TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP

# ÑAÀU QUYEÅN NAÊM

*Kyø vieân quaû tö vò thaâm kham thöôøng, Thanh qua, hoàng thò, a leâ daïng,*

*Hieäp chi, long nhaõn kham cuùng döôøng. Yeâm ma la quaû theá voâ song,*

*Baø la moân tieân, nhôn, Thaân hieán lieân ñaøi thöôïng.*

Nam Moâ Phoå Hieàn Vöông Boà-taùt Ma Ha Taùt. (3 laàn)

# CUNG VAÊN:

Tònh nguõ nhaõn chi Töø Toân, haùch haùch hieän quang minh chi dieäu töôùng, khai nguõ thöøa chi giaùo haûi laûng laûng tuyeân baùt nhaõ chi huyeàn thaâm. Nguõ thaäp nguõ vò chi Thaùnh, nieäm nieäm boà ñeà quûa maõn. Nguõ caên nguõ löïc chi Ñaïi só, traàn traàn giaûi thoaùt nhaân duyeân. Quy y taéc taêng tröôûng phöôùc ñieàn, leã nieäm taéc naêng tieâu toäi caáu. Tòch nhieân baát ñoäng, caûm nhi toaïi thoâng. Nguyeän töù Töø quang chöùng minh tu phuïng.

Thöôïng lai phuïng vì caàu saùm ñeä töû ñaúng… tu kieán Töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp, kim ñöông ñeä nguõ quyeån, nhaäp ñaøn duyeân khôûi. Caån bò höông ñaêng quûa bænh, phæ cuùng traân tu. Phoå phuïng chö Phaät Thaùnh Hieàn, xöng döông hoàng danh baûo hieäu. Kheå taïng, leã baùi, Phaùt loä, ñaàu thaønh. Thieát nieäm caàu saùm ñeä töû ñaúng… tuøng tích luî kieáp, tröïc chí kim sanh, meâ nguõ uaån chi khöù lai, tuøy nguõ tröôïc chi löu chuyeån. Nguõ duïc oanh trieàn, nguõ traàn giao teá. Nguõ nghòch vò tröø, khôûi nhôn ngaõ aùi taéng chi nieäm. Nguõ phaùp vò ngoä, taêng töï tha phieàn naõo chi tình. Nhôn duyeân kyù dó voâ sai, quûa baùo thaät nan ñaøo tò. Kim taéc phaùp chuùng kieàn thaønh chi chí, caùc khai giaûi thoaùt chi moân. Quy y ö Ñaïi vöông caûnh trung, taåy ñòch ö Boà Ñeà haûi noäi. Tìng yù nhö tö, phaät taát ai laân. Ngöôõng khaáu Hoàng töø, minh huaân gia bò.

*Phaät thaân thanh tònh tôï löu ly, Phaät dieän do nhö maõn nguyeät huy,*

*Phaät taïi theá gian thöôøng cöùu khoå, Phaät taâm voâ xöù baát töø bi.*

Khaûi vaän Töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp, nhaát taâm quy maïng tam theá chö phaät:

Nam moâ Quaù Khöù Tyø Baø Thi Phaät, Nam moâ Thi Khí Phaät,

Nam moâ Tyø Xaù Phuø Phaät, Nam moâ Caâu Löu Toân Phaät,

Nam moâ Caâu Na Haøm Maâu Ni Phaät, Nam moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät,

Nam moâ Ñöông Lai Haï Sanh Di Laëc Phaät.

# CHÖÔNG THÖÙ CHÍN: GIAÛI OAN THÍCH KIEÁT

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng hieåu roõ taát caû chuùng sanh ñeàu coù oaùn thuø vôùi nhau.

Vì sao maø bieát?

Vì khoâng coù oaùn thuø thì khoâng coù aùc ñaïo. Nay aùc ñaïo khoâng döùt, ba ñöôøng coøn maõi, neân bieát oaùn thuø khoâng bao giôø cuøng taän.

Kinh daïy raèng:

“Heát thaûy chuùng sanh ñeàu coù taâm. Vì coù taâm neân ñöôïc laøm phaät”.

Nhöng chuùnh sanh taâm töôûng ñieân ñaûo, tham ñaém theá gian, khoâng bieát loái ra, cöù vun troàng goác reã khoå naõo, boài ñaép coäi oaùn thuø. Sôû dó phaûi luaân hoài ba coõi qua laïi saùu ñöôøng, xaû thaân laïi thoï thaân khoâng bao giôø cuøng taän.

Vì sao vaäy?

Vì heát thaûy chuùng sanh töø voâ thæ trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, meâ muoäi maõi maõi, voâ minh che laáp, nöôùc aùi nhaän chìm, neân khôûi ra ba ñoäc caên, khôûi ra boán ñieân ñaûo. Töø ba ñoäc aáy sinh ra möôøi phieàn naõo (1). Y nôi thaân khieán khôûi ra nguõ kieán (2). Y nôi nguõ kieán khôûi ra saùu möôi hai kieán (3). Y nôi thaân, khaåu, yù khôûi ra möôøi hai haïnh aùc. Thaân saùt, ñaïo, daâm; mieäng voïng ngoân, yû ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu; yù tham. Saân, si.

Töï mình laøm möôøi ñieàu aùc, daïy ngöôøi laøm möôøi ñieàu aùc, khen ngôïi ngöôøi laøm möôøi ñieàu aùc. Nhö vaäy, y nôi thaân, khaåu, yù khôûi ra boán chuïc ñieàu aùc.

Laïi y nôi saùu caên tham ñaém saùu traàn, hôn nöõa laø môû roäng cöûa aùc cho taùm vaïn boán ngaøn traàn lao xaâm nhaäp. Trong khoaûng moät nieäm, khôûi ra saùu möôi hai kieán chaáp. Trong khoaûng moät nieäm, taïo ñuû boán chuïc ñieàu aùc. Trong kgoaûng moät nieäm, môû cöûa cho taùm vaïn boán ngaøn traàn lao, huoáng nöõa trong khoaûng moät ngaøy, thì khôûi ra bieát bao toäi aùc; huoáng nöõa trong khoaûng moät thaùng, khôûi ra bieát bao toäi aùc; huoáng nöõa trong khoaûng moät naêm, khôûi ra bieát bao toäi aùc; huoáng nöõa chung thaân lòch kieáp khôûi ra bieát bao toäi aùc.

Toäi aùc nhö vaäy, voâ löôïng voâ bieân, oaùn thuø theo nhau khoâng bao giôø cuøng taän.

Nhöng chuùng sanh ñoàng sanh vôùi ngu si, voâ minh che laáp trí hueä, phieàn naõo che laáp taâm taùnh, chuùng sanh khoâng töï hieåu bieát.

Tö töôûng ñieân ñaûo, khoâng tin lôøi kinh, khoâng tin lôøi Phaät, khoâng bieát giaûi oan, khoâng troâng giaûi thoaùt.

Chuùng sanh töï gieo mình vaøo ñöôøng aùc, nhö phuø du töï gieo mình vaøo ñeøn saùng, nhieàu kieáp meâ muoäi, chòu voâ löôïng khoå.

Giaû söû nghieäp baùo heát roài, ñöôïc trôû laïi laøm ngöôøi, thì ngöôøi aùc nhö theá, troïn khoâng caûi caùch. Neân Thaùnh nhôn phaûi sanh taâm thöông xoùt. Nhö vaäy cuõng chæ vì chuùng sanh coù oaùn thuø vôùi nhau maø ra.

Chuùng con nay ñaõ phaùt taâm Boà ñeà, tu Boà-taùt ñaïo, thaáy Boà-taùt ma ha taùt, laáy vieäc cöùu khoå laøm tö löông, laáy vieäc oan kieát laøm yeáu haïnh. Boà-taùt khoâng xaû oû chuùng sanh maø laáy vieäc cöùu khoå, chòu khoå theá cho chuùng sanh laøm neàn taûng.

