**TRỬ TƯỜNG**

Phước hạnh lớn nhất của con người là được tu tâm dưỡng tính.

Ngày hôm nay không rèn, mai này ai là người đứng bằng đôi chân cho.

Luyện người đẹp nếp cũng giống kim cương được đất trời hấp thụ và sinh ra nơi khắc nghiệt nhất của võ trái đất.

Con người khắc nghiệt nhất là phải tôi luyện rèn thân khắc nghiệt của võ tắc thiên.

Con ma cá nhân nó nằm trong đó, ý hoàng “đế thích” do bị đồng xu lừa phỉnh.

Khi xã hội ma giáo thì chính thế tôn ma giáo làm cha.

Thế là tông pháp sau di đà.

Truyền thừa tâm khí thay lười biến.

Miệng nói thế này tâm thế kia.

Lười rèn chí dũng người biến nhát.

Trí tệ ma vương ác hiện nên.

Đầu tiên lời nói rủ rỉ lừa.

Lừa người đứng dưới cửa ái bừa.

Cùng đồng cảm một rọt bám chấp.

Thích pỏ áp lực nhưng muốn kim cương.

Loại người như này gọi là ma.

Lờn vờn đời sống hèn tổ cha.

Núp lùm sau cái bóng hào nhoáng.

Cố thể hiện ta đây hơn bà.

Nhưng lòng sau đó bụng dạ đen tối cả.

Không chăm chỉ luyện rèn nhưng thích tất đạt đa.

Chỉ có Lộc Tục được ngự ý.

Phát tâm tinh thần khí xây dựng chí.

Trí tệ từ đây nâng giá trị.

Thiêng liêng ý chí khí chất.

Không nói hai lời rồi Hàn tín.

Phó lưu bang chỉ học kinh không chữ.

“Cử không chinh” ông cử giả tạo.

Giả ác đấu cứ ngụ là sao?

Giả ác hèn cứ ngụ là sao?

Giả ác nhục cứ ngụ là sao?

Giả ác thế tôn ma vương cứ ngụ phạm thiên là sao?

Hãy tự hỏi: “sống có giá trị ý nghĩa hay chỉ để tồn tại?”

Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Mình là ai? và ra đời Lộc Tục rõ Thần Kinh Dương Vương giá trị của ta thiêng liêng là gì?