøi ngu si nhö vaäy Khoâng sieâng tröø boû loãi. Ai xaû boû tham duïc*

*Laø ngöôøi tinh taán nhaát Lìa taát caû mong caàu*

*Lieàn khoâng coøn phieàn naõo. Ngöôøi aáy ñaàu, giöõa, cuoái Neáu ñöôïc Phaät phaùp roài Do tu haønh yeân tónh*

*Laø ngöôøi khoâng phieàn naõo. Neáu ai ñöôïc duïc laïc*

*Duïc laïc aét phaù hoaïi Chòu quaû khoå vì duïc*

*Duïc chaúng phaûi phaùp laønh. Vì vaäy ngöôøi coù trí*

*Taâm khoâng öa duïc laïc Ngöôøi aáy thöôøng tröø boû Nguoàn goác khoå sinh töû.*

Ngoãng chuùa noùi keä cheâ bai vieäc tham duïc cho caùc vò trôøi môùi sinh nghe. Do ngoãng chuùa noùi nhö vaäy, chö Thieân môùi sinh tieán daàn veà phía tröôùc ñeán saùt ngoãng chuùa. Chö Thieân môùi sinh aáy tuy nghe phaùp thuø thaéng nhöng taâm khoâng ghi nhôù vì bò caûnh giôùi meâ hoaëc. Tuy daàn daàn ñeán gaàn ngoãng chuùa nhöng khoâng ghi nhaän phaùp vaãn say ñaém caûnh giôùi thoï höôûng caùc duïc laïc.

Khi aáy, thaáy ngoãng chuùa vui chôi trong nöôùc, hoï vaøo röøng hoa sen, caét laáy hoa sen, cuøng Thieân nöõ neùm vaøo nhau ñeå vui chôi.

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi vôùi hoï:

–Ñaây laø lôøi an oån maø khoâng chòu tieáp thu, sau naøy caùc oâng seõ laøm ñöôïc gì?

Baáy giôø, nôi röøng ngoãng aáy, caùc Thieân töû môùi sinh laïi nghe ôû nôi xa coù aâm thanh thuø thaéng, vi dieäu, hôn caû aâm thanh coõi trôøi. Nghe aâm thanh aáy roài, taâm hoï sinh öa thích. AÂm thanh aáy phaùt ra cuøng khaép vaø gioáng nhö tieáng ñaøn tyø baø, ñaøn khoâng haàu, tieáng troáng, tieáng ca, tieáng saùo, ñuû loaïi aâm thanh ñaùng yeâu nhö vaäy.

Luùc ñoù, chö Thieân ñang vui chôi ñuû kieåu ôû bôø ao roäng chôït nghe aâm thanh aáy, taát caû ñeàu quay maët veà phía aâm thanh ñoù laéng nghe.

Hoï thaáy ôû ñaèng xa coù traêm ngaøn toøa nhaø, vaây xung quanh nhau, coù tieáng ca cuûa chö Thieân raát laø ñaùng öa. Tieáng ca aáy khieán ngöôøi nghe phaùt khôûi ham muoán. Caùc toøa nhaø aáy ngay ngaén, trang nghieâm, toát ñeïp gioáng nhö sao ñi quanh maët traêng. Nhö vaäy, nhö vaäy toøa nhaø vaây quanh nhau aáy phaùt ra aùnh saùng xoay troøn xung quanh.

Thaáy caûnh aáy, taát caû Thieân chuùng ñeàu raát vui. ÔÛ ñoù coù tieáng ca ngaâm cuûa traêm ngaøn Thieân nöõ. Thieân chuû Daï-ma ngoài treân ñaøi sen baèng baûy baùu coù traêm ngaøn caùnh, coù voâ löôïng Thieân nöõ vaây quanh ñeå nghe phaùp. Hoï höôùng ñeán nôi Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi ôû.

Thaáy hoï ñeán, Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi lieàn nghinh ñoùn. Boà-taùt cuøng vôùi caùc ngoãng maùi vaø ngoãng troáng coù voâ löôïng traêm ngaøn baûy baùu toát ñeïp trang ñieåm thaân cuøng moät luùc bay leân hö khoâng höôùng ñeán Thieân chuû Maâu-tu-laâu-ñaø. Laïi coù tieáng ca ngaâm cuûa caùc con ngoãng khaùc.

Hai vò vua naøy, moät laø ngoãng chuùa, hai laø vua trôøi kính troïng laãn nhau, duøng lôøi toát ñeïp hoûi thaêm nhau. Do nguyeän löïc tröôùc kia laø tröø boï phoùng daät cuûa trôøi Daï-ma, ngoãng chuùa Thieän Thôøi sinh ôû trôøi Daï-ma.

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi: Laâu quaù Thieân vöông khoâng ñeán ao roäng naøy. Toâi nghe chö Thieân khaùc noùi raèng:

–Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø khoâng soáng phoùng daät, ñaõ cuøng Thieân chuùng chieâm baùi saùu thaùp Phaät ôû “Vuøng ñaát caây coái sum sueâ” ñeå leã baùi, cuùng döôøng caùc kinh do Phaät hoùa ra, ñaõ ñoïc kinh aáy vaø giaûng cho chö Thieân nghe ôû taïi thaùp Phaät ñoù. Vì lyù do aáy nay toâi ñeán tieáp ñoùn. Luùc Thieân chuû thuyeát phaùp ôû nôi aáy, toâi cuõng thuyeát phaùp thích hôïp cho caùc vò trôøi ñang chôi ôû beân ao roäng naøy. Ñoù laø phaùp ñeä nhaát nghóa, tòch tónh an oån, tröø boû phoùng daät, lôïi ích roát raùo. Vì lyù do naøy, nay toâi tieáp ñoùn Thieân vöông nhö vaäy. Vì meán phaùp, lìa boû taâm ngaõ maïn vaø kính troïng Thieân chuû neân toâi nghinh ñoùn.

Nghe lôøi aáy xong, Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi:

–Ngoãng chuùa ñaõ taïo lôïi ích roäng raõi cho taát caû chö Thieân ôû coõi trôøi Daï-ma. Vì muoán ñem laïi lôïi ích cho taát caû chö Thieân ôû coõi trôøi Daï-ma neân toâi ñeán nôi naøy. Nay chuùng ta haõy cuøng nhau trôû veà ao roäng.

