*Phẩm :* **BỐN ĐẾ**

1. Teân Boà-taùt: haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt.
2. Coõi nöôùc: lyù chöùng ñaït.
3. Teân Phaät: trí ñaït ñöôïc.
4. Phöông höôùng phaùp chöùng.
5. Thaønh töïu haïnh nguyeän cuûa möôøi tín.
6. Söï gioáng khaùc cuûa möôøi tín.

*Phaåm:* **HIEÀN THUÛ**

Coù naêm phaàn. Teân phaåm: Hieàn Thuû: (teân Boà-taùt ñaët theo haïnh nguyeän, teân phaåm ñaët theo phaùp vaø haïnh maø Boà-taùt thuyeát giaûng) Tin hieåu nhaân quaû cuûa Nhö Lai, haïnh Phoå Hieàn vaø naêm vò. Taâm nhu thuaän, tænh giaùc, chaân thaät, thích laøm laønh lôïi ích chuùng sanh. Töø phaøm phu thoâng ñaït nhaân quaû lyù trí cuûa phaùp giôùi, thaønh töïu loøng tin baèng nhaân quaû cuûa Phaät, Vaên Thuø, Phoå Hieàn. Nghóa phaåm: coâng ñöùc haïnh nguyeän höôùng ñeán quaû Phaät cuûa möôøi tín. Toâng chæ: phaùt loøng tin, ñaït phöôùc ñöùc. Söï tieán thoaùi cuûa möôøi tín: coù hai caùch giaûi thích. Veà ba thöøa, ba caùch phaùt taâm trong luaän khôûi tín: thaønh töïu loøng tin, tin hieåu tu haønh, chöùng nhaäo. Thaønh töïu loøng tin: töø thaân chuùng sanh tu taäp caên laønh, tin nghieäp quaû, chaùn khoå sanh töû, caàu phaùp boà ñeà voâ thöôïng, ñöôïc gaëp Phaät, phuïng söï cuùng döôõng, tu taäp suoát moät kieáp. Hoaëc töø taâm bi phaùt taâm tu taäp, hoaëc phaùt taâm hoä phaùp khi chaùnh phaùp saép dieät. Ngöôøi phaùt taâm nhaäp chaùnh ñònh tu khoâng thoaùi chuyeån, ñuû nhaân an truï phaùp Nhö Lai. Tin hieåu: suoát moät kieáp tu taäp, Boà-taùt hieåu roõ phaùp chôn nhö, tu nhöng khoâng chaáp töôùng. Chöùng nhaäp: chôn nhö laø phaùp maø töø khi thanh tònh taâm ñeán luùc troïn veïn haïnh Boà-taùt chöùng nhaäp. Caûnh giôùi laø do thöùc chuyeån, ôû ñaây khoâng coù caûnh giôùi, chæ coù trí chôn nhö, phaùp thaân. Luaän Khôûi tín daïy: neáu chuùng sanh nhöõng keû ñaày daãy phieàn naõo tu taäp phaùp laønh nhoû gaëp Phaät cuùng döôøng thì ñaït quaû trôøi ngöôøi nhò thöøa. Ñoái vôùi phaùp ñaïi thöøa, chuùng sanh khoâng kieân ñònh. Ngöôøi phaùt taâm baèng caùch nöông ngöôøi khaùc, nöông phaùp nhò thöøa, haïnh giaûi khoâng thaät, coøn thaáy chöùng ñaéc ñeàu laø ngöôøi coøn thoaùi chuyeån. Hôn nöõa: coù boán phöông tieän ñeå ngöôøi tu taäp phaùp laønh, tuøy thieän phaùp chôn nhö:

1. Caên baûn: quaùn taùnh caùc phaùp khoâng sanh, ñoaïn voïng kieán, khoâng truï sanh töû, bieát phaùp do duyeân sanh, nghieäp quûa töông xöùng, phaùt loøng bi tu taäp phöôùc ñöùc, ñoä sanh, khoâng an truï Nieát-baøn.
2. Chæ: hoái haän nhöõng loãi laàm khoâng ñeå phaùp aùc taêng tröôûng. Vì taùnh phaùp khoâng toäi loãi.
3. Phaùt khôûi caên laønh: sieâng naêng cuùng döôøng Tam Baûo, khen ngôïi, vui veû vôùi vieäc laøm aáy, taêng tröôûng loøng tin, caàu ñaïo voâ thöôïng, nhôø oai löïc cuûa Tam Baûo tieâu tröø nghieäp chöôùng, kieân coá caên laønh. Vì

taùnh phaùp khoâng chöôùng hoaëc.

