LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

KIM QUANG MINH SÁM PHÁP BỔ TRỢ NGHI

**SỐ 1945**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1945

**KIM QUANG MINH SAÙM PHAÙP BOÅ TRÔÏ NGHI**

*Sa-moân Tuaân Thöùc ôû nuùi thuoäc Thieân Thai ñôøi Toáng soaïn.*

# DUYEÂN KHÔÛI:

Hoûi raèng: Söï nghi ñaõ cheùp Baùch Luïc, quaùn keå laïi chæ vaên khaùc, do ñoù hai ñöôøng laøm sao giuùp ñôõ nhau? Ñaùp: Söï quaùn nghi ñaõ laáy töø kinh xöa. Saùm Söï y cöù lôøi Baùch Luïc, chuaån cuõng khoâng laäp rieâng. Trong khoaûng haïnh duïng veà vieäc trì hoài chaúng khoûi boán soá laïi taùn saùi moät phaùp. Kinh cheùp: duøng caùc thöù ngon quyù cuùng döôøng ta, taùn saùi caùc phöông. Baáy giôø phaûi tuïng chöông cuù nhö theá, tìm moät vaên naøy khoù hieåu coù boán: Moät laø thieáu noùi roõ daâng aên uoáng cuùng thí thieân nöõ; hai laø thieáu phaân taùn saùi thí rieâng caùc thaàn; ba laø thieáu noùi choã taùn thöïc; boán laø thôøi tieát tuïng chuù vaãn chöa thöù lôùp. Theo Tònh Sö môùi dòch thì chæ thieáu ñieàu thöù ba laø noùi choã Taùn thöïc, coøn caùc thöù kia raát deã hieåu. Baûn dòch môùi noùi: cuõng duøng höông hoa vaø caùc thöù aên uoáng cuùng döôøng töôïng ta. Laïi quaêng neùm thöùc aên ôû caùc phöông maø thí cho caùc thaàn v.v… Lôøi tuïng chuù cuõng laïi neâu rieâng, tröôùc khieán leã Phaät, sau lieàn tuïng chuù maø thænh môøi, chaúng noùi taùn saùi khi tuïng xem vaên môùi dòch naøy boå theâm nghi thöùc cuõ. Neáu theá Baùch Luïc khieán baøy rieâng moät maâm thöùc aên ñeå phaân taùn caùc phöông. ÔÛ ñaây cuøng kinh môùi raát hôïp nhau. Sao noùi cuõng khoâng laäp rieâng? Ñaùp: Môùi ñaàu tuy döôøng nhö phaân ra, sau ñeán taùn saùi, laïi y vaên kinh lieàn phaân tuïng chuù, laïi thaønh khoù hieåu. Vì sao? Vì chuù voán môøi goïi Thieân nöõ, chæ coù theå goàm ôû ñoà ñaûng. Neáu khieán ôû choã taùn thöïc maø tuïng, thì thaønh chæ môøi ñoà ñaûng thuoäc haï, daãu noùi tuïng ñoàng thôøi thì laïi thieáu noùi choã nôi. Neáu trong ñaïo traøng maø taùn khaép thöùc aên thì raát baát tieän,

coøn neáu taùn ôû choã khaùc ñoàng thôøi tuïng chuù thì khoâng theå ñöôïc, huoáng chi thôøi tieát tuïng chuù cuõng khoâng phaûi nhö theá, tröôùc phaûi trì chuù chung trieäu thænh chuû baïn khieán ñeán ñaïo traøng. Sau daâng thöùc aên phaûi khaùc choã, laïi ngaøy nay haønh söï phaân nhieàu ñeàu ñem phaùp naøy y cöù ñoàng vôùi Phaùp Hoa, Phöông Ñaúng. Ngaøy ñaàu trôû veà sau boû thænh Tam baûo. Ngay ñoù maø tuïng chuù raát thieáu thöù lôùp. Laïi Baùch Luïc chaúng neâu naêm hoái. Ngöôøi sau laïm duïng, nay ñeàu boå trôï khoâng uoång phí.

# TIEÁP VAÊN KHAI CHÖÔNG ÑEÅ ÑÒNH THUYEÂN THÖÙ LÔÙP:

Baùch Luïc söï Nghi tuy vaên raát öôùc löôïc. Tìm kyõ yù seõ môû thaønh möôøi khoa, chæ thieáu naêm hoái, theá naøo laø möôøi: Moät laø trang nghieâm tònh thaát; hai laø thanh tònh ba nghieäp; ba laø höông hoa cuùng döôøng; boán laø trieäu thænh trì chuù; naêm laø khen ngôïi thuaät yù; saùu laø xöng doøng hoï daâng cuùng; baûy laø leã kính Tam baûo; taùm laø tu haønh naêm hoái; chín laø ñi nhieãu Töï quy y; möôøi laø xöôùng tuïng kính leã. Cuøng Baùch Luïc khai hôïp thuyeân thöù, löôïc dò ñoái tìm seõ roõ. Chæ coù naêm hoái, nay y vaøo dieät nghieäp chöôùng cuûa phaåm An Laïc. Chæ noùi thuaät laäp yù saùm, löôïc boû khoâng coù khen ngôïi. Nay y theo haønh phaùp khaùc, duøng kinh môùi Töù vöông khen maø an. Phöông Ñaúng, Phaùp Hoa ñeàu coù ngoài thieàn. Vaên naøy chæ khieán xöôùng tuïng tin coù theâm yù chaúng daùm dôøi ñoåi. Neáu theá chaúng an naêm hoái cuõng coù yù ö? ÔÛ ñaây chaúng phaûi leä chæ laø vaên löôïc. Hoaëc noùi chuyeân tuïng ñeán phaåm saùm hoái lieàn laø Hoái. Cuõng khoâng theå theá. Hôïp boä Dieät Chöôùng phaåm moãi moãi tröôùc khi saùm hoái ñeàu phaûi ñuû kinh nghi, sau môùi phaùt loà neân bieát rieâng an.

