**Phaåm 5: ÑOÄ ÑÒA NGUÏC**

Ñeán ñaây, Ñöùc Phaät lieàn nhaäp Tam-muoäi, ngoùn chaân caùi töø baøn chaân phaûi Ngaøi phoùng ra haøng öùc muoân aùnh saùng. Moãi moät luoàng aùnh saùng hoùa laøm traêm öùc ngaøn hoa sen. Treân moãi moät hoa sen hoùa laøm traêm öùc ngaøn toøa ngoài. Treân moãi moät toøa ngoài coù moät vò hoùa Nhö Lai ngoài noùi phaùp. Moãi moät vò Nhö Lai ñaõ khieán cho öùc traêm ngaøn muoân öùc ngöôøi truï vaøo ñòa vò Chaúng Khôûi Dieät. Ñöùc Phaät laïi duøng ngoùn chaân caùi cuûa baøn chaân traùi phoùng ra traêm ngaøn öùc aùnh saùng. Möôøi ngoùn chaân phoùng ra möôøi muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Möôøi ngoùn tay phoùng ra möôøi muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Hai ñaàu goái phoùng ra hai muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Hai xöông baùnh cheø phoùng ra hai muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. “Maõ aâm taøng” phoùng ra moät muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Trong roán phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Hai chaân maøy phoùng ra hai muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Hoäp naõo phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Hoâng phaûi hoâng traùi phoùng ra hai muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Boán möôi caùi raêng phoùng ra boán möôi muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Maët phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Töôùng ñænh phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Ba möôi hai töôùng ñaïi nhaân phoùng ra ba möôi hai muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Töôùng giöõa chaân maøy phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Taùm möôi veû ñeïp, moãi moät veû ñeïp ñeàu phoùng ra muoân öùc traêm ngaøn aùnh saùng. Moãi moät luoàng aùnh saùng coù hoùa ra muoân öùc traêm ngaøn hoa sen. Treân moãi moät hoa sen coù hoùa ra muoân öùc traêm ngaøn toøa ngoài. Treân moãi moät toøa ñeàu coù moät vò Nhö Lai ngoài noùi phaùp. Caùc Ñöùc Phaät Theá Toân ñoù chaúng giaûng nghóa gì khaùc maø chæ noùi phaùp Boà-taùt, Ba phaùp Toång trì kim cöông, löïc thanh tònh, voâ sôû uùy. Moãi moät vò hoùa Nhö Lai khieán cho muoân öùc traêm ngaøn ngöôøi ñöùng vaøo phaùp Baát thoaùi chuyeån. Ñöùc Phaät, baáy giôø, lieàn ôû taïi röøng Song-thoï, laïi hoùa laøm Phaät ñi ñeán ñòa nguïc Tieân Nho phoùng ra aùnh saùng. AÙnh saùng aáy soi khaép trong nguïc lôùn Tö töôûng. Khi ñoù, Ñöùc Phaät lieàn noùikeä:

*Nhöõng ngöôøi ñaõ giaûi thoaùt Ñoâi luùc coù tö töôûng*

*Do quen khôûi tö töôûng Khieán hoï sinh khoå naõo. Theá gian coù chöùng ñaéc Theá Toân phoùng aùnh saùng*

*Chaùnh phaùp Phaät xieån döông Khieán dieät heát caùc khoå.*

*Khoâng thaáy coù chöùng ñaéc*

*Khoâng sinh, cuõng khoâng dieät Ngöôøi hieåu roõ phaùp ñoù*

*Nhaát ñònh sinh coõilaønh.*

Ñöùc Phaät vöøa noùi baøi keä ñoù xong, töùc thôøi ñaày ñuû muoân öùc traêm ngaøn ngöôøi ôû ñòa nguïc Tö töôûng ñöôïc giaûi thoaùt, lieàn sinh leân coõi trôøi Ñao-lôïi. Ñöùc Phaät laïi lieàn ñi leân coõi trôøi Ñao-lôïi, laïi moät laàn nöõa noùi baøi keä naøy:

*Nhöõng ngöôøi ñaõ giaûi thoaùt Ñoâi luùc coù tö töôûng*

*Do quen khôûi tö töôûng Khieán hoï soáng ñau khoå. Ñaéc ñaïo ôû theágian*

*Theá Toân phoùng aùnh saùng Chaùnh phaùp Phaät xieån döông Khieán dieät heát caùc khoå.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Khoâng chöùng cuõng khoâng ñaéc Khoâng sinh cuõng khoâng dieät Ngöôøi bieát ñöôïc phaùp ñoù Nhaát ñònh sinh coõi laønh.*