Chuùng con ngaøy nay cuõng phaûi nhö vaäy; phaûi khôûi taâm doõng maõnh, khôûi taâm töø bi, taâm ñoàng nhö taâm Phaät, nöông nhôø Phaät löïc, döïng phan ñaïo traøng, ñaùnh troáng cam loà, caàm cung trí hueä, naém teân kieân coá, nguyeän vì heát thaåy chuùng sanh, luïc ñaïo, oaùn thuø ba ñôøi, cha meï, sö tröôûng, luïc thaân quyeán thuoäc maø côûi môû oaùn thu.

Nhöõng oaùn thuø ñaõ keát ñeàu xaû boû, nhöõng oaùn thuø chöa keát, roát raùo khoâng keát nöõa.

Nguyeän xin chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt, duøng töø bi löïc, duøng boån nguyeän löïc, duøng thaàn thoâng löïc, ñoàng gia taâm che chôû, chieát phuïc, nhieáp thoï, laøm cho voâ löôïng oaùn thuø ba ñôøi, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät côûi môû saïch heát, khoâng coøn keát oaùn thuø trôû laïi, heáy thaûy khoå naõo hoaøn toaøn ñoaïn tröø.

Cuøng nhau chí taâm, moät loøng tha thieát, ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän xin theá cho heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi saùu ñöôøng, oaùn thuø ba ñôøi; nguyeän xin theá cho cha meï, sö tröôûg vaø heát thaûy baø con quyeán thuoäc maø quy y Theá Gian Ñaïi Töø Bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Thieän Yù Phaät.

Nam moâ Ly Caáu Phaät.

Nam moâ Nguyeät Töôùng Phaät. Nam moâ Ñaïi Danh Phaät.

Nam moâ Chaâu Keá Phaät. Nam moâ Oai Maõnh Phaät. Nam moâ Sö Töû Boä Phaät. Nam moâ Ñöùc Thoï Phaät. Nam moâ Hoan Thích Phaät. Nam moâ Hueä Tuï Phaät.

baûo.

Nam moâ An Truù Phaät. Nam moâ Höõu Yù Phaät.

Nam moâ Öông Giaø Ñaø Phaät. Nam moâ Voâ Löôïng Yù Phaät. Nam moâ Dieäu Saéc Phaät.

Nam moâ Ña Trí Phaät.

Nam moâ Quang Minh Phaät. Nam moâ Kieân Giôùi Phaät.

Nam moâ Caùt Töôøng Phaät. Nam moâ Baûo Töôùng Phaät. Nam moâ Lieân Hoa Phaät. Nam moâ Na La Dieân Phaät. Nam moâ An Laïc Phaät.

Nam moâ Trí Tích Phaät. Nam moâ Ñöùc Kænh Phaät.

Nam moâ Kieân Doõng Tinh Taán Boà-taùt, Nam moâ Kim Cang Hueä Boà-taùt,

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boá Taùt, Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam Taát caû oaùn thuø nhö vaäy nay ôû trong luïc ñaïo, nhöõng ngöôøi ñaõ chòu

traû oaùn roài, nguyeän xin nhôø phaät löïc, Phaùp löïc, Hieàn Thaùnh löïc, khieán caùc chuùng sanh aáy ñeà ñöôïc giaûi thoaùt. Hoaëc coù chuùng sanh naøo ôû trong luïc ñaïo ñang chòu traû oaùn, hoaëc chöa chòu traû oaùn, nguyeän xin nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Hieàn Thaùnh löïc, khieán caùc chuùng sanh aáy hoaøn toaøn khoâng trôû laïitrong caùc ñöôøng aùc nöõa, hoaøn toaøn khoâng coøn aùc taâm ñeán vôùi nhau nöõa, hoaøn toaøn khoâng laøm ñoäc haïi khoå sôû nhau nöõa; taát caû ñeàu xaû boû, khoâng coøn phaân bieät oaùn thaân nöõa. Taát caû toäi loãi ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Taát caû oaùn thuø ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, cuøng nhau ñoàng taâm, hoøa hieäp nhö nöôùc vôùi söõa, taát caû ñeàu ñöôïc hoan hyû nhö ôû sô ñòa (4). Thoï maïng voâ cuøng, thaân taâm an laïc maõi, tuøy yù sanh leân thieân cung hay vaõng sanh veà tònh ñoä. Töôûng aên coù aên, töôûng maëc coù maëc, khoâng coøn nghe tieáng oaùn thuø ñaáu tranh nöõa.

Thaân khoâng bò bieán dieät xaâm laêng, taâm khoâng bò ngoaïi traàn meâ hoaëc nhieãm tröôùc. Ñieàu laønh tranh nhau nhoùm hoïp, ñieàu aùc tranh nhau tieâu tan; phaùt taâm Ñaïi thöøa tu ñaïo Boá taùt. Töù ñaúng luïc ñoä ñaày ñuû, xaû boû

quûa baùo sanh töû, ñoàng ñaêng ñaïo traøng, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng bieát caùi gì laø nguoàn goác cuûa oaùn thuø ñau khoå?

Chính vì maét tham saéc, tai tham tieáng, muõi tham höông, löôõi tham vò, thaân tham xuùc teá nhò, neân chuùng sanh thöôøng bò naêm ngoaïi traàn raøng buoäc, nhieàu kieáp ôû trong ñeâm daøi môø mòt, khoâng ñöôïc giaùc ngoä vaø giaûi thoaùt.

Laïi nöõa, saùu doøng baø con, taát caû quyeán thuoäc ñeàu laø nguoàn goác oaùn thuø ba ñôøi cuûa chuùng ta vaäy.

Taát caû oaùn thuø ñeàu do thaân nhôn khôûi ra. Neáu khoâng coù thaân thì khoâng coù oaùn. Vaäy ly thaân töùc laø ly ñöôïc oaùn.

Vì côù gì vaäy?

Moãi ngöôøi ôû moät xöù, xa caùch tha höông, nhö theá thì troïn khoâng theå sanh taâm oaùn haän. Taâm oaùn haän sanh ra ñöôïc ñu do thaân caän vôùi nhau.

Vì goác ba ñoäc tham, saân, si neân suùc naõo nhau; vì xuùc naõo nhau neân phaàn nhieàu hay sanh taâm oaùn haän.

Sôû dó baø con thaân thích hay traùch laãn nhau. Hoaëc cha meï traùch con, hoaëc con traùch cha meï; anh em chò em heát thaåy ñeàu hay traùch laãn nhau, vaø hieàm haän laãn nhau.

Coù chuùt gì khoâng baèng loøng lieàn sanh taâm giaän döõ.

Neáu giaøu sang phuù quùy thì nhìn nhaän baø con, ñua nhau ñeán xin; khi ngheøo thieáu thì khoâng ai ñeå yù.

Laïi nöõa, caøng xin caøng laáy laøm thieáu; caøng ñöôïc caøng laáy laøm khoâng ñuû. Traêm laàn xin, traêm laàn ñöôïc cuõng khoâng laáy laøm ôn, hôi khoâng vöøa loøng trôû laïi giaän hôøn. Töø ñoù ñaõ baét ñaàu oâm loøng aùc nieäm, nghó tìm caùch coá yù keát thuø lieân hoïa, ñôøi ñôøi khoâng thoâi.

Suy ra maø bieát, oaùn thuø ba ñôøi, thaät khoâng ai xa laï, ñeàu laø baø con thaân thích, quyeán thuoäc chuùng ta caû.

