PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA VUA ÑAÛNH SINH

**QUYEÅN 2**

Sau khi ñaõ ñeán nuùi Trì truïc, vua Ñaûnh Sinh laïi tôùi nuùi Trì song. Nuùi naøy cuõng huøng vó, caûnh quan ñeïp ñeõ, thuaàn baèng vaøng, coù boán Ñaïi Thieân vöông vaø caùc Thieân töû soáng ôû ñaáy. Nuùi chuùa Tu-di laø ngoïn cao nhaát trong caùc nuùi. Phía Ñoâng nuùi naøy coù vò Ñaïi Thieân vöông teân Trì Quoác, cung thaønh cuûa vua trôøi cuõng teân laø Trì quoác. Thaønh naøy ngang roäng baèng nhau ñeán hai traêm naêm möôi do-tuaàn, chu vi thaønh laø moät ngaøn do-tuaàn, trong ngoaøi ñeàu trang nghieâm, traùng leä. Thaønh Trì quoác coù töôøng baèng vaøng cao nöûa do-tuaàn, treân thaønh vaøng laïi coù töôøng Töù nöõ laøm baèng vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca. Laïi coù lôùp töôøng thoâng ñeán ngoaøi ñöôøng, cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Ñaát trong thaønh naøy cuõng vi dieäu, thuø thaéng, coù caû traêm loaïi maøu saéc xen laãn ñeå trang trí. Ñaát ôû ñaây mòn maøng nhö Ñaâu-la-mieân vaø tô meàm, neân khi böôùc xuoáng chaân luùn vaøo, nhaác leân thì trôû laïi nhö cuõ. Trôøi tung raûi hoa Maïn-ñaø-la treân ñaát naøy raát nhieàu, ngaäp caû loái ñi. Khi gioù thoåi, höông bay toûa mang theo hoa heùo vaø möa xuoáng hoa môùi. Nhöõng con ñöôøng thaønh daøi hai traêm naêm möôi do-tuaàn, roäng hai möôi laêm do-tuaàn, caùt vaøng traûi khaép ñaát, chaïm vaøo nôi naøo cuõng coù nöôùc höông Chieân-ñaøn röôùi thôm. Daây vaøng coù chuoâng linh baèng vaøng giaêng maéc khaép beân ñöôøng ñi ñeå laøm ranh giôùi cho hai phía. Laïi coù ñuû caùc loaïi ao hoà trong maùt, ñaùy ao raûi kín baèng boán thöù baùu: Vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca. Quanh maët ao coù boán baäc thang, phaàn ñaùy vaø caùc taàng caáp cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Laïi nöõa trong ao hoà coù ñaøi boán baùu xen laãn nhau taêng theâm söï trang nghieâm, ñeïp ñeõ. Neáu ñaøi laøm baèng vaøng thì truï vaø coät keøo laøm baèng baïc. Neáu ñaøi laøm baèng baïc thì truï vaø coät keøo laøm baèng vaøng. Neáu ñaøi laøm baèng löu ly thì truï vaø coät keøo laøm baèng pha-chi-ca. Neáu ñaøi laøm baèng pha-chi-ca thì truï vaø coät keøo laøm baèng löu ly. Nöôùc nôi caùc ao luoân ñaày aép trong maùt, thôm ngoït. Hoa Öu-baùt-la, hoa Baùt-noät-ma, hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Boân-noa-lôïi-ca... phuû ñaày maët ao. Laïi coù caùc loaïi chim soáng ôû nöôùc bôi löôïn, vui ñuøa trong ao, phaùt ra aâm thanh vi dieäu, ñoù laø: Tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp... Chung quanh ao laïi coù loaïi caây, hoa quaû, moïc thaúng ñöùng, sum sueâ haøi hoøa. Gioáng nhö ngöôøi thôï keát hoa laáy tô meàm kheùo leùo beän laïi thaønh voøng hoa ñeïp, röøng caây hoa quaû ôû ñaây cuõng gioáng nhö vaäy.

