# SỐ 2025

SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY

* *Thaàn Taêng Ñöùc Huy Truï trì Thieàn töï Ñaïi Trí Thoï Thaùnh vaâng saéc bieân taäp laïi.*
* *Thaàn Taêng Ñaïi Toá Truï trì chuøa*

*ôû Töôøng Taäp Khaùnh Ñaïi Long vaâng saéc hieäu chính.*

# QUYEÅN 1

**CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT: CHUÙC LY**

Ñieàu con ngöôøi quyù troïng laø ôû Minh Ñaïo cho neân töø xöa caùc baäc Thaùnh quaân suøng kính giaùo cuûa baäc Thaùnh phöông Taây ta, chaúng duøng theá ñeå tieáp ñaõi chuùng toâi, laø toân ñaïo ñoù. Cung kính chæ Quoác trieàu may gaëp raát lôùn, ñaët boû thueá dòch khieán an ôû ñieän, maø mong doác heát löïc ôû ñaïo. Thaùnh aân roäng lôùn, ñaát trôøi chaúng cuøng, haún laø ngoä roõ Phaät taùnh ñeå veà vôùi chí thieän, phaùt huy dieäu duïng ñeå vöôït nôi chí thaàn. Daãn daân ôû hoùa cuûa voâ vi, leân ñôøi ôû vöïc cuûa nhaân thoï. Do ñoù, baùo ñaùp quaân vöông, laø nay chuùng toâi phaûi taän taâm. Nhö thaáy caùc nhaät duïng thì sôùm toái haún caàu chuùc, moät böõa côm chaúng queân maø coøn ôû quyõ ñoä!

# THAÙNH TIEÁT

Kính gaëp Thaùnh tieát thì tröôùc chaúng laäp ñaïo traøng Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï, suoát moät thaùng Taêng haønh khoâng caáp giaû baøy kính. Tröôùc moät ngaøy laäp, Ñöôøng ty chuaån bò baûng baøy beân phaûi tam quan, vaø kinh ñoùn thöôïng ñieän (theå thöùc xem sau), ñeàu duøng giaáy maøu vaøng ñeå vieát, luaân sai Taêng boä y theo thöù töï giôùi laïp, ñeàu vieát teân hai chöõ. Tröôùc naêm ngaøy, Duy-na ñöa giaáy, haønh giaû Ñöôøng ty mang ñeán thö kyù (Lieâu thoâng baùo thö kyù ra tieáp, Duy-na tieáp leã) moät laïy, thöa raèng: “Thieát laäp Thaùnh tieát phieàn cheá lôøi sôù, neáu thö kyù thieáu, thì thò giaû thö traïng thay theá. Neáu cuõng thieáu thì lôøi sôù hieän thaønh.” (Xem ôû sau). Thö kyù cheá xong, ñaày