# NOÙI RIEÂNG HAI PHAÙP LEÃ THÆNH VAØ SAÙI TAÙN:

Phaûi bieát phaùp naøy ñoàng thænh Quan AÂm ñeå thænh laøm haïnh, baûy ngaøy saùu thôøi phaûi thöôøng leã thænh. Baùch Luïc Phöông Ñaúng Nghi vaø Phaùp Hoa Tam-muoäi ñeàu keát luaän raèng: Sau saùu thôøi löôïc boû thænh Phaät, coøn chín phaùp kia ñeàu laøm khoâng khaùc. Chæ thænh Quan AÂm vaø Vaên Kim Quang Minh. Laïi tìm kinh môùi Ñaïi Bieän Kinh Lao Taán Chæ, v.v… caùc nghi chuù phaùp, ñeàu chæ duøng trieäu thænh laøm moân, huoáng chi phaåm Thieân Nöõ cheùp: Vì ta moãi ngaøy ba thôøi xöng nieäm danh hieäu Tam baûo. Lôøi Phaät ñoùn môøi trôøi Ñaïi Caùt Töôøng. Cho ñeán tuïng trì thaàn chuù khi trieäu thænh ta, ta nghe thaàn chuù trieäu thænh, lieàn ñeán choã aáy. Ba ngaøy ñaõ theá ba ñeâm y cöù bieát, huoáng chi vaên sau noùi: Sau ñoù xeù tröa tuïng trì chuù tröôùc, mong ta ñeán nghóa thænh roõ raøng. Thöôøng thöôøng Quan AÂm Haïnh

Nghi khoâng ai bieát, cuõng muoán boû thænh. ÔÛ ñaây ñeàu chaúng bieát nguyeân do. Nay ôû ñaây chæ toùm löôïc vaên thænh cuûa Baùch Luïc ñeàu laø naêm vò chæ laø khai hôïp. Cho neân khoâng phaûi löôïc boû nguyeân do hôïp aáy. Vì buoåi saùng lo vieäc aên uoáng deã vaø quaù ngoï luùc khaùc roäng thænh cuõng phaûi khoâng coøn. Thænh Quaùn AÂm khoâng coù ñieàu naøy chaúng neân voäi löôïc. Hai laø noùi saùi taùn, laø lyù phaûi ñaët ngoaøi ñaïo traøng treân ñaát saïch, hoaëc laøm moät ñaøn nhoû, nöôùc thôm raûi khaép khieán vaät ñeàu nghieâm khieát thaân ñöùng trong ñoù maø hoaït ñoäng boán taùn thöïc heát laøm ñoä. Hoûi: Ñieàu naøy xuaát xöù töø vaên naøo? Ñaùp: hai kinh Baùch Luïc ñeàu chaúng noùi. Ñaây laø duøng yù taøi vuï muïc ñích laø sinh thieän, chaéc cuõng khoâng loãi. Ñôïi thaáy vaên khaùc, y theo ñoù maø thay ñoåi thoùi quen cuõng khoâng muoän.

# LÖÔÏC NOÙI NAÊNG THÆNH VAØ SÔÛ CAÀU LÌA LOÃI:

Theo thænh Quaùn AÂm coù ba nghóa: Moät laø vì mình maø thænh; hai laø vì ngöôøi maø thænh; ba laø vì Hoä chaùnh phaùp maø thænh. Phaåm naøy theo yù ôû choã Hoä phaùp töùc Thieân Vöông Hoä Kinh. Thöù ba duøng phöôùc giuùp thænh noùi, cho ñeán ngöôøi nghe, luaän chung cuõng phaûi ñuû ba. Kinh noùi: Phaûi vì thaân mình vaø caùc chuùng sinh, töùc mình vaø ngöôøi. Roäng khieán truyeàn khaép Dieäu kinh ñieån aáy töùc laø Hoä phaùp, ñeàu laø vaên cuûa phaåm naøy. Laïi Baûn môùi noùi: OÂng truyeàn baù kinh aáy mình ngöôøi ñeàu lôïi ích. Ñaây laø noùi vaên aáy vì mình thænh laïi coù ba: Moät laø ñoùn thænh, hai laø caàu thænh, ba laø nguyeän thænh. ÔÛ ñaây phoái ba nghieäp thaønh cô. Phaåm noùi: Taém goäi thaân theå maø leã baùi cuùng döôøng laø thaân nghieäp ñoùn thænh. Tuïng chuù thænh môøi ta, töùc laø khaåu nghieäp caàu thænh. Chí thaønh phaùt nguyeän, töùc laø yù nghieäp nguyeän thænh. Vì ngöôøi khaùc vaø Hoä phaùp ba nghieäp cuõng theá. Ñoùn thænh laïi coù ba: Moät laø neâu taâm öôùc haïnh chöùng maø thænh. Neâu taâm töùc laø thaønh yù mong caàu, chuyeân thaønh thì caûm v.v… Baûn môùi noùi: Thaät lôøi môøi thænh, phaùt choã nguyeän caàu. Y cöù haïnh laø tuy chaúng neâu taâm nhöng ba nghieäp ngöôøi aáy thuaàn tònh, Ñaïi thaùnh tuï nhieân seõ öùng. Phaåm cheùp: Ta phaûi troïn ñôøi, thaân chaúng lìa xa ngöôøi aáy. Chöùng thænh laø phaåm Quæ Thaàn noùi: Neáu vaøo kinh aáy töùc vaøo phaùp taùnh, töùc ôû trong kinh Kim Quang Minh aáy maø ñöôïc thaáy ta Thích-ca Maâu-ni. Ñoùn môøi ñaõ theá, caàu nguyeän cuõng theá, coù ba nghieäp naøy, chuùng sinh möôøi coõi, hai nghieâm chöa maõn. Vì ngöôøi khaùc hoä phaùp ñeàu phaûi chí thaønh maø thænh; hai laø noùi sôû caàu lìa loãi. Hoûi: Baùch Luïc noùi: Kim Quang Minh Saùm Phaùp chæ phaûi thaønh yù hoái toäi, sao laïi coù caàu? Ñaùp: Lyù aáy thaät nhö theá, chæ vì thöïc haønh phaùp söï xuaát xöù töø phaåm naøy, duøng caùt töôøng laøm chuû, cho neân yù phaåm laïi laø phöôùc aáy giuùp noùi nghe. Vaên trong phaåm phaàn nhieàu noùi taøi baûo, ít noùi saùm hoái.

