**Phaåm 2: NOÙI VEÀ VIEÄC THÖÏC HAØNH PHAÙP TAM-MUOÄI**

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Boà-taùt Hyû Vöông! Do ñaït ñöôïc phaùp “Tam-muoäi thoâng toû moïi ngoïn nguoàn caùc phaùp” aáy maø lyù giaûi taát caû caùc phaùp, khoâng coøn coù söï ñieân ñaûo. Caùc phaùp voán khoâng ñoäng neân khoâng theå laøm cho chuùng bò nghieâng ngöûa. Nôi choán haønh hoùa, chí doác cöùu thoaùt chuùng sinh trong naêm neûo. Cheá ngöï, hoùa ñoä caùc thöù ma, khieán chuùng töï nhieân quy phuïc. Laøm ngöôøi trong thieân haï thì ñöôïc muoân loaøi yeâu meán, kính troïng, haøng trí thöùc khaâm phuïc, ngöôõng moä. Thoâng ñaït caùc phaùp cuøng vôùi phi phaùp. Ñöùc aáy heát möïc saùng toû, cuõng gioáng nhö maët traêng troøn ñaày chieáu saùng nôi traêm ngaøn tinh tuù. ÔÛ laâu trong coõi sinh töû, moïi chuùng sinh ñeàu bieát, töø ñoù khuyeán khích, hoùa ñoä heát thaûy. Chí nguyeän luoân döïa treân taùnh thanh tònh. Döùt boû moïi nôi choán thoï nhaän. Luoân doác vì söï cöùu giuùp muoân loaøi trong caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, töø ñoù daãn tôùi nhöõng thaønh töïu caùc quaû vò cuûa ñaïo. Nhaän roõ dieäu lyù voâ ngaõ cuõng nhö toû leõ khoâng coù choán ñeå höôùng veà. Thaáy caùc naïn trong ba coõi maø giaùo hoùa, daãn daét, vì chuùng sinh maø cöùu giuùp. Ñaït ñöôïc söï cung kính nhöng khoâng vì theá maø daáy kieâu maïn. Vöôït moïi söï che phuû, ngaên chaän, thoâng toû moïi ñieàu tuyeân giaûng ban daïy cuûa chö Phaät. Dieãn thuyeát, dieät ñoä, ñeàu luoân thích öùng vôùi caên cô cuøng hoaøn caûnh, do vaäy maø ñaït ñeán ba möôi hai töôùng cuûa baäc Ñaïi nhaân. Ñoái vôùi moïi söï vieäc: coù lôïi, khoâng lôïi, hoaëc khoå hoaëc vui, coù danh khoâng danh, ca ngôïi hay baøi baùc… thì neân ñem söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà ñôøi goàm coù taùm phaùp, taát khoâng coøn moïi vöôùng maéc, tham ñaém. Cöùu ñoä moïi chuùng sinh, ñem dieäu phaùp cam loà ñeå voã veà, an uûi. Neâu baøy roõ söï dieät ñoä laø nhaèm khai ngoä heát thaûy caùc loaøi. Lìa moïi phieàn naõo nung ñoát, döùt heát caùc chöôùng ngaïi caûn ngaên. Chöa töøng döïa baùm ngoaïi caûnh laøm meâ hoaëc saùu caên. Ñi vaøo möôøi saùu chöõ cuûa phaùp moân Toång trì, seõ bieát ñöôïc nôi choán ñi tôùi. Neân tuyeân giaûng khaép ñieàu aáy thì seõ choùng ñaït caùc phaùp Toång trì.

Nhöõng gì goïi laø möôøi saùu?

–Moät laø voâ; hai laø boä; ba laø haønh; boán laø baát; naêm laø trì; saùu laø ngaïi; baûy laø taùc; taùm laø kieân; chín laø theá; möôøi laø sinh; möôøi moät laø nhieáp; möôøi hai laø taän; möôøi ba laø caùi; möôøi boán laø dó; möôøi laêm laø truï; möôøi saùu laø thieâu. Ñoù laø möôøi saùu söï vieäc duøng vaên töï ñeå giaùo hoùa.