Noùi lôøi aáy xong, Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø, voâ löôïng Thieân chuùng vaø caùc Thieân nöõ vaây quanh, ngoãng chuùa Thieän Thôøi vaø voâ löôïng traêm ngaøn ngoãng chuùng vaây quanh, hai vua aáy cuøng vôùi ñoà chuùng cuûa mình hoøa ñoàng vôùi nhau ôû treân hö khoâng phaùt ra ñuû loaïi aâm thanh, taâm hoï ñeàu khoâng caáu ueá, gioáng nhö chaâu baùu, tuy ôû nôi phoùng daät nhöng hoï khoâng phoùng daät vaø coù oai ñöùc lôùn, taát caû cuøng höôùng ñeán ao roäng.

Sau khi hoï ñeán ao roäng, taát caû Thieân chuùng nôi aáy lieàn taïm thôøi ngöøng soáng phoùng daät, khoâng ca haùt, khoâng vui chôi vôùi nhau, khoâng noâ ñuøa ñuû kieåu ôû trong nöôùc vaø sinh taâm kính troïng.

Bieát taâm Thieân chuùng ñaõ ñieàu thuaän, Thieân vöông Daï-ma baûo vôùi ngoãng chuùa:

–Ngoãng chuùa Thieän Thôøi, luùc naøy raát thuaän lôïi, coù theå thuyeát phaùp. Thieân chuùng thaáy toâi, taâm hoï ñeàu lìa boû ngaõ maïn, taát caû Thieân nöõ cuõng khoâng coøn ngaõ maïn, coù theå thuyeát phaùp cho hoï.

Luùc ñoù, ngoãng chuùa töï nghó, ñôøi tröôùc ñaõ töøng soáng ôû thôøi coù Phaät, hieäu laø Ca-ca- thoân-ñaø, chæ caàn duøng moät phaùp trong caùc phaùp ñaõ ñöôïc nghe Phaät aáy giaûng ñeå thuyeát, neâu cho Thieân chuùng, beøn baûo vôùi Thieân vöông:

–Thieân vöông haõy nghe kyõ, nay toâi seõ noùi: “Coù naêm tai hoïa maø trôøi hoaëc ngöôøi naøo soáng phoùng daät seõ phaûi gaùnh chòu.

Ñoù laø ngöôøi soáng phoùng daät taâm seõ bò loaïn. YÙ nhôù nghó veà phaùp khaùc. Mieäng noùi lôøi khaùc. Neáu coù noùi gì ñeàu khoâng thaät vaø voâ nghóa, tröôùc sau traùi nhau, thay ñoåi khoâng nhaát ñònh, ngöôøi khaùc khoâng tin. Vì sao? Vì hoï soáng phoùng daät neân taâm loaïn ñoäng, töï mình khoâng theå bieát laø noùi veà vieäc gì, noùi vì ai. Do ñoù, ngöôøi kia lieàn khinh cheâ, ngöôøi kia khoâng öa thích. Do nhö vaäy, töï mình laøm cho taát caû ñeàu khinh thöôøng. Ñoù laø tai hoïa cuûa vieäc phoùng daät. Do loãi phoùng daät, hoï bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh vaøo nôi töông öng trong ba ñöôøng aùc. Ñoù laø tai hoïa ñaàu tieân.

Söï phoùng daät aáy laïi coù tai hoïa thöù hai. Tai hoïa thöù hai laø gì? Ñoù laø khoâng bieát ñieàu caàn laøm vaø ñieàu khoâng neân laøm. Do yù phoùng daät neân hoï khoâng bieát vieäc gì neân laøm vaø vieäc gì khoâng neân laøm, khoâng bieát nghieäp gì, khoâng bieát quaû gì, do khoâng bieát nghieäp neân khoâng bieát quaû. Do meâ muoäi khoâng bieát nghieäp quaû neân khi cheát ngöôøi ngu si aáy bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh trong ñòa nguïc. Do phoùng daät neân chòu tai hoïa nhö vaäy. Ñoù laø tai hoïa thöù hai.

Ngöôøi phoùng daät aáy laïi coù tai hoïa thöù ba. Ñoù laø do phoùng daät neân trôøi hoaëc ngöôøi gaàn guõi baïn aùc, khoâng toân kính Tam baûo, khoâng mong caàu trí tueä, khoâng kính troïng baäc toân tröôûng, khoâng bieát ñaâu laø tai hoïa, ñaâu laø coâng ñöùc, khoâng nhaøm chaùn noãi khoå sinh töû, khoâng bieát taïp nghieäp laø ñuû loaïi nghieäp, khoâng sieâng naêng, thöôøng thích nguû nghæ, khoâng theå giöõ giôùi, khi cheát bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh trong ñòa nguïc. Do phoùng daät neân maéc tai hoïa nhö vaäy. Ñoù laø tai hoïa thöù ba.

Ngöôøi phoùng daät aáy laïi coù tai hoïa thöù tö. Tai hoïa thöù tö laø gì? Ñoù laø ôû trong loaøi trôøi hoaëc trong loaøi ngöôøi luùc môùi sinh, thaân maïng thay ñoåi khoâng döøng, thoaït sinh, thoaït dieät, nghieäp laønh cuõng vaäy, vöøa sinh lieàn heát, thaàn cheát saép ñeán, seõ buoâng lung vôùi ai. Ngöôøi aáy chaéc chaén phaûi lìa boû *(söï phoùng daät khi ñaõ cheát)*.

Coù boán phaùp nhaát ñònh phaûi lìa boû:

1. Laø tuoåi treû.
2. Laø söï an oån.
3. Laø tuoåi thoï.
4. Laø söï ñaày ñuû.

Boán thöù naøy nhaát ñònh phaûi lìa boû. Ngöôøi trí thöôøng quaùn boán thöù naøy. Ngöôøi phoùng daät thì khoâng theå bieát vieäc aáy. Do khoâng bieát neân bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Do phoùng daät neân chòu tai hoïa nhö vaäy. Ñoù laø tai hoïa thöù tö.

Ngöôøi soáng phoùng daät laïi coù tai hoïa thöù naêm. Ñoù laø tin töôûng nôi khoâng ñaùng tin

nhaát.

