**Phaåm 3: THAI SINH**

Baáy giôø, Boà-taùt Kim Cang Taïng baûo Phaïm thieân vöông:

–Thieân chuû neân bieát! Thaân cuûa chuùng sinh goàm chín vaät laøm taùnh, caùc töôùng höõu vi thöôøng bieán ñoåi, caùc ñaïi chuûng saéc chöùa nhoùm vi traàn, do caùc thöù baát tònh, tinh truøng, huyeát muû hôïp thaønh, taïo voâ löôïng nghieäp thöôøng bò troùi buoäc ngaên che. Ví nhö caây ñoäc, caønh nhaùnh lieàn nhau um tuøm, tham, saân, si cuøng taêng tröôûng, traûi qua chín thaùng hoaëc möôøi thaùng, theo nghieäp löïc sinh ra söï vaän ñoäng, töø saûn moân, ñaûo ngöôïc ñaàu laïi maø ra, nhoïc nhaèn, sôï haõi, böùc baùch, chòu voâ löôïng khoå. Naøy Thieân chuû! Caùc chuùng sinh naøy hoaëc töø trong loaøi ngöôøi, hoaëc töø caùc loaøi suùc sinh, ngaï quyû, la-saùt, A-tu-la maø sinh, hoaëc töøng laøm vua Chuyeån luaân, cho ñeán ôû trong chö Thieân coù oai löïc töï taïi. Hoaëc laø haøng ngoaïi ñaïo, Tieân nhaân trì chuù cuøng caùc quyeán thuoäc, hoaëc nguôøi tu thieàn bò laïc maát thieàn ñònh, töø nhöõng nôi nhö vaäy maø sinh, khi sinh roài caùc caên lôùn maïnh, theo choã thaân caän tích taäp nhaân duyeân maø taïo caùc nghieäp. Do nghieäp aáy neân bò luaân hoài trong caùc coõi. Neáu ngöôøi coù trí gaëp Thieän tri thöùc, nghe phaùp tö duy seõ ñöôïc giaûi thoaùt giaùc ngoä, khoâng chaáp vaên töï, lìa caùc phaân bieät, nhaäp vaøo ba cöûa giaûi thoaùt, thaáy chaân lyù, phaùp toái thöôïng thanh tònh, ñaït ñöôïc söï thanh tònh toät cuøng ñeán coõi Phaät Maät Nghieâm, ôû trong voâ löôïng öùc caùc coõi Phaät tuøy thuaän öùng hieän.

Naøy Thieân chuû! Ngöôøi aáy ñöôïc giaûi thoaùt haún caùc ñöôøng aùc sinh töû, goïi laø baäc

Tröôïng phu, ngöôøi trí, Thieân trung thieân ñöôïc chö Thieân thöôøng thaân caän vaây quanh.

Thieân chuû! Thaân cuûa thai taïng hö doái khoâng thaät, cuõng chaúng phaûi töï taùnh sinh, cuõng chaúng phaûi do voâ minh, aùi nghieäp sinh. Vì sao? Vì voâ minh, aùi nghieäp do töôùng maø coù, neáu hieåu roõ thì dieät heát khoâng coøn, cuõng khoâng teân goïi vaø phaân bieät, ngöôøi aáy ñöôïc sinh veà coõi Maät nghieâm. Naøy Thieân chuû! Neáu nhöõng ngöôøi tu ñònh truù ôû Tam-muoäi, taâm coøn phan duyeân thì bò saéc, töôùng aâm thanh meâ hoaëc daãn daét sinh ra chaáp thuû, khoâng theå giöõ vöõng, ñaây goïi laø Thieàn ñònh bò loaïn ñoäng. Löïc Tam-muoäi naøy sinh vaøo caùc coõi Duïc, Saéc, Voâ saéc cho ñeán Voâ töôûng vaø coõi chuùng sinh, ngöôøi aáy bò vöôùng maéc nôi Tam-muoäi, neáu ôû trong Tam-muoäi kheùo ñieàu phuïc taâm, xa lìa chaáp thuû ñoái ñaõi, lìa hai thöù chaáp naøy roài thì taâm khoâng sinh, aáy goïi laø ngöôøi thöïc haønh phaùp quaùn chaân thaät, neáu muoán sinh vaøo coõi Phaät Maät Nghieâm thöôøng phaûi truï vaøo Tam-muoäi chaân thaät naøy.