Röøng caây laïi coù nhöõng gioáng chim bay nhaûy nôi caønh cao, phaùt ra aâm thanh hoøa

nhaõ nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng...

Nôi cung cuûa Thieân vöông coù boán loaïi caây taïo ra vaûi voùc, y phuïc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Caây aáy luoân sinh ra boán loaïi y phuïc maøu saéc töôi ñeïp, neáu chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ suy nghó ñeán y phuïc, khi taâm vöøa phaùt sinh thì y phuïc lieàn hieän ñeán taän tay. Laïi coù nhieàu loaïi caây taïo ra aâm nhaïc vi dieäu nhö laø oáng tieâu, oáng saùo, ñaøn caàm,

ñaøn tranh... Neáu chö Thieân hoaëc nam hay nöõ naøo suy nghó ñeán aâm nhaïc, khi taâm vöøa phaùt sinh thì aâm nhaïc ñaõ töï hoøa taáu.

Trong cung coøn coù nhöõng loaïi caây töôi ñeïp, kyø dieäu chuyeân sinh ra caùc thöù voøng, xuyeán ñeo tay, ñeo chaân, caùc vaät ñeïp ñeõ khaùc ñeå trang söùc nôi thaân. Neáu chö Thieân

hoaëc nam, hoaëc nöõ naøo muoán coù vaät ñeå trang söùc, khi taâm vöøa khôûi thì caùc vaät kia lieàn coù ngay.

Laïi coù caùc thöù thöùc aên Toâ-ñaø goàm boán maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ naøo nghó ñeán thöùc aên, khi taâm môùi vöøa daáy leân thì thöùc aên lieàn hieän ra tröôùc maët. Nöôùc uoáng thì coù boán loaïi: Maït-ñoä, Ma-ñaït-cang, Ca-ñaøm-maït-leâ vaø Baù- nang...

Nhaø cöûa, laàu gaùc, cung ñieän ôû ñaây ñeàu hieän roõ veû uy nghieâm ñöôøng leä, nguy nga. Caùc Thieân nöõ trong cung luoân thö thaùi; ñi, ñöùng, ngoài, naèm ñeàu ung dung. Nhöõng khi daïo chôi ñaây ñoù ñeàu coù ñaày ñuû caùc loaïi xe thích hôïp trang hoaøng loäng laãy, reøm che choã Thieân nöõ ngoài, roài troåi nhaïc, ñaùnh troáng, xoâng caùc danh höông cuøng chôû ñaày caùc thöùc aên uoáng. Thieân vöông Trì Quoác cuøng haøng quyeán thuoäc soáng trong caûnh an laïc, tuøy theo phöôùc löïc cuûa moãi ngöôøi maø thoï höôûng quaû thuø thaéng.

Phía Nam nuùi Tu-di coù Ñaïi Thieân vöông teân Taêng Tröôûng, thaønh cuûa Thieân vöông cuõng hieäu Taêng tröôûng. Thaønh naøy daøi roäng baèng nhau, moãi chieàu laø hai traêm naêm möôi do-tuaàn, chu vi thaønh laø moät ngaøn do-tuaàn, trong ngoaøi ñeàu theo ñuùng thöù lôùp, ñeïp maét. Thaønh coù töôøng vaøng cao nöûa do-tuaàn, treân thaønh vaøng laïi coù töôøng Töù nöõ laøm baèng vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca, laïi coù lôùp töôøng thoâng tôùi ngoaøi ñöôøng cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Ñaát ñai ôû ñaây coù caû traêm loaïi maøu saéc xen laãn laïi, mòn maøng nhö Ñaâu-la- mieân vaø tô meàm neân khi böôùc xuoáng chaân luùn vaøo, nhaác chaân leân thì trôû laïi nhö cuõ. Hoa trôøi Maïn-ñaø-la tung raûi khaép maët ñaát, ngaäp caû loái ñi, gioù thoåi höông thôm lan toûa mang theo hoa heùo vaø möa xuoáng hoa môùi. Nhöõng con ñöôøng trong thaønh daøi hai traêm naêm möôi do-tuaàn, caùt vaøng traûi khaép ñaát, chaïm vaøo nôi naøo cuõng coù nöôùc höông Chieân-ñaøn röôùi thôm. Daây vaøng coù chuoâng linh baèng vaøng giaêng maéc khaép hai beân ñöôøng ñi ñeå laøm ranh giôùi cho hai phía.