Ñieàu khoâng ñaùng tin hôn heát trong nhöõng ñieàu khoâng ñaùng tin laø phuï nöõ. Vaäy maø

ngöôøi ngu aáy tin phuï nöõ. Tuy ngöôøi ngu aáy tin phuï nöõ nhöng phuï nöõ khoâng tin ngöôøi aáy. Cho ñeán khi cheát hoï khoâng lìa söï noùi laùo. Taát caû phuï nöõ ñeàu hay dua nònh, noùi laùo, ñeàu hay giaû doái, thöôøng phaù hoaïi, ueá taïp, taâm hoï raát ngaõ maïn, phaù giôùi, taâm vaån ñuïc, nhöõng loãi nhö vaäy taát caû phuï nöõ ñeàu khoâng lìa boû gioáng nhö laø hôi noùng khoâng lìa löûa. Taát caû phuï nöõ khoâng lìa phaùp naøy. Do ngu si, bò tham duïc daãn daét, neân ngöôøi ngu aáy thaân caän vaø tin töôûng ngöôøi phuï nöõ chæ noùi mieäng maø khoâng coù thaät aáy.

Naêm tai hoïa do phoùng daät gaây ra ñaõ ñöôïc trình baøy sô qua. Naêm tai hoïa naøy khoâng rôøi boû phoùng daät. Vì vaäy haøng trôøi, ngöôøi neân xaû boû phoùng daät. Haønh vi phoùng daät naøy kheùp kín Nieát-baøn. Ngöôøi soáng phoùng daät khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Do soáng phoùng daät neân maéc tai hoïa nhö vaäy. Ñoù laø naêm tai hoïa do phoùng daät mang laïi. Vì vaäy ngöôøi trí neân xaû boû phoùng daät.

Ngöôøi naøo boû phoùng daät seõ coù naêm coâng ñöùc.

Thöù nhaát laø haønh ñoäng chaân chaùnh, taâm yù tin töôûng chaân chaùnh, laøm ñieàu neân laøm, khoâng laøm vieäc chaúng neân laøm, trong taát caû caùc thôøi thöôøng xuyeân duïng yù ñeå laøm lôïi ích, xaû boû phoùng daät nhö xaû boû chaát ñoäc, bieát roõ ba ñôøi. Ñaây laø coâng ñöùc ñaàu tieân cuûa vieäc khoâng phoùng daät. Nhôø khoâng phoùng daät neân ñöôïc coâng ñöùc aáy.

Khoâng phoùng daät laïi coù coâng ñöùc thöù hai. Ñoù laø bieát neân khinh caùi gì vaø troïng caùi gì, gaàn guõi baïn laønh, thöôøng taïo nghieäp laønh, xa lìa baïn aùc, khoâng taïo nghieäp aùc vì nghieäp aùc aáy bò ngöôøi laønh cheâ bai, neáu gaëp ngöôøi aùc lieàn neù traùnh, gaëp ngöôøi coù coâng ñöùc lieàn ñeán thaân caän. Do tu haønh nhö vaäy, haønh ñoäng theo yù thieän neân khoâng ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Ñoù laø coâng ñöùc thöù hai cuûa vieäc khoâng phoùng daät. Nhôø khoâng phoùng daät neân ñöôïc coâng ñöùc naøy.

Khoâng phoùng daät laïi coù coâng ñöùc thöù ba. Coâng ñöùc thöù ba laø gì? Ñoù laø caån thaän, cho ñeán khi lìa ñôøi, hoï khoâng phoù thaùc cho phuï nöõ, khoâng tin lôøi phuï nöõ, khoâng tin lôøi phuï nöõ maø chæ xeùt hình töôùng cuûa hoï trong taát caû moïi luùc. Taát caû phuï nöõ ñeàu coù hai sôïi daây ñeå troùi buoäc theá gian nhöng ngöôøi aáy chæ quan saùt saéc maët cuûa phuï nöõ chôù khoâng tin lôøi noùi cuûa hoï. Ngöôøi coù trí aáy quan saùt phuï nöõ moät caùch nhö thaät. Nhôø ñaõ quan saùt nhö thaät nhö vaäy roài, neân thaáy phuï nöõ ca muùa, vui cöôøi, ñuøa giôõn, trang ñieåm ñuû thöù maø taâm vò aáy cuõng khoâng tham ñaém. Taát caû söï phoùng daät ñeàu do phuï nöõ gaây ra. Taát caû phuï nöõ laø moät nöûa cuûa söï phoùng daät. Neáu coù theå lìa boû söï phoùng daät cuûa phuï nöõ thì coù theå vöôït bieån lôùn sinh töû.

Trong theá giôùi loaøi ngöôøi, moïi ngöôøi ñeàu noùi ngöôøi naøo khoâng phoùng daät ñöôïc goïi laø ngöôøi toát. Ñoù laø coâng ñöùc thöù ba cuûa vieäc khoâng phoùng daät. Nhôø khoâng phoùng daät neân ñöôïc coâng ñöùc naøy.

Khoâng phoùng daät laïi coù coâng ñöùc thöù tö. Coâng ñöùc thöù tö laø gì? Ñoù laø ngöôøi caån thaän khoâng phoùng daät, khoâng tin vaøo thuù vui giaøu coù vaø duïc laïc… Bieát noù laø voâ thöôøng. Vò aáy bieát raèng duïc laïc naøy voâ thöôøng, thay ñoåi khoâng coá ñònh, neân khoâng theå tin töôûng, khoâng laâu seõ bò huûy hoaïi, khoâng bao laâu seõ bò dieät maát. Vì khoâng tin caäy vaøo söï an oån, neân hoï khoâng phoùng daät. Taát caû söï an oån ñeàu bò beänh taät huûy hoaïi. Vò aáy cuõng khoâng tin caäy vaøo tuoåi treû, taát caû tuoåi treû ñeàu bò giaø huûy hoaïi. Vì vaäy, vò aáy khoâng sinh taâm ngaõ maïn vaø tuoåi treû cuûa mình. Vò aáy cuõng khoâng tin caäy vaøo thoï maïng neân khoâng sinh taâm ngaõ maïn, khoâng taïo nghieäp aùc.

Vì sao? Vì thoï maïng chaéc chaén seõ bò thaàn cheát cöôùp ñi. Vì vaäy, vò aáy khoâng tin vaøo taát caû caùc phaùp höõu vi sinh töû. Do khoâng tin vaøo nhöõng thöù ñoù, vò aáy khoâng soáng phoùng daät. Ñoù laø coâng ñöùc thöù tö cuûa vieäc khoâng soáng phoùng daät. Do khoâng soáng phoùng daät neân ñöôïc coâng ñöùc naøy.

