*Phaåm 12:* **PHAÏM HAÏNH**

1. ***GIAÛI TH1CH TEÂN GOÏI:*** Giaûi thích teân goïi: Moät- Lìa xa caáu nhieãm cuûa voïng nieäm cho neân noùi laø Phaïm, thoâng hieåu veà lyù Voâ ngaõ cho neân noùi laø Haïnh, Haïnh naøy töùc laø Phaïm. Hai- Lìa xa caáu nhieãm ñeán cuoái cuøng goïi laø Phaïm, töùc laø caûnh chaân thaät; Trí coù naêng löïc chöùng ñöôïc caûnh naøy cho neân noùi laø Haïnh. Ba- Quaû cuûa Nieát-baøn laø Phaïm, bôûi vì vaéng laëng; nhaân cuûa tu laø Haïnh, ñaây laø Haïnh cuûa hai Phaïm. Tònh vaø Phaïm khaùc nhau theá naøo? Coù saùu khaùc nhau: 1) Döïa theo Baùo, trôøi coõi Duïc laø Tònh, trôøi coõi Saéc laø Phaïm. 2) Döïa theo Ngöôøi, Giôùi taïi gia laø Tònh, Giôùi xuaát gia laø Phaïm. 3) Döïa theo Haønh vò, trong Tín thì tu laø Tònh haïnh, tieán vaøo phaàn vò trôû ñi thì tu laø Phaïm haïnh. 4) Döïa theo hai Lôïi, ba Hoïc thuoäc veà Töï lôïi laø Tònh haïnh, boán Ñaúng thuoäc veà Lôïi tha laø Phaïm haïnh, ñieàu naøy nhö kinh Nieát Baøn noùi. 5) Döïa theo hai Haønh, tuøy theo söï vieäc maø thöïc haønh tu taäp Boá thí-Trì giôùi... laø Tònh haïnh, lìa nieäm phuø hôïp vôùi saâu xa laø Phaïm haïnh, nhö trong vaên. 6) Döïa theo nhaân quaû, Nieát-baøn laø Tònh, haønh thuoäc Ñaïo ñeá laø Phaïm, chính laø trong kinh noùi: Phaïm haïnh ñaõ laäp.
2. ***YÙ*** ñöa ra coù naêm: 1) Tröôùc laø phaàn vò-tieáp theo laø haønh, nghóa laø tröôùc trình baøy veà phaàn vò chính thöùc, nay phaân roõ veà haønh cuûa phaàn vò thaønh töïu, do ñoù vaên noùi tu taäp Phaïm haïnh gì ñeå ñaày ñuû Thaäp Truù?

2) Tröôùc trình baøy veà phaàn vò chính thöùc, nay phaân roõ döïa vaøo phaàn vò ñeå khôûi haïnh. 3) Tröôùc laø rieâng-ñaây laø chung, nghóa laø trong Thaäp Truù tröôùc ñaây ñeàu tu moät loaïi coâng haïnh rieâng bieät, nay phaân roõ coâng haïnh trong caùc phaàn vò thöïc haønh nhö nhau. 4) Tröôùc laø chung-ñaây laø rieâng, nghóa laø tröôùc ñaây phaân roõ chung veà phaàn vò, nay trình baøy rieâng veà haïnh cuûa ngöôøi xuaát gia. 5) Tröôùc ñaây hieån baøy veà töôùng sai bieät cuûa phaàn vò, nay gaëp duyeân tieán vaøo thaät, töùc laø Töôùng tröôùc-Theå sau.

1. ***TOÂNG THUÙ,*** duøng Chaùnh haïnh voâ nieäm laøm Toâng, phaàn vò Thaäp Truù ñaõ thaønh töïu vaø mau choùng thaønh Phaät... laøm Thuù. Quaùn lyù Voâ nieäm sô löôïc laøm thaønh naêm moân v.v...
2. ***GIAÛI THÍCH VAÊN*** coù hai: Ñaàu laø hoûi-sau laø ñaùp. Trong hoûi trình baøy veà caên khí tieáp nhaän phaùp lìa nhieãm cho neân döïa vaøo Thieân Töû, caên khí lìa voïng nieäm môùi coù theå tieáp nhaän cho neân goïi laø Chaùnh nieäm, ñaày ñuû trong phaàn Thieân chuû Quang Nöõ ôû vaên sau.

