nghe:

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP

# QUYEÅN THÖÙ BAÛY

**LÔØI THUAÄT KHUYEÁN CUÛA SAÙM CHUÛ**

Ngaøy nay, Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng heát loøng laéng

***Luaän raèng:*** “Choã trí ñöùc nhieäm maàu traïm tòch, voán khoâng theå noùi;

khoâng theå nghó baøn. Nhöng phaûi taïm duøng lôøi ñeå dieãn taû trình baøy choã chí ñöùc khoâng theå trình baøy dieãn taû aáy.

Lôøi noùi laø con ñöôøng taùt, laø phöông tieän daét ngöôøi vaøo ñaïo. Lôøi noùi laø caáp baäc, laø theàm thang taïm möôïn ñeå di ñeán choã chí lyù, chí ñöùc aáy. Lôøi noùi laø phöông tieän cuûa Thaùnh nhôn taïm duøng ñeå giaùo hoùa chuùng sanh.

Sôû dó vì vaäy neân taïm möôïn lôøi noùi ñeå taû roõ chôn lyù. Khi chôn lyù ñaõ ñöôïc dieãn taû roõ raøng roài thì chôn lyù haún khoâng phaûi laø lôøi noùi. Nhöng chôn lyù ñaõ do lôøi noùi maø hieåu roõ ñöôïc thì lôøi noùi khoâng ra ngoaøi chôn lyù.

Tuy lôøi noùi vaø chôn lyù hai ñieàu traùi nhau nhöng maø aûnh höôûng laãn nhau, chöa töøng sai laàm.

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sô cô höõu hoïc caàn phaûi nhôn nôi noùi hieåu ñaïo; ñeán ñòa vò voâ hoïc, theå nhaäp chôn lyù roài thì lôøi noùi trôû neân voâ duïng.

Chæ vì phaøm ngu meâ muoäi, nghieäp chöôùng saâu daøy neân ñoái vôùi moïi vieäc khoâng theå khoâng duøng lôøi noùi.

Hieän taïi trí thöùc thoâ thieån, khoâng hieåu ñöôïc thaáu lyù nhieäm maàu; khieán giaûi caïn côït khoâng thoâng ñaït ñöôïc leõ cuøng cöïc.

Nhöng noùi thì deã laøm cöïc khoù. Chæ coù Thaùnh vôùi Thaùnh môùi ñöôïc hoaøn toaøn.

Nay coù lôøi vaán naïn raèng: “Töï mình khoâng chôn chaùnh laøm sao khieán ngöôøi chôn chaùnh ñöôïc”. Ba nghieäp cuûa mình ueá tröôïc, laøm sao khuyeân ngöôøi thanh tònh ñöôïc? Töï mình khoâng thanh tònh, muoán khieán ngöôøi thanh tònh thì khoâng coù lyù.

Töï mình khoâng kieán coá, laáy gì khuyeân ngöôøi kieân coá. Lôøi noùi vaø

vieäc laøm khaùc nhau caøng laøm cho ngöôøi sanh phieàn naõo. Ñaõ laøm cho ngöôøi sanh phieàn naõo thì khoâng noùi coøn hôn. Nghó cho kyõ töï mình haù khoâng sanh taâm hoå theïn sao? Toâi laø Thieän tri thöùc neân phaùt ra lôøi aáy.

Ñeán ñaây thì neân söûa sang y phuïc, thuùc nieâm dung nghi, khoâng neân noùi moät lôøi gì nöõa. Nay toâi laø taùc giaû nghe Thieän tri thöùc noùi nhö treân, loøng toâi raát hoå theïn; töï bieát mình coù loãi nhieàu, khoâng daùm khinh Thaùnh nhôn maø töï che giaáu toäi loãi.

Nay toâi muoán boû qua khoâng noùi phaùp saùm nöõa, nhöng sôï coù ngöôøi nhôn nghe lôøi toâi maø theâm phöôùc. Neáu toâi khoâng boû qua, cöù giöõ yù kieán naøy laïi, thì sôï coù ngöôøi nhôn ñoù maø sanh toäi khinh cheâ huûy baùng.

Taán thoái löôõng nan, toâi khoâng bieát laøm theá naøo neân môùi laäp ra phaùp saùm naøy.

Taâm ñaõ thieän thì ñoái caùc thieän phaùp ñeàu voâ ngaïi. Ñaïi chuùng neân noã löïc maø saùm hoái, khoâng neân chaáp tröôùc caùc lôøi vaán naïn treân kia, maø phaûi moät loøng nhôø ñaáng Ñaïi töø bi phuï che chôû nhieáp thoï cho.

Ñaõ coù lôøi nhö theá thì khoâng theå boû qua maø khoâng saùm hoái; caàn phaûi sanh taâm hoå theïn.

Nguyeän xin Ñaïi chuùng chôù xuùc naøo nhau. Nhö lôøi toâi coù chuùt hôïp lyù thì cuøng nhau nhôn ñoù maø caûi aùc tuøng thieän, laøm Thieän tri thöùc vôùi nhau. Neáu lôøi noùi khoâng hôïp yù Ñaïi chuùng thì xin Ñaïi chuùng hoan hyû boá thí, döøng trôû laïi laøm aùc tri thöùc maø neân cuøng nhau keát thaønh Boà ñeà quyeán thuoäc.

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI: TÖÏ VUI MÖØNG

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng, töø khi quy y trôû laïi ñaây, bieát choã chí ñöùc laø nôi nöông töïa cuûa taát caû.

Ñoaïn nghi, saùm hoái thì toäi aùc meâ laàm ñeàu tieâu dieät. Tieáp ñeán phaùt taâm dìu daét nhau tu haønh thì côûi môû ñöôïc oaùn thuø ñöôïc tieâu dieâu töï taïi.

Nhö theá thôøi Ñaïi chuùng haù laïi khoâng hôùn hôû vui möøng hay sao?

Nay noùi yù nghóa nhöõng ñieàu ñaùng vui möøng sung söôùng thì trong kinh cheùp raèng: “Coù taùm naïn khoå: Moät laø Ñòa nguïc, hai laø Ngaï quæ, ba laø Suùc sanh, boán laø Bieân ñòa, naêm laø tröôøng thoï Thieân, saùu laø tuy ñöôïc thaân ngöôøi maø caâm ñieác, ngoïng lieäu, taøn taät, baûy laø sanh vaøo nhaø Taø kieán, taùm laø sanh tröôùc Phaät hay sau Phaät.