1. Bình ñaúng: theä ñoä taát caû chuùng sanh ñaït Nieát-baøn voâ dö. Vì taùnh phaùp roäng lôùn bình ñaúng cuøng khaép, khoâng hai, khoâng phaân bieät, luoân tònh ñònh. Phaùt taâm nhö vaäy, Boà-taùt thaáy ñöôïc moät phaàn phaùp thaân, hieän taùm töôùng thaønh ñaïo, lôïi ích chuùng sanh nhöng Boà-taùt chöa chöùng ñöôïc

phaùp thaân vì chöa ñoaïn nghieäp quaù khöù, coøn khoå vi teá. Vieäc thaáy moät phaàn phaùp thaân chính laø ñaït möôøi truï... sau vò tín. Boà-taùt ba thöøa vieân maõn vò tín ñaït truï thöù moät, nhôø nghieäp löïc thaønh töïu quaû Phaät. Veà nhöùt thöøa: ôû Kinh naày, Boà-taùt möôøi tín phaùt taâm: nöông quaû Phaät vaø söï dung nhieáp nhaân quaû voâ taän cuûa trí caên baûn. Tin haïnh quaû vieân maõn cuûa Phaät ôû dieän Phoå quang thuoäc laàn thuyeát phaùp thöù hai laø töï tin, nhaäp möôøi coõi Kim Saéc... laø lyù töï giaùc; Phaät Baát Ñoäng... laø trí Phaät nôi taâm. Vi Thuø laø trí vi dieäu cuûa taâm. Thoâng ñaït taùnh töôùng theå duïng cuûa caùc ñöùc Phaät ba ñôøi laø phaùt taâm. (YÙ nghóa cuûa saùu phaåm nhö ñaõ noùi ôû tröôùc). Boà-taùt möôøi tín nöông phaùp giôùi, trí nhöùt thieát phaùt taâm, khoâng nöông Phaät, phaùp Phaät, Boà-taùt, phaùp Boà-taùt, thanh vaên duyeân giaùc, phaùp theá xuaát theá phaùt taâm. Trong ba thöøa, ngöôøi phaùt taâm boà ñeà baèng caùch nöông töïa phaùp höõu vi vò naøy khoâng nöông quaû Phaät sau ba-taêng-kyø kieáp, quaû Phaät ba ñôøi ñeå phaùt taâm vì theá khoâng thoaùi chuyeån. Nhöõng ai chöa thuaàn thuïc thì coøn thoaùi chuyeån. Möôøi tín möôøi truï Khoâng thoaùi chuyeån vì tin thaân mình laø Phaät, khoâng phaân bieät minh ngöôøi. Töø trí khoâng truï cuûa Phaät huyeån hoùa caùi phaùp trang nghieâm nhöng taùnh phaùp giôùi roäng lôùn cuøng khaép nhö aûnh vôùi hình thoå taùnh gioáng nhau. Trí thaân caùc ñöùc Phaät nhö boùng, phaùp Phaät nhö vang, tin hieåu nhö theá laø thaønh Phaät khoâng thoaùi chuyeån. Thaân taâm caûnh giôùi ñeàu laø phaùp giôùi, theå duïng lyù trí an truï nôi naøo vaø thoaùi chuyeån nôi naøo? Neáu thaân taâm coù nôi nöông döøng, khoâng chöùng ñaéc, taát caû söï phaân bieät nhö tieáng vang trong khoâng trung tuøy vaät caûn thaønh tieáng. Tin hieåu nhö vaäy thì khoâng thoaùi chuyeån. Ngöôøi phaùt taâm chaáp hình töôùng laø coøn thoaùi chuuyeån. Vì theá ngöôøi phaùt taâm trong luaän Khôûi tín phaàn nhieàu bò thoaùi chuyeån. Ngöôøi nöông trí Phaät, thöøa voâ thöôïng phaùt taâm, vónh vieãn khoâng thoaùi chuyeån. Ngöôøi thoaùi chuyeån laø ngöôøi chöa thaønh töïu loøng tin, chaáp phaùp, coøn phaân bieät, nhö caâu Boà-taùt traûi qua voâ soá kieáp... (nhö tröôùc). Boà-taùt Phoå Hieàn noùi: Ngöôøi nghe phaùp Nhö Lai duø khoâng tin vaãn gieo haït gioáng trí Kim Cang. Ngöôøi nöông nhaân voâ thöôïng thì khoâng thoaùi chuyeån. Ngöôøi nöông nhaân thaønh Phaät hieän taïi laø ngöôøi chöa tin. Nghóa vaên: Nghóa phaåm: 14 ñoaïn:

1. (2 haøng keä) Vaên Thuø xin giaûng coâng ñöùc phaùt taâm boà ñeà.
2. (714 haøng keä) Boà-taùt Hieàn Thuû traû lôøi. (3,5 haøng sau: söï caûm öùng cuûa phaùp).
3. (8 haøng keä) coâng ñöùc phaùt taâm roäng lôùn khoù löôøng, tuøy khaû naêng thuyeát giaûng moät phaàn. Vì taâm boà ñeà khoâng theå ño löôøng thì coâng

ñöùc cuõng theá.

1. (6 haøng) nhaân phaùt taâm.
2. (18 haøng) lôïi ích do tin Tam Baûo.
3. (95 haøng) tinh taán tu haønh ñaït quaû töông xöùng.
4. (151 haøng) Boà-taùt ñaït quaû, giaùo hoùa chuùng sanh, töï taïi cuùng döôøng.
5. (160 haøng) nhaân quaû phoùng aùnh saùng.
6. (20 haøng) nôi phoùng aùnh saùng vaø söï khaùc nhau cuûa aùnh saùng.
7. (11 haøng) ñònh töï taïi, töï nhaäp xuaát ñònh Daïi Phöông Voõng, tuøy nghieäp, chuùng sanh thaáy bieát khaùc nhau. Caùc ñöùùc Phaät töï taïi ñaït ñaïo, tuøy thuaän chuùng sanh nhöng taâm Nhö Lai voán khoâng taïo taùc, trí tuøy thuaän khoâng ñeán ñi nhö vang theo tieáng, nhö nöôùc thaám nhuaàn coû caây, nhö muøa xuaân giuùp caây coû ñaâm choài naåy loäc, nhö caù roàng trong nöôùc, nhö caây trong ñaát, nhö löûa naáu chín thöùc aên, nhö hôi thôû cuûa con ngöôøi. Ñoù laø ví duï trí chôn nhö khoâng voïng chaáp. Vì voïng chaáp neân duø ñaït moät phaàn ñaïo xuaát theá vaãn chöa töï taïi.
8. (158 haøng) 20 ví duï.
9. (14 haøng) tin mình ñuû trí Phaät.
10. (4 haøng) tin tu ñaït phöôùc.
11. (3,5 haøng) Boà-taùt Hieàn Thuû thuyeát phaùp caûm öùng caùc ñöùc Phaät. Nghóa vaên ñaõ roõ. Phaåm leân nuùi Tu di noùi phaùp möôøi truïï nhaäp chôn nhö thaät chöùng laø phaàn töïa. Naêm phaåm tieáp theo laø phaàn chính. Cuoái phaåm minh phaùp laø phaàn keát.

*13. Phaåm:* **LEÂN NUÙI TU DI**

Phaùp möôøi truï goàm saùu phaåm Kinh: leân nuùi Tu di... minh phaùp. Phaåm naøy coù ba phaàn: Nghóa phaåm: Ñaây laø söï thaêng tieán cuûa möôøi tín. Bieåu phaùp: Nuùi naøy ôû giöõa baûy nuùi, baûy bieån... nhö tröôùc ñaõ noùi bieåu hieän cho vieäc khoâng theå duøng taâm sanh dieät chöùng ñaït phaùp möôøi truï. Boà-taùt töï taïi an truï nôi ñònh, khoâng suy xeùt nhieáp phuïc, xöùng lyù bình ñaúng vaø phaùp thaân. Ñònh naøy laøm phaùt sanh trí vi dieäu, ñoaïn heát voâ minh, ñaït trí trang nghieâm cuûa Phaät, vöôït treân voïng tình, hieåu roõ phaùp Phaät, sanh trong nhaø trí Phaät, tính taéc ñoaïn tröø voâ minh ba coõi, daàn ñoaïn phieàn naõo. Nhö caâu: caûnh giôùi Boà-taùt roäng lôùn nhö hö khoâng, Boà-taùt an truï nhaø Phaät, nhö Phaät, ñuû coâng ñöùc caûnh giôùi cuûa Phaät, ñaït trí hieän thaân ñoä sanh cuûa Phaät, vöøa phaùt taâm phaùt taâm ñöôïc caùc ñöùc Phaät möôøi phöông khen ngôïi, caûm ñoäng trôøi ñaát. Khaùc vôùi quan ñieåm Boà-taùt ba hieàn cuûa ba thöøa, Boà-taùt naøy nöông trí caên baûn cuûa Phaät phaùt taâm, ñuû trí Phaät ôû ba thöøa Boà-taùt quaùn ba Khoâng, nhieáp phuïc phieàn naõo hieän

