*Phaåm thöù möôøi laêm:* **THAÄP TRUÙ**

**A- YÙ ÑÖA RA:** Treân ñaây traûi qua trình baøy ñaõ laøm saùng toû veà phaàn Chaùnh Toâng thích hôïp neân hieån baøy, cho neân tieáp theo ñöa ra. Laïi tröôùc phaân roõ veà ñöùc cuûa Phaät laø thuï ñoäng döïa vaøo, nay phaân roõ veà Thaäp Truù laø chuû ñoäng döïa vaøo, cho neân tieáp theo ñöa ra.

**B- GIAÛI THÍCH TEÂN GOÏI:** Tueä truù vaøo Lyù ñaït ñöôïc phaàn vò khoâng lui suït, cho neân goïi laø Truù. Kinh Boån Nghieäp quyeån Haï noùi: “Baét ñaàu tieán vaøo caûnh giôùi cuûa Khoâng, truù vaøo phaàn vò cuûa taùnh Khoâng, cho neân goïi laø Truù.” Nhöng nghóa cuûa Truù coù nhieàu loaïi, döïa vaøo troïn veïn maø noùi laø möôøi, noùi toång quaùt laø Thaäp Truù, laø Ñôùi soá thích. Caùc phaåm sau coù möôøi, döïa theo ñaây coù theå bieát.

**C- TOÂNG THUÙ:** Duøng phaùp thöïc haønh cuûa Thaäp Truù laøm Toâng, thaâu nhieáp phaàn vò ñaït ñöôïc quaû laøm Thuù.

**D- GIAÛI THÍCH VAÊN:** Boán phaåm phaân laøm hai, ba phaåm tröôùc noùi veà ñöùc thuoäc coâng haïnh ôû phaàn vò aáy, moät phaåm sau laø Thaéng tieán höôùng veà phaàn vò sau. Hoäi tröôùc khoâng coù Thaéng tieán, maø chæ laø höôùng veà phaàn vò, bôûi vì phöông tieän chöa thaønh töïu phaàn vò. Hoài Höôùng laø phaàn vò khoâng coù Thaéng tieán, bôûi vì phaàn vò Tam Hieàn ñaày ñuû toaøn boä laø phöông tieän höôùng veà Ñòa, cuõng hieån baøy höôùng veà khoâng coù phaân bieät maø lìa xa töôùng höôùng veà.

Nay ba phaåm tröôùc phaân ba: Phaåm ñaàu laø phaân roõ veà phaàn vò, phaåm tieáp laø phaân roõ veà coâng haïnh, phaåm sau laø trình baøy veà coâng ñöùc.

Phaåm ñaàu cuõng goïi laø Giaûi, vaên phaân ra baûy phaàn: Moät: Phaàn Tam-

muoäi; Hai: Phaàn gia hoä; Ba: Phaàn phaùt khôûi; Boán: Phaàn caên baûn; Naêm: Phaàn thuyeát giaûng; Saùu: Phaàn chöùng thaønh; Baûy: Phaàn truøng tuïng.

Moät: Phaàn Tam-muoäi. Vì sao nhaäp Ñònh? Sô löôïc phaân roõ veà saùu yù: 1- Bôûi vì Tam-muoäi naøy laø Theå cuûa phaùp; 2- Bôûi vì khoâng chöùng thì khoâng thuyeát giaûng; 3- Bôûi vì hieån baøy veà phaùp naøy khoâng phaûi laø caûnh cuûa suy nghó; 4- Bôûi vì quaùn xeùt caên cô bieát roõ veà phaùp; 5- Bôûi vì ñöôïc Phaät gia hoä; 6- Bôûi vì trôû thaønh nghi thöùc chuaån möïc. Coøn laïi nhö giaûi thích saâu xa (Huyeàn thuyeát).

Vaên coù ba phaàn rieâng bieät: 1- Ngöôøi nhaäp Ñònh, Phaùp Tueä nhaäp Ñònh laø bôûi vì ñöùng ñaàu Ñaïi chuùng, ngöôøi khaùc nhaäp Ñònh thì roái loaïn bôûi vì khoâng ñieàu phuïc, hieån baøy Phaùp Tueä coù theå thuyeát giaûng veà Thaäp Truù. 2- Döïa vaøo nhaäp Ñònh, nghóa laø nöông theo uy löïc cuûa Phaät, cho neân suy ra coâng ñöùc thuoäc veà Hoùa chuû, bieåu thò khoâng coù khinh maïn.