Ñöùc Theá Toân noùi keä ñoù vöøa xong, töùc thôøi ñaày ñuû muoân öùc traêm ngaøn ngöôøi nghe phaùp ñoù ñöôïc ñaïo Tu-ñaø-hoaøn. Ñöôïc thaàn thoâng roài, hoï lieàn noùi keä naøy:

*Khoâng sinh, cuõng khoâng dieät Khoâng dieät, cuõng khoâng sinh Chuùng ta hieåu roõ phaùp Chöùng phaùp nhaãn Voâ sinh. Trí saùng nhö maëttrôøi*

*Soi khaép coõi theá nhaân Hieän duyeân vì giaûi thoaùt ÔÛ ñoù ñoä nhaân thieân.*

*Dieät saàu khoå, ñöôïc trí Ñoä taát caû theá nhaân Phaùp trò lieäu cuûa Phaät*

*Ñöôøng aùc troïn chaúng nöông.*

*AÙnh saùng lôùn sao choùng Dieät taän nôi theá gian ÖÙc daân chuùng thieâu ñoát*

*Ñòa nguïc töôûng, thoaùt lieàn.*

Ñeán ñaây, Ñöùc Phaät laïi ñeán trong boán ñaïi ñòa nguïc: Thieâu nöôùng, Chöng naáu, Keâu la, Möa caùt ñen ñoát ngöôøi, phoùng ra aùnh saùng kim saéc cuøng khaép. Ñoái vôùi taát caû aùnh saùng thì aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät hoøa dòu vöøa yù. Ñöùc Phaät duøng maét töø bi nhìn taát caû, boá thí khieán

cho yeân oån, ban giôùi khieán cho thanh löông, taïo ra aùnh saùng tòch ñònh ñeàu khaép trong nhöõng ñòa nguïc aáy. Uy thaàn aáy toân quyù thanh tònh ñeä nhaát, ñoái vôùi caáu baån khoâng bò nhieãm, xa lìa khoûi caáu baån. Ñöùc Phaät thí cho trí haïnh, ñaïi töø nieäm, ñaïi ai thí, voâ haïn an laïc thí vaø maét tueä voâ ngaïi, cho höông giôùi soi ñeán taát caû, cho phaùp vò ñaït ñeán taát caû, thò hieän phaùp thaân, ban cho maét cuûa phaùp taâm, ñoaïn döùt taát caû goác baát thieän, trao cho taát caû phaùp thanh baïch, huûy hoaïi heát ma löïc khieán cho chuùng ñeàu sôï seät, khieán cho ñaïo taø dò ñeàu ñoaïn tröø caùc kieán, khieán cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc yeân oån. Ñöùc Phaät ñaõ môû cöûa trôøi, ñoùng kín cöûa ñöôøng aùc, duøng ñöùc voâ taän thay cho nhöõng khoå ñau, moät loøng tinh taán, laøm töø, bi, hyû, xaû, thöôøng daãn ñöôøng moïi ngöôøi ñeán vôùi ñaïi voâ vi, boá thí maét, tai, muõi, mieäng, thaân, yù, taát caû loã chaân loâng cuûa thaân phoùng ra aùnh saùng lôùn, noùi kinh phaùp hoøa thuaän vöøa yù, mieäng töø bi noùi lôøi toân kính:

*Ta thí an theá gian Vì thoaùt caùc*

*khoå ñau Thoaùt heát*

*moïi phieàn naõo Tröø dieät khoå ngaàn aáy.*

*Nhöõng phaùp ta ñaõ noùi AÙnh saùng tònh toân quyù Taát caû ngöôøi nghe phaùp Caùc ñöôøng aùc döùt boû.*

*Neáu coù ngöôøi quy maïng Thì hoï ñöôïc lôïi lôùn*

*ÔÛ trong muoân öùc kieáp Chaúng rôi vaøo ñöôøngaùc.*

Ñöùc Phaät noùi baøi keä ñoù roài, töùc thôøi, moãi moät ñòa nguïc cuûa ñaïi ñòa nguïc, ñeàu ñaày ñuû haøng muoân öùc traêm ngaøn ngöôøi ñöôïc

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thoaùt ra, sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát. Do nghe phaùp ñoù neân ñeàu ñöôïc ñaïo A-na-haøm. Ñöôïc thaàn thoâng roài, hoï lieàn noùi baøi keä naøy:

*Ví nhö trong ñöôøng hieåm Thaày trí tueä daãn ñöôøng Khieán cho moïi thöông buoân Thoaùt oaùn taëc, quyû thaàn.*

