TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP

# QUYEÅN THÖÙ CHÍN CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG ÑÒA NGUÏC A TY**Ø

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng nhaän thaáy töø phaàn quy y trôû ñi cho ñeán phaàn naøy veà sau ñeàu trình baøy vaïn phaùp sai bieät, toäi phöôùc baát nhaát, nhöng cuõng roõ raøng nhö saùng vaø toái, toùm laïi maø noùi thì chæ coù thieän vaø aùc maø thoâi.

Thieän laø con ñöôøng toát ñeïp, ñi ñeán caùc coõi treân, aùc laø neõo saáu xa, ñoïa xuoáng caùc coõi döôùi, trong ba ñöôøng aùc. Tu nhôn nghóa thì ñi veà caûnh giôùi an vui toát ñeïp, gaây taøn haïi thì ñoïa xuoáng caûnh giôùi khoå ñau haï tieän. Ngöôøi ôû caûnh thuø thaéng an vui maø ngöôøi quaû baùo toát ñeïp, chöù khoâng phaûi do söï caïnh tranh ñua voâ ñaïo, taøn aùc baát nhôn maø ñöôïc.

Ngöôøi ta caûnh thaéng thoï höôûng vui thuù nhieäm maøu, töï nhieân, tieâu dieâu töï taïi, thaúng ñeán ñaïo Boà ñeà giaùc ngoä. Ngöôøi ôû caûnh haï lieät ñau khoå laø do nghieäp xaáu xa, haï lieät, taøn aùc baát nhôn gaây ra.

Ngöôøi aáy ôû trong hoûa thaønh löôùi saét; aên thôøi aên hoaøn saét noùng maõnh lieät; uoáng thôøi uoáng nöôùc ñoàng soâi döõ doäi. Thoï maïng voâ taän kieáp soá voâ cuøng chòu ñuû thoáng khoå.

Thoáng khoå trong ñòa nguïc khoâng theå keå xieát, khoâng theå chòu noåi. Tinh thaàn lìa khoûi thaân maïng naøy lieàn sa vaøo Ñòa nguïc hoûa thaønh. Quaû baùo thì coù ñao luaân gia hình, ñeàn nnôï thì coù ñaù löûa maøi thaân. Maïng soáng keùo daøi oâm khoå maø chòu. Daàu thoaùt khoûi ñòa nguïc cuõng vaøo ngaï quæ. Thaân hình tieàu tuïy, oâm loøng ñoùi khaùt, mieäng khaït ra löûa, maïng soáng mong manh. Cheát roài laïi ñoïa laøm suùc sanh chòu bao khoå sôû. Da thòt duøng laøm ñoà aên thaân hình bò chia xeû naáu nöôùng, yeán tieäc ninh ñình. Hoaëc laø trôû naëng ñi xa, laøm vieäc nguy hieåm. Ñoù laø moät noãi khoå naëng nhaát trong ba ñöôøng aùc.

Ñau ñôùn thay cho nhöõng keû ôû trong ñeâm daøi cuûa duïc voïng môø mòt khoâng coù ngaøy ra maø khoâng töï bieát!.

Vui khoå roõ raøng nhö vaäy, maø noùi khoâng ai tin! Cuõng chæ vì chuùng sanh hay chaáp laáy caùi baûn ngaõ nhoû nhen cuûa mình neân khoâng tin, laïi nghi ngôø meâ muoäi.

Bôûi nghi ngôø meâ muoäi neân coù laém ngöôøi khoâng öa ñieàu laønh. Sôû dó Phaät daïy: “ Ñôøi coù möôøi vieäc, cheát ñoïa Ñòa nguïc: 1- Vui khoå roõ raøng nhö vaäy, maø noùi khoâng ai tin! Cuõng chæ vì chuùng sanh hay chaáp laáy caùi baûn ngaõ nhoû nhen cuûa mình neân khoâng tin, laïi nghi ngôø meâ muoäi.

Bôûi nghi ngôø meâ muoäi neân coù laém ngöôøi khoâng öa ñieàu laønh. Sôû dó Phaät daïy: “ Ñôøi coù möôøi vieäc, cheát ñoïa Ñòa nguïc: 1- YÙ khoâng chuyeân laøm laønh, khoâng tu tích ñöùc. 2- Tham aên nhö coïp ñoùi kia khoâng khaùc. 3- Say meâ töûu saéc, oâm loøng ñoäc haïi. 4- Thöôøng taäp ngu si, khoânhg nghe lôøi can giaùn. 5- Töï yû söùc mình laøm caùc vieäc aùc. 6- Öa gieát chuùng sanh, laán hieáp ngöôøi coâ quaû. 7- Thöôøng laøm baïn vôùi keû aùc. 8- Xaâm laán phaïm vi cuûa ngöôøi. 9- Lôøi noùi khoâng chôn thaät. 10- khoâng thöông moïi loaøi, laøm caùc nghieäp aùc. Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng theå soáng laâu, cheát vaøo ñöôøng aùc”.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng nhaän thaáy: Theo lôøi Phaät daïy, maáy ai thoaùt ñöôïc. Neáu khoâng thoaùt ñöôïc thì ôû trong ñòa nguïc ñeàu coù toäi phaàn.

Ñaïi chuùng moïi ngöôøi ñeàu laõnh hoäi ñöôïc yù aáy, thì töï mình khoâng neân buoâng lung phaûi gaáp tu Boà-taùt ñaïo; caàn caàu Phaät phaùp, lôïi ích chuùng sanh. Tröôùc laø töï dieät toäi cho mình. Sau laø sanh phöôùc cho ngöôøi. Ñoù laø töï lôïi lôïi tha, mình vaø ngöôøi khoâng khaùc.

Ngaøy nay cuøng nhau khôûi taâm doõng maõnh, taâm kieân coá, taâm töø bi, taâm ñoä heát thaûy, taâm cöùu heát thaûy. Phaùt taâm nhö vaäy cho ñeán khi thaønh Phaät, khoâng queân boån nguyeän.

Nguyeän xin heát thaûy möôøi phöông taân hö khoâng giôùi chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt, ñem ñaïi thaàn thoâng löïc, ñaïi töø bi löïc, ñaïi giaûi thoaùt ñòa nguïc löïc, teá ñoä ngaï quyû löïc, cöùu teá chuùng sanh löïc, ñaïi thaàn chí löïc, ñaïi oai maõnh löïc, khieán chuùng con teân…. Vieäc laøm ñeàu ñöôïc keát quaû lôïi ích, lôøi nguyeän ñeàu ñöôïc thaønh töïu vieân maõn.

Chuùng con moät loøng tha thieát ñaàu thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh ñang chòu khoå trong ñòa nguïc A tyø, cho ñeán heát thaûy chuùng sanh ñang chòu khoå trong haéc aùm ñòa nguïc, trong möôøi taùm ñòa nguïc laïnh, trong möôøi taùm ñòa nguïc noùng, trong möôøi taùm ñòa nguïc ñao luaân, ñòa nguïc röøng kieám, ñòa nguïc hoûa xa, ñòa nguïc phaùt sí, Ñòa nguïc haàm than maø quy y Tam baûo.