Trong vaên: Moät, Neâu ra ngöôøi tin theo söï vieäc, khoâng phaûi laø ngöôøi thì Khoâng, phaùp khoâng phaûi laø ngöôøi; Hai, Töø “Bæ chö...” trôû xuoáng laø chính thöùc hoûi coù ba: 1) Hoûi veà tu Phaïm haïnh; 2) Thaønh töïu

phaàn vò; 3) Ñaït ñöôïc quaû.

Trong ñaùp sôû dó Phaùp Tueä thuyeát giaûng, laø bôûi vì Tueä chieáu roïi phaùp môùi coù theå neâu roõ phaùp. Trong ñoù cuõng coù ba: 1) Ñaùp caâu hoûi veà tu Phaïm haïnh; 2) Töø “Höïu phuïc tu taäp...” trôû xuoáng laø ñaùp caâu hoûi veà thaønh töïu phaàn vò; 3) Töø “Nhö thò quaùn giaû...” trôû xuoáng laø ñaùp caâu hoûi veà ñaït ñöôïc quaû. Laïi cuõng coù theå phaåm naøy trôû laïi tieáp tuïc giaûi thích veà nghóa thaønh töïu cuûa Truù thöù nhaát trong Thaäp Truù tröôùc ñaây, trong ñoù coù ba, ñoù laø moät giaûi thích veà phaùt taâm tröôùc ñaây, hai laø giaûi thích veà möôøi Löïc do phaùt taâm maø ñaït ñöôïc, ba laø giaûi thích veà töï giaùc ngoä ñaït ñöôïc quaû thoâng hieåu gioáng nhö phaùp giôùi tröôùc ñaây, vì vaäy ngay Truù thöù nhaát naøy thaâu nhieáp ñaày ñuû Thaäp Truù.

*Trong phaàn moät coù boán:* 1) Trình baøy veà quaùn saùt tìm toøi suy nghó,

1. Töø “Höïu tri quaù khöù...” trôû xuoáng laø trình baøy veà quaùn saùt ñuùng nhö thaät, 3) Töø “Boà-taùt chaùnh nieäm...” trôû xuoáng laø töôùng thaønh töïu lôïi ích cuûa quaùn, 4) Töø “Thò danh...” trôû xuoáng laø keát luaän veà teân goïi cuûa quaùn. Trong phaàn moät coù ba: a) Neâu ra möôøi phaùp laøm caûnh ñaõ quaùn (sôû quaùn), b) Töø “Öng nhö thò quaùn...” trôû xuoáng laø duøng lyù neâu ra roõ raøng ñeå hieån baøy veà chaân lyù cuûa Phaïm haïnh, c) Töø “Ñöông nhö thò...” trôû xuoáng laø keát luaän.

Vì sao chæ döïa vaøo möôøi phaùp maø quaùn, bôûi vì thaâu nhieáp toùm löôïc toaøn boä caùc phaùp, nghóa laø thaân-khaåu-yù laø quaû höõu vi, ba nghieäp laø nhaân cuûa quaû aáy, Phaät vaø Phaùp laø quaû xuaát theá, Taêng vaø Giôùi laø nhaân cuûa quaû aáy. Laïi ngöôøi xuaát gia tu haïnh xuaát theá caàn phaûi döïa vaøo möôøi phaùp naøy môùi thaønh töïu Phaïm haïnh, nghóa laø Tam Baûo vaø Giôùi laø boán caûnh thanh tònh khoâng hö hoaïi, töùc laø thuï ñoäng tin-thuï ñoäng tieán vaøo; thaân-khaåu-yù laø duïng cuï coù theå tu haønh, töùc laø chuû ñoäng tin-chuû ñoäng tieán vaøo, ba nghieäp laø haønh ñoái vôùi caûnh thuï ñoäng tu taäp-thuï ñoäng thaønh töïu. Nay suy xeùt tìm hieåu Phaïm haïnh naøy ôû trong phaùp naøo? Ñaõ caàu khoâng theå ñöôïc, töùc laø Töôùng khoâng coøn-Lyù hieån baøy môùi laø Phaïm haïnh chaân thaät, cho neân trong vaên döïa theo möôøi phaùp naøy chæ neâu ra Phaïm haïnh maø khoâng neâu ra phaùp khaùc.

*Trong vaên coù hai:* Moät, Duøng lyù ñoái chieáu ñeå xaùc ñònh; Hai,Töø “Nhöôïc thaân thò...” trôû xuoáng laø phaù boû töø ngoaøi vaøo trong ñeå hieån baøy veà khoâng phaûi. Laïi ñaàu laø toång quaùt-sau laø rieâng bieät, ñaàu laø toùm löôïc- sau laø môû roäng. Trong naøy neâu ra möôøi phaùp ñeå ñoái chieáu, töùc laø möôøi phaàn.