Chæ coù Baûn Môùi cheùp: Cuùng döôøng Chö Phaät töï neâu baøy caùc toäi, hoài höôùng phaùt nguyeän, nhöng phaåm laïi noùi theâm nhieàu taøi vaät. Do coù ñoù maø phaàn nhieàu ñeàu dua nònh, muoán traùnh khoûi loãi naøy neân baøy vieäc caàu môøi. Nay chia laøm hai yù: Moät laø chæ tònh taâm chuyeân saùm hoái, khoâng möu ñoà gì khaùc chuyeân y theo söï lyù, nhaát taâm tinh taán, hoaëc chaáp töôùng, hoaëc quaùn khoâng. YÙ mong dieät toäi ôû ñaây khoâng caàn noùi; Hai laø neáu vì hoä phaùp vaø thænh noùi nhaân duyeân neâu taâm mong caàu. Ngöôøi tu chæ bieát roõ loãi aáy. Laïi coù hai yù: Moät laø y cöù ba thænh noùi veà choã khôûi loãi, töùc laø haïnh chöùng hai thænh seõ khoâng coù doái traù, doái traù nònh noït thì khoâng phaûi töï haønh chaúng thaønh caûm. Neáu chæ neâu taâm laøm phaùp, thì söï coù thaät giaû, loãi seõ sinh ra; Hai laø chaùnh öôùc neâu taâm choïn loãi. Laïi coù hai: Moät laø löôïc y cöù ba nghóa hieån chaùnh; hai laø traùi ñaây neâu loãi noùi chaùnh; ba laø moät cô öôùc naêng thænh nghóa laø thaät, muoán thoâng kinh hoaëc thænh, hoaëc noùi, hoaëc nghe, tuøy choã thieáu phaùp maø bò bít laáp naøy. Neâu taâm chæ söï baûy ngaøy caàn caàu. Muoán nhôø trôøi giuùp chaéc chaén phaûi ñi xa thænh, thaät noùi thì phaûi lieãu, nghe phaûi caàn caùc loãi khaùc môùi caûm; hai laø y cöù Thaùnh naêng öùng, töùc laø Ñaïi thieân Caùt Töôøng. Taâm trôøi chaúng doái quaû coù noùi thaät. Tuy chaúng möu ñoà maø öùng, maûy may chaúng laïm. Chaân cô moät goõ, Dieäu öùng lieàn thoâng; ba laø yù öôùc cuøng tieàn cuûa, yù Nhuaän choã aáy maø chí thænh, laøm ñaày choã thieáu maø noùi lôïi ích, giuùp ñoù nghe laâu. Kinh noùi: Laø ngöôøi noùi phaùp, ta seõ cung caáp ñeå taâm an truï, ngaøy ñeâm vui veû, chaùnh nieäm suy nghó phaân bieät nghóa saâu. Thænh vaø nghe y theo ñaây raát deã bieát. Cho neân khoâng phaûi haïng ngöôøi taàm thöôøng ngu toái, aên no suoát ngaøy khoâng heà duïng taâm, laø trôøi cho tieàn cuûa. Keá neâu loãi laø traùi tröôùc raát deã bieát. Laïi coøn löôïc noùi, vaû ngöôøi xuaát gia coøn chaúng neân caàu söï giôùi thieàn theá gian vaø trí tueä Nhò thöøa, haù laïi cho toaøn khoâng giuùp ñaïo chæ ñeå nuoâi thaân. Haønh nghi dua nònh, troäm quy taøi lôïi, neáu chaát chöùa nhieàu töï phaïm nghieâm khoa, baát tònh taùm taøi vôøi khoå ba aùc. Cuùng döôøng ñaõ khoâng phöôùc, öùng laäp baøy roát töï khoâng. Vì muoán caûm trôøi sôï öùng khoâng coù ngaøy; hai laø trôøi giuùp keû coù ñöùc, chôù chaúng giuùp keû voâ ñaïo. Chöùa tieàn cuûa maø huûy giôùi thì trôøi boû ngöôøi traùch, uoång muoán mong caàu caøng gaàn caøng xa. Coøn nay Ñaïi quyû queùt daáu chaân, ñaâu ñöôïc trôøi theo hoä veä thaân. Tröôùc khoâng thaân chæ coù ñöùc laø giuùp mình, ñaâu laàn löïa thaáp heøn maø noùi troïn ñôøi chaúng xa ngöôøi aáy? Ba thôøi ñaõ traùi yù trôøi thì tieàn cuûa coù laøm gì. YÙ vì thoâng kinh chaúng duyeân giuùp maïng, coøn khieán boû chöùa nhoùm, haù khieán cho tham. Laïi Sa-moân nhieãm phaùp coøn quôû traùch thì chöùa tieàn cuûa coù ai khen. Ñôøi coù keû chaúng thoâng suoát, uoång vieäc mong caàu. Löôùi trôøi tuy thöa maø khoâng loït. Hoûi: Xem choã noùi ôû treân sôï chaúng hoaøn toaøn nhö

theá. Vì sao? Vì tình ngöôøi töï caùch, lyù trôøi voán thoâng. Boà-taùt töø bi goïi laø voâ duyeân, Ñaïi só boá thí voán laø cöùu khaép. Giaëc nieäm danh hieäu Phaät coøn ñöôïc ñaàu vaøng, taêng thôø thieân linh ñaâu tieác ngoïc baïch. Ñaùp: OÂng hoûi saâu maø chaúng ñaït ví nhö phaùp nöôùc, quan laøm loãi bò giaùng chöùc cöôùp loäc, laïi traùch vua laø Thieân töû nhaân töø chaúng neân nghieâng leäch, phaûi chuoäng aân thaám caøy coû, tueä thí keû ngheøo heøn. Vì sao ñoái vôùi quan maø tieác töôùc loäc. Xem choã traùch naøy laø quan trí ö? Kinh noùi moät caâu naêng trì cho ñeán ñaàu ñeà duøng tieàn cuûa ñeå hoä, thì ôû ñaây goàm ngöôøi tuïc vaø hieån coâng trì tuïng laø phaân. Coâng thöông só noâng caàu taøi, vua quan tröôûng giaû giuùp nöôùc nhaø giaøu maïnh, coøn khieán nghe kinh aáy yeâu caàu ñoàng laøm. Phaåm Ñòa Thaàn cheùp: Ngöôøi öa boá thí taâm thöôøng beàn chaéc, tin saâu nhaân quaû, chöùa nhoùm maø cho khaép. Thöôøng nghe phong caùch keû lieâm só luoân bieát ñuû, tieát löôïng. Kinh noùi khuoân pheùp Ñaïo nhaân xöa chöa thaáy tích tham. Keû tuïc chí laãn loän phaøm phu maø ngöôøi theo veà, trôøi hoä veä.