Vì coù taùm naïn aáy neân chuùng sanh cöù chìm ñaém trong bieån luaân hoài sanh töû, khoâng theå ra ñöôïc.

Nay chuùng con sanh ñôøi töôïng phaùp tuy khoâng gaëp Phaät, nhöng söï vui möøng coøn nhieàu:

Phaøm coù naïn laø taïi taâm, neáu taâm sanh nghi ngôø thì khoâng phaûi naïn cuõng thaønh naïn.

Neáu taâm khoâng sanh nghi ngôø thì naïn gì cuõng thaønh ra phi naïn. Vì sao bieát ñöôïc?

Ví nhö naïn thöù taùm, noùi raèng sanh tröôùc Phaät hoaëc sanh sau Phaät laø naïn. Nhöng baø giaø ôû thaønh ñoâng, ñoàng sanh vôùi Phaät moät thôøi, ñoàng ôû vôùi Phaät moät xöù maø baø giaø aáy khoâng thaáy Phaät. Cho neân bieát raèng taâm nghi ngôø laø naïn, vò aáy khoâng ñoàng thôøi vôùi Phaät maø cho laø naïn.

Ma Ba tuaàn oâm loøng aùc ñoäc trong khi coøn soáng ñaõ doïa vaøo ñòa

nguïc.

Roàng nghe thuyeát phaùp coøn ngoä ñöôïc ñaïo Boà ñeà. Vaäy chaéc gì coù

nhôn gian hay thieân thöôïng maø lieàn cho khoâng coù naïn. Taâm neáu bieát ñieàu thieän thì quaû baùo bình ñaúng.

Coõi trôøi luïc duïc laø cao quyù maø ñoïa ñòa nguïc, suùc sanh laø thaáp heøn maø leân ñöôïc Ñaïo traøng.

Theá neân taâm taø thì khinh naïn thaønh troïng. Taâm chaùnh thì troïng naïn thaønh voâ ngaïi.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng vì taâm nghi neân gaëp vieäc khoâng phaûi naïn thaønh ra naïn. Neáu taâm chaùnh thì naïn thaønh phi naïn.

Nay cöû ra moät ñieàu aáy cuõng ñuû hieåu roõ; tröôùc Phaät hay sau Phaät ñeàu laø Chaùnh phaùp; Bieân ñòa, suùc sanh ñeàu laø Ñaïo traøng. Neáu taâm chaùnh thì

khoâng coù naïn nöõa; baèng taâm coøn nghi ngôø thì naïn thaønh ra voâ löôïng.

Nhöõng ñieàu vui möøng nhö theá söï thöïc thaät khoâng phaûi laø ít, trong nhaät duïng haèng ngaøy Ñaïi chuùng khoâng töï bieát coâng ñöùc cuûa mình.

Nay toâi sô löôïc trình baøy qua söï vui möøng theo thieån kieán cuûa toâi ñeå Ñaïi chuùng töï suy nghó.

Neáu bieát ñöôïc söï vui möøng cuûa mình thì caàn phaûi tu taâm xuaát

theá.

Töï vui möøng nhöõng gì?

* Phaät daïy: “Ñòa nguïc khoù thoaùt khoûi; nay chuùng ta ñaõ cuøng nhau

xa lìa ñöôïc khoå Ñòa nguïc. Ñoù laø söï vui möøng thöù nhaát.

* + Ngaï quæ khoù thoaùt khoûi; nay chuùng ta ñaõ thoaùt ñöôïc nhöõng thoáng khoå ñoùi khaùt cuûa Ngaï quæ. Ñoù laø söï vui möøng thöù hai.
	+ Suùc sanh khoù xaû boû; nay chuùng ta ñaõ thoaùt ñöôïc quaû baùo suùc sanh. Ñoù laø söï vui möøng thöù ba.
	+ Sinh ôû Bieân ñòa, khoâng bieát nhôn nghóa; nay chuùng ta ñoàng ñöôïc chung ôû giöõa quoác ñoä coù Phaät, Phaùp löu haønh; ñích thaân thöøa höôûng ñöôïc giaùo lyù nhieäm maàu cuûa chö Phaät. Ñoù laø söï vui möøng thöù tö.
	+ Sanh leân coõi trôøi tröôøng thoï, khoâng bieát troàng coäi phuùc; nay chuùng ta ôû ñaây ñeàu ñöôïc troàng caên laønh. Ñoù laø söï vui möøng thöù naêm.
	+ Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, moät phen maát khoù coù trôû laïi; nay chuùng ta ñeàu ñöôïc laøm ngöôøi. Ñoù laø söï vui möøng thöù saùu.
	+ Saùu caên khoâng ñaày ñuû thì khoâng troàng ñöôïc caên laønh, nay chuùng ta ñeàu ñöôïc thanh tònh, höôùng veà phaùp moân thaâm dieäu cuûa Phaät. Ñoù laø vui möøng thöù baûy.
	+ Coù theá trí bieän thoâng töùc laø khoâng phaûi naïn maø thaønh naïn. Nay chuùng ta nhaát taâm nöông veà chaùnh phaùp. Ñoù laø söï vui möøng thöù taùm.
	+ Tröôùc Phaät sau Phaät ñeàu laø naïn; hoaëc cho raèng maét mình khoâng thaáy Phaät laø ñaïi naïn. Nay chuùng ta ñaõ cuøng nhau phaùt ñaïi thieän nguyeän, theä ñoä heát thaûy chuùng sanh cuøng taän ñôøi vò lai; khoâng chaáp vieäc khoâng thaáy Phaät laø naïn. Chæ moät phen thaáy hình töôùng Phaät, moät phen nghe ñöôïc Chaùnh Phaùp, cuõng töï cho ñoâng nhö ngaøy xöa ñöôïc thaáy nghe ñöùc Phaät thuyeát phaùp ñaàu tieân taïi vöôøn Loäc Uyeån. Vieäc laøm cuûa chuùng ta muïc ñích laø dieät ñöôïc toäi, sanh ñöôïc phöôùc laø quyù; chöù khoâng phaûi vì khoâng thaáy Phaät maø cho laø naïn.
	+ Phaät daïy: “ Thaáy ñöôïc Phaät laø khoù”. Nay chuùng ta cuøng nhau chieâm ngöôõng ñöôïc hình töôùng Phaät. Ñoù laø söï vui möøng thöù chín.
	+ Phaät daïy:” Nghe ñöôïc phaùp Phaät laø khoù”. Nay chuùng ta ñaõ cuøng nhau höôûng ñöôïc Cam loà phaùp vò cuûa Phaät. Ñoù laø söï vui möøng thöù

möôøi.