Trong phaàn moät, neáu thaân laø Phaïm haïnh thì nhaát ñònh ñaõ thieát laäp ñieàu aáy; sau duøng lyù môû roäng neâu ra, nghóa laø Phaïm ñaõ laø phaùp thanh

tònh, thaân laø taïp ueá cho neân khoâng phaûi. Bôûi vì saùu söï nhö thaân... naøy laø goàm chung phaùp nhieãm-tònh, chæ döïa theo nhieãm-tònh traùi ngöôïc nhau trình baøy khoâng phaûi laø Phaïm haïnh, khoâng phaù boû töï Theå cuûa sau söï aáy; boán phaàn sau laø phaùp thanh tònh, bôûi vì thuaän vôùi Phaïm haïnh, töùc laø môû roäng phaân tích rieâng bieät ñeå hieån baøy veà chaân lyù.

Trong phaàn moät laø thaân coù taùm caâu, moät caâu ñaàu laø toång quaùt, baûy caâu coøn laïi laø rieâng bieät: 1) Khoâng coù quyõ taéc thích hôïp thì khoâng phaûi laø phaùp xuaát theá; 2) AÊn uoáng cung caáp ñeå thaønh töïu; 3) Taäp khí teä haïi böøng böøng; 4) Coù ñuû ba möôi saùu vaät; 5) Vaáy nhieãm buïi baëm dô baån; 6) Töï nuoâi döôõng baèng taø maïng; 7) Caùc loaøi truøng ruùc ræa.

*Theo kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi:* “Luùc Ñöùc Phaät saép thaønh ñaïo, coù caùc ma ñeán quaáy nhieãu. Luùc aáy Ñöùc Phaät duøng loâng traéng nhoû daøi ñeå hoùa ra, khieán cho ma nöõ kia töï thaáy maùu muû, nöôùc mieáng-nöôùc muõi, chín loã caên baûn, sinh taïng-thuïc taïng, taïng phuû trong thaân, uoán löôïn qua- nh co, sinh ra caùc loaøi truøng. Coù taùm vaïn hoä truøng, moãi hoä coù chín öùc caùc truøng nhoû cuøng chui ruùc tieán vaøo trong ruoät non, haù mieäng höôùng leân phía treân, truøng lôùn chui ruùc tieán vaøo trong ruoät giaø, haù mieäng cuõng nhö vaäy, ruùc ræa aên caùc taïng phuû-maïch tuûy, sinh truøng nhoû nhö loâng tô, soá aáy raát nhieàu. Caùc ma nöõ troâng thaáy söï vieäc naøy laäp töùc noân möûa...”

*Laïi trong Tieåu thöøa noùi:* “Ñaàu truøng höôùng vaøo phía trong, ñuoâi truøng höôùng ra phía ngoaøi, ñan laøm lôùp da ngöôøi.” Laïi truøng naøy laø caûnh quaùn cho neân tuy thaät coù maø luùc daáy leân quaùn veà truøng thì môùi troâng thaáy, nhö xöông traéng... cuõng quaùn saùt thì môùi troâng thaáy. Tieåu thöøa töùc laø thaät, Sô giaùo töùc laø Khoâng, ñeàu döïa theo ñaây.

Treân ñaây chæ laø phaù boû töø ngoaøi vaøo trong, vì vaäy noùi laø neân bieát Phaïm haïnh töùc laø caùc loaøi truøng. Neáu ñaày ñuû thì phaûi noùi laø caùc loaøi truøng ñaõ khoâng phaûi laø Phaïm haïnh, bieát roõ raøng Phaïm haïnh khoâng ngay nôi thaân naøy, nhö thaân khoâng coù Phaïm haïnh thì moân khaùc cuõng nhö vaäy. Bôûi vì döïa vaøo nhöõng ñieàu naøy maø thaønh töïu Phaïm haïnh, cho neân ñoái vôùi möôøi phaùp naøy caàu Phaïm haïnh khoâng theå ñöôïc, lìa xa möôøi phaùp naøy cuõng caàu khoâng theå ñöôïc. Vaên sau noùi nhö theá naøo laø Phaïm haïnh, phaùp cuûa Phaïm haïnh laø ôû nôi naøo...? YÙ laø nhö vaäy, tuøy vaên döïa theo bieát ñöôïc.

Trong phaàn hai laø thaân nghieäp coù theå bieát.