Ngöôøi khoâng soáng phoùng daät laïi coù coâng ñöùc thöù naêm. Coâng ñöùc thöù naêm laø gì? Ñoù laø thöôøng thaân caän Thaùnh nhaân. Do öa thích trí tueä neân vò aáy quy y Tam baûo, nghe phaùp roài suy tö veà nghóa lyù, luùc saép cheát hoï khoâng sôï haõi. Do bieát töôùng cheát vaø bieát töôùng thoaùi ñoïa neân hoï khoâng sinh sôï haõi, khi Thieân töû saép thoaùi ñoïa vò aáy bieát töôùng thoaùi ñoïa, khi ngöôøi giaø saép cheát vò aáy bieát töôùng cheát. Vò aáy bieát hoï seõ sinh ñöôøng döõ hoaëc ñöôøng laønh. Vò aáy bieát mình seõ sinh ñöôøng laønh hoaëc ñöôøng döõ. Luùc saép cheát töôùng ñöôøng aùc xuaát hieän, hoï lieàn tìm caùch khieán taâm thanh tònh. Do taâm thanh tònh, töôùng ñöôøng aùc dieät maát vaø töôùng ñöôøng laønh xuaát hieän. Ñoù laø keát quaû toát ñeïp nhaát cuûa vieäc khoâng phoùng daät. Ñieàu aáy raát khoù ñöôïc. Ñoù laø ñieàu toát nhaát trong caùc ñieàu laønh. Ñoù laø coâng ñöùc thöù naêm cuûa vieäc khoâng phoùng daät. Do khoâng phoùng daät neân ñöôïc coâng ñöùc

ñoù.

Baáy giôø, ngoãng chuùa Thieän Thôøi ôû xöù aáy tuïng baøi keä cuûa Phaät Ca-ca-thoân-ñaø ñaõ

thuyeát:

*Nhö Lai ñaõ lìa duïc*

*Khen haïnh khoâng phoùng daät Cheâ vieäc soáng phoùng daät Daãn ñeán choã sinh töû.*

*Khoâng phoùng daät giaûi thoaùt Do phoùng daät chòu khoå Phoùng daät naøy troùi buoäc Ngöôøi ngu khoâng theå döùt.*

*Ngöôøi laønh khoâng phoùng daät Lieàn sinh ôû coõi trôøi*

*ÔÛ coõi trôøi phoùng daät Luùc thoaùi thaát hoái tieác.*

*Heát thaûy ngöôøi phoùng daät Khoâng thoaùt ñöôïc sinh töû Löôùi phoùng daät lôùn nhaát Troùi buoäc khieán luaân hoài. Laøm vieäc khoâng neân laøm Chaúng laøm vieäc caàn laøm Heát thaûy ngöôøi phoùng daät Ñeàu laøm vieäc ñieân ñaûo.*

*Theá phaùp coøn khoâng laøm Huoáng gì phaùp xuaát theá Vì vaäy caùc baäc trí*

*Cheâ bai vieäc phoùng daät. Do ñoù ta khoâng neân Laøm caùc vieäc phoùng daät Soáng phoùng daät nhö vaäy Laø goác cuûa ñöôøng aùc.*

*Ai coù theå xaû boû*

*Nôi chaát chöùa khoå naõo Ñoù laø ngöôøi duõng maõnh Vöôït bieån lôùn caùc coõi.*

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi ñaõ thuyeát phaùp maø mình hoïc trong quaù khöù cho Thieân chuû Maâu-tu-laâu-ñaø vaø Thieân chuùng nghe ñeå laøm lôïi ích cho haøng trôøi, ngöôøi.

Ngoãng chuùa laïi thuyeát phaùp cho Thieân chuû Maâu-tu-laâu-ñaø:

–Coù naêm phaùp ñeå ñoái trò haønh ñoäng phoùng daät cuûa Sa-moân.

Phaùp thöù nhaát taát caû nhöõng ngöôøi soáng phoùng daät ñeàu chòu khoå naõo. Tuøy theo söï phoùng daät naøo daãn ñeán khoå naõo thì ngöôøi naøy xaû boû söï phoùng daät aáy. Bieát tai hoïa ñoù roài, vò aáy tu haønh coâng ñöùc. Nhôø lìa boû phoùng daät, vò aáy ñöôïc lôïi ích raát nhieàu, khoâng coøn chòu khoå naõo, caùc nghieäp aùc, baát thieän khoâng coøn taêng tröôûng, tu taäp haïnh chaân chaùnh. Ñoù laø phaùp ñoái trò phoùng daät ñaàu tieân cuûa Sa-moân.

Phaùp thöù hai ñoái trò phoùng daät cuûa Sa-moân laø: Thaáy yù nghóa chaân thaät. Ngöôøi thaáy

söï thaät aáy thì taát caû taâm yù ñeàu ñöôïc ñònh höôùng thaáy moät caùch nhö thaät. Do thaáy nhö thaät, vò aáy khoâng soáng phoùng daät vì thaáy nhö thaät veà loãi phoùng daät. Ñoù laø phaùp thöù hai ñeå ñoái trò phoùng daät.

Phaùp thöù ba ñeå ñoái trò phoùng daät cuûa Sa-moân laø: Gaàn guõi ngöôøi khoâng phoùng daät, thoï giôùi, giöõ giôùi, soáng gioáng nhö hoï, laøm gioáng nhö hoï, thöôøng ôû cuøng choã vôùi ngöôøi giöõ giôùi, xa laùnh khoâng gaàn guõi nhöõng ngöôøi phaù giôùi. Do ñoù vò aáy khoâng coøn moät chuùt phoùng daät. Ñoù laø phaùp thöù ba ñeå ñoái trò phoùng daät.

Phaùp thöù tö ñeå ñoái trò phoùng daät laø: Thöôøng gaàn guõi ngöôøi trí ñeå caàu trí tueä. Ngöôøi thöôøng thích trí tueä xaû boû phoùng daät, gaàn ngöôøi khoâng phoùng daät. Ngöôøi caån thaän khoâng phoùng daät nhö vaäy thích xa lìa khoå naõo. Thieän nam aáy thöôøng khoâng soáng phoùng daät. Ñoù laø phaùp thöù tö ñeå ñoái trò phoùng daät.