3- Teân goïi nhaäp Ñònh, bôûi vì choïn laáy Ñònh thuoäc quaû cho neân noùi laø Boà-taùt, tuøy theo taùnh coù theå nhaän bieát maø kheùo leùo quaùn saùt hieåu roõ, cho neân goïi laø Phöông tieän. Thaäp Truù ñeàu kheùo leùo thaâu nhieáp nhieàu moân, cho neân noùi laø Voâ löôïng; taâm ñeán vôùi phaùp cho neân noùi laø Nhaäp. Laïi taát caû Tam-muoäi ñeàu coù ba töôùng, ñoù laø nhaäp-truù vaø xuaát. Naêm Thöùc ñoái vôùi caûnh thì yù thuaän theo caên moân maø phaùt ra (Xuaát), rôøi xa caûnh-baûo veä caên thì yù thöùc laïi tieán vaøo (Nhaäp), ñaây laø bao goàm Quyeàn-Tieåu. Nay vaéng laëng ngay nôi soi chieáu cho neân goïi laø Nhaäp, soi chieáu ngay nôi vaéng laëng cho neân goïi laø Xuaát, nhaäp roài chöa rôøi ra cho neân goïi laø Truù. Nhöõng Tam-muoäi khaùc ñeàu nhö tröôùc giaûi thích.

Hai: Töø “Dó Tam-muoäi…” trôû xuoáng laø phaàn Gia hoä, trong ñoù coù ba: 1- Toång quaùt phaân roõ veà nhaân duyeân; 2- Trình baøy veà gia hoä qua vieäc ñaõ laøm; 3- Rieâng bieät hieån baøy veà töôùng gia hoä.

*Nay phaàn 1:* Laïi coù ba: a- Neâu ra nguyeân nhaân gia hoä; b- Hieån baøy roõ raøng veà duyeân gia hoä; c- Khen ngôïi noùi veà nhaân duyeân.

Nay phaàn a, nghóa laø bôûi vì löïc cuûa Tam-muoäi. Luaän noùi raèng: “Nguyeân côù chæ gia hoä cho Kim Cang Taïng, laø bôûi vì ñaït ñöôïc Ñònh naøy. Tröôùc ñaây nhôø vaøo löïc cuûa Phaät maø coù theå nhaäp Ñònh, nay nhôø vaøo löïc cuûa Ñònh maø Phaät hieän roõ, ñeàu laø töôùng cuûa löïc taêng thöôïng. Vì sao goïi laø Tam-muoäi Voâ taùc? Bôûi vì hieån baøy veà Trí cuûa töï giaùc vaéng laëng maø khoâng maát ñi soi chieáu, saâu xa gioáng nhö taâm Phaät, cho neân caûm ñöôïc Phaät hieän roõ ba nghieäp maø gia hoä.”

Phaàn b, töø “Thaäp phöông…” trôû xuoáng laø hieån baøy roõ raøng veà duyeân gia hoä: Nôi ñeán vaø soá löôïng chö Phaät ñeàu noùi laø ngaøn, bôûi vì höôùng veà coâng haïnh haõy coøn yeáu keùm. Nhieàu vò Phaät gia hoä, laø hieån baøy veà taâm cung kính taêng leân ñoái vôùi Phaùp vaø Phaùp Sö. Laïi hieån baøy chö Phaät cuøng thuyeát giaûng cho neân gia hoä. Phaät cuøng teân goïi laø Phaùp Tueä, bôûi vì ñaït ñöôïc phaùp khoâng khaùc nhau. Luaän noùi raèng: “Boà-taùt naøy nghe gioáng vôùi teân goïi cuûa mình cho neân taêng theâm haêng haùi, nhöng chö Phaät hieän roõ ôû trong moân Truù naøy, ñeàu teân laø Phaùp Tueä, bôûi vì löïc cuûa phaùp, cho neân phaùp thuaän theo nhö vaäy.” Taát caû ñeàu hieän roõ tröôùc maét, laø bôûi vì khoâng ñeán maø ñeán.