Laïi coù ñuû caùc loaïi ao hoà trong maùt, ñaùy ao raûi kín baèng boán thöù baùu: Vaøng, baïc,

löu ly, pha-chi-ca. Quanh maët ao coù boán baäc thang, phaàn ñaùy vaø caùc taàng caáp cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Laïi nöõa, trong ao hoà coù ñaøi trang nghieâm do boán baùu taïo thaønh xen laãn nhau. Neáu ñaøi laøm baèng vaøng thì truï vaø coät keøo laøm baèng baïc. Neáu ñaøi laøm baèng baïc thì truï vaø coät keøo laøm baèng vaøng. Neáu ñaøi laøm baèng löu ly thì truï vaø coät keøo laøm baèng pha-chi-ca. Neáu ñaøi laøm baèng pha-chi-ca thì truï vaø coät keøo laøm baèng löu ly. Nöôùc trong caùc ao luoân ñaày aép trong maùt, thôm ngoït. Caùc loaïi hoa Öu-baùt-la, hoa Baùt- noät-ma, hoa Caâu-maãu, hoa Boân-noa-lôïi-ca... phuû kín maët ao.

Laïi coù caùc loaïi chim soáng ôû nöôùc bôi laën, vui ñuøa trong ao phaùt ra aâm thanh vi dieäu nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng... Chung quanh ao laïi coù caùc loaïi caây, hoa quaû, moïc thaúng ñöùng, sum sueâ, ñeàu ñaën. Gioáng nhö ngöôøi thôï keát voøng hoa laáy tô meàm kheùo leùo beän laïi thaønh hoa ñeïp, röøng caây hoa quaû ôû ñaây cuõng gioáng nhö vaäy.

Röøng caây aáy laïi coù nhöõng gioáng chim bay nhaûy treân caønh cao, phaùt ra aâm thanh hoøa nhaõ nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng...

Nôi cung cuûa Thieân vöông coù boán loaïi caây taïo ra vaûi voùc y phuïc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Caây aáy luoân sinh ra boán loaïi y phuïc maøu saéc töôi ñeïp. Neáu chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ suy nghó ñeán y phuïc, khi taâm vöøa phaùt sinh thì y phuïc lieàn hieän ñeán taän tay. Laïi coù nhieàu loaïi caây taïo ra aâm nhaïc vi dieäu nhö laø oáng tieâu, oáng saùo, ñaøn caàm,

ñaøn tranh... Neáu chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ naøo suy nghó ñeán aâm nhaïc, khi taâm vöøa daáy khôûi thì aâm nhaïc ñaõ töï hoøa taáu.

Trong cung coøn coù caùc loaïi caây töôi ñeïp, kyø dieäu, chuyeân sinh ra caùc thöù voøng xuyeán ñeo tay, ñeo chaân, caùc vaät ñeïp ñeõ khaùc ñeå trang söùc nôi thaân. Chö Thieân hoaëc nam hay nöõ naøo muoán coù vaät ñeå trang söùc, khi taâm vöøa phaùt khôûi thì vaät kia lieàn hieän ñeán ngay.

