**Phaåm 5: PHAÂN BIEÄT QUAÙN HAØNH**

Luùc aáy, Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Taïng laïi baûo ñaïi chuùng:

–Naøy caùc Nhaân giaû! Ví nhö coù ngöôøi ôû choã ñaát troáng, laáy buøn, ngoùi, coû, caây taäp hôïp laïi laøm thaønh caùi nhaø, laøm xong laïi quaùn saùt kyõ moïi vaät thì khoâng phaûi laø nhaø, laïi nhö nhieàu ngoùn hôïp laïi thaønh naém tay, rôøi ngoùn tay maø tìm naém tay thì khoâng thaät coù. Quaân lính, xe coä, thaønh aáp, nuùi röøng, bình, voû, taát caû ñeàu do hoøa hôïp maø thaønh. Ngöôøi trí quaùn saùt taát caû ñeàu nhö nhöõng vieäc trong moäng, thaân phaøm phu, ngoâi nhaø cuõng nhö vaäy. Caùc coõi tích tuï, ví nhö nuùi cao nguy hieåm, taïm bôï khoâng an oån, nhö nhaø muïc naùt, khoâng sinh, khoâng dieät, chaúng naøy chaúng kia, nhö thaønh Caøn-thaùt-baø, nhö aûnh, nhö maây, nhö soùng naéng, nhö töôïng veõ tuy coù theå hieän taïi thaáy taùnh thöôøng thanh tònh, xa lìa taát caû söï phaân bieät coù, khoâng. Nhö ngöôøi muø queø chaân giaû coù töôùng ñi, nhöng khoâng coù taùnh chaéc thaät, duø cho phaân tích ñeán nhö haït buïi nhöng chæ laø teân goïi, khoâng coù thaät caùc vaät. Neáu nhöõng ngöôøi tu taäp thieàn ñònh tö duy nhö vaäy thì ñoái vôùi saéc, thanh phaùp khoâng sinh giaùc nieäm, ai dieät ñöôïc giaùc nieäm thì taâm ñöôïc döøng nghæ, töï taïi giaûi thoaùt khoâng thoï caùc nghieäp, thöôøng tu taäp thieàn ñònh raát thaâm saâu, caùc Tieân nhaân, Thieân nöõ xinh ñeïp ñeán cuùng döôøng xem nhö vieäc naèm moäng khoâng sinh khôûi söï tham ñaém. Thaân tuy ôû ñaây maø caùc Tieân nhaân, ngoaïi ñaïo trì truù cho ñeán Phaïm thieân cuõng khoâng theå thaáy ñöôïc ñænh ñaàu. Ngöôøi aáy khoâng laâu ñöôïc sinh trong cung ñieän Baûo Taïng ma-ni, ñaït ñöôïc thaàn thoâng, ñaày ñuû caùc coâng ñöùc, phaùp quaùn haønh naøy laø caûnh giôùi thöïc haønh cuûa ngöôøi coù taâm roäng lôùn. Caùc oâng neân nhanh choùng phaùt taâm Boà-ñeà. Ngöôøi coù taâm roäng lôùn mau ñöôïc sinh vaøo cung ñieän haøo quang saùng choùi, xa lìa caùc tham duïc, saân giaän, ngu si, seõ ñöôïc ñeán coõi Maät nghieâm. Coõi naøy roäng lôùn vi dieäu tòch tónh, khoâng coù caùc hoaïn naïn giaø, beänh, cheát, xa lìa caùc töôùng, chaúng phaûi laø choã haønh cuûa thöùc. Ngöôøi voïng chaáp thì khoâng theå ñaït ñöôïc.

Naøy caùc Nhaân giaû! Coõi naøy thanh tònh, laø choã quaùn haønh, ngöôøi naøo mong ñaït ñöôïc