Neáu thoâng toû, thöïc haønh möôøi saùu caùch giaùo hoùa, thoâng qua vaên töï aáy thì seõ ñaït ñöôïc voâ löôïng phaùp moân Toång trì cuøng quaû vò giaùc ngoä, thaáu ñaït heát thaûy caùc phaùp vaø ñöôïc töï taïi. Phaân bieät, nhaän roõ veà taâm yù saùng toû cuûa taát caû chuùng sinh. Tieâu tröø moïi thöù phieàn naõo caáu ueá, taát tuyeân döông ñöôïc ñaïo phaùp, taïo ñöôïc uy löïc lôùn lao, thoâng ñaït chaùnh phaùp, ñoä thoaùt muoân daân, giaùo hoùa, daãn daét veà neûo an laïc. AÂm thanh luoân hoøa nhaõ gioáng nhö tieáng chuoâng nhoû ngaân nga. Ñaït ñöôïc söï an truï trong khaép coõi bình ñaúng. Laø tieáng gaàm roáng cuûa sö töû, theå hieän söï kyø dieäu loàng loäng. Ñaày ñuû caùc phaùp nhaãn vöôït bôø, thaønh töïu ñöôïc taâm Töø bi roäng lôùn. Chieán thaéng moïi caûnh giôùi ma oaùn. Thoâng toû moïi aâm thanh thöông caûm cuûa Baäc Chaùnh Giaùc. Ñaït nhaãn nhuïc ñeå döùt tröø ngaõ maïn, chöùng dieäu nghóa thaâm dieäu cuûa thieàn ñònh thuaän hôïp. Neûo ñi, choán ñeán tuyeân giaûng giaùo phaùp voâ thöôïng. Thaâu toùm heát thaûy moïi leõ chính yeáu trong kinh ñieån, khoâng moät uy löïc naøo coù theå ñaït ñöôïc. Nhaän roõ taát caû caùc phaùp cuøng caùc cöûa ñaïo. Toû moïi coõi choán quy höôùng nôi haønh ñoäng cuûa chuùng sinh. Nhôù nghó, nhaän bieát veà voâ soá coõi maø bao kieáp ñaõ töøng traûi qua. Luoân giöõ caùc phaùp ñeå döùt tröø moïi thöù beänh. Tröø saïch bao lôùp löôùi buoäc troùi cuøng ñoaïn heát caùc moái hoà nghi. Choùng ñaït quaû vò Chaùnh giaùc, neâu baøy aùnh saùng

giaùc ngoä toûa lan. Hoäi nhaäp khaép caû caùc phaùp theo aùnh saùng trí tueä baäc Thaùnh chöùng ñaéc. Doác duøng phöông tieän ñeå xua tan moïi phieàn naõo nung ñoát. Giaûng thuyeát caùc phaùp maø chính mình ñang toân phuïng, haønh hoùa. Uoáng, aên caùc dieäu phaùp cam loà, phaù tan moïi lôùp môø do döï. Lìa boû nôi choán cö nguï, laøm hieån loä tính chaát töï taïi, khoâng coøn bò phuû che, ñem taâm Töø bi maø ñuøm boïc chuùng sinh moïi coõi. Nhôù nghó veà thaân maïng ñôøi tröôùc, cuøng nôi choán ñaõ töøng ñeán, ñi. Chí doác caàu giaûi thoaùt, ñöùc saùng nhaèm soi ñöôøng cho haøng ngu muoäi toái taêm. Nôi höôùng tôùi cuûa moïi haønh hoùa laø nhaèm ñaït ñeán trí tueä cuûa Baäc Chí Toân. Thu goàm heát thaûy moïi töôûng ñeå taïo laäp moïi söï an truï. Khoâng ñeå maát coõi ñaïo, cho duø vöôït qua bao chaëng bieán ñoåi. Thoâng ñaït moïi ngoân ngöõ aâm thanh maø cuõng töø boû taát caû chuùng. Coõi Phaät seõ hieän ra ñaày khaép ngay trong khi döùt saïch moïi phieàn naõo troùi buoäc. Xa lìa naêm aám maø chaúng daáy töï taïi, töï toân. Mau roõ moïi ngoân töø, söû duïng ñieàu ñoù neân tieän lôïi trong vieäc haøng phuïc chuùng ma. Döùt boû moïi hoïc vaán ngoaïi ñaïo, seõ thaáy ñöôïc khoâng theå keå tính chö Phaät hieän taïi trong möôøi phöông quoác ñoä. Laõnh hoäi caùc phaùp ñöôïc thuyeát giaûng, luoân doác thoï trì khoâng heà queân laõng. Theo sôû nguyeän aáy, ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi, ñem laïi bao nieàm an laïc. Neáu coù vò Boà-taùt naøo ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi aáy thôøi seõ goïi ñoù laø ñaït ñeán Nhaát thieát trí. Vì sao? Vì do hoaøn taát phaùp ñònh ñoù, chæ trong khoaûnh khaéc laø taâm yù phaùt khôûi, töø Nhaát sinh boå xöù thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc. Töø goác laø moät khôûi thaønh hai, hai ñeán ba, ba ñeán boán. Töø söï phaùt yù ñoù maø lieàn ñaït ñeán Phaät ñaïo. Vì sao? Vì ngöôøi thöïc hieän hoaøn taát phaùp chaùnh ñònh aáy chính laø ñaõ ñaït Nhaát thieát trí.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân beøn ñoïc tuïng:

*Muoân lôøi daïy döùt laäu Baäc hôn haún muoân loaøi Nôi xuaát khoâng choán veà Do thoaùt moïi neûo höôùng*

*Haøng phuïc, döùt tham ñaém Thuø thaéng, khôûi voâ haïn Chaáp trì caûnh chung aáy Dieäu haïnh cuûa möôøi phöông Lìa tranh neân an laïc*

*Taâm xao, nhieàu buïi caáu Bao ngöôøi thaûy cuøng vui Ngoân töø luoân löu loaùt*

*Theo thaéng döùt vöôùng chaáp Lìa boû choán toái taêm*

*Toång trì chaùnh phaùp aáy Kieán laäp ôû möôøi phöông Thoâng toû ñaït giaûi thoaùt Ñeán bôø giaùc an vui*

*Trôøi ngöôøi luoân kính troïng Choán cöùu giuùp hôn heát Caùc haønh nhaèm vöôït bôø Duõng maõnh, ñöùc theå hieän Doác tu, phuïng kinh vaên Möôøi thöù löïc ñaït ñeán*

*Moïi naïn taïp ñeàu döùt*

*Thaáu ñaït coäi nguoàn khoâng Theo taâm choán yeâu thích Maø daãn daét muoân loaøi Ñöôïc theo ñuùng neûo chính Tröø caáu ueá bao ñôøi*

*Maét ñaïo nhôø ñaáy toû*

*Choán haønh ñaït khoâng haønh YÙ maïnh ñaày tình thöông Xem ngöôøi nhö con treû Ngöôøi quyù, moïi choán ñeán Khuyeân daïy haïng nghieäp taø Luoân khoâng nôi phaù hoaïi Chuùng, loaøi thaûy thoâng toû Nôi aáy taïo laäp haønh*

*Muoân loaøi naøo saùnh ñöôïc Khaép möôøi phöông ñöôïc giuùp Cuøng bao keû chaäm böôùc Khuyeân vui ngöôøi khoâng cuøng Luoân tu taäp an ñònh*

*Nghieäp nhaø buoäc, phaûi lìa Phaùt khôûi nhö cam loà Phuïng trì kinh ñieån aáy Nöông baäc ñöùc toái thaéng Coâng söùc thöôøng tích luõy Giaûng daïy bao lôùp ngöôøi Ban vui chuùng ngu muoäi Troïn döùt neûo phoùng daät Nôi saùu neûo thaáu toû*

*Thaáu ñaït leõ tòch tónh Chuùng nhaân thích an hoøa Choán aáy coâng ñöùc hieän Haønh hoùa thaät thuø thaéng Nhö traêng saùng khoâng bôïn Ñoä thoaùt chuùng trôøi, ngöôøi Ñöôøng tröôùc döùt sôï haõi Danh xöng tuïng khaép choán Thí cam loà thuø dieäu*

*Choán aáy neân haønh hoùa Mau ñaït ñeán Phaät ñaïo Vöõng nôi choán neân truï*

*Coõi Phaät khaép möôøi phöông Tuyeân giaûng phaùp giaûi thoaùt Duøng ñoä bao trôøi, ngöôøi Phaùp aáy thaäm vi dieäu*

*Cuõng neâu haïnh chí chaân Neûo aáy gaéng tu trì*

*Luoân vui cuøng phaùp nhuõ Haøng phuïc thaûy chuùng ma Loøng nhaân hoøa an ñònh Ñoä thoaùt moïi neûo khoå*