Laïi coù caùc thöù thöùc aên Toâ-ñaø goàm boán maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Neáu chö Thieân nam hoaëc nöõ naøo nghó ñeán thöùc aên, khi taâm vöøa daáy leân thì thöùc aên lieàn coù ngay tröôùc maët. Thöùc uoáng thì coù boán loaïi: Maït-ñoä, Ma-ñaït-cang, Ca-ñaøm-maït-leâ vaø Baù-nang...

Nhaø cöûa, laàu gaùc cung ñieän ôû ñaây ñeàu nguy nga, uy nghieâm. Caùc Thieân nöõ ôû trong cung luoân thö thaùi; ñi, ñöùng, ngoài, naèm ñeàu ung dung. Nhöõng khi daïo chôi ñaây ñoù ñeàu coù ñaày ñuû caùc loaïi xe thích hôïp trang hoaøng loäng laãy, coù reøm che choã Thieân nöõ ngoài, roài troåi nhaïc, ñaùnh troáng, xoâng caùc danh höông cuøng chôû ñaày caùc thöùc aên uoáng. Thieân vöông Taêng Tröôûng vaø quyeán thuoäc thoï höôûng moïi söï an laïc, tuøy theo phöôùc löïc cuûa mình maø nhaän laáy thaéng quaû aáy.

Phía Taây nuùi Tu-di coù Ñaïi Thieân vöông teân Quaûng Muïc, thaønh cuûa Thieân vöông cuõng teân laø Quaûng muïc. Thaønh naøy daøi roäng baèng nhau moãi chieàu laø hai traêm naêm möôi do-tuaàn, chu vi thaønh laø moät ngaøn do-tuaàn, trong ngoaøi ñeàu theo ñuùng thöù lôùp, uy nghieâm, traùng leä. Thaønh coù töôøng vaøng cao nöûa do-tuaàn, treân thaønh vaøng laïi coù töôøng Töù nöõ laøm baèng vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca, laïi coù lôùp töôøng thoâng ñeán ngoaøi ñöôøng, cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Ñaát ñai ôû ñaây coù caû traêm loaïi maøu saéc xen laãn laïi raát mòn maøng nhö Ñaâu-la-mieân vaø tô meàm neân khi böôùc xuoáng chaân luùn vaøo, nhaác leân thì trôû laïi nhö cuõ. Hoa trôøi Maïn-ñaø-la tung raûi khaép maët ñaát, ngaäp caû loái ñi, gioù thoåi höông thôm lan ra mang theo hoa heùo vaø möa xuoáng hoa môùi. Nhöõng con ñöôøng trong thaønh daøi hai traêm naêm möôi do-tuaàn, caùt vaøng traûi khaép ñaát, chaïm vaøo nôi naøo cuõng coù nöôùc höông Chieân-ñaøn röôùi thôm. Daây vaøng coù chuoâng linh baèng vaøng giaêng maéc khaép beân ñöôøng ñi ñeå laøm ranh giôùi cho hai phía. Laïi coù ñuû caùc loaïi ao hoà trong maùt, ñaùy ao raûi kín baèng boán thöù baùu: vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca. Quanh maët ao coù boán baäc thang, phaàn ñaùy vaø caùc taàng caáp cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Laïi nöõa, trong ao hoà coù ñaøi trang nghieâm do boán baùu taïo thaønh xen laãn nhau. Neáu ñaøi laøm baèng vaøng thì truï vaø coät keøo laøm baèng baïc. Neáu ñaøi laøm baèng baïc thì truï vaø coät keøo laøm baèng vaøng. Neáu ñaøi laøm baèng löu ly, thì truï vaø coät keøo laøm baèng pha-chi-ca. Neáu ñaøi laøm baèng pha-chi-ca thì truï vaø coät keøo laøm baèng löu ly. Nöôùc trong caùc ao luoân ñaày aép trong maùt, thôm ngoït. Caùc loaïi hoa Öu- baùt-la, hoa Baùt-noät-ma vaø hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Boân-noa-lôïi-ca... phuû kín maët ao. Laïi coù caùc loaïi chim soáng ôû nöôùc bôi laën vui ñuøa trong ao, phaùt ra aâm thanh vi dieäu nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng... Chung quanh ao laïi coù caùc loaïi caây, hoa quaû moïc thaúng ñöùng, ñeàu ñaën, caân ñoái. Gioáng nhö ngöôøi thôï keát hoa laáy tô meàm kheùo leùo beän laïi thaønh voøng hoa, röøng caây hoa quaû ôû ñaây cuõng gioáng nhö vaäy. Röøng caây aáy laïi coù nhöõng gioáng chim bay nhaûy treân caønh cao, phaùt ra aâm thanh hoøa nhaõ nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng...