phaûi sieâng tu taäp, ñoaïn tröø tham, saân, si, xa lìa ngaõ vaø ngaõ sôû. Vì sao? Vì tham, saân, si vaø phieàn naõo chaáp caùc caûnh giôùi, neáu chaáp thuû ñoái vôùi caûnh giôùi thì sinh nhò giaùc. Nhö coù ngöôøi nöõ xinh ñeïp khaû aùi, ngöôøi coù nhieàu loøng duïc nhìn thaáy sinh taâm tham muoán, meâ loaïn. Luùc ñi, ngoài, aên uoáng, nguû nghæ ngöôøi aáy luoân töôûng nhôù ñeán coâ aáy, khoâng nghó vieäc khaùc. Hình daùng cuûa ngöôøi nöõ kia thöôøng hieän trong taâm, taâm ngöôøi naøy bò caûnh laøm nhieãm oâ taùn loaïn, vì theá ñoái vôùi caûnh giôùi khoâng neân tham ñaém. Naøy caùc Nhaân giaû! Ví nhö coù ngöôøi thaáy coù loaøi boø, nai, deâ coù söøng, lieàn bieát hoå vaø thoû laø khoâng coù söøng. Giaû söû khoâng thaáy boø, nai, deâ… coù söøng thì ñoái vôùi thoû vaø hoå nhaát ñònh khoâng sinh söï thaáy laø khoâng coù söøng. Ngöôøi theá gian voïng thaáy cuõng nhö vaäy. Ngöôøi chaáp coù thì sinh phaân bieät coù, veà sau tìm theå taùnh cuûa noù khoâng coù, neân cho raèng caùc phaùp nhaát ñònh laø khoâng, cho ñeán neáu ngöôøi chöa xa lìa taâm phaân bieät, thöôøng sinh söï hieåu bieát khoâng bình ñaúng cuõng nhö vaäy.

Naøy caùc Nhaân giaû! Neân duøng trí tueä quaùn saùt taát caû caûnh giôùi hoaït ñoäng cuûa taâm ñeàu

nhö ngöôøi voïng chaáp thaáy boø vaø thoû. Neáu caùc oâng quaùn saùt nhö vaäy thì ñöôïc tuøy theo yù cuûa mình hoaëc sinh trong loaøi ngöôøi ñöôïc laøm vua Chuyeån luaân coù oai löïc lôùn vöôït hö khoâng maø ñeán ñaây, hoaëc sinh vaøo cung ñieän treân maët traêng, maët trôøi vaø caùc ngoâi sao, coõi Töù Thieân vöông, Tam thaäp tam thieân, trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, cho ñeán trôøi Töï taïi laøm chuû kho taøng cung ñieän baùu. Hoaëc sinh trong caùc coõi trôøi coõi Saéc laøm thaân Phaïm thieân, ôû coõi Phaïm thieân tu möôøi phaùp ñònh. Trong caùc coõi trôøi Voâ phieàn, Voâ nhieät, Thieän

kieán. Naøy Thieän Hieän! Saéc cöùu caùnh, Khoâng voâ bieân, Thöùc voâ bieân, Voâ sôû höõu, Phi töôûng phi phi töôûng, daàn daàn tröø heát tham duïc, töø ñoù maø ñöôïc sinh veà coõi Phaät thanh tònh, thöôøng ôû trong ñònh vi dieäu giaûi thoaùt chaân thaät.

Luùc aáy, Boà-taùt Kim Cang Taïng lieàn noùi keä:

*Do nhö bình vôõ*

*Maø thaønh gaïch vuïn Saùt na khaùc bieät Lieân tuïc voâ thöôøng. Do gioáng sinh maàm*

*Maàm sinh gioáng hoaïi Nhö ngöôøi thôï goám Duøng ñaát laøm bình. Ñaát laø phaùp chæ*

*Maøu bình nhö ñaát Neáu duøng theâm loaïi Ñaát saéc khaùc laøm. Löûa nung chín roài Sinh nhieàu maøu saéc Tieãn truùc sinh haønh Söøng sinh töø toûi.*

*ÔÛ choã nhô baån Ruoài sinh töø truøng Phaùp trong theá gian Coù quaû gioáng nhaân. Hoaëc coù caùc vaät*

*Chaúng gioáng vôùi nhaân Do nhaân bieán hoaïi Maø coù quaû sinh*

*Voâ soá caùc nhaân*

*Theå khoâng bieán hoaïi Chaúng neân voïng chaáp Phaân bieät nhö vaäy Khoâng ngaõ chuû teå Thaéng ngaõ trong ngaõ Chaúng coù yù ngaõ Caûnh giôùi caùc caên Hoøa hôïp laøm nhaân Sinh töø nôi thöùc*

*Baäc trí phöông tieän Kheùo bieát caùc caûnh Phaù tröø phieàn naõo Taát caû caùc ma*

*Theá gian tham aùi Nhö laït ñöôïc maät Neáu tröø tham aùi*

*Giaûi thoaùt troùi buoäc. Nhö loaøi raén ñoäc Ñoäc saân cuõng vaäy Trong neûo sinh töû*

*Bò nhieàu khoå naõo Caùc vò neáu muoán Döùt tröø khoå naõo Haõy neân chuyeân taâm Tu taäp quaùn haønh.*