Phaàn c, töø “Caùo Phaùp Tueä…” trôû xuoáng laø khen ngôïi noùi veà nhaân duyeân, trong ñoù coù hai: Moät: Khen ngôïi coù nhaân cuûa gia hoä cho neân coù theå nhaäp Ñònh. Noùi raèng oâng coù theå, laø töø ngöõ cuûa söï mong moûi vöôït qua, Ñònh naøy khoù ñaït ñöôïc maø oâng nay laïi coù theå tieán vaøo. Neâu ra teân goïi cuûa Ñònh, bôûi vì xöa nay laëng leõ tieán vaøo, Ñaïi chuùng chöa bieát teân goïi cho neân neâu ra ñeå khen ngôïi, khieán cho Ñaïi chuùng ngöôõng moä. Hai:

Töø “Thieän nam töû thaäp phöông…” trôû xuoáng laø cuøng noùi veà nhaân duyeân gia hoä vaø Ñònh, trong ñoù: Tröôùc laø rieâng bieät hieån baøy veà boán nhaân: 1: Thaàn löïc cuûa Phaät baïn, chö Phaät töï thuyeát giaûng, laø bôûi vì khieán cho Ñaïi chuùng toân kính ngöôõng moä; 2: Tuùc nguyeän cuûa Phaät chuû; 3: Phaät chuû hieän baøy uy löïc; 4: Thieän caên cuûa Phaùp Tueä. Löôïc qua khoâng coù cô caûm cuûa Ñaïi chuùng. Sau laø tieán vaøo Tam-muoäi naøy khieán cho oâng thuyeát phaùp. Hai caâu keát luaän veà nôi choán cuûa nhaân, nghóa laø nhôø vaøo boán söï vieäc treân ñaây, ba söï vieäc tröôùc laøm duyeân, söï vieäc thöù tö laø nhaân, nhaân duyeân hoøa hôïp cho neân tieán vaøo Tam-muoäi naøy; vì vaäy boán söï vieäc tröôùc ñaây laø nhaân cuûa Ñònh, khieán cho oâng thuyeát phaùp töùc laø nhaân cuûa gia hoä. Luaän noùi: “Vì sao gia hoä? Bôûi vì thuyeát veà phaùp naøy. Vì vaäy trong Thaäp Haïnh-Thaäp Hoài Höôùng, ñeàu noùi laø khieán cho oâng tieán vaøo Tam-muoäi naøy maø dieãn thuyeát veà phaùp. Laïi ñaây laø khieán cho oâng thuyeát phaùp, cuõng laø toång quaùt cuûa vaên sau.” Nhöng trong luaän Thaäp Ñòa giaûi thích raèng chö Phaät vaø Ñöùc Giaù-na ñeàu do nguyeän tröôùc kia maø gia hoä, thì boán ñoaïn naøy ñeàu laø nhaân cuûa gia hoä, bôûi vì trong kinh aáy chö Phaät chæ noùi laø gia hoä uy thaàn cho oâng, Ñöùc Giaù-na thì noùi bôûi vì Boån nguyeän löïc cho neân gia hoä. Ngöôøi xöa laïi laáy söï gia hoä cuûa chö Phaät laøm nhaân ñaït ñöôïc Ñònh, ba duyeân sau chuyeån laøm nhaân cuûa gia hoä, lieàn khieán cho ñaït ñöôïc Ñònh khoâng coù ba nhaân sau, thì chöõ Höïu(laïi) ñaâu caàn duøng ñeán? Ñaõ keát luaän raèng khieán cho oâng tieán vaøo Tam-muoäi naøy, thì sao coù theå ba duyeân sau khoâng laøm nhaân cuûa Ñònh? Khoâng nhöõng traùi vôùi lyù trong kinh vaên, maø cuõng chính laø traùi vôùi luaän ñaõ giaûi thích. Nghóa nhö thaät thì boán nhaân naøy bao goàm hai nghóa: 1- Döïa vaøo boán söï vieäc naøy laøm nhaân ñaït ñöôïc Ñònh, ñaõ phaân roõ nhö treân; 2- Döïa vaøo ba duyeân sau laïi laø nhaân cuûa gia hoä, chö Phaät vaãn duøng nguyeän löïc maø laøm nhaân cuûa gia hoä. Luaän chuû bôûi vì hieån baøy veà yù nghóa naøy, cho neân noùi laø Ñöùc Phaät aáy tröôùc kia phaùt ra nguyeän naøy, nay laïi töï mình gia hoä.

