**SOÁ 480**

KINH NGUYEÄT THÖÔÏNG NÖÕ

*Haùn dòch: Ñôøi Tuøy, Tam taïng Phaùp sö Xaø-na-quaät-ña, ngöôøi Thieân Truùc.*

**QUYEÅN THÖÔÏNG**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû nôi tinh xaù lôïp baèng coû tranh, trong röøng caây coå thuï, taïi nöôùc Tyø-da-ly cuøng vôùi chuùng ñaïi Tyø-kheo naêm traêm vò, ñeàu laø caùc baäc A-la-haùn.

Laïi coù taùm ngaøn Boà-taùt, ñeàu laø baäc coù coâng ñöùc lôùn, coù thaàn thoâng vaø oai löïc lôùn, taát caû ñeàu thoï trì caùc Ñaø-la-ni, ñöôïc bieän taøi voâ ngaïi, ñaéc caùc thieàn ñònh, ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh, ñaày ñuû naêm Thaàn thoâng, noùi naêng chaân thaät, khoâng coù hö doái, lìa caùc khen cheâ. Ñoái vôùi quyeán thuoäc cuûa mình vaø caùc lôïi döôõng ñeàu khoâng nhieãm vöôùng. Vì khoâng mong caàu quaû baùo neân vì ngöôøi khaùc noùi phaùp, khieán hoï ñaéc phaùp nhaãn saâu xa, coù theå qua ñeán bôø beân kia. Caùc vò aáy ñaõ ñaày ñuû voâ uùy, ñaõ vöôït qua vieäc ma, khoâng coøn keát nghieäp, ñoái vôùi taùnh cuûa caùc phaùp khoâng bò ngaên che, nghi ngaïi. Do voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn kieáp tu taäp maø ñöôïc thaønh töïu, thöôøng duøng saéc dieän töôi vui ñeå an uûi, daãn daét ngöôøi haønh trì, khoâng khieán hoï buoàn baõ. Kheùo duïng caâu lôøi, taâm khoâng bieán ñoåi, bieän thuyeát khoâng cuøng taän, cuõng ñeàu ñöôïc thaønh töïu phaùp nhaãn bình ñaúng, coù theå ôû trong ñaïi chuùng noùi phaùp voâ uùy, giaûng noùi moät caâu phaùp, traûi qua traêm ngaøn öùc na-do- tha kieáp, ñaéc trí tueä, phöông tieän thieän xaûo voâ taän. Bieát roõ ba ñôøi ñeàu nhö huyeãn hoùa, cuõng nhö dôïn naéng, nhö traêng trong nöôùc, nhö moäng, nhö sao ban saùng, nhö tieáng vang trong hang troáng. Bieát taùnh cuûa caùc phaùp laø Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, taâm thöôøng vaéng laëng, an truù vaøo phaùp chaân nhö, xa lìa caùc vieäc laáy, boû. Ñaõ ñaït voâ löôïng trí tueä phöông tieän thieän xaûo, cuõng bieát ñöôïc taâm haønh cuûa caùc chuùng sinh vaø trí tueä phöông tieän thieän xaûo, tuøy theo moãi choã giaùo hoùa, vì hoï dieãn noùi caùc phaùp. Ñoái vôùi taâm cuûa caùc chuùng sinh khoâng coù toån haïi, lìa caùc aùi nhieãm, khoâng coøn phieàn naõo, ñuû caùc haïnh nhaãn, ñoái vôùi taùnh caùc phaùp ñeàu ñaõ bieát roõ, ñaõ thaønh töïu vieäc trang nghieâm caùc coõi Phaät, thöôøng thaønh töïu Tam-muoäi nieäm Phaät vaø cuõng coù theå thaønh töïu vieäc khuyeán thænh trí Phaät, coù theå ñoaïn tröø taát caû phieàn naõo, keát söû, thöôøng hieän baøy dieäu duïng nôi caùc thieàn ñònh, Tam-muoäi, cuõng ñeàu coù theå ñaéc trí tueä, phöông tieän thieän xaûo.

Teân caùc vò aáy laø: Ñaïi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Boà-taùt Ñaïi Theá

Chí, Boà-taùt Nan Höõu, Boà-taùt Höông Töôïng, Boà-taùt Baát Xaû Ñaûm, Boà-taùt Nhaät Taïng, Boà- taùt Ñaø-la-ni, Boà-taùt Phoùng Höông Quang, Boà-taùt Loâi AÂm, Boà-taùt Phaân Bieät Kim Quang Minh Quyeát Ñònh Vöông, Boà-taùt Na La Dieân, Boà-taùt Baûo Thuû, Boà-taùt Baûo AÁn Thuû, Boà- taùt Hö Khoâng Taïng, Boà-taùt Hyû Vöông, Boà-taùt Hyû Kieán, Boà-taùt Ñoä Chuùng Sinh, Boà-taùt Thöôøng Tinh Taán, Boà-taùt Thöôøng Hyû Caên, Boà-taùt Phaù AÙc Ñaïo, Boà-taùt Kim Cang Du Boä,

Boà-taùt Tam Giôùi Du Boä, Boà-taùt Haønh Baát Ñoäng, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán, Boà-taùt Coâng Ñöùc Taïng, Boà-taùt Lieân Hoa Ñöùc, Boà-taùt Nhö Höông Töôïng, Boà-taùt Ñaéc Thaâm Trí Bieän, Boà-taùt Ñaïi Bieän, Boà-taùt Phaùp Thöôïng Sinh, Boà-taùt Chö Phaùp Voâ Nghi Ñöùc, Boà-taùt Sö Töû Du Boä, Boà-taùt Taùn Chö Khuûng Boá, Boà-taùt Teá Taéc Chö Töôùng, Boà-taùt Sö Töû Hoáng AÂm, Boà-taùt Phi Baát Ngoân, Boà-taùt Bieän Tuï, Ñaïi Boà-taùt Di-laëc… laø baäc Thöôïng thuû. Laïi coù traêm ngaøn Ñaïi Boà-taùt nhö vaäy ñeàu hoäi ñuû.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân ôû tinh xaù lôïp baèng coû, nôi röøng caây ñaïi thoï, trong thaønh Tyø- da-ly. Quoác vöông, caùc ñaïi thaàn, baù quan, caùc tröôûng giaû giaøu coù, caùc Baø-la-moân, cö só, daân chuùng vaø caùc ngöôøi khaùch buoân töø xa ñeán, ñeàu toân troïng, cung kính phuïng söï.