Nôi cung cuûa Thieân vöông coù boán loaïi caây taïo ra vaûi voùc y phuïc maøu xanh, vaøng,

ñoû, traéng. Caây aáy luoân sinh ra boán loaïi y phuïc maøu saéc töôi ñeïp. Neáu chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ suy nghó ñeán y phuïc, khi taâm vöøa daáy khôûi thì y phuïc lieàn hieän ñeán taän tay. Laïi coù nhieàu loaïi caây taïo ra aâm nhaïc vi dieäu nhö laø oáng tieâu, oáng saùo, ñaøn caàm,

ñaøn tranh. Neáu chö Thieân hoaëc nam hay nöõ naøo suy nghó ñeán aâm nhaïc, khi taâm vöøa phaùt khôûi thì aâm nhaïc ñaõ töï hoøa taáu.

Trong cung coøn coù caùc loaïi caây ñeïp ñeõ, kyø dieäu, chuyeân sinh ra caùc thöù voøng, xuyeán ñeo tay, ñeo chaân, caùc vaät ñeïp ñeõ khaùc ñeå trang söùc nôi thaân. Neáu chö Thieân hoaëc nam hay nöõ naøo muoán coù vaät ñeå trang söùc, khi taâm vöøa daáy khôûi thì vaät lieàn ñeán taän tay.

Laïi coù caùc thöù thöùc aên Toâ-ñaø goàm boán maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Chö Thieân hoaëc nam, hay nöõ naøo nghó ñeán thöùc aên, khi taâm vöøa phaùt khôûi thì thöùc aên lieàn hieän ra ngay tröôùc maët. Thöùc uoáng thì coù boán loaïi: Maït-ñoä, Ma-ñaït-cang, Ca-ñaøm-maït-leâ vaø Baù- nang...

Nhaø cöûa, laàu gaùc cung ñieän ôû ñaây ñeàu nguy nga, uy nghieâm. Caùc Thieân nöõ ôû trong cung luoân thö thaùi, ñi ñöùng, ngoài, naèm ñeàu ung dung. Nhöõng khi daïo chôi ñaây ñoù ñeàu coù ñaày ñuû caùc loaïi xe thích hôïp, trang hoaøng loäng laãy coù reøm che choã Thieân nöõ ngoài, roài troåi nhaïc, ñaùnh troáng, xoâng caùc danh höông cuøng chôû ñaày caùc thöùc aên uoáng. Thieân vöông Quaûng Muïc vaø caùc quyeán thuoäc thoï höôûng moïi söï an laïc, tuøy theo phöôùc löïc cuûa mình maø nhaän laáy thaéng quaû aáy.