Phaùp thöù naêm ñeå ñoái trò phoùng daät cuûa Sa-moân laø: Coù vua hoaëc ñaïi thaàn baét ngöôøi phoùng daät, phaït toäi ngöôøi aáy hoaëc laø gieát, hoaëc tòch thu heát cuûa caûi, hoaëc duøng gaäy ñaùnh, hoaëc chaët tay, aùp duïng ñuû loaïi hình phaït khaùc nhau ñoái vôùi ngöôøi phoùng daät nhö vaäy. Ngöôøi aáy thaáy vaäy sinh taâm lo sôï, vì lo sôï neân lìa boû phoùng daät, khoâng soáng phoùng daät, ñoái trò nhö vaäy ñeå hoï lìa boû phoùng daät khi thaáy ngöôøi khaùc chòu caùc hình phaït aáy. Vì sôï neân hoï soáng thuaän theo phaùp. Vì sôï soáng phoùng daät seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc neân vò aáy khoâng laøm taát caû vieäc aùc. Ñoù laø phaùp thöù naêm ñeå ñoái trò phoùng daät. Phoùng daät nhö vaäy thì khoâng an oån ñoái vôùi haøng trôøi, ngöôøi.

Nghe kinh naøy roài, phaàn lôùn Thieân chuùng xaû boû phoùng daät.

Nghe ngoãng chuùa thuyeát phaùp xong, Thieân vöông Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø phaùt khôûi taâm tuøy hyû, laïi cuøng Thieân chuùng bay leân hö khoâng ñeå trôû veà gioáng nhö luùc ñeán.

Caùc vò Thieân khaùc, coù vò ôû laïi ao roäng ñeå thoï höôûng duïc laïc, coù vò vaøo röøng ñeå thoï hoan laïc. Ñaõ vaøo röøng hoï höôûng ñuû loaïi duïc laïc nhö vaäy cho ñeán khi höôûng heát nghieäp laønh.

Do nghieäp heát, hoï thoaùi ñoïa khoûi nôi aáy. Khi thoaùi ñoïa khoûi choã aáy roài, theo nghieäp löïc cuûa mình hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû hoaëc suùc sinh. Hoaëc nhôø nghieäp coøn laïi hoï ñöôïc sinh laøm ngöôøi, sinh ôû nôi giaøu coù, vui söôùng baäc nhaát, laøm ngöôøi lôïi caên, thoâng minh, nhieàu hieåu bieát, coù trí tueä. Do coù trí tueä neân vò aáy raát giaøu, ñöôïc vua quyù meán. Ñoù laø nhôø nghieäp coøn soùt laïi. Vuøng ñaát Thaønh Töïu ñaõ ñöôïc noùi xong.

Laïi nöõa, bieát quaû baùo cuûa nghieäp, Tyø-kheo aáy quan saùt vuøng ñaát thuoäc coõi trôøi Daï- ma. Vò aáy thaáy coù vuøng ñaát teân laø vöôøn Quang minh. Do nghieäp gì, chuùng sinh sinh ôû nôi aáy?

Do thaáy nghe, hoaëc Thieân nhaõn, vò aáy bieát neáu ngöôøi thieän nam naøo töøng nghe yù nghóa cuûa phaùp, thoï giôùi, giöõ giôùi, giöõ gìn chaùnh kieán, khoâng laøm ngöôøi khaùc roái loaïn,

khoå naõo, taâm yù ngay thaúng, khoâng saùt sinh, troäm cöôùp nhö ñaõ noùi ôû tröôùc, laïi xaû boû taø daâm. Vì sôï phaïm taø haïnh neân ngay caû aûnh cuûa ngöôøi phuï nöõ hoï cuõng khoâng xem. Vò aáy thöôøng taïo nghieäp laønh, kheùo tu taäp vieäc sinh soáng trong saïch. Ngöôøi naøy khi cheát sinh vaøo ñöôøng laønh laø coõi trôøi, ôû vöôøn AÙnh saùng.

Sinh ôû nôi aáy roài, do nghieäp laønh, vôùi saùu caên hoï thoï höôûng ñuû loaïi laïc thuù, coâng ñöùc cuûa naêm duïc vaø caûnh giôùi vi dieäu ôû coõi trôøi, hoï thích xem vöôøn röøng.

Nhö vaäy, nhö vaäy hoï thaáy ñuû loaïi phaùp, nhö vaäy nhö vaäy saùu caên ngaøy caøng hoaøn haûo, taêng thöôïng. Do saùu caên taêng thöôïng neân coù theå khieán vuøng ñaát ñoù baèng phaúng, meàm maïi baäc nhaát, coù baûy baùu xen laãn nhau raát ñaùng öa thích.

Trong vuøng ñaát aáy neáu coù caây moïc thì rôø vaøo raát meàm mòn, quaû baèng vaøng, laù

baèng baïc, coù ñaày ñuû xuùc, höông, vò thuø thaéng. Traùi caây coõi trôøi aáy toûa muøi höông nhö yù muoán vaø sinh muøi vò nhö yù muoán.

Neáu chö Thieân nôi aáy coù yù nghó muoán caây ñoù phun ra röôïu theo yù muoán thì lieàn coù röôïu ngon cuûa coõi trôøi ñaày ñuû xuùc, höông, saéc vò töø quaû phun ra, ôû döôùi caây aáy. Luùc ñoù chö Thieân cuøng Thieân nöõ caàm cheùn baèng chaâu baùu höùng uoáng. Röôïu trôøi naøy coù höông vò, xuùc, goàm ba loaïi thöôïng, trung, haï. Do coù voâ löôïng loaïi nghieäp neân tuøy theo nghieäp cuûa mình maø hoï ñöôïc röôïu coù caùc baäc thöôïng, trung, haï.

Laïi nöõa, caùc vò trôøi khaùc thoï höôûng voâ löôïng loaïi thuù vui theo naêm duïc, bò phoùng daät thieâu ñoát, thích xem vöôøn caây, ca muùa vui chôi, ñi chôi khaép nôi, theo nhau maø ñi ñeán vöôøn caây aáy.

Nhö vaäy nhö vaäy, theo con ñöôøng ñi, hoï thaáy ñuû loaïi caûnh saéc vi dieäu khaùc nhau.

Muøi vò maø hoï neám ñöôïc goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau, coù ñuû loaïi vò thuø thaéng. Muøi höông maø hoï ngöûi goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau, coù ñuû loaïi muøi höông vi dieäu thích hôïp vôùi taâm. Xuùc chaïm maø hoï nhôù nghó goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau töông öng vôùi söï xuùc chaïm vi dieäu maø chö Thieân thoï höôûng. AÂm thanh vi dieäu cuûa coõi trôøi maø vò trôøi aáy nghe goàm voâ löôïng loaïi khaùc nhau, thích hôïp vôùi sôû thích cuûa taâm, nghe xong trôû neân vui veû. Do nghieäp laønh thuø thaéng laø giöõ giôùi baäc nhaát neân hoï thoï höôûng laïc thuù ñaày ñuû nôi coâng naêng cuûa naêm duïc.