ñuû baûn thaûo tröôùc trình Truï trì, ñích thaân ñöa ñeán Ñöôøng ty, tieáp leã moät laïy tieáp leã tröôùc, Duy-na duøng giaáy maøu vaøng vieát sôù, haønh boäc mang, böng maâm khaên loø ñoát höông lieân tieáp, leân phöông tröôïng thænh Truï trì kieåm sôù. Ñoát höông tieáp leã moät laïy, thöa raèng: “Thieát laäp Thaùnh tieát, xin Hoøa-thöôïng kieåm sôù”. Kieåm xong, haønh giaû ñeán laïi Truï trì, saùng sôùm hoâm sau, treân ñieän thieát laäp tuïng kinh, vaãn baùo caùc lieâu treo baûng tuïng kinh. Thò giaû ñoát höông trôû laïi Truï trì. Saùng sôùm hoâm sau, thöôïng ñöôøng ñeán canh naêm, Truï trì haønh höông trôû veà. Laïi ñeán luùc duøng chaùo xong, thöôïng ñöôøng baûo khaùch ñaàu treo baûng thöôïng ñöôøng. Duy-na ôû nôi Taêng ñöôøng, sau tieáng chuøy duøng chaùo saùng xong, laïi ñaùnh moät tieáng chuøy, thöa raèng: “Baïch ñaïi chuùng! Duøng chaùo xong, nghe tieáng khaùnh, caùc vò ñeàu ñaày ñuû oai nghi, ñeán ñieän Ñaïi Phaät, thieát laäp Thieân thoï Thaùnh tieát, kính baïch”. Laïi ñaùnh moät tieáng chuøy, ñeán tröôùc Truï trì thaêm hoûi, theo baûng thuû toïa khôûi tuaàn ñöôøng moät voøng, ra ngoaïi ñöôøng töø gian döôùi ñeán gian treân, trôû veà khoaûng giöõa noäi ñöôøng, thaêm hoûi maø ra. Sau duøng chaùo döøng nghæ choác laùt, ñôïi nôi Ñaïi ñieän baøy ñuû höông ñeøn, traø noùng, naïo baït, thuû lö, v.v... Haønh giaû Ñöôøng ty baùo khaùch ñaàu phöông tröôïng, tröôùc ñeán Truï trì, keá ñeán thò giaû, ñaùnh baûng ôû phöông tröôïng, ñaùnh ba tieáng troáng. Haønh giaû Ñöôøng ty döï ñaùnh ba tieáng baûng tröôùc lieâu chuùng, nhoùm chuùng ngoài taïi Ñöôøng, nhö bình thöôøng ngoài thieàn ngoài höôùng veà beân trong, troáng ñaùnh thì xoay thaân ngoài höôùng veà beân ngoaøi. Ñaàu thuû tröôùc taäp beân ngoaøi Ñöôøng ñôïi troáng gioùng thì vaøo Ñöôøng. Thuû toïa vaøo sau ñeán choã ngoài, Taây ñöôøng caàn Cöïu moâng ñöôøng caùc lieâu ñeàu ngoài beân ngoaøi Ñöôøng. Luùc tieáng troáng ñaàu môùi gioùng, Truï trì ra ngoài ôû nhaø nguû, thò giaø thaêm hoûi ñöùng ôû phía Ñoâng, haønh giaû thaêm hoûi ñöùng ôû phía Taây. Troáng chuyeån, thò giaû ñeán beân traùi phaùp toøa ñöùng ñôïi chuùng nhoùm hoïp. Ñaàu Thuû ôû döôùi giöôøng, Thaùnh Taêng thaêm hoûi tröôùc, laõnh chuùng ra ñöôøng ñeán tröôùc phaùp toøa, xeáp moät haøng thaêm hoûi trôû veà Taây töï ñöùng, ñaïi chuùng baøy xeáp ôû sau. Neáu chaúng ñôïi Ñaàu Thuû ñeán thì tröôùc töï ñöùng, ñònh phi phaùp. Haønh ñöôøng ñoù cuõng luùc troáng gioùng, ñaùnh ba tieáng baûng, Tham ñaàu laõnh chuùng haønh giaû, xeáp tröôùc khoá ñöôøng töông ñoái baøy ñöùng, ñôïi troáng chuyeån. Tri söï ra thì chaøo hoûi theo sau ñoù. Ñôïi Taây töï trôû veà vò trí xong cuõng xeáp moät haøng chaøo hoûi tröôùc toøa. Thöôïng thuû ôû sau. Ñoâi töï daãn veà daãn veà Ñoâng töï laäp ñònh, chuùng haønh giaû xeáp sau tri söï, ñöùng caùch hôi xa, ñôïi thò giaû vaøo thænh Truï trì ra, haønh giaû thaêm hoûi, Truï trì ñeán tröôùc phaùp toøa, haønh giaû ñeán gaàn ñöùng sau tri söï. Thaùng muøa Ñoâng thì chuùng boû muõ khaên thöa hoûi. Truï trì cung kính leân toøa, thò giaû theo leân phaùp toøa, duøng haïp höông

