**Phaåm 22: THAØNH BAÄC CHAÙNH GIAÙC**

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Baáy giôø Boà-taùt ñaõ haøng phuïc taát caû caùc ma oaùn, taän tröø caùc thöù noïc ñoäc, döïng leân ñöôïc phaùp traøng. Luùc ñaàu lìa moïi tham duïc xaáu aùc cuøng caùc caûm giaùc vaø nhaän thöùc, rôøi lìa moïi caûnh hyû laïc nhaäp Sô thieàn; beân trong nhaát taâm tòch tónh döùt moïi caûm nhaän cuûa giaùc quan phaùt sinh ñònh hyû laïc nhaäp Nhò thieàn; lìa moïi hyû thoï keå caû lôøi daïy cuûa Thaùnh nhaân, truï nôi xaû, sinh nieäm vaø töôûng, thaân thoï laïc nhaäp Tam thieàn; laàn löôït lìa moïi öu hyû, xaû khoå laïc truï nieäm thanh tònh nhaäp Töù thieàn.

Luùc ñoù Boà-taùt truï nôi chaùnh ñònh, taâm yù thanh tònh trong saùng khoâng chuùt caáu nhieãm, lìa moïi thöù tuøy phieàn naõo, thaân taâm thö thaùi ñieàu hoøa an nhieân voâ ñoäng, ñeán khoaûng canh hai ñaït trí tueä saùng suoát, taâm thaâu nhieáp taát caû, chöùng Thieân nhaõn thoâng. Boà-taùt lieàn duøng Thieân nhaõn quan saùt taát caû chuùng sinh, cheát nôi naøy, sinh nôi kia, thaân saéc ñeïp hay xaáu, trí tueä hôn ngöôøi hay thaáp keùm; cuoäc soáng giaøu sang hay ngheøo khoå taát caû ñeàu theo nghieäp maø taïo neân. Taát caû ñieàu ñoù Boà-taùt ñeàu bieát roõ. Boà-taùt nhaän thaáy chuùng sinh do töø thaân mieäng yù taïo caùc nghieäp aùc, phæ baùng Thaùnh nhaân theo ñöôøng taø kieán, neân khi thaân hoaïi maïng chung bò sinh vaøo caùc ñöôøng aùc chòu nhieàu thoáng khoå. Boà- taùt laïi quan saùt nhaän thaáy chuùng sinh do töø thaân mieäng yù taïo caùc nghieäp thieän, theo ñöôøng chaùnh kieán, neân khi thaân hoaïi maïng chung ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Vaøo khoaûng nöûa ñeâm, Boà-taùt nhaát taâm thaâu nhieáp taát caû, chöùng ñaït ÖÙc nieäm quaù khöù tuùc maïng trí, thoâng suoát toaøn boä thoï maïng cuûa mình vaø moïi ngöôøi traûi qua bao ñôøi, töø moät ñôøi, hai ñôøi cho ñeán möôøi ñôøi, traêm ñôøi, ngaøn vaïn öùc ñôøi, traêm öùc ñôøi, ngaøn öùc ñôøi soi thaáu ñeán voâ löôïng traêm ngaøn na-do-tha caâu-chi soá ñôøi, cho tôùi thaønh kieáp hoaïi kieáp, voâ löôïng voâ bieân thaønh kieáp hoaïi kieáp ñeàu nhôù laïi vaø thoâng toû. Boà-taùt cuõng thoâng toû toaøn boä thoï maïng cuûa mình vaø moïi ngöôøi trong quaù trình luaân hoài töø nôi ôû, teân hoï, hình töôùng cho tôùi cuoäc soáng aên uoáng, thoï nhaän vui khoå, soáng cheát, taát caû ñeàu bieát roõ raøng.

Boà-taùt suy nieäm: “Taát caû chuùng sinh ôû caùc neûo aùc cuûa caûnh sinh, laõo, beänh, töû khoâng

theå giaùc ngoä ñöôïc. Laøm theá naøo ñeå khieán cho taát caû chuùng sinh thaáy roõ coäi nguoàn cuûa sinh laõo beänh töû”.

Laïi suy nieäm: “Laõo, beänh, töû töø nhaân gì maø coù? Lieàn bieát do sinh, vì coù sinh neân môùi coù laõo, beänh, töû.

