**SOÁ 1741**

LÖÔÏC THÍCH

TAÂN HOA NGHIEÂM KINH TU HAØNH THÖÙ ÑEÄ QUYEÁT NGHI LUAÄN

*Taùc Giaû: Cö Só Lyù Thoâng Huyeàn - Baéc Ninh (Ñôøi Ñöôøng)*

**QUYEÅN 1**

**PHAÀN A**

Kinh Ñaïi Phöông Quaûng Phaät Hoa Nghieâm laø phaùp moân neâu roõ veà quaû Phaät cuûa vieân giaùo nhöùt thöøa. Theå cuûa quaû Phaät khoâng coù thaønh hoaïi, vì hoùa ñoä chuùng sinh neân hieän vieäc thaønh töïu chaùnh giaùc. Veà hình töôùng ñeå ñaït quaû Phaät taïm neâu nhaân quaû naêm vò caûnh giôùihoaù ñoä, quaû baùo trang nghieâm ñeàu laø nhaèm ñeå chæ daïy ngöôøi sau, phaùt khôûi yù chí, nöông phaùp tu taäp vaø laøm cho ngöôøi tu haønh bieát ñuùng ñöôøng ñuùng höôùng. Neáu khoâng hieåu ñöôïc nhaân phaùt taâm ban ñaàu, laøm sao phaùt taâm tu ñaïo thaønh Phaät? Duø coù ngöôøi vì sôï toäi tu Phöôùc, boû voïng nieäm, an truï taâm, nguyeän sanh coõi thanh tònh, ñaït quaû nhò thöøa, vónh vieãn ra khoûi ba coõi, vaãn chæ laø mong caàu mình thoaùt khoå, chöa bieán noãi khoå cuûa trôøi, ngöôøi, ba ñöôøng aùc khaép möôøi phöông vaø taâm vónh vieãn thaønh caûnh giôùi trí tueä. Vì taát caû caùc chuùng sinh vaø caùc ñöùc Phaät, cuøng moät bieån trí. Giaùo phaùp ba thöøa chæ noùi veà khoâng ñeå phaù tröø chaáp coù, nhöng taát caû chuùng sinh saún coù baûn taùnh thanh tònh. Hôn nöûa ba ngaøn ñaïi thieân caûnh giôùi ñeàu laø caûnh giôùi baùo öùng cuûa Phaät. Laïi noùi traõi qua voâ soá kieáp tu haïnh Boà-taùt, thaønh Phaät. Hay noùi ôû nôi khaùc coù coõi thanh tònh, coõi naøy laø coõi tröôïc ueá, ñoù ñeàu laø tuøy thuaän nhaèm chæ daïy chuùng sinh, laø thaønh bieán

hoaù, khoâng chôn thaät. Caûnh giôùi cuûa trí nhöùt thöøa khoâng coù bieân giôùi. Noùi coõi nöôùc, thaân hình baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät ñan xen nhau laø muoán noùi söï roäng lôùn nhö hö khoâng khoâng ban löôïng. Caûnh giôùi cuûa trí hoøa nhaäp laãn nhau. Vì nhaèm giaùo hoaù ñem laïi lôïi ích cho moïi loaøi neân phaûi nhö vaäy. Song, kieáp soá ba ñôøi khoâng ñeán, ñi khoâng bao giôø thay ñoåi, khoâng thaáy coù ba ñôøi, khoâng thaáy theá gian chuùng sinh, khoâng thaáy coù ngöôøi thaønh Phaät, khoâng coù chaùnh, phaùp, töôïng phaùp, maït phaùp, thôøi phaàn phaùp, chæ coù töï taùnh saùng suoát, trí lôùn khoâng do ai taïo ra nhö hö khoâng, taâm ñaïi bi bình ñaúng vöôït moïi söï taïo taùc. Tuøy thuaän söï hieåu bieát cuûa chuùng sinh maø laøm lôïi ích, khoâng traùi thôøi cô, khoâng thaáy coù phaùp ñöôïc taïo taùc. Vì theá trí hieån hieän töø thieàn ñònh quaùn thieáu ñoù khoâng phaûi do tu haønh coù ñöôïc. Nhöng loøng töø bi laïi ñöôïc sanh khôûi töø haïnh nguyeän, khoâng phaûi laø töï nhieân. Vì loøng bi ñöôïc thaønh töïu töø haïnh nguyeän neân khi coâng ñöùc troøn ñuû thì haïnh nguyeän khoâng coøn. Trong naêm vò, vò thöù taùm cuûa möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa, ñeàu khoâng coøn duïng coâng, tuøy yù duøng bi trí, theå hieän lôïi ích. Ñeán vò Ñaúng giaùc, bi trí môùi troøn ñaày nhöng thôøi gian khoâng thay ñoåi, phaùp cuõng chaúng bieán dôøi. Chæ vì quaû dò thuïc khaùc nhau chöù thôøi gian vaø giaùo phaùp xöa nay khoâng khaùc. Cuõng nhö söï sai khaùc cuûa caûnh giôùi ba thöøa vaø nhöùt thöøa meânh moâng khoù löôøng. ÔÛ ñaây chæ trình baøy khaùi quaùt neáu trình baøy ñaày ñuû thì khoâng theå ñöôïc. Chæ muoán ngöôøi tu haønh thuaän theo ñöôøng höôùng vaïch saún ñeå khoâng uoång coâng lao. Boä kinh naøy taïm phaân laøm möôøi moân ñeå laøm khuoân maãu tieán tu, mong nhöõng ai chöa ñaït ñöôïc boû thöùa veà chôn. Möôøi moân laø:

1) Neâu quaû Phaät khuyeân ngöôøi tu haønh phaùt sanh loøng tin. 2) Töï phaùt taâm tin hieåu tu haønh. 3) Duøng ñònh toùm thaâu ba ñôøi xöa nay. 4) Nhöõng chöôùng ngaïi cuûa söï nhaäp quaû Phaät. 5) Töï tu haønh thaønh töïu quaû Phaät. 6) Haïnh nguyeän thöôøng haèng cuûa Phoå Hieàn. 7) Troïn veïn quaû Phaät, taát caû ñeàu laø phaùp giôùi. 8) Thaønh Töïu quaû Phaät thuyeát phaùp theá gian. 9) Thuyeát giaùo khuyeân tu. 10) Leân nuùi Dieäu Phong tu haønh nhaäp quaû vò.