Do thoï höôûng duïc laïc nhö vaäy neân trong moät thôøi gian laâu daøi vò aáy thoï höôûng khoâng bieát chaùn, bieát ñuû.

Laïi thaáy ôû ñaèng xa coù moät khu röøng teân laø Taâm laïc. Noù ñöôïc trang ñieåm baèng voâ löôïng traêm ngaøn caây baùu. Röøng Taâm laïc aáy ñaùng yeâu nhö vaäy. Caønh, laù, reã, thaân moãi thöù ñeàu khaùc nhau.

Moät phaàn laø röøng baïc coù maøu traéng nhö tuyeát, teân laø röøng caây baïc. AÙnh saùng cuûa noù gioáng aùnh saùng maët traêng ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Moãi moät caây aáy ñeàu raát xinh ñeïp, vi dieäu. Vò trôøi naøo thaáy noù ñeàu yeâu thích.

Moät phaàn khaùc laïi coù maøu ñoû ca-keâ-ñaøn-na raát ñoû, khoâng gì ñoû baèng. Noù coù aùnh saùng ñoû. Laù noù cuõng ñoû. Nhöõng laù nhö vaäy hoøa hôïp thaønh röøng. Röøng ñoû naøy raát laø ñaùng yeâu. Do röøng maøu ñoû chieáu leân hö khoâng neân khaép hö khoâng ñeàu coù maøu ñoû.

Laïi coù moät phaàn goïi laø röøng Thöôøng laïc. Moät phaàn cuûa röøng naøy coù vöôøn caây maøu xanh, toaøn boä röøng aáy ñeàu xanh, boùng cuûa aùnh saùng cuõng xanh.

Moät phaàn cuûa röøng aáy coù aùnh saùng nhö vaäy, raát vi dieäu, xinh ñeïp gioáng nhö hö khoâng ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng khaùc, hoaëc nhö aùnh saùng cuûa chaâu baùu Tyø-löu-ly. Nôi aáy teân laø röøng Thöôøng laïc.

Laïi nöõa, moät phaàn khaùc laø röøng pha leâ. Goác, thaân, caønh, laù ñeàu coù aùnh saùng trong saïch. Trong röøng coù voâ löôïng soâng suoái, ao hoà. Moïi thöù ñeàu ñaày ñuû.

Khu röøng roäng lôùn aáy laïi coù moät phaàn laø röøng coù caây baèng chaâu baùu xanh, goác, thaân, caønh laù phaùt ra aùnh saùng maøu xanh. ÔÛ treân caønh caây coù nhieàu loaïi chim, chim hoùt ñuû loaïi aâm thanh, coù ñuû loaïi ao sen kyø dieäu toâ ñieåm vöôøn caây aáy phaùt ra aùnh saùng raát xinh ñeïp, vi dieäu.

Baáy giôø, ôû vöôøn Quang minh aáy, taát caû chö Thieân coù aùnh saùng quanh thaân vì muoán vui chôi thoï höôûng duïc laïc neân höôùng ñeán röøng Taâm laïc. Hoï ñi chôi thoï höôûng duïc laïc trong röøng aáy vaø bò röøng aùi troùi buoäc. Hoï thoï höôûng hoan laïc cuûa coõi trôøi ñaày ñuû coâng ñöùc cuûa naêm duïc khoâng bieát chaùn, bieát ñuû.

Hoï laïi vaøo röøng Taâm laïc vui chôi, thoï höôûng ñuû moïi thuù vui. Trong röøng aáy coù ñuû

loaïi maøu saéc, muøi vò, höông thôm, hoa quaû, coù nhieàu con ong kyø dieäu trang nghieâm röøng aáy, ôû khaép moïi choã, laïi coù nhieàu con chim ñaùng yeâu, nhieàu ao sen vi dieäu ñaùng yeâu, coù ñuû loaïi nhaø cöûa ñaùng yeâu laøm baèng caønh caây, hoa raûi khaép maët ñaát, ñaát meàm maïi raát ñaùng öa thích, coù nhieàu ñeán voâ löôïng traêm ngaøn Thieân chuùng. Vì vaäy, nôi ñoù raát xinh ñeïp.

Nhaø cöûa laøm baèng caønh caây coù chöùa nhieàu hoa sen, soâng suoái, ao hoà, ñuû loaïi hang nuùi vaø coù nhieàu caây coái. Thieân chuùng ca muùa vui cöôøi, noâ giôõn ñuû kieåu. Nôi aáy coù aâm thanh raát hay gioáng nhö tieáng ca, gioù nheï lay ñoäng röøng laøm caønh hoa ruõ xuoáng. Vì theá röøng aáy raát xinh ñeïp.

Baáy giôø, caùc vò trôøi vaøo trong röøng ñoù caøng theâm vui veû, laïi ca muùa, noâ ñuøa, vui cöôøi, cuøng nhau thoï höôûng hoan laïc, taâm öa thích caûnh giôùi trong taát caû moïi luùc, taâm thöôøng xuyeân nghó ñeán vieäc phoùng daät.

Chö Thieân aáy thoï höôûng laïc thuù nhö vaäy suoát moät thôøi gian daøi, laïi vaøo röøng Maïn- ñaø-la baèng baûy baùu, röøng aáy raát ñaùng yeâu vaø toát ñeïp nhö nuùi chuùa. AÙnh saùng cuûa noù hôn caû traêm ngaøn maët trôøi. Noù coù ao sen vaây quanh ñeå toâ ñieåm cho caûnh.

Röøng Maïn-ñaø-la coù chim khoång töôùc chuùa teân laø Taïp Saéc ñöôïc laøm baèng ñuû loaïi baûy baùu xen laãn nhau. Tieáng chim aáy hoùt vang khaép röøng ñoù. Thaät ra ñoù laø Boà-taùt, do nguyeän löïc neân sinh vaøo coõi trôøi aáy, ñeå tröø boû phoùng daät cho caùc vò Thieân phoùng daät vì thaáy chö Thieân bò löûa caûnh giôùi thieâu ñoát. Vò aáy ñöùng treân caønh caây, duõng maõnh, khoâng sôï seät, thöông xoùt baûo chö Thieân:

–Chö Thieân caùc oâng laøm nhieàu vieäc phoùng daät khoâng sôï sau naøy bò thoaùi ñoïa, nieäm vui naøy saép heát, voâ thöôøng khoâng döøng, taát caû thuù vui coõi trôøi mau choùng troâi qua nhö soâng treân nuùi, doøng chaûy raát xieát maø khoâng hay bieát, taâm thöôøng say ñaém duïc laïc do loøng tham aùi xaáu xa.