*Quy ngöôõng ñöôøng chính: Phaät. Nôi veà, choán toái thieän*

*Lìa moïi neûo gaäp gheành*

*Duøng phöông tieän duõng maõnh Ñöùc Toång trì thaønh töïu.*

Ñöùc Phaät noùi:

–Neáu coù vò Boà-taùt tu hoïc thöïc haønh Ñònh yù naøy thì luoân ñöôïc chö Phaät trong möôøi phöông thaûy ñeàu uûng hoä. Duøng aùnh saùng töø ñònh chieáu soi taâm, khieán taâm ñöôïc khai môû theâm saùng toû, khoâng coøn bò phuû che, neân moïi nhaän thöùc ñeàu döùt saïch bao thöù che phuû, ñaït ñöôïc thaàn thoâng, taàm nhìn môû roäng ñeán voâ haïn. Caùc vò Boà-taùt trong moïi chuùng hoäi thaûy cuøng heát möïc hoã trôï, khieán thaønh töïu ñöôïc quaû vò Nhaát sinh boå xöù. Caùc chuùng Thanh vaên khaép nôi cuøng ñeán taùn thaùn, ñeàu mong muoán sôùm ñaït quaû vò giaùc ngoä ñeå cho möôøi phöông chuùng sinh ñöôïc ñoäi aân hoùa ñoä. Ñoâng ñuû caùc vò Phaïm vöông ôû caùc coõi trôøi töø taàng thöù baûy trôû leân, caùc vò Phaïm thieân aáy ñeàu ñích thaân thay nhau töø xa luoân hoä trì. Laïi khieán chö Thieân chuùng thaûy ñeàu ñeán ñeå quy thuaän. Thieân ñeá Thích ôû coõi trôøi Ñao- lôïi, thaân maïng töø nhöõng ñôøi tröôùc coù nhieàu phöôùc ñöùc, luoân bieát veà ñieàu aáy neân doác taâm hoïc hoûi phaùp chaùnh ñònh ñoù. Cuõng khieán chö Thieân, ngöôøi thaûy xuoáng taän nôi choán lo vieäc baûo veä, laøm cho moïi sö haønh hoùa ñeàu ñöôïc an oån, ngaên chaän nhöõng keû doái traù xaâm phaïm. Caùc vò Töù Thieân vöông ñeàu thaân haønh ñeán nôi, laïi cuõng khieán ñaùm quan thuoäc phaûi luoân uûng hoä vò Phaùp sö, trong khoaûng hôn boán ngaøn daëm luoân ñöôïc oån ñònh, khoâng coù nhöõng keû xaáu doø xeùt, phaù phaùch, khieán cho chaùnh phaùp ñöôïc yeân laønh, laàn löôït truyeàn giaûng khaép ñeå daãn daét, giaùo hoùa moïi neûo sinh töû trong naêm coõi. Boán chuùng ñeä töû cuøng caùc toâng phaùi ñeàu heát loøng cuùng döôøng, laõnh hoäi söï chæ daïy khoâng bieát meät moûi. Luoân vì moïi ngöôøi thuyeát giaûng kinh ñieån khieán cho nhöõng ngöôøi cuøng tu hoïc, taâm yù khoâng ai laø khoâng ñöôïc ung dung, töï taïi. Moïi ngöôøi ñeàu ñaït sôû nguyeän cuûa mình, döùt moïi söï oaùn voïng. Tuy coù keû mang taâm ganh gheùt, muoán coù choã ñeå quaáy loaïn nhöng cuõng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.

Laïi nöõa, vò Boà-taùt aáy thöôøng töï theå hieän söï nhaãn nhuïc, taâm luoân ñaày moái nhaân töø,