* + Phaät daïy:” Xuaát gia ñöôïc laø khoù”. Nay chuùng ta ñöôïc töø thaân caùt aùi trôû veà vôùi Ñaïo. Ñoù laø söï vui möøng thöù möôøi moät.
	+ Phaät daïy:” Lôïi cho mình laø deã, lôïi cho ngöôøi laø khoù”. Nay chuùng ta moät laïy, moät baùi ñeàu vì taát caû chuùng sanh khaép möôøi phöông maø hoài höôùng coâng ñöùc. Ñoù laø söï vui möøng thöù möôøi hai
	+ Phaät daïy:”Chòu khoå, chòu cöïc ñöôïc laø khoù”. Nay chuùng ta, moïi ngöôøi ñeàu kieàu caàn, sieâng naêng laøm laønh khoâng nghæ, khoâng nhuùt nhaùt. Ñoù laø söï vui möøng thöù möôøi ba.
	+ Phaät daïy: “Ñoïc tuïng ñöôïc kænh ñieån ñöôïc laø khoù”. Nay chuùng ta giôø phuùt naøy ñang ñoïc tuïng kinh ñieån cuûa Phaät. Ñoù laø söï vui möøng thöù möôøi boán.
	+ Phaät daïy: “Toïa thieàn laø khoù”. Nay chuùng ta coù ngöôøi töùc taâm ñònh yù. Ñoù laø söï vui möøng thöù möôøi laêm.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng thaáy coù nhieåu söï vui möøng nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân, khoâng phaûi baáy nhieâu lôøi ñoù maø coù theå keå heát ñöôïc.

Phaøm ngöôøi ôû ñôøi vui ít khoå nhieàu. Ñöôïc moät ñieàu vui möøng coøn hôùn hôû thay, huoáng gì nay chuùng ta coù nhieàu ñieåu vui voâ ngaïi.

Ñöôïc voâ ngaïi naøy ñeàu nhôø söùc oai thaàn cuûa möôøi phöông Tam baûo. Chuùng ta moïi ngöôøi ñeàu neân nhôù töôûng ôn ñöùc Phaät, Phaùp, Taêng. Ñaïi chuùng neân tha thieát ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän xin thay theá heát thaûy Quoác vöông, Ñeá chuùa, Thoå caûnh, nhôn daân, cha meï. Sö tröôûng, thöôïng, trung, haï toïa, tín thí ñaøn vieät, thieän aùc tri thöùc, chö Thieân, chö Tieân, hoä theá Töù vöông, thoâng minh chaùnh tröïc, Thieân ñòa, hö khoâng, chuû thieän, phaït aùc, thuû hoä trì chuù, nguõ phöông Long vöông, Long thaàn, Baùt boä, chö ñaïi Ma vöông, nguõ ñeá Ñaïi ma, nhaát thieát Ma vöông, Dieâm la vöông. Thaùi sôn Phuû quaán, nguõ ñaïo Ñaïi thaàn, Thaäp baùt Nguïc vöông vaø caùc quan thuoäc trong ñòa nguïc; roäng ra cho ñeán voâ cuøng voâ taän caùc loaøi höõu tình, coù thaän thöùc, coù Phaät taùnh trong ba coõi saùu ñöôøng; nguyeän vì caùc chuùng sanh aáy maø quy y taän hö khoâng giôùi heát thaûy möôøi phöông Tam baûo.

Nguyeän xin Tam baûo duõ loøng töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï, ñoàng ñem thaàn löïc töï taïi baát khaû tö nghò maø che chôû cöùu vôùt, laøm cho heát thaûy chö Thieân, chö Tieân, heát thaûy Thaàn vöông, Thaàn töôùng, roäng ra cho ñeán heát thaûy chuùng sanh trong saùu ñöôøng töø ñaây trôû ñi vöôït khoûi bieån sanh töû, ñeán bôø giaûi thoaùt beân kia, haïnh nguyeän sôùm vieân maõn, ñoàng leân Thaäp ñòa, vaøo Kim cang taâm, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI MOÄT: TÖÔÛNG NHÔÙ ÔN TAM BAÛO

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñeàu neân nhôù töôûng ôn Tam baûo. Vì sao vaäy?

* + Bôûi vì giaû söû nhö khoâng bieát Tam baûo, thì laøm sao sanh khôûi töø taâm, thöông xoùt chuùng sanh. Giaû söû khoâng bieát Tam baûo thì laøm sao sanh khoûi bi taâm, cöùu hoä nhieáp thoï heát thaûy chuùng sanh. Giaû söû khoâng bieát tam baûo thì laøm sao sanh khoûi taâm bình ñaúng quan saùt oaùn thaân nhö nhau. Giaû söû khoâng bieát Tam baûo thì laøm sao coù ñöôïc dieäu trí chöùng ñaïo voâ thöôïng. Giaû söû khoâng bieát Tam baûo thì laøm sao hieåu roõ ñöôïc lyù nhò khoâng ( Nhôn khoâng, Phaùp khoâng) laø chôn khoâng chôn thaät, voâ töôùng maø tu haønh.

Phaät daïy:

“Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, nay ñaõ ñöôïc, loøng tin khoù sanh, nay ñaõ sanh”. Chuùng ta ngaøy nay nhôø quy y Tam baûo, maét khoâng thaáy saéc löûa phun, caûnh ruùt löôõi ôû ñòa nguc, ngaï quæ; tai khoâng nghe tieáng keâu la nhieät naõo, khoå sôû ôû caûnh ñòa nguïc, ngaï quæ; muõi khoâng ngöûi muøi maùu muû tanh hoâi, loät da xeû thòt ôû caûnh ñòa nguïc, ngaï quæ; löôõi khoâng neùm muøi hoâi tanh thuùi, hö naùt; thaân khoâng xuùc chaïm caûnh giaù laïnh, loø than hoàng, vaïc daàu soâi ôû ñòa nguïc; yù thöôøng bieát Phaät laø ñaáng cha laønh, töø bi voâ thöôïng, laø ñaáng Ñaïi Y vöông; yù bieát taát caû Phaät phaùp, laø thuoác hay ñeå trò beänh cho taát caû chuùng sanh; bieát caùc vò Hieàn Thaùnh laø töø maãu saên soùc beänh hoaïn cho taát caû chuùng sanh. YÙ thöôøng bieát nghó töôûng Tam baûo laø ngoâi baùu uûng hoä theá gian; yù thöôøng töôûng nghó gi chuùng ta ñeàu bieát ñöôïc heát.