Baáy giôø, chim khoång töôùc chuùa Taïp Saéc noùi keä:

*Vieäc laøm nhö naèm moäng Choã ôû nhö ñoùm löûa Thaønh nhö Caøn-thaùt-baø Trôøi tham duïc nhö vaäy. Trôøi naøo sinh tham aùi Roát cuoäc bò huûy hoaïi Baûo thuù vui khoâng heát Trôøi tham duïc nhö vaäy. Vui khoâng laâu thì maát Nhö doøng soâng chaûy xieát Bò thaønh duïc löøa doái Trôøi tham duïc nhö vaäy. Nhö gioù thoåi ñoäng nöôùc*

*Nhö traêng hieän trong nöôùc Nhö baùnh xe löûa xoay Trôøi tham duïc nhö vaäy.*

*Nhö luoàng ñieän chuyeån ñoäng Nhö nai theo boùng naéng*

*Nhö boït nöôùc khoâng chaéc Trôøi tham duïc nhö vaäy.*

*Nhö thaân chuoái laù lay Nhö tai voi luoân vaåy Ngöôøi baát thieän yeâu meán Trôøi tham duïc nhö vaäy. Nhö traùi ngon coù ñoäc Nhö thöùc aên coù moùc*

*Nhö huyeãn hoùa voâ thöôøng Trôøi tham duïc nhö vaäy.*

*Ñeàu hö doái khoâng thaät Taïm thôøi khoâng döøng laïi Vì ban ñaàu thì ngoït*

*Trôøi thoï vui nhö vaäy. Chæ moät gioït phoùng daät Laø nhaân sinh caùc coõi Khieán mau vaøo ñöôøng aùc Trôøi tham duïc nhö vaäy. Cho tham aùi laø toát*

*Thöôøng gheâ sôï ngaên ngaïi Nhö chaát ñoäc, nhö dao Trôøi tham duïc nhö vaäy.*

ÔÛ trong röøng Taâm laïc aáy chim seû chuùa Taïp Saéc thuyeát baøi keä aáy ñeå ñieàu phuïc chö Thieân. Do yù nguyeän toát laønh, vò aáy sinh trong coõi trôøi. Chim seû chuùa aáy duøng vaät trong nhaân gian laøm thí duï noùi cho Thieân chuùng nghe khieán Thieân chuùng nghe xong nhôù laïi ñôøi tröôùc. Do nhôù laïi ñôøi tröôùc, bieát quaû baùo cuûa nghieäp neân hoï tu haïnh voâ thöôøng. Do tu haïnh voâ thöôøng neân khoâng soáng phoùng daät. Vì vaäy chim seû chuùa Taïp Saéc duøng thí duï trong nhaân gian ñeå thuyeát phaùp cho chö Thieân. Vò aáy thuyeát nhöõng phaùp gì? Vò aáy thuyeát phaùp voâ thöôøng ñeå noùi veà tai hoïa cuûa duïc laïc vaø söï voâ thöôøng cuûa duïc laïc.

Khi aáy, coù vò trôøi nghe baøi thuyeát phaùp lieàn nhôù laïi ñôøi tröôùc. Do nhôù laïi ñôøi tröôùc, bieát quaû baùo cuûa nghieäp lieàn khoâng phoùng daät trong moät thôøi gian ngaén vaø phaùt sinh yù laønh. Vò trôøi aáy phaùt sinh yù laønh vaø khoâng phoùng daät trong moät thôøi gian ngaén neân ñöôïc lôïi ích vaø an oån trong choác laùt. Vì muoán hoï gieo voâ löôïng traêm ngaøn haït gioáng nghieäp laønh ñeå sinh nôi an oån trong ñôøi vò lai neân Boà-taùt chim seû chuùa Taïp Saéc thuyeát phaùp nhö vaäy.

Luùc ñoù, Thieân chuùng vaãn coøn say ñaém duïc laïc vaøo trong röøng aáy, duøng voøng hoa sen ñeå trang ñieåm ñaàu, duøng aùnh saùng thaân mình trang nghieâm cho thaân, nghe naêm loaïi aâm nhaïc, thoï höôûng ñuû loaïi hoan laïc. Trong röøng aáy coù voâ löôïng soâng suoái, ao hoà traøn ngaäp, ñaày ñuû veû ñeïp.

Thaáy caûnh ñoù, Thieân chuùng soáng phoùng daät khoâng sôï noãi khoå sinh, giaø, beänh, cheát, ca muùa vui chôi khoâng bieát chaùn, bieát ñuû.

Hoï laïi vaøo röøng khaùc coù teân laø Man. Soá caây trong röøng coù ñeán voâ löôïng traêm ngaøn. Hoa treân caønh caây aáy coù ñuû maøu saéc xen laãn khoâng gioáng nhau. Noù coù voâ löôïng loaïi hình töôùng saéc höông, coù ñuû loaïi hoa vi dieäu ñaày ñuû treân töøng caønh. Hoa vi dieäu aáy lôùn nhoû ñeàu nhau, do mong caàu maø ñöôïc.

Trong röøng aáy coù ong baèng baûy baùu, tieáng cuûa noù raát ñaùng yeâu. Nhöõng con ong naøy vui chôi cuøng chö Thieân trong hoa aáy.

Chö Thieân laáy voøng hoa neùm laãn nhau ñeå vui ñuøa vôùi Thieân nöõ. Chö Thieân vaø Thieân nöõ voán ñaõ xinh ñeïp, do ñeo voøng hoa vi dieäu naøy trôû neân ñeïp hôn tröôùc gaáp möôøi laàn. Hoï ñoàng loøng ñi chôi, thoï höôûng thuù vui trong röøng, ngaét laáy caønh hoa. Muøi thôm cuûa hoa ñaày khaép naêm do-tuaàn, coù loaïi ñeán möôøi do-tuaàn, hai möôi do-tuaàn, ba möôi do- tuaàn. Röøng aáy ñaày ñuû muøi höông cuûa coõi trôøi, do voâ löôïng loaïi hoa hoøa hôïp maø coù.