Phía Baéc nuùi Tu-di coù Ñaïi Thieân vöông teân Ña Vaên, cung thaønh cuûa Thieân vöông teân A-noa-ca-phaï-ñeá. Thaønh naøy daøi roäng baèng nhau moãi chieàu daøi laø hai traêm naêm möôi do-tuaàn, chu vi cuûa thaønh laø moät ngaøn do-tuaàn, trong ngoaøi ñeàu theo ñuùng thöù lôùp, uy nghieâm, ñeïp ñeõ. Thaønh coù töôøng vaøng cao nöûa do-tuaàn, treân thaønh vaøng laïi coù töôøng Töù nöõ laøm baèng vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca, laïi coù lôùp töôøng thoâng ñeán ngoaøi ñöôøng, cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Ñaát ñai ôû ñaây coù caû traêm loaïi maøu saéc xen laãn, mòn maøng nhö Ñaâu-la-mieân vaø tô meàm, neân khi böôùc xuoáng thì chaân luùn vaøo, nhaác chaân leân thì ñaát trôû laïi nhö cuõ. Hoa trôøi Maïn-ñaø-la tung raûi khaép maët ñaát, ngaäp caû loái ñi. Khi gioù thoåi höông thôm lan toûa mang theo hoa heùo vaø möa xuoáng hoa môùi. Nhöõng con ñöôøng trong thaønh daøi hai traêm naêm möôi do-tuaàn, caùt vaøng traûi khaép ñaát, chaïm vaøo nôi naøo cuõng coù nöôùc höông Chieân-ñaøn röôùi thôm. Daây vaøng coù chuoâng linh baèng vaøng giaêng maéc khaép hai beân ñöôøng ñi ñeå laøm ranh giôùi cho hai phía. Laïi coù ñuû caùc loaïi ao hoà trong maùt, ñaùy ao raûi kín baèng boán thöù baùu: Vaøng, baïc, löu ly, pha-chi-ca. Quanh maët ao coù boán baäc thang, phaàn ñaùy vaø caùc taàng caáp cuõng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu. Laïi nöõa trong ao hoà coù ñaøi trang nghieâm do boán baùu taïo thaønh xen laãn nhau. Neáu ñaøi laøm baèng vaøng thì truï vaø coät keøo laøm baèng baïc. Neáu ñaøi laøm baèng baïc thì truï vaø coät keøo laøm baèng vaøng. Neáu ñaøi laøm baèng löu ly thì truï vaø coät keøo laøm baèng pha-chi-ca. Neáu ñaøi laøm baèng pha-chi-ca thì truï vaø coät keøo laøm baèng löu ly. Nöôùc trong caùc ao luoân ñaày aép, trong maùt thôm ngoït. Hoa Öu-baùt-la, hoa Baùt-noät-ma, hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Boân-noa-lôïi-ca… phuû kín maët ao. Laïi coù caùc loaïi chim soáng ôû nöôùc bôi laën vui ñuøa trong ao phaùt ra aâm thanh vi dieäu nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng...

Chung quanh ao laïi coù caùc loaïi caây hoa quaû, moïc thaúng ñöùng, sum sueâ, caân ñoái.

Gioáng nhö ngöôøi thôï keát hoa laáy tô meàm kheùo leùo beän laïi thaønh voøng hoa ñeïp, röøng caây hoa quaû ôû ñaây cuõng nhö vaäy.

Röøng caây aáy laïi coù nhöõng gioáng chim bay nhaûy treân caønh cao phaùt ra aâm thanh vi dieäu nhö tieáng cao vuùt bay xa, tieáng laøm vui loøng ngöôøi, tieáng hay ñeïp dòu daøng.

Nôi cung cuûa Thieân vöông coù boán loaïi caây taïo ra vaûi voùc, y phuïc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Caây aáy luoân sinh ra boán loaïi y phuïc maøu saéc töôi ñeïp. Neáu chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ suy nghó ñeán y phuïc, khi taâm vöøa daáy leân thì y phuïc lieàn hieän ñeán taän tay.

Laïi coù nhöõng loaïi caây taïo ra aâm nhaïc vi dieäu nhö laø oáng tieâu, oáng saùo, ñaøn caàm, ñaøn tranh... Neáu chö Thieân hoaëc nam hay nöõ suy nghó ñeán aâm nhaïc, khi taâm vöøa khôûi

leân thì aâm nhaïc ñaõ töï hoøa taáu.