Thôøi aáy, trong thaønh coù moät vò Ly-xa teân laø Tyø-ma-la-caät, nhaø cöûa giaøu coù, cuûa caûi voâ löôïng, kho taøng ñaày chaät khoâng theå tính keå, chaên nuoâi gia suùc raát nhieàu. Ngöôøi vôï teân laø Voâ Caáu, dung maïo ñoan chaùnh, ñaày ñuû töôùng ñeïp ñeõ. Ngöôøi vôï khi ñaõ thoï thai ñuû chín thaùng, lieàn sinh moät ngöôøi con gaùi dung maïo töôi ñeïp, thaân theå hoaøn haûo, ngöôøi xem khoâng chaùn. Khi coâ beù sinh ra coù aùnh saùng lôùn chieáu röïc khaép caû nhaø. Cuõng chính khi aáy, ñaïi ñòa chaán ñoäng, caùc caây lôùn quanh nhaø ñeàu coù chaát söõa ñaëc vaø daàu chaûy ra raát nhieàu. Trong thaønh Tyø-da-ly, caùc loaïi troáng lôùn, troáng nhoû vaø caùc thöù aâm nhaïc khoâng ñaùnh, khoâng taáu cuõng ñeàu töï phaùt ra tieáng. Treân hö khoâng, trôøi möa caùc thöù hoa. Boán phía quanh nhaø aáy coù kho baùu aån chöùa töï baøy ra vaø caùc ngoïc quyù cuõng ñeàu xuaát hieän.

Khi sinh ra, coâ beù khoâng khoùc laïi chaép tay ngay ngaén, noùi keä:

*Do xöa khoâng taïo caùc nghieäp aùc Nay ñöôïc thaân thanh tònh nhö vaäy Neáu ngöôøi taïo taùc caùc nghieäp aùc Khoâng theå sinh vaøo nhaø haøo quyù. Cuõng do xöa ñoaïn caùc haønh aùc*

*Boá thí, ñieàu thuaän, khoâng buoâng lung Cung kính, teà chænh nôi toân nghieâm Môùi ñöôïc sinh vaøo nhaø hieàn thieän.*

*Con nhôù ngaøy xöa Phaät Ca-dieáp Vaøo thaønh Tyø-da-ly khaát thöïc Con ôû treân laàu ñöôïc thaáy Ngaøi Ñöôïc thaáy vaäy roài taâm thanh tònh. Taâm con ñaõ ñöôïc thanh tònh roài Toân troïng cuùng döôøng Nhö Lai aáy Baáy giôø hieän khoâng coù höông hoa*

*Höông thoa, höông boät, ñoà aên uoáng. Lieàn nghe tieáng daïy trong hö khoâng: Phaät nôi theá gian khoâng caàu baùo*

*Coù taâm thöông xoùt caùc chuùng sinh Cho neân haøng ngaøy ñi khaát thöïc. Ngöôi muoán cuùng döôøng Theá Toân aáy Neân phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng*

*So ñoà cuùng döôøng trong ba coõi Khoâng baèng ngöôøi tin phaùt taâm ñaïo. Con nghe trong khoâng noùi nhö vaäy Laïi thaáy töôùng vi dieäu chö Phaät*

*Lieàn phaùt taâm Boà-ñeà baát ñoäng Con ôû treân laàu buoâng thaân xuoáng. Truù trong khoâng cao moät Ña-la*

*Laïi thaáy möôøi phöông heát thaûy Phaät Nhö nhieàu loaïi baùu nuùi Tu-di*

*Thaân Phaät Ca-dieáp cuõng nhö vaäy. Khi aáy do thaàn löïc chö Phaät*

*Hoa Maïn-ñaø-la ñaày tay con*

*Luùc con raûi hoa cuùng döôøng Phaät Keát thaønh loïng hoa tònh, vi dieäu. Choã thaáy chö Phaät nôi möôøi phöông*

*Thaân töôùng haûo trang nghieâm vi dieäu Con thaáy loïng hoa Maïn-ñaø-la*

*Cuõng laïi ñoàng nhö Phaät Ca-dieáp. Con ôû trong khoâng noùi lôøi naøy:*

*Nguyeän laøm baäc Löôõng Tuùc toái thaéng Tu haønh cho ñeán voâ soá kieáp*

*Chöa ñöôïc giaùc ngoä, theà khoâng chuyeån. Nhöõng chuùng trôøi, roàng vaø phi nhaân… Taùm boä soá löôïng ñeán hai ngaøn*

*Hoï nghe con gaàm tieáng sö töû Cuõng phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng. Con rôøi coõi trôøi Tam thaäp tam Trôû laïi sinh vaøo Dieâm-phuø-ñeà*

*Thöôøng khoâng boû maát haïnh hieàn hieän Luoân khuyeân moïi ngöôøi tu phöôùc nghieäp. Khi con ôû coõi trôøi Ñao-lôïi*

*Cuùng döôøng Phaät Thích-ca Maâu-ni Nay thoï sinh khoâng vì naêm duïc*

*Chæ muoán cuùng döôøng Nhö Lai naøy. Con nhôù nghieäp baùo cuûa ñôøi tröôùc Ñaõ sinh ra taùm möôi chín nôi*

*Ñeàu höôûng phöôùc ñöùc nhö hieän nay Ngöôøi trí neân sieâng cuùng döôøng Phaät.*

Coâ beù noùi keä naøy roài lieàn ñöùng im. Coâ gaùi aáy nhôø nhaân duyeân töø ñôøi tröôùc taïo caùc caên laønh neân nôi thaân töï nhieân maëc saün thieân y toát ñeïp quyù giaù. Töø thaân coâ ta phaùt ra aùnh saùng kyø dieäu, vöôït caû aùnh saùng maët traêng chieáu soi. AÙnh saùng aáy coù maøu saéc vaøng roøng toûa khaép trong nhaø. Do cha meï cuûa coâ thaáy aùnh saùng naøy neân ñaët teân laø Nguyeät Thöôïng.