# M

**Phaåm 4: HIEÅN THÒ TÖÏ TAÙC**

Luùc aáy, Ñaïi Boà-taùt Hö Khoâng Taïng laïi baûo Phaïm thieân vöông:

–Naøy Thieân chuû! Taâm coù taùm hoaëc chín loaïi cuøng voâ minh sinh khôûi laøm nhaân cho theá gian. Theá gian ñeàu do taâm vaø taâm phaùp bieán hieän. Taâm, taâm phaùp naøy vaø caùc caên, sinh dieät löu chuyeån, bò voâ minh laøm bieán ñoåi, nhöng taâm caên baûn kieân coá khoâng ñoäng. Naøy Thieân chuû! Nhaân duyeân theá gian coù möôøi hai phaàn, hoaëc coù caên, hoaëc caûnh, sinh, söï sinh chæ trong saùt-na hoaïi dieät. Töø coõi Phaïm thieân, theá gian cho ñeán Phi töôûng, Phi phi töôûng ñeàu do nhaân duyeân sinh khôûi, chæ coù Nhö Lai môùi xa lìa caùc nhaân duyeân. Naøy Thieân chuû! Phaùp theá gian trong ngoaøi, ñoäng vaø baát ñoäng ñeàu nhö taùnh hoaïi dieät cuûa caùi bình. Naøy Thieân chuû! Caùc thöùc vi theá bieán chuyeån nhanh choùng laø caûnh giôùi cuûa Phaät coøn theá gian, Tieân, nhaân, ngoaïi ñaïo khoâng theå thaáy bieát. Caùc Tieân nhaân, ngoaïi ñaïo bò aùi raøng buoäc khoâng theå bieát töôùng sai bieät cuûa taâm.

Naøy Thieân chuû! Giaû söû coù ngöôøi thöôøng laøm nhöõng vieäc ca muùa, taùn thaùn, teá töï phaùp Tyø-ña cuùng teá trôøi, traûi qua moät thaùng hoaëc boán thaùng, moät naêm cho ñeán moät ngaøn naêm, ñöôïc sinh veà coõi Phaïm thieân roài cuoái cuøng cuõng bò trôû laïi coõi döôùi. Naøy Thieân chuû! OÂng bieát chaêng? Thöïc haønh ba phaùp Tyø-ñaø ñöôïc keát quaû gioáng nhö taùnh chaát cuûa caây chuoái khoâng chaéc thaät. Naøy Thieân chuû! Söï giaûi thoaùt cuûa chö Nhö Lai ôû coõi Phaät Maät Nghieâm töø trí ñònh maø ñöôïc, neáu ngöôøi naøo muoán giaûi thoaùt thì caàn phaûi tu haønh ñaày ñuû.

Thieân chuû! Ngöôøi trong coõi Maät nghieâm khoâng coù naïn quyeán thuoäc, sinh töû, taâm cuûa hoï khoâng bò caùc taäp khí laøm oâ nhieãm, nhö hoa sen vöôn leân khôûi maët nöôùc, nhö hö khoâng, khoâng coù buïi traàn nhö maët trôøi leân cao xua tan heát maây muø, ñöôïc taát caû chö Phaät hoä trì, taém trong doøng giôùi thanh tònh, uoáng nöôùc trí tueä, vöôït qua bôø sinh töû, ñöôïc giaûi thoaùt chaân thaät.