# CHUNG BAØY CHOÃ NÖÔNG SÖÏ LYÙ QUAÙN TUEÄ:

Nay Vaên Chaùnh Y Baùch Luïc vaø hai kinh Môùi Cuõ, phuï theâm vaên Tam-muoäi Phaùp Hoa ñeå laøm thaønh möôøi khoa söï nghi. Chæ tröôùc chaùnh tu löôïc boû khoâng coù phöông tieän. Noùi roäng ôû chæ quaùn vaø caùc saùm phaùp. Ngöôøi muyoán tu haønh phaûi tìm saùm hoái phaåm sôù, tröôùc phaûi hieåu chaéc choã saùm hoái, moãi vieäc bieát roõ. Hoaëc toân dung ñaïo cuï traûi söï quaùn tueä, phaûi tìm vaên saùm hoái cuûa Chæ Quaùn Phöông Ñaúng. Neáu möôøi khoa söï nghi tröôùc sau moãi phaùp quaùn töôûng thì phaûi tìm vaên Phaùp Hoa Boå Trôï Nghi, tuïng cho thuoäc laøu, khieán vaän nieäm treä ngaïi. Neáu kinh chuù, teân Phaät naêm hoái, v.v… caùc vaên, ñeàu döï bò tuïng ñuû cho thuoäc laøu. Chaúng ôû trong ñaïo traøng cuõng töï ñoïc vaên. Laïi phaûi tìm sôù bieát roõ caùch laøm, thuû töôùng, voâ sinh ba thöù saùm phaùp hoaëc chung hoaëc rieâng, söï lyù tieáp caáp ñoái chöôùng, töôùng thöù lôùp caïn saâu chaúng ñöôïc khoâng bieát, caån thaän chôù xem thöôøng. Laïi daën doø ngöôøi haäu hoïc, heã muoán vieát cheùp ñeàu phaûi tröôùc sau vieát ñuû, ñoái xeùt roõ raøng chôù ñeå laàm laãn. Phaàn nhieàu thaáy caùc saùm vaên nhö Phaùp Hoa, Quaùn AÂm, v.v… bò caét bôùt tröôùc sau vaø vaên quaùn tueä, chæ cheùp Phaät vò vaên saùm hoái rieâng, ñeàu laø Leã Vaên, thaät raát ñaùng buoàn. Neáu chaúng theå thì thaø ñöøng vieát, traùnh ñöôïc toäi boû bôùt toaøn vaên haønh phaùp, moät vieäc chaúng ñuû lieàn thieáu haønh töôùng, phaûi raát kieâng deø.

# BOÅ TRÔÏ MÖÔØI KHOA SÖÏ NGHI CHAÙNH TU:

1. *Phöông phaùp trang nghieâm thanh tònh ñaïo traøng:*

Neáu töï choã ôû cuûa mình hoaëc ôû A-lan-nhaõ thì rieâng choïn moät nhaø ñeå laøm ñaïo traøng, baøy toøa tuïng kinh, laøm sao cho traøng ngaên caùch vôùi beân ngoaøi. Trong ñaïo traøng baøy töôïng Phaät Thích-ca, tröôùc töôïng ñeå kinh Kim Quang Minh, ôû beân traùi Phaät ñeå toøa trôøi Coâng ñöùc, theo kinh môùi phaûi veõ töôïng trôøi Caùt Töôøng. Neáu ñaïo traøng roäng thì ôû beân phaûi ñeå toøa Ñaïi Bieän Töù Thieân Vöông. Theo chuù phaùp Tyø-sa-moân thì ôû beân traùi Phaät, veõ töôïng trôøi Caùt Töôøng, ôû beân phaûi Phaät thöôøng ñeå töôïng trôøi Ña Vaên. Nay ôû trong ñaïo traøng chaät cuõng phaûi ñeå Toøa trôøi Ña Vaên laøm thieän. Vì thieân nöõ ôû Thaéng vieân aáy, vaø tieâu bieåu quyeàn thaät cuõng treo phöôùn loïng, ñaët caùc toøa ñoà cuùng döôøng nghieâm toát. Queùt saïch ñaát raûi nöôùc thôm vaø thoa treùt buøn thôm. Ñoát caùc ñeøn daàu thôm. ÔÛ caùc toøa raûi caùc thöù hoa thôm ñeïp vaø ñoát caùc höông thôm danh tieáng ñeå cuùng döôøng Tam baûo. Laøm ñuû söùc mình laøm ñöôïc, heát loøng heát yù maø khieán trang nghieâm thanh tònh heát möùc. Vì sao? Vì ngöôøi tu trong taâm kính troïng Tam baûo vöôït hôn ba coõi. Nay muoán phuïng thænh cuùng döôøng chaúng leõ laïi coi thöôøng. Neáu mình chaúng thoaùt ra khoûi tieàn cuûa ñeå cuùng döôøng Ñaïi thöøa thì chaúng bao giôø môøi goïi Hieàn thaùnh caûm öùng ñöôïc, toäi naëng chaúng heát thì thieän caên do ñaâu maø ñöôïc sinh.