Nhö vaäy thì sinh laïi do nguyeân nhaân gì maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do höõu maø coù. Nhö vaäy thì höõu laïi do nguyeân nhaân gì maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do thuû maø coù. Nhö vaäy thì thuû laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do aùi maø coù.

Nhö vaäy thì aùi laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do thoï maø coù. Nhö vaäy thì thoï laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do xuùc maø coù. Nhö vaäy thì xuùc laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do luïc xöù maø coù.

Nhö vaäy thì luïc xöù laïi do nguyeân nhaân gì maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do danh saéc maø coù. Nhö vaäy thì danh saéc laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do thöùc maø coù.

Nhö vaäy thì thöùc laïi do nguyeân nhaân gì maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do haønh maø coù. Nhö vaäy thì haønh laïi do nguyeân nhaân maø coù, töùc thì bieát ñöôïc do voâ minh maø coù.

Luùc baáy giôø Boà-taùt ñaõ roõ voâ minh laø nhaân cuûa haønh, haønh laø nhaân cuûa thöùc, thöùc laø nhaân cuûa danh saéc, danh saéc laø nhaân cuûa luïc xöù, luïc xöù laø nhaân cuûa xuùc, xuùc laø nhaân cuûa thoï, thoï laø nhaân cuûa aùi, aùi laø nhaân cuûa thuû, thuû laø nhaân cuûa höõu, höõu laø nhaân cuûa sinh, sinh laø nhaân cuûa laõo töû, gaây ra lo buoàn khoå naõo. Caùc nhaân hoøa hôïp nhau maø sinh ra.

Boà-taùt tieáp tuïc suy nieäm: “Khoâng taïo nhaân naøo ñeå khoâng coøn laõo töû? Nhaân naøo phaûi dieät ñi ñeå laõo töû cuõng dieät? Töùc thì bieát ñöôïc: Voâ minh dieät neân haønh dieät, haønh dieät neân thöùc dieät, thöùc dieät neân danh saéc dieät, danh saéc dieät neân luïc xöù dieät, luïc xöù dieät neân xuùc dieät, xuùc dieät neân thoï dieät, thoï dieät neân aùi dieät, aùi dieät neân thuû dieät, thuû dieät neân höõu dieät, höõu dieät neân sinh dieät, sinh dieät neân laõo töû dieät, laõo töû dieät neân öu buoàn khoå naõo cuõng dieät”.

Laïi suy nieäm tieáp: “Ñoù laø voâ minh, laø voâ minh taïo nhaân, laø voâ minh ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø voâ minh. Caùc chi khaùc cuõng vaäy. Ñoù laø haønh, laø haønh taïo nhaân, laø haønh ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø haønh. Ñoù laø thöùc, laø thöùc taïo nhaân, laø thöùc ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø thöùc. Ñoù laø danh saéc, laø danh saéc taïo nhaân, laø danh saéc ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø danh saéc. Ñoù laø luïc xöù, laø luïc xöù taïo nhaân, laø luïc xöù ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø luïc xöù. Ñoù laø xuùc, laø xuùc taïo nhaân, laø xuùc ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø xuùc. Ñoù laø thoï, laø thoï taïo nhaân, laø thoï ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø thoï. Ñoù laø aùi, laø aùi taïo nhaân, laø aùi ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø aùi. Ñoù laø thuû, laø thuû taïo nhaân, laø thuû ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø thuû. Ñoù laø höõu, laø höõu taïo nhaân, laø höõu ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø höõu. Ñoù laø sinh, laø sinh taïo nhaân, laø sinh ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø sinh. Ñoù laø laõo töû, laø laõo töû taïo nhaân, laø laõo töû ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø laõo töû, cuõng laø dieät öu buoàn khoå naõo.

Ñoù laø quaù trình tích taäp chöùa nhoùm bao thoáng khoå töø sinh cho ñeán dieät. Nhö vaäy caàn

phaûi bieát roõ: Ñoù laø Khoå, laø nguyeân nhaân cuûa Khoå, laø nguyeân nhaân cuûa Khoå ñöôïc dieät tröø vaø laø con ñöôøng dieät tröø nguyeân nhaân cuûa Khoå”.