Chuùng ta ngaøy nay tuy sanh ra khoâng gaëp Phaät, nhaèm ñôøi maït phaùp, nhöng coù ñuû tín taâm, saùu caên thanh tònh, khoâng coù suy naõo, ñi laïi vöøa yù, ñöùng ngoài töï do, voâ ngaïi. Nhöõng quaû baùo toát ñeïp aáy do duyeân laønh ñôøi tröôùc, nhôø ôn Tam baûo khieán phaùt taâm Boà ñeà. Nhöõng lôïi ích nhö theá voâ löôïng voâ bieân, khoâng theå keå xieát. Vaäy chuùng ta haù laïi khoâng lo baùo ôn, cuùng döôøng Tam baûo hay sao?

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng neân bieát raèng: Cuùng döôøng laø coâng ñöùc lôùn hôn heát thaûy trong taát caû caùc coâng ñöùc.

Trong kinh daïy: “Nhôù laïi ñôøi quaù khöù chæ cuùng döôøng Tam baûo moät maûy may, nhôø phöôùc baùo aáy, nay gaëp ñöôïc Phaät Theá Toân”.

Laïi nöõa, trong kinh cuõng cheùp raèng: “Neáu muoán ñöôïc quaû baùo toát maø xaây thaùp, laäp tònh xaù, cuùng daàu ñeøn, traøng - phan, baûo - caùi, hoa höông, neäm goái vaø bao nhieâu thöù cuùng döôøng khaùc … cuõng chöa phaûi laø baùo ôn ñöùc Phaät.”

“ Muoán baùo ôn ñöùc Phaät, caàn phaûi phaùt taâm Boà ñeà, laäp boán lôøi theä nguyeän roäng lôùn, taïo voâ löôïng duyeân laønh, trau doài thaân taâm tu haïnh tònh ñoä. AÁy laø keû trí bieát bao ôn ñöùc Phaät vaäy”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng nhaän thaáy aân ñöùc töø bi voâ löôïng cuûa ñöùc Phaät khoâng theå baùo ñaùp. Caùc vò Ñaïi Boà-taùt nghieàn thaân cuùng döôøng maø coøn chöa theå baùo ôn ñöùc Phaät muoân moät, huoáng gì chuùng ta laø phaøm phu maø coù theå baùo ôn ñöùc Phaät ñöôïc sao. Ñaïi chuùng chæ y theo lôøi kinh daïy maø laøm vieäc lôïi ích cho ngöôøi laø hôn heát. Moïi ngöôøi neân heát loøng ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo khaép vì heát thaûy chuùng sanh, voâ cuøng, voâ taän trong boán loaøi saùu ñöôøng maø quy y Theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moä Thích Ca Maäu Ni Phaät Nam moâ Ñöùc Baûo Phaät

Nam moâ Öng Danh Xöng Phaät Nam moâ Hoa Thaân Phaät

Nam moâ Ñaïi AÂm Thanh Phaät Nam moâ Bieän Taøi Taùn Phaät Nam moâ Kim Cang Chaâu Phaät Nam moâ Voâ Thöôïng Thoï Phaät

Nam moâ Chaâu Trang Nghieâm Phaät Nam moâ Ñaïo Vöông Phaät

Nam moâ Ñöùc Cao Haïnh Phaät Nam moâ Cao Danh Phaät Nam moâ Baùch Quan Phaät Nam moâ Hyû Dieät Phaät

Nam moâ Long Boä Phaät Nam moâ YÙ Nguyeän Phaät Nam moâ Baûo Nguyeät Phaät Nam moâ Dieät Hyû Phaät Nam moâ Hyû Vöông Phaät Nam moâ Ñieàu Ngöï Phaät Nam moâ Hyû Töï Taïi Phaät Nam moâ Baûo Keá Phaät Nam moâ Ly UÙy Phaät

Nam moâ Baûo Taïng Phaät Nam moâ Nguyeät Dieän Phaät

baûo.

Nam moâ Tònh Danh phaät

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI HAI: CHUÛ SAÙM LEÃ TAÏ ÑAÏI CHUÙNG

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñaõ cuøng nhau sanh loøng tin kieân coá phaùt taâm Boà ñeà theà khoâng thoái chuyeån. Ñoù laø moät trí khí coù naêng löïc maïnh khoâng theå nghó baøn. Taâm aáy chí aáy chö Phaät raát ngôïi khen.

Ngaøy nay taùc giaû toâi cuõng heát loøng tuøy hyû vaø nguyeän ñôøi sau seõ ñöôïc gaëp nhau laïi. Xaû thaân naày thoï thaân khaùc nguyeän khoâng rôøi nhau, choù ñeán ngaøy thaønh Phaät, haèng laøm baø con Phaät phaùp, quyeán thuoäc töø bi.

Ngaøy nay toâi laäp ra Phaùp Saùm naøy nhö giaû doái; trí khoâng saùng suoát, thaân traùi vôùi haïnh, khinh suaát toû baøy yù aáy. Thaät ñaøng lo sôï, ñoái vôùi söï thaáy nghe cuûa ngöôøi.

Söùc ngöôøi höõu haïn monh manh; coâng vieäc thì quan troïng roäng lôùn, nhö nöôùc löûa traùi nhau, neân toâi raát ngaïi nguøng. Neáu khoâng nöông nhôø moät nguyeân nhôn cöôøng traùng thì khoâng theå coù keát quaû thaéng dieäu. Thaønh thaät, toâi bieát coù sai laàm, nhöng loøng toâi khoâng queân vieäc thieän. Mong nhôø söùc hoä nieäm cuûa Ñaïi chuùng ñoàng laøm töû thaân. Ngöôõng xin Ñaïi chuùng giaùng ñöùc xuoáng Ñaïo traøng.

Thôøi giôø mau choùng thoaët vaäy troâi qua, neáu ñeå duyeân nghieäp loâi cuoán thì khoù gaëp thaéng hoäi.