Trong phaàn ba laø khaåu, taâm tieáp xuùc laø Xuùc thöôøng xuyeân duyeân vôùi caûnh daáy khôûi lôøi noùi, giuùp cho phaùt ra thaønh khaåu nghieäp. Luaän Caâu Xaù goïi laø Taêng ngöõ xuùc trong möôøi saùu loaïi Xuùc.

Trong phaàn boán laø khaåu nghieäp, ngoân ngöõ so vôùi tröôùc coù gì khaùc

nhau? Tröôùc laø döïa theo Theå cuûa baùo, sau laø döïa theo Duïng cuûa nghieäp cho neân khaùc nhau. Thaät söï maø luaän thì Theå cuûa khaåu thuoäc veà thaân thaâu nhieáp, nhöng choïn laáy beân lôøi noùi chuû ñoäng phaùt ra goïi laø Ngöõ, phaùp cuûa lôøi noùi thuï ñoäng phaùt ra goïi laø Ngöõ nghieäp. Vì vaäy Taân dòch ra laø Ngöõ nghieäp, Coå dòch döïa vaøo töôùng goïi laø Khaåu. Taùc-Voâ taùc laø nghóa veà Bieåu-Voâ bieåu trong Theå cuûa Ngöõ nghieäp.

Trong phaàn naêm laø yù, huyeãn moäng laø bôûi vì yù thöùc hieän haønh trong luùc nguû, nhöõng söï vieäc chuû ñoäng-thuï ñoäng... ñaõ troâng thaáy trong moäng, ñeàu voán laø taâm huyeãn daáy leân. Trong ñoù Giaùc quaùn... ñaõ laø taâm phaùp, gioáng nhö laø neâu ra taâm sôû(soá) ñeå chöùng minh cho taâm vöông.

Trong phaàn saùu laø yù nghieäp, döïa theo naêm Bieán haønh ñeå neâu ra, bôûi vì laø hoaït ñoäng hieän haønh caên baûn. Töôûng laø Töôûng soá, thi thieát laø Tö, noùng laïnh-ñoùi khaùt laø Xuùc, khoå... laø Thoï, ñaïi khaùi laø khoâng coù taùc yù.

Treân ñaây chæ laø nhieãm-tònh traùi ngöôïc nhau hieån baøy veà khoâng phaûi laø Phaïm haïnh, khoâng caàn phaûi phaù boû töôøng taän; boán phaàn sau thuaän vôùi Phaïm haïnh cho neân phaù boû rieâng bieät, phaân tích töôøng taän môùi hieån baøy veà chaân lyù, cho neân khoâng gioáng nhau.

*Trong phaàn baûy laø Phaät:* 1) Döïa theo naêm AÁm; 2) Döïa theo töôùng toát; 3) Döïa theo thaàn thoâng. Nghieäp baùo laø neâu roõ söï vieäc caây thöông vaøng... Ba ñieàu treân ñaây ñeàu döïa vaøo phaàn tröôùc phaùt khôûi phaàn sau theo thöù töï neâu ra.

*Trong phaàn taùm laø Phaùp, coù saùu caâu:* 1) Giaùo thanh tònh; 2) Lyù veà quaû; 3) Döïa theo duyeân sinh-khoâng sinh; 4) Döïa vaøo Theå thaät-khoâng thaät; 5) Döïa vaøo tình laø hö voïng; 6) Thaønh vaø hoaïi laø hôïp vaø taùn. Trong naøy goàm chung coù ba nghóa: a) Tònh laø hai caâu ñaàu; b) Nhieãm laø hö voïng; c) Khoâng phaûi nhieãm-khoâng phaûi tònh laø nhöõng caâu coøn laïi. Bôûi vì döïa theo ba taùnh tuøy theo thaáy moät phaàn, taùnh thuoäc phaàn coøn laïi khoâng khaùc, cho neân ñeàu khoâng phaûi laø phaùp. Laïi döïa theo chaáp, Löông Nhieáp Luaän noùi: “Chaáp Nieát-baøn laáy Voâ sinh tòch tònh laøm Theå, coù naêng löïc lìa xa ba khoå laøm Duïng..., ñeàu thaønh Phaùp-Ngaõ vaø Ngaõ sôû chaáp, cho neân ñeàu khoâng phaûi laø phaùp.”