Hoûi: Gia hoä cuøng vôùi Ñònh tröôùc-sau theá naøo? Neáu tröôùc laø Ñònh-

sau laø gia hoä, thì khoâng neân noùi: OÂng coù theå tieán vaøo Tam-muoäi naøy, ñaây laø chö Phaät möôøi phöông cuøng gia hoä cho oâng; cho ñeán noùi: Vaø löïc thieän caên cuûa oâng maø tieán vaøo Tam-muoäi naøy. Neáu tröôùc laø gia hoä-sau laø Ñònh, thì khoâng neân ôû sau phaàn Tam-muoäi môùi noùi ñeán phaàn gia hoä. Laïi trong luaän Thaäp Ñòa noùi: “Vì sao gia hoä? Bôûi vì thuyeát veà phaùp naøy.” Khoâng noùi laø bôûi vì tieán vaøo Tam-muoäi. Laïi noùi: “Chæ gia hoä cho Kim Cang Taïng, khoâng gia hoä cho ngöôøi khaùc laø bôûi vì Boà-taùt naøy ñaït ñöôïc Ñònh naøy.” Vaên chöùng minh ñaõ ñaày ñuû thì thoâng hieåu nhö theá naøo? Ngöôøi xöa ñaùp raèng: “Gia hoä vaø Ñònh cuøng moät luùc, nghóa laø neáu chöa

Ñònh maø gia hoä thì taâm taùn loaïn khoâng theå naøo tieáp nhaän ñöôïc, neáu chöa gia hoä maø Ñònh thì töï löïc khoâng coù theå tieán vaøo Ñònh saâu xa naøy, vì theá cho neân cuøng moät luùc.”

Caùch giaûi thích naøy cuõng traùi vôùi lyù cuûa giaùo. Hieän taïi noùi laø tieán vaøo Tam-muoäi roài, chö Phaät môùi hieän thaân khen ngôïi ñaït ñöôïc Ñònh, vaø noùi veà gia hoä qua vieäc ñaõ laøm roài, môùi gia hoä cho ba nghieäp, maø noùi laø cuøng moät luùc thì leõ naøo khoâng traùi vôùi vaên? Neáu noùi laø cuøng moät luùc laøm nhaân thì khoâng thaønh töïu, ñieàu naøy traùi vôùi lyù, cuõng khoâng neân daãn ra chöùng minh coù nhaân ñaày ñuû, bôûi vì hai söï vieäc naøy coù leõ taùch rôøi nhau. Neáu chính thöùc giaûi thích, thì gia hoä coù hai loaïi: Neáu döïa theo trong-ngoaøi, thì thieän caên-uy thaàn-nguyeän löïc giuùp ñôõ saâu xa, khieán cho

vò aáy ñaït ñöôïc Ñònh laø ôû tröôùc Ñònh; neáu döïa theo trao cho Trí, thì khen ngôïi noùi roõ-xoa treân ñænh ñaàu-khuyeán khích thuyeát giaûng hieån baøy gia hoä qua ba nghieäp, laø ôû sau Ñònh. Hai vaên roõ raøng sao laïi laøm cho nghi hoaëc?

*Phaàn 2:* töø “Vi taêng tröôûng…” trôû xuoáng laø phaân roõ veà gia hoä qua vieäc ñaõ laøm, taïm thôøi ñoái vôùi nhaân cuûa gia hoä goïi laø gia hoä qua vieäc ñaõ laøm. Nhöng gia hoä qua vieäc ñaõ laøm chính laø thuoäc veà thuyeát phaùp, möôøi vò naøy cuõng töùc laø thuyeát phaùp qua vieäc ñaõ laøm, laàn löôït chuyeån tieáp taùc thaønh laãn nhau.

Vaên phaân hai phaàn rieâng bieät: Ñaàu laø möôøi caâu rieâng bieät trình baøy, sau laø moät caâu keát luaän veà thuyeát giaûng.

Trong phaàn ñaàu, vaên haøm chöùa hai yù: Höôùng veà gia hoä qua vieäc ñaõ laøm töùc laø noùi rieâng bieät, höôùng veà thuyeát phaùp töùc laø yù cuûa thuyeát phaùp, nghóa laø gia hoä ñeå thuyeát phaùp. Thuyeát phaùp vì ñieàu gì? Laøm cho taêng theâm Trí cuûa Phaät…, nhö vaäy thuyeát phaùp qua vieäc ñaõ laøm töùc laø gia hoä qua vieäc ñaõ laøm.

ÔÛ trong möôøi caâu: Ñaàu laø toång quaùt, coøn laïi laø rieâng bieät.