Vaäy töï mình neân phaûi coá gaéng sieâng naêng khoùa le, lôïi mình lôïi ngöôøi, chôù hieân ngang baøi xích sau khoâng hoái haän kòp.

Phaùp AÂm cuûa Phaät moät phen loït vaøo tai thì coâng ñöùc phöôùc baùo vónh kieáp vaãn coøn hoaøi; moät nieäm thieän taâm lôïi ích cho thaân taâm maõi maõi.

Neáu ngöôøi naøo coù chí höôùng cöông quyeát thì khoâng coù nguyeän gì maø khoâng thaønh töïu vieân maõn.

Ñaïi chuùng cuøng nhau chí taâm ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi Töø bi

phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Oai Ñöùc Tònh Dieät Phaät Nam moâ Thoï Töôùng Phaät

Nam moâ Ña Thieân Phaät Nam moâ Tu Dieäm Ma Phaät Nam moâ Thieân AÙi Phaät

baûo

Nam moâ Baûo Chuùng Phaät Nam moâ Baûo Boä Phaät Nam moâ Sö Töû Phaân Phaät

Nam moâ Cöïu Cao Haïnh Phaät Nam moâ Nhaân Vöông Phaät Nam moâ Thieän YÙ Phaät

Nam moâ Theá Minh Phaät Nam moâ Baûo Oai Ñöùc Phaät Nam moâ Ñöùc Thöøa Phaät Nam moâ Giaùc Töôûng Phaät

Nam moâ Hyû Trang Nghieâm Phaät Nam moâ Höông Teá Phaät

Nam moâ Höông Töôïng Phaät Nam moâ Chuùng Dieäm Phaät Nam moâ Töø Töôùng Phaät Nam moâ Dieäu Höông Phaät Nam moâ Khieân Khaûi Phaät Nam moâ Oai Ñöùc Maõnh Phaät Nam moâ Chaâu Khaûi Phaät Nam moâ Nhôn Hieån Phaät

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BA: TOÅNG PHAÙT ÑAÏI NGUYEÄN

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traønglaïi cuøng nhau nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân saùm hoái, phaùt taâm, nguyeän cho möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Thieân chuû heát thaûy chö Thaàn, quyeán thuoäc cuûa chö Thieân, nguyeän cho Tieân chuû, heát thaûy nhôn Tieân, quyeán thuoäc cuûa chôn Tieân; nguyeän cho Phaïm vöông, Ñeá thích, hoä theá Töù thieân vöông Thaàn vöông, Thaàn töôùng vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; nguyeän cho caùc vò thoâng minh chaùnh tröïc, thieän ñòa hö khoâng, chuû thieän phaït aùc, thuû hoä trì chuù, heát thaûy Thaàn vöông, heát thaûy Thaàn töôùng vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; nguyeän cho caùc vò Dieäu hoùa Long vöông, Daàu hoùa ñeà Long vöông, Nguõ phöông Long vöông Long thaàn baùt boä, baùt boä Thaàn vöông, baùt boä Thaàn töôùng va quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; nguyeän cho A- tu-la vöông, heát thaûy Thaàn vöông, heát thaûy Thaàn töôùng vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; nguyeän cho nhôn ñaïo, heát thaûy nhôn vöông, thaàn daân töôùng soaùi vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; laïi nguyeän cho möôøi phöông Tyø kheo, Tyø kheo ni, Thöùc xoa ma na, Sa di, sa di ni vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; nguyeän cho Dieâm la vöông Thaùi sôn phuû quaân, nguõ ñaïo Ñaïi thaàn, möôøi taùm nguïc vöông, heát thaûy Thaàn vöông, heát thaûy Thaàn töôùng vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; laïi nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh trong ñöôøng ñòa nguïc; heát thaûy chuùng sanh trong ñöôøng ngaï quæ, heát thaûy chuùng snah trong ñöôøng suùc sanh vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy; laïi nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh hoaëc lôùn hoaëc nhoû, cuøng taän ñôøi vò lai trong möôøi phöông, taän hö khoâng giôùi vaø quyeán cuûa caùc chuùng sanh aáy; laïi nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh ñôøi sau naøy neáu traùi vôùi lôøi ñaïi nguyeän hoâm nay, taát caû ñeàu ñöôïc trôû laïi trong beå ñaïi nguyeän naøy, moãi moãi ñeàu ñaày ñuû coâng ñöùc trí hueä.

Nhöõng chuùng sanh nhö vaäy voâ cuøng voâ taän ôû trong ba coõi hay ngoaøi ba coõi, nhieáp thuoäc vaøo danh saéc vaø coù Phaät taùnh thì ngaøy nay ñeä töû teân……. mong nhôø söùc ñaïi töø ñaïi bi cuûa möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy chö Phaät, mong nhôø boån theä nguyeän löïc, voâ löôïng voâ taän trí hueä löïc, voâ löôïng voâ taän coâng ñöùc löïc, voâ löôïng voâ taän töï taïi thaàn thoâng löïc, mong nhôø phuù hoä chuùng sanh löïc, an uûy chuùng sanh löïc taän chö Thieân chö Tieän laäu löïc; nhieáp hoùa nhaát theá thieän thaàn löïc, cöùu baït nhaát theá ñòa nguïc löïc, teá ñoä nhaát theá ngaï quæ löïc; ñoä thoaùt nhaát theá suùc sanh löïc cuûa chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt vaø heát Thaùnh Hieàn, mong nhôø nhöõng naêng löïc aáy cho heát thaûy chuùng sanh ñeàu ñöôïc nhö nguyeän.

Ngaøy nay ñeä töû teân…. laïi mong nhôø naêng löïc cuûa Töø bi Ñaïo traøng,

naêng löïc quy y Tam baûo, naêng löïc ñaïo nghi sanh tín, naêng löïc saùm hoái phaùt taâm, naêng löïc giaûi oan thích kieát, naêng löïc töï khaùnh hoan hyû, naêng löï hôùn hôû chí taâm. Naêng löïc phaùt nguyeän hoài höôùng thieän caên, laøm cho heát thaûy chuùng sanh ñeàu ñöôïc nhö nguyeän.