Coâ beù Nguyeät Thöôïng sinh ra chöa bao laâu thì thaân theå boãng nhieân lôùn nhanh nhö coâ gaùi taùm tuoåi. Choã coâ beù thöôøng ñi laïi, ñöùng ngoài ñeàu saùng röïc. Caùc loã chaân loâng nôi thaân coâ beù phaùt ra muøi höông Chieân-ñaøn, khi noùi cöôøi, trong mieäng luoân toûa muøi thôm nhö hoa Öu-baùt-la.

Trong thaønh Tyø-da-ly, nhöõng con em cuûa vua doøng Saùt-lôïi, caùc ñaïi thaàn, cö só, tröôûng giaû, Baø-la-moân… vaø caùc nhaø giaøu, caùc doøng hoï haøo quyù khaùc coù con trai coøn treû,

xa gaàn ñeàu nghe danh tieáng cuûa coâ gaùi Nguyeät Thöôïng raát ñoan chaùnh, ñaùng yeâu, ôû ñôøi khoâng ai saùnh kòp. Nghe vieäc naøy roài, caùc ngöôøi con trai kia taâm ham muoán phaùt khôûi maïnh, moãi moät ñeàu nghó: “Mong cöôùi ñöôïc coâ Nguyeät Thöôïng aáy laøm vôï.”

Caùc chaøng trai ñaõ nghó nhö vaäy roài lieàn ñi ñeán nhaø oâng Ly-xa Tyø-ma-la-caät. Hoï muoán trình leân yù nguyeän cuûa mình vaø moãi moãi chaøng trai ñeàu höùa seõ mang coã phaåm baèng voâ soá chaâu baùu quyù giaù, naøo laïc ñaø, löøa, voi, ngöïa, tieàn cuûa. Hoaëc cuõng coù ngöôøi ñaõ töøng gaëp gôõ nhaø Ly-xa, hoï noùi lôøi laán aùp:

–Chuùng toâi seõ khoâng chòu thua ai, phaûi ñoaït cho ñöôïc coâ gaùi aáy. Hoaëc coù ngöôøi lôùn tieáng:

–OÂng nay neáu khoâng gaû cho toâi ngöôøi con gaùi aáy, toâi seõ cöôùp heát caùc thöù giöôøng neäm, ñoà naèm, tieàn taøi, y phuïc, chuoãi anh laïc mang ñi heát. Hoaëc coù keû ñoøi ñaùnh, ñoøi troùi, toan duøng caùc vieäc khuûng boá nhö vaäy ñeå ñe doïa.

Baáy giôø, nhaø Ly-xa Tyø-ma-la-caät taâm sinh sôï haõi heát möïc, neân öu saàu, suy nghó: “Nhöõng ngöôøi naøy coù keû muoán duøng theá löïc cöôùp ñoaït con gaùi cuûa ta mang ñi, hoaëc coù keû muoán ñoaït maïng ta.” OÂng Ly-xa kia yù nieäm roái loaïn, buoàn phieàn, aùo naõo, höôùng ñeán coâ con gaùi mình caát tieáng than thôû, rôi nöôùc maét.

Khi aáy, Nguyeät Thöôïng thaáy thaân phuï saàu lo khoå naõo, neân hoûi:

–Thaân phuï hoâm nay vì sao maø saàu naõo than khoùc nhö vaäy? Ly-xa Tyø-ma-la-caät noùi vôùi con gaùi:

–Nay con khoâng bieát sao? Vì thaân con maø ñaùm caùc nhaø quyù toäc, giaøu coù trong thaønh naøy ñeàu oaùn keát vôùi ta, ñeàu muoán tranh nhau ñeå xin cöôùi con. Ta nay lo sôï seõ bò nhöõng keû coù theá löïc kia ñeán cöôùp con mang ñi, coøn toån thöông ñeán thaân maïng ta vaø tieàn taøi, chaâu baùu cuûa gia ñình!

Coâ gaùi Nguyeät Thöôïng duøng keä traû lôøi thaân phuï:

*Giaû söû trong ñaïi ñòa Dieâm-phuø Taát caû caùc chuùng sinh hieän coù Söùc moãi moät nhö Na-la-dieân*

*Ngöôøi ngöôøi tay caàm ñao gaäy nhoïn. Doác toaøn thaân löïc cuøng röôït ñuoåi Keû kia khoâng theå haïi ñöôïc con*

*Taâm oaùn, gaäy ñoäc khoâng theå haïi Nöôùc, löûa cuõng khoâng theå cuoán, thieâu. Khoâng sôï loaøi quyû sai töû thi*

*Vaø duøng lôøi phuø chuù truø eám*

*Taâm Töø quyeát ñònh khoâng saân haän Taâm Töø hoaøn toaøn khoâng sôï ai.*

*Con nay phaùt khôûi taâm Töø aáy Giuùp ñôøi cuõng nhö giöõ thaân mình*

*Hieän con khoâng laøm khoå ngöôøi khaùc Thì ai seõ coù theå haïi con?*

*Chaùn duïc, töï mình khoâng töôûng duïc Thaønh töø cuõng chaúng saân giaän, si Con khoâng taïo hoïa duïc, saân, si*

*Neân khoâng ai coù theå haïi ñöôïc. Con xem heát thaûy caùc chuùng sinh*

*Thaûy ñeàu töôûng nhö cha meï mình Theá gian chæ coù taâm Töø aáy*

*Ngöôøi khaùc quyeát ñònh khoâng khi doái. Giaû söû hö khoâng chìm trong ñaát*

*Vaø ñaët Tu-di vaøo haït caûi*

*Veát chaân boø ñöïng nöôùc boán bieån Cuõng laïi khoâng theå haïi thaân con.*

Nguyeät Thöôïng noùi keä naøy roài, lieàn thöa vôùi cha meï:

–Thöa cha meï! Neáu ñaõ coù vieäc nhö vaäy xaûy ra, chuùng ta neân ñi ñeán nôi caùc ngaû tö ñaàu ñöôøng trong thaønh Tyø-da-ly, rung chuoâng, laéc linh, baùo cho heát thaûy daân chuùng trong thaønh ñöôïc bieát: “Keå töø nay traûi qua baûy ngaøy, con gaùi cuûa nhaø Ly-xa Tyø-ma-la- caät laø Nguyeät Thöôïng quyeát ñònh seõ ñi ra beân ngoaøi, töï mình tìm choïn ngöôøi choàng, ñoái töôïng laø taát caû caùc chaøng trai chöa vôï. Moïi ngöôøi neân töï saém söûa veà y phuïc, chuoãi ngoïc anh laïc…, cuõng caàn queùt doïn caùc ñöôøng phoá trong thaønh, raûi caùc thöù höông boät, höông ñoát, baøy bieän caùc voøng hoa... moãi moät ñeàu chuaån bò ñaày ñuû, côø phöôùn, loïng baùu treo khaép, duøng nhöõng söï toát ñeïp aáy ñeå töï trang nghieâm.” YÙ con nhö vaäy, cha meï thaáy theá naøo?