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Gaàn veà saùng khi sao mai xuaát hieän, Boà-taùt ñaõ chöùng ñöôïc Thaùnh trí cuûa chö Phaät, Theá Toân, Ñieàu Ngöï, Tröôïng Phu. Nhöõng gì neân bieát, nhöõng gì neân ñaït, nhöõng gì neân ngoä, nhöõng gì neân thaáy, nhöõng gì neân chöùng, taát caû nhöõng ñieàu ñoù, Boà-taùt ñeàu thoâng toû hoøa hôïp trong nhaát nieäm ñaït trí tueä Voâ thöôïng Boà-ñeà thaønh Baïâc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc ñaày ñuû Tam minh.

Naøy caùc Tyø-kheo, luùc aáy voâ löôïng vò trôøi trong chuùng chö Thieân cuøng noùi:

–Chuùng ta neân tung raûi höông hoa ñeå cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai.

Laïi coù vò Thieân töû töøng chöùng kieán caùc vò Phaät thôøi quaù khöù chöùng quaû vò Giaùc ngoä, lieàn ñöùng ra noùi:

–Caùc vò chöa neân tung hoa höông ñeå cuùng döôøng. Nhö Lai seõ hieän caùc töôùng laønh, vì töø xa xöa chö Phaät khi thaønh Baäc Chaùnh Giaùc ñeàu hieän töôùng laønh.

Naøy caùc Tyø-kheo, khi aáy Nhö Lai bieát suy nghó cuûa caùc vò Thieân töû muoán troâng thaáy töôùng laønh neân Nhö Lai ñaõ hieän ra thaân töôùng cao vuùt leân taän hö khoâng hôn baûy caây Ña-la.

Ñöùc Phaät lieàn ñoïc baøi keä noùi leân söï chöùng ñaéc cuûa mình:

*Phieàn naõo ñaõ ñoaïn saïch Caùc laäu ñaõ döùt tröø Nhaân sinh töû cuõng ñoaïn Khoå ñaõ dieät hoaøn toaøn.*

Luùc baáy giôø caùc vò Thieân töû ñeàu sinh taâm hoan hyû, duøng voâ soá höông vaø thieân hoa vi dieäu tung raûi ngaäp khaép Boà-ñeà toøa. Nhö vaäy laø Nhö Lai ñaõ xa lìa coõi voâ minh taêm toái cuøng löôùi chaáp tröôùc tham aùi, ñaõ khôi caïn doøng soâng phieàn naõo, nhoå saïch moïi noïc ñoäc, côûi boû taát caû moïi sôïi daây troùi buoäc, phaù tröø moïi ma oaùn, döïng ñöôïc ngoïn côø chaùnh phaùp, an truï vaøo coõi tòch tónh. Nhö Lai cuõng quan saùt caên tính cuûa caùc loaøi chuùng sinh, nhaän roõ goác cuûa

beänh khoå, laøm Baäc Ñaïi Y Vöông cho thuoác cam loä khieán taát caû chuùng sinh thoaùt khoå, ñaït ñeán caûnh an vui tòch tónh giaûi thoaùt. Nhö Lai cuõng an truï nôi Nhö Lai taïng, keát ñöôïc maøn giaûi thoaùt, nhaäp thaønh trì trí tueä, cuøng vaøo phaùp giôùi thanh tònh cuûa voâ löôïng chö Nhö Lai.

Naøy caùc Tyø-kheo, taát caû caùc Baäc Nhö Lai chöùng kieán vieäc thaønh ñaïo cuûa ta ñeàu heát lôøi taùn thaùn: “Laønh thay, laønh thay!”, vaø ñeàu duøng baûo caùi che phuû nôi Boà-ñeà toøa. Caùc baûo caùi ñeàu hôïp thaønh moät baûo caùi lôùn che phuû caû möôøi phöông Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, töø trong baûo caùi phaùt ra luoàng haøo quang vi dieäu chieáu saùng truøm khaép voâ löôïng voâ bieân theá giôùi. trong moãi theá giôùi ñoù, coù ñoâng ñaûo caùc vò Boà-taùt ñeàu heát lôøi ca ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät cuøng ñoïc baøi keä:

*Nhö hoa Ba-ñaàu-ma Vöôn leân töø trong ñaát Hoa nôû thaät trong laønh Khoâng bò buøn laøm nhieãm Taâm ñaïi Töø bi khôûi*

*Nhö maây laønh phuû giaêng Röôùi möa lôùn chaùnh phaùp Nhuaàn thaém khaép chuùng sinh Bao maàm laønh moïc leân*

*Ñeàu sinh soâi taêng tröôûng Nhaän laõnh moïi giaùo phaùp Thaønh töïu giaûi thoaùt quaû.*

Luùc baáy giôø chö Thieân cuõng ñoïc baøi keä taùn thaùn:

*Baäc Sö töû vöông phaù quaân ma Tu taäp thieàn ñònh ñaéc phaùp maàu Ñaït ñöôïc ba minh vaø möôøi löïc*

*Uy thaàn chaán ñoäng khaép muoân phöông Chö vò Boà-taùt ñeàu vaân taäp*

*Vì öa thích phaùp cuùng Nhö Lai Töø toøa ñöùng daäy ñoàng kính leã. Taùn thaùn Nhö Lai cung kính thöa:*

*Theá Toân chaéc khoâng heà meät moûi Chuùng toâi ñaõ thaáy Ngaøi haøng ma Laønh thay Ñaïi tröôïng phu ba coõi Tuoân möa chaùnh phaùp cöùu muoân loaøi Möôøi phöông chö Phaät daâng Baûo caùi Phaùt ra Ca-laêng vi dieäu aâm*

*Nhö ta chöùng ñaéc quaû Chaùnh chaân Boà-taùt nay cuõng ñaït Chaùnh giaùc.*

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Caùc vò Thieân nöõ ôû caùc coõi trôøi thuoäc Duïc giôùi thaáy Nhö Lai an toïa nôi toøa Boà-ñeà ñaït ñöôïc Nhaát thieát trí, ñaïi nguyeän vieân maõn, haøng phuïc ma oaùn, döïng laäp côø chaùnh phaùp, laøm Baäc Ñaïi Y Vöông kheùo chöõa trò moïi caên beänh, nhö Sö töû vöông khoâng chuùt sôï haõi, thanh tònh lìa moïi caáu nhieãm, ñaït ñöôïc Nhaát thieát trí, ñaày ñuû ba minh, vöôït ra khoûi boán doøng, giöõ vöõng baûo caùi chaùnh phaùp, che chôû khaép ba coõi ñöôïc toân xöng laø Baø-la-

moân, xa lìa moïi thöù caáu nhieãm ñöôïc toân xöng laø Tyø-kheo, dieät tröø moïi che laáp cuûa voâ minh ñöôïc toân xöng laø Sa-moân, lìa moïi neûo aùc ñöôïc toân xöng laø Baäc Tri Tuùc, ñoaïn tröø caùc thöù phieàn naõo ñöôïc toân xöng laø Baäc Duõng Maõnh, naêng dieät caùc loaøi ma ñöôïc toân xöng laø Baäc Ñaïi Löïc, ví nhö coõi chaâu baùu trong chöùa ñaày ñuû taát caû phaùp baûo.

Luùc aáy caùc vò Thieân nöõ ñoïc baøi keä:

*ÔÛ nôi goác caây ñaïi Boà-ñeà*

*Haøng phuïc taát caû chuùng ma oaùn An truï baát ñoäng nhö Tu-di*

*Thaân taâm kieân coá khoâng kinh sôï Theá Toân nhieàu kieáp tu boá thí Neân taát caû ñeàu ñöôïc troøn ñaày Theá Toân nhieàu kieáp tu giôùi haïnh*

*AÙnh truøm Thích Phaïm cuøng chö Thieân Theá Toân nhieàu kieáp haønh nhaãn nhuïc Neân thaân töôùng luoân aùnh saéc vaøng Theá Toân nhieàu kieáp luoân tinh taán*

*Neân haøng phuïc heát chuùng ma quaân Theá Toân nhieàu kieáp tu thieàn ñònh Neân ñöôïc cuùng döôøng thaät toái thaéng Theá Toân nhieàu kieáp luoân caàu hoïc Neân mau chöùng voâ thöôïng Boà-ñeà Theá Toân naêng haøng phuïc aám ma*