1. ***Neâu quaû Phaät khuyeân ngöôøi tu haønh phaùt sanh loøng tin; ñoù laø saùu phaåm kinh cuûa hoäi thöù nhöùt.*** Saùu phaåm kinh:
2. Theá chuû Dieäu nghieâm: Noùi veà söï thaønh töïu chaùnh giaùc bieåu tröng cho ñaïo giaùc cuûa Nhö Lai vaø thaân trí roäng lôùn. Trong kinh cheùp: Töø trong taát caû caùc phaùp thaønh töïu toái chaùnh giaùc, cuøng luùc xuaát hieän ôû coõi trôøi ngöôøi khaép möôøi phöông. Kinh neâu luùc môùi thaønh chaùnh giaùc: Ñoaïn döùt chaáp ba ñôøi daøi ngaén, khoâng thaáy coù xöa, nay laø thæ môû ñaàu; trí hieån hieän, voïng töôùng maát laïi thaønh; ba phaùp lyù trí, bi cuøng moät theå laø

chaùnh; khi thoâng ñaït caûnh giôùi cuûa taâm thì taát caû voâ minh lieàn thaønh trí lôùn, chieáu soi möôøi phöông, khoâng thaáy coù phaùp chöùng ñaéc laø giaùc; Töï thaønh töïu ñaïo laø thaønh (nhöõng nghóa khaùc ñaõ noùi roõ trong baûn luaän).

1. Hieän töôùng: Töø Kim Khaåu Nhö Lai phoùng aùng saùng, baûo taát caû ñaïi chuùng: Ñöùc Phaät thaønh chaùnh giaùc, ñaïi chuùng haõy taäp trung. Ñoù laø noùi Ngöõ nghieäp vaø aâm thanh Nhö Lai vang khaép.
2. Ñònh Phoå Hieàn: Noùi veà theå duïng roäng lôùn cuûa Nhö Lai.
3. Theá giôùi thaønh töïu: Noùi veà thaân haønh roäng lôùn cuûa Nhö Lai, moãi moät theà giôùi coù voâ soá truï xöù, hoaëc vuoâng, hoaëc troøn, hoaëc khoâng phaûi vuoâng, khoâng phaûi troøn, voâ soá söï khaùc bieät, hoaëc nhö doøng suoái, nhö aùnh saùng treân nuùi... voâ soá hình traïng khaùc nhau, ngang baèng hö khoâng, khoâng theå haïn löôïng ñöôïc. Nhöng haïnh nguyeän cuûa Nhö Lai cuøng khaép, nôi naøo cuõng coù Nhö Lai thuyeát phaùp. Nhö Lai ôû tröôùc moïi loaøi, giaùo hoaù hôïp thôøi laø tieâu bieåu haïnh nghieäp vaø coõi nöôùc cuûa Nhö Lai coõi nöôùc ñoä sanh vaø haïnh nghieäp roäng lôùn.
4. Theá giôùi Hoa Taïng: Noùi veà trí bi vieân maõn cuûa Nhö Lai, ñaït coâng ñöùc roäng lôùn. Theá giôùi Hoa Taïng trang nghieâm coø nuùi Tu di, do voâ soá phong luaân taïo thaønh. Soá phong luaân aáy goàm möôøi hai lôùp söï trang trí ôû moãi lôùp khaùc nhau. Möôøi hai lôùp phong luaân töôïng tröng cho möôøi ñòa, Ñaúng giaùc, dieäu giaùc. Taát caû ñeàu do haïnh nguyeän taïo thaønh, laø taâm mong caàu quaû Phaät ban ñaàu cuûa möôøi ñòa, vaø ñeàu sinh khôûi töø söùc nguyeän lôùn. Voâ soá phong luaân treân nuùi Tu di ñeàu coù nguyeän lôùn. Söï trang nghieâm ôû ñoù cuõng ñeàu do haïnh nguyeän lôùn. Vì haïnh phaùt sinh töø nguyeän. Laïi töø nguyeän coù coâng ñöùc haïnh nghieäp. Ñieàu ñoù coù nghóa laø quaû coù töø nhaân. Vì vaäy ngoaøi Phoå Hieàn noùi: Theá giôùi Hoa Taïng trang nghieâm ñeàu do nguyeän löïc cuûa Phoå Hieàn. Vì Phoå Hieàn laø haïnh nghieäp sai khaùc cuûa trí, nghóa laø haïnh phaùt sinh töø nguyeän. Neáu noùi thaät thì haïnh nguyeän khoâng cuøng. Löôïc noùi Tu di laø theå cuûa buïi traàn nghóa laø ñòa thöù nhöùt vui tu haïnh cuûa möôøi ñòa vaø hai vò Ñaúng Giaùc, dieäu giaùc. Troïn veïn moät haïnh nguyeän bao haøm nguyeän lôùn khoâng cuøng. Nhö boán nguyeän roäng lôùn toùm thaâu voâ soá nguyeän lôùn. Neâu soá ít bao quaùt soá nhieàu, nhö kinh cheùp: Ñöùc Nhö Lai vì gaàn guõi voâ soá Phaät, ôû moãi choã ñöùc Phaät tu voâ soá haïnh nguyeän (roõ nhö trong kinh). Nhö treân, phong luaân naøy coù moät bieån nöôùc thôm lôùn. Trong bieån nöoùc thôm lôùn coù theá giôùi Hoa sen lôùn. Trong ñoù laïi coù soá bieån nöôùc thôm baèng soá buïi trong möôøi coõi nöôùc. Laïi coù voâ soá coõi nöôùc nhieàu baèng soá buïi trong voâ soá coõi Phaät, nhö löôùi cuûa Ñeá Thích. Trong ñoù laïi coù bieån nöôùc thôm teân Voâ Bieân Dieäu Hoa Quang, aûnh hieän taát caû thaân hình Boà-taùt. Ñaùy bieån baèng ngoïc Ma ni baûo

