**Chuej-neng Tribunová sútra šestého patriarchy**

Dokonalost výkladu i dokonalost srdce jsou jak slunce zavěšené v nebeském prostoru.

Šířením dharmy náhlého učení pak vejdeme do světa vymýtit ty bludné doktríny.

Není však v dharmě náhlosti ani postupnosti

to jen probuzení bývá pomalejší anebo rychlejší.

Učí-li se dharmě náhlého učení omezení lidé,

nedovedou ji pochopit,

proto je třeba tisícerých způsobů výkladu,

jež ve shodě s principem končí v jediném.

Tak slunce moudrosti rozžehneme v strastí potemnělém domě.

Od strastí pocházejí bludy, od jejich vypuzení pravda, ač stejně marné jsou, pravda i blud, toliko úplnou čistotou vcházíš do nirvány.

Vždyť bódhi z úplné čistoty pochází, pohnuté srdce je omyl.

Však čistá přirozenost leží vprostřed omylů, jen pravda dostihne hradeb tří vighna.

Jsme-li už na cestě, nic nás nezastaví.

Odhalujíce omyly v sobě, ve shodě s Cestou jsme.

Každá bytost jde svou cestou, sejde-li z této, nenajde jinou, hledajíc Cestu, nevidí ji, hledajíc Cestu, končí v beznaději. Chceš-li najít Cestu, jednej podle pravdy, neboť to je Cesta.

Bez srdce pravdivého půjdeš tmou a cestu nespatříš.

Kdo Cestu opravdu pěstuje, nesoudí prohřešky těch druhých, kdo chyby těch druhých sleduje, sám nejvíc chybuje, podlý.

Prohřešky druhých nejsou tvá vina, tvou vinou toliko tvé chyby jsou. Hřešícího srdce se zbav a rozbiješ svou strast.

Chceš-li však napravit hlupáky, musíš si najít prostředky, abys jim zamezil chybovat, jinak se bódhi nezjeví.

Dharma je z tohoto světa,

Nikdy však tento svět neopouštějme tak, že půjdeme hledat jeho překročení mimo Bludné ty názory v světě zůstávají,

toliko pravda jej překročí. ,

Jak bludy, tak pravda nakonec vymizí, neboť je v přirozenosti bódhi všechno tak, jak to je.

Toto je náhlé učení toto je mahájána.

Bloudění trvalo řady kalp, v jediné kšaně se probudíš.