Trong cung coøn coù caùc loaïi caây ñeïp ñeõ, kyø dieäu chuyeân sinh ra caùc thöù voøng, xuyeán ñeo tay, ñeo chaân, caùc ñoà vaät ñeïp ñeõ khaùc ñeå trang söùc nôi thaân. Neáu chö Thieân hoaëc nam hay nöõ muoán coù ñoà vaät ñeå trang söùc, khi taâm vöøa phaùt khôûi thì vaät kia lieàn hieän ñeán ngay.

Laïi coù caùc thöù thöùc aên Toâ-ñaø goàm boán maøu xanh, vaøng ñoû, traéng. Chö Thieân hoaëc nam hoaëc nöõ naøo nghó ñeán thöùc aên, khi taâm vöøa phaùt khôûi thì thöùc aên lieàn hieän ra ngay tröôùc maët. Nöôùc uoáng thì coù boán loaïi: Maït-ñoä, Ma-ñaït-cang, Ca-ñaøm-maït-leâ vaø Baù- nang.

Nhaø cöûa, laàu gaùc, cung ñieän ôû ñaây ñeàu nguy nga. Caùc Thieân nöõ ôû trong cung luoân thö thaùi, ñi ñöùng, ngoài naèm ñeàu ung dung. Nhöõng khi daïo chôi ñaây ñoù ñeàu coù ñuû caùc loaïi xe coä thích hôïp trang hoaøng loäng laãy, coù reøm che choã Thieân nöõ ngoài, roài troåi nhaïc, ñaùnh troáng, xoâng caùc danh höông cuøng chôû ñaày caùc thöùc aên uoáng. Thieân vöông Ña Vaên vaø haøng quyeán thuoäc thoï höôûng moïi söï an laïc, tuøy theo phöôùc löïc cuûa mình maø nhaän laáy quaû thuø thaéng. Nhö vaäy laø traûi qua saùu ñôøi Ñeá Thích.

Tieáp ñeán, vua Ñaûnh Sinh ñi veà phía nuùi Trì song, nôi coù naêm traêm Tieân nhaân ñang truù nguï. Töø xa hoï troâng thaáy vua Ñaûnh Sinh ñi tôùi, Tieân nhaân Xuù Dieïân noåi saân, noùi:

–OÂng vua chuyeân gaây söï tranh chaáp kia nay laïi ñeán ñaây nöõa!

Noùi roài, oâng ta ñöa hai tay voác nöôùc taït vaøo ñoaøn ngöôøi hoä toáng nhaø vua, khoâng cho hoï tieán ñeán. Khi aáy, thaàn chuû binh noùi vôùi caùc Tieân:

–Ngöôøi tu tònh haïnh neáu sinh taâm saân haän thì ôû baát cöù nôi naøo söï tu taäp cuõng khoâng thaønh töïu. Vua Ñaûnh Sinh ñaây laø baäc Ñaïi nhaân töø, chaúng phaûi laø ngöôøi ñeå caùc oâng nguyeàn ruûa.

Vua Ñaûnh Sinh ñi daàn ñeán choã caùc vò Tieân, hoûi:

–Vò naøo ñaõ ngaên caûn khoâng cho ñoaøn tuøy tuøng cuûa ta ñeán? Thaàn chuû binh ñaùp:

–Caùc Tieân ngaên chaän. Vua noùi:

–Caùc Tieân ôû ñaây thích laøm gì nhaát? Thaàn chuû binh ñaùp:

–Caùc tieân ôû ñaây thích beän toùc nhaát. Vua noùi:

–Baây giôø caùc vò haõy caét maùi toùc aáy ñi vaø theo laøm ngöôøi hoä toáng cho ta.

Vua Ñaûnh Sinh vöøa noùi xong thì toùc cuûa caùc Tieân nhaân thaûy ñeàu töï ruïng heát, taát caû ñeàu töï nhieân tay caàm cung teân ñöùng haàu beân vua.