Vaäy neân bieát, quyeán thuoäc laø nhoùm oan gia, chuùng con khoâng theå khoâng heát loøng aân caàn saùm hoái, chí taâm ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo. Nguyeän vì töø khi coù thaàn thöùc trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, cha meï nhieàu ñôøi, baø con nhieàu kieáp, ôû trong saùu ñöôøng, ñaõ keát oaùn thuø cuøng nhau, hoaëc laø oaùn thuø hay khong phaûi oaùn thuø, hoaëc khinh hoaëc troïng, hoâm nay hoaëc ôû trong ñöôøng ñòa nguïc, ñöôøng ngaï quyû, ñöôøng suùc sanh, ñöôøng A-tu-la, hay ôû trong nhôn ñaïo; hoaëc ôû treân caùc coõi Trôøi, hoaëc ôû trong caùc loaøi Tieân hay ôû trong voøng baø con quyeán thuoäc cuûa chuùng con; nhö theá nhöõng ngöôøi oaùn thuø vaø quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy trong ba ñôøi, ngaøy nay chuùng con teân… xin ñem taâmtöø bi, taâm khoâng phaân bieät

oaùn thaân, taâm nhö taâm Phaät, nguyeän nhö nguyeän Phaät, xin thay theá heát thaåy chuùng sanh aáy maø quy y theá gian Ñaïi Töø Bi Phuï :

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Phaïm Ñöùc Phaät.

Nam moâ Baûo Tích Phaät. Nam moâ Hoa Thieân Phaät.

Nam moâ Thieän Tö Nghò Phaät. Nam moâ Phaùp Töï Taïi Phaät.

Nam moâ Danh Vaên Yù Phaät. Nam moâ Laïc Thuyeát Tuï Phaät. Nam moâ Kim Cang Töôùng Phaät. Nam moâ Caàu Lôïi Ích Phaät.

Nam moâ Du Hyù Thaàn Thoâng Phaät. Nam moâ Ly AÙm Phaät.

Nam moâ Ña Thieân Phaät. Nam moâ Di Laâu Töôùng Phaät. Nam moâ Chuùng Minh Phaät. Nam moâ Baûo Taïng Phaät.

Nam moâ Cöïc Cao Haïnh Phaät. Nam moâ Ñeà Sa Phaät.

Nam moâ Chaâu Giaùc Phaät. Nam moâ Ñöùc Taùn Phaät.

Nam moâ Nhöït Nguyeät Minh Phaät. Nam moâ Nhöït Minh Phaät.

Nam moâ Tinh Tuù Phaät. Nam moâ Sö Töû Töôùng Phaät.

Nam moâ Vi Lam Vöông Phaät. Nam moâ Phöôùc Taïng Phaät.

Nam moâ Khí AÁm Caùi Boà-taùt. Nam moâ Tòch Caên Boà-taùt.

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

Laïi quy y nhö vaäy muôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaåy Tam baûo, nguyeän xin nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Ñaïi ñòa Boà-taùt löïc, heát thaåy Hieàn Thaùnh löïc, khieán cho cha meï baø con chuùng con ôû trong saùu ñöôøng,

neáu ngöôøi naøo coù oaùn thuø vaø quyeán thuoäc caùc ngöôøi aáy ñeàu ñoàng thôøi vaân taäp ñeán ñaïo traøng naøy, cuøng nhau saùm hoái toäi ñôøi tröôùc, giaûi caùc oaùn thuø ñaõ keát. Neáu ngöôøi naøo thaân hình bò caâu thuùc, trôû ngaïi khoâng theå ñeán ñöôïc, nguyeän xin nhôø thaàn löïc cuûa Tam baûo, thaâu nhieáp tinh thaàn cuûa caùc ngöôøi aáy, khieán hoï ñeán ñöôïc ñaïo traøng, ñem loøng töø bi thoï laõnh söï saùm hoái cuûa chuùng con ngaøy nay, nguyeän mong giaûi thoaùt oaùn thuø.

Ñaïi chuùng trong ñaïo traøng ñeàu neân taâm nieäm, mieäng noùi lôøi naøy:

Chuùng con teân… töø voâ thæ, khi coù thaàn thöùc trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, ñoái vôùi cha meï nhieàu ñôøi, baø con nhieàu kieáp, chuù baùc coâ dì, quyeán thuoäc noäi ngoaïi, vì goác ba ñoäc (5) khôûi ra möôøi nghieäp aùc, hoaëc vì khoâng bieát, hoaëc vì khoâng tin, hoaëc vì khoâng tu, bôûi voâ minh che laáp trí hueä neân sanh ra oaùn keát, ñoái vôùi cha meï, baø con cho ñeán trong luïc ñaïo cuõng coù oaùn thuø.

Nhöõng toäi nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay saùm hoái nguyeän xin tröø dieät.

Laïi töø voâ thæ trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, hoaëc vì giaän hôøn, hoaëc vì tham aùi, hoaëc vì ngu si, do goác ba ñoäc maø taïo ra caùc toäi. Toäi aùc nhö vaäy, voâ löôïng voâ bieân, hoå theïn, saùm hoái, nguyeän xin xaû thí heát.

Laïi nöõa, töø voâ thæ trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, hoaëc vì ruoäng vöôøn, hoaëc vì nhaø cöûa, hoaëc vì tieàn cuûa maø sanh ra nghieäp oaùn thuø, ñoái vôùi baø con, cha meï ñem taâm saùt haïi ñuû ñieàu. Nhöõng toäi saùt baáy khoâng theå keå xieát, sanh ra oaùn thuø khoâng bao giôø heát. Ngaøy nay hoå theïn toû baøy saùm hoái, nguyeän xin cha meï, saùu doøng baø con, heát thaåy quyeán thuoäc, ñem loøng töø bi cho chuùng con saùm hoái, xaû boû taát caû toäi loãi, khoâng coøn taâm oaùn haän nöõa. Cho ñeán troäm caép, taø daâm, voïng ngöõ, thaäp aùc, nguõ nghòch, chuùng con ñeàu coù laøm caû; vì voïng töôûng ñieân ñaûo, phan duyeân caùc caûnh, taïo ra heát thaåy toäi.

Nhöõng toäi nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân, hoaëc ñoái vôùi cha meï maø khôûi ra, hoaëc ñoái vôùi anh em, chò em maø khôûi ra, hoaëc ñoái vôùi coâ dì, chuù baùc maø khôûi ra, töø khi coù thaàn thöùc trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, ñoái vôùi luïc thaân quyeán thuoäc maø khôûi ra oaùn thuø.

Nhöõng toäi nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân. Toäi nhôn khoå quaû nhö theá phaûi traû baùo, chòu haønh phaït, kieáp soá laâu mau, oaùn kieát nhieàu ít. Chæ coù heát thaåy chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông môùi heát thaáy heát, bieát heát.

Nhö choã chö Phaät vaø Boà-taùt ñaõ thaáy, ñaõ bieát, toäi löôïng nhieàu ít, oaùn thuø bao nhieâu, thôøi gian daøi ngaén, ñeán ñôøi vò lai môùi thoï laõnh söï traû thuø aáy; ngaøy nay chuùng sinh raát hoã theïn, ngheïn ngaøo, ñau khoå, töï traùch,

töï hoái, xin caûi aùc tuøng thieän, khoâng daùm laøm nöõa.

Nguyeän xin cha meï, baø con quyeán thuoäc, taát caû thaân nhôn, ñem taâm nhu nhuyeán, taâm ñieàu hoøa, taâm laïc thieän, taâm hoan hyû, taâm phoø hoä, taâm nhö taâm Phaät, cho chuùng con teân… saùm hoái; xaû boû taát caû toäi loãi cho chuùng con, khoâng töôûng ñeán oaùn thaân nöõa.