Naøy Thieân chuû! Thaân cuûa chuùng sinh ôû trong caùc giôùi, naêm uaån, thöùc vaø caùc phaùp ñeàu khoâng thaät coù. Maét duyeân saéc sinh ra thöùc, ví nhö do cuûi maø coù löûa chaùy. Taát caû caûnh giôùi theo voïng thöùc maø chuyeån, nhö saét bò huùt theo ñaù nam chaâm, nhö soùng naéng, thaønh Caøn-thaùt-baø, nhöõng con nai ngu muoäi chaïy theo vaøo caûnh huyeãn. Trong coõi naøy khoâng coù chuû theå taïo ra caùc vaät, chæ do taâm bieán ñoåi cuûa phaøm phu. Naøy Thieân chuû! Nhö thaáy nhuõng ngöôøi qua laïi nhanh choùng trong thaønh Caøn-thaùt-baø, nhöng khoâng coù thaät, thaân cuûa chuùng sinh lui tôùi cuõng nhö vaäy. Nhö thaáy trong moäng, tænh daäy chaúng coù. Ngöôøi theá gian thaáy coù caùc uaån, phaùp. Ngöôøi giaùc ngoä taâm saùng suoát thì bieát caùc phaùp aáy xöa nay voán tòch tónh.

Naøy Thieân chuû! Caùc theá giôùi do vi traàn hoøa hôïp maø thaønh. Neáu lìa taâm thì khoâng thaät coù, caùc vaät theá gian coù theå toàn taïi ñeàu do töù ñaïi hôïp thaønh. Ví nhö beänh phong ñaøm, vì meâ man neân thaáy caùc vaät roái loaïn. Laïi nhö laøm cho thaây cheát ñöùng daäy khoâng coù ngöôøi naøo taïo ra caû, caùc phaùp theá gian cuõng vaäy. Caùc oâng neân sieâng naêng quaùn saùt.

Naøy Thieân chuû! Taát caû vaät theá gian thöôøng chuyeån ñoäng nhö boït nöôùc tuï laïi thaønh hình, nhö chieác bình… töôûng gioáng nhö soùng naéng, caùc thoï khoå, vui gioáng nhö bong boùng nöôùc, haønh nhö caây chuoái beân trong khoâng coù loõi, thöùc nhö vieäc huyeãn thuaät, giaû doái khoâng thaät.

Naøy Thieân chuû! Phaùp ñoäng vaø baát ñoäng trong ba coõi ñoàng vôùi caûnh moäng luùc taâm meâ thì hieän, cuõng nhö vieäc huyeãn thuaät, thaønh Caøn-thaùt-baø, chæ laøm meâ hoaëc phaøm phu. Neáu caùc oâng ñoái vôùi phaùp naøy taâm khoâng sôï haõi, thaáy bieát chaân chaùnh, duøng löûa trí tueä thieâu ñoát taát caû caùc nhaân duyeân hoaïn naïn thì lieàn sinh vaøo coõi Maät nghieâm vi dieäu an laïc.

Naøy Thieân chuû! Taát caû theá gian ñeàu khoâng coù töôùng, chaáp coù töôùng laø bò raøng

buoäc, khoâng töôùng laø ñöôïc giaûi thoaùt. Töôùng laø caûnh cuûa taâm, caûnh cuûa taâm thì khoâng thaät, caûnh giôùi trí tueä laø phaùp chaân thaät, xa lìa caùc töôùng, ngoaøi hoaït ñoäng cuûa taâm. Taát caû caùc töôùng laø phaùp cuûa tam giôùi, saéc, thanh… phaùp ñeàu goïi laø töôùng, caùc caên, caûnh, giôùi laø nhaân troùi buoäc taát caû chuùng sinh. Neáu ñoái vôùi caùc töôùng khoâng tham chaáp thì döùt tröø caùc phieàn naõo ñöôïc an laïc giaûi thoaùt.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baûo Keá ngoài treân toøa baùu ôû giöõa ñaïi chuùng, höôùng veà Ñaïi Boà- taùt Kim Cang Taïng thöa:

–Toân giaû laø baäc ñöùng ñaàu trong chuùng Boà-taùt ôû caùc öùc coõi Phaät, thaønh töïu trí tueä toái thöôïng hieåu roõ caùc phaùp, ñeàu ñaõ thaáy roõ voâ löôïng Taát-ñaøn, ñoái vôùi caùc phaùp quaùn haønh coù theå döùt heát nhöõng ñeàu nghi ngôø cho hoï, kheùo bieát nguoàn goác sinh khôûi cuûa thaân chuùng sinh, coù theå ôû trong moät kieáp hay hôn moät kieáp duøng aâm thanh vi dieäu dieãn noùi

caùc phaùp maø khoâng moûi meät. Vì sao oâng khoâng vì caùc nhaân giaû giaûng noùi caùc nhaân xa lìa nhöõng söï gioáng nhö thuaän nghòch maø chaúng phaûi thuaän nghòch, thuyeát phaùp chaân thaät khieán cho caùc baäc Trí tueä taâm ñöôïc thanh tònh khoâng coøn nghi ngôø, xa lìa caùc nhaân duyeân, uaån, choùng ñöôïc giaûi thoaùt. Phaùp cuøng phi phaùp laø nhaân duyeân sinh ra thaân naøy vaø thaân sau, baäc Trí coù theå thoaùt khoûi khoå cuûa aùi raøng buoäc.

Thöa Toân giaû! Taâm cuûa chuùng sinh nhaân nôi saéc vaø aùnh saùng maø taùc yù duyeân theo caùc caûnh, taâm aáy raát nhanh khoù nhaän bieát ñöôïc, vì voâ minh aùi nghieäp laøm taùn loaïn nhieãm oâ.

Thöa Toân giaû! Voâ soá caùc phaùp trong thaân chuùng sinh yù laø daãn ñaàu, laø nhanh nhaát, laø thuø thaéng, yù cuøng töông öng vôùi phaùp hieän ñang coù, phaùp aáy ñeàu laáy yù laøm taùnh nhö ngoïc ma-ni hieän roõ aùnh saùng röïc rôõ. Vì sao nhaân giaû khoâng thuyeát nghóa nhö vaäy?

Laïi nhö maøu saéc cuûa ngoïc ma-ni tuøy theo moãi choã maø hieän roõ. Nhaân giaû cuõng nhö vaäy, coù ñuû hình töôùng Nhö Lai ôû trong cung trôøi Töï taïi coù chö Thieân vaây quanh cuõng neân tuøy theo ñoù maø thuyeát phaùp nhö vaäy.

Khi aáy, Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Taïng baûo:

–Coõi Phaät Maät Nghieâm laø toái thaéng, tòch tónh laø trí tueä vaø thaàn thoâng, laø choã an truï cuûa caùc baäc tu phaùp quaùn haønh, xöa nay thöôøng truï khoâng hoaïi dieät. Nöôùc khoâng theå thaám öôùt, gioù khoâng theå laøm khoâ, cuõng chaúng phaûi nhö caùi bình do coá coâng ñeå laøm thaønh laïi bò phaù hoaïi, chaúng phaûi gioáng caùc nhaân vaø khoâng söï thaønh laäp do gioáng caùc nhaân. Vì sao? Vì toâng vaø caùc phaàn khaùc laø phaùp baát ñònh, caùc toâng vaø nhaân, ñeàu sai khaùc. Coõi Phaät Maät Nghieâm laø thöùc chuyeån y vöôït khoûi taâm phaân bieät, chaúng phaûi caûnh hoaït ñoäng cuûa caùc voïng tình. Coõi Phaät Maät Nghieâm laø choã cuûa Nhö Lai chaúng phaûi do vi traàn sinh khoâng coù ñaàu moái, keát thuùc, chaúng phaûi töï taùnh sinh, chaúng phaûi duïc laïc sinh, khoâng töø coõi trôøi Ma-heâ-thuû-la sinh, cuõng chaúng phaûi do voâ minh, aùi nghieäp sinh, maø laø choã sinh khôûi cuûa trí Voâ coâng duïng, vöôït qua khoûi löôùi toái taêm cuûa trôøi, Duïc, Saéc, Voâ saéc, Voâ töôûng. Coõi Phaät Maät Nghieâm A-nhaõ Taát-ñaøn, chaúng phaûi nhaân nôi caûnh giôùi hieän löôïng cuûa baäc Trí tueä, cuõng chaúng phaûi taùnh thuø thaéng töï taïi, choã hieåm baøy cuûa caùc toâng phaùi Thanh luaän, Tyø-ñaø cho ñeán naêng löïc trí tueä cuûa tö löông vi cuõng khoâng theå soi toû, chæ laø caûnh trí tu haønh thanh tònh cuûa möôøi phöông Nhö Lai.