Ngaøy nay ñeä töû chuùng con……. laïi mong nhôø naêng löïc ñaïi töø taâm cuûa baûy Ñöùc Phaät, naêng löïc ñaïi bi taâm cuûa möôøi phöông chö Phaät, naêng löïc dieät tröø phieàn naõo cuûa ba möôi laêm ñöùc Phaät, naêng löïc haøng phuïc ma quaân cuûa naêm möôi ba ñöùc Phaät, naêng löïc hoä sanh cuûa moät traêm baûy chuïc ñöùc Phaät, naêng löïc nhieáp thoï chuùng sanh cuûa moät ngaøn ñöùc Phaät, naêng löïc che chôû chuùng sanh cuûa möôøi hai vò Boà-taùt, naêng löïc löu thoâng saùm phaùp cuûa Voâ bieân thaân Boà-taùt vaø cuûa Quaùn Theá AÂm; nguyeän khieán cho taát caû chuùng sanh ôû trong möôøi phöông, ba coõi, saùu ñöôøng, cuøng taän ñôøi vò lai, hoaëc lôùn, hôïc nhoû, hoaëc thaêng hoaëc giaùng nhieáp thuoäc vaøo danh saéc coù Phaät taùnh, sau ngaøy saùm hoái naøy roài ñeàu ñöôïc thaân nhö thaân chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt thaân coù trí hueä roäng lôn, khoâng theå nghó baøn; thaân coù voâ löôïng thaàn löïc töï taïi, thaân luïc ñoä, chaùnh höôùng boà ñeà, thaân töù nhieáp nhieáp thoï heát thaûy chuùng sanh, thaân ñaïi bi dieät tröø taát caû toäi khoå, thaân ñaïi töø, cho taát caû an vui, thaân coâng ñöùc lôïi ích cho taát caû; thaân trí hueä, thuyeát phaùp khoâng cuøng taän; thaân kim cang vaät khoâng theå phaù hoaïi thaân; thanh tònh xa lìa sanh töû; thaân phöông tieän hieän thaàn löïc töï taïi; thaân boà ñeà tuøy heát thaûy thôøi gian maø hieän ra ba thaân boà ñeà.

Nguyeän cho taát caû chuùng sanh trong töù sanh luïc ñaïo ñeàu ñöôïc ñaày ñuû thaân nhö vaäy, thaønh töïu hoaøn toaøn thaân voâ thöôïng ñaïi trí hueä cuûa chö Phaät.

Laïi nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh trong möôøi phöông töø nay trôû ñi, sanh ra nôi naøo cuõng nhö chö Phaät vaø Boà-taùt ñeàu ñöôïc mieäng coù coâng ñöùc baát khaû tö nghò; mieäng noùi lôøi nhu nhuyeán; laøm an vui taát caû chuùng sanh; mieäng nhö nöôùc cam loà, laøm maùt meû heát thaûy chuùng sanh; mieäng khoâng noùi lôøi hö doái, noùi lôøi chôn thaät; mieäng noùi lôøi uyeån chuyeån ñuùng nhö söï thaät, daàu trong moäng cuõng khoâng coù lôøi noùi doái; mieäng ñöôïc toâng troïng; Phaïm vöông Ñeá thích, Töù thieân vöông ñeàu cung kænh toân troïng; mieäng noùi phaùp thaäm thaâm, giaûi roõ phaùp taùnh; mieäng noùi lôøi kieân coá, noùi phaùp baát thoái; mieäng noùi lôøi ngay thaúng, ñaày ñuû taøi huøng bieän; mieäng trang nghieâm, hay tuøy thôøi, tuøy nghieäp maø thò hieän cuøng khaép; mieäng cuûa ñaáng Nhaát theá trí hay tuøy theo taát caû chuùng sanh ñaùng ñoä thoaùt thì ñoä thoaùt ngay.

Nguyeän cho taát caû chuùng sanh trong boán loaøi, saùu ñöôøng ñeàu ñöôïc khaåu nghieäp hoaøn toaøn thanh tònh nhö chö Phaät vaø Boà-taùt.

Laïi nguyeän cho taát caû chuùng sanh trong möôøi phöông, töø nay trôû ñi, sanh ra nôi naøo ñeàu ñöôïc nhö chö Phaät vaø Boá taùt; coù taäm ñaïi saùng suoát, trí hueä khoâng theå nghó baøn; taâm thöôøng nhaøm chaùn phieàn naõo, xa lìa phieàn naõo; taâm manh lôïi, taâm kieân cöôøng, taâm kim cang, taâm baát thoái, taâm thanh tònh, taâm minh lieãu, taâm caàu thieän, taâm trang nghieâm, taâm quaûng ñaïi, taâm coù söùc ñaïi trí hueä, nghe ñöôïc chaùnh phaùp lieàn töï hieåu ro; taâm hieàn töø ñeán vôùi ngöôøi, ñoaïn tröø oaùn keát, thöôøng bieát só nhuïc, thöôøng bieát hoå theïn, khoâng chaáp nhôn ngaõ, ñoàng xem nhau nhö thieän tri thöùc. Taâm thaáy coù ngöôøi tu boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí hueä ñeàu sanh taâm hoan hyû; oaùn thaân bình ñaúng, taâm khoâng kieâu maïn, khoâng noùi vieäc thieän aùc, xaáu toát cuûa ngöôøi; khoâng tuyeân truyeàn bæ thöû hoøa hieäp phaân ly cuûa ngöôøi; lôøi noùi meàm moûng, khong aùc ñoäc, taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Phaät; öa hoïc kinh ñieån cao saâu thöông xoùt che chôû chuùng sanh nhö thöông mình khoâng khaùc; thaáy ngöôøi laøm phöôùc khoâng phæ baùng; taâm nhôn töø hoøa hieäp nhö caùc Thaùnh nhôn, ñoàng vôùi Boà-taùt, thaønh baäc chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BOÁN: LEÃ PHAÄT THEÁ CAÙC COÕI TRÔØI

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng bieát raèng chö Thieân, chö Tieân, heát thaûy Thieän thaàn ñoái vôùi chuùng sanh coù voâ löôïng ôn ñöùc, khoâng theå nghó baøn; caùc Ngaøi muoán cho chuùng sanh an vui maõi maõi, thöông xoùt chuùng sanh, aân caàn, phuø hoä, chæ bieát laøm laønh cho chuùng sanh maø thoâi.

Vì sao maø bieát?