M

**Phaåm 6: KIEÁN LAÄP A-LAÏI-DA**

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Taïng baûo ñaïi chuùng:

–Caùc Nhaân giaû! Ta nhôù thuôû xöa nhôø oai löïc cuûa Phaät maø ñöôïc ñònh vi dieäu, boãng nhieân thaáy roõ nhöõng ngöôøi theá gian tu taäp thieàn ñònh vaø chö Phaät Boà-taùt cuøng ôû trong caùc coõi nöôùc khaép möôøi phöông. Trong ñoù coõi Phaät Maät Nghieâm laø an laïc nhaát. Chö Phaät Boà-taùt soá nhö vi traàn ôû Lieân hoa taïng. Luùc aáy ta nhaát taâm chieâm ngöôõng, töø trong ñònh töï thaáy thaân mình cuøng caùc Boà-taùt ôû trong coõi Maät nghieâm, laïi thaáy taïng giaûi thoaùt baèng nhö ñoát ngoùn tay ôû trong cung, saéc töôùng saùng nhö hoa A-ñaùt-tö, cuõng nhö traêng saùng giöõa hö khoâng. Vöøa thaáy ta lieàn nghó: Ñaây laø gì maø coù vieäc khoâng theå nghó baøn nhö vaäy? Luùc ñang nghó, ta lieàn thaáy thaân ta ôû trong thaân ñoù, ôû trong ñoù thaáy khaép theá gian. Baáy giôø, voâ löôïng Boà-taùt ôû trong Lieân hoa taïng cuõng ñeàu thaáy vaø nghó: “Ñaây laø vieäc khoâng theå nghó baøn. Khi Ñöùc Phaät theå hieän nhöõng vieäc aáy roài, lieàn thaâu thaàn löïc, caùc Boà-taùt ñeàu trôû laïi nhö cuõ. Ta thaáy vieäc hy höõu naøy roài, bieát voâ soá Boà-taùt thò hieän, caûnh giôùi cuûa Phaät ñaây khoâng theå nghó baøn.” Caùc Nhaân giaû! Nhö Lai xöa, luùc coøn laøm Boà-taùt, töø ñòa Hoan hyû thöù nhaát ñeán ñòa Phaùp vaân, ñöôïc phaùp Toång trì caâu nghóa voâ taän vaø caùc Tam- muoäi Thuû-laêng-nghieâm, yù sinh thaân, taùm thöù giaûi thoaùt, öùng hieän Thaàn thoâng giaùo hoùa goïi laø Quang minh, taát caû coâng ñöùc nhö vaäy ñaõ thaønh töïu, ñöôïc thanh tònh, mau thaønh Chaùnh giaùc, truï coõi Maät nghieâm, tuøy nghi giaùo hoùa. Voâ soá hình töôïng Phaät vaø Boà-taùt töï nhieân hieän khaép taát caû theá gian chuyeån dieäu phaùp luaân, khieán caùc chuùng sinh dieät tröø ngu si, tu haønh thieän phaùp. Hoaëc coù Boà-taùt thaáy thaân töôùng Phaät Thi-lôïi-baø-tha ñuû töôùng trang nghieâm, töï nhieân chieáu saùng, nhö aùnh löûa lôùn cuøng caùc Boà-taùt truï trong cung hoa sen thanh tònh, thöôøng ôû trong ñònh vi dieäu an laïc. Hoaëc thaáy Ñaïi thoï Khaån-na-la vöông, hieän traêm ngaøn öùc caùc thöù bieán hoùa nhö aùnh traêng saùng chieáu khaép caùc coõi nöôùc, hoaëc thaáy voâ löôïng chö Thieân trí tueä thieän xaûo, caùc töôùng trang nghieâm, ñaàu ñoäi maõo baùu, thaân ñeo chuoãi ngoïc ôû caùc coõi trôøi Ñaâu-suaát… Hoaëc thaáy Phoå Hieàn coù oai löïc lôùn, ñöôïc Nhaát thieát trí bieän taøi voâ ngaïi, aùnh saùng nôi thaân khoâng coù ai baèng, ôû nôi cung ñieän nhö traêng troøn saùng, tuy ôû trong bieån chaùnh ñònh Maät nghieâm maø hieän caùc hình töôïng bieán khaép taát caû, ñöôïc caùc Hieàn thaùnh cuøng khen ngôïi, taùn thaùn. Voâ löôïng Trôøi, Tieân, Caøn- thaùt-baø, Quoác vöông, Thaùi töû cuøng quyeán thuoäc vaây quanh haàu haï. Hoaëc thaáy coù vò tu phaùp quaùn haønh, caùc chuùng chö Thieân vaây quanh, truï thieàn vaéng laëng gioáng nhö ñang naèm nguû maø xa lìa söï hoân traàm bieáng nhaùc, ñaõ töøng haàu haï voâ löôïng chö Phaät. Hoaëc thaáy baäc Ñaïi Ñaïo sö thò hieän ñaûn sinh, xuaát gia, khoå haïnh, tu taäp chaùnh ñònh cho ñeán nhaäp Nieát-baøn, hieän caùc thaàn thoâng ñi, ñöùng, naèm, ngoài giöõa coõi hö khoâng khieán cho chö