haønh. Boà-taùt naøy nöông nôi trí Phaät phaùt taâm, duøng trí ñoaïn taäp khí, ñaït trí caên baûn khoâng ñoaïn tröø khoâng nhieáp phuïc. Vì theå duïng töï taïi, töï taïi an truï thieàn ñònh haønh moïi haïnh nhö Phaät, khoâng ra khoûi, khoâng chìm ñaém, nöôùc lôùn taâm bi nhö A-tu-la ôû bieån. Vì sao khoâng leân ñieän cuûa boán thieân vöông? Vì ñieän cuûa boán thieân vöông ôû boán beân nuùi Bieän Phong, chöa tieâu bieåu cho söï thaêng tieán ñoaïn töôùng hieän trí khoâng thoaùi chuyeån. Thieän Taøi ñaït phaùp ôû ñaây cuõng theá. Vöôït treân voïn tình laø nuùi, khoâng phaûi leân nuùi thaät. Ñaït trí Nhö Lai chæ daïy moïi loaøi, Khoâng phaûi laø Ñeá Thích thaät. Nghóa Vaên, Nghóa phaåm: thaân haïnh roäng lôùn cuûa Nhö Lai (nhö caâu: chuùng sanh khaép nôi ñeàu thaáy hieän töôïng naøy). 10 ñoaïn:

1. (3 haøng) thaàn löïc kieän khaép möôøi phöông cuûa Phaät.
2. (1,5 haøng) khoâng rôøi coäi boà ñeà, Phaät leân cung Ñeá Thích.
3. (7 haøng) thaáy Phaät ñeán, Ñeá Thích trang nghieâm baûo toøa.
4. (2 haøng) Ñeá Thích thænh Phaät vaøo cung.
5. (3 caâu) Nhö Lai nhaän lôøi.
6. (3 haøng) möôøi phöông ñeàu nhö vaäy.
7. (1,5 haøng) Nhôø thaàn löïc Phaät nhaïc trôøi töï vang.
8. (4 haøng) nhôù nghieäp xöa, Ñeá Thích noùi Keä khen ngôïi.
9. (2,5 haøng) Ñaïi chuùng noùi Keä khen Phaät, möôøi phöông ñeàu nhö

theá.

1. (2 haøng) Nhö Lai an toïa, cung ñieän töï bieán roäng, möôøi phöông

nhö vaäy. Nghóa vaên: Khoâng rôøi coäi boà ñeà: thoå boà ñeà khoâng ñeán ñi xa gaàn; trí thaân Nhö Lai hieän khaép khoâng trong ngoaøi, phaùp giôùi ñan caøi khoâng lôùn nhoû, taâm caûnh laø moät, caùc phaùp khoâng taùnh, moät nhieàu dung hôïp. Ñeá Thích thaáy Phaät ñeán: töø taùnh khoâng ñeán ñi Nhö Lai hieän töôùng ñeán ñi. Theå taùnh meâ ngoä laø moät. Ñeá Thích duøng thaàn löïc trang nghieâm cung ñieän: söï gia haïnh. Toøa sö töø Phoå Quang minh: baûo toøa tuøy ñòa vò phöôùc ñöùc cuûa Ñeá Thích. Vì möôøi truï ñaït trí Phaät, khoâng lo sôï. Ngaân baäc caáp: möôøi truï laø ngöôøi môùi vaøo doøng Thaùnh taâm coøn chaáp phaùp (söï bieåu phaùp theå hieän söï thaêng tieán) Taát caû caùc vaät trang trí treân baûo toøa ñeàu laø quaû cuûa haïnh (nhö tröôùc) Ñeá Thích nghieâng mình: toân kính Nhö Lai. Thænh Phaät vaøo cung: haïnh khieâm haï. Nhö Lai nhaän lôøi: vò tín nhaäp möôøi truï. Nhôù laïi caên laønh... nhôù söùc ñònh thaáy mình ñuû trí hueä caên laønh nhö caùc ñöùc Phaät. Möôøi ñöùc Phaät laø coâng duïng cuûa möôøi truï. Trong 20 haøng keä, hai haøng ñaàu khen ngôïi Phaät Ca Dieáp (Ca Dieáp ba: aåm quang: aùnh saùng thaân Phaät hôn caû aùnh saùng maët trôøi maët traêng vaø thieân töû) hai haøng tieáp khen ngôïi Phaät Caâu na maâu ni (Ca na maâu ni, Caâu na. Kim, maâu ni Phaät saéc thaân vaøng aùnh) hai haøng khen ngôïi Phaät Ca La cöu ñaø