Vöông Traøng. Coù ao sen lôùn teân Nhöùt Thieát Höông Ma ni vöông trang nghieâm, treân ñoù coù caùc coõi chuùng sinh. Treân döôùi moãi coõi nöôùc coù hai möôi taàng, caøng leân treân caøng roäng lôùn. Trong moãi taàng coù ñöùc Phaät... (ñaõ noùi roõ kinh). Ñoù laø noùi veà söï thaêng tieán cuûa möôøi ñòa. Trong moãi ñòa, coù ngöôøi ñaõ ñaït quaû, coù ngöôøi ñang höôùng ñeán. Hai haïng naøy ñeàu coù nhaân quaû baùo öùng roäng lôùn thuø thaéng. Töø ñaâu trôû leân treân caøng thuø thaéng hôn. Trong taát caû caùc coõi ñoù ñeàu coø Phaät... laø noùi nhaân quaû thaêng tieán, ñaït quaû Phaät. Trong möôøi ñòa coù hai möôi taàng theá giôùi, hai möôi ñöùc Phaät. Ñoù ñeàu laø söï thaêng tieán trong trí caên baûn saùng suoát maø ñaët teân nhöng theå taùnh khoâng sai khaùc. Trong Hoa sen coù voâ soá coõi Phaät nhaët soá bieån nöôùc thôm vaø caùc coõi nöôùc, ñoù laø caûnh giôùi baùo öùng cuûa moät ñöùc Phaät, duï cho caûnh giôùi cuûa trí khoâng theå löôøng ñöôïc, söï giaùo hoùa ñem laïi lôïi ích khoâng theå löôøng ñöôïc. Chung quang nuùi Kim Cang luaân vi coù möôøi coõi nöôùc, treân döôùi ñeàu coù boán taàng coõi nöôùc nghóa laø duøng boán nhieáp phaùp vaø boán taâm voâ löôïng giaùo hoùa taát caû chuùng sinh. Sanh khôûi töø taâm khoâng haïn löông laø tieâu bieåu cho quaû baùo coù töø nhaân, quaû khoâng töï nhieân coù. (Xin khaùi quaùt ñeå bieát, coøn trong vaên kinh vaø ñaïi luaän ñaõ noùi raát roõ).

6. Tyø-loâ-giaù-na: Neâu thôøi ñöùc Phaät thôøi quaù khöù ñeå bieåu hieän cho phaùp xöa nay gioáng nhau, ñeå phaùt khôûi loøng tin, khoâng nghi ngôø raèng: Xöa nay khoâng coù maø khoâng tin töôûng. Vôùi phaùp trong giôùi naøy, ngöôøi phaùt taâm Boà Ñeà noi theo tu taäp. Hôn nöõa, trong phaåm Theá Thuû dieäu Nghieâm thöù nhöùt, coù möôøi hoäi chuùng Phoå Hieàn vaø möôøi hoäi chuùng khaùc nhö Nguyeät Quang... nghóa laø bao haøm taát caû môùi thaønh töïu yù cuøng khaép. Naêm möôi chuùng nhö trôøi, thaàn... chính laø ñaïi chuùng cuûa naêm möôi vò maø ñöùc Phaät bieán ra. Laïi thò hieän thaân nhaäp phaùp. Nhaäp töùc laø ñoàng vôùi söï hieåu bieát vôùi Phaät. YÙ noùi, ngöôøi tu haønh thaâm nhaäp tri kieán Phaät, khoâng tu laàm, (trong kinh ñaõ noùi roõ). Phaùp thaân khoâng töôùng, trí caên baûn, trí sai bieät laø nguoàn goác thaàn duïng cuûa trí caên baûn nhöng taïo taùc, khoâng hình töôùng nhöng cuøng khaép phaùp giôùi, hö khoâng. Boä kinh naøy, neâu Vaên Thuø Sö Lôïi (Trung hoa dòch laø Dieäu Ñöùc) tieâu bieåu cho trí Hueä phaùp thaân khoâng hình töôùng. Phaät Tyø-loâ-giaù-na (Trung hoa dòch laø Voâ soá aùnh saùng) duøng trí caên baûn saùng suoát soi chieáu taát caû chuùng sinh. Tuøy thuaän ñeå ñoä chuùng sinh laø Phoå Hieàn phaùp thaân khoâng hình töôùng laø tieâu bieåu cho söï thaønh töïu haïnh töø bi cuûa Phoå Hieàn, ôû trong theá gian maø khoâng ñaém nhieãm. Trí caên baûn tieâu bieåu cho thaàn taùnh saùng suoát voán khoâng coù theå taùnh caên baûn. Bieát roõ nguoàn goác nghieäp cuûa taát caû chuùng sinh laø Trí sai bieät. Ba phaùp naøy cuøng moät theå taùnh. Haøng môùi phaùt taâm

phaûi nhôø thieàn ñònh chieáu soi môùi khôi saùng ñöôïc. Duøng taâm tin töôûng an laäp phaùp naêm vò vaø hanh tu taäp ñeå khôi saùng ba phaùp naøy. Trong söï tu taäp, thöôøng ñöa ra ba vò Vaên Thuø, Phoå Hieàn, Tyø-loâ-giaù-na laøm theå xuyeân suoát, nhö ngöôøi tu ñaïo, tuy coù yù mong thaønh Phaät nhöng phaàn nhieàu bò vöôùng trong moät phaùp, khoâng bieát coøn ñöôøng tieán tu, vì meâ neân chaáp giöõ, khoâng mong caàu ñaïo thuø thaéng, ñöôïc chuùt ít ñaõ cho laø ñuû. Vì theá ôû laàn thöù nhöùt, trong saùu phaåm ñeàu coù ba phaùp naøy. Haøng môùi phaùt taâm: bieát taát caû phaùp, laäp chí nguyeän nhö haïnh nguyeän cuûa Phaät. Nhôø voâ soá haïnh nguyeän ñem laïi söï thaønh töïu cho loøng tin. Ñaây laø tin haïnh nguyeän cuûa Phaät beân ngoaøi ñeå thaønh töïu loøng tin nôi mình. (Loøng tin nôi mình ñaõ ñöôïc noùi Dieäu Phoå Quang Minh cuûa laàn thöù tö). Trong laàn thöù nhöùt, naêm möôi hoäi chuùng nhö thaàn, taùm boä quyû vöông laø bieåu hieän cho haïnh nguyeän cuûa Nhö Lai vaø nhaân quaû cuûa naêm vò. Che chôû taát caû laø bieåu hieän trí nghieäp nhö hö khoâng, khoâng hình saéc nhöng coâng duïng cuøng khaép, khoâng ñi maø ñeán, khoâng taïo taùc nhöng coù coâng duïng. Tuøy moïi vaät thaønh töïu coâng duïng laø thaàn. Theå taùnh trong saïch khoâng nhoû, khoâng bò ngaên ngaïi, aån hieän töï taïi laø trôøi. Vaøo trong sinh töû laøm lôïi ích cho chuùng sinh baèng Trí chæ trong tích taéc bieát roõ möôøi phöông nhöng laïi chaúng phaûi trôøi, chaúng phaûi ngöôøi, quæ... Ñoù laø bieåu hieän coâng duïng thaàn dieäu cuøng khaép cuûa Trí, vì theå ôû treân, taïm neâu ra nhaân, quaû, caûnh, haïnh cuûa naêm vò ñeå ngöôøi phaùt taâm caàu thaønh Phaät. Moät maët thöïc haønh phaùp nhö Phaät ñaõ haønh, duøng söùc nguyeän lôùn laøm taát caû vieäc laønh nhö thieàn ñònh, quaùn chieáu, ôû maõi trong sinh töû, bieán voâ minh si, aùi thaønh trí roäng lôùn, bieán bieån lôùn sinh töû thaønh bieån bi trí lôùn, khoâng ra khoûi cuõng khoâng chìm ñaém maø taâm khoâng meät moõi. Maët khaùc nhö haïnh Phaät ñaõ haønh, quyeát ñònh taâm yù, phaùt taâm Boà Ñeà, tin taâm mình, tu haønh phaùp thaønh Phaät (nhö phaàn sau seõ noùi). Nhöõng ai phaùt taâm mong caàu quaû Phaät nhöùt thöøa, töùc chí nguyeän beàn vöõng, nhö hö khoâng, khoâng lay chuyeån laø vöôït hôn haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø Boà-taùt ôû coõi thanh tònh. Vì ba vò naøy ñeàu coù taâm chaùn gheùt sinh töû, khoâng hieåu raèng voâ minh sinh töû voán laø caûnh giôùi cuûa Trí, töï tìm söï an laïc cho mình, khoâng coù trí bi lôùn neân ôû ngoaøi phaùp nhöùt thöøa, chæ mong caàu quaû nhoû, traùnh khoå sinh töû. Haøng Nhò thöøa duøng söùc thieàn ñònh quaùn chieáu, vöôït khoûi nghieäp hieän taïi cuûa ba coõi, töï ñoát thaân, tan bieán nhö hö khoâng, vónh vieãn ñoaïn döùt bi trí. Coù keû ham tu thieàn ñònh, traûi qua voâ soá kieáp, cho laø ñaùnh troáng beân tai vaãn khoâng nghe thaáy. Boà-taùt coõi thanh tònh chaùn gheùt sinh töû, sinh veà coõi tònh thaáy Phaät, nghe phaùp, khoâng coù taâm bi lôùn, chæ töï höôûng dieäu laïc, sau laïi hoài höôùng quaû laønh. Nhöõng vò naøy ñeàu khoâng bieát voâ minh