Naøy caùc Nhaân giaû! Taát caû phaøm phu meâ muoäi ôû theá gian vì nghieäp hay chaúng phaûi

vì nghieäp. Nay ta seõ giaûng noùi veà nghóa cuûa nghieäp hay chaúng phaûi nghieäp khieán cho nhöõng ngöôøi tu thieàn ñònh ñöôïc an laïc. Vò aáy noùi keä:

*Taát caû vaät trong ngoaøi Thaáy ñöôïc do töï taâm Taâm chuùng sinh hai taùnh Chaáp vaø chaáp ñoái töôïng Taâm theå coù hai phaùp Töùc taâm thaáy caùc vaät Taùnh phaøm phu meâ hoaëc Töï mình khoâng theå roõ Caùc caûnh giôùi ñöôïc thaáy Ñeàu laø töï mình taïo*

*Töôùng nhöõng bình ñaùng coù Tìm khoâng coù theå taùnh Caùc vò tieân trí keùm*

*Khoâng theå bieát roõ raøng Xa lìa lyù chaân thaät*

*Theo con ñöôøng phaân bieät Taâm naøy coù hai taùnh*

*Nhö caùc hình trong göông Nhö traêng hieän trong nöôùc Ngöôøi nhaëm thaáy voøng loøa Voøng loøa, chuoãi anh laïc Ñeàu laø khoâng thaät coù Nhöng do beänh nhaëm maét Laïi thaáy coù hieän roõ*

*Bình, voû ñeàu do thöùc Chuùng sinh cuõng nhö vaäy Ngöôøi hö voïng phaân bieät Khoâng bieát luoân chaáp thuû Nhuõng chuùng sinh vaø bình Voâ soá caùc hình töôùng*

*Trong ngoaøi khoâng gioáng nhau Taát caû töø taâm sinh*

*Ñònh Maät nghieâm vi dieäu Ngoaøi caùc phaùp hieän höõu Neáu coù theå tu haønh*

*ÔÛ ñoù sinh caùc phöôùc Ñöôïc giaûi thoaùt coõi Duïc Vaø coõi trôøi Saéc giôùi Cho ñeán trôøi Voâ töôûng*

*Cuøng trôøi Saéc caùnh cung Coõi Khoâng, thöùc voâ bieân Phi töôûng, Phi phi töôûng Trong caùc coõi nhö vaäy Laàn töôït tröø tham duïc*

*ÔÛ ñoù chaúng roát raùo*

*Tìm ñeán coõi Maät nghieâm Caùc Boà-taùt vaây quanh Giaûi thoaùt vaø töï taïi*

*OÂng neân tu ñònh naøy*

*Sao coøn chaáp quyeán thuoäc Töôùng thaân thuoäc troùi buoäc Nhaân sinh töû luaân hoài Töôùng nam nöõ tham aùi Tinh huyeát cuøng hoøa hôïp Nhö truøng ôû buøn nhô*

*ÔÛ trong ñoù cuõng vaäy*

*Chính thaùng hoaëc möôøi thaùng Caùc caên daàn thaønh töïu*

*Luùc ra khoûi thai meï Nhö con truøng cöïa quaäy Töø ñaây maø lôùn leân*

*Ñeán khi taâm hieåu bieát Ta thaáy caùc chuùng sinh Sinh ra cuõng nhö vaäy Cha meï coù voâ soá*