1. *Phöông phaùp thanh tònh ba nghieäp*

Ngöôøi tu töø ngaøy ñaàu ñeán heát moät kyø haïn, haèng ngaøy duøng nöôùc thôm taém goäi. Neáu ñi veä sinh, vieäc xong phaûi taém. Daãu moät ngaøy ñeàu chaúng ñeán choã dô cuõng phaûi taém moät laàn. Maëc aùo môùi saïch, neáu laø ñaïi y, thì caùc ñoà môùi nhuoäm, neáu khoâng coù ñoà môùi thì duøng y toát nhaát cuûa mình giaët saïch nhieàu laàn ñeå laøm y vaøo ñaïo traøng. Ra vaøo côûi maëc coù theå bieát yù. Ngöôøi tu suoát baûy ngaøy khoâng noùi chuyeän taïp vaø tieáp xuùc hoûi ñaùp vôùi taát caû moïi ngöôøi. Khi naøo thaät caàn thieát laém thì noùi ngay vaøo vieäc, chaúng ñöôïc lôïi duïng vieäc ñoù maø noùi qua caùc vieäc khaùc. Ngöôøi tu troïn baûy ngaøy chuyeân giöõ moät taâm nghó ñeán phaùp phaûi tu, chaúng ñöôïc saùt-na nghó vieäc ñôøi. Phaûi raát kín ñaùo chôù ñeå cho manh ñoäng. Nhö ba nghieäp treân neáu khi aên uoáng hoaëc tieâu tieåu, ñeàu phaûi moät taâm giöõ loãi chôù neân lôïi duïng vieäc ñoù maø kheùo daøi, phaûi laøm ñuùng vieäc.

1. Phöông phaùp höông hoa cuùng döôøng (ngöôøi tu khi vaøo ñaïo traøng ñeán tröôùc phaùp toøa traûi Ni-sö-ñaøn, tröôùc khôûi nieäm töø bi ñoä thoaùt taát caû chuùng sinh. Keá khôûi taâm aân troïng töôûng Tam baûo ñaày khaép hö khoâng hieän ra ôû ñaïo traøng, töôûng thaân mình ôû tröôùc caùc Tam baûo kính leã, vaø ñoïc lôùn raèng:)

(Taâm theo thaân mieäng chí thaønh leã khoâng yù phaân taùn. Töôûng naêng leã sôû leã taùnh ñeàu vaéng laëng, töôûng taát caû chuùng sinh cuøng leã, leã moät laïy

xong quì xuoáng tay caàm höông hoa ñoïc lôùn).

* Taát caû chuùng ñeàu quì xuoáng nghieâm caàm höông hoa ñuùng phaùp cuùng döôøng: Nguyeän maây höông hoa naøy truøm khaép möôøi phöông cuùng döôøng taát caû Phaät, toân phaùp caùc Boà-taùt, chuùng Thanh vaên Duyeân giaùc vaø taát caû trôøi tieân thoï duïng laøm Phaät söï.

1. *Phaùp trieäu thænh tuïng chuù:*

(Quì thaúng, tay daâng höông hoa moät loøng trieäu thænh Tam baûo vaø caùc trôøi cuøng ñeán ñaïo traøng, ñoïc lôùn raèng:)

* Nhaát taâm phuïng thænh Nam-moâ Boån Sö Thích-ca Maâu-ni Phaät. Ñoâng phöông A-suùc boán Phaät Theá Toân, Phaät Baûo Hoa Löu Ly Baûo Thaéng v.v… vaø taát caû Chö Phaät möôøi phöông ba ñôøi trong kinh Kim Quang Minh.
* Nhaát taâm phuïng thænh Nam moâ Ñaïi Thöøa Kim Quang Minh Haûi, möôøi hai boä kinh.
* Nhaát taâm phuïng thænh Nam moâ Tín Töôùng Boà-taùt, Kim Quang Minh Boà-taùt Kim Taïng Boà-taùt Thöôøng Bi phaùp treân trong kinh Kim Quang Minh vaø taát caû Boà-taùt vaø Thanh vaên, Duyeân giaùc, Hieàn Thaùnh Taêng möôøi phöông ba ñôøi.
* Nhaát taâm phuïng thænh Nam-moâ Ñaïi Phaïm Toân Thieân, trôøi ba möôi ba, Hoä Theá Töù Vöông Kim Cöông Maät Tích, Taùn Chæ Ñaïi Töôùng, Ñaïi Bieän Thieân Thaàn, Ha-Leâ-Ñeá-Naåm Quæ Töû Maãu, naêm traêm quyeán thuoäc taát caû ñeàu laø Ñaïi Boà-taùt, vaø taát caû Linh Mieáu Danh Sôn soâng lôùn trong nöôùc naøy, Ñòa phaän chaâu naøo thuoäc trong quæ thaàn, caùc thaàn thuû hoä chaùnh phaùp trong choã ôû vaø giaø-lam cuøng taát caû Thaùch chuùng.
* Nhaát taâm phuïng thænh Nam-moâ trôøi Ñaïi Coâng Ñöùc Ñeä nhaát oai ñöùc thaønh töïu caùc vieäc.

(Thænh Boà-taùt naøy ba laàn vaø quì xuoáng ñoïc chuù raèng).

Nam-moâ Phaät-ñaø, Nam moâ Ñaït-ma, Nam moâ Taêng-giaø. Nam-moâ Thaát Lôïi (lò) Ma Ha Ñeà Tyû Da Ñaùt Neå Daõ Tha Ba Lôïi Phuù Laàu Na giaù Lôïi Tam Maïn Ñaø Ñaït Xaù Ni. Ma Ha Tyø Ha La Daø Ñeá Tam Maïn Ñaø Tyø Ni Daø Ñeá Ma-ha Ca Lôïi Daõ Ba Neå Ba. La ba neã Taùt lôïi phöôïc laät tha Tam maïn ñaø tu baùt leâ ñeá Phuù leä na a daï na ñaït ma ñeá Ma ha tyø coå taát ñeá Ma ha di laëc ñeá Laâu keâ taêng-kyø-ñeá heâ ñeá xæ Taêng kyø heá ñeá tam maïn ñaø A tha taêng naäu baø la ni.

1. *Phöông phaùp khen ngôïi thuaät yù* (töôûng Tam baûo vaø caùc trôøi ñeàu ñeán ñaïo traøng nhö ôû tröôùc maét, quì xuoáng ñoïc lôøi khen ngôïi raèng).