Baáy giôø, chö Thieân vui chôi nhö vaäy, thoï höôûng caùc thuù vui xong, hoï laïi ñeán soâng röôïu. Soâng coù teân laø Hoan hyû. Soâng aáy raát lôùn. Röôïu ñoù coù ñaày ñuû aâm thanh saéc, thanh, höông, vò, xuùc chaûy ôû trong soâng. Thaáy vaäy, chö Thieân ngoài treân bôø soâng muùc röôïu uoáng.

Laïi coù con chim teân laø Thöôøng Laïc thaáy chö Thieân uoáng röôïu ôû soâng Hoan hyû môùi noùi keä cho hoï:

*Chìm trong bieån phoùng daät Tham ñaém caùc caûnh giôùi Röôïu naøy meâ hoaëc taâm Taïi sao laïi uoáng noù.*

*Bò löûa caûnh giôùi thieâu Khoâng bieát caàn laøm gì Sinh taâm tham vöôøn caây Uoáng röôïu ñeå laøm gì.*

Thaáy chö Thieân thích röôïu, uoáng röôïu ôû bôø soâng, chim Thöôøng Laïc môùi noùi baøi keä ñoù ñeå ñieàu phuïc hoï. Nghe baøi keä xong, chö Thieân aáy vaãn uoáng röôïu khoâng ngöøng khoâng nghæ nhö cuõ, sinh taâm vui veû, aùnh saùng cuûa töï thaân bao quanh nhö voøng hoa. Hoï laïi laáy tua hoa trang ñieåm thaân theå, uoáng röôïu vui chôi khoâng heà bieát chaùn, thoï höôûng coâng ñöùc cuûa naêm duïc vaø naêm loaïi aâm nhaïc, ca muùa, vui chôi.

Keá ñoù hoï laïi ñeán khu röøng coù nhaø laøm baèng caønh hoa. Ñeå tìm caàu duïc laïc neân hoï ñeán röøng aáy, ca muùa vui cöôøi cuøng Thieân nöõ.

Khi aáy, thaáy röøng caây ñoù ñaày ñuû caùc loaïi hoa, chö Thieân sinh taâm vui veû. Vì tröôùc kia ñaõ ñöôïc nghe noùi neân khi thaáy hoï lieàn vui veû. Röøng caây thuø thaéng ñaùng yeâu nhö vaäy ñöôïc trang nghieâm baèng caùc con ong baûy baùu. Thaáy roài, Thieân chuùng sinh taâm thaùn phuïc, ñaûo maét nhìn khaép, khoâng heà bieát chaùn. Caùc Thieân nöõ cuõng nhö vaäy, hoï thaáy ñaày ñuû traêm ngaøn loaïi nhaø baèng hoa coù traêm ngaøn kieåu khaùc nhau. Caùc Thieân nöõ doøm thaáy beøn böôùc vaøo ca muùa vui chôi thoï höôûng hoan laïc. Caønh laù caây aáy raát ñaùng öa thích che kín nhö caùi nhaø. Caùc caønh caây laøm baèng ñuû loaïi chaâu baùu, nhö laø caønh baèng Tyø-löu-ly coù laù baèng vaøng che phuû, hoaëc laø caønh baèng vaøng ñöôïc laù baèng Tyø-löu-ly che phuû vaø coù ñaày ñuû quaû maøu ca-keâ-ñaøn-na xinh ñeïp, hoaëc laø caønh baèng chaâu baùu xanh ca-keâ-ñaøn-na ñöôïc laù maøu baïc che phuû, hoaëc laù baèng pha leâ coù ñaày ñuû quaû baèng vaøng. Laïi coù caây caønh baèng ca-keâ-ñaøn-na ñöôïc laù baèng chaâu baùu xanh che phuû vaø coù ñaày ñuû quaû baèng vaøng, hoaëc laø caây pha leâ, nhaø baèng caønh pha leâ, ñöôïc che phuû baèng laù vaøng vaø coù ñaày ñuû quaû baèng chaâu baùu raát xanh. Chuùng ñöôïc trang ñieåm theo yù nieäm raát laø ñaùng yeâu, coù caùc con ong vaây quanh phaùt ra aâm thanh raát hay. Chuùng bay quanh nhaø laøm baèng caønh hoa. Beân trong nhaø laøm baèng caønh hoa ñoù xinh ñeïp nhö vaäy. Do nghieäp laønh, Thieân chuùng muoán thoï höôûng hoan laïc lieàn vaøo beân trong.

Beân ngoaøi toøa nhaø laøm baèng caønh caây aáy coù ñaày ñuû moïi thöù, coù ao sen, hoa sen coù

caønh baèng vaøng, tua baèng chaâu baùu xanh Tyø-löu-ly, ñaøi baèng baïc traéng, coù voâ löôïng con ong trang ñieåm khaép röøng aáy, coù ngoãng, vòt, uyeân öông, ca-ñaøn-baø-la, chuùng phaùt ra aâm

thanh vi dieäu laøm vui tai ngöôøi nghe. Vì theá röøng aáy raát vi dieäu. Beân ngoaøi röøng hoa sen aáy laø ao hoa gioáng nhö laø voøng hoa vaäy. Nhaø laøm baèng caønh hoa baùu bao quanh röøng aáy ôû khaép moïi nôi.

Beân ngoaøi röøng hoa sen laïi coù röøng caây coù chim thuù ôû. Taâm chuùng ñeàu vui veû, coù con ngoài döïa vaøo goác caây, coù con ñi chôi, coù con ôû trong röøng aên quaû, hoa, reã ngon ngoït cuûa coõi trôøi. Quaû hoa, reã… coù saéc, höông, vò, xuùc vaøo haïng nhaát, hoøa hôïp ñaày ñuû. Chim thuù aáy, troáng, maùi, ñöïc, caùi ñeàu ñi theo nhau.

Nghe chö Thieân ca, caùc chim thuù aáy ñeàu môû maét, ngoùng tai, loâng mao döïng ñöùng, taâm raát hoan hyû. Chim thuù aáy troáng, maùi, ñöïc, caùi töøng caëp ñi theo nhau ôû choã ñaát meàm maïi döôùi goác caây, nhìn maët nhau ñeå thoï höôûng duïc laïc hoaëc ñi chôi vôùi nhau.

Caùc con thuù nhai nuoát thöùc aên, ñöïc caùi cuøng ôû moät choã nhìn maët nhau, cuøng thoï höôûng hoan laïc. Thaân chuùng ñeàu baèng baûy baùu xen laãn nhau. Chuùng thoï höôûng duïc laïc nhö vaäy ôû trong röøng.