Vì theo saéc leänh cuûa Phaät thì Phaät daïy caùc vò: Ñeà ñaàu Laïi tra töù thieân vöông neân coù töø taâm uûng hoä ngöôøi trì kinh, khieán ngöôøi nghe danh hieäu Ñaáng töø bi, nhö quaàn thaàn hoä Thieân töû vaäy.

* + Laïi saéc haûi long Y baït la neân coù töø taâm uûng hoä ngöôøi trì kinh nhö giöõ troøng maét, thöông con ñoû, ngaøy ñeâm saùu thôøi khoâng xa lìa.
	+ Laïi saéc Dieâm baø la saùt töû voâ soá ñoäc long vaø long nöõ neân coù töø taâm uûng hoä ngöôøi trì kinh, nhö quyù ñaàu naõo khong daùm ñoäng chaïm.
	+ Laïi saéc Tyø Löu Laëc Ca Vöông neân coù töø taâm uûng hoä ngöôøi trì kinh, nhö meï hieàn thöông con loøng khoâng chaùn, ngaøy ñeâm uûng hoä, ñöùng ngoài nhö nhau.
	+ Laïi saéc Nan Ñaø, Baït Nan Ñaø, Ta Giaø La Vöông, Öu Ba Ñaø, neân coù töø taâm uûng hoä ngöôøi trì kinh, cung kính cuùng döôøng, ñaûnh leã saùt ñaát; cuõng nhö chö Thieân thôø Ñeá thích; cuõng nhö con thaûo thôø cha meï.

Ñaïo traøng töø bi thí an vui, daïy chuùng sanh thaân caän Phaät phaùp, ñôøi sau ôû tröôùc Phaätnhaäp Tam muoäi, quyeát ñònh ñöôïc phaùp baát thoâi chuyeån. Neáu nghe ñöôïc danh hieäu ñöùc Phaät vaø caùc Ngaøi Voâ Bieân vaø Quaùn Theá Aâm thì ba chöôùng ñeàu tieâu tröø, aùc nghieäp cuõng heát, nguõ nhaõn ñaày ñuû, chöùng quaû boà ñeà. Caùc Thieän, thaàn vöông thöông taát caû vaø thöôøng hay uûng hoä, giuùp oai thaàn.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng, bieát chö Thieân, Thaàn, Vöông coù ôn ñöùc che chôû nhö vaäy maø chuùng sanh chöa töøng phaùt taâm nhôù töôûng baùo ñaùp ôn ñöùc aáy.

Coå nhôn coøn coù theå xaû thaân chæ vì nhôù ôn cuûa moät böõa côm no loøng. Huoáng gì chö Thieân, chö Thaàn, baùt boä Thaàn vöông, baùt boä Thaàn töôùng ñoái vôùi chuùng sanh coù ôn ñöùc theá aáy! Coâng ñöùc ôn hueä naøy roäng coù ôn ñöùc theá aáy! Coâng ñöùc ôn hueä naøy roäng lôùn voâ cuøng, khoâng bôø beán.

Chuùng con ngaøy nay saùm hoái phaùt taâm v.v… ñeàu nhôø ôn caùc Thieân

vöông aáy thaàm gia hoä thaàn löïc giuùp ñôõ cho keû tu haønh, khieán thieän taâm ñöôïc Thaùnh töïu. Neáu caùc Ngaøi khoâng hoä trôï thì nhöõng thieän aáy ñaõ thoái

chyeån sôùm maát roài.

Bôûi theá neân caùc vò Ñaïi Boà-taùt ma-ha-taùt thöôøng taùn thaùn thieän tri thöùc laø nhôn duyeân raát lôùn, hay khieán chuùng con thaúng ñeán Ñaïo traøng. Neáu khoâng coù thieän tri thöùc chuùng con laøm sao thaáy ñöôïc chö Phaät, vaäy neân duø tan söông naùt thòt cuõng khoâng theå baùo ñaùp loøng töø bi roäng lôùn aáy; cuõng khoâng theå baùo ñaùp thaâm ôn cao caû aáy.

Caùc vò ñaïi Boà-taùt ma-ha-taùt coøn toû lôøi caùm ôn nhö vaäy, huoáng gì nhöõng haïng döôùi haøng Boà-taùt, thaáp keùm hôn maø khoâng bieát lo baùo ôn sao? Chuùng con cuøng nhau heát söùc vaän taâm tri aân baùo aân, khoâng theå boû qua sau aên naên khoâng kòp.

Nhö trong phaàn töï vui möøng ôû ñoaïn tröôùc ñaõ noùi raèng; ñöôïc taùi ngoä truøng phuøng laø khoù, khoù ñöôïc keát quaû nhö ngaøy nay, coøn muoán ñôïi gì nöõa maø khoâng lo baùo ôn.

Nhö hoäi saùm hoái naøy maát roài thì bieát hoäi naøo gaëp laïi.

Vaäy neân doõng maõnh hy sinh vì ngöôøi; söï thaønh coù baïi, xuaân qua ñoâng veà, thôøi gian bieán chuyeån, khoâng chôø ñôïi moät ai. Nhôn maïng voâ thöôøng, chæ soáng trong hôi thôû ñaâu coù laâu daøi! Nghó laïi, moät phen naøy xa nhau, bieát bao giôø gaëp laïi.

Moïi ngöôøi neân töï noã löïc, nhaát taâm tha thieát naêm voùc saùt ñaát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, nguyeän xin thay theá heát thaûy thieân chuû, heát thaûy chö Tieân, vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy, khaép möôøi phöông, taän hö khoâng giôùi maø quy y kænh leã theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Thieän Theä Nguyeät Phaät Nam moâ Phaïm Töï Taïi Vöông Phaät Nam moâ Sö Töû Nguyeät Phaät

Nam moâ Phöôùc Thaønh Ñöùc Phaät Nam moâ Chaùnh Chuû Phaät

Nam moâ Voâ Thaéng Phaät Nam moâ Nhaät Quang Phaät Nam moâ Baûo Danh Phaät Nam moâ Ñaïi Tinh Taán Phaät

Nam moâ Sôn Quang Vöông Phaät Nam moâ Theá Minh Phaät

Nam moâ Ñieän Ñöùc Phaät Nam moâ Döùc Tuï Vöông Phaät

Nam moâ Cuùng Döôøng Danh Phaät Nam moâ Phaùp Taùn Phaät

Nam moâ Baûo Ngöõ Phaät Nam moâ Cöùu Maïng Phaät Nam moâ Thieän Giôùi Phaät Nam moâ Thieän Chuùng Phaät Nam moâ Ñònh YÙ Phaät