voán laø trí lôùn, laïi rieâng tìm trí hueä nôi ñaïo nhoû, ví nhö trong kinh Duy Ma, Phaùp Hoa, nhöõng vò naøy ñeàu khoâng ñöôïc nghe (Trong kinh ñaõ noùi roõ, ôû ñaây khoâng noùi laïi). Vì theá töø bieån sinh töû thaønh töïu trí lôùn, thöïc haønh bi lôùn, khoâng ra khoûi, khoâng chìm ñaém laø tieâu bieåu cho haøng môùi phaùt taâm vöôït khoûi nghieäp quaû xuaát theá cuûa ba thöøa, neân trong phaåm Hieàn Thuû cuûa kinh ñaõ noùi roõ: Coù ngöôøi suoát moät kieáp, ñaàu ñoäi ba ngaøn Ñaïi thieân theá giôùi, thaân khoâng lay ñoäng, vieäc aáy vaãn chöa khoù, ngöôøi tin phaùp naøy môùi khoù. Coù ngöôøi suoát moät kieáp duøng tay naâng möôøi coõi Phaät, ôû trong hö khoâng vaãn chöa laø khoù. Ngöôøi tin phaùp naøy môùi khoù. Coù ngöôøi suoát moät kieáp ñem laïi an vui cho voâ soá chuùng sinh, phöôùc ñöùc aáy vaãn chöa lôùn. Phöôùc ñöùc ngöôøi tin phaùp naøy môùi lôùn. Coù ngöôøi suoát moät kieáp phuïng söï voâ soá Phaät, phöôùc ñöùc vaãn khoâng baèng phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi tuïng phaåm kinh naøy. Khi Boà-taùt Hieàn Thuû noùi keä xong, coõi nöôùc trong möôùi phöông chaán ñoäng ñuû saùu caùch, cung ma bò che laáp, coõi aùc tieâu dieät caùc ñöùc Phaät ôû möôøi phöông hieän ra, ñöa tay phaûi xoa ñaàu Hieàn Thuû, khen ngôïi: Laønh thay! Laønh thay! OÂng vui veû noùi phaùp naøy, chuùng ta ñeàu tuøy hyû. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ngöôøi tin phaùp maø Boà-taùt Hieàn Thuû noùi laø ngöôøi kheá hôïp taâm töôùng chaân thaät, laø söï caûm öùng, laø phöôùc ñöùc (trong kinh ñaõ noùi roõ). Laïi ôû phaàn tuïng cuûa kinh coù caâu: Chuùng sinh ôû khaép caùc coõi nöôùc, ít mong caàu phaùp Thanh vaên, caàu phaùp Duyeân giaùc caøng ít hôn, caàu phaùp Ñaïi thöøa thaät laø hieám. Ngöôøi caàu phaùp Ñaïi thöøa coøn deå coù, ngöôøi tin phaùp naøy thaät laø khoù coù. Ngöôøi tu phaùp Ñaïi thöøa chæ quaùn söï khoâng ñeå phaù tröø ngaõ chaáp vaø thöïc haønh saùu Ba-la-maät. Song trong kinh cheùp: Coù coõi thanh tònh ôû nôi khaùc nhau, ñoù laø ñieàu nghóa ñaïi thöøa. Nhöùt thöøa laø bi trí cuûa Baùo Phaät Tyø-loâ-giaù-na. Bieán bieån sanh töû voâ minh thaønh bieån bi trí lôùn, khoâng coù ba ñôøi xöa nay, saïch nhô, ñoù laø phaùp giôùi. Ngöôøi trí, keû ngu ñeàu ôû trong bieån aáy, khoâng bò ngaên ngaïi, nhö aûnh töôïng döôùi aùnh saùng, khoâng coù coõi tònh naøo khaùc, ñoù laø nhöùt thöøa. Ñaây laø chæ daïy neûo giaùc ngoä cho chuùng sinh coù taâm lôùn ñeå chöùng nhaäp tri kieán Phaät. Giaùo phaùp ba Thöøa ñeàu noùi: Taát caû ñeàu troáng khoâng, taát caû chuùng sinh ñeàu coù töï taùnh thanh tònh, coõi Phaät bình ñaúng. Chæ vì phaân bieät coõi naøy nhô, coõi kia saïch, neân nhöùt thöøa giaùo noùi veà söï troáng khoâng, khoâng coù mình ngöôøi, saïch nhô. Caùc ñöùc Phaät ba ñôøi ñeàu coù töï taùnh thanh tònh, khoâng coù söï phaân bieät xöa nay, taát caû ñeàu laø Phaät, khoâng coù tröôùc sau, taát caû chuùng sinh ñeàu coù trí tueä Nhö Lai. Trong moãi haït buïi coù ñuû phaøm trí möôøi phöông. Taát caû phaùp khoâng coù söï phaân bieät lôùn, nhoû, vöøa. Taát caû ñeàu nhö hö khoâng. Laïi nöõa Theå duïng cuûa Vaên Thuø, Phoå Hieàn, Tyø-loâ-giaù-na ñeàu bình ñaúng, ñoù laø nhöùt thöøa. Ngöôøi môùi