Cha meï nghe con gaùi noùi nhö theá lieàn hieåu ñöôïc yù con. Ngöôøi cha laøm theo lôøi con gaùi mình, töùc sai ngöôøi nhaø rung chuoâng, baùo khaép taát caû daân chuùng trong thaønh Tyø-da- ly nhö lôøi con mình ñaõ thöa.

Luùc aáy, taát caû daân chuùng trong thaønh nghe lôøi thoâng baùo nhö vaäy thaûy ñeàu vui möøng, ñeàu trôû veà nhaø mình vaø ñöôøng saù quanh ñaáy lo queùt doïn, trang hoaøng ñeïp ñeõ, trang nghieâm coøn hôn caû lôøi keâu goïi.

Cuøng luùc, caùc chaøng trai nôi caùc gia ñình thuoäc doøng vua, quan, ñaïi thaàn, Baø-la- moân, cö só, tröôûng giaû, cho ñeán caùc ngöôøi thôï gioûi trong thaønh Tyø-da-ly ñeàu goäi toùc, taém röûa, thoa caùc thöù daàu thôm, tranh nhau trang söùc, maëc y phuïc ñeïp, mang chuoãi ngoïc anh laïc, laïi cho goïi caùc vò trong haøng quyeán thuoäc gaàn guõi, baûo:

–Caùc vò taâm yù khoâng ñöôïc xaùo troän, ñöøng nghó gì khaùc, chæ ñeå yù ñeán coâ Nguyeät Thöôïng. Neáu khi coâ aáy xuaát hieän maø khoâng ñi tôùi beân ta thì caùc vò phaûi duøng söùc maïnh hoã trôï ta ñeå ñoaït cho ñöôïc coâ aáy!

Ñeán ngaøy thöù saùu laø ngaøy raèm traêng troøn, coâ Nguyeät Thöôïng phaùt taâm thoï Baùt quan trai. Ñeâm aáy baàu trôøi trong saùng, coâ ôû treân laàu thong thaû kinh haønh. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät neân ôû beân tay phaûi cuûa coâ boãng nhieân coù moät hoa sen xuaát hieän. Hoa naøy laáy vaøng roøng laøm nhaùnh, baïc traéng laøm laù, löu ly laøm nhuïy, maõ naõo laøm ñaøi. Hoa kia keát hôïp do traêm ngaøn caùnh, aùnh saùng röïc rôõ vi dieäu voâ cuøng. Trong hoa coù hình Ñöùc Nhö Lai hieän roõ thaân maøu vaøng roøng, ñang ngoài kieát giaø, oai quang hieån baøy chieáu toûa khaép laàu aáy, thaáy roõ thaân Ngaøi coù ba möôi hai töôùng ñaïi tröôïng phu, taùm möôi veû ñeïp trang nghieâm, phaùt ra aùnh saùng chieáu soi khaép nhaø cuûa Nguyeät Thöôïng. Khi ñoù, nôi tay phaûi cuûa mình, Nguyeät Thöôïng boãng thaáy hoa, roài laïi ñöôïc thaáy vaø chieâm ngöôõng hình töôïng Ñöùc Nhö Lai kia, neân thaân taâm hoan hyû, möøng rôõ voâ haïn.

Coâ lieàn duøng keä thöa hoûi Ñöùc Nhö Lai hoùa hieän aáy:

*Khoâng bieát Nhaân giaû laø Trôøi, Roàng Laø Khaån-na-la hay Daï-xoa*

*Hoaëc quyû thaàn, hoaëc A-tu-la? Nguyeän Toân ñöùc vì con chæ daïy.*

*Thaân cuûa Toân giaû khoù nghó baøn Nhö aùnh maët trôøi maøu kim saéc Hoaëc laïi bieán hoùa thaân vaøng oùng Thoaït töïa pha leâ, saéc luïa hoàng. Con nôi thaân taâm khoâng coù töôûng Thaáy coâng ñöùc Ngaøi raát hoan hyû Ngaøi laø söù giaû cuûa vò naøo?*

*Chaúng hay töø phöông naøo ñi ñeán? Khoâng bieát ñeán ñaây vì duyeân gì? Ñeán roài laïi muoán trôû veà ñaâu?*

*Toân nghieâm raïng rôõ nhö löûa nhoùm Coâng ñöùc cao vôøi töïa Tu-di.*

Ñöùc Nhö Lai hoùa hieän duøng keä traû lôøi:

*Ta nay chaúng phaûi laø trôøi, roàng Khoâng phaûi Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø Sö töû hoï Thích, Phaät Theá Toân Nay sai ta ñeán vieáng choã naøng.*

*Neân chaúng phaûi Trôøi, Roàng, Daï-xoa Khoâng phaûi ngöôøi hay Khaån-na-la Chaúng phaûi Tu-luaân, taùm boä chuùng Ta chính hoï Thích, söù giaû Phaät.*

Nguyeät Thöôïng laïi duøng keä baïch vôùi Ñöùc Nhö Lai hoùa thaân:

*Con nay nghe noùi Phaät Theá Toân Hình saéc theå kia nhö theá naøo Nguyeän vì con noùi hình töôùng ñoù Con ñöôïc nghe roài thöôøng nhôù nghó. Laïi töï nhaän laø söù giaû Phaät*

*Maø khoâng vì con noùi töôùng Phaät Con thaáy oai ñöùc thaàn löïc Ngaøi Theá gian khoù saùnh, töùc nhö Phaät.*

Ñöùc Nhö Lai hoùa hieän duøng keä ñaùp:

*Hình theå Theá Toân saéc vaøng roøng Ñuû ba hai töôùng baäc ñaïi nhaân*

*Thöôøng vì chuùng sinh laøm ruoäng phöôùc Vì theá cho neân goïi laø Phaät.*

*Thöôøng töï hieåu thaáu heát thaûy phaùp Laïi hay bieát roõ taâm chuùng sinh Goàm ñuû caùc loaïi thöôïng, trung, ha Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Caùc vieäc theá gian ñeàu bieát roõ*

*Vaø cuõng thoâng ñaït heát thaûy phaùp Bieát caùc phaùp roài ñeán bôø kia*

*Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Ñoái vôùi heát thaûy taâm chuùng sinh*

*Trong moãi moãi taâm ñeàu thaáy bieát Nôi chuùng sinh vaø taâm cuûa hoï*

*Hai choán aáy ñeàu khoâng nhieãm chaáp. Nhaân haønh boá thí ñöôïc laøm Phaät Vaø cuõng thöôøng giöõ giôùi thanh tònh Laïi tu nhaãn nhuïc vaø tinh taán*

*Thieàn ñònh, trí tueä mau thaønh Phaät. Vieäc theá gian thaûy ñeàu bieát roõ*

*Ñoù laø heát thaûy caùc ngheà kheùo Trong taâm luoân Töø, Bi, Hyû, Xaû Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Haøng phuïc heát thaûy caùc ma oaùn Uy danh chaán ñoäng ngaøn vaïn coõi Coù theå töï giaùc ñaïo Voâ thöôïng*

*Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Phaät xöa thöôøng hay chuyeån phaùp luaân Chuyeån vaän heát thaûy phaùp Voâ thöôïng AÙnh saùng chieáu soi ngaøn vaïn coõi Thöôøng giaûng noùi khoå, khoâng, voâ ngaõ. Coù haøng ngaøn coõi nöôùc chö Phaät*

*Cho ñeán traêm öùc voâ soá coõi*

*Töôùng löôõi roäng lôùn bao truøm khaép Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Coù haøng ngaøn coõi nöôùc chö Phaät Soá kia nhieàu nhö caùt soâng Haèng Vò aáy noùi ra ñeàu nghe khaép*

*Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät. Ngaøn öùc coõi nöôùc caùc Ñöùc Phaät Vò aáy duøng tay naém giöõ ñöôïc*

*An truù khoâng ñoäng ngaøn vaïn kieáp Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Coõi nöôùc chö Phaät coù ngaøn öùc Nhöõng nuùi Tu-di trong coõi aáy Ngaøi duøng sôïi loâng buoäc chaëc roài Naém laáy ñi khaép ngaøn öùc coõi.*

*Nghe caâu nhieäm maàu cuûa chö Phaät Nôi phaùp töï taïi vöôït bôø kia*

*Ñaõ töï giaùc ngoä, ñoä chuùng sinh Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Ñaày ñuû töï taïi khaép möôøi phöông Coù theå thaønh töïu boán Voâ uùy*

*Nôi phaùp chö Phaät khoâng nghi ngaïi Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Khoâng ngöôøi coù theå quaùn ñaûnh Phaät Thaønh töïu ñaày ñuû naêm thöù maét*

*Troøn ñuû naêm Caên vaø naêm Löïc…*

*Baûy phaàn giaùc ñaïo khoâng nhieãm vöôùng. Kheùo giöõ giôùi, kheùo cuøng an truù*

*Tòch ñònh ñieàu phuïc, raát khoù saùnh Khoâng coøn dua nònh, taâm ñieàu thuaän Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Ñöùc Phaät thöôøng vaøo caùc thieàn ñònh Khoâng chuùt roái loaïn, khoâng sôï haõi Bieát thôøi giaûng noùi lôïi chuùng sinh Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät.*

*Heát thaûy coâng ñöùc ñeàu ñaày ñuû*

*Ñöôïc caùc chuùng sinh cuøng cuùng döôøng Ñuû Nhaát thieát trí thaáy caùc phaùp*

*Vì vaäy cho neân goïi laø Phaät. Neáu ta noùi traûi qua moät kieáp*

*Hoaëc traûi qua traêm ngaøn vaïn kieáp Laøm sao noùi heát danh hieäu Phaät Noùi khoâng theå heát goïi laø Phaät.*

Nguyeät Thöôïng nghe keä naøy roài, thaân taâm hoan hyû, vui möøng khoâng keå xieát, trong loøng khaùt ngöôõng muoán ñöôïc dieän kieán Ñöùc Nhö Lai, neân duøng keä baïch vôùi hoùa töôïng kia:

*Toân giaû noùi coâng ñöùc nhö vaäy*

*Con nay muoán thaáy Phaät ñöôïc chaêng? Ngöôøi trí neáu nghe ñöôïc phaùp naøy Quyeát khoâng öa thích ôû taïi gia.*

*Con nay neáu khoâng thaáy ñöôïc Phaät Quyeát seõ khoâng aên, khoâng uoáng gì Cuõng laïi khoâng coøn öa nguû nghæ*

*Vaø cuõng khoâng muoán ngoài giöôøng chieáu. Con thaáy Toân giaû ñaõ hoan hyû.*

*Nghe coâng ñöùc aáy yù thanh tònh Neáu thaáy ñöôïc thaân töôùng Phaät kia Töùc seõ phaùt taâm ñaïi hoan hyû*

*Phaät ñaïi tröôïng phu ñôøi khoù gaëp Traûi qua traêm ngaøn öùc kieáp soá Con ñaõ nghe teân ñaáng laäu taän Theá Toân baây giôø ôû choã naøo?*

Nhö Lai hoùa hieän lieàn ñaùp roõ:

*Theá Toân nay ôû trong röøng lôùn*

*Ñoà chuùng theo Ngaøi soá traêm ngaøn Thanh tònh, lìa caáu ñeàu duõng maõnh. Moãi moät gaùnh vaùc ba ngaøn coõi Traûi qua nhieàu kieáp tay khoâng moûi Ñöôïc ñònh, trí tueä, töø voâ ngaïi*

*Ñaày ñuû ña vaên nhö bieån lôùn.*

*Thaàn thoâng ñi ñeán muoân öùc choán Trong khoaûnh khaéc leã khaép caùc Phaät Cuùng döôøng ngaøn vaïn chö Phaät roài Nôi thôøi gian ngaén lieàn trôû laïi.*