*Vôï con cuõng nhö vaäy Coù maët khaép moïi nôi Trong taát caû theá gian Ví nhö ñaøn baø ñaù*

*Vöøa moäng thaáy sinh con Ñöôïc boàng con vui thích Tìm laïi thaáy maát con*

*Thöông khoùc khoâng ngöøng laïi Boãng nhieân tænh thöùc daäy Khoâng thaáy coù con mình.*

*Luùc sinh vaø luùc cheát*

*Laïi moäng thaáy nuùi, soâng Ñoàng troáng, thoân, xoùm laøng Moïi ngöôøi ñeàu ñoâng ñuû Cuøng nhau laøm caùc vieäc Ngöôøi naøy giuùp ngöôøi kia Nhö theá giôùi coù thaät*

*Vaø töø luùc tænh daäy Taát caû ñeàu chaúng coù*

*Coù ngöôøi nhieàu tham duïc Naèm moäng thaáy nöõ saéc Hình daùng raát ñeïp ñeõ Trang söùc ñoà quyù baùu*

*ÔÛ trong moäng raát vui Tænh giaác thì khoâng thaáy Taát caû phaùp theá gian Neân bieát ñeàu nhö vaäy Ngoâi vua vaø daân chuùng Cha meï cuøng thaân quyeán Theå taùnh ñeàu khoâng thaät Do phaøm phu ñieân ñaûo. OÂng ñoái vôùi ñònh naøy Sao khoâng sieâng tu taäp*

*Voâ löôïng haøng Thanh vaên Ñoäc giaùc vaø Boà-taùt*

*ÔÛ nôi choán vaéng laëng Nuùi röøng thöôøng tòch tónh Hoaëc ôû trong bieån söõa*

*Cuøng vôùi Ma-la-dieâm Tu-di cuøng Taãn-ñaø Ma-heâ, Nhaân-ñaø-la Keâ-la-baø-lôïi Sö*

*Cho ñeán ôû nuùi Tuyeát Hoaëc nôi caây Kieáp-ba Ba-lôïi Da-ña-la*

*Döôùi caây Caâu-tyø-la Hoaëc treân caây Baø-la AÊn vò quaû Xaø-phuø Vaø thöùc aên baát töû*

*Ñaày ñuû caùc thaàn thoâng Thöôøng tu phaùp quaùn naøy Ñôøi quaù khöù, vò lai Thöôøng ngoài treân hoa sen Kieát giaø thaân baát ñoäng Chaùnh ñònh luoân quaùn saùt Kheùo ñieàu phuïc caùc caên Khoâng taùn loaïn theo caûnh Nhö voi bò giam giöõ*

*Lìa duïc ñöôïc Tam-muoäi Neáu ra khoûi theá gian Trong taát caû caùc ñònh Ñònh Phaät tònh khoâng caáu Tham, aùi ñeàu tröø boû*

*Truï trong ñònh Voâ saéc Vaø caùc thieàn Voâ töôûng Thaáy trôøi, traêng, hoa sen*

*Töôùng nöôùc, löûa, hö khoâng Neáu lìa caùc phaân bieät*

*Taâm khoâng coøn dao ñoäng Lìa ôû trong Tam-muoäi Thaáy voâ löôïng chö Phaät Moät luùc ñöa caùnh tay Laáy nöôùc röôùi treân ñaàu Vaøo coõi Phaät nhö vaäy Taát caû ñeàu saùng suoát Ñaày ñuû caùc saéc thaân*

*Tuøy nghi maø öùng hieän Nhöõng thaàn thoâng töï taïi Tam-muoäi Ñaø-la-ni*

*Caùc coâng ñöùc nhö vaäy Taát caû ñeàu thaønh töïu Phaân tích veà caùc saéc Cho ñeán quaùn vi traàn*