ñöïng ñaày böng leân. Truï trì nguyeän höông chuùc thoï xong, Thò giaû tieáp höông duøng tay traùi caém vaøo loø, tay phaûi nhoùn theo moät neùn höông, löôïc thöa hoûi xuoáng toøa trôû veà ban. Ñôïi Truï trì thuùc yù ngoài yeân, Thò giaû tröôùc taïi cuoái ban daãn qua döôùi toøa xeáp moät haøng chaøo hoûi, ñoát höông. Thò giaû daãn ban trôû veà vò trí. Keá laø, thuû toïa laõnh ban ra xeáp tröôùc toøa chaøo hoûi, ñaïi chuùng ñoàng chaøo hoûi. Tri söï chuyeån ban xeáp tröôùc toøa chaøo hoûi, haønh giaû theo chaøo hoûi. Taây ñöôøng, Ñoâng ñöôøng ra döôùi toøa chaøo hoûi. Thò giaû leân toøa, tay traùi daâng höông, xoay mình naâng toïa cuï thaêm hoûi (ñoù goïi laø thay theá chuùng thænh phaùp), thoái lui ñöùng beân caïnh toøa, hoûi ñaùp xong, toû baøy söï yù noùi (ngaøy naøo thaùng naøo), gaëp ngaøy vía thieân thoï, chuøa moã döï vaøo ngaøy naøo thaùng naøo thieát laäp ñaïo traøng Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï, troïn moät thaùng xoay vaàn chö Taêng leân ñieän môû xem kim vaên, nay luùc khai môû, thaàn Taêng laø moã Truï trì leân ñeán toøa naøy, naâng ñeä nhaát nghóa Thaùnh ñeá, goùp nhaët nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc Thaùnh thoï vaïn an!). Noùi phaùp xong, baïch raèng: “Haï toïa! Ñeàu ñaày ñuû oai nghi ñeán Ñieän Ñaïi Phaät, thieát laäp Thaùnh tieát Thieân thoï, kính baïch!” Ngaøy aáy, Haï toïa tuy coù Quan vieân cuõng chaúngñöôïc töø choái, bôûi toân kính quaân vöông. Ñaùnh chuoâng lôùn vaø chuoâng tröôùc Taêng ñöôøng, nhoùm chuùng xeáp treân ñieän höôùng veà Phaät baøy ñöùng, Truï trì daâng traø noùng, Thöôïng thuû tri söï thay nhau daâng. Thæ giaû ñoát höông ñeán tröôùc toøa Phaät, Haï traø noùng xong, Truï trì trôû veà vò trí laäp ñònh, haønh giaû khua naïo baït, Duy-na xoay mình tröôùc loø, tieáp Truï trì daâng höông, thò giaû ñoát höông böng höông lieân tieáp. Keá Ñoâng ñöôøng, Taây ñöôøng ra ban daâng höông (neáu coù Truï trì caùc chuøa khaùc tình côø ñeán, thì baûo Thò giaû thöa thænh daâng höông tröôùc löôõng töï). Keá, löôõng töï ñoái ra, höôùng veà Phaät chaøo hoûi, daâng höông xong, löôõng töï cuøng chaàu, xoay mình trôû veà vò trí. Ñaïi chuùng ñoàng laïy ba laïy, löôõng töï phaân ban ñoái laäp, Truï trì ñeán quyø, tri khaùch quyø daâng thuû lö, thò giaû quyø daâng hoäp höông. Duy-na baïch Phaät tuyeân sôù xong, Tri khaùch quy tieáp loø, Truï trì thaâu toïa cuï, Duy-na xöôùng tuïng chuù Laêng-nghieâm. Hoài höôùng raèng (phuùng tuïng bí chöông gom nhaët nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï vaïn an, Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï Phaät, v.v...). Xong, chuùng giaûi taùn, moãi ngaøy haønh giaû Ñöôøng ty xoay vaàn sai Taêng boä, phaûi döï tröôùc moät ngaøy thænh Truï trì ñaàu thuû chuùng Taêng, ñeàu ghi teân hai chöõ kieåm kyù, löôïng chuùng ít nhieàu, y theo giôùi laïp ñaày ñuû bieân ghi sai ñôn, baøy ñònh ngaøy phaân, ñeán cuøng roài trôû laïi ñaàu, vaãn xeáp kinh muïc, nieâm yeát treân truï trong ñieän. Ñeán ngaøy ñeàu chuyeân nghieâm tuùc, ñaùnh chuoâng lôùn leân ñieän, ñaùng thöù haïng Taêng vieân phaûi ñuû oai nghi, hoäp höông leã Phaät, trôû veà vò trí xem kinh, khoá ty nghieâm baøy

loø höông, chuaån bò ñieåm taâm, Duy-na ñoát höông, chaâm nöôùc noùng chieáu phaát, ñeán chieàu toái, ñaùnh chuoâng lôùn, xuoáng ñieän. Haønh giaû Ñöôøng ty vaø haønh giaû Tröïc ñieän thöôøng xuyeân doø xeùt khoâng ñeå bieáng löôøi. Nhö quan vieân vaøo chuøa nguyeän höông, ñaùnh chuoâng nhoùm chuùng, tuïng chuù Voâ Löôïng Thoï, nieäm hieäu Döôïc Sö, xong hoài höôùng raèng: “Xöù noï, quan noï vaøo chuøa leã laïy nieäm höông, Taêng chuùng nieäm tuïng Bí chöông, vun boài nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï vaïn an. Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï, v.v... Trong tieát gaëp ngaøy moàng ba moàng taùm, nieäm tuïng ôû ñieän Phaät, ñeán ngaøy trai hoaøn taát, haønh giaû Ñöôøng ty ñeán Truï trì Löôõng töï vaø caùc lieâu treo baûng nieäm tuïng, baùo chuùng tham tieàn ñi tuaàn haønh lang ñaùnh baûng, nhoùm chuùng höôùng veà Phaät baøy ñöùng. Truï trì ñeán, ñaùnh baûng lôùn ba tieáng, keá ñaùnh chuoâng lôùn, ñoát höông, trôû veà vò trí, Duy-na ra ban, nieäm tuïng raèng:

*“Hoaøng phong maõi thoåi Ñeá ñaïo vang va*

*Maët trôøi Phaät caøng saùng Phaùp luaân thöôøng xoay. Vì duyeân nhö treân*

*Nieäm phaùp thaân thanh tònh Tyø-loâ-giaù-na*

*Phaät möôøi laàn xong, Hoài höôùng töø tröôùc Ñeán ñaây nieäm tuïng Vun boài nhaân lôùn Chaùnh vì caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï vaïn an*

*Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï, v.v...”*

Ñaùnh ba tieáng chuoâng tröôùc Taêng ñöôøng, ñaïi chuùng hoûi thaêm maø giaûi taùn. Hoaëc Truï trì ñeán caùc ñaïo traøng quaän huyeän, v.v... luùc trôû veà, ñaùnh chuoâng nhoùm chuùng tröôùc cöûa, nghinh ñoùn phöông tröôïng thöa hoûi.

Thieát laäp hay giaûi taùn Thaùnh tieát, theo Thanh quy xöa cheùp, Ñöôøng Taêng Ñöôøng ty caáp do, taïm ñeán khaùch ty caáp do tuøy thaân chieáu chöùng. Bôûi thôøi xöa, Taêng ñaïo haèng naêm caêng maøn moät laàn naïp mieãn tieàn ñinh. Quan caáp do laøm Baèng, neân ngoaøi ñaïo cuï Du phöông, Ñoä ñieäp, coøn coù Do mieãn Ñinh moãi naêm, coù do toïa haï xöù naøo, coù do thieát baøy giaûi taùn Thaùnh tieát ñeå chuaån bò caät hoûi, ñeàu cuõng lo sôï caån thaän, nay tuy chaúng

duøng, nhöng vaãn coøn vieäc ñoù ñeå thaáy thôøi xöa.

## *\* Theå thöùc baûng maøu vaøng.*

“Chaâu noï, phuû noï, chuøa noï, ngaøy noï, thaùng noï, kính gaëp Thaùnh tieát Thieân thoï, Baûn töï döï ngaøy naøo ñoù thaùng naày, cung kính ñeán Ñieän Ñaïi Phaät thieát laäp ñaïo traøng Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï, suoát moät thaùng luaân phieân chö taêng leân ñieän môû xem chaân thuyeân, tuyeân trì maät hieäu, vun boài nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï muoân naêm, muoân naêm, muoân muoân naêm!

Nhö treân cung kính, chæ mong! Maët trôøi Phaät ngôøi saùng, trôøi roàng chieâu caùch.

Naêm noï thaùng noï ngaøy noï. Ñoâ giaùm töï thaàn Taêng moã kính lôøi, Truï trì thaàn taêng moã”.

## *Nghi thöùc kinh Ñôn.*

“Nay ñuû phaåm muïc vaên kinh nhö sau:

* Kinh Ñaïi Phöông Quaûng Phaät Hoa Nghieâm
* Kinh Ñaïi Phaät Ñaûnh Vaïn Haïnh Thuû-laêng-nghieâm
* Kinh Ñaïi Thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa
* Kinh Ñaïi Thöøa Kim Quang Minh.
* Kinh Ñaïi Phöông Quaûng Vieân Giaùc Tu-ña-la Lieãu nghóa
* Kinh Ñaïi Thöøa Kim Cöông Baùt-nhaõ Ba-la-maät
* Kinh Ñaïi Nhaân Vöông Hoä Quoác.

Treân ñaây, ñaày ñuû nhö tröôùc. Thaùng naøy, ngaøy Cöông Duy thaàn taêng moã cuï.

## *Nghi thöùc sai Ñôn*

“Nay ñaày ñuû theo ngaøy luaân phieân chö taêng leân ñieän, teân töøng vò nhö ôû sau, duøng giaáy traéng ghi: Ngaøy moã, Truï trì Thaàn taêng. Thuû toïa moã, thö kyù moã, taïng chuû moã, tri khaùch moã, Taây ñöôøng moã. Ngaøy moã: Xöng hoâ moã, Thöôïng toïa moã, Ñoâ töï moã.

Treân ñaây, ñaày ñuû nhö tröôùc.

Nay ngaøy ....... thaùng , Ñöôøng ty moã”.