*Khoâng coù töôûng ta vaø töôûng Phaät Töôùng coõi vaø töôûng phaùp cuõng khoâng Heát thaûy caùc töôûng ñeàu khoâng nhieãm Ñoái vôùi chuùng sinh laøm lôïi ích.*

*Coâ neáu muoán thaáy Ñöùc Theá Toân Vaø ñaïi chuùng Boà-taùt, Thanh vaên Ñöôïc nghe phaùp chö Phaät vi dieäu Haõy mau ñeán beân Ñaïi Ñaïo Sö.*

Baáy giôø, coâ Nguyeät Thöôïng tay caàm hoa sen coù hoùa Phaät, töø treân laàu ñi xuoáng, ñeán beân cha meï noùi keä thöa:

*Cha meï chieâm ngöôõng caønh hoa naøy Caønh laù vi dieäu saéc kim cöông*

*Laïi thaáy trong hoa Ñaáng Voâ Thöôïng Caùc töôùng trang nghieâm nhö nuùi chuùa. Ñaáng Toái toân vi dieäu nhö vaäy*

*Coù ai maø khoâng muoán cuùng döôøng? Con nay thaáy khaép ôû trong nhaø*

*Saéc vaøng chieáu saùng, meï neân bieát. Thaân Ngaøi khoâng theå löôøng tính ñöôïc*

*Trong khoaûnh khaéc bieán thaønh nhieàu saéc Ñoû, traéng, vaøng, tía vaø pha leâ*

*Chuùng ta nay thieát trai cuùng döôøng. Ñaïi Thaùnh Cuø-ñaøm taïi röøng lôùn Neân mang hoa, höông vaø höông boät Cha meï cuøng thieát leã cuùng döôøng Seõ ñöôïc voâ löôïng caùc coâng ñöùc.*

*Cha meï nghe roài, noùi: Laønh thay! Con neâu lôøi naøy thaät lôïi ích*

*Beøn saém caùc thöù höông hoa baùu Côø phöôùn, loïng baùu vaø voøng hoa.*

*Nguyeät Thöôïng, cha meï cuøng thaân quyeán Ñeàu mang y phuïc raát toát ñeïp*

*Ngoïc baùu voâ giaù vaø aâm thanh Caùc thöù trang nghieâm ñeàu ñaày ñuû. Söûa soaïn hoaøn bò, lieàn ra ñi*

*Ñeán nôi röøng lôùn haàu Theá Toân.*

Hoâm aáy, ngaøy heïn cuûa Nguyeät Thöôïng ñaõ ñeán, ngaøy thöù saùu ñaõ qua, nay laø ngaøy thöù baûy. Luùc ñoù coù voâ löôïng haøng ngaøn ñaïi chuùng ñeàu ñeán nhoùm hoïp ñeå ngaém nhìn Nguyeät Thöôïng. Trong chuùng naøy, hoaëc coù caùc haïng ngöôøi do taâm tham duïc thuùc ñaåy maø ñeán nhoùm hoïp. Hoaëc coù ngöôøi nhaân dòp ñi thaêm thaønh Tyø-da-ly, thaáy nôi thaønh aáy coù caùc thöù trang nghieâm nhö nhöõng böùc tranh veõ trang trí treân laàu, töøng ñaøn chim seû bay

ngang cöûa soå, lan can tieän cong töøng coät truï ngaén…, caùc caûnh cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc maø taäp trung ñeán. Cuõng coù voâ soá ñaøn oâng, ñaøn baø vì muoán ngaém nhìn coâ Nguyeät Thöôïng neân laën loäi ñeán thaønh Tyø-da-ly.

Khi aáy, Nguyeät Thöôïng vaãn luoân caàm caønh hoa kia. Cha meï coâ vaø caùc quyeán thuoäc mang theo caùc traøng hoa, höông thoa, höông boät, caùc thöù höông ñoát xoâng vaø caùc thöù y phuïc toát ñeïp thöôïng haïng, caùc côø phöôùn, loïng baùu, caùc thöù aâm thanh, caùc ngöôøi haàu haï tröôùc cuøng vaây quanh, töø nhaø ñi ra, nhaém ñeán ngaû tö ñöôøng phoá.

Luùc Nguyeät Thöôïng cuøng quyeán thuoäc tôùi ngaû tö, thì soá ngöôøi cuøng ñi ñeán laø voâ löôïng, voâ bieân. Khi thaáy coâ Nguyeät Thöôïng döøng taïi nôi ngaû tö, hoï ñeàu höôùng ñeán choã aáy, luoân mieäng noùi lôùn:

–Coâ aáy laø vôï toâi! Coâ aáy laø vôï toâi!…

Baáy giôø, ngöôøi trong thaønh Tyø-da-ly, phaàn nhieàu laø caùc ngöôøi trai treû cuøng luùc chaïy ñeán, caát tieáng goïi lôùn, höôùng veà Nguyeät Thöôïng. Khi thaáy coâ ta, nhieàu ngöôøi tieán nhanh tôùi, coâ lieàn bay leân truï treân hö khoâng cao moät caây Ña-la, nhöng tay vaãn caàm caønh hoa kia, an nhieân ôû trong khoâng trung, duøng lôøi keä thöa vôùi moïi ngöôøi:

*Quyù vò xem thaân toát ñeïp naøy Cuõng nhö vaøng roøng vôùi saéc löûa Do xöa chaúng phaùt khôûi taâm duïc Neân nay ñöôïc thaân vi dieäu aáy.*

*Do boû daâm duïc nhö haàm löûa*

*Vaø caùc vieäc ñôøi khoâng nhieãm vöôùng Tu taäp khoå haïnh, giöõ saùu caên*

*Vaø haønh caùc phaïm haïnh thanh tònh. Thaáy theâ thieáp ngöôøi khoâng tham duïc Töôûng nhö laø meï, laø chò, em*

*Nhö vaäy môùi sinh thaân ñaùng meán Moïi ngöôøi öa nhìn khoâng bieát chaùn. Chaân loâng thaân toâi phaùt höông thôm Bay khaép thaønh naøy, haù chaúng nghe? Chaúng do taâm duïc huaân taäp ñöôïc Ñeàu do quaû boá thí ñieàu phuïc.*

