LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

VĂN LỄ TÁN THÍCH CA NHƯ LAI NIẾT BÀN

**SỐ 1947**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1947**

**LÔØI TÖÏA VAÊN LEÃ TAÙN THÍCH-CA NHÖ LAI NIEÁT-BAØN**

*Sa-moân Tuyeát Kheâ Nhaân Nhaïc ñôøi Toáng soaïn.*

Nhaø Nho coù noãi lo troïn ñôøi, ñoù laø ngaøy kî gioã cuûa oâng baø ñaõ ñi xa. Chaúng leõ Thích Töû chuùng ta khoâng coù ö? Ngöôøi thì nghó ôn cuø lao sinh ta, mình thì nhôù cha töø bi ñoä ta. Ñöùc aáy khaùc xa maø hieáu thì ñoàng. Haõy xem keû theá tuïc xuaát gia coù hình töôùng Sa-moân, mang hoï Thích-ca raát nhieàu ngöôøi ñeán ngaøy Phaät Nieát-baøn maø chaúng theå laäp baøy leã cuùng, toâi raát thöông taâm. Toâi coù ñoïc phaàn sau kinh Nieát-baøn, Nhö Lai dieät ñoä roài thì Phaïm Thích, thieân chuùng, hoï Ñaïi quy ñeàu duøng keä tuïng buoàn than. Laïi luaät Taêng-kyø cheùp: Khieán ngaøy Nieát-baøn phaûi khen ngôïi Ñöùc cuûa Phaät. Do ñoù, truy tìm hoùa tích vieát lôøi ngôïi khen, goám möôøi boán chöông, moãi chöông coù taùm caâu. Chöông ñaàu khen ngôïi Phaät, chöông keá khen ngôïi phaùp, ba chöông sau khen ngôïi taêng. Caùc phöông quó aáy cuõng ñuû haïnh duïng, mong moûi chuùng ta vaøo ngaøy raèm thaùng hai aâm lòch söûa sang kinh töôïng, thieát leã cuùng döôøng, lôùn tieáng keå ñöùc ñeå baøy toû loøng thaønh thöông tieác. Xöa Coâ Sôn Trung Dung Töû coù baøi khen taùm ñöùc Nieát-baøn, bôûi baét chöôùc theo Baïch y Quaùn AÂm Leã cuûa Truyeàn Huy maø soaïn ra, vì raát khaùc laï vôùi aâm vaän cuûa Ngoâ Thuïc neân vuøng Giang Trieát phaàn nhieàu khoâng duøng. Nay Phaùp sö Thieân-truùc soaïn lôøi vaên khen ngaøi Trí Giaû chaúng khaùc laï laém vaø chæ coát sinh thieän. Ngöôøi bieát ta khoâng duøng Thinh saéc maø caàu Phaät, taø ñaïo nhuùn mình ö?

**VAÊN LEÃ TAÙN THÍCH-CA NHÖ LAI NIEÁT-BAØN**

(Khi vaøo ñaïo traøng phaûi leã khaép Tam baûo ba laïy, ñoát höông quì thaúng, ngöôøi ñöùng ñaàu ñoïc to raèng:)