*Trong phaàn chín laø Taêng:* 1) Döïa theo phaàn vò maø caàu, Taêng nghóa laø boán Höôùng-boán Quaû, bôûi vì cuøng chöùng Voâ ngaõ. Hoøa hôïp laø ai? Vì vaäy khoâng coù Taêng. 2) Döïa theo ñöùc duïng maø caàu, nghóa laø ba Minh- saùu Thoâng. 3) Döïa theo caên maø caàu, nghóa laø A-la-haùn ñoän caên nhôø vaøo thôøi gian-nôi choán môùi ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, goïi laø Thôøi giaûi thoaùt; lôïi caên ngöôïc laïi vôùi ñieàu naøy, goïi laø Phi thôøi giaûi thoaùt.

Trong phaàn möôøi laø Giôùi, Taàm-Tö coù theå bieát. Treân ñaây laø boán phöông tieän Taàm-Tö cuõng goïi laø caàu trí: 1) Caàu theo danh, 2) Caàu nghóa,

1. Caàu töï taùnh, 4) Caàu sai bieät.

Töø ñaây trôû xuoáng laø phaàn thöù hai trình baøy veà trí quaùn saùt ñuùng nhö thaät. Trong ñoù coù saùu: 1) Neâu ra thôøi gian laøm choã döïa cuûa Phaïm haïnh, ñoù laø ba ñôøi ñeàu Khoâng, ñaàu laø toång quaùt quaùn saùt, sau laø giaûi thích rieâng bieät. Nghóa laø bôûi vì phaùp hieän taïi naøy khoâng coù Theå cho neân coù theå döøng laïi, khoâng coù chuyeån vaøo trong ñôøi quaù khöù. Laïi bôûi vì khoâng coù Theå, cho neân khoâng theå naøo tieáp tuïc chuyeån vaøo ñôøi vò lai. Laïi bôûi vì quaù khöù dieät maát khoâng coù, cho neân khoâng coù vaät naøo coù theå noái tieáp nhau chuyeån vaøo hieän taïi. Laïi bôûi vì vò lai khoâng coù Theå, cho neân khoâng coù phaùp naøo coù theå daáy khôûi khieán cho ñeán hieän taïi, saùt-na tröôùc sau neân bieát cuõng nhö vaäy. 2) Neâu ra Theå cuûa Phaïm haïnh. 3) Neâu ra nôi choán laøm choã döïa cuûa Phaïm haïnh, ñoù laø ñoái vôùi möôøi phaùp treân ñaây, phaùp naøo laø Phaïm, Phaïm ôû nôi naøo? 4) Neâu ra chuû cuûa Phaïm haïnh.

5) Döïa theo coù-khoâng coù ñeå neâu ra. 6) Döïa theo naêm AÁm ñeå neâu ra.

*Trong phaàn thöù ba laø quaùn thaønh töïu lôïi ích:* Moät laø trong thaønh töïu veà quaùn, tröôùc noùi veà phaùp, nhö treân döïa theo ba ñôøi quaùn saùt möôøi phaùp ñeàu Khoâng, cho neân noùi phaân bieät caùc phaùp ba ñôøi bình ñaúng; sau noùi veà duï, coù theå bieát. Hai töø “Nhö thò...” trôû xuoáng trình baøy veà töôùng cuûa lôïi ích coù hai: 1) Lôïi ích veà hö voïng khoâng trôû ngaïi taâm, nghóa laø vì sao coù theå khoâng trôû ngaïi? Bôûi vì khoâng giöõ laáy töôùng. Vì sao khoâng giöõ laáy? Bôûi vì khoâng coù taùnh. 2) Lôïi ích veà soi chieáu roõ raøng phaùp giôùi, phaùp-duï coù theå bieát. Laïi cuõng coù theå tröôùc quaùn saùt saùu phaùp laø thaân... bình ñaúng nhö Khoâng, sau quaùn saùt boán phaùp laø Phaät... nhö Khoâng.

Thöù tö laø keát luaän veà teân goïi cuûa quaùn, coù theå bieát. Giaûi ñaùp caâu hoûi thöù nhaát, xong.