*Phaät hoùa ñoä cuõng vaäy Duøng aùnh saùng laøm ñöôøng ÖÙc daân chuùng thoaùt khoûi Lìa naïn si, tham, saân.*

*Chuùng con quy y Phaät Ñaïo sö phoùng quang minh Ñaõ phaùt töø biyù*

*Ñöôïc cöùu caùc khoå ñau. Phaûi nöông töïa chaùnh phaùp Nuoâi döôõng thaân chuùng con Taêng laø baùu toân troïng*

*Ñöùc aáy khoù nghóbaøn.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ñi ñeán trong ba ñòa nguïc: Hieäp hoäi, Ñaïi hieäp hoäi, Baát khaû yù, phoùng ra naêm traêm vaïn muoân öùc aùnh saùng saéc vaøng soikhaép trong nhöõng choã aáy baèng tòch ñònh khoâng ngöôøi, khoâng coù vaïn vaät, khoâng khôûi, khoâng dieät; haèng boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, nhaát taâm, trí tueä v.v...; baèng ñaïi töø, ñaïi bi, ñaïi hyû, ñaïi xaû; baèng haïnh boán aân; baèng möôøi löïc Nhö Lai, boán voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp baát coäng cuûa chö Phaät v.v... nhöõng haïnh quyù vaø trí tueä cuûa Nhö Lai; thaàn tuùc bieán hoùa, noùi phaùp bieán hoùa, hoùa ñoä daïy trao bieán hoùa baèng ñaïi tueä; baèng naêm caên, naêm löïc, baûy giaùc yù, Tam-muoäi, tam ma vieät; baèng taát caû haïnh Boà-taùt; baèng

Phaät tueä voâ ngaïi; baèng Phaät nhaõn voâ ngaïi; baèngphaùp nhaõn voâ ngaïi; baèng tueä nhaõn voâ ngaïi; baèng Thieân nhaõn voâ ngaïi; baèng nhuïc nhaõn voâ ngaïi; baèng ñaïi töø, ñaïi bi. Ñoái vôùi taát caû, Ñöùc Phaät duøng taát caû ñöùc cuûa phaùp Phaät voâ thöôïng, duøng taát caû phaùp giaùc ngoä cuûa Nhö Lai. Ñoái vôùi taùm öùc traêm ngaøn loaøi coù maïng soáng ôû ñoù ñeàu nhôø naêm traêm vaïn muoân öùc thöù aùnh saùng naøy maø tröø heát caùc khoå ñau, ñeàu ñöôïc yeân oån, ra khoûi ñòa nguïc Hieäp hoäi, Ñaïi hieäp hoäi, Baát khaû yù ñoù vaø ñöôïc sinh leân coõi trôøi Ba-la-ni-maät-hoøa-gia-vieät. Nghe phaùp ñoù roài, hoï ñeàu truï yù chí vaøo ñaïo A-na-haøm. Ñeán ñaây, Ñöùc Phaät lieàn truï ôû coõi trôøi Phaïm maø noùi keä:

*Nhöõng ngöôøi khoâng ñau khoå Töùc laø ñeä nhaát an*

*Vì öùng noùi ñaukhoå Caùc töôûng höõu*

*nieäm khoâng. Taát caû*

*khoâng sôû töôûng*

*Nhö ôû ñaây noùi leân Ñaâu yeân ôû ba coõi?*

*Thænh thoaûng coù töû sinh. Khoâng khoâng kia coù giaûi Khoâng ñoù môùi laø khoâng Ngöôøi noùi buoäc chaët aáy Ñoù coù theå giaûi khoâng.*

*Khoâng laø khoâng coù khôûi Tö töôûng khoâng coù bôø Ñaõ thaáy phaùp phi ngaõ Töùc laø con Theá Toân.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Phaùp ñoù ta chaúng phaûi Ngaõ cuõng chaúng ñöôïc coøn Ñoù khoâng coù ngaõ nhaân Sao laïi coù vuimöøng?*

Ñöùc Phaät noùi baøi keä naøy roài, töùc thôøi haøng muoân öùc traêm ngaøn ngöôøi nghe phaùp ñoù, loøng ñeàu ñoaïn döùt taát caû phieàn naõo. Sinh töû heát roài, ñöôïc chöùng quaû A-la-haùn, hoï lieàn boû thaân maïng ñeå vaøo Neâ-hoaøn. Hoï ñeàu noùi:

–Chuùng con chaúng nôõ nhìn thaáy khi Ñöùc Theá Toân vaøo Neâ- hoaøn.