(Ca la cöu thoân ñaø: ñoaïn tröø nhöõng gì ñaùng ñoaïn) hai haøng khen ngôïi Phaät Tyø Xaù Phuø (Bieán nhöùt thieát töï taïi) hai haøng khen ngôïi Phaät Thi Khí (Thöùc Khí na: Trì Keá, Höõu Phaùt) hai haøng khen ngôïi Phaät Tyø baø Thi (Tònh quaùn, thaéng quaùn, chuûng chuûng quaùn) hai haøng khen ngôïi Phaät Phaát Sa (Kính Sa: taêng thaïnh) hai haøng khen ngôïi Phaät Ñeà Xa (Ñeà Sa: thuyeát phaùp ñoä nhôn) hai haøng khen ngôïi Phaät Ba Ñaàu ma hoa (Baùt Ñaët mang: hoa sen ñoû) hai haøng khen ngôïi Phaät Nhieân Ñaêng. Ba ñöùc Phaät tröôùc thuoäc kieáp hieän taïi, baûy ñöùc Phaät sau thuoäc kieáp quaù khöù. Vì ngöôøi ñaït möôøi truï thaáy phaùp gioáng nhau, phaùp Phaät cuõng vaäy. Caùt Töôøng: nuùi phöôùc laønh; Thaêng tieán: söùc ñònh kieân coá nhö nuùi, laø trí cuûa caùc ñöùc Phaät xöa nay. Boán haøng kinh töø : nhö coõi naøy... phaânt haønh boán yù: coõi naøy khen coâng ñöùc Phaät. Möôøi phöông ñeàu nhö theá. Nhö Lai vaøo ñieän, cung ñieän töï bieán roäng. Vì ñöùc cuûa Phaät khoâng phaân bieät mình ngöôøi neân ñaïi chuùng ñeàu thaáy vaø ñaït vò.

*14 Phaåm:* **TREÂN NUÙI TU DI NOÙI KEÄ KHEN NGÔÏI**

Coù boán phaàn: Teân phaåm: möôøi Boà-taùt tuøy phaùp tu chöùng noùi Keä khen ngôïi ñeå Boà-taùt coù troïn veïn loøng tin chöùng nhaäp. Vì caùc ñöùc Phaät xöa nay ñeàu ñuû trí bi. Boà-taùt naøy laø ñöùc Phaät vò lai, xöùng hôïp caùc ñöùc Phaät. Nghóa Phaåm: Boà-taùt möôøi truï noùi Keä khen ngôïi ñeå möôøi tín nhaäp möôøi truï. (khen ngôïi Phaät quaù khöù, hieän taïi ) möôøi ñöùc Phaät laø Phaät quaù khöù, Ñöùc Tyû loâ giaù na laø Phaät hieän taïi. Ngöôøi tu haønh nhaäp vò laø Phaät vò lai ( Nghóa saùu phaåm nhö tröôùc ) Nghóa Vaên: nghóa phaåm 11 ñoaïn:

1. (19.5 haøng) Phaät duøng thaàn löïc taäp hôïp ñaïi chuùng.
2. (10 haøng Keä) Boà-taùt phaùp hueä khen ngôïi Phaät.
3. (10 haøng Keä) phaùp khoâng töôùng laø phaùp chôn thaät.
4. (10 haøng) phaøm phu khoâng hieåu taùnh chôn thaät cuûa naêm uaån neân phaûi nghe ngöôøi thuyeát giaûng môùi roõ.
5. (10 haøng) theå taùnh caùc phaùp khoâng voïng kieán. Vì voïng kieán khoâng thaáy chôn taùnh.
6. (10 haøng) khoâng coù söï ñoaïn dieät, phaùp khoâng coù khoâng.
7. (10 haøng) ngoân ngöõ khoâng bieåu ñaït ñöôïc chôn taùnh.
8. (10 haøng) caùc phaùp khoâng tan hôïp.
9. (10 haøng) theå cuûa phaùp Phaät khoâng phaân bieät, khoâng teân goïi.
10. (10 haøng) taâm bi lôïi sanh cuûa Phaät. Möôøi phaàn Keä cuûa möôøi Boà-taùt laø phaùp daïy ngöôøi nhaäp möôøi truï khoâng nöông töïa, ñoaïn chaáp, an

truï caûnh Phaät. Ñoaïn moät phaân thaønh baûy phaàn:

1. (5.5 haøng) Boà-taùt taäp hôïp.
2. (3.5 haøng) teân coõi nöôùc cuûa Boà-taùt.
3. (3 haøng) caùc ñöùc Phaät maø Boà-taùt phuïng söï.
4. (2 haøng) Boà-taùt hoùa hieän baûo toøa an toïa.
5. (2 haøng) Boà-taùt nôi möôøi phöông ñeàu theá.
6. (2.5 haøng) Phaät phoùng aùnh saùng töø ñaàu ngoùn chaân chieáu khaép caùc coõi (aùnh saùng cuûa caùc vò nhö tröôùc).
7. (1 haøng) Boà-taùt phaùp Hueä noùi Keä khen Phaät. Boà-taùt phaùp Hueä: ngöôøi tu. Coõi nhaân ñaø la: phaùp tu. Phaät Thuø Ñaët Nguyeät: quaû chöùng. Boà- taùt truï thöù moät ñaõ coù theå hieän thaân thaønh Phaät khaép möôøi phöông, chæ daïy chuùng sanh, ñaït trí hueä. Trí hueä thoâng ñaït taát caû. Khoâng hieåu moät laø khoâng hieåu taát caû, hieåu moät laø hieåu taát caû. Ngöôøi ñaùng ñoä töï thoaùt meâ trí hueä hieän khaép. Vì söï saâu roäng cuûa meâ ngoä neân duøng soá buïi ñeå so saùnh. Phaät Thuø Ñaët Nguyeät: thanh tònh, Boà-taùt sanh vaøo nhaø trí Phaät, daäp taét löûa phieàn naõo voâ minh töø voâ thæ, ñuû trí saùng thanh tònh nhö maët traêng. (Teân Phaät, Boà-taùt, coõi nöôùc cuûa caùc vò ñeàu tuøy töøng ñòa vò ) möôøi Boà-taùt laø ngöôøi tònh tu phaïm haønh vôùi caùc ñöùc Phaät. Vì moãi vò ñeàu töø trí hueä phaùp thaân cuûa mình thanh tònh phieàn naõo. Trí hueä hieån hieän, haïnh nguyeän thanh tònh. Vì theá phaùp taùnh trí hueä töï taïi khoâng sanh dieät vaø ñoù laø quaû Phaät cuûa töï taâm. Vì theá ngöôøi phaùt taâm neân nöông phaùp nôi töï thaân. Moãi vò ñeàu hoùa hieän toøa sö töû. Boà-taùt Phaùp Hueä ôû phía ñoâng laø ñieàu kieän ñaàu nhaäp vò ñoaïn hoaëc sau khi phaùt taâm chæ daïy moïi loaøi. Toøa aáy laø toøa quaû Phaät, chuyeån voâ minh phieàn naõo thaønh trí lôùn, chuyeån taâm caûnh thaønh phaùp giaûi thoaùt. Kieát giaø phu toïa: chuyeån voïng thaønh chôn. möôøi Boà-taùt naøy chính laø Boà-taùt möôøi tín, nhöng phaân bieät ñeå chæ daïy keû haäu hoïc vì theá laàn thöù moät neâu thieân thaàn ñaït quaû Phaät khuyeân chuùng sanh tu taäp, ñaït trí hueä Phaät. Laàn thöù hai neâu Phaät Baát Ñoäng laø thaønh töïu loøng tin. Keá ñoù neâu phaùp naêm vò ñeå chuùng sanh tin hieåu. Neáu khoâng nhö theá, chuùng sanh tuy hieåu phaùp nhöng khoâng hieåu haïnh nguyeän. Vì vaäy, boä Kinh naøy neâu roõ nhaân, quaû, lyù, trí, giaùo, haïnh, ngöôøi tu, phaùp chöùng, ñeå keû haäu hoïc khoâng ñi sai ñöôøng. Taâm ñaït chôn, thaáy ñaïo cuûa möôøi truïï chính laø quaû giaùc ngoä cuûa caùc vò sau. Nhö 10 ngöôøi con, ngöôøi sanh tröôùc laø lôùn.

■