*Maët Phaät gioáng nhö traêng troøn saïch Nhö ngaøn maët trôøi phaùt aùnh saùng*

*Maét saïch vaø roäng nhö hoa sen Raêng traéng ñeàu khít nhö kha tuyeát. Ñöùc Phaät voâ bieân nhö bieån lôùn*

*Voâ soá dieäu baùu chöùa trong ñoù Nöôùc ñöùc trí tueä thöôøng luoân ñaày Traêm ngaøn thaéng ñònh ñeàu ñaày ñuû.*

*Töôùng luaân döôùi chaân ñeàu nghieâm söùc Baùnh xe ngaøn caêm ñeàu baèng nhau*

*Tay chaân maøng löôùi khaép trang nghieâm Nhö ngoãng ñaàu ñaøn töôùng ñaày ñuû.*

*Thaân Phaät saùng rôõ nhö nuùi vaøng Thanh tònh ñaëc bieät khoâng ai saùnh Cuõng nhö Dieäu cao coâng ñöùc ñaày Neân con kính leã Phaät Sôn Vöông.*

*Töôùng toát nhö khoâng, chaúng theå löôøng Hôn ngaøn maët trôøi phaùt aùnh saùng Ñeàu nhö Dieãm huyeãn tö nghì*

*Neân con ñaûnh leã taâm khoâng meâ ñaém.*

1. *Phaùp khen ngôïi Tam baûo vaø taùn saùi:*

(Taùn saùi goïi chung laø phuïng cuùng. Neáu goïi Taùn saùi thì laø chæ thí cho caùc thaàn, ngöôøi tu doác loøng ñoïc raèng:)

Nam-moâ Phaät Baûo Hoa Löu Ly Nam-moâ Kinh Kim Quang Minh

Nam moâ trôøi ñaïi coâng ñöùc Ñeä Nhaát Oai Ñöùc thaønh töïu caùc

* Nay con ôû ñaïo traøng baøy caùc thöù cuùng döôøng, ñoát caùc ñeøn daàu, ñoát caùc höông thôm, daâng caùc thöùc aên uoáng tònh khieát ñuùng phaùp cung kính cuùng döôøng Chö Phaät Theá toân, kinh ñieån Ñaïi thöøa Boà-taùt Hieàn thaùnh taát caû Tam baûo. Laïi rieâng baøy höông hoa thöùc aên uoáng hieán cuùng Coâng Ñöùc Ñaïi Thieân Ñaïi Bieän Töù Vöông, Phaïm Thích, taùm boä trôøi roàng caùc chuùng. Laïi ñem thöùc aên thí cho caùc thaàn ôû caùc phöông. Cuùi mong Tam baûo, trôøi tieân thöông xoùt con vaø caùc chuùng sinh thoï nhaän cuùng döôøng naøy. Nhôø naêng löïc Kim Quang Minh vaø oai thaàn Chö Phaät trong moät nieäm hieån hieän taát caû coõi Phaät ôû möôøi phöông, nhö maây giaêng khaép, nhö möa ñaày khaép, roäng laøm Phaät söï, huaân khaép chuùng sinh, phaùt taâm Boà-ñeà ñoàng vieân chuûng trí.

(Ñem thöùc aên ra ngoaøi ñaïo traøng raûi khaép boán phöông, ñoïc lôùn

raèng)

* Nay con y giaùo cuùng döôøng Ñaïi thöøa Tam baûo vaø caùc vò Ñaïi

thieân caùt töôøng, ñem caùc thöù aên uoáng naøy taùn saùi caùc phöông thí khaép caùc thaàn. Nguyeän caùc thaàn minh oai quyeàn töï taïi. Moät nieäm khaép taäp hoäi ñeàu thoï phaùp thöïc, ñaày ñuû khoâng thieáu thaân söùc maïnh giöõ gìn beàn chaéc, bieát ñieàu con caàu mong. Nguyeän cuøng hoài höôùng phöôùc lôïi naøy thaém nhuaàn khaép loaøi haøm linh, quaû baùo töï nhieân, thöôøng höôûng vui söôùng.

(Raûi thöùc aên boán phöông, töôûng caùc quæ thaàn ñeàu ñeán aên, giôø ñoïc baøi chuù treân, hoaëc chæ moät caâu Nam moâ Thaát rò Ma ha ñeà tyû da).

1. *Phaùp leã kænh Tam baûo:*

(Taùn saùi roài vaøo ñaïo traøng doác loøng kính leã. Töôûng naêng leã, sôû leã taùnh vaéng laëng v.v…

* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Boån sö Thích-ca Maâu-ni.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät A-suùc ôû phöông Ñoâng.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Baûo Töôùng ôû phöông Nam.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Voâ Löôïng Thoï ôû phöông Taây.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Vi Dieäu Thinh ôû phöông Baéc.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Baûo Hoa Löu Ly.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Baûo Thaéng.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Voâ Caáu Xí Baûo Quang Minh Vöông Töôùng.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Kim Dieäm Quang Minh.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Kim Baùch Quang Minh Chieáu Taïng.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Kim Sôn Baûo Caùi
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Kim Hoa Dieäm Quang Töôùng
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Ñaïi Cöï
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Baûo Töôùng
* Nhaát taâm ñaûnh leã Taän Kinh Kim Quang Minh vaø taát caû Chö Phaät möôøi phöông ba ñôøi.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi thöøa Kim Quang Minh Haûi, möôøi hai boä

kinh.

* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Tam Töôùng
* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Kim Quang Minh
* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Kim Taïng
* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Bi
* Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng
* Nhaát taâm ñaûnh leã taát caû Boà-taùt möôøi phöông ba ñôøi trong kinh

Kim Quang Minh.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Xaù-lôïi-phaát vaø taát caû Thanh vaên Duyeân giaùc

Hieàn Thaùnh Taêng .