Thieân vaø loaøi ngöôøi töø coõi Dieâm-phuø-ñeà cho ñeán trôøi Saéc cöùu caùnh ñeàu ñöôïc chieâm ngöôõng.

Caùc Nhaân giaû! Theå taùnh chö Phaät chæ coù Phaät môùi bieát, trí tueä cuûa Phaät toái thöôïng khoâng ai baèng. Nhö Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni ñaõ ñöôïc laøm Baäc Sö Töû trong loaøi ngöôøi, caùc oâng cuõng seõ ñöôïc nhö vaäy. Vì theá caùc oâng neân sinh loøng tin thanh tònh, tin vaøo taùnh Phaät thì ñöôïc giaûi thoaùt. Ngöôøi aáy, hoaëc seõ ñöôïc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông vaø caùc Tieåu vöông cho ñeán sinh ôû trong cung Phaïm thieân ñöôïc laøm Thieân chuû. Caùc chö Thieân naøy chuyeân caàn tinh taán ôû nôi coõi Phaät Lieân hoa taïng thanh tònh cuøng caùc Boà-taùt töø hoa sen hoùa sinh, nhaäp vaøo ñaïo Nhaát thöøa xa lìa taäp khí tham, saân, thu phuïc caùc thieân ma ôû coõi Duïc, tinh taán chí khoâng khieáp nhöôïc, laøm cho aùnh saùng Phaät phaùp chieáu khaép caùc coõi nöôùc.

Caùc Nhaân giaû! Neáu muoán laøm Phaät thì chuûng taùnh Phaät phaûi thanh tònh, chuûng taùnh aáy thanh tònh roài töùc ñöôïc Nhö Lai thoï kyù thaønh Voâ thöôïng Chaùnh giaùc, laøm lôïi ích cho taát caû nhöõng ngöôøi tu haønh. Ví nhö ñaïi ñòa laøm choã nöông cho taát caû chuùng sinh. Nhö löông y kheùo baøo cheá thuoác khi khaép thaønh aáp, bình ñaúng cöùu giuùp taát caû ngöôøi beänh, Ñöùc Phaät cuõng nhö vaäy, taâm bình ñaúng giaùo hoùa khoâng phaân bieät, duø coù bò chuùng sinh caét da thì taâm cuõng khoâng ñoäng.

Caùc Nhaân giaû! Caûnh giôùi sôû haønh trong ngoaøi cuûa taâm, ñeàu chæ laø thöùc meâ loaïn maø thaáy, ôû ñaây khoâng coù ngaõ vaø ngaõ sôû, naêng sôû caû hai taát caû ñeàu laø caûnh giôùi cuûa yù thöùc, nöông vaøo A-laïi-da maø phaân bieät nhö vaäy. Ví nhö coù ngöôøi ñaët vieân ngoïc vaøo trong naéng maët trôøi, hoaëc do ñoà laáy löûa maø sinh ra löûa, löûa naøy chaúng phaûi ngoïc, ñoà laáy löûa sinh, cuõng chaúng do ngöôøi laøm. Taâm, yù, thöùc cuõng nhö vaäy, do caên caûnh taùc yù hoøa hôïp maø sinh, taùnh naøy coù phaûi cuûa meâ hoaëc nhö soùng naéng, moäng huyeãn söï chaáp thuû, hay gioáng loâng ruøa söøng thoû, nhö seùt ñaùnh ra löûa, laø töø nöôùc, töø ñieän, töø saám maø sinh chaêng? Khoâng theå nhaát ñònh bieát choã sinh. Nhö thaáy ngöôøi thôï goám taïo ra caùc loaïi bình, caùc thöù duïc, taâm, phaùp cuøng taâm sinh cuõng nhö vaäy.