Luùc ñoù, ngoïc nöõ baùu lieàn ñeán taâu vua:

–Thieân töû, nhöõng vò Tieân nhaân naøy ñeàu laø ngöôøi tu haønh, xin ñaïi vöông tha cho hoï. Vua noùi:

Tuøy yù.

Caùc Tieân nhaân ôû laïi choã cuõ, nhôø doác söùc tinh taán tu taäp neân chöùng ñöôïc naêm thöù thaàn thoâng.

Vua Ñaûnh Sinh cuøng ñoaøn ngöôøi hoä toáng caát thaân leân khoâng trung bay daàn veà phía tröôùc.

Nuùi Tu-di coù nhieàu doøng nöôùc chaûy ra vaøo, moãi doøng nhö vaäy daøi ñeán taùm vaïn do- tuaàn, boán maët ñeàu roäng taùm vaïn do-tuaàn, chu vi laø ba möôi hai vaïn do-tuaàn. Ñaát döôùi

chaân ñeàu baèng vaøng, taát caû ñeàu do boán baùu taïo thaønh heát söùc trang nghieâm ñeïp ñeõ.

Nuùi Tu-di coù boán maët vuoâng: maët phía Ñoâng do pha-chi-ca taïo thaønh, maët phía Taây do baïc traéng taïo thaønh, maët phía Nam do löu ly taïo thaønh, maët phía Baéc do vaøng roøng taïo thaønh. Boán goùc laïi coù boán ngoïn nuùi cao. Ngoïn phía Ñoâng nam ngang roäng baèng nhau, moãi chieàu laø moät traêm hai möôi laêm do-tuaàn, chu vi laø naêm traêm do-tuaàn, cao boán do-tuaàn röôõi, do löu ly taïo thaønh, thaàn Daï-xoa Kim Cang Thuû traán giöõ nuùi naøy. Ngoïn ôû phía Taây nam ngang roäng baèng nhau, moãi chieàu laø moät traêm hai möôi laêm do-tuaàn, chu vi laø naêm traêm do-tuaàn, cao boán do-tuaàn röôõi, do pha-chi-ca taïo thaønh, thaàn Daï-xoa Kim Cang Thuû traán giöõ ôû ñaây. Ngoïn phía Taây baéc ngang roäng baèng nhau, moãi chieàu laø moät traêm hai möôi laêm do-tuaàn, chu vi laø naêm traêm do-tuaàn, cao boán do-tuaàn röôõi, do vaøng roøng taïo thaønh, ñöôïc thaàn Daï-xoa Kim Cang Thuû traán giöõ. Ngoïn phía Ñoâng baéc cuõng ngang roäng baèng nhau, moãi chieàu laø moät traêm hai möôi laêm do-tuaàn, chu vi laø naêm traêm do-tuaàn, cao boán do-tuaàn röôõi, cuõng do thaàn Daï-xoa Kim Cang Thuû traán giöõ.

Nuùi Tu-di coù boán taàng: Taàng thöù nhaát roäng moät vaïn saùu ngaøn do-tuaàn, do boán baùu taïo thaønh, Thieân vöông Kieân Thuû ôû nôi taàng naøy. Taàng thöù hai cao moät vaïn do-tuaàn,

roäng taùm ngaøn do-tuaàn, do boán baùu taïo thaønh, laø truù xöù cuûa Thieân vöông Trì Man. Taàng thöù ba cao moät vaïn do-tuaàn, roäng boán ngaøn do-tuaàn, do boán baùu taïo thaønh, Thieân vöông Thöôøng Kieâu traán giöõ. Taàng thöù tö cao moät vaïn do-tuaàn, roäng hai ngaøn do-tuaàn, cuõng do boán baùu taïo thaønh, do Töù ñaïi Thieân vöông cai quaûn.