Laïi nguyeän xin cho cha meï baø con taát caû quyeán thuoäc, neáu coù bò ai oaùn thuø trong luïc ñaïo, cuõng nguyeän xin taát caû chuùng sanh trong luïc ñaïo, ñoàng chung xaû boû oaùn thuø.

Heát thaåy oaùn thuø trong ba ñôøi nhaát thôøi saïch heát. Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh ñaïo, vónh bieät tam ñoà, tuyeät boán aùc thuù; taát caû ñieàu hoøa hieäp nhö nöôùc vôùi söõa, taát caû ñeàu khoâng chöôùng ngaïi, nhö hö khoâng roäng raõi, haèng laøm baø con Phaät phaùp, quyeán thuoäc töø bi. Moïi ngöôøi ñeàu tu taäp voâ löôïng trí hueä, thaønh töïu taát caû coâng ñöùc, doõng maõnh tinh taán, khoâng thoâi khoâng nghæ, tu Boà-taùt ñaïo khoâng bieát moûi meät. Taâm ñoàng nhö taâm Phaät, nguyeän ñoàng nhö nguyeän Phaät, ñöôïc phaùp Tam maät (6) cuûa chö Phaät, ñuû naêm phaàn Phaùp thaân, cöùu caùnh voâ thöôïng Boà ñeà, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng, ñaõ giaûi oaùn keát vôùi cha meï roài, thöù laïi neân giaûi oaùn keát vôùi Sö tröôûng.

Töø baäc ñaïi Thaùnh trôû xuoáng, taâm theå chöa ñöôïc hoaøn toaøn vieân tòch, voâ sanh phaùp nhaãn (7), coøn bò ba töôùng thieân dieät.

ÔÛ ñòa vò Ñaúng giaùc roài, Phaät coøn phöông tieän duøng lôøi khoå khaéc, ñeå cho nhöõng chuùng sanh aùc ñoäc nhôn ñoù maø ngoä ñaïo. Baäc minh ñöùc giaùo hoùa quaàn sanh coøn nhôø lôøi khoå khaéc aáy, huoáng gì phaøm phu, caùch tuyeät caûnh thanh toïnh, laøm sao khoûi oaùn.

Nay thieän aùc coøn phöùc taïp, minh baïch chöa phaân, laøm sao traùnh khoûi söï sai laàm cuûa tam nghieäp, cho neân nghe lôøi naøy phaûi hoã theïn.

Ñoái vôùi aân ñöùc sö tröôûng phaûi töï traùch mình, loøng neân hoã theïn, khoâng neân nghi ngôø maø sanh aùc taâm.

Trong kinh phaät daïy: “Tuy xuaát gia, nhöng chöa ñöôïc giaûi thoaùt, daàu ñöôïc xuaát gia cuõng khoâng neân töï phuï mình khoâng coù ñieàu aùc; ngöôøi taïi gia cuõng khoâng neân töï cho mình hoaøn toaøn khoâng coù ñieàu thieän”.

Vaõ thoâi, khoâng neân noùi vieäc aáy nöõa. Haõy nghe lôøi Phaät daïy trong

kinh:

Phaät baûo ñaïi chuùng: “Caùc ngöôi neân nhôù ôn Sö tröôûng. Cha meï tuy

sanh thaân naøy, nuoâi döôõng, daïy baûo, nhöng khoâng theå laøm cho thaân naøy ra khoûi ba ñöôøng aùc. Loøng töø cuûa sö tröôûng raát lôùn, khuyeán duï, daét daãn keõ sô cô, cho ñöôïc xuaát gia, roài truyeàn trao cho ñaïi giôùi (giôùi tyø kheo).

Ñoù laø keõ sô cô ñaõ hoaøi Thai La Haùn, seõ sanh quûa la haùn, xa lìa ñau khoå sanh töû vaø ñöôïc yeân vui Nieát baøn. Sö tröôûng coù aân ñöùc xuaát theá aáy, ai hay baùo ñaùp? Neáu ngöôøi naøo chung thaân haønh ñaïo, ñoù chæ laø töï lôïi, chôù chöa phaûi baùo ñaùp aân thaày”.

Phaät daïy: “Baïn laønh trong thieân haï khoâng ai baèng Sö tröôûng”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe Phaät daïy ôn ñöùc sö tröôûng naëng nhö theá, nhöng chuùng con chöa töøng khi naøo phaùt taâm nghó ñeán. Traùi laïi, coù khi Sö tröôûng daïy baûo coøn khoâg tin, khoâng laõnh, cho ñeán coøn noùi lôøi thoâ thaùo sanh taâm phæ baùng ngang ngöôïc thò phi, laøm suy ñoài Chaùnh phaùp.

Nhöõng toäi loãi nhö theá laøm sao thoaùt ñöôïc Tam ñoà. Khoå baùo aáy khoâng ai thay theá ! Ñeán luùc cheát roài, vui ñi khoå ñeán; tinh thaàn thaûm naõo, taâm yù hoân meâ, tinh thaàn khoâng saùng suoát, naêm caên taùn loaïn, muoán ñi chaân khoâng theå böôùc; muoán ngoài thaân khoâng theå yeân; giaû söû muoán nghe thuyeát phaùp tai khoâng theå nghe; muoán xem caûnh ñeïp, maét khoâng theå thaáy. Ngay luùc baáy giôø muoán nhôù laïi söï leã saùm hoâm nay cuõng khoâng ñöôïc, chæ coù nhöõng caûnh töôïng ruøng rôïn hung aùc trong ñòa nguïc hieän ra maø thoâi.

Sôû dó trong kinh Phaät daïy: “Ngöôøi ngu si töï thò khoâng tin toäi phöôùc, huûy baùng Sö tröôûng, ghen gheùt taät ñoá. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø ma vöông trong Phaät phaùp, laø doøng gioáng ñòa nguïc, töï keát oaùn thuø, chòu quûa ñau khoå voâ cuøng”.

Nhö Hoa Quang Tyø kheo kheùo thuyeát phaùp bí yeáu, coù moät ñeä töû thöôøng oâm loøng kieâu maïn, Hoøa thöôïng daïy baûo khoâng tin, khoâng nghe, laïi noùi theá naày: “Ñaïi Hoøa thöôïng toâi khoâng coù trí hueä, thöôøng hay taùn thaùn nhöõng vieäc troáng roãng nhö hö khoâng. Toâi nguyeän ñôøi sau khoâng thaáy Ngaøi nöõa”.

Ngöôøi ñeä töû aáy, töø ngaøy ñoù phaùp noùi phi phaùp, phi phaù noùi laø phaùp. Tuy trì caám giôùi khoâng huûy phaïm, nhöng vì hieåu laàm lôøi thaáy neân sau cheát roài, trong moät nhaùy maét, lieàn ñoïa A tyø ñòa nguïc, taùm möôi öùc kieáp, thöôøng chòu ñaïi thoáng khoå.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi kinh daïy nhö theá aáy, moïi ngöôøi haù khoâng sôï haõi sao ?

Chæ ñoái vôùi Hoøa thöôïng sanh moät lôøi aùc, coøn ñaïo xuoáng A tyø ñòa nguïc taùm chuïc öùc kieáp, huoáng nöõa töø khi xuaát gia trôû laïi cho ñeán ngaøy nay, toäi loãi ñoái vôùi Hoøa thöông ñaõ sanh ra aùc nghieäp voâ löôïng voâ bieân. Quyeát ñònh boû thaân naøy seõ ñoàng toäi vôùi ngöôøi ñeä töû kia, sa xuoáng ñòa nguïc, khoâng coøn nghi gì nöõa.