Nam moâ Hyû Thaéng Vöông Phaät Nam moâ Sö Töû Quang Phaät Nam moâ Phaù Höõu AÙm Phaät Nam moâ Chieáu Minh Phaät Nam moâ Thöôïng Danh Phaät Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo. Nguyeän xin Tam baûo duû loøng töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï; nguyeän cho möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Thieân chuû, heát thaûy chö Thieân vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy, hieän tieàn thöôøng khoâng hueä bình ñaúng, ñöôïc söùc trí hueä phöông tieän khai thaùc voâ laäu ñaïo; haïnh nguyeän thaäp ñòa ñeàu ñöôïc ngaøy caøng saùng toû, taâm tu luïc ñoä, töù ñaúng, thaät haønh Boà-taùt ñaïo, vaøo Phaät haønh xöù do töù hoaèng theä nguyeän, khoâng boû chuùng sanh; bieän taøi voâ ngaïi, laïc thuyeát voâ cuøng quyeàn xaûo hoùa ñoä, lôïi ích chuùng sanh; ñoàng leân Phaùp vaân. Chöùng quaû thöôøng truù.

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI LAÊM: LEÃ PHAÄT THEÁ CAÙC VÒ TIEÂN

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñeàu neân chí taâm moät loøng tha thieát ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän vì heát thaûy Tieân chuû, heát thaûy chôn Tieân vaø quyeán thuoäc cuûa Tieân, cuøng khaép muôøi phöông taän hö khoâng giôùi maø quy maïng kænh leã theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Lôïi Hueä Vöông Phaät Nam moâ Chaâu Nguyeät Quang Phaät Nam moâ Oai Quang Vöông Phaät Nam moâ Baát Phaù Luaän Phaät

Nam moâ Quang Minh Vöông Phaät Nam moâ Chaâu Luaân Phaät

Nam moâ Theá Sö Phaät Nam moâ Caùc Thuû Phaät

Nam moâ Thieän Nguyeät Phaät Nam moâ Baûo Dieäm Phaät Nam moâ La Haàu Thuû Phaät Nam moâ Laïc Boà Ñeà Phaät Nam moâ Ñaúng Quang Phaät Nam moâ Chí Tòch Dieät Phaät Nam mo Theá Toái Dieäu Phaät Nam moâ Voâ Öu Phaät

Nam moâ Thaäp Theá Löïc Phaät Nam moâ Hyû Löïc Vöông Phaät Nam moâ Ñöùc Theá Phaät

Nam moâ Ñaïi Theá Löïc Phaät Nam moâ Coâng Ñöùc Taïng Phaät Nam moâ Chôn Haïnh Phaät Nam moâ Thöôïng An Phaät Nam moâ Ñeà Sa Phaät

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam

baûo.

Nguyeän xin Tam baûo duû loøng töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï, nguyeän cho caùc Tieân chuû, heát thaûy chôn Tieân vaø quyeán thuoäc cuûa Tieân ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt khaùch traàn phieàn naõo ñeàu ñöôïc thanh tònh, heát caùc duyeân chöôùng ngaïi, ñeàu ñöôïc dieäu saéc traïm nhieân nhö thaân töôùng cuûa Phaät; töù voâ löôïng taâm, luïc Ba-la-maät thöôøng ñöôïc hieän tieàn, töù voâ ngaïi trí, luïc thaàn thoâng löïc ñeàu ñöôïc töï taïi nhö yù; ra vaøo, daïo chôi caûnh giôùi Boà-taùt, leân Phaùp vaân ñòa, vaøo Kim cang taâm, duøng söùc thaàn thoâng baát khaû tö nghò, trôû laïi ñoä thoaùt heát thaûy saùu ñöôøng chuùng sanh.

# CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI SAÙU:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CAÙC VÒ TRÔØI PHAÏM VÖÔNG, ÑEÁ THÍCH V.V…**

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi trí thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän vì caùc vò trôøi Phaïm vöông, trôøi Ñeá thích, Hoä theá töù Thieân vöông vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò trôøi aáy maø quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Ñaïi Quang Phaät

Nam moâ Dieän Minh Phaät Nam moâ Quaûng Ñöùc Phaät Nam moâ Traân Baûo Phaät

Nam moâ Phöôùc Ñöùc Minh Phaät Nam moâ Taïo Khaûi Phaät

Nam moâ Thaønh Thuû Phaät Nam moâ Thieän Hoa Phaät Nam moâ Taäp Baûo Phaät Nam moâ Ñaïi Haûi Phaät Nam moâ Trì Ñaïi Phaät Nam moâ Nghóa YÙ Phaät

Nam moâ Thieän Tö Duy Phaät Nam moâ Ñöùc Luaân Phaät Nam moâ Baûo Quang Phaät Nam moâ Lôïi Ích Phaät

Namj moâ Theá Nguyeät Phaät Nam moâ Myõ AÂm Phaät Nam moâ Phaïm Töôùng Phaät

Nam moâ Chuùng Sö Thöû Phaät Nam moâ Sö Töû Haïnh Phaät Nam moâ nan Thí Phaät

Nam moâ ÖÙng Cuùng Phaät Nam moâ Minh Oai Ñöùc Phaät

Nam moâ Ñaïi Quang Vöông Phaät Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt

baûo.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam Nguyeän xin Tam baûo duõ loøng töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï, nguyeän

SOÁ 1909 - LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM, Quyeån Thöù Baûy 680

cho caùc Trôøi Phaïm vöông Ñeá Thích, Hoä Theá Töù Thieân vöông vaø quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy ñöôïc caùc phaùp luïc ñoä, töù ñaúng, ngaøy caøng saùng toû, töù voâ ngaïi bieän laïc thuyeát voâ cuøng, ñöôïc baùt töï taïi ñuû luïc thaàn thoâng tam muoäi vaø toång trì moùng taâm lieàn coù, töø bi buûa khaép, baùch phöôùc trang nghieâm, vaïn thieän vieân maõn, tam ñaït saùng suoát, nguõ nhaõn hoaøn toaøn, laøm Chuyeån luaân phaùp vöông nhieáp hoùa luïc ñaïo chuùng sanh.

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP QUYEÅN THÖÙ BAÛY

(HEÁT)

■