*Töû ma, phieàn naõo ma, thieân ma Taát caû caùc ma ñeàu saïch döùt Do ñoù nay döùt heát buoàn lo Trong caùc coõi trôøi laø toái thaéng*

*Ba coõi trôøi ngöôøi ñeàu cuùng daâng Do töø bao thöù ruoäng phöôùc aáy Ñaït moïi phöôùc ñöùc döùt loãi laàm*

*Baïch haøo töôùng toát luoân ngôøi saùng Chieáu soi quoác ñoä ôû möôøi phöông Haøo quang truøm laáp vaàng nhaät nguyeät Taát caû muoân loaøi ñoäi Thaùnh aân*

*Thaân töôùng Nhö Lai thaät oai nghieâm Dung nhan töôùng haûo cöïc thanh tònh Laø Baäc ÖÙng Cuùng trong ba coõi*

*Ñem laïi lôïi ích cho quaàn sinh*

*Maét nhìn thaáu suoát möôøi phöông coõi Thoâng toû moïi caên tính chuùng sinh Tai tònh nghe thaáu khaép muoân nôi AÂm thanh ngöôøi trôøi cuøng Phaät phaùp Töôùng löôõi roäng daøi dieãn dieäu aâm Nghe phaùp cam loä caàu giaûi thoaùt Ma quaân quaáy ñoäng khoâng heà sôï*

*Trôøi ngöôøi cuùng döôøng cuõng khoâng möøng*

*Taâm yù ung dung tröø ma oaùn Chæ duøng töø bi phuïc ma quaân*

*Döùt saïch toäi loãi khoâng ñaém nhieãm Thaân taâm an oån luoân baát ñoäng*

*Laø Baäc Ñaïo Sö coõi trôøi ngöôøi Taát caû chuùng sinh nhuaàn lôïi ích*

*Ñöôïc nghe chaùnh phaùp sinh tín thoï Nguyeän ñöôïc nhö Ngaøi ñaït Chaùnh Chaân.*

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Nhö Lai ôû nôi Boà-ñeà toøa, luùc môùi thaønh Baäc Chaùnh Giaùc ñaõ hoùa hieän thaàn thoâng cuûa Phaät, löïc dieäu duïng töï taïi khoâng theå baøn.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân löôïc noùi qua baøi keä:

*Bieán khaép heát moïi coõi Baèng phaúng nhö baøn tay Muoân ñoùa sen vuït hieän Moãi ñoùa ngaøn caùnh hoàng Voâ löôïng chö Thieân chuùng Ñeàu tung hoa dieäu kyø Cuøng ñeán tröôùc Theá Toân*

*Chaép tay ñoàng chieâm ngöôõng Theá Toân môùi thaønh Phaät Hieån hieän nhieàu thaàn thoâng Tu-di, vua caùc nuùi*

*Coû caây cuøng röøng raäm Taát caû ñeàu cuùi ñaàu Ñaûnh leã toøa Giaûi thoaùt Ñoù laø Phaät Theá Toân*

*Hieän thaàn thoâng dieäu duïng Thaân phoùng traêm ngaøn luoàng Haøo quang chieáu möôøi phöông Cöùu chuùng sinh coõi aùc*

*Döùt khoå ñöôïc an laïc Luùc aáy taùm naïn xöù*

*Khoâng coøn moät chuùng sinh Mang naëng tham, saân, si Cuøng taát caû phieàn naõo*

*Ñoù laø Sö töû vöông*

*Ñaïi thaàn thoâng dieäu duïng Löûa Ma-ni, nhaät nguyeät Ñieän cuøng bao aùnh saùng Do Phaät phoùng haøo quang Moïi saùng kia ñeàu taét*

*Chö Thieân ngöôøi theá gian Khoâng theå thaáy Phaät ñaûnh Toïa nôi toøa Sö töû*

*Hieän thaàn thoâng dieäu duïng Phaät duøng tay chæ ñaát Hieän saùu caùch chaán ñoäng Haøng phuïc ñaùm ma quaân Nhö döùt sôïi tô moûng*

*Ma vöông oâm buoàn khoå Duøng gaäy maø vaïch ñaát Ñoù laø Phaät Theá Toân*

*Ñaïi thaàn thoâng dieäu duïng.*