phaùt taâm phaûi tin hieåu, quaùn saùt tu taäp, laõnh hoäi nhö vaäy. Quaùn saùt mình, ngöôøi, trí, phaøm, ñeàu laø caûnh giôùi cuûa trí, khoâng thaáy coù töôùng khaùc, ñeàu laø töôùng Nhö Lai, khoâng sanh dieät. Nhôø trí töï taïi, taâm bi tuøy thuaän theá gian neân phaân bieät caùc phaùp ñeå tröø taâm meâ môøi. Boán trí voán khoâng coù moät phaùp naøo ñeå ñaït. Duøng Trí Nhö Lai quaùn saùt taát caû chuùng sinh bieát vì khoâng hieåu trí Nhö Lai, voïng nghieäp chaáp tröôùc neân coù thaân hö giaû. Phaûi hieåu raèng: nghieäp voán khoâng thaät coù, söï hieåu bieát voán nhö hö khoâng. Söï hieåu bieát saùng suoát töï taïi laø söï hieåu bieát cuûa Nhö Lai. Thaáy taát caû moïi vieäc ñeàu laø vieäc Phaät. Trong phaàn tuïng cuûa kinh coù cheùp: Muoán bieát taâm cuûa Phaät, haõy quaùn trí cuûa Phaät, trí Phaät khoâng nôi döøng, nhö hö khoâng troáng roång. Voâ soá söï an laïc cuûa chuùng sinh, vaø trí hueä phöông tieän, ñeàu coù töø trí Phaät. Söï giaûi thích cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc ñeàu töø phaùp giôùi. Nhöng phaûi bieát raèng: Phaùp giôùi khoâng nöông döïa vaøo ñaâu. Ñöùc Nhö Lai laäp ra giaùo phaùp laø ñeå tröø meâ laàm. Ñeå chuùng sanh bieát ñöôïc caûnh giôùi khoâng nöông döïa naøy. Ñoù laø giaûi thoaùt. Nhöng söï thaät khoâng coù söï troùi buoäc hay giaûi thoaùt. Phaûi tin hieåu caûnh giôùi, taâm löôïng, haïnh nguyeän cuûa Phaät laø nhö theá.

1. ***Töï phaùt loøng tin tu haønh***: Coù saùu phaåm:
2. Danh hieäu Phaät, tin danh hieäu Phaät tuøy thuaän chuùng sinh neân coù khaùc.
3. Töø Ñeá: Noùi veà boán Ñeá khoå, taäp, dieät, ñaïo. Vì loøng ham muoán chuùng sinh khaùc nhau neân giaùo phaùp khaùc nhau. Tuy tuøy trình ñoä chuùng sinh. Nhöng taát caû phaùp ñeàu khoâng ngoaøi boán Ñeá.
4. Quang Ming Giaùc: Noùi döôùi baøn chaân Phaät coù töôùng baùnh xe ñeïp. Ñoù laø phaùp moân ñeå haøng phaøm phu môùi phaùt khôûi loøng tin quaùn chieáu, ñeå taâm trí ngaøy caøng roäng lôùn saùng suoát hôn.
5. Boà-taùt vaán minh: Noùi veà möôøi vò Boà-taùt nhö Vaên Thuø, Muïc Thuû... moãi vò thuyeát moät phaùp tieâu bieåu cho taâm phaùt khôûi trí saùng cuûa haøng möôøi tín.
6. Tònh haïnh: Noùi veà moät traêm boán möôi nguyeän laø haïnh nguyeän cuûa haøng loøng tin thanh tònh.
7. Hieàn Thuû: Noùi veà Tam muoäi cuûa Nhö Lai coù teân laø Phöông Voõng, khoâng phaân bieät gioáng khaùc, khieán cho ngöôøi coù loøng tin tu taäp, khi thöïc haønh troïn veïn seõ ñaït phaùp naøy, ñeàu coù thaàn thoâng coâng duïng lôùn. Saùu phaàn naøy laø phaùp moân thaønh töïu möôøi tín. Laïi nöõa, ôû phaàn ñaàu cuûa hoäi thöù hai coù cheùp: Luùc baáy giôø ñöùc Theá Toân ôû Boà Ñeà ñaïo traøng, nôi thanh tònh, thuoäc nöôùc Ma Kieät Ñeà thaønh töïu Thaùnh giaùo. Phaàn ñaàu cuûa Phaåm möôøi ñònh vaø phaåm lìa theá gian ñeàu coù caâu naày. Ñoù laø vì ôû Boà