1. *Phaùp tu haønh naêm hoái* (doác loøng saùm hoái, ñoïc lôùn:)
   * Khaép vì taát caû chuùng sinh ñeàu nguyeän tröø heát ba chöôùng vaø quy maïng saùm hoái (ñoái tröôùc Phaät möôøi phöông ñoát höông vaø chí thaønh ñoïc to).
   * Con phaùp danh laø… quy maïng ñaûnh leã taát caû Chö Phaät. Hieän taïi ôû möôøi phöông ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaïo, xoay baùnh xe ñaïi phaùp, daãn daét taát caû, vì khieán cho chuùng sinh, ñöôïc thanh tònh, ñöôïc an vui neân caùc Theá toân aáy duøng tueä chaân thaät, duøng nhaõn chaân thaät, chöùng minh chaân thaät, bình ñaúng chaân thaät, ñeàu thaáy ñeàu bieát nghieäp thieän aùc cuûa taát caû chuùng sinh. Com töø voâ thæ theo doøng sinh töû cuøng taát caû chuùng sinh ñaõ gaây ra nghieäp chöôùng, bò tham saân si troùi coät. Khi chöa bieát Phaät, chöa bieát Phaùp, chöa bieát Taêng, khoâng bieát thieän aùc, do thaân mieäng yù gaây ra voâ löôïng toäi. Vì taâm aùc laøm thaân Phaät chaûy maùu, cheâ bai chaùnh Phaùp, phaù hoøa hôïp taêng, gieát A-la-haùn, gieát haïi cha meï, möôøi phaùp baát thieän, töï laøm hoaëc xuùi duïc ngöôøi khaùc laøm, hoaëc thaáy laøm vui theo, ñoái caùc chuùng sinh sinh ra huûy baùng, ñaáu tranh, doái traù, laáy giaû laøm thaät, thöùc aên uoáng baát tònh ñem cho chuùng sinh. Sinh töû saùu ñöôøng coù cha meï cuøng nhau xuùc naõo. Vaät cuûa thaùp, vaät cuûa taêng, vaät cuûa boán phöông taêng troäm cöôùp, tha hoà duøng rieâng, phaùp luaät chöù Phaät chaúng chòu giöõ gìn, sö tröôûng chæ daïy chaúng heà nghe theo, laïi öa maéng chöûi ngöôøi ba thöøa khieán hoï lui suït. Thaáy coù ngöôøi hôn mình lieàn sinh taâm ganh gheùt. Phaùp thí, taøi thí maø sinh chöôùng ngaïi, voâ minh che laáp, taø kieán meâ taâm khieán ñieàu aùc theâm nhieàu. ÔÛ choã Chö Phaät maø khôûi lôøi aùc. Phaùp noùi chaúng phaûi phaùp, phi phaûi noùi laø phaùp. Caùc toäi nhö theá baèng nhö Chö Phaät, tueä nhaõn chaân thaät, thaáy bieát chaân thaät. Xin ñoái saùm hoái chaúng daùm che giaáu. Nguyeän con ñôøi naøy coù caùc nghieäp chöôùng ñeàu ñöôïc tieâu tröø, coù caùc aùc baùo vò lai chaúng phaûi laõnh chòu. Cuõng nhö caùc Ñaïi Boà-taùt quaù khöù tu haïnh Boà- ñeà. Coù caùc nghieäp chöôùng thaûy ñeàu saùm hoái. Nghieäp chöôùng cuûa con nay cuõng saùm hoái caùc toäi ñaõ laøm xin nguyeän tieâu tröø, ñieàu aùc chöa khôûi chaúng daùm gaây ra nöõa.
   * Phaùp tu khuyeán thænh:

(Saùm hoái roài quy maïng ñaûnh leã Tam baûo, laïi ñoïc lôùn raèng).

* + Con phaùp danh laø… quy maïng ñaûnh leã taát caû Chö Phaät Theá Toân möôøi phöông. Khi môùi thaønh Chaùnh giaùc chöa xoay baùnh xe phaùp, muoán boû ÖÙng thaân maø vaøo Nieát-baøn. Nay con ñeàu ñaûnh leã caùc Theá toân aáy, khuyeán thænh xoay baùnh xe phaùp, thænh truï laâu ôû ñôøi, ñoä thoaùt an vui taát caû chuùng sinh.
  + Phaùp tu tuøy hyû:

(Coâng ñöùc tuøy hyû raát lôùn, daâng höông hoa, ñoïc lôùn raèng:)

* + Con phaùp danh laø… quy maïng ñaûnh leã taát caû Chö Phaät, Theá Toân möôøi phöông. Nay con tuøy hyû taát caû chuùng sinh veà ba nghieäp ñaõ tu thí giôùi tueä taâm. Nhò thöøa, Boà-taùt, Hieàn thaùnh, coù caùc goác laønh Chö Phaät möôøi phöông Dieäu Chöùng Boà-ñeà phaùp thí taát caû. Coù bao nhieâu coâng ñöùc con ñeàu chí thaønh tuøy hyû khen ngôïi.
  + Phaùp tu hoài höôùng:

(Coâng ñöùc hoài höôùng raát lôùn, daâng hoa höông ñoïc lôùn raèng:)

Con phaùp danh laø… quy maïng ñaûnh leã taát caû Chö Phaät, Theá Toân, möôøi phöông, xin chöùng bieát cho con töø voâ thæ ñeán nay, taát caû caùc goác laønh thí - giôùi - thieàn - tueä ba nghieäp ñaõ tu, cho ñeán saùm hoái, khuyeán thænh, tuøy hyû nhieáp laáy hieän tieàn, hoài thí phaùp giôùi taát caû chuùng sinh ñoàng chöùng Boà-ñeà baèng nhö Chö Phaät.

* + Phaùp tu phaùt nguyeän:

(Coâng ñöùc phaùt nguyeän raát lôùn, daâng höông hoa ñoïc lôùn raèng:)

Con phaùp danh laø… quy maïng ñaûnh leã taát caû Chö Phaät, Theá Toân möôøi phöông, xin chöùng bieát cho con hieän tieàn chaân thaønh phaùt nguyeän, nguyeän taùm boä, caùc trôøi theâm lôùn oai thaàn, thöôøng ñeán che chôû con vaø coõi nöôùc naøy, gioù hoøa möa thuaän, nguõ coác truùng muøa. Thaùnh Ñeá Nhaân Vöông töø bi voâ bieân, caùc quan vieân thöôøng toân vinh, muoân daân ñeàu giaøu sang an vui. Phaät phaùp, ñaøn-vieät, cha meï, sö taêng, cuøng caùc oan thaân phaùp giôùi haøm thöùc ñeàu sinh chaùnh tín, phaùt taâm Boà-ñeà. Saùu ñoä ñeàu tu, hai nghieâm ñeàu ñuû, laïi nguyeän caùc baäc Thaùnh thaàm cheâ chôû chuùng con thöôøng gaëp Ñaïi thöøa vaø thieän tri thöùc, khai môû cho con Phaät tueä nguyeän haïnh hieän tieàn maø gaùnh vaùc löu thoâng Phaät phaùp ba ñôøi, daïy doã taát caû, ñoát ñeøn voâ taän, khaép hoäi chuùng sinh ñoàng veà bí taïng.