Caùc Nhaân giaû! Theå taùnh cuûa taâm khoâng theå nghó baøn, ngöôøi trong coõi Maät nghieâm môùi coù theå thaáy bieát hoaøn toaøn.

Caùc Nhaân giaû! Thöùc A-laïi-da cuûa chuùng sinh xöa nay vieân maõn thanh tònh, vöôït ngoaøi theá gian cuøng ôû Nieát-baøn, nhö aùnh traêng saùng hieän khaép caùc coõi nöôùc, ngöôøi theá gian thaáy coù khuyeát troøn nhöng theå taùnh cuûa traêng vaãn chöa töøng taêng giaûm, taïng thöùc cuõng nhö vaäy, hieän khaép trong caûnh giôùi cuûa taát caû chuùng sinh, taùnh thöôøng vieân maõn thanh tònh khoâng taêng, khoâng giaûm, ngöôøi voâ trí voïng sinh chaáp tröùôc. Neáu coù naêng löïc hieåu bieát chaân chaùnh thì ñöôïc chuyeån y voâ laäu sai bieät, ñöôïc phaùp sai bieät naøy raát khoù. Nhö traêng ôû trong maây maø taùnh vaãn thöôøng saùng toû, taïng thöùc cuõng vaäy, thöùc löu chuyeån trong caûnh giôùi taäp khí nhöng vaãn thöôøng thanh tònh. Nhö caây ôû trong soâng theo doøng troâi, nhöng caây cuøng vôùi doøng theå töôùng khaùc nhau, taïng thöùc cuõng vaäy, caùc taäp khí khaùc thöôøng sinh khôûi maø thöùc khoâng bò nhieãm oâ.

Caùc Nhaân giaû! Thöùc A-laïi-da thöôøng laøm choã y cöù cuûa caùc phaùp nhieãm tònh, laø caûnh giôùi thieàn ñònh hieän phaùp laïc truù cuûa caùc Thaùnh nhaân vaø caùc coõi trôøi ngöôøi. Caùc coõi nöôùc chö Phaät ñeàu laáy ñoù laøm nhaân, thöôøng laøm chuûng taùnh cho caùc thöøa. Neáu ai giaùc ngoä ñöïôc töùc thaønh Phaät ñaïo.

Caùc Nhaân giaû! Taát caû chuùng sinh coù ñuû coâng ñöùc oai löïc töï taïi cho ñeán sinh choã hieåm naïn, thöùc A-laïi-da thöôøng ôû trong ñoù laøm choã y cöù. Chuùng sinh töø voâ thuûy ôû trong caûnh giôùi naøy, töï mình laøm taêng tröôûng taäp khí caùc nghieäp, cuõng coù theå taêng tröoûng baûy

thöùc khaùc, do haøng phaøm phu chaáp coù chuû theå vaø ñoái töôïng ôû trong ngaõ.

Caùc Nhaân giaû! YÙ ôû trong thaân nhö gioù thoåi nhanh, gioù nghieäp thoåi laøm caùc caên chuyeån bieán, baûy thöùc ñoàng thôøi chuyeån nhö soùng daäy. Taùnh vi traàn thuø thaéng,thôøi gian töï taïi, theá gian cuûa ngoaïi ñaïo chaáp ñeàu laø thöùc A-laïi-da thanh tònh.

Caùc Nhaân giaû! Thöùc A-laïi-da do nghieäp löïc cuõ vaø aùi laøm nhaân, taïo thaønh theá gian bao nhieâu phaåm loaïi, ngöôøi voïng chaáp cho mình taïo ra, theå töôùng cuûa thöùc naøy vi teá khoù bieát, ngöôøi meâ chöa thaáy roõ taâm chaân thaät, ñoái vôùi caên, caûnh yù sinh tham aùi.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Taïng laïi noùi keä:

*Naøy Phaät töû caùc oâng Vì sao chaúng nghe thaáy*

*Taùnh taïng thöùc thanh tònh Choã nöông töïa caùc thaân. Hoaëc ñuû ba möôi hai Töôùng Phaät vaø Luaân vöông Hoaëc voâ soá thaân hình*

*Theá gian ñeàu thaáy ñöôïc. Nhö traêng saùng giöõa khoâng Caùc sao cuøng vaây quanh Caùc thöùc, A-laïi-da*

*ÔÛ trong thaân cuõng vaäy. Nhö Thieân chuû coõi Duïc Ngöôøi haàu trong cung baùu Caùc thaàn ôû soâng bieån Trong nöôùc ñöôïc töï taïi.*