Ñeà ñaïo traøng, Dieäu Phoå Quang Minh cuûa Hoäi thöù nhöùt, phaåm möôøi ñònh, phaåm lìa theá gian cuûa hoäi thöù hai ñeàu coù keå laïi thöù naøy. Nghóa laø kinh giaùo naøy laáy trí saùng suoát theå cuûa söï thaønh töïu chaùnh giaùc. Vì trí khoâng coù taùnh daøi ngaén, xöa nay. Giaùo phaùp tröôùc sau laø coù bieåu hieän söï thaêng tieán khaùc nhau neân phaân boä khaùc nhau. Thôøi gian noùi phaùp khoâng ngoaøi moät nieäm, aâm thinh thuyeát phaùp khoâng ngoaøi moät aâm thinh laø bieåu hieän cho toaøn boä kinh naøy duøng Trí caên baûn laøm Theå. Vì voâ soá phaùp sai khaùc aáy khoâng ngoaøi moät phaùp giôùi, moät khoaûng thôøi gian, moät nhaùy maét, naøo coù xöa nay. Taát caû ñeáu töø moät aâm thinh. ÔÛ caùc laàn leân trôøi cuõng coù cheùp: khoâng rôøi Dieäu Phoå Quang Minh cuûa Boà Ñeà ñaïo traøng maø leân caùc coõi trôøi Ñao Lôïi, Daï Ma... Vì voïng thöùc cuûa chuùng sinh theá gian neân giaû ñaët coù xöa nay, daøi ngaén. Moät khi heát meâ, trí saùng bieåu hieän thì khoâng coøn söï thaáy bieát nhö theá. Vì vaäy trong kinh neâu: Trí coù trong ba ñôøi, khoâng ñeán ñi. Trí thaáy hieän nay cuõng chính laø trí cuûa caùc ñöùc Phaät ba ñôøi xöa nay cuøng luùc thaønh Phaät. Thaáy taát caû chuùng sinh khoâng coù töôùng chuùng sinh, ñeàu cuøng moät Trí. Vì vaäy trong kinh cheùp: taâm Phaät taâm chuùng sinh, taâm mình ñeàu khoâng sai khaùc. Noùi chung laø duøng Trí saùng suoát cuøng khaép laøm Theå cuûa phaùp giaùc ngoä. Söï thaêng tieán tuy khaùc nhau nhöng khoâng ngoaøi trí saùng ñoù. Theå cuûa söï giaùc ngoä khoâng leä thuoäc thôøi gian, cöù theá trình baøy boán laàn. Vì vaäy khi naøo cuõng coù Vaên Thuø Sö Lôïi noùi keä: Tích taéc quaùn saùt voâ soá kieáp, khoâng ñeán khoâng ñi cuõng chaúng döøng, do vaäy hieåu bieát phaùp ba ñôøi, vöôït qua phöông tieän, thaønh möôøi löïc. Ñoù laø töï tin tu taäp. Möôøi Boà-taùt nhö Vaên Thuø, Giaùc Thuû... laø ngöôøi tu haønh thaønh töïu möôøi tín, möôøi theá giôùi saéc vaøng, saéc hoa sen, saéc vi dieäu... laø taâm tin hieåu cuûa haøng möôøi tín. Vì möôøi tín taâm ñoù laø taâm saéc sanh dieät cuûa haøng phaøm phu phaùt loøng tin, thaønh töïu möôøi thaéng giaûi. Theá giôùi hình saéc nhö queû Tieäm trong Kinh dòch noùi: “Con chim Hoàng tieán daàn ñeán bôø nöôùc...” laø noùi roõ veà ngöôøi môùi vaøo ñaïo taêng tröôûng loøng tin. Vì chim Hoàng vaø Haïc traéng ñeàu thuoäc loaøi Haïc, coù hình saéc tieâu bieåu cho haøng tín thöù nhöùt. Coù choã noùi: Vì toaøn moät maøu traéng nen goïi laø chim hoàng. Möôøi trí Phaät nhö trôøi khoâng lay ñoäng, trí khoâng ngaên ngaïi... laø quaû cuûa tín taâm. Baøi tuïng cuûa Vaên Thuø Sö Lôïi vaø chín Boà-taùt nhö Giaùo Thuû... thöôøng laø phaùp tin. AÙnh saùng töôùng baùnh xe döôùi thaân nhaäp laø phaùp maø haøng tín taâm quaùn saùt, theo aùnh saùng ñeå ñieàu phuïc taâm, daàn daàn laøm cho taâm roäng lôùn. Trong hoäi thöù nhaát, aùnh saùng ñoù ñöôïc phoùng töø loâng traéng giöõa chaân maøy chieáu soi möôøi phöông. Hình daïng cuûa noù gioáng nhö aùnh saùng cuûa chaâu baùu hoaëc nhö maây saùng. Khi quaùn saùt nhö theá, laàn thöù nhaát quaùn aùnh saùng chaâu

baùu trong suoát soi chieáu ba ngaøn Ñaïi thieân coõi nöôùc. Thöù hai quaùn saùt aùnh saùng soi khaép möôøi coõi Phaät ôû phöông ñoâng, phöông nam, taây, baéc, boán phöông, treân döôùi cuõng vaäy. Thöù ba quaùn aùnh saùng soi chieáu traêm coõi Phaät khaép möôøi phöông. Thöù naêm quaùn aùnh saùng chieáu soi möôøi ngaøn coõi Phaät khaép möôøi phöông. Thöù saùu quaùn aùnh saùng chieáu soi möôøi ngaøn coõi Phaät ôû phöông ñoâng roài chieáu ñeán traêm ngaøn coõi Phaät. Thöù baûy quaùn aùnh saùng xuyeân qua traêm ngaøn coõi nöôùc, chieáu ñeán traêm vaïn coõi nöôùc ôû phöông ñoâng. Thöù taùm quaùn aùnh saùng xuyeân qua traêm vaïn coõi nöôùc chieáu ñeán moät öùc coõi nöôùc ôø phöông ñoâng. Thöù chín, quaùn aùnh saùng xuyeân qua öùc coõi nöôùc. Chieáu ñeán möôøi öùc coõi nöôùc. Thöù möôøi, quaùn aùnh saùng xuyeân qua möôøi öùc coõi nöôùc, chieáu ñeán traêm öùc coõi nöôùc ôû phöông Ñoâng, chieáu ngaøn öùc coõi, traêm ngaøn öùc coõi, cuøng phaùp giôùi, khaép hö khoâng... voâ soá coõi nöôùc khoâng sao ñeám ñöôïc. Quaùn aùng saùng cöù tuaàn töï chieáu khaép boán höôùng treân döôùi hö khoâng. Song aùnh saùng naøy chæ tích taéc ñaõ chieáu soi khaép möôøi phöông. Laïi chieáu soi taâm quaùn aùnh saùng khoâng theå töôùng, khoâng thaân taâm, thaúng trong ngoaøi, khoâng ôû giöõa, ôû beân, khoâng lôùn nhoû, taát caû ñeàu khoâng. Ñoù laø phaùp thaân. Phaùp thaân naøy thuoäc taùnh khoâng taïo taùc. Theå cuûa noùi khoâng coù moät vaät gì, chæ laø trí khoâng nöông töïc, voán laø taùnh hö khoâng, khoâng coù xöa nay, theå saùng suoát luoân soi chieáu möôøi phöông, khoâng coù goác ngoïn, khoâng töø phöông höôùng naøo caû, ñoù laø trí caên baûn, laø trí thaân. Taát caû chuùng sinh ñeàu coù nhöng vì meâ môø neân khoâng hieåu. Vì tham saân baùm víu ngaõ vaø sôû höõu cuûa ngaõ, troâi noåi trong coõi aùc sanh töû. Vì voïng töôûng chaáp chaët, töï chuyeån theo nghieäp khoâng lo ai khaùc. Nhöõng ai coù khaû naêng quaùn nhö vaäy, khi söùc chieáu khoâng coøn, trí hueä hieån hieän, khoâng phaûi do tu taäp sanh khôûi. Hoøa nhaäp ñöôïc nhö theá laø truï neûo phaùt taâm thöù nhaát cuûa möôøi truï. Nhö Thieän Taøi leân nuùi Dieäu Phong, ñeán choã Tyø kheo Ñöùc Vaân, ñaït phaùp trí saùng cuûa Phaät, ñöôïc sanh trong nhaø chaùnh trí nhö caùc ñöùc Phaät. Caâu: Vöøa phaùt taâm ñaõ thaønh chaùnh giaùc chính laø hoøa nhaäp trí khoâng taïo taùc naøy. Ngöôøi ñaõ qua vò möôøi tín, vaøo voøng phaùp trí Ba-la-maät cuûa möôøi truï. Nhö toi luyeän vaøng caøng ngaøy caøng saùng ñeïp. Moät vò ñaõ bao haøm nhaân quaû cuûa naêm vò, haïnh nghieäp quaû naêm vò cuõng laø haïnh nghieäp cuûa moät vò. Vì ngöôøi ôû truï thöù nhöùt ñaõ kheá hôïp vôùi trí caên baûn. Thôøi gian khoâng thay ñoåi, trí hueä chaúng khaùc sai. Nhöng trong quaù trình aáy söï taêng tieán daàn tinh teá hôn. Ñeán truï thöù saùu cuûa möôøi truï. Taâm ñaït thaàn thoâng bieán hoùa khoân löôøng. Nhö Thieän Taøi ñeán choã Tyø kheo Haûi Traøng. Phaùp naøy xöa nay chæ do trí thaáy bieát, khoâng do thöùc hieåu bieát cuûa theá gian. Caâu: “Taâm theâm aùnh saùng ngaøy theâm roäng lôùn” coù hai nghóa: 1) Nhaäp