*Töï taùnh khoâng coù thaät Ví nhö söøng thoû, hoå*

*Ñeàu hoaøn toaøn khoâng coù Caùc uaån cuõng nhö theá.*

*Gioáng nhö taïo vieäc huyeãn Taát caû ñeàu nhö vaäy*

*ÔÛ ñaây khoâng nghieäp quaû Cuõng khoâng ngöôøi taïo nghieäp Theá gian khoâng chuû theå*

*Duø coù chaúng theå taïo Chuû theå vaø ñoái töôïng Sao goïi laø chuû theå? Lôøi noùi naøy thaønh sai*

*Ngöôøi noùi chaúng thanh tònh Vì sao laïi baûo coù*

*Thuûy luaân cuøng Ñòa luaân Vaø chuùng sinh, theá gian Laàn löôït maø baøy ra*

*Caùc neûo ñeàu khaùc nhau Qua laïi laãn ñoù ñaây*

*Ai taïo ra caùc caên*

*Voïng tình chaáp laáy caûnh Caûnh naøy ñeàu phaân bieät Lieân tieáp maø bieán ñoåi Gioáng nhö söõa, laïc, toâ Truï sinh dieät nhö vaäy*

*Hoaëc nghieäp, chaúng phaûi nghieäp Ñaây do voïng chaáp sinh*

*Ngöôøi ñònh thöôøng xem ñaây Nhö moäng, thaønh Thaùt-baø Chuùng sinh xöa ñeán nay*

*Bò huaân taäp hyù luaän Sinh khôûi caùc phaân bieät Voâ soá caùc loãi laàm*

*Caùc caên gioáng nhö huyeãn Caûnh giôùi ñoàng nhö moäng Chuû theå vaø nghieäp taïo Ngöôøi ñònh khoâng phaân bieät Voïng sinh caùc aùc kieán Chaáp coù caùc chuû theå*

*Taïo taát caû theá gian Hoaëc ngoïc baùu ma-ni Vaø caùc moû vaøng baïc Caàm thuù saéc khaùc nhau Ñaàu muõi gai beùn nhoïn*

*Nhuõng thöù naøy ai laøm Neân bieát khoâng ngöôøi taïo Vöôït ngoaøi taùnh theá gian Caùc duyeân taïo vi traàn*

*Chaúng phaûi khoâng coù nhaân Töï nhieân maø coù ñöôïc Ngöôøi taâm meâ chaáp ngaõ Khoâng bieát theå taùnh naøy*

*Laø nghieäp chaúng phaûi nghieäp Nhö vaäy maø phaân bieät*

*Nhö ñoäc ôû trong söõa Cuøng töông öùng bieán ñoåi Caùc phaùp cuõng nhö vaäy*

*Thöôøng sinh khôûi phaân bieät Phaùp taùnh chaúng phaûi sinh Cuõng chaúng phaûi hoaïi dieät Ngöôøi meâ khoâng hieåu roõ Phaân bieät ñuû caùc thöù Ngöôøi ñònh neân quaùn saùt Theá gian chæ tích tuï*

*Hoaëc nghieäp chaúng phaûi nghieäp ÔÛ ñaây chôù tö duy*

*Caùc coõi cuøng qua laïi Nhö maët trôøi, maët traêng*

*Khoâng nöông döïa hö khoâng Theo gioù maø vaän chuyeån Taùnh nghieäp raát saâu kín Maät nghieâm coù theå thaáy Ngöôøi tu taäp quaùn haønh Khoâng bò nghieäp raøng buoäc Ví nhö löûa ñoát caây*

*Choác laùt thaønh tro taøn Löûa trí ñoát cuûi nghieäp Neân bieát cuõng nhö vaäy Nhö ñeøn saùng phaù toái Moät nieäm ñeàu döùt heát*

*Caùc nghieäp chöôùng toái taêm Nhieàu kieáp ñaõ huaân taäp Ñeøn trí tueä Phaät chieáu*

*Saùt-na ñeàu tröø dieät.*

# M