*Taïng thöùc ôû theá gian Neân bieát cuõng nhö vaäy Nhö ñaát sinh caùc vaät Taâm naøy hieän nhieàu nôi. Ví nhö vua maët trôøi*

*Röïc saùng ngöï cung baùu Ñi quanh nuùi Tu-di*

*Chieáu saùng khaép trôøi, ngöôøi. Chö Thieân vaø theá gian*

*Thaáy roài lieàn kính leã Phaät trong coõi taïng thöùc Töôùng aáy cuõng nhö vaäy. Haønh caùc haïnh möôøi Ñòa Hieån baøy phaùp Ñaïi thöøa Ban vui khaép chuùng sinh Thöôøng taùn thaùn Nhö Lai. ÔÛ nôi thaân Boà-taùt*

*Ñaây goïi laø Boà-taùt Phaät cuøng caùc Boà-taùt Ñeàu laø A-laïi-da.*

*Phaät vaø caùc Phaät töû*

*Ñaõ thoï, seõ thoï kyù A-laïi-da roäng lôùn*

*Seõ ñöôïc thaønh Chaùnh giaùc. Caùc ñònh ôû Maät nghieâm Cuøng ñònh dieäu töông öùng ÔÛ nôi A-laïi-da*

*Quaùn saùt thaáy roõ raøng Phaät vaø Bích-chi-phaät Thanh vaên, caùc ngoaïi ñaïo Ngöôøi thaáy lyù khoâng sôï Quaùn saùt nôi thöùc naøy*

*Voâ soá caùc caûnh thöùc Ñeàu töø taâm bieán hieän Bình, voû vaø caùc vaät*

*Nhö vaäy taùnh ñeàu khoâng Ñeàu nöông A-laïi-da Chuùng sinh thaáy meâ môø Do vì caùc taäp khí*

*Chaáp vaø ñoái töôïng chaáp Taùnh naøy chaúng nhö huyeãn Soùng naéng vaø quaùng maét*

*Chaúng sinh, chaúng khoâng sinh Chaúng khoâng cuõng chaúng coù Ví nhö töôùng daøi ngaén*

*Lìa moät töùc laø khoâng Ngöôøi trí quaùn vieäc huyeãn Ñaáy chæ laø huyeãn thuaät Chöa töøng coù moät vaät*

*Maø ñoàng sinh cuøng huyeãn Soùng naéng vaø quaùng maét Hoøa hôïp coù theå thaáy*

*Lìa moät, khoâng hoøa hôïp Quaù khöù, vò lai khoâng Nhöõng vieäc huyeãn nhö theá Moãi moãi töôùng caùc vaät Ñeàu do taâm bieán hieän*

*Khoâng theå cuõng khoâng danh Ngöôøi meâ hoaëc trong ñôøi Taâm hoï khoâng giaûi thoaùt Voïng thuyeát coù vieäc huyeãn Huyeãn thaønh voâ soá vaät Huyeãn sö duøng ngoùi gaïch Taïo ra caùc ñoà vaät*

*Chuyeân caàn hoaëc ñeán ñi Thaáy vieäc naøy chaúng thaät*

*Nhö saét nhôø nam chaâm Maø di chuyeån vò trí Taïng thöùc cuõng nhö vaäy*

*Tuøy choã phaân bieät chuyeån Taát caû caùc theá gian*

*Ñeàu hieän khaép moïi nôi Nhö maët trôøi, ngoïc baùu Khoâng tö duy phaân bieät Thöùc naøy hieän khaép nôi Thaáy cho laø löu chuyeån*

*Khoâng sinh cuõng khoâng cheát Phaùp voán chaúng löu chuyeån Ngöôøi ñònh thöôøng quaùn saùt Sinh töû voán nhö moäng*

*Khi aáy lieàn chuyeån y Goïi laø ñöôïc giaûi thoaùt Ñaây töùc laø giaùo lyù*

*Toái thöôïng cuûa chö Phaät Tö duy taát caû phaùp*

*Nhö caân, nhö göông saùng Laïi nhö ñeøn saùng lôùn Cuõng nhö thöû ñaù vaøng Xa lìa nôi ñoaïn dieät*

*Neâu leân töôùng chaùnh ñaïo Ngöôøi tu haønh dieäu ñònh Ñaït ñöôïc nhaânh giaûi thoaùt Xa lìa caùc taïp nhieãm*

*Maø hieän roõ chuyeån y.*