caûnh giôùi cuûa Trí nhö hö khoâng, khoâng coù khoaûng caùch. 2) Duøng trí haønh töø bi, ñoä thoaùt chuùng sinh. Laïi nhö caûnh giôùi trí khoâng giôùi haïn. Nhö phaàn tuïng phaåm Quang Minh Giaùc coù caâu: Nhìn thaáy chuùng sinh ôû coõi aùc, luoân bò khoå ñau, sanh, giaø, tu taäp voâ soá phaùp phöông tieän, ñoä thoaùt taát caû laø haïnh nghieäp. Nghe phaùp tin hieåu khoâng nghi ngôø, hieåu phaùp vaéng laëng khoâng kinh sôï, tuøy thuaän coõi khaép möôøi phöông, cöùu ñoä chuùng sinh laø haïnh nghieäp. Nhö vaäy thì aùnh saùng daãn daét taâm, laøm cho taâm trôû veà vôùi caùi saún coù, hieån hieän caûnh giôùi trí hueä roäng lôùn. Nhö trong phaàn Tònh Haïnh coù cheùp: Nhôø chuùng sinh thaønh töïu haïnh töø bi lôùn cuûa moät traêm boán möôi haïnh nguyeän lôùn, coøn laøm cho haïnh nguyeän ñoù saâu xa beàn chaéc, hoaøn toaøn khoâng nghó thoaùt khoå rieâng mình. Vì theá haøng möôøi tín môû roäng taâm nhö hö khoâng, ñi khaép coõi nöôùc trong möôøi phöông, khoâng boû moät chuùng sinh naøo. Duø chuùng sinh deã ñoä hay khoù ñoä vaãn khoâng xa laùnh. Taát caû nhöõng ai môùi phaùt taâm Boà Ñeà thì phaûi coù taâm nguyeän nhö vaäy. Phaûi coù taâm vöõng chaûi môùi tuøy thuaän chí nguyeän, mong ñaït nhöùt thieát trí, ñi laïi trong saùu ñöôøng, ba coõi, möôøi phöông tuøy khaû naêng vaø sôû thích cuûa chuùng sinh hieän thaân hình daãn daét chuùng ñeå chuùng ñöôïc giaûi thoaùt. Töø tín taâm phaùt khôûi haïnh nguyeän, xem chuùng sinh nhö Phaät vì taát caû chuùng sinh ñeàu coù nhaân sanh khôûi trí Phaät. Ñeàu ôû trong bieån trí cuûa Phaät. Nhöõng ai khoâng coøn meâ môø thì khoâng thaáy Phaät môùi thaønh, khoâng thaáy heát chuùng sinh, vì phaùp khoâng theâm bôùt, phaùp khoâng coù chuùng sinh, trí hueä khoâng thaønh hoaïi, chæ do neân ngoä neân thaáy khaùc nhau. Nhöõng ai khoâng coøn meâ môø thì khoâng thaáy coù Phaät môùi thaønh, cuõng chaúng thaáy coù chuùng sinh cuõ vì trí hueä khoâng coù cuû môùi. Thaáy taát caû chuùng sinh nhö töôùng hö giaû, khoâng coù goác ngoïn, nhö ngöôøi giaû khoâng coù soáng cheát, goác ngoïn. Chæ duøng trí khoâng nöông töïa ñeå phaân bieät, laøm cho chuùng thaáy theå chaân thaät, chaúng thaáy coù phaûi, traùi, ñoù laø nhaäp tri kieán Phaät. Vì vaäy trong kinh coù caâu: Phaùp truï, Phaùp vò naøy laø töôùng thöôøng cuûa theá gian. An truï nôi phaùp vò aáy môùi bieát roõ taâm khoâng coù buïi nhô. Neáu ai thaáy coù phaûi traùi thì thaáy bieát baèng hình thöùc roái loaïn, bieát bao giôø nhaäp ñaïo? Seõ troâi daït maõi maõi. Haõy suy xeùt kyõ ñeå laøm vieäc lôïi ích, nhö trong kinh noùi: ÔÛ phöông ñoâng caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá buïi cuûa möôøi coõi Phaät coù coõi nöôùc teân Kim Saéc, ñöùc Phaät teân baát Ñoäng Trí. Ñoù laø bieåu hieän cho haøng môùi phaùt taâm laøm laønh, taâm giaùc ngoä vöøa sanh khôûi. Phöông ñoâng tieâu bieåu cho söï toát laønh vui veû, maët trôøi muøa xuaân vöøa leân, vaïn vaät sanh khôûi. Ñöùc thieän Ñoäng Trí nghóa laø phöông taây chaán ñoäng. Ngay trong söï lay ñoäng ñoù laø trí Baát ñoäng. Vì vaäy caâu: Caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá buïi möôøi coõi Phaät, coù nöôùc teân