Vì sao vaäy? Vì Hoøa thöôïng vaø A-xaø-leâ thöôøng ñem taâm daïy baûo, nhöng chuùng con chöatöøng ñuùng nhö phaùp maø tu haønh. Ñoái caùc baäc Sö tröôûng phaàn nhieàu chuùng con hay sanh loøng traùi nghòch hoaëc caùc Ngaøi cung caáp cho maø khoâng töï bieát chaùn, bieát ñuû, hoaëc thaày giaän ñeä töû, hoaëc ñeä töû giaän thaày, trong ba ñôøi, söï hyû noä voâ löôïng. Nhöõng toäi nhö vaäy khoâng theå keå xieát.

Trong kinh Phaät daïy : “Sanh moät loøng saân, oaùn haän voâ löôïng”. Nhöïng oaùn thuø aáy khoâng nhöõng trong saùu doøng baø con, maø sö ñoà,

ñeä töû cuõng hieàm haän laém laém.

Laïi coøn nhöõng luùc ñoàng phoøng chung ôû, ñoái vôùi caùc baäc thöôïng toïa, trung haï, haï toïa, chuùng con khoâng thaâm tín söï xuaát gia laø phaùp vieãn ly sanh töû, khoâng bieát nhaãn nhuïc laø haïnh an laïc, khoâng bieát bình ñaúng laø ñöôøng vaøo Boà ñeà, khoâng bieát xa lìa voïng töôûng laø taâm xuaát theá, thaày troø ñoàng phoøng chung ôû, vì keát söû phieàn naõo, nghieä[ chöôùng chöa heát neân hay traùi choáng nhau, taâm phaân bieät ñoät nhieân loaïn khôûi, neân tranh caõi nhau, sôû dó vì vaäy maø ñôøi ñôøi khoâng hoøa hieäp.

Laïi nöõa ngöôøi xuaát gia, hoaëc laø ñoàng hoïc nghieäp, hoaëc laø ñoàngsö chung hoïc trong nhöõng ngaøy aáy, thaáy ngöôøi thaéng taán, chuùng con lieàn oâm loøng ñoäc haïi, saân haän vì ganh tò maø khoâng töï bieát ñoù laø söùc trí hueä ñôøi tröôùc, cho neân ngöôøi coù phöôùc ñöùc, chuùng con khoâng coù thieän caên, taâm höõu laäu cuûa chuùng con hay sanh cao haï, hay khôûi ñaáu tranh, ít khi hoøa hieäp, khoâng theå nhöôøng nhòn ngöôøi daøy ñöùc, chuùng con baïc phöôùc, beøn hieàm haän nhau, mình quaáy chæ noùi xaáu ngöôøi, hoaëc vì ba ñoäc maø saøm baùng nhau, khoâng coù taâm trung tín, khoâng coù yù cung kænh, khoâng khi naøo nghó laïi ñeàu traùi cuûa chuùng con. Cho ñeán cao tieáng lôùn lôøi, noùi ñeàu thoâ loã laø ñeàu phaät caám ; nhöõng ñieàu sö tröôûng daïy baûo cuõng khoâng tin. Caùc baäc thöôïng, trung, haï toøa, ai cuõng oâm loøng phaån haän chuùng con caû. Vì phaån haän neân laïi thò phi nhau, thaønh ra trong ba ñöôøng aùc phaàn nhieàu ñieàu coù oaùn thuø.

Thò phi oaùn thuø nhö theá ñeàu do thaày troø ñeä töû chuùng con gaây ra.

Trong luùc ñoàng hoïc, chung ôû, thöôïng, trung, haï toøa, khôûi leân moät nieäm taâm saân haän, oaùn thuø ñaõ voâ löôïng.

Sôû dó trong kinh phaät daïy : “Ñôøi nay coù yù giaän nhau, ghen gheùt nhau, taät ñoá nhau moät chuùt, ñôøi sau caùc xaáu aáy caøng theâm kòch lieät, thaønh ra oaùn thuø lôùn, huoáng nöõa aùc yù ñaõ phaùt ra troïn ñôøi thì nghieäp baùo aáy keå sao cho xieát”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng ñieàu khoâng töï bieát, trong luïc ñaïo ñaõ gaây thuø keát oaùn vôùi caùc baäc sö tröôûng, thöôïng,

trung, haï toøa. Oaùn thuø aâyù khoâng coù ngaøy cuøng taän.

Söï oaùn thuø aáy khoâng coù hình töôùng ; thôøi gian chòu khoå khoâng coù kyø haïn, khoâng coù kieáp soá, khoâng theå chòu ñöôïc. Vaäy neân Boà-taùt ma ha taùt xaû taâm oaùn thaân, duøng taâm töø hi, taâm bình ñaúng maø thaâu nhieáp taát caû chuùng sanh. Ngaøy nay ñaïi chuùng ñaõ cuøng nhau phaùt Boà ñeà taâm, phaùt Boà ñeà nguyeän, neân phaûi tu haïnh Boà-taùt, Töù voâ löôïng taâm, Luïc Ba-la-maät, Töù hoaèng theä nguyeän, Töù nhieáp Phaùp. Ñoù laø söï tu haønh caên boån cuûa chö Phaät vaø Boá taùt ñaõ laøm.

Nhö chö Phaät vaø Boà-taùt ñaõ laøm, chuùng con ngaøy nay cuõng taâp laøm, oaùn thaân bình ñaúng, heát thaåy khoâng ngaïi nhau.

Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, theà phaûi cöùu hoä heát thaåy chuùng sanh, khieán caùc chuùng sanh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Cuøng nhau chí taâm ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo, chuùng con nguyeän vì heát thaåy chuùng sanh, trôû töø khi coù thaàn thöùc trôû laïi ñaây, traûi qua bao nhieâu ñôøi xuaát gia, ñoái vôùi caùc baäc Hoøa Thöôïng, A-xaø-leâ, maø coù oaùn thuø, ñoái vôùi caùc baäc ñoàng ñaøn toân chöùng, maø coù oaùn thuø, ñoái vôùi quyeán thuoäc ñoàng hoïc, thöôïng, trung, haï toøa, maø coù oaùn thuø, hoaëc ñoái vôùi ngöôøi coù duyeân hay voâ duyeân vôùi Phaät phaùp maø coù oaùn thuø; roäng ra cho ñeán oaùn thuø ba ñôøi, trong töù sanh luïc ñaïo, khaép cuøng möôøi phöông, hoaëc coù oaùn thuø hay khoâng phaûi oaùn thuø hoaëc khinh hoaëc troïng; ñoái vôùi quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi oaùn thuø aâyù, ñeä töû chuùng con teân… neáu coù oaùn thuø vôùi taát caû chuùng sanh trong luïc ñaïo, ñeán ñôøi vò lai hay trong hieän taïi, chuùng con chòu traû quaû baùo, hoâm nay chuùng con nguyeän xin saùm hoái tröø dieät heát.

Neáu taát caû chuùng sanh trong luïc ñaïo, moãi moãi ñeàu oaùn thuø vôùi nhau, ngaøy nay ñeä töû chuùng con teân… xin ñem loøng töø bi, khoâng khoâng phaân bieät oaùn thaân, khaép vì oaùn thuø ba ñôøi maø caàu xin saùm hoái. Nguyeän xin cho caùc chuùng sanh aáy xaû boû oaùn thuø, khoâng coøn nghó ñeán ñieàu aùc ñoäc ñeå haïi nhau nöõa, khoâng coøn oâm loøng ñoäc aùc ñeán vôùi nhau nöõa. Nguyeän xin heát thaåy chuùng sanh, trong luïc ñaïo cuõng ñoàng xaû boû oaùn thuø, heát thaåy ñeàu hoan hyû vôùi nhau. Töø nay ñaõ giaûi oaùn thuø roài, khoâng coøn saân haän nhau, maø cung kænh nhau, taâm nghæ baùo ôn nhau, nhö taâm chö Phaät, nhö nguyeän chö Phaät; moïi ngöôøi ñeàu nhaát 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 Kieán Höõu Bieân Phaät.