* Kính vì baäc Naêng nhaân ra ñôøi, Tòch Maëc chöùng chaân, ôû ñòa vò toân quyù trong ngaøn coõi, voã veà boán loaøi sinh laøm con. Hình theo vaät hieän, voán ñoàng laø thaân khoâng töôùng. Giaùo töø cô höng, baùc boû ñaïo laï khoâng lôøi, nhôø baùnh xe phaùp maø chuyeân chôû. Hoùa tích caøng höng thònh, baùn töï môùi baøn. Thí duï nhö daïy treû khoâng moûi meät. Traêm vaøng sau gôûi cuõng heát loøng chuoäc maïng. Khaép khieán ñaùm phieàn naõo, an truï kho Nhö Lai. Boán taâm ñaày ñuû, ba ñöùc trôû veà. Ñoù laø chaúng khieán moät ngöôøi ñöôïc dieät ñoä rieâng, ñeàu duøng söï dieät ñoä cuûa Nhö Lai maø dieät ñoä. Cho neân vaøo Nieát-baøn chaúng theå nghó baøn. Chuùng ta ôû röøng Haïc ñaõ xa maát duyeân tröôùc, ñôøi töôïng phaùp vaâng lôøi di huaán. Nay gaëp ngaøy giöõa xuaân nghó maõi Nghi thöùc Baéc Thuû, rau döa töông muoái, baøy leã cuùng daâng, thô keä ca ngaâm ñeå toû loøng thaønh thöông tieác. Cuùi mong hoàng aân soi xeùt. (Taát caû chí thaønh kính thænh:)
* Nhaát taâm phuïng thænh Nieát-baøn giaùo chuû, Kham Nhaãn (Ta-baø) Theá Toân Thích-ca Vaên Phaät, cuùi mong giaùng laâm ñaïo traøng, nhaän con cuùng döôøng.
* Nhaát taâm phuïng thænh caùc Thaùnh hieàn Boà-taùt chuùng taêng trong hoäi Nieát-baøn, cuùi mong giaùng laâm ñaïo traøng, nhaän con cuùng döôøng.
* Nhaát taâm phuïng thænh caùc baäc Thaùnh hieàn, Duyeân giaùc chuùng taêng trong hoäi Nieát-baøn, cuùi mong giaùng laâm ñaïo traøng, nhaän con cuùng döôøng.
* Nhaát taâm phuïng thænh caùc baäc Thaùnh hieàn Thanh vaên chuùng taêng trong hoäi Nieát-baøn, cuùi mong giaùng laâm ñaïo traøng, nhaän con cuùng döôøng.

*Thöông xoùt theá gian vua thaày thuoác*

*Thaân vaø trí tueä ñeàu vaéng laëng Trong phaùp voâ ngaõ coù chaân ngaõ Neân con kính leã Voâ thöôïng toân.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû, Kham Nhaãn (Ta-baø) Theá

toân thaân Phaät Thích-ca khi hieän aâm Thinh aùnh saùng nhoùm chuùng.

*Soâng toát caây beàn ngaøy môùi sinh*

*Tieáng tieân linh dieäu khaép möôøi phöông Môøi goïi chuùng sinh hoûi roài nghi, Thænh môøi Ñaïi giaùc veà nguyeân tòch Theá giôùi Baûo Nghieâm nhö coõi Vui Thaân ngöôøi huyeát hieän gioáng nhö hoa Trôøi cuùng maây ñeán, chæ im laëng*

*Cuøng luùc cuùi ñaàu oâm saàu naõo*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû, Kham Nhaãn Theá toân, thaân Phaät Thích-ca khi thoï côm Thuaàn-ñaø.

*Nhö Lai chöùng laâu theå Giaù-na*

*Quyeàn hieän nghi laâm chung, öùng cuùng Cuøng vôùi thaân bieán hoùa ñaàu loâng*

*Thoï nhaän thöùc aên hoï Töø Hoa Saùu traàn tuy noùi laø voâ töôùng Naêm quaû seõ keát keû höõu duyeân Nay con kính daâng xoâi neáp môùi*

*Nguyeän chöùng chaân thöôøng, dieäu nghóa ñoàng Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû, Kham Nhaãn Theá toân, thaân Phaät Thích-ca khi ngoài giöôøng baùu thò hieän beänh.

*Daën doø Vaên-thuø thaønh chaùnh phaùp Boãng nhieân löng ñau baøy chuùng sinh Co tay naèm nghieâng gioáng treû nhoû, Khoâng nhìn khoâng noùi nhö ngöôøi beänh Trònh troïng laéng nghe Ca-dieáp hoûi Thong dong vaãn ñôïi Theá Vöông ñeán Laïi khôûi ñuoác saùng chieáu Ñaïi thieân Caùc khoå daãy ñaày ñeàu tieâu heát.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû Kham Nhaãn Theá toân, thaân Phaät Thích-ca khi nhaäp Tam-muoäi Nguyeät AÙi.

*Ñaïi Bi thöông xoùt A-xaø-theá Thuaän theo Kyø-baø phaùt taâm laønh*

*Toøa Sö töû laïi chieáu saùng Nguyeät AÙi