*Nay toâi voán khoâng taâm daâm duïc Vôùi ngöôøi khoâng duïc, chôù khôûi duïc*

*Mong toân töôïng naøy chöùng minh cho Lôøi con chaân thaät khoâng hö doái.*

*Caùc vò töø xöa hoaëc cha toâi*

*Hoaëc toâi töøng laøm meï caùc ngöôøi Cuøng laøm cha meï vaø anh em*

*Taïi sao vôùi nhau sinh taâm duïc? Hoaëc xöa toâi coù haïi quyù vò*

*Caùc vò hoaëc laïi gieát haïi toâi Ñeàu taïo oaùn thuø, gieát haïi nhau Vì sao ôû ñaây sinh töôûng duïc?*

*Nhôø khoâng tham duïc ñöôïc ñoan chaùnh Tham duïc aét sinh choán khoâng laønh*

*Ngöôøi coøn taâm duïc khoâng giaûi thoaùt Vì vaäy nay neân boû taâm duïc.*

*Hoaëc ñoïa ñòa nguïc vaø ngaï quyû Hoaëc rôi vaøo nôi loaøi suùc sinh Cöu-baøn, Daï-xoa, A-tu-la*

*Tyø-xaù-giaø ñeàu vì tham duïc.*

*Ñui maét, khoâng löôõi, queø cuøng ñieác Thaân theå hình dung ñeàu thoâ xaáu Taát caû moãi moãi caùc loãi laàm*

*Ñeàu do nghieäp xöa nhieàu taâm duïc. Neáu ôû ñôøi sau laøm Luaân vöông*

*Ñeá Thích chuû trôøi Tam thaäp tam Ñaïi phaïm töï taïi, caùc chö Thieân… Ñeàu do roäng haønh phaïm haïnh tònh. Sinh bò caâm ngoïng, maát baûn taùnh Heo, choù, ngöïa, löøa vaø laïc ñaø*

*Voi, boø, coïp, ruoài nhaëng, muoãi moøng Bò quaû baùo naøy do nhieàu duïc.*

*Sinh nhaø an vui ñòa chuû lôùn Tröôûng giaû giaøu coù vaø cö só Taát caû ñeàu do haønh phaïm haïnh Hieän ñöôïc hoan hyû vaø an laïc.*

*Gaùnh naëng, naáu ñoát, khoùi xoâng muõi Goâng cuøm xieàng xích thaân khoå nhuïc Chaët chaân, xeûo muõi vaø moùc maét*

*Bò ngöôøi sai söû ñeàu vì duïc.*

*Muoán thaønh Duyeân giaùc, A-la-haùn Caùc töôùng trang nghieâm thaân chö Phaät Töï giaùc, giaùc tha lôïi ích roäng*

*Ñeàu do xa lìa töôûng coù duïc. Theo duïc ñaâu chæ moät tai hoïa Raát nhieàu xaáu aùc khoâng lôïi ích*

*Mong mau giaûi thoaùt caùc tham duïc Cuøng toâi ñi ñeán beân Nhö Lai.*

*Duø khoâng quy y cuõng bôùt toäi*

*Chæ Phaät toân quyù trong trôøi ngöôøi Caùc ngöôøi mau ñeán beân Toân ñöùc Traûi voâ löôïng kieáp khoù thaáy Phaät.*

Nguyeät Thöôïng noùi keä cho moïi ngöôøi nghe roài, khi aáy maët ñaát thaûy ñeàu chaán ñoäng, trong hö khoâng coù voâ löôïng caùc Thieân töû caát tieáng taùn thaùn, y phuïc hieän roõ, cuøng muùa, ca vui töôi, hoøa ñieäu voâ löôïng. Hoa trôøi möa xuoáng soá ñeán traêm ngaøn, taïo caùc aâm nhaïc khoâng theå noùi heát.

Taát caû ñaïi chuùng ñaõ ñöôïc thaáy, nghe nhö vaäy roài, lieàn sinh taâm chaùn lìa caùc töôûng tham duïc, sinh töôûng hy höõu, chöa töøng coù. Ngay luùc aáy, toaøn thaân hoï xao ñoäng, taâm khoâng coøn taùc ñoäng cuûa tham duïc, cuõng khoâng saân, khoâng giaän, khoâng tham, khoâng si,

khoâng ganh, khoâng töùc, khoâng tranh, khoâng coøn phieàn naõo vaø caùc keát söû, taát caû ñeàu duøng taâm hoan hyû ñeå laøm töôi taén thaân töôùng. Moãi moãi ñeàu xem nhau nhö laø cha meï, anh em, chò em, thaân thuoäc, toân tröôûng. Khi hoï ñaõ xaû boû taát caû caùc phieàn naõo roài thì moãi moãi ñeàu cuùi ñaàu ñaûnh leã Nguyeät Thöôïng.

Baáy giôø, ñaïi chuùng ñem theo höông hoa, naøo höông boät, höông thoa, voøng hoa, caùc loaïi y phuïc, caùc thöù chuoãi ngoïc anh laïc… ñeàu höôùng veà Nguyeät Thöôïng tung raûi khen ngôïi. Do thaàn löïc cuûa Phaät, neân taát caû ñoà vaät kia bieán thaønh moät caùi duø lôùn che treân vò Nhö Lai hoùa thaân, roäng nöûa do-tuaàn.

Luùc aáy, Nguyeät Thöôïng töø hö khoâng laàn xuoáng caùch maët ñaát boán ngoùn tay, chaân böôùc trong hö khoâng, kinh haønh thong thaû, trong choác laùt lieàn ra khoûi thaønh Tyø-da-ly, nhaèm ñeán choã Ñöùc Thích-ca Nhö Lai. Nguyeät Thöôïng ñaët chaân ñeán ñaâu, ñaïi ñòa ñeàu chaán ñoäng. Toaøn theå ñaùm ngöôøi ñoâng ñaûo kia coù ñeán taùm vaïn boán ngaøn, tuaàn töï ñi theo Nguyeät Thöôïng.