Töø ñaây trôû xuoáng laø ñaùp veà caâu hoûi thöù hai. Do thaønh töïu veà haønh cuûa quaùn tröôùc ñaây, cho neân laïi tieáp tuïc tu thaéng haïnh tieán vaøo phaàn vò Thaäp Truù. Trong vaên coù ba: Moät laø quaùn saâu vaøo quaû trí; hai laø taêng tröôûng Ñaïi Bi; ba töø “Taát phaân bieät...” trôû xuoáng laø duøng lyù daãn daét hai loaïi tröôùc, töùc laø ba taâm-ba giôùi thaønh töïu ba ñöùc-ba thaân... Bôûi vì vaên tröôùc kia, ôû trong Truù thöù nhaát ñaït ñöôïc moät phaàn cuûa möôøi Löïc, nay haønh thaønh töïu tieán vaøo phaàn vò cho neân phaân roõ veà luùc ñaàu, vaên phaàn moät-hai coù theå bieát. Trong phaàn ba coù hai: Ñaàu laø phaùp, sau laø duï. Trong phaùp coù hai: 1) Duøng lyù daãn daét Bi, nghóa laø khoâng rôøi boû tòch dieät, khoâng rôøi boû chuùng sinh, bôûi vì Khoâng-Höõu khoâng hai laø chuùng sinh, Baùt-nhaõ Ñaïi Bi laø moät taâm. 2) Duøng lyù daãn daét quaû, nghóa laø thöïc

6 BOÄ KINH SÔÙ 9

haønh veà nghieäp Voâ thöôïng maø khoâng caàu baùo, bôûi vì töùc laø Khoâng cho neân khoâng caàu, bôûi vì khoâng hoaïi cho neân thöôøng haønh, cuõng laø haønh Trung ñaïo Chæ-Quaùn cuøng thöïc haønh khoâng vöôùng vaøo Khoâng-Höõu. Vì sao ñaït ñöôïc nhö vaäy? Bôûi vì quaùn saùt caùc phaùp nhö huyeãn..., khoâng coù Theå nhö huyeãn, hieän taïi thaät nhö moäng, coù taùc duïng nhö chôùp, duyeân tuï nhö tieáng vang, thaønh söï nhö bieán hoùa.

*Trong ñaùp veà caâu hoûi thöù ba, coù hai:* Moät laø nhaéc laïi phaàn tröôùc, hai laø phaùt khôûi phaàn sau. Trong phaùt khôûi phaàn sau, coù hai lôùp hieån baøy veà nhaân ít ñaït ñöôïc quaû lôùn, trong ñoù ñeàu coù hai: Tröôùc laø neâu ra, sau laø giaûi thích. Lôùp thöù nhaát trong neâu ra, duøng ít phöông tieän laø nhaân, mau choùng ñaït ñöôïc... laø quaû. Trong giaûi thích, vì sao ít nhaân maø mau choùng ñaït ñöôïc quaû lôùn? Giaûi thích bôûi vì thöôøng vui vôùi quaùn saùt veà phaùp khoâng hai nhö Bi-Trí, Khoâng-Höõu..., cho neân mau choùng ñaït ñöôïc, vì vaäy noùi raèng ñieàu naøy laø coù. Trong lôùp thöù hai, neâu ra luùc môùi phaùt taâm laø nhaân, lieàn thaønh Chaùnh giaùc laø quaû; cuõng laø trôû laïi giaûi thích ñieàu tröôùc, nghóa laø tröôùc ñaây noùi mau choùng ñaït ñöôïc quaû Phaät, nhöng chöa bieát luùc naøo goïi laø mau choùng ñaït ñöôïc, nay giaûi thích laø luùc phaùt taâm lieàn ñaït ñöôïc. Vaên sau noùi Boà-taùt môùi phaùt taâm töùc laø Phaät, cho neân cuøng vôùi caùc Nhö Lai trong ba ñôøi nhö nhau. Ñaây laø trình baøy veà luùc haïnh ñaày ñuû tieán vaøo phaàn vò lieàn ñaït ñöôïc phaàn vò Phoå Hieàn, moät phaàn vò töùc laø taát caû caùc phaàn vò, cho ñeán quaû Phaät khoâng coù gì khoâng ñaày ñuû troïn veïn, cho neân noùi laø Chaùnh giaùc. Sau giaûi thích vì sao ñaït ñöôïc nhö vaäy? Bôûi vì nhaän bieát taát caû chaân thaät, laø hieån baøy veà lyù ñaày ñuû; ñaày ñuû thaân Tueä, laø hieån baøy veà trí ñöùc ñaày ñuû; khoâng töø nôi khaùc maø toû ngoä, laø beân trong töï nhieân giaùc ngoä thoâng suoát, leõ naøo laø trong nhaân noùi quaû hay sao? Ñaây laø haønh vò Phoå Hieàn cuûa Nhaát thöøa, nhaân quaû vieân dung ngay trong nhau voâ ngaïi, cho neân ñöa ñeán nhö vaäy. Thích hôïp neân suy nghó döïa theo ñaây.