Nam moâ Ñieän Minh Phaät. Nam moâ Kim Sôn Phaät.

Nam moâ Sö Töû Ñöùc Phaät. Nam moâ Thaéng Töôùng Phaät. Nam moâ Minh Taùn Phaät.

Nam moâ Kieân Tinh Taán Phaät. Nam moâ Cuï Tuùc Taùn Phaät.

Nam moâ Ly Uyù Sö Phaät. Nam moâ ÖÙng Thieân Phaät. Nam moâ Ñaïi Ñaêng Phaät. Nam moâ Theá Minh Phaät. Nam moâ Dieäu AÂm Phaät.

Nam moâ Trì Thöôïng Coâng Ñöùc Phaät. Nam moâ Ly AÙm Phaät.

Nam moâ Baûo Taùn Phaät. Nam moâ Sö Töû Giaùp Phaät. Nam moâ Dieät Quaù Phaät.

Nam moâ Trì Cam Loà Phaät. Nam moâ Nhôn Nguyeät Phaät. Nam moâ Hyû Kieán Phaät.

Nam moâ Trang Nghieâm Phaät. Nam moâ Chaâu Minh Phaät.

Nam moâ Sôn Ñaûnh Phaät. Nam moâ Danh Töôùng Phaät. Nam moâ Phaùp Tích Phaät.

Nam moâ Hueä Thöôïng Boà-taùt.

Nam moâ Thöôøng Baát Ly Theá Boà-taùt. 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 thaåy Tam baûo, nguyeän xin nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, heát thaåy Hieàn Thaùnh löïc, khieán voâ löôïng oaùn thuø ba ñôøi, hoaëc oaùn thuø hay khoâng phaûi oaùn thuø vaø heát thaûy chuùng sanh trong hö khoâng phaùp giôùi, ñeàu phaùt taâm saùm hoái, côûi môû oaùn keát; taát caû oaùn thuø ñeàu xaû boû, khoâng coøn phaân bieät oaùn thaân, taát caû ñeàu hoøa hieäp nhö nöôùc vôùi söõa, taát caû ñeàu hoan hyû nhö ôû Sô ñòa, taát caû ñeàu voâ ngaïi nhö hö khoâng. Töø nay cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, haèng laøm baø con Phaät Phaùp, quyeán thuoäc töø bi, nhö chö Boà-taùt.

Laïi nöõa, chuùng con xin nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân leã baùi saùm hoái hoâm nay ñeå côûi môû oaùn keát. Nguyeän vì chö vò Hoøa thöôïng caùc baäc A-xaø

-leâ, ñoàng ñaøn toân chöùng, caùc vò ñoàng hoïc vaø heát thaåy quyeán thuoäc cuûa caùc baäc thöôïng, trung, haï toøa, coù oaùn thuø, cho ñeán caùc chuùng sanh trong boán loaøi saùu ñöôøng, moãi moãi ñeàu coù oaùn thuø ba ñôøi, chöa ñöôïc giaûi thoaùt, ngaøy nay hoaëc coøn ôû trong thieân ñaïo, ôû trong tieân ñaïo, coøn ôû trong A-tu- la ñaïo, coøn ôû trong ñòa nguïc ñaïo, coøn ôû trong ngaï quæ ñaïo, coøn ôû trong suùc sanh ñaïo, coøn ôû trong nhôn ñaïo hay coøn ôû trong baø con quyeán thuoäc, möôøi phöông ba ñôøi oaùn thuø nhö vaäy, hoaëc oaùn thuø hay khoâng phaûi oaùn thuø, moãi ngöôøi aáy vaø baø con quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh phaät, taát caû toäi chöôùng, ñeàu ñöôïc tieâu dieät, taát caû oaùn thuø ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, kieát taäp phieàn naõo haèng ñöôïc thanh tònh; traùnh xa boán aùc thuù, töï taïi thoï sanh, nieäm nieäm giaûi thoaùt, taâm taâm töï taïi, saùu Ba-la-maät ñaày ñuû trang nghieâm, haïnh nguyeän thaäp ñòa, hoaøn toaøn vieân maõn, ñöôïc möôøi trí löïc ccuûa phaät, (8), thaàn thoâng voâ ngaïi, chöùng quûa Boà ñeà, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng, bieát roõ treân ñaây ñaõ vì oaùn thuø ba ñôøi maø giaûi oan thích kieát roài. Töø ñaây trôû xuoáng, rieâng töøng caù nhaân phaûi töï trong saïch, phaûi heát loøng cuøng nhau töï xeùt ? Vì sao maø khoâng ñöôïc giaûi thoaùt ?

Nghó veà tröôùc, khoâng thaáy ñöôïc ñöùc Phaät ñoái dieän thoï kyù cho mình, suy veà sau cuõng khoâng nghe ñöôïc moät phaùp aâm cuûa Phaät phoâ dieãn. Bôûi vì nghieäp chöôùng saâu daøy, oaùn kieát kieân coá cho neân khoâng nhöõng khoâng thaáy ñöôïc Phaät ñôøi tröôùc, Phaät ñôøi sau, caùc vò Boà-taùt vaø Hieà Thaùnh, maø coøn sôï e khoâng nghe ñöôïc aâm thanh truyeàn höôûng, vang doäi cuûa Tam Taïng kinh ñieån nöõa laø khaùc. Xa caùch Phaät phaùp thì aùc ñaïo vaø thuø oaùn khoâng do ñaâu maø giaûi thoaùt. Boû thaân maïng naày roài chìm xuoáng bieån khoå luaân chuyeån ba ñöôøng, traûi khaép aùc thuù, bieát bao giôø trôû laïi thaân ngöôøi ?

Suy nghó nhö vaäy môùi thaät laø ñau loøng, taâm tö nhö theá môùi thaáy laø khoå trí.

Chuùng con ñöôïc haïng phuùc may maén, may nhôø thuaàn phong cuûa Phaät, neân caét aí töø thaân, xaû gia ly tuïc, khoâng coøn töôûng nhôù gì nöõa, haù laïi khoâng tranh thuû thôøi gian, ñeå caàu giaûi thoaùt. Neáu yù chí khoâng kieân cöôøng, quyeát lieät chòu khoå, khoâng loøng lo sôï, thoaït vaäy thaân laâm troïng bònh, thaân trung aám hieän ra, thì ngöu ñaàu, nguïc toát, la saùt, a baøng, hình töôùng deã sôï, thình lình tìm ñeán, gioù phong ñao xeû thaân, tinh thaàn sôï haõi,taùn loaïn, baø con khoùc loùc cuõng khoâng hay bieát. Ngay luùc baáy giôø

sanh moät nieäm thieän taâm, caàu leã saùm hoái nhö ngaøy nay cuõng khoâng theå ñöôïc, chæ thaáy voâ löôïng ñau khoå trong ba ñöôøng aùc hieän ra.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñeàu phaûi noå löïc tu taäp cho kòp thôøi, neáu cöù tuøy yù phoùng tuùng thì yù chí höôùng thöôïng phaûi chaäm treã, cho neân phaûi coá gaéng chòu khoå maø doõng maõnh tieán leân.

Vì theá trong kinh coù daïy: “Töø bi laø ñaïo traøng vì nhaãn nhuïc chòu khoå vaäy. Phaùt taâm tu theo ñaïo traøng naày thì moïi vieäc ñeàu xong xuoâi”.