Khi ñoù, Tröôûng laõo Xaù-lôïi-phaát cuøng vôùi naêm traêm vò Tyø-kheo, vaøo buoåi saùng sôùm, söûa y caàm baùt, höôùng ñeán thaønh Tyø-da-ly ñeå khaát thöïc. Chuùng Thanh vaên aáy töø xa thaáy Nguyeät Thöôïng vaø ñaïi chuùng vaây quanh tröôùc sau cuøng nhau ñi ñeán, Toân giaû Xaù- lôïi-phaát lieàn noùi vôùi Tröôûng laõo Ma-ha Ca-dieáp:

–Naøy Tröôûng laõo Ca-dieáp! Ngöôøi ñang ñi kia laø coâ Nguyeät Thöôïng, muoán ñeán choã Ñöùc Phaät. Chuùng ta coù theå neâu hoûi coâ ta, tuøy theo yù nghóa saâu xa cuûa caâu traû lôøi, coù theå bieát ñöôïc coâ ta ñaõ ñaït phaùp nhaãn chöa!

Tröôûng laõo Xaù-lôïi-phaát cuøng naêm traêm vò Tyø-kheo ñi ñeán gaàn Nguyeät Thöôïng.

Tröôûng laõo hoûi:

–Hoâm nay coâ muoán ñi ñaâu? Nguyeät Thöôïng ñaùp:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Toân giaû ñaõ hoûi nhö theá. Vaäy xin thöa: Nay con cuõng ñi theo höôùng nhö Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñang ñi.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi Nguyeät Thöôïng:

–Toâi nay muoán vaøo thaønh Tyø-da-ly, coøn coâ thì töø thaønh aáy ñi ra, sao laïi traû lôøi: “Con nay cuõng ñi theo höôùng nhö Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñang ñi.”

Nguyeät Thöôïng traû lôøi:

–Nhöng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát caát chaân leân, ñaët chaân xuoáng thì phaûi nöông vaøo choã

naøo?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Toâi nay caát chaân leân, ñaët chaân xuoáng ñeàu nöông vaøo hö khoâng. Nguyeät Thöôïng noùi:

–Con cuõng nhö vaäy, ñöa chaân leân vaø ñaët chaân xuoáng ñeàu nöông vaøo hö khoâng,

nhöng hö khoâng thì khoâng khôûi phaân bieät. Vì vaäy cho neân con noùi: “Cuõng nhö Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñang ñi.”

Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Vieäc naøy cuõng nhö vaäy. Nay Toân giaû noùi ñi laø ñi ñaâu? Toân giaû Xaù-lôïi-phaát traû lôøi:

–Toâi höôùng veà Nieát-baøn maø ñi nhö vaäy. Nguyeät Thöôïng noùi:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Heát thaûy caùc phaùp haù chaúng phaûi laø höôùng veà Nieát- baøn maø ñi sao? Con nay cuõng höôùng veà phía aáy maø ñi.

Tröôûng laõo Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi Nguyeät Thöôïng:

–Neáu heát thaûy caùc phaùp ñeàu höôùng ñeán Nieát-baøn, taïi sao coâ khoâng vaøo dieät ñoä? Nguyeät Thöôïng ñaùp:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Neáu höôùng tôùi Nieát-baøn töùc khoâng dieät ñoä. Vì sao? Vì haønh Nieát-baøn laø khoâng sinh dieät. Haønh Nieát-baøn laø khoâng theå thaáy ñöôïc, theå khoâng phaân bieät, laø khoâng heà dieät maát. Do yù nghóa naøy neân haønh Nieát-baøn töùc laø Nieát-baøn.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi Nguyeät Thöôïng:

–Coâ nay tu haønh theo thöøa naøo? Laø haønh theo Thanh vaên thöøa, Bích-chi-phaät thöøa hay laø haønh theo Ñaïi thöøa?

Nguyeät Thöôïng ñaùp:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Toân giaû ñaõ hoûi con nhö vaäy, nay con xin hoûi laïi Toân giaû : Nhö phaùp ñaõ chöùng ñaéc cuûa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laø haønh theo Thanh vaên thöøa, Bích-chi-phaät thöøa hay laø haønh theo Ñaïi thöøa?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát traû lôøi:

–Chaúng phaûi nhö vaäy ñaâu! Naøy coâ Nguyeät Thöôïng! Vì sao? Vì phaùp kia laø khoâng theå phaân bieät, khoâng theå noùi naêng, chaúng phaûi khaùc, chaúng phaûi moät, cuõng chaúng phaûi nhieàu.

Nguyeät Thöôïng noùi:

–Vì vaäy khoâng neân phaân bieät caùc phaùp laø moät töôùng hay khaùc töôùng, khoâng coù töôùng dò bieät. ÔÛ trong caùc töôùng ñeàu khoâng theå truù, cho neân Nieát-baøn thaät khoâng theå dieät.

Tröôûng laõo Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Thaät laø hy höõu, hy höõu! Coâ nay ñuùng laø bieän taøi voâ ngaïi. Taát laø xöa kia coâ ñaõ töøng toân phuïng bao nhieâu Ñöùc Phaät neân môùi ñöôïc nhö vaäy?

Nguyeät Thöôïng traû lôøi:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Toân giaû ñaõ hoûi con nhö theá, con xin thöa: Cuõng nhö thaät teá cuøng vôùi phaùp giôùi.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi:

–Nhö coâ noùi thaät teá cuøng vôùi phaùp giôùi, coù töø bao laâu? Nguyeät Thöôïng ñaùp:

–Nhö töø khi voâ minh coù aùi khoâng khaùc. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi:

–Voâ minh coù aùi laïi coù töø bao laâu? Nguyeät Thöôïng thöa:

–Nhö caûnh giôùi cuûa chuùng sinh khoâng khaùc. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi:

–Caûnh giôùi cuûa chuùng sinh laïi coù töø bao laâu? Ñaùp:

–Nhö caûnh giôùi cuûa chö Phaät quaù khöù, hieän taïi, vò lai. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Neáu nhö theá thì coâ ñaõ noùi veà vieäc gì laø giaûi thích veà gì? Ñaùp:

–Nöông theo choã hoûi cuûa Toân giaû maø con traû lôøi. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi:

–Toâi hoûi laø nghóa gì? Ñaùp:

–Hoûi laø vaên töï.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Vaên töï aáy vaéng laëng, khoâng coù daáu veát. Nguyeät Thöôïng ñaùp:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Töôùng dieät ôû trong heát thaûy phaùp nhö vaäy, nhö coù ngöôøi hoûi, coù ngöôøi traû lôøi, caû hai ñeàu laø töôùng dieät, khoâng theå naém baét ñöôïc.