Toång quaùt nghóa laø thuyeát veà phaùp cuûa Thaäp Truù, nay tin hieåu (Tín giaûi) veà söï tu haønh cuûa caùc Boà-taùt, taêng tröôûng hai taùnh thuoäc veà Taùnh- Taäp maø phaùt sinh Trí cuûa Boà-ñeà. Laïi nhôø vaøo Trí naøy töùc laø gioáng vôùi Trí cuûa Phaät, cuõng coù theå noùi laø taêng theâm. Taêng theâm Trí coù taùc duïng gì? Bôûi vì tieán saâu vaøo phaùp giôùi… Chín caâu rieâng bieät coù naêm caëp: Hai caâu ñaàu laø moät caëp veà chöùng ñaït Chaân-hieåu roõ Tuïc, nghóa laø tieán vaøo khoâng coù-tieán vaøo töôùng cho neân noùi laø tieán saâu vaøo, hieåu roõ töôùng- hieåu roõ taùnh cho neân noùi laø kheùo leùo hieåu roõ. Hai caâu tieáp laø moät caëp veà khoâng coù chöôùng-khoâng coù ngaïi, bôûi vì tieán vaøo phaùp giôùi lìa xa trôû ngaïi cuûa phieàn naõo, bôûi vì hieåu roõ chuùng sinh lìa xa Sôû tri chöôùng. Hai

SOÁ 1735 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH SÔÙ, Quyeån 17 5

caâu tieáp laø moät caëp veà nhaân troøn veïn-höôùng ñeán quaû, nghóa laø kheùo leùo oån ñònh Chaân-Tuïc khoâng gì saùnh baèng cho neân nhaân troøn veïn, tieán vaøo Taùt-baø-nhaõ cho neân noùi laø quaû ñaày ñuû. Hai caâu tieáp laø moät caëp veà hieåu roõ phaùp-nhaän bieát caên. Moät caâu sau tuy khoâng phaûi moät caëp veà vaên maø laø moät caëp veà nghóa, nghóa laø beân trong duy trì caùc phaùp-beân ngoaøi noùi veà Lôïi tha.

Sau töø “Sôû vò…” trôû xuoáng laø toång quaùt keát luaän veà phaùp ñaõ thuyeát giaûng, nghóa laø neáu thuyeát veà Thaäp Truù, thì phaùp ñaõ noùi tröôùc ñaây ñeàu ñöôïc thaønh töïu.

*Phaàn 3:* Töø “Thieän nam töû…” trôû xuoáng laø chính thöùc phaân roõ veà töôùng gia hoä, phaân ba: a- Mieäng gia hoä laø khuyeán khích thuyeát giaûng ñeå taêng theâm bieän taøi; b- YÙ gia hoä laø bí maät che chôû ñeå taêng theâm trí tueä; c- Thaân gia hoä laø xoa treân ñænh ñaàu ñeå taêng theâm uy löïc.

Phaàn a, mieäng gia hoä coù theå bieát.

Trong phaàn b, töø “Thò thôøi…” trôû xuoáng laø yù gia hoä: Tröôùc laø gia hoä, sau laø giaûi thích.

Trong phaàn tröôùc, trao cho möôøi loaïi Trí: Ñaàu laø toång quaùt, ng- hóa laø Trí thuoäc veà boán Voâ ngaïi giaûi, voán laø choã döïa cuûa thuyeát phaùp; coøn laïi ñeàu laø Laïc thuyeát voâ ngaïi, ñoù laø: 1- Voâ tröôùc, luaän goïi laø bieän taøi khoâng vöôùng maéc, bôûi vì ñoái vôùi phaùp ñaõ thuyeát giaûng khoâng coù gì vöôùng maéc, töùc laø Tieäp bieän trong baûy Bieän, caàn noùi thì noùi cho neân khoâng coù vöôùng maéc. 2- Voâ ñoaïn tri, töùc laø Voâ ñoaïn bieän, nghóa laø noái tieáp nhau thoâng suoát maø cuoái cuøng khoâng heà caïn. 3- Voâ si, töùc laø Taán bieän, bôûi vì roõ raøng ñoái vôùi söï lyù, taâm khoâng heà si aùm, lôøi noùi thì nhanh choùng nhö doøng soâng tuoân chaûy. 4- Voâ dò, töùc laø ÖÙng bieän, bôûi vì hôïp thôøi-hôïp caên maø khoâng heà sai khaùc. 5- Voâ thaát, töùc laø Voâ thaùc maäu bieän, bôûi vì thuyeát giaûng phuø hôïp vôùi lyù maø khoâng heà sai laïc. 6- Voâ löôïng, töùc laø Phong nghóa vò bieän, bôûi vì danh-soá söï-lyù ñeàu voâ löôïng. 7- Voâ thaéng, töùc laø Nhaát thieát theá gian toái thöôïng dieäu bieän, loaïi naøy coù naêm ñöùc: Moät laø raát saâu xa nhö saám reàn; hai laø trong treûo vang xa nghe thaáy; ba laø aâm thanh aáy hoøa nhaõ nhö tieáng chim Ca-laêng-taàn-giaø; boán laø coù theå khieán cho hôïp vôùi taâm kính yeâu cuûa chuùng sinh; naêm laø coù ai nghe thaáy aâm thanh aáy thì hoan hyû khoâng heà chaùn ngaùn. Ñaày ñuû naêm nghóa naøy cho neân noùi laø Voâ thaéng. Baûy loaïi treân töùc laø baûy Bieän. 8- Voâ giaûi, laø bao goàm thuùc ñaåy baûy Bieän tröôùc ñaây maø khoâng heà meät moûi raõ rôøi. 9- Voâ ñoaït, laø ñaày ñuû toång quaùt-rieâng bieät tröôùc ñaây, khoâng coù naêng löïc naøo cheá phuïc maø laøm cho lui suït.