1. *Phaùp ñi nhieãu vaø töï quy y:*

(Töôûng Chö Phaät tuï hoäi ôû phaùp toøa, mình ñi nhieãu quanh, vöøa ñi vöøa nieäm lôùn, töôûng thaân taâm taùnh vaéng laëng, dôû chaân haï chaân ñeàu khoâng…)

* + Nam-moâ Phaät, Nam moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng, Nam-moâ Phaät Boån Sö Thích-ca Maâu-ni, Nam-moâ Phaät boán phöông boán, Nam-moâ Phaät Baûo Hoa Löu Ly, Nam-moâ Kinh Ñaïi Thöøa Kim Quang Minh, Nam-moâ Boà-taùt Tín Töôùng, Nam-moâ Boà-taùt Kim Quang Minh, Nam-moâ Boà-taùt Kim Taïng, Nam-moâ Boà-taùt Thöôøng Bi, Nam-moâ Boà-taùt Phaùp Thöôïng, Nam-moâ Ñaïi Coâng Ñöùc Thieân Ñeä Nhaát Oai Ñöùc Thaønh Töïu caùc vieäc.
  + Töï quy y Phaät, caàu cho chuùng sinh, hieåu roõ ñaïi ñaïo, phaùt taâm voâ

thöôïng.

* + Töï quy y Phaùp, caàu cho chuùng sinh, vaøo saâu kinh taïng, trí tueä nhö bieån.
  + Töï quy y Taêng, caàu cho chuùng sinh, quaûn lyù ñaïi chuùng, taát caû voâ

ngaïi.

1. *Phaùp tuïng kinh Kim Quang Minh:*

Ngöôøi tu treân ñaõ ñaûnh leã vaø ñi nhieãu xong, phaûi ñeán toøa rieâng maø

tuïng kinh aáy. Baùch Luïc chæ khieán xöôùng tuïng, chaúng noùi ngoài thieàn, hôi khaùc vôùi caùc phaùp kia. Phaûi nhö Phaùp Hoa coù töôùng An Laïc Haïnh, chaúng nhaäp Tam-muoäi maø chæ tuïng trì thì cuõng thaáy saéc thaân thöôïng dieäu. Nghi Tam-muoäi noùi: neáu ngöôøi voán chaúng quen ngoài, chæ muoán tuïng kinh saùm hoái, trong luùc ngoài laâu tuïng vaên kinh moûi meät thì taïm nghæ, nghæ xong laïi tuïng cuõng chaúng traùi haønh phaùp. Ñoù thì vöøa ngoài vöøa tuïng hai thöù khoâng traùi nhau. Nay tuïng maø chaúng cho ngoài, cuõng trong kinh Kim Quang Minh noùi ñöôïc thaáy ta, Thích-ca Maâu-ni. Hoûi: Coù ñöôïc ngoài hay khoâng? Ñaùp: Cuõng khoâng ngaïi gì. Phaåm noùi: Khieán taâm an truï chaùnh nieäm suy nghó, suy nghó nghóa saâu kinh aáy maø ñöôïc ngoài. Nghóa aáy ñaõ roõ, chæ y Baùch Luïc phaûi khi tuïng kinh thì nhaát taâm chaùnh nieäm cho caâu vaên roõ raøng, tieáng tuïng roõ khoâng nhanh khoâng chaäm, buoäc duyeân vaøo caâu vaên, nhö ñoái vaên maø tuïng khoâng khaùc (treân laø ñoïc thuoäc loøng), chaúng ñöôïc sai laàm. Keá phaûi hieåu aâm thanh taùnh khoâng, nhö tieáng vang trong hang troáng. Tuy bieát vaéng laëng maø taâm thöôøng chieáu, bieát caùc caâu lôøi nghóa lyù roõ raøng, vaän (töôûng) phaùp aâm naøy cuøng khaép phaùp giôùi, cuùng döôøng Tam baûo, huaân khaép chuùng sinh khieán ñoàng vaøo bieån phaùp taùnh cuûa Kim Quang Minh. Chæ tuïng kinh laø theo Nghi Phaùp Hoa. Coù hai thöù ngöôøi, moät laø tuïng ñaày ñuû, hai laø tuïng khoâng ñaày ñuû. 1/ Tuïng ñaày ñuû laø ngöôøi tu tröôùc ñaõ töøng tuïng moät boä kinh; 2/ Tuïng chaúng ñaày ñuû, laø ngöôøi xöa voán chöa töøng tuïng. Nay muoán tu haønh phaùp chæ khieán tuïng moät phaåm An Laïc Haïnh cho thaät thuoäc laøu. Nay cuõng gioáng nhö theá, phaûi tuïng phaåm Khoâng thaät thuoäc. Khi thöïc haønh phaùp saùm hoái thì chæ tuïng phaåm aáy. Neáu leã Phaät xong thì tuïng phaåm aáy khoâng caàu soá bieán, tuøy yù maø tuïng. Hoûi: Phaùp Hoa tuïng phaåm An Laïc Haïnh, Tam-muoäi thöïc haønh töông öng vôùi phaåm, nay cuõng phaûi tuïng Coâng Ñöùc Thieân Haønh Phaùp boån phaåm, maø nay laïi tuïng phaåm Khoâng laø sao? Ñaùp: Phaùp Hoa cuõng chöa haún theá. Cho neân Tam-muoäi Nghi noùi: Neáu goàm tuïng caùc phaåm khaùc cuõng ñöôïc. Chæ chaúng ñöôïc tuïng caùc kinh saùch khaùc maø thoâi. Nay tuïng phaåm Khoâng cuõng chaúng traùi. Chæ chaùnh laáy yù maø luaän, chaúng leõ ngöôøi tu treân chaúng saùm hoái dieät aùc, khen ngôïi cuùng döôøng leã kính

SOÁ 1945 - KIM QUANG MINH SAÙM PHAÙP BOÅ TRÔÏ NGHI 647

sinh thieän ñeàu duøng khoâng daãn daét maø thaønh hay sao? Kinh noùi: Nhaát thieát chuûng trí maø laøm coäi goác, chaúng phaûi chæ khieán ngoài thieàn quaùn tueä, cho neân tuïng phaåm naøy thì quaùn raát tieän, phaûi neân nghó kyõ. Möôøi khoa ñaõ xong.

- Heát -