hoøa aùi. Neáu höôùng veà keû giaän döõ cuõng khoâng heà daáy yù nieäm xaáu aùc. Neáu coù keû nghòch aùc muoán ñem ñeán söï nguy haïi cho mình, thì chaúng neân cuøng keû aáy tranh bieän, chæ neân laùnh boû chöù khoâng cuøng gaëp. Neáu gaëp phaûi giöõa ñöôøng thì xem nhö chaúng heà troâng thaáy. Taâm töø nhôù nghó khaép möôøi phöông ñeàu neân quy ngöôõng veà Phaät, chôù neân coù taâm aùc phæ baùng Phaùp sö. Luoân nhôù nghó ñeán ñaïo phaùp ñeå döùt moïi ñieàu aùc. Luoân toû loøng thöông ñoái vôùi nhöõng keû vì mang taâm ñoäc döõ maø bò ñoïa vaøo caùc neûo aùc, chòu moïi khoå naïn nôi ba ñöôøng döõ. Ñaùng thöông cho nhöõng keû ñoù, do ngu muoäi, meâ laàm neân cöù maõi chaïy theo neûo ñoäc haïi, roát cuoäc trôû laïi töï laøm haïi thaân mình. Cuõng nhö nôi caïnh goác caây to, gioù thoåi maø laïi queùt ngöôïc chieàu, hoát nhieân löûa sinh trôû laïi ñoát chaùy thaân hình. Hay nhö loaøi raén ñoäc, haøm chöùa ñoäc ngaøy moät theâm nhieàu, trôû laïi töï haïi laáy thaân. Nhö saét sinh ra nhieàu chaát ræ ñeå töï huûy dieät laáy noù. Ngu toái böng bít, che ngaên, taâm khoâng ñöôïc môû

roäng, thoâng toû. Chaúng nhôù nghó ñeán aân cuûa caùc vò Boà-taùt, Phaùp sö. Phaûn boäi, sinh taâm nhieãu haïi, choáng laïi caùc baäc sö phuï. Doác mang loøng tham thuø, ganh gheùt, muoán ñem ñieàu nguy hieåm ñeå haïi baäc thi aân, nhöõng keû aáy nhaát thôøi töï mình coù theå phoùng taâm töï toân, töï ñaïi, nhöng chaúng bieát nhìn xem kyõ veà caùc naïn lôùn ñang chôø mình. Thaät heát söùc ñaùng thöông!

Chö Thieân, Long, Quyû thaàn, Thieân thaàn nôi hö khoâng, A-tu-luaân, Ca-laâu-la, Chaân- ñaø-la, Ma-höu-laëc thaûy cuøng ñeán ñaûnh leã cung kính quy maïng, muoán luoân ñöôïc chieâm ngöôõng ñeå maõi ñöôïc baøy toû loøng ngöôõng moä, toân suøng cuûa mình. Doác söùc laõnh hoäi moïi dieäu nghóa cuûa kinh ñieån ñeå thoâng toû, thoï trì. Luoân nhôù nghó, phuïng haønh, chöa töøng coù söï beâ treã, bieáng nhaùc. Chö thaàn luoân yeâu meán, toân kính, lo toan moïi vieäc cuùng döôøng. Kính troïng ñaïo ñöùc nhö ngöôøi con hieáu ñoái vôùi cha meï, sau bao nhieâu naêm thaùng laâu daøi ly bieät bò ñoùi khoå, thieáu thoán lieân tieáp. Ñöôïc chö Thieân, Thaàn minh, Nhaân phi nhaân yeâu meán, toân kính, oai ñöùc voâ cuøng lôùn lao moät caùch troïn veïn nhö vaäy, ñeàu laø do Boà-taùt ñaõ doác taâm tinh taán tu hoïc phaùp Tam-muoäi aáy coù ñöôïc taâm Töø bi roäng lôùn. Vì theá maø ñaït ñöôïc ñöùc lôùn ñoù.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Neáu coù vò Boà-taùt tích luõy coâng ñöùc, daãn daét, giaùo hoùa voâ soá traêm ngaøn chuùng sinh, khieán hoï ñaït ñöôïc an laïc voâ cuøng lôùn lao, thì söï vieäc aáy cuõng khoâng khaùc vôùi vieäc Boà-taùt chaúng duøng söï vui ñuøa, laáy phaùp Tam-muoäi kia laøm nhaân ñeå ñaït ñöôïc coâng lao thuø thaéng ñaëc bieät, ñöùc aáy teân laø “Lìa moïi tham ñaém ñoái vôùi söï khen ngôïi cuûa möôøi phöông.” Moïi haønh hoùa ñeàu ñaït söï an nhieân baát ñoäng nhö nuùi Tu-di, aùnh saùng nhö nhaät nguyeät toûa khaép thieân haï. Ñöùc quyù giaù nhö ñaát laø goác sinh ra muoân vaät. Ñaïo ñöôïc toân quyù, quaû vò ñöôïc naâng cao, sinh ra caùc ñaïo phaåm nhö saùu Ñoä Ba-la-maät. Boà-taùt hoäi nhaäp phaùp taïng, taâm nhö hö khoâng, döùt moïi vöôùng chaáp, rieâng mình ñi khaép trong ba coõi maø khoâng chuùt trôû ngaïi. Cuõng nhö chim bay löôïn khaép hö khoâng chaúng coù tí veát chaân. Cuõng nhö hoa sen chaúng nhieãm nôi nöôùc buøn, buïi baëm. Chö Phaät trong möôøi phöông thaûy ñeàu khuyeán khích Boà-taùt thöïc haønh phaùp Ñònh yù aáy. Neân nay Phaät tuyeân giaûng roõ: Caùc vò haõy luoân tinh taán, chôù neân nghi hoaëc. Neáu coù Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di cuøng vôùi phaøm phu thöù daân, caû ñeán chín möôi saùu thöù ngoaïi ñaïo vôùi saùu möôi hai loaïi kieán chaáp, cho tôùi caùc loaøi coân truøng thaân cöùng, thaân meàm, bay doïc, boø ngang, thôû gaáp maø soáng, ngöôøi cuøng vôùi chaúng phaûi ngöôøi, tu hoïc phaùp Tam-muoäi naøy, neáu ñöôïc nghe ñeán teân lieàn sinh taâm vui möøng thì ñeàu ñaït ñöôïc sôû nguyeän, sau ñoù seõ laõnh hoäi ñöôïc dieäu lyù cuûa phaùp Tam-muoäi aáy.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñoïc keä:

*Thöôøng saùng toû Chaùnh phaùp Phaät Tín caên vui*

*Tueä baäc nhaát Haønh an ñònh Döùt toâi - ta Giöõ tòch tónh Tam-muoäi dieäu Ñaït töï taïi*

*Roõ nhaãn nhuïc Che ba thôøi*

*Nhö loïng baùu Taïo laäp, hoùa Voâ soá ngöôøi Theo tueä aáy Ví nhö bieån Heát bæ - thöû*

*Cuøng phieàn naõo Giaûng Phaät ñaïo Moïi dieät ñoä*

*Tröø caáu nhieãm Ñoä ba ñôøi Doác tu taäp Luoân an nhieân Roõ thaân maïng Cuøng keû khaùc Chí luoân nhôù Neûo Phaät ñaïo Nieäm an truï*

*Heát thaûy nghieäp Cuøng ñaït ñöôïc Tam-muoäi dieäu Daét daãn nhieàu Thaâu coõi goác Luoân giaûng phaùp Dieät khoå naõo*

*Tu boá thí Vò cam loà*

*Doác phuïng haønh Chuûng taùnh Phaät Saùng toû toät*

*Töø dieäu baøy Xöng tuïng khaép Moïi coâng ñöùc Nôi chuùng hoäi Thaät loàng loäng Nhö traêng troøn Vaøo thu saùng Moïi quyeán thuoäc Taøi, danh, ñöùc Choán sinh töû Phaät ñeàu bieát Bieän taøi ñoù*

*Nhö thuûy vöông Haønh Tam-muoäi Theo coâng ñöùc*

*Phaùp töï nhieân Khoâng, voâ ngaõ Mau choùng ñaït Dieãn baøy nghóa Nhö theá khaép Coõi ñaïi thieân Theo chaân ñeá Tam-muoäi aáy Moïi tö duy*

*Ba ngaøn coõi Khaép chuùng sinh Nhö haèng sa Muoán caàu hoïc Ñaïo cam loà Choán tueä ñaït Vöôït hôn heát Ñoäc chaúng haïi Cuøng löûa, ñao Döùt raén döõ Chaúng sôï haõi Chuùa La-saùt Khoâng theå haïi Ñem taâm hoøa Doác tu taäp*

*Taøi saûn coøn Nhaø cöûa ñuû Döùt beänh, lo Cuøng toäi, naïn Chuyeân taâm trì Boán caâu phaùp Maét luoân toû Chaúng laõnh hoäi Saùu hai kieán*

*ÖÙc Phaät khuyeân Höõu hoïc neân*

*Tö duy aáy*

*Neáu thöôøng phuïng Phaùp Toång trì Haønh tinh taán Phaùp Tam-muoäi Nhö doác caàu Choùng thaønh ñaïo Ñaït an laïc*

*Ruoäng coâng ñöùc Neân tu hoïc*

*Goác kinh ñieån Ñaït heát thaûy*

*Tòch nhieân, khoâng.*

M