Sau töø “Haø dó coá…” trôû xuoáng laø ñöa ra giaûi thích. Tröôùc ñöa ra yù

SOÁ 1735 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH SÔÙ, Quyeån 30 27

noùi raèng: Chö Phaät coù Löïc coù theå trao cho, coù Töø coù theå phuû khaép, vì sao möôøi Trí chæ trao cho Phaùp Tueä? Sau giaûi thích raèng: Phaùp Tueä ñaït ñöôïc Tam-muoäi naøy, phaùp thích hôïp nhö vaäy, cho neân ñöôïc chö Phaät gia hoä.

Phaàn c, töø “Thò thôøi…” trôû xuoáng laø thaân gia hoä, moät laø khieán cho taêng theâm uy löïc, hai laø khieán cho xuaát Ñònh ñöùng leân. Nhöng ba nghieäp gia hoä cuøng moät luùc tuøy theo nghóa laøm thöù töï, tieáp noái phöông tieän thuyeát giaûng tröôùc ñaây cho neân tröôùc laø gia hoä baèng lôøi noùi, vì khieán cho xuaát Ñònh ñöùng leân cho neân thaân ôû sau cuoái. Döïa theo Ñòa Luaän: “Kinh coù chö Phaät khoâng rôøi khoûi truù xöù cuûa mình laø ñi-ñöùng voâ ngaïi, tay laïi khoâng duoãi ra laø daøi-ngaén voâ ngaïi, cuøng moät luùc xoa treân ñænh ñaàu laø moät-nhieàu voâ ngaïi, ñeàu laø ñaëc bieät hieám thaáy.” Caàn phaûi xoa treân ñænh ñaàu, thì kinh Laêng Giaø noùi: “Neáu coù ai khoâng coù ñöôïc hai loaïi thaàn löïc cuûa Nhö Lai ñaõ kieán laäp, maø coù theå thuyeát phaùp thì ñieàu naøy khoâng theå xaûy ra.” Moät laø thaàn löïc thuoäc veà thaân dieän-ngoân thuyeát, töùc laø gia hoä baèng lôøi noùi tröôùc ñaây; hai laø thaàn löïc thuoäc veà quaùn ñaûnh, töùc laø trí röôùi treân ñænh ñaàu cuûa taâm-tay xoa treân ñænh ñaàu cuûa thaân. Ñænh ñaàu ñöôïc xoa, laø phía treân tieáp nhaän uy löïc toân quyù. Tay phaûi, laø Phaùp Tueä ñaõ thuyeát giaûng thuaän vôùi lyù cuûa caên cô, cho neân chö Phaät tuøy thuaän vôùi söï thuyeát giaûng cuûa Phaùp Tueä.

Ba: Töø “Phaùp Tueä Boà-taùt…” trôû xuoáng laø phaàn phaùt khôûi, toùm löôïc döïa vaøo boán yù: 1- Bôûi vì keát thuùc söï vieäc veà Tam-muoäi; 2- Bôûi vì ñaõ ñaït ñöôïc löïc thuø thaéng; 3- Bôûi vì ñeán luùc thuyeát giaûng; 4- Bôûi vì trong Ñònh khoâng coù ngoân thuyeát. Boán yù naøy laø laáy nhöõng yù sau ñeå giaûi thích nhöõng yù tröôùc.

■