LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

PHÁP HOA TAM MUỘI HÀNH SỰ VẬN TƯỞNG BỔ TRỢ NGHI

**SỐ 1942**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1942**

**PHAÙP HOA TAM-MUOÄI HAØNH SÖÏ VAÄN TÖÔÛNG BOÅ TRÔÏ NGHI**

*Sa-moân Traïm Nhieân ôû chuøa Quoác Thanh ñôøi Ñöôøng soaïn.*

Veà phaùp leã saùm, ôû theá gian tuøy ñoàng baét chöôùc nhau nhöng söï nghi vaän töôûng phaàn nhieàu chaúng chu toaøn, hoaëc ñoïc sô saùm vaên nöûa chöøng chaúng thoâng suoát, hoaëc suy naêng löïc tröôùc choáng laïi lyù quaùn, moät laø khoâng baét chöôùc phong caùch tinh taán, thieáu ñaàu moái nhaäp moân. Cho neân noùi sieâng tu khoå haïnh chaúng phaûi laø nhaân Nieát-baøn. Nhöng chæ leã nieäm quó nghi thì vaên ñeàu roõ, laáy taùn taâm naëng neà thì töôûng vaän khoù thaønh. Toâi do Thieân Thai laïi coù boå chuù roõ raøng. Toaùt laãn khu chung khieán tuøy lôøi laøm nieäm, tuøy nieäm thaønh töôûng, moãi phaùp ngoù nhìn nhö thaáy tröôùc maét, nhieàu thôøi khaéc chaúng doái, söï phaùp thaønh töïu. Y baûn vaên chung phaûi traûi möôøi phaùp maø keát yeáu söï lyù.

1/ Trang nghieâm thanh tònh ñaïo traøng (neáu khoâng coù nhaø rieâng thì coù theå ôû chung nhöng phaûi deïp troáng taát caû ñoà ñaïc).

2/ Trang nghieâm thanh tònh thaân (duøng aùo môùi saïch, neáu khoâng coù thì duøng aùo toát nhaát hieän coù).

3/ Ba nghieäp cuùng döôøng (töôûng thaân mình vaø Chö Phaät voán khoâng coù naêng sôû).

4/ Vaän höông (töôûng höông hoa naøy cuøng khaép möôøi phöông cuùng döôøng Chö Phaät) keá thænh Phaät vaø caùc Boà-taùt.

5/ Khen Phaät (töôûng ñöùng tröôùc Tam baûo maø khen ngôïi)

6/ Leã Phaät (töôûng naêng leã, sôû leã taùnh vaéng laëng) Phaät Ña Baûo phaân thaân. Chö Phaät Ñoâng phöông, Chö Phaät ba ñôøi, xaù-lôïi, hình töôïng v.v... Dieäu Phaùp, caùc Boà-taùt, Xaù-lôïi-phaát, v.v…, Boà-taùt Phoå Hieàn. Khaép

thöïc haønh baûy saùm hoái, phaûi vaän möôøi taâm nghòch thuaän. Keá laø saùm hoái saùu caên. Roài khuyeán thænh, tuøy hyû, hoài höôùng, phaùt nguyeän, haønh ñaïo, ba töï quy y.

- Vaên ngoài thieàn toùm taét, phaûi nhö möôøi phaùp chæ quaùn thaønh thöøa, thöïc haønh Phaùp Hoa saùm vaøo luùc hoaøng hoân vaø naêm canh thôøi gian gaáp ruùt thì löôïc theo vaên sau: Con phaùp danh laø… cuøng chuùng sinh trong phaùp giôùi töø voâ thæ ñeán nay, bò voâ minh che laáp, ñieân ñaûo meâ laàm. Maø do saùu caên ba nghieäp baát thieän, taïo ra möôøi ñieàu aùc, boán toäi troïng, naêm toäi nghòch cho ñeán möôøi troïng, boán möôi taùm khinh. Voâ löôïng voâ bieân noùi khoâng heát ñöôïc. Chö Phaät möôøi phöông thöôøng ôû theá gian, phaùp aâm chaúng döùt. Höông maàu cuøng khaép, phaùp vò ñaày hö khoâng, phaùt ra aùnh saùng thanh tònh chieáu soi xuùc chaïm taát caû, thöôøng truï dieäu lyù ñaày khaép hö khoâng. Con töø voâ thæ ñeán nay, saùu caên meâ môø, ba nghieäp ñen toái, chaúng thaáy chaúng nghe, chaúng hay chaúng bieát. Do nhaân duyeân aáy maø troâi giaït maõi trong sinh töû, traûi caùc ñöôøng aùc, traêm ngaøn muoân kieáp khoâng bao giôø coù ngaøy thoaùt ra. Kinh noùi: Nhö Lai Thích-ca teân Tyø- loâ-giaù-na ôû khaép taát caû choã. Cho neân phaûi bieát taát caû caùc phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, maø con chaúng bieát, laïi theo doøng voâ minh. Cho neân ôû trong Boà-ñeà maø thaáy chaúng thanh tònh, ôû trong giaûi thoaùt maø thaáy troùi buoäc. Nay môùi giaùc ngoä, nay moái hoái caûi, maø raát hoå theïn, raát sôï seät. Tuïng trì Ñaïi thöøa, ba nghieäp cuùng döôøng, höôùng veà Boà-taùt Phoå Hieàn, vaø taát caû Theá toân, ñoát höông daâng hoa phaùt loà saùm hoái. Saùu caên vieäc laøm ñeàu döùt heát, tieáp noái chaúng taïo nöõa, vì nhaân duyeân aáy, nay con cuøng phaùp giôùi chuùng sinh, ba nghieäp saùu caên, gaây ra töø voâ thæ, hoaëc ñang laøm, töï laøm, daïy ngöôøi khaùc laøm, hoaëc thaáy nghe maø vui theo, hoaëc nhôù hoaëc chaúng nhôù, hoaëc bieát hoaëc chaúng bieát, hoaëc nghi hoaëc chaúng nghi, hoaëc che giaáu hoaëc phaùt loà, v.v… nguyeän taát caû ñeàu thanh tònh.

(Saùm hoái roài thì quy maïng leã Tam baûo) - Heát.