Kim Saéc”, noùi veà söï meâ môø tham, saân, si, maïn, nghi, thaân kieán, bieân kieán, kieán thuû, giôùi caám thuû, taø kieán. Caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät., laø tieâu bieåu cho phieàn naõo chöôùng nhieàu. Trí baát ñoäng caên baûn: Voïng töôûng laø ñoäng, laø töï ñaém chìm. Neáu luaän veà coõi Phaät thì khoâng coù sö phaân bieät ôû giöõa hay bieân giôùi, laøm gì coù xa gaàn? Chæ vì tình thöùc ngaên ngaïi neân thaáy coù xa gaàn. Nhôø hieåu ñöôïc voïng tình voán khoâng neân coù coõi nöôùc teân Kim Saéc. Kim ñöôïc bieåu hieän baèng maøu traéng, laø trong suoát khoâng nhô, tieâu bieåu cho phaùp thaân trong saïch coù töø trí saùng baát ñoäng.

Hoûi: Kim ñöôïc töôïng tröng cho phöông taây, vì sao ôû ñaây laïi noùi phöông ñoâng coù theá giôùi teân Kim Saéc?

Ñaùp: Vì Kim nhaän khí saéc töø can daàn, töôïng thai thì can maõo. Nghóa laø haøng möôøi tín nhö baøo thai. Boà-taùt ñöùng ñaàu teân Vaên Thuø Sö Lôïi laø hieåu roõ voâ minh voán khoâng taùnh. Vì hieån hieän coâng duïng cuûa trí neân coù teân laø Vaên Thuø Sö Lôïi. ÔÛ ñaây noùi phaùp thaân khoâng töôùng, trí hueä maøu nhieäm nhö hö khoâng laø bieåu hieän söï chæ ñaïo cuûa trí caên baûn. Vaên Thuø laø thaày, laø meï cuûa taát caû caùc ñöùc Phaät. Thaùnh trí nhöùt thieát aáy nhö trí troáng khoâng. Sanh khôûi töø trí troáng khoâng aáy neân nôi naøo cuõng laø coõi Kim Saéc, ô ñaâu cuõng laø Phaät Baát Ñoäng Trí, ôû ñaâu cuõng laø Vaên Thuø Sö Lôïi. Khi naøo heát meâ, khoâng coøn buïi traàn, trí hueä böøng saùng, caûnh trí möôøi phöông ñeàu laø Thaùnh phaùp. Taát caû ñeàu coù töø coâng duïng cuûa trí, cuûa phaùp neân goïi laø Trí baát ñoäng, vì vaäy noùi nôi naøo cuõng laø trí baát ñoäng. Töø trí troáng roãng bieåu hieän lyù naøy neân noùi nôi naøo cuõng laø Vaên Thuø. Boà-taùt Vaên Thuø cuøng voâ soá Boà-taùt ñeán choã Phaät laø tieâu bieåu trí caên baûn, hueä maàu nhieäm sieâu vöôït cuøng moät theå duïng. Ñeán choã Phaät tuøy thuaän cung kính nghóa laø haøng môùi phaùt taâm duøng trí maàu nhieäm troáng roãng phaân bieät. Trí caên baûn hieån hieän, haønh ñoäng phaûi baèng trí. Ñeán choã Phaät, laïy Phaät, ôû phöông ñoâng hoùa ra toaø sö töû baèng hoa sen laø bieåu hieän trí phaùt sanh, duøng taâm trong saïch laøm theå cuûa toøa, trí caûnh trong saïch dung hôïp muoân ñöùc. Khoâng ñaém nhieãm laø hoa sen. Ñi laïi trong sanh töû lo sôï ma khoâng lo sôï laø sö töû. Töø quaû baùo thanh tònh cuûa trí theå coù voâ soá phöôùc ñöùc trang nghieâm nhö aùnh saùng boùng hình, lôùp lôùp khoâng ngaên ngaïi. Taát caû ñeàu coù söï trang nghieâm aáy. ÔÛ ñaây noùi bieán hoùa laø ñeå daét daãn chuùng sanh, haøng möôøi tín mong ñaït thaät baùo. Duø khoâng noùi laø bieán hoùa noù vaãn luoân nhö vaäy, khoâng ñeán, khoâng ñi, nhö theá, laøm cho ngöôøi coù loøng tin, tin mình coù möôøi trí. Möôøi coõi nöôùc ñaâu cuõng laø Baát ñoäng trí, laø Vaên Thuø Sö Lôïi, laø trí sai bieät cuûa Phoå Hieàn. Ba phaùp naøy laø Theå cuûa giaùo phaùp, ngöôøi tu haønh neân hoïc theo. Truï thöù nhöùt chuû yeáu laø tu

boá thí Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu. ÔÛ ñaây chæ keå laïi moät phaùp, chín phaùp kia ñaõ noùi roõ trong luaän. Taát caû ñeàu tuøy thuaän nghóa cuûa phöông höôùng, bieåu hieän cho söï thaêng tieán. Taát caû kinh saùch trong ngoaøi ñeàu laø ñeå moïi ngöôøi töï hoïc taäp thöïc haønh, khoâng theå vöôït baäc suy tìm maø hôïp vôùi Hieàn Thaùnh ñöôïc. Caùc baäc Thaùnh khoâng do giaùo hoùa, baûn taùnh voán vaäy. Ñaõ noùi xong möôøi tín. Coøn möôøi trí Phaät, möôøi Boà-taùt nhö vaên thuø... chæ noùi moät phaùp hôïp vôùi coâng duïng cuûa quaû Phaät, trí hueä saâu maàu, haïnh nguyeän töø bi. Trong saùu phaåm laáy möôøi trí Phaät laøm theå cuûa tín taâm neân goïi laø möôøi tín. Phöông tieän trong möôøi tín laø quaùn phaùp vaøo ñaïo. Nhôø aùnh saùng cuûa töôùng baùnh xe döôùi chaân Phaät daét daãn taâm daàn daàn roäng lôùn. Ñoù laø phöông tieän ñöa haøng möôøi tín vaøo Thaùnh vò. Nhöõng ai mong muoán, haõy nöông phaùp quaùn saùt (Tuaàn töï nhö tröôùc).