Nhöõng ñòa nguïc aáy laïi coù taùm vaïn boán ngaøn ñòa nguïc khaùc laøm

quyeán thuoäc. Trong aáy coù bao nhieâu chuùng sanh chòu khoå, chuùng con nguyeän do Boà ñeà taâm, Boà ñeà haïnh, Boà ñeà nguyeän, xin vì heát thaûy chuùng sanh aáy maø ñaûnh leã quy y Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Ñaïi AÂm Taùn Phaät Nam moâ Tònh Nguyeän Phaät Nam moâ Nhaät Thieân Phaät

Nam moâ Laïc Hueä Phaät Nam moâ Nhieáp Thaân Phaät Nam moâ Oai Ñöùc Theá Phaät Nam moâ Saùt Lôïi Phaät

Nam moâ Ñöùc Thöøa Phaät Nam moâ Thöôïng Kim Phaät Nam moâ Giaûi Thoaùt Keá Phaät Nam moâ Nhaïo Phaùp Phaät Nam moâ Truù Haïnh Phaät Nam moâ Xaû Kieâu Maïn Phaät Nam moâ Trí Taïng Phaät

Nam moâ Phaïm Haïnh Phaät Nam moâ Chieân Ñaøn Phaät Nam moâ Voâ Öu Danh Phaät

Nam moâ Ñoaïn Nghieâm Thaân Phaät Nam moâ Töôùng Quoác Phaät

Nam moâ Lieân Hoa Phaät

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Ñöùc Boà-taùt Nam moâ Thieân Quang Phaät

Nam moâ Hueä Hoa Phaät Nam moâ Taàn Ñaàu Ma Phaät Nam moâ Trì Phuù Phaät

Nam moâ Sö Töû Du Hyù Boà-taùt Nam moâ Sö Töû Phaán Taán Boà-taùt Nam moâ Ñòa Taïng 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 khoâmg giôùi heát thaûy Tam

baûo.

Nguyeän xin Tam baûo duõ loøng töø bi cöùu ñoä daãn tieáp caùc chuùng

sanh chòu khoå trong A tyø ñòa nguïc, cho ñeán trong haéc aùm Ñòa nguïc, ñao luaân Ñòa nguïc, hoûa xa Ñòa nguïc, phaát sí Ñòa nguïc vaø trong caùc Ñòa nguïc quyeán thuoäc v.v… Xin nguyeän nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Boà-taùt löïc, nhaát theá Thaùnh Hieàn löïc, khieán nhöõng chuùng sanh hieän ñang chòu khoå, ngaøy nay lieán ñöôïc giaûi thoaùt; hoaøn toaøn khoâng ñoïa trôû laïi trong caùc ñòa nguïc, heát thaûy toäi chöùng ñeàu ñöôïc tieàu tröø, roát raùo khoâng taïo nghieäp ñòa nguïc, khoâng sanh vaøo ñòa nguïc, ñöôïc soáng trí hueä, boû thaân ñòa nguïc ñöôïc thaân Kim cang, boû khoå ñòa nguïc, ñöôïc vui Nieát baøn; nhôù Ñòa nguïc khoå, phaùt boà ñeà taâm; töù voâ löôïng taâm, luïc Ba-la-maät thöôøng ñöôïc hieän tieàn, boán voâ ngaïi trí, saùu söùc thaân thoâng töï taïi nhö yù. Ñaày ñuû trí hueä, tu ñaïo Boà- taùt, doõng maõnh tinh taán khoâng thoâi khoâng nghæ, tieán ñeán haïnh Thaäp ñòa vaøo taâm Kim cang, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CAÙC CHUÙNG SANH TRONG ÑÒA NGUÏC KHOÂI HAØ, ÑÒA NGUÏC THIEÁT - HOAØN V.V…**

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng laïi chí thaønh ñaûnh leã Tam baûo nguyeän xin vì nhöõng chuùng sanh trong:

Ñòa nguïc khoâi haø, Ñòa nguïc röøng kieám, Ñòa nguïc röøng gai, Ñòa nguïc coät ñoàng, Ñiaï nguïc maùy saét, Ñòa nguïc löôùi saét, Ñòa nguïc hang saét, Ñòa nguïc hang saét, ñòa nguïc hoaøn saét, Ñòa nguïc ñaù nhoïn.

Nhöõng ñòa nguïc nhö vaäy ñaày khaép möôøi phöông taän hö khoâng

giôùi.

Ngaøy nay chuùng con nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh hieän ñang

chòu khoå trong caùc ñòa nguïc aáy phaùt taâm boà ñeà maø quy y ñaûnh leã theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät Nam moâ Thích Ca Maâu ni Nam moâ Phaïm Taøi Phaät Nam moâ Baûo Thuû Phaät Nam moâ Tònh Caên Phaät

Nam moâ Cuï Tuùc Luaân Phaät Nam moâ Thöôïng Luaân Phaät Nam moâ Phaát Sa Phaät

Nam moâ Ñeà Sa Phaät Nam moâ Höõu Nhaät Phaät Nam moâ Xuaát Neâ Phaät Nam moâ Ñaéc Trí Phaät Nam moâ Moâ La Phaät

Nam moâ Thöôïng Caùt Phaät Nam moâ Phaùp Laïc Phaät Nam moâ Caàu Thaéng Phaät Nam moâ Trí Hueä Phaät Nam moâ Thieän Thaùnh Phaät Nam moâ Voõng Quang Phaät Nam moâ Löu Ly Taïng Phaät Nam moâ Danh Vaên Phaät Nam moâ Lôïi Tòch Phaät Nam moâ Giaùo Hoùa Phaät

Nam moâ Nhaät Minh Phaät Nam moâ Thieän Minh Phaät

Nam moâ Chuùng Ñöùc Thöôïng Minh Phaät Nam moâ Baûo Ñöùc Phaät

Nam moâ Sö Töû Phan Boà-taùt Nam moâ Sö Töû Taùc Boà-taùt Nam moâ Ñòa Taïng 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 thaûy Tam Baûo. Nguyeän xin Tam baûo, duøng söùc töø bi, ñoàng gia taâm cöùu hoä, cho caùc chuùng sanh hieän nay ñang chòu khoå trong nhöõng ñòa nguïc khoâi haø, ñòa nguïc röøng kieám v.v… Lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, heát thaûy khoå quaû ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Nhöõng nghieäp ñòa nguïc roát raùo thanh tònh; boû thaân ñòa nguïc ñöôïc thaân kim cang, boû khoå ñòa nguïc, ñöôïc vui nieát baøn; nhôù ñòa nguïc khoå, phaùt boà ñeà taâm, ñoàng gia khoûi nhaø löûa, thaúng ñeán Ñaïo traøng; cuøng vôùi caùc vò Boà-taùt thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG NHÖÕNG ÑÒA NGUÏC UOÁNG NÖÔÙC ÑOÀNG SOÂI, ÑÒA NGUÏC HAÀM HOÁ V.V**…

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi chí thaønh ñaûnh leã Tam Baûo, nguyeän khaép vì heát thaûy chuùng sanh ñoïa ñòa nguïc trong möôøi phöông taän hö khoâng giôùi.

Ñòa nguïc uoáng nöôùc ñoàng soâi, Ñòa nguïc chuùng hieäp,

Ñòa nguïc khieáu hoaùn,

Ñiaï nguïc Ñaïi khieáu hoaùn, Ñòa nguïc noùng,

Ñòa nguïc ñaïi noùng, Ñòa nguïc haàm than,

Ñòa nguïc röøng chaùy, v.v…

Nhöõng ñòa nguïc aáy coù voâ löôïng voâ bieân Ñòa nguïc khaùc laøm quyeán thuoäc.

Trong caùc ñòa nguïc aáy chuùng sanh ñang chòu khoå, chuùng con nguyeän xin ñem söùc boà ñeà taâm, thay theá heát thaûy chuùng sanh aáy maø ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Nhôn Nguyeän Phaät Nam moâ La haàu Phaät

Nam moâ Cam Loà Minh Phaät Nam moâ Dieäu YÙ Phaät

Nam moâ Ñaïi Minh Phaät Nam moâ Nhaát Theá Chuû Phaät Nam moâ Laïc Trí Phaät

Nam moâ Sôn Vöông Phaät Nam moâ Tòch Dieät Phaät Nam moâ Ñöùc Tuï Phaät

Nam moâ Thieân Vöông Phaät Nam moâ Dieäu AÂm Thanh Phaät Nam moâ Dieäu Hoa Phaät

Nam moâ Truù Nghóa Phaät

Nam moâ Coâng Ñöùc Oai Tuï Phaät

Baûo.

Nam moâ Trí Voâ Ñaúng Phaät Nam moâ Cam Loà AÂm Phaät Nam moâ Thieän Thuû Phaät Nam moâ Lôïi Hueä Phaät

Nam moâ Trí Giaûi Thoaùt Nghóa Phaät Nam moâ Thaéng AÂm Phaät

Nam moâ Leâ Ñaø Haïnh Phaät Nam moâ Thieän Nghóa Phaät Nam moâ Voâ Quaù Phaät Nam moâ Haønh Thieän Phaät

Nam moâ Kim Doõng Tinh Taán Boà-taùt Nam moâ Kim Cang Hueä Boà-taùt Nam moâ Ñaïi Taïng 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 thaûy Tam Nguyeän xin Tam Baûo duû loøng töø bi, ñoàng gia taâm cöùu hoä, nguyeän

cho heát thaûy chuùng sanh hieän nay ñang chòu khoå trong nhöõng ñòa nguïc uoáng nöôùc ñoàng soâi v.v… Heát thaûy toäi chöôùng ñeàu ñöôïc tieâu tröø, heát thaûy khoà naõo ñeàu ñöôïc tieâu tröø, töø nay veà sau khoâng coøn ñoïa laïi trong caùc ñòa nguïc, sanh veà tònh ñoä; boû maïng ñòa nguïc ñöôïc maïng trí hueä, töù voâ löôïng taâm luïc Ba-la-maät thöôøng ñöôïc hieän tieàn, boán voâ ngaïi trí saùu söùc thaàn thoâng, töï taïi nhö yù; ra lhoûi ñòa nguïc, ñöôïc vaøo nieát baøn, ñoàng chö Phaät thaønh ñaúng Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI: LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG CAÙC ÑÒA NGUÏC, ÑAO BINH, ÑOÀNG PHUÛ V.V…

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi chí thaønh ñaûnh leã, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh khaép möôøi phöông, taän hö khoâng giôùi, hieän ñang chòu khoå trong caùc ñòa nguïc: Ñòa nguïc töôûng töôïng,

Ñòa nguïc Haéc sa,

Ñòa nguïc ñoùng ñinh vaøo thaân, Ñòa nguïc gieáng löûa,

Ñòa nguïc coái ñaù, Ñòa nguïc soõi bay, Ñòa nguïc ñao binh, Ñòa nguïc ñoùi khaùt,

Ñòa nguïc chaûo ñoàng soâi, v.v…

Nhöõng ñòa nguïc nhö theá aáy voâ löôïng voâ bieân. Ngaøy nay chuùng con nguyeän xin vì heát thaûy chuùng sanh trong caùc ñòa nguïc aáy, ñem söùc boà ñeà taâm thay theá caùc 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 Hoa Taïng Phaät

Nam moâ Dieäu Quang phaät Nam moâ Nhaïo Thuyeát Phaät Nam moâ Thieän Teá Phaät Nam moâ Chuùng Vöông Phaät Nam moâ Ly UÙy Phaät

Nam moâ Bieän Taøi Phaät Nam moâ Danh Vaên Phaät

Nam moâ Baûo Nguyeät Minh Phaät Nam moâ Thöôïng YÙ Phaät

Nam moâ Voâ UÙy Phaät Nam moâ Ñaïi Kieán Phaät Nam moâ Phaïm AÂm Phaät Nam moâ Thieän AÂm Phaät Nam moâ Hueä Teá Phaät Nam moâ Voâ Ñaûng YÙ Phaät

Nam moâ Kim Cang Quaân Phaät Nam moâ Boà Ñeà YÙ Phaät

Baûo.

Nam moâ Thoï Vöông Phaät Nam moâ Baøn Ñaø AÂm Phaät Nam moâ Phöôùc Ñöùc Löïc Phaät Nam moâ Theá Ñöùc Phaät

Nam moâ Thaùnh AÙi Phaät Nam moâ Theá Haïnh Phaät Nam moâ Hoå Phaùch Phaät Nam moâ Laïc Tri Phaät

Nam moâ Khí AÂm Caùi Boà-taùt Nam moâ Tònh Caên Boà-taùt Nam moâ Ñòa Taïng 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 không giôùi heát thaûy Tam Nguyeän xin Tam Baûo duøng söùc töø bi, ñoàng gia taâm cöùu hoä, nguyeän

cho heát thaûy chuùng sanh hieän ñang chòu khoå trong caùc Ñòa nguïc ñao binh v.v… Vaø trong heát thaûy ñòa nguïc quyeán thuoäc, ngaøy nay lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, bao nhieâu khoå naõo ñeåu ñöôïc ñoaïn tröø, khoâng sanh vaøo ñòa nguïc ñöôïc sanh veà tònh ñoä; boû soáng ñòa nguïc ñöôïc soáng trí hueä, nhôù ñòa nguïc khoå phaùt taâm boà ñeà, tu Boà-taùt haïnh khoâng thoâi khoâng nghó; vaøo ñaïo ngaát thöøa, ñuû haïnh thaäp ñòa, duøng söùc thaàn thoâng, tieáp ñoä chuùng sanh, ñoàng leân Ñaïo traøng thaønh baäc Chaùnh giaùc.

CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI MOÁT

LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG CAÙC ÑÒA NGUÏC HOÛA THAØNH, ÑAO SÔN v.v…

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh trong caùc ñòa nguïc cuøng khaép möôøi phöông taän hö khoâng giôùi maø chí thaønh ñaûnh leã Tam baûo.

Ñòa nguïc thaønh löûa, Ñòa nguïc hang ñaù, Ñòa nguïc nöôùc soâi, Ñòa nguïc nuùi ñao, Ñòa nguïc hoå lang, Ñòa nguïc göôøng saét, Ñòa nguïc gioù noùng,

Ñòa nguïc phun löûa.

Nhöõng ñòa nguïc aáy voâ löôïng voâ bieân khaùc laøm quyeán thuoäc. Ngaøy nay chuùng con nguyeän xin vì heát thaûy chuùng sanh ñang chòu khoå trong caùc ñòa nguïc aáy ñem söùc boà ñeà maø quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Loâi AÂm Vaân Phaät Nam moâ Thieän AÙi Muïc Phaät Nam moâ Thieän Tri Phaät

Nam moâ Cuï Tuùc Phaät Nam moâ Ñöùc Tích Phaät Nam moâ Ñaïi AÂm Phaät Nam moâ Phaùp Töôùng Phaät Nam moâ Trí AÂm Phaät

Nam moâ Voâ Hö Khoâng Phaät Nam moâ Töø AÂm Phaät

Nam moâ Hueä AÂm Sai Bieät Phaät Nam moâ Coâng Ñöùc Quag Phaät Nam moâ Thaùnh Vöông Phaät Nam moâ Chuùng YÙ Phaät

Nam moâ Bieät Taøi Luaân Phaät Nam moâ Thieän Tòch Phaät Nam moâ Nguyeät Dieän Phaät Nam moâ Nhaät Danh Phaät Nam moâ Voâ Caáu Phaät

Nam moâ Coâng Ñöùc Taäp Phaät Nam moâ Hoa Ñöùc Töôùng Phaät Nam moâ Bieät Taøi Quoác Phaät Nam moâ Baûo Thí Phaät

Nam moâ AÙi Nguyeät Phaät Nam moâ Baát Cao Phaät

Nam moâ Hueä Thöôïng Boà-taùt Nam moâ Thöôøng Baát Ly Boà-taùt Nam moâ Ñaïi Taïng Boà-taùt

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

Laïi quy y möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo.

Nguyeän xin Tam Baûo duû loøng töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï, cho nhöõng chuùng sanh hieän ñang chòu khoå trong nhöõng ñòa nguïc treân aáy, lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, roäng ra cho ñeán heát thaûy chuùng sanh hieän ñang chòu khoå trong nhöõng ñòa nguïc nhieàu khoâng theå keå xieát ôû khaép möôøi phöôngñeàu nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Boà-taùt löïc, vaø Hieàn Thaùnh löïc, khieán caùc chuùng sanh aáy lieàn ñöôïc giaûi thoaùt haèng ñoaïn trö øheát nghieäp ñòa nguïc trong möôøi phöông.

Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, roát raùo khoâng ñoïa laïi trong ñöôøng aùc, xaû thaân thoï thaân thöôøng ñöôïc gaëp chö Phaät, ñaày ñuû trí hueä, thanh tòch töï taïi, doõng maõnh tinh taán, khoâng thoâi khoâng nghó, tu leân cho ñeán maõn haïnh thaäp ñaïi, vaøo taâm Kim cang, vieân thaønh gioáng trí, do thaàn löïc cuûa Phaät tuy taâm töï taïi.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI HAI:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG ÑÖÔØNG NGAÏ QUÆ**

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi chí thaønh ñaûnh leã, nguyeän vì möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy thaàn ngaï quæ, ngaï quæ vaø quyeán thuoäc cuûa ngaï quæ trong ñöôøng quæ ñoùi ñem söùc taâm Boà ñeà ma quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Sö Töû Löïc Phaät

Nam moâ Töï Taïi Vöông Phaät Nam moâ Voâ Löôïng Tòch Phaät Nam moâ Ñaúng Ñònh Phaät Nam moâ Dieät Caáu Phaät

Nam moâ Baát Thaát Phöông Tieän Phaät Nam moâ Voâ Nhieâu Phaät

Nam moâ Dieäu Dieän Phaät Nam moâ Trí Cheá Truù Phaät Nam moâ Phaùp Sö Vöông Phaät Nam moâ Ñaïi Thieân Phaät Nam moâ Thaâm YÙ Phaät

Nam moâ Voâ Löôïng Phaät Nam moâ Phaùp Löïc Phaät

Nam moâ Theá Cuùng Döôøng Phaät Nam moâ Hoa Quang Phaät

Nam moâ Tam Theá Cuùng Phaät

Nam moâ ÖÙng Nhaät Tam Taïng Phaät Nam moâ Thieân Cuùng Döôøng Phaät Nam moâ Thöôïng Trí nhôn Phaät Nam moâ Chôn Keá Phaät

Nam moâ Tín Cam Loà Phaät Nam moâ Kim Cang Phaät Nam moâ Kieän Coá Phaät

Nam moâ Döôïc Vöông Boà-taùt Nam moâ Döôïc Thöôïng Boà-taùt Nam moâ Ñòa Taïng Boà-taùt Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt

Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y möôøi phuông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo. Nguyeän xin Tam baûo duøng söùc töø bi ñoàng gia taâm nhieáp thoï.

Nguyeän cho heát thaûy thaàn ngaï quæ, ngaï quæ vaø quyeán thuoäc cuûa ngaï quæ, trong taát caû ñöôøng quì ñoùi ôû möôøi phöông, taän hö khoâng giôùi, bao nhieâu toäi chöôùng ñeàu ñöôïc tieâu tröø; bao nhieâu khoå naïn ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt thaân taâm thanh tònh, khoâng coøn khoå naõo; thaân taâm no ñuû, khoâng coøn ñoùi khaùt, ñöôïc phaùo vò tam loà; maét trí hueä môû; töù voâ löôïng taâm, luïc Ba-la-maät, thöôøng döôïc hieän tieàn, saùu söùc thaàn thoâng nhö yù töï taïi, xa lìa ñöôøng ngaï quæ, vaøo coõi nieát baøn, ñoàng vôùi chö Phaät thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BA:

**LEÃ PHAÄT THEÁ CHUÙNG SANH TRONG ÑÖÔØNG SUÙC SANH**

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi chí thaønh ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän khaép vì möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy ñöôøng suùc sanh trong boán loaøi suùc sanh, hoaëc lôùn, hoaëc nhoû, döôùi nöôùc treân khoâ, giöõa hö khoâng; heát thaûy chuùng sanh vaø quyeán thuoäc cuûa taát caû chuùng sanh aáy, ngay nay chuùng con do söùc cuûa taâm boà ñeà maø ñaûnh leã quy y Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Baûo Kieân Minh Phaät Nam moâ Leâ Ñaø Boä Phaät

Nam moâ Tuøy Nhaät Phaät Nam moâ Thanh Tònh Phaät Nam moâ Minh Löïc Phaät Nam moâ Coâng Ñöùc Tuï Phaät Nam moâ Cuï Ñöùc Tuùc Phaät Nam moâ Sö Töû Haïnh Phaät Nam moâ Cao Xuaát Phaät Nam moâ Hoa Thí Phaät Nam moâ Chaâu Minh Phaät Nam moâ Lieân Hoa Phaät Nam moâ AÙi Trí Phaät

Nam moâ Quy Ñaø Nghieâm Phaät Nam moâ Baát Hö Haïnh Phaät Nam moâ Sanh Phaùp Phaät

Nam moâ Töông Minh Phaät Nam moâ Tö Duy Nhaïo Phaät Nam moâ Laïc Giaûi Phaùp Phaät Nam moâ Tri Ñaïo Lyù Phaät

Nam moâ Thöôøng Tinh Taán Boà-taùt Nam moâ Baát Höu Töùc Boà-taùt Nam moâ Ñaïi Taïng Boà-taùt

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

Laïi quy y möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo.

Nguyeän xin Tam baûo duøng söùc Töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï, cho heát thaûy suùc sanh trong boán loaøi chuùng vaø quyeán thuoäc cuûa chuùng, trong taát caû ñöôøng suùc sanh ôû khaép möôøi phöông taän hö khoâng giôùi, bao nhieâu toäi chöôùng ñeàu ñöôïc tieâu tröø, bao nhieâu khoå naõo ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, ñoàng xaû boû aùc thuù, ñoàng chöùng ñöôïc ñaïo quaû; thaân taâm an vui nhö ôû ñeä tam thuyeàn; Töù voâ löôïng taâm, luïc Ba-la-maät thöôøng ñöôïc hieän tieàn; boán voâ ngaïi trí, saùu söùc thaàn thoâng, nhö yù töï taïi; xa lìa ñöôøng suùc sanh, vaøo ñöôøng Nieát baøn, nhaäp Kim Cang taâm, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BOÁN:

**VÌ SAÙU ÑÖÔØNG CHUÙNG SANH MAØ PHAÙT NGUYEÄN**

Chuùng con ngaøy nay xin nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân leã Phaät, saùm hoái theá cho caùc vò Trôøi, caùc vi Tieân, Long thaàn, Baùt boä; nguyeän xin cho heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi saùu ñöôøng, khaép möôøi phöông, taän hö khoâng giôùi, cuøng taän ñôøi vò lai, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät,khoâng thoï thaân hình caùch laàm laïc, oan uoång, khoâng chòu caùc khoå sôû ñoäc haïi, khoâng taïo naêm toäi nghòch , möôøi toäi aùc, khoâng ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc nöõa.

Nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân leã Phaät hoâm nay ñeàu ñöôïc thaân nghieäp thanh tònh, khaåu nghieäp thanh tònh, nhö chö ñaïi Boà-taùt ma ha taùt; ñeàu nhö chö Ñaïi Boà-taùt ma-ha-taùt ñöôïc ñaïi taâm; taâm nhö ñaïi ñòa, sanh ra caùc caên laønh; taâm nhö bieån caû, giöõ gìn phaùp ñaïi trí hueä cuûa chö Phaät; taâm nhö nuùi Tu di, khieán taát caû caùc chuùng sanh ñeàu an truù nôi voâ thöôïng Boà ñeà: taâm nhö ngoïc baùu ma ni, xa lìa taát caû phieàn naõo; taâm nhö ngoïc baùu Kim cang, quyeát ñònh ñöôïc taát caû caùc phaùp; taâm kieân coá taø ma ngoaïi ñaïo khoâng theå ngaên trôø phaù hoaïi; taâm nhö lieân hoa, heát thaûy caùc phaùp khoâng theå laøm nhieãm nhôùp; taâm nhö hoa Öu ñaøm baùt, trong bao nhieâu kieáp khoù gaëp ñöôïc; taâm nhö hö khoâng heát thaûy chuùng sanh khoâng theå löôøng ñöôïc.

Laïi nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi, saùu ñöôøng töø nay trôû ñi, so löôøng ñöôïc taùnh bieát cuøa mình, so löôøng ñöôïc taùnh quyeát ñònh tin hieåu cuûa mình,tröø boû heát caùc phaùp giaû doái, thöôøng nghó nhôù lôøi phaùp ngöõ. Coù gì ñeàu boá thí, taâm khoâng luyeán tieác; taâm doõng maõnh, khoâng sôï haõi. Coâng ñöùc tu haønh ñeàu boá thí, cho taát caõ chuùng sanh, khoâng ñoïa laïi ñöôøng taø; chuyeân taâm moät beà chaùnh ñaïo ; thaáy thieän nhö huyeàn hoùa, thaáy aùc nhö chieâm bao; xa lìa sanh töû mau ra ba coõi quan saùt roõ raøng, thaáu ñaùo phaùp moân, thaäm thaâm vi dieäu, cuûa chö Phaät; taát caû ñeàu ñöôïc cuùng döôøng heát thaûy chö Phaät; leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû; taát caû ñeàu ñöôïc cuùng döôøng heát thaûy Toân phaùp; leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû; taát caû ñeàu ñöôïc cuùng döôøng heát thaûy Boà-taùt; leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû; taát caû ñeàu ñöôïc cuùng döôøng heát thaûy Hieàn Thaùnh, leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Neáu taát caø chuùng sanh ñôøi vò lai traùi vôùi lôøi ñaïi nguyeän cuûa chuùng con hoâm nay, ñeàu xin nhôø ôn ñöùc Tam baûo, khieán taát caû chuùng con sanh aáy ñoàng ñöôïc vaøo trong beå ñaïi nguyeän naày; lieàn ñöôïc thaønh töïu coâng ñöùc trí hueä; nhôø thaàn löïc cuûa Phaät maø tuøy taâm töï taïi, ñoàng nhö chö Phaät ñeàu thaønh Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖ BA MÖÔI LAÊM: CAÛNH TÓNH VOÂ THÖÔØNG

Ngaøy nay Ñaïi chuùng trong ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñaõ cuùng nhau leã Phaät, saùm hoái phaùp nguyeän theá cho heát thaûy chuùng sanh trong luïc ñaïo roài; baây giôø caàn phaûi tænh ngoä voâ thöôøng.

Than oâi! Toäi phöôùc trong ba coõi, nhôn quaû sanh nhau ôû ngay taïi taâm, khoâng rôøi ñöông nieäm, nhôn quaû aûnh höôûng laãn nhau, khoâng ngoaøi thieän aùc;khoâng theå sai laàm.

Nguyeän xin Ñaïi chuùng neân giaùc ngoä lyù voâ thöôøng; phaûi sieâng lo tu haønh ñeå töï cöùu laáy baûn thaân, chôù sanh taâm löôøi bieáng maø khoâng coá gaéng.

Ngöôøi tri thöùc thöôøng than: “Giaû söû ngöôøi höôûng thuù duïc laïc traêm, ngaøn, vaïn, öùc naêm, roát cuoäc cuõng khoâng theå traùnh ñöôïc ba ñöôøng aùc”. Huoáng gì chuùng ta trong thôøi gian ngaén nguûi moät traên naêm, nhöng maáy ai soáng ñöôïc moät nöûa. Theá thì chuùng ta khoâng theå töï dung tuùng qua ngaøy khoâng lo tu taäp.

Vaû laïi theá gian huyeãn hoùa, roát cuoäc taát caû ñeàu tieâu ma. Coù roài hoaøn khoâng, leân cao roài phaûi xuoáng thaáp; coù sum hoïp phaûi coù chia ly; coù sanh quyeát coù töû; cha meï vôï con choàng baïn, anh em quyeán thuoâïc, thöông yeâu ñeán taän coát tuûy, ñeán giôø phuùt laâm chung, khoâng ai coù theå cheát theá cho ai.

Quyeàn cao chöùc troïng,vinh hoa phuù quyù, tieàn taøi baûo vaät cuõng khoâng theå keùo daøi ñôøi soáng, cuõng khoâng theå duøng lôøi leõ, aên uoáng caàu phuùc ñeå mong thoaùt khoûi töû thaàn. Soáng cheát laø vieäc voâ hình, khoâng ai coù theå löu laïi ñöôïc!.

Kinh daïy raèng: “Cheát laø heát”. Taét hôi thôû roài, thaàn thöùc thoaùt ly, thaân hình tan raõ, nhôn vaät nhö nhau, khoâng ai soáng maø khoâng cheát. Nhöng trong luùc boû thaân maïng soáng naøy, khoå naõo voâ cuøng. Saùu doøng baø con noäi ngoaïi, vaây quanh khoùc loùc. Ngöôøi cheát khi aáy sôï laém; khoâng bieát nöông nhôø ai.

Luùc hôi thôû cuoái cuøng saép taøn, ngöôøi cheát nhôù laïi heát thaûy vieäc thieän aùc mình ñaõ laøm trong moät ñôøi qua; haønh töôùng quaû baùo sum la hieän ra tröôùc maét.

Ngöôøi laøm laønh ñöôïc thieân thaàn (thaàn trôøi) phuø hoä. Ngöôøi laøm aùc coù ngöu ñaàu nguïc toái xua ñuoåi. Nguïc toái la saùt haèng khoâng khoan dung tha thöù. Töø thaân, hieáu töû khoâng theå cöùu giuùp; vôï choàng aân aùi chæ nhìn nhau, xem caùi cheát ñeán. Gioù phong ñao xeû thaân ñau khoå khoâng theå noùi ñöôïc

Ngöôøi cheát luùc aáy ruoät ñau nhö dao caét, bao nhieâu thoáng khoå ñoàng thôøi doàn daäp; tinh thaàn hoaûng hoát nhö ñieân nhö cuoàng. Daàu muoán khôûi taâm nghó moät nieäm haønh laøm moät maûy phöôùc, leã Phaät moät laïy cuõng khoâng theå ñöôïc. Loøng caøng hoái haän, khoå naõo nhö vaäy, khoâng ai chòu theá cho ai.

Kinh Nieát Baøn daïy raèng:” Ngöôøi cheát ôû nôi choán hieåm naïn, khoâng coù löông thöïc; ñöôøng ñi môø mòt xa saêm laïi khoâng coù baïn beø; ngaøy ñeâm ñi maõi khoâng bieát veà ñaâu, khoâng coù phöông höôùng ; thaâm thuùy toái taêm, khoâng coù aùnh saùng; vaøo voâ giaùn ñòa nguïc; ñeán roài khoâng thoaùt ra ñöôïc. Soáng trong tu phöôùc cheát veà choã khoå, saâu thaúm chua cay, khoâng theå lieäu trò. Vieäc aáy khoâng coù hình saéc nen khoâng theå bieát tröôùc maø lo sôï”.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñaõ bieát quaû baùo cuûa söï soáng cheát nhö sôïi daây xích, khoâng coù moái manh, khoâng bao giôø cuùng taän. Cheát coù thaàn hoàn ñi ngô ngaùc, thui thuûi moät, khoâng bieát veà ñaâu, khoâng ai thaáy bieát, khoâng theå tæm kieám, khoâng theå ghi nhôù. Chæ moät mình töï noã löïc sieâng naêng chòu khoå, chaêm lo tu taäp, thaät haønh luïc ñoä, töù voâ löôïng taâm vv…ñeå laøm tö löông rieâng veà xöù sôû. Chôù töï mình coøn maïnh khoûe maø töï yeân taâm. Phaûi neân heát loøng tha thieát, ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Ña Vaên Haûi Phaät Nam moâ Trì Hao Phaät

Nam moâ Baát Tuøy Theá Phaät Nam moâ Hyû Chuùng Phaät

Nam moâ Khoång Töôùc Aâm Phaät Nam moâ Baát Thoái Moät Phaät Nam moâ Ñoaïn Höõu AÙi Caáu Phaät Nam moâ Oai Nghi Teá Phaät

Nam moâ Voâ Ñoäng Phaät

Nam moâ Chö Thieân Löu Boá Phaät Nam moâ Baûo Boä Phaät

Nam moâ Hoa Thuû Phaät Nam moâ Oai Ñöùc Phaät Nam moâ Phaù Oaùn Taëc Phaät Nam moâ Phuù Gia Vaên Phaät Nam moâ Dieäu Quoác Phaät

Baûo:

Nam moâ Hoa Minh Phaät Nam moâ Sö Töû Trí Phaät Nam moâ Nguyeän Xuaát Phaät Nam moâ Dieät AÙm Phaät

Nam moâ Sö Töû Du Hyù Boà-taùt Nam moâ Sö Töû Phaán Taán 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 thaûy Tam Nguyeän xin Tam baûo ñoàng gia taâm che chôû nguyeän cho Ñaïi chuùng

ñoàng saùm hoái trong Ñaïo traøng töø nay cho ñeán ngaøy thaûnh Phaät, bao nhieâu toäi nhôn, voâ löôïng khoå quaû ñeàu ñöôïc ñoaïn tröø, phieàn naõo kieát nghieäp hoaøn toaøn thanh tònh. Thöôøng ñöôïc ñích thaân tham döï caùc hoäi thuyeát phaùp cuûa chö Phaät; tu ñao Boà-taùt, töï taïi thoï sanh, töù ñaúng luïc ñoä nhö phaùp tu haønh; töù bieän luïc thoâng hoaøn toaøn ñaáy ñuû, traêm ngaøn tam muoäi, öùng nieäm hieän tieàn, caùc moân toâng trì ñeàu hay chöùng nhaäp, choùng leân Ñaïo traøng, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI SAÙU:

**LEÃ PHAÄT THEÁ NGÖÔØI LAØM COÂNG QUAÛ ÔÛ CHUØA**

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng laïi trí thaønh ñaûnh leã Tam baûo, khôøi taâm töø bi, khoâng phaân bieät oaùn thaân; nguyeän vì nhöõng ngöôøi ngaøy nay chuyeån thaân trôû laïi vaøo chuøa laøm vieäc naáu aên, gaùnh nöôùc, böûa cuûi, tuøy hyû coâng ñöùc, vaän heát naêng löïc laøm giuùp coâng vieäc veà phöôùc nghieäp khoù nhoïc, nguyeän khaép vì baø con quyeán thuoäc caùc ngöôøi aáy, laïi nguyeän vì heát thaûy nhöõng ngöôøi hieän ñôøi naøy bò lao nguïc, aùch naïn khoán khoå, giam caám troùi buoäc vaø nhöõng ngöôøi bò haønh phaät ñoùi khoå sôû. Nghó thöông caùc ngöôøi aáy ôû ñôøi tuy ñöôïc laøm ngöôøi, nhöng vui ít khoå nhieàu, goâng cuùm xieàng xích chia theå lìa thaân; hoaëc laø ñôøi nay taïo aùc hoaëc laø ñôùi tröôùc taïo aùc, nghieäp baùo coøn theo doõi, hoaëc ñaùng ñöôïc phoùng thích roài, nhöng khoâng bieát do ñaâu giaõi baày, toäi naëng bò söû töû, khoâng ngöôøi cöùu.

Chuùng con teân ……. Ngaøy nay do taâm töø bi nguyeän vì caùc ngöôøi aáy vaø quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy, maø quy y theá gian Ñaïi töø bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät Nam moâ Thöù Ñeä Haønh Phaät Nam moâ Phöôùc Ñöùc Ñaêng Phaät Nam moâ AÂm Thanh Trò Phaät Nam moâ Kieàu Ñaøm Phaät

Nam moâ Theá Löïc Phaät

Nam moâ Thaân Taâm Truù Phaät Nam moâ Thieän Nguyeän Phaät Nam moâ Giaùc YÙ Hoa Phaät Nam moâ Thöôïng Caùt Phaät Nam moâ Thieän Oai Ñöùc Phaät Nam moâ Trí Löïc Ñöùc Phaät Nam moâ Thieän Ñaêng Phaät Nam moâ Kieân Haïnh Phaät Nam moâ Thieän AÂm Phaät Nam moâ An Laïc Phaät

Nam moâ Nhaät Dieän Phaät Nam moâ Laïc Giaûi Thoaùt Phaät Nam moâ Giôùi Minh Phaät

baûo.

Nam moâ Truù Giôùi Phaät Nam moâ Voâ Caáu Phaät

Nam moâ Sö Töû Phan Boà-taùt Nam moâ Sö Töû Taùc 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 thaûy Tam Nguyeän xin Tam Baûo duøng söùc töø bi, ñoàng gia taâm nhieáp thoï,

nguîen cho nhöõng ngöôøi “chaáp lao phuïc dòch” (gaùnh nöôùc haøng cuûi), tuøy hyû coâng ñöùc va quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy, töø nay trôû ñi cho ñeán ngay thaønh Phaät, heát thaûy toäi chöùng ñeàu ñöôïc tieâu tröø, heát thaûy khoå naõo ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt thoï maïng dieân tröôøng, thaân taâm an laïc, haèng lìa tai aùch, khoâng coøn phieån naõo chöôùng ngaïi nöõa, phaùt taâm ñaïi thöøa, tu Boà-taùt ñaïo, luïc ñoä, töù ñaúng ñeàu ñöôïc hoaøn toaøn xaû lyù sanh töû, ñoàng ñöôïc an vui Nieát Baøn.

Laïi nguyeän trong thieân haï nhöõng ngöôøi bi hình phaït tuø ñaày, caàm coá troùi traên, aùch naïn khoán khoå, nhöõng ngöôøi beänh taät, khoâng ñöôïc töï taïi, vaø quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy, ñeàu nhôø oai löïc coâng ñöùc cuûa chuùng con leã Phaät saùm hoái hoâm nay maø ñöôïc giaûi thoaùt khoå naõo, nhöõng nghieäp nhôn ñoäc aùc hoaøn toaøn ñoaïn tröø; ra khoûi lao nguïc, vaøo thieâïn phaùp moân; thoï maïng voâ cuøng trí hueä voâ taän, thaân taâm an laïc nhö ôû ñeä tam thieàn; nhôù lao nguïc khoå töôûng baùo ôn Phaät; caøi aùc tuøng thieän, phaùt taâm ñaïi thöøa, haønh ñaïo Boà-taùt, vaøo taâm Kim cöông, trôû laïi ñoä thoaùt heát thaûy chuùng sanh ñoàng thaønh Chaùnh giaùc thaàn löïc töï taïi.

# CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BAÛY: PHAÙT NGUYEÄN HOÀI HÖÔÙNG

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng ñaõ phaùt taâm roài, coâng vieäc saùm hoái ñaõ xong. Thöù laïi neân ñem coâng ñöùc naøy phaùt nguyeän hoài höôùng cho heát thaûy chuùng sanh. Vì sao vaäy?

Vì heát thaûy chuùng sanh sôû dó khoâng ñöôïc giaûi thoaùt ñeàu do ñaém tröôùc quaû baùo, khoâng theå xaû boû. Neáu coù chuùt thieän maûy phöôùc maø hay hoài höôùng ñöôïc thì ñoái vôùi quaû baùo khoâng sanh taâm ñaém tröôùc, lieàn ñöôïc giaûi thoaùt thoáng thaû töï taïi.

Vì vaäy neân trong kinh taùn thaùn söï tu haønh bieát hoài höôùng laø vieäc ñòa lôïi ích. Cho neân baây giôø Ñaïi chuùng cuõng phaûi phaùt nguyeän hoài höôùng vaø khuyeán khích moïi ngöôøi khoâng neân ñaém tröôùc quaû baùo.

Chuùng con cuùng nhau tröôùc heát laø 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 Kieân Xuaát Phaät

Nam moâ An Xaø Na Phaät Nam moâ Taêng Ích Phaät Nam moâ Höông Minh Phaät Nam moâ Vi Lam Minh Phaät Nam moâ Nieäm Vöông Phaät Nam moâ Maät Baùt Phaät

Nam moâ Voâ Ngaïi Töôùng Phaät Nam moâ Tin Giôùi Phaät

Nam moâ Chí Dieäu Daïo Phaät Nam moâ Nhaïo Thaät Phaät Nam moâ Minh Phaùp Phaät Nam moâ Cuï Oai Ñöùc Phaät Nam moâ Chí Tòch Dieät Phaät Nam moâ Thöôïng Töø Phaät Nam moâ Ñaïi Töø Phaät

Nam moâ Cam Loà Vöông Phaät Nam moâ Di Laâu Minh Phaät Nam moâ Thaùnh Taùn Phaät Nam moâ Quaûng Chieáu Phaät

Nam moâ Vaên Thuø Sö Lôïi Boá Taùt

baûo.

Nam moâ 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 thaûy Tam Nguyeän xin Tam baûo duøng söùc töø bi, ñoàng gia taâm phuø hoä cho

chuùng con heát thaûy haïnh nguyeän ñeàu ñöôïc vieân maõn.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng töø nay cho ñeán ngaøy thaønh Phaät tu Boà-taùt ñaïo khoâng thoâi khoâng nghó, tröôùc ñoä chuùng sanh, sau seõ thaønh Phaät.

Neáu trong luùc chöa ñaéc ñaïo, coøn ñoïa sanh töû, xin nhôø nguyeän löïc naøy, khieán chuùng con sanh ra nôi naøo ba nghieäp thaân, khaåu, yù ñeàu ñöôïc thanh tònh, thöôøng phaùt taâm nhu nhuyeân, taâm ñieàu hoøa, taâm khoâng buoâng lung, taâm tònh dieät, taâm chôn thaät, taâm khoâng taïp loaïn, taâm khoâng tham lam, khoâng keùo rít, taâm ñaïi thuø thaúng, taâm ñaïi töø bi, taâm an truù, taâm hoan hyû, taâm ñoâ heát thaûy chuùng sanh, taâm giöõ gìn boà ñeà, taâm theå ñoàng nhö taâm chö Phaät, phaùt nhöõng taâm nhieäm maøu thuø thaúng roäng lôùn nhö vaäy ñeå chuyeân caàu nghe nhieàu, tu ñònh ky duïc, lôïi ích an laïc heát thaûy chuùng sanh, nguyeän khoâng boû ñaïo Boà ñeà, thaønh baäc Chaùnh giaùc.

# PHAÙT NGUYEÄN HOÀI HÖÔÙNG THEÅ CHO CHUÙNG SANH

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng chí thaønh daûnh leã, quyø goái chaép tay, taâm nieäm mieäng noùi theo lôøi naøy.

* Möôøi phöông chö Thieän chö Tieân coù coâng ñöùc haïnh nghieäp gì, chuùng con nay xin hoài höôùng theá, ñoàng quy Chaùnh giaùc ñaïo.
* Möôøi phöông Long vöông quyû thaàn coù thieän gì thuø thaéng, chuùng con nay xin hoài höông theá, ñoàng quy nhaát thöøa ñaïo.
* Möôøi phöông caùc Nhôn vöông. Coù tu haïnh nghieäp gì veà ñoïa boà ñeà, chuùng con nay xin hoài höôùng theá, ñoàng quy y voâ thöôïng ñaïo.
* Caùc loaøi chuùng sanh trong luïc ñaïo coù maûy may thieän nghieäp gì, chuùng con nay xin hoái höôùng theá, ñoàng quy y voâ thöôïng ñaïo.
* Möôøi phöông ñeä töû Phaät, thieän lai chuùng tyø kheo voâ tröôùc töù sa moân vaø nhöõng vò caàu Duyeân giaùc thöøa, aån hieän hoùa chuùng sanh, hieåu roõ phaùp nhôn duyeân, nhö vaät vaø heát thaûy ñeàu hoài höôùng Phaät ñaïo.
* Möôøi phöông chö Boà-taùt, ñoïc tuïng thoï trì kinh, nhaäp thieàn, xuaát thieàn, khuyeán hoùa chuùng sanh laøm heàt thaûy ñieàu phöôùc thieän nhö vaäy, heát thaûy tam thöûa Thaùnh chuùng, coù bao nhieâu coäi phöôùc ñöùc, ñeàu xin hoài

SOÁ 1909 - LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM, Quyeån Thöù Chín 725

höôùng cho heát thaûy chuùng sanh ñoàng quy voâ thöôïng ñaïo.

* Caùc vò treân trôøi vaø döôùi nhôn gian, tu Thaùnh ñaïo coù bao nhieâu coâng ñöùcthieän nhieäp, nay chuùng khuyeân hoài höôùng voâ thöôïng ñaïo.
* Nhöõng vò phaùt taâm vaø saùm hoái, töï mình tu vaø khuyeân ngöôøi tu, daãu ñöôïc maûy may phöôùc nhö vi traàn, cuõng ñem thí heát cho chuùng sanh. Neáu chuùng sanh khoâng thaønh Phaät, chuùng con theà khoâng boû boà ñeà nguyeän.
* Bao giôø chuùng sanh thaønh Phaät heát, chuùng con môùi chöùng quaû voâ thöôïng boà ñeà.
* Nguyeän xin chö Phaät chö Ñaïi Boà-taùt, voâ laäu caùc Thaùnh nhôn, ñôøi naøy vaø ñôøi sau, duy nguyeän xin nhieáp thoï.

Ngaøy nay Ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong Ñaïo traøng cuøng nhau trí taâm ñaûnh leã Tam baûo, nguyeän xin thay theá caùc vò quoác chuû vaø quyeán thuoäc cuûa quoác chuû maø hoài höôùng; nguyeän xin thay theá cha meï vaø baø con maø hoài höôùng.

* Nguyeän thay theá Sö tröôûng vaø chö vò doàng hoïc maø hoài höôùng.
* Nguyeän xin thay theá caùc tín thí ñaøn vieät, thieän aùc tri thöùc maø hoài höôùng. Nguyeän xin thay theá Hoä theá töù Thieân vöông maø hoài höôùng.
* Nguyeän xin thay theá ma vöông trong möôøi maø hoài höôùng.
* Nguyeän xin thay theá caùc vò thoâng minh chaùnh tröïc, thieân ñòa hö khoâng, chuû thieän ohaït aùc, thuû hoä trì chuù, nguõ phöông long vöông, long thaàn baùt boä maø hoài höôùng.
* Nguyeän xin thay theá caùc vò Linh kyø, u hieàn maø hoài höôùng.
* Nguyeän xin hoài höôùng theá cho möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy chuùng

sanh.

* Nguyeän xin chö Thieân, chö Tieân, Long thaàn baùt boä, heát thaûy chuùng sanh, töø

nay trôû ñi cho ñeán ngaøy chöùng quaû boeà ñeà, haèng theá hoäi ñöôïc phaùp moân voâ töôùng, khoâng coøn coù taâm ñaém tröôùc quaû baùo nöõa.

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP QUYEÅN THÖÙ CHÍN

(HEÁT)

■