Vaäy neân bieát raèng : “Vaïn thieän ñöôïc trang nghieâm ñeàu nhôø söï coá gaéng nhaãn naïi, cuõng nhö muoán qua beå caû, phaûi nöông nhôø ghe thuyeàn. Neáu coù taâm caàu an vui thì khoâng theå coù keát quûa an vui. Lyù vaø söï phaûi ñi ñoâi vôùi nhau. Ngöôøi heát löông thöïc maø chæ mô töôûng cao löông myõ vò, töôûng suoâng nhö vaäy naøo coù ích gì cho söï ñoùi khaùt, caàn phaûi laøm theá naøo cho coù cao löông myõ vò thaät söï môùi ñöôïc.

Vaäy muoán caàu coù quûa toát ñeïp nhieäm maàu quyeát phaûi lyù vaø söï ñoàng haønh, khoâng theå thieáu moät.

Ñaïi chuùng phaûi cuøng nhau sanh taâm taêng thöôïng, phaùt yù hoã theïn maø saùm hoái dieät toäi giaûi caùc oaùn kieát. Traùi cöù meâ môø theo thoùi cuõ thì chöa bieát ngaøy naøo toû ngoä. Neáu moïi ngöôøi ñeàu giaûi thoaùt maø ta coøn traàm luaân thì aên naêng khoâng kòp.

Ñaïi chuùng nhaát taâm ñaàu thaønh ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi Töø Bi

phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Ñònh Nghóa Phaät.

Nam moâ Thí Nguyeän Phaät. Nam moâ Baûo Chuùng Phaät. Nam moâ Chuùng Vöông Phaät. Nam moâ Du Boä Phaät.

Nam moâ An OÅn Phaät.

Nam moâ Phaùp Sai Bieät Phaät. Nam moâ Thöôïng Toân Phaät. Nam moâ Cöïc Cao Ñöùc Phaät.

Nam moâ Thöôïng Sö Töû Aâm Phaät. Nam moâ Laïc Hyù Phaät.

Nam moâ Long Minh Phaät. Nam moâ Hoa Sôn Phaät.

Nam moâ Long Hyû Phaät.

Nam moâ Höông Töï Taïi Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Danh Phaät.

Nam moâ Thieân Löïc Phaät. Nam moâ Ñöùc Man Phaät. Nam moâ Long Thuû Phaät. Nam moâ Thieän Haønh Yù Phaät.

Nam moâ Nhôn Trang Nghieâm Phaät. Nam moâ Trí Thaéng Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Nguyeät Phaät. Nam moâ Thöïc Ngöõ Phaät.

Nam moâ Nhaät Minh Phaät. Nam moâ Döôïc Vöông Boà-taùt. Nam moâ Döôïc Thöôïng Boà-taùt. 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 thaåy Tam baûo, ñeä töû chuùng con teân… tích taäp toäi chöôùng saâu daøy hôn ñaïi ñòa bò voâ minh che laáp taâm taùnh, trong ñeâm daøi môø mòt, do ba ñoäc maø taïo nhôn thuø oaùn, neân meâ muoäi, chìm saâu trong ba coõi khoâng coù ngaøy ra.

Ngay nay nhôø söùc töø bi cuûa chö Phaät, chö ñaïi Boà-taùt môùi mong giaùc ngoä, sanh taâm hoå theïn, chí thaønh caàu xin toû baøy saùm hoái. Nguyeän xin chö Phaät, chö ñaïi Boà-taùt duõ loøng töø bi thaâu nhieáp chuùng con, ñem söùc ñaïi trí hueäâ, söùc baát tö nghì, söùc voâ löôïng töï taïi, söùc haøng phuïc töù ma, söùc dieät tröø phieàn naõo, söùc giaûi oan kieát, söùc ñoä thoaùt chuùng sanh, söùc an oån chuùng sanh, söùc giaûi thoaùt ñòa nguïc, söùc teá ñoä ngaï quæ, söùc cöùu vôùt suùc sanh, söùc nhieáp hoùa A-tu-la, söùc nhieáp thoï nhôn ñaïo, söùc taän chö Thieân chö Tieân höõu laäu, söùc voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc, voâ löôïng voâ taän trí hueä, nhôø nhöõng söùc löïc aáy khieán caùc chuùng sanh coù oaùn thuø trong boán loaøi saùu ñöôøng, ñoàng ñeán ñaïo traøng thoï laõnh söï saùm hoái cuûa chuùng con hoâm nay.

Chuùng con teân… xaû boû taát caû söï thuø oaùn, khoâng coøn tö töôûng oaùn thuø. Nhöõng nghieäp oaùn thuø ñaõ keát ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Haèng lìa taùm naïn khoå, khoâng coøn boán aùc thuù, thöôøng gaëp ñöôïc chö Phaät, nghe Phaùp, ngoä Ñaïo, phaùt taâm Boà ñeà, tu nghieäp xuaát theá. Töù voâ löôïng taâm, saùu Ba-la- maät heát loøng tu taäp, taát caû haïnh nguyeän ñeàu ñöôïc vieân maõn, ñoàng leân Thaäp ñòa, ñoàng vaøo Kim cang, ñoàng thaønh Chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng neân nhaän thaáy

raèng : Oaùn thuø theo nhau ñeàu do ba nghieäp (9) ñaøy ñaïo con nguöôøi tu haønh phaûi chòu khoå baùo, khoù chöùng ñaïo quûa.

Ñaõ bieát nguoàn goác ñau khoå, ñeàu do ba nghieäp thì phaûi doõng maõnh dieät tröø ba nghieäp. Ñieàu khieän thieát yeáu duøng ñeå dieät khoå, duy chæ coù phöông phaùp saùm hoái. Cho neân trong kinh Phaät khen ngôïi raèng : “ÔÛ ñôøi chæ coù hai haïng ngöôøi maïnh nhaát: Moät haïng ngöôøi khoâng taïo toäi, hai laø ngöôøi taïo toäi roài, maø bieát aên naêng saùm hoái”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng muoán saùm hoái, thaân taâm ñeàu phaûi trong saïch, y phuïc chænh teà, sanh loøng hoå theïn, buoàn thaûm aùo naõo, sanh hai nieäm taâm thì toäi gì cuõng dieät, phöôùc gì cuõng sanh.

Nhöõng gì laø hai?

Moät laø bieát hoå, hai laø bieát theïn. Hoå laø xaáu hoå vôùi trôøi, theïn laø theïn thuøng vôùi ngöôøi. Hoå laø töï mình hay saùm hoái, dieät tröø caùc oaùn thuø. Theïn laø hay daïy baûo ngöôøi côûi môû caùc söï troùi buoäc. Hoå laø hay laøm caùc ñieàu thieän. Thieän laø hay tuøy hyû caù vieäc thieän cuûa ngöôøi. Hoå laø töï xaáu hoå trong taâm. Theïn laø phaùt loà, toû baøy toäi loãi vôùi ngöôøi.

Nhôø hai phaùp aáy maø ngöôøi tu haønh döôïc phaùp an vui voâ ngaïi.

Ngaøy nay ñaõ sanh taâm hoå theïn, laøm leã ñaïi saùm hoái, neân phaûi heát loøng caàu xin töù sanh luïc ñaïo. Vì sao vaäy?

Vì trong kinh Phaät daïy raèng: “Taát caû chuùng sanh ñeàu laø baø con quyeán thuoäc vôùi nhau, hoaëc ñaõ töøng laøm cha meï, hoaëc ñaõ töøng laøm Sö tröôûng, cho ñeán hoaëc ñaõ laøm anh em chò em vôùi nhau. Heát thaåy chuùng sanh ñeàu nhö theá. Bôûi voâ minh che laáp chôn taùnh neân khoâng bieát nhau. Vì khoâng bieát neân hay sanh ra suùc naõo vaø oaùn thuø nhau maõi maõi”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñaõ hieåu bieát yù aáy, neân phaûi heát loøng caàu khaån tha thieát duïng taâm, quyeát khieán moät nieäm taâm caûm möôøi phöông Phaät, moät laïy ñoaïn tröø voâ löôïng oaùn thuø.