Lôøi sôù (thieát laäp) nhö treân: “Cuùi laáy chôû che khoâng rieâng, ñaát trôøi ai löôøng cao daày ñoù, chieáu soi coù thònh chaúng duï saùng ñeïp. Bieát khoå nhoïc cuûa taùn ngöôõng, muoán baùo boå maø khoâng cuøng, chæ gaù beân trong hun ñuùc nghóa troïng boán aân, neân doác taám loøng Trung aùi, cung kính ba chuùc. Ñaåu xu toûa raïng, Long töôïng phoâ baøy, löôùi trôøi traêm öùc, nuùi soâng ñeàu veà Thaùnh löôïng. Hoa taïng theá giôùi Tam thieân caøng dieãn chaúng Ñoà, ít heát maûy traàn, chaúng löôøi sôùm toái, kính nguyeän Yeán Long ñöôïc duïng, muoân sao ngôøi saùng maø theàm thaùi bình. Laân phuïng baøy laønh, baäc Thaùnh

taïo taùc maø muoân vaät thaáy. Kính sôù (maõn taùn), hoa Öu-baùt-la ñieàm laønh ra ñôøi, ñoàng Phaät giaùng sinh. Caây Dieâm-phuø-ñeà toûa raâm, cuøng trôøi ñoàng thoï, neân nuoâi Dueä chaát cuûa xöa thaønh, khaéc tieáp Thaùnh möu cuûa lôùn hieån. Lôùn thay! Trôøi lôùn thay! Trôøi roõ trôøi ôû chaùnh, hoäi cöïc quy, veà cöïc, döïng cöïc ñöùng giöõa. Beân duøng Ñaïi ñoàng cuûa ñaïo toâi, coù giuùp chí trò cuûa Thaùnh thôøi, nuùi röøng chuoâng troáng vui toûa ngôøi cuûa Hoùa nhaät. Coû caây coân truøng thaám ñöôïm nhuaàn aân ñöùc. Laønh baøy khua tröôùc, tuïng chuùc hoa phong, kính nguyeän, khoanh tay voâ vi, vò ñaát trôøi maø muoân vaät döôõng. Hun ñuùc höõu töôïng, Lyù aâm döông maø boán muøa bình. Thoï khaûo muoân naêm, goác ngoïn traêm ñôøi”.

# CAÛNH MAÏNG BOÁN NGAØY TRAI CHUÙC TAÙN

Caûnh maïng ngaøy toát, moàng moät, raèm, moàng taùm vaø haêm ba, boán ngaøy trai, caùch ñeâm, haønh giaû Ñöôøng ty baùo chuùng, treo baûng tuïng kinh, keá saùng hoâm sau gioùng chuoâng döùt, sau ñoù ñaùnh chuoâng tröôùc Taêng ñöôøng, nhoùm chuùng leân ñieän. Duy-na xöôùng tuïng chuù Laêng-nghieâm, xöôùng nieäm hieäu Phaät Döôïc Sö. Taùn Phaät xong, hoài höôùng raèng: “Ngaøy moã giôø naøy, chaâu moã chuøa moã, Truï trì truyeàn phaùp moã Taêng moã, kính caån nhoùm hoïp chuùng Taêng trong chuøa cuøng leân Baûo ñieän, phuùng tuïng thaàn chuù Ñaïi Phaät Ñaûnh Vaïn Haïnh Thuû-laêng-nghieâm, xöng nieäm Thaùnh hieäu, vun boài nhaân lôùn, caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay, Thaùnh thoï vaïn an, Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï Phaät, Nhaân Vöông Boà-taùt v.v...).

# ÑAÙN VOÏNG TAÏNG ÑIEÄN CHUÙC TAÙN

Ñaùn (moàng moät) voïng (raèm) xöa nay chuyeån taïng chuùc taùn, nay thì haún tröôùc luùc trôøi saùng leân ñieän tröôùc ngöï toøa chuùc taùn, ôû leã laø cung, hoaëc duøng chaùo xong, thaêng toøa xong, ñaùnh chuoâng nhoùm chuùng ñeán taïng ñieän, Duy-na xöôùng raèng: (Ma-ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät). Chuùng ñang maëc nieäm, Truï trì laõnh chuùng chaép tay nhieãu taïng, haønh ñaïo ba voøng, chuùng ñoâng thì moät voøng laäp ñònh. Duy-na xöôùng tuïng chuù Ñaïi bi, hoài höôùng raèng: “Trong ñaïi vieân chieáu coù bieån Hoa taïng, coâng vöôït taïo hoùa, ñaïo baët saùng noùi, ba saùng chôùp cuoän maø truøm thaät töôùng, saùu hôïp saám buoâng maø laéng traïm nhieân. Bieån chaúng nghó baøn, taùn döông khoù heát. Chaâu moã chuøa moã, Truï trì truyeàn phaùp thaàn Taêng moã, thaùng moã saùng sôùm (moàng moät) raèm, kính caån nhoùm hôïp chuùng Taêng trong chuøa, cuøng leân taïng ñieän nhieãu quanh haønh ñaïo, xöng nieäm Thaùnh hieäu Ma-ha Phaät maãu, vaän Chuyeån luaân taïng phaùp baûo cung trôøi, phuùng tuïng thaàn chuù Ñaïi bi vieân maõn, vun boài nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc. Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï vaïn an, Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï Phaät, Nhaân vöông Boà-taùt Ma-ha-

taùt, Ma-ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät”.