Ñaïi chuùng nhaát taâm ñaàu thaønh ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi Töø Bi

phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Ñònh Yù Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Hình Phaät. Nam moâ Minh Chieáu Phaät.

Nam moâ Baûo Töôùng Phaät. Nam moâ Ñoaïn Nghi Phaät. Nam moâ Thieän Minh Phaät.

baûo.

Nam moâ Baát Hö Boä Phaät. Nam moâ Giaùc Ngoä Phaät. Nam moâ Hoa Töôùng Phaät.

Nam moâ Sôn Chuû Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Oai Ñöùc Phaät.

Nam moâ Bieán Kieán Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Danh Phaät. Nam moâ Baûo Thieân Phaät.

Nam moâ Truù Nghóa Phaät. Nam moâ Maõn YÙ Phaät.

Nam moâ Thöôïng Taùn Phaät. Nam moâ Voâ Öu Phaät.

Nam moâ Voâ Caáu Phaät. Nam moâ Phaïm Thieân Phaät. Nam moâ Hoa Minh Phaät.

Nam moâ Thaân Sai Bieät Phaät. Nam moâ Phaùp Minh Phaät.

Nam moâ Taän Kieán Phaät. Nam moâ Ñöùc Tònh Phaät.

Nam moâ Vaên Thuø Sö Lôïi Boà-taùt. Nam moâ Ñaïi Haïnh Phoå Hieàn Boà-taùt. 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 thaåy Tam

Nguyeän xin Tam baûo ñoàng gia taâm nhieáp thoï cho chuùng con. Chuùng con teân… caàu xin: Nhöõng ñieàu saùm hoái ñeàu ñöôïc dieät tröø,

ñeàu ñöôïc thanh tònh.

Laïi nguyeän xin cho nhöõng ngöôøi ñoàng saùm hoái hoâm nay töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, taát caû oaùn thuø ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, taát caû thoáng khoå ñeàu ñöôïc tieâu dieät hoaøn toaøn; kieát taäp phieàn naõo haèng ñöôïc thanh tònh. Xa lìa boán aùc thuù, töï taïi thoï sanh ñích thaân haàu haï chö Phaät, ñöôïc Phaät thoï kyù, luïc ñoä, töù ñaúng, nhaát thôøi ñoàng tu, ñuû boán bieän taøi, ñöôïc möôøi trí löïc, töôùng toát nghieâm thaân, thaàn thoâng voâ ngaïi, vaøo kim cang taâm, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP QUYEÅN THÖÙ TÖ

(HEÁT)

# CUOÁI QUYEÅN NAÊM

*Löông Hoaøng Baûo Saùm. Chí coâng tuyeân döông,*

*Cöûu truøng cung ñieän phoùng hoøa quang. Hy thò mieãn tai öông.*

*Caûm taï quaân vöông.*

*Thoaùt khoå thöôïng thieân ñöôøng. Löông Hoaøng Baûo Saùm,*

*Vaïn ñöùc hoàng danh.*

*Linh vaên nguõ quyeån toái hoaèng thaâm. Töï taïi mieãn tai truaân.*

*Ñaûnh leã Phaät danh. Tieâu tai an baûo ninh.*

Nam Moâ Nan Thaéng Ñòa Boà-taùt Ma Ha Taùt. (3 laàn)

# CUNG VAÊN:

Dieäu töôùng nguy nguy, leä trung thieân chi caûo nhaät. Töø phong ñaûn ñaûn chaán ñaïi ñòa chi xuaân loâi. Saùi cam loä ö traàn taâm, quaùn ñeà hoà ö sa giôùi. Höõu caàu giai öùng, voâ nguyeän baát toøng. Nhö lai thö nguõ nhaõn chi quang minh, dung hoäi taùc nguõ thôøi chi Phaät söï.

Thöôïng lai phuïng vì caàu saùm ñeä töû ñaúng… tu suøng töø bi ñaïo traøng saùm phaùp, kim ñöông ñeä töû nguõ quyeån, leã tuïng caùo chung, coâng huaân töông bò. Taäp nguõ ñöùc chi cao löu, chieâm nguõ thieân chi dieäu töôùng, nhieân nguõ phaän chi chôn höông, ñieåm nguõ phöông chi hueä cöï. Keä taùn nhaát aâm, hoa phi nguõ saéc, cuùng bænh gia vi caàn hieán, leã phaät hieäu ö quy khuynh. Taùc quaùn, tuïng kinh, thuø coâng, dò ñöùc; tieân thaân hoài höôùng Phaät Boà ñeà, nhieân haäu phoå huaân chaâu sa giôùi, xuaát sanh thuø lôïi, phuïng vì caàu saùm ñeä töû ñaúng… Saùm vò saùm chi toäi caáu, taäp vò taäp chi thaéng nhôn. Phuïc nguyeän nguõ uaån chi vaân töï khoâng, nguõ suy chi töôùng baát hieän. Nguõ caên nguõ löïc nhi cuï tuùc. nguõ caùi nguõ trieàn dó tieâu dung. Phaùt minh nguõ chuûng chi taâm hoa. Trì thuû nguõ chi tònh giôùi. Hieän toàn quyeán thuoäc hy nguõ phöôùc dó haøm traân. Quùa khöù toân thaân ñaéc nguõ minh nhi thaønh töïu. Minh minh u traàm chi loaïi khoå luaân töùc, nhi coïng chöùng Boà ñeà. Cöøu thuø chaáp ñoái chi ñoà, oan nghieäp giaûi nhi ñoàng sanh thieän ñaïo.

Löôïc löôïc vi vaên hoái quaù, teá teá nghieäp quaû nan tröø. Nhaát nhaát ngöôõng ö truy löu, truøng truøng caàu ö saùm hoái.

Nam Moâ Saùm Hoái Sö Boà-taùt Ma Ha Taùt (3 laàn).

SOÁ 1909 - LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM, Quyeån Thöù Naêm 643

Löông Hoaøng Baûo Saùm.

Nguõ quyeån coâng ñöùc löïc, nguyeän dieät coâng ñöùc ñaúng… nguõ chöôùng toäi, thaân chöùng Boà-taùt Nan Thaéng Ñòa.

*Saùm vaân cöû xöù toäi hoa phi. Giaûi lieåu oan, saùm lieåu toäi. Tieäu tai taêng phöôùc thoï.*

*Thoaùt khoå sanh Ñao lôïi. Giaûi lieåu oan, saùm lieåu toäi.*

*Trieâu dieâu tröïc nhaäp Long Hoa hoäi. Long hoa tam hoäi nguyeän töông phuøng. Di Laëc Phaät tieàn thaân thoï kyù.*

Nam Moâ Long Hoa Hoäi Boà-taùt Ma Ha Taùt (3 laàn).

*Löông Hoaøng Baûo Saùm. Nguõ quyeån dó toaøn chaâu.*

*Hoài höôùng töù aân tònh tam höõu.*

*Baùi saùm chuùng ñaúng taêng phöôùc thoï. Nguyeän töông phaùp thuûy taåy khieân vöu. Duy nguyeän vong giaû vaõng Taây du.*

*Nan Thaéng Ñòa Boà-taùt. Duy nguyeän ai naïp thoï.*

Nam Moâ Ñaêng Vaân Loä Boà-taùt Ma Ha Taùt. (3 laàn) Ma Ha Baùt Nhaõ Ba-la-maät Ña taâm kinh…

■