# CHUÙC TAÙN HAÈNG NGAØY

Hai thôøi chaùo côm ñeán trai ñöôøng, taêng chuùng phaûi leân ñieän, Duy- na xöôùng tuïng chuù Voâ Löôïng Thoï ba bieán, Hoài höôùng raèng: “Phuùng tuïng bí chöông, vun boài nhaân lôùn, chaùnh vì caàu chuùc Hoaøng ñeá hieän nay Thaùnh thoï vaïn an, Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï Phaät, v.v...”.

# THIEÂN THU TIEÁT

Ñeán kyø, haønh giaû Ñöôøng ty caùch ñeâm baùo chuùng, treo baûng tuïng kinh. Saùng hoâm sau, ñaùnh chuoâng ôû Taêng ñöôøng, nhoùm chuùng leân ñieän, Duy-na xöôùng tuïng chuù Laêng-nghieâm xong, baïch Phaät: “Ñoàng nhö boán ngaøy trai”, Hoài höôùng raèng: “Ñöôøng moã, heûm moã, chuøa moã, ngaøy moã, thaùng moã, kính gaëp Hoaøng Thaùi töû thieân thu lònh tieát, kính caån nhoùm hôïp chuùng Taêng trong chuøa, cuøng leân Baûo ñieän, trì tuïng thaàn chuù Ñaïi Phaät Ñaûnh Vaïn Haïnh Thuû-laêng-nghieâm, xöng nieäm Thaùnh hieäu, vun boài nhaân toát, kính chuùc Hoaøng Thaùi töû taøi gioûi ngaøn naêm ñieän haï. Cuùi mong, maët trôøi laïi xoay, nguyeät laïi toûa chieáu khaép trôøi bieån, nuùi nhö ñaù raùp soâng nhö ñeo mang, bao quanh neàn nöôùc, Kim Cöông Voâ Löôïng Thoï Phaät, v.v...”.

# THIEÄN NGUYEÄT

Thaùng gieâng, thaùng naêm, thaùng chín laø Thieän Nguyeät (thaùng an laønh), döï tröôùc moät ngaøy, Duy-na baûo haønh giaû Ñöôøng ty ñeán chæ thaày Truï trì, baùo khoá ty treo baûng Thieän Nguyeät ôû tröôùc cuûa ñieän, ñaày ñuû kinh ñôn luaân sai Taêng ba. Moãi ngaøy ñaùnh chuoâng lôùn leân ñieän, xem kinh, chuùc taùn troïn thaùng môùi thoâi.

Môùi ñaàu, do töø nieân hieäu Khai Hoaøng thöù ba (583) ñôøi Tuøy, (vua Vaên Ñeá - Döông Khieâm 581-605) ban chieáu trong thieân haï laø thaùng gieâng, thaùng naêm, thaùng chín vaø saùu ngaøy trai, moãi chuøa ñeàu laäp ñaïo traøng caàu nguyeän, chaúng ñöôïc gieát haïi sinh maïng, laáy trong taïng kinh noùi coù Tyø-sa-moân Thieân Vöông moãi naêm ñi tuaàn xem xeùt boán ñaïi boä chaâu, thaùng gieâng, thaùng naêm thaùng chín, chaùnh trò chaâu thieäm boä ôû phía Nam, neân caám gieát moå, maø phöôùc traán ôû ñôøi Ñöôøng thöôøng leân nhaäm, haún thöôûng coâng binh lính chaúng döôùi maáy muoân ngöôøi, phaûi gieát haïi naáu nöôùng raát nhieàu. Neân laáy thaùng gieâng, thaùng naêm, thaùng chín chaúng lieân quan, vì caám gieát haïi, maø tuïc cho raèng kî laø chaúng ñuùng.

Chöông Chuùc Ly heát.

# CHÖÔNG HAI: BAÙO AÂN

Nöôùc coù Ñeá teá caáp boán muøa, do ñoù ngôøi coâng ñöùc lôùn, baûn thæ laïi tieáp noái. Thaùnh trieàu suøng Phaät, töø Theá toå maø xuoáng, ñeàu xaây döïng chuøa, cho raèng: Do Phaät öùng thaân ñeå ngöï thieân haï, hoùa nghi ñaõ troïn veà laïi Phaät vò. Chuøa quan ôû kinh ñoâ do ñoù thieát baøy Thaùnh dung ñuû ñaøn traøng Phaät. Haèng thaùng duøng naêm teá, thieát cuùng baøy leã nhö luùc coøn soáng, maø ñaët suy tö cuûa canh töôøng. Lôùn thay! Chæ Thaùnh hoùa bao truøm cuøng giaùo cuûa Phaät löu truyeàn khoâng ngaèn meù, maø chuùng toâi goäi aân ba ñöôïm Thaùnh traïch, coù theå chaúng bieát choã töï maø tö duy choã baùo hieäu hay sao!

# QUOÁC KÎ

Ngaøy thöôïng taân ñeán kyø, caùch ñeâm khoá ty baùo ñöôøng ty sai Haønh giaû ñeán Truï trì Löôõng töï, baùo chuùng treo baûng tuïng kinh. Ñeán treân phaùp toøa, an ñaët ngöï toøa, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò Thaùnh hieäu, nghieâm baøy höông hoa, ñeøn neán, baøn aùn cuùng döôøng. Ñeán kyø, ñaùnh chuoâng ôû Taêng ñöôøng, nhoùm chuùng ñôïi Truï trì ñeán daâng höông, daâng traø noùng, Duy- na xöôùng tuïng chuù Laêng-nghieâm, phuùng tuïng xong, hoài höôùng raèng: “Chaâu moã, chuøa moã, Truï trì truyeàn phaùp thaàn Taêng moã, ngaøy moã thaùng moã, kính gaëp giôø Thaùnh kî Thaùnh moã, kính caån nhoùm hoïp chuùng Taêng trong chuøa, phuùng tuïng thaàn chuù Ñaïi Phaät ñaûnh vaïn haïnh Thuû-laêng- nghieâm, xöng nieäm Thaùnh hieäu, vun boài thuø lôïi, giuùp nghieâm Thaùnh giaù, kính nguyeän Thaàn daïo taùm cöïc, töôûng xe maây ngöïa gioù ñeán. Laâm vò chöùng giöõa trôøi, thoï vui söôùng ñieän ngoïc laàu quyønh, möôøi phöông ba ñôøi, v.v...”

# CAÀU NGUYEÄN.

Heã coù caàu nguyeän thì phaûi nhö phaùp trang nghieâm ñaøn traøng, baøy bieän cuùng döôøng, vò Truï trì chuyeân taâm kính caån, Taêng chuùng ñeàu coù vieäc chænh tuùc, Tri söï trong ngoaøi Ñeà ñoác öùng bieän, phoøng lieâu lôùn nhoû tuaàn caûnh chænh teà, nghieâm khieát. Hoaëc coù quan vieân ñeán ñoát höông, phaûi cung caàn ñoùn ñöa. Döï kyø, khoá ty thöa baùo thaàyTruï trì, tröôùc giao yù chæ, Duy-na tri hoäi, haønh giaû ñöôøng ty baùo chuùng treo baûng caàu nguyeän, côm chaùo hai böõa, ñaùnh chuoâng nhoùm chuùng tuïng kinh, hoaëc xem kinh taïng, hoaëc boán Ñaïi boä kinh, hoaëc ba ngaøy, naêm ngaøy, baûy ngaøy, tuøy thôøi maø haønh, nhö caàu taïnh, caàu möa thì luoân phieân chö taêng möôøi vò, hai möôi vò, hoaëc ba möôi vò, naêm möôi vò, chia laøm maáy daãn, tieáp tuïc tuïng kinh, moãi daãn tuïng chuù Ñaïi bi, chuù Tieâu tai, chuù Ñaïi vaân moãi chuù hai

möôi moát bieán, goïi ñoù laø luaân phieân chaúng ñöùt quaõng suoát ngaøy phuùng tuïng, seõ coù luùc caûm öùng, môùi coù theå hoaøn maõn giaûi taùn saùm taï. YÙ sôù ñoù ñeàu neâu nhö sau:

* ***Caàu taïnh:*** Thaät thaáy möa daàm laø leä, vaät duïng chaúng thaønh, traêm soâng traøn chaûy, daân khoâng coù choã ôû yeân, bôûi chuùng sinh coäng nghieäp caûm neân, chæ treân trôøi che chôû khoâng rieâng. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, thieát laäp ñaïo traøng caàu taïnh, moãi ngaøy baûo chö Taêng trì tuïng kinh chuù, leã laïy caùc Thaùnh, chæ mong moûi caàu ñöôïc taùnh raùo, choùng ban caûm roõ. Cuùi nguyeän, queùt maây ñen khaép boán phía, truûng ñoïng ngaàm tieâu, veùn maët trôøi giöõa hö khoâng, aùnh saùng seõ chieáu, giuùp naêm haønh ñeàu thuaän muøa, maø muoân loaøi ñeàu toaïi soáng.
* ***Caàu möa:*** Thaät thaáy naéng haïn laøm tai, traêm vaät khoâ khan, chaúng phaûi giaùng phaït cuûa trôøi ôû treân maø do laém loãi cuûa daân ôû döôùi. Chæ coù chö Phaät môû cöûa töø bi, maø thaàn chuù coù öùng caàu nguyeän. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, thieát laäp ñaïo traøng caàu möa, moãi ngaøy baûo chö Taêng phuùng tuïng kinh chuù, leã laïy Thaùnh hieäu, chæ mong moûi caàu ñöôïc möa ñöôïm, choùng ban caûm thoâng. Cuùi nguyeän cöùu vôùt sinh linh ôû ñoà thaùn, löôùi cöûa khoù thay, noåi maây roàng nôi soâng nuùi, giuùp möa tuoân xuoáng, ngoõ haàu nhieàu maàm maï cuõng coù ñöôïc muøa.
* ***Caàu tuyeát:*** Thaät thaáy muøa Ñoâng luoân aám, sôï dòch beänh cuûa sinh vaät, löôùi trôøi giaùng tuyeát, saïch khí xaâm cuûa döôùi ñaát, thöôøng khieán thaät cuûa nhuïy höông, nguyeän nhoùm ñieàm laønh cuûa saùu hoa. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, thieát laäp ñaïo traøng caàu tuyeát. Moãi ngaøy baûo chö Taêng phuùng tuïng kinh chuù, leã laïy caùc Thaùnh, chæ mong moûi caàu ñöôïc möa tuyeát, choùng ban caûm thoâng. Cuùi nguyeän maây ñoû ngaøn daëm ñöôïm nhuaàn, taùm hoang saùu phuû, ba söï duøng tu, coû caây ñeàu thuaän, hai khí naêm haønh theo muøa, ngöôøi thaàn am hoøa.
* ***Khieån Hoaøng*** (tröø chaâu chaáu): Thaät thaáy saâu bay che trôøi, chæ hung hoang ñaùng lo, tröø yeâu vaøo ñaát, sôï tö man khoù toan. Chaúng phaûi nhôø khu tröø cuûa thaàn coâng, tuy doác heát söùc ngöôøi maø khoâng boû. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, thieát laäp ñaïo traøng tröø chaâu chaáu. Moãi ngaøy baûo chö taêng, phuùng tuïng kinh chuù, leã laïy caùc Thaùnh, chæ mong ñuoåi tröø saâu truøng, chaâu chaáu choùng ban tieâu heát. Cuùi mong taåy ñeán gioù möa, queùt chuûng loaïi khoâng coøn soùt, neùm xuoáng raïch soâng, tuøy nghieäp caûm maø töï hoùa, daân an nghieäp hoï, vaät toaïi ñôøi noù.
* ***Nhaät thöïc:*** Ngaøy naøy maø thöïc, xem hoaëc traùi cuûa naêm kyû, sôï uy cuûa trôøi, lo töông taùc cuûa saùu leä, neân theo daân tình maø cöùu hoä, sao nöông Phaät löïc ñeå caàu nguyeän. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, baûo chö Taêng

SOÁ 2025 - SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUY, Quyeån 1 1009

phuùng tuïng kinh chuù, duøng baøy cöùu hoä, chæ mong moûi maët trôøi choùng trôû laïi saùng. Cuùi nguyeän, naêm saéc môû maø ñaïo vaøng saùng, chieáu roïi döôùi ñaát, caùc am tieâu maø Döông ñöùc thaïnh roõ chieáu xoay treân trôøi.

***\* Nguyeät thöïc:*** Nguyeät dieäu aâm tinh maø chuû ñeâm, choã nhôø chieáu roïi, Thieân baøy loãi tröøng ôû döôùi daân, oâi sao che laáp. Ñaõ raên ñaõ sôï duøng caàu duøng nguyeän. Do ñoù, kính phaùt taâm thaønh, baûo chö Taêng phuùng tuïng kinh chuù, duøng ñeå cöùu hoä. Chæ mong moûi maët traêng choùng trôû laïi saùng. Cuùi nguyeän yeâu moâ dieät veát, trong saùng hieän nuùi soâng ñaát lieàn, coá thoå tröôøng sinh muoân töôïng naïp cung ñieän roäng maùt.

Chöông Baùo AÂn heát.

Saéc Tu Baùch Tröôïng Thanh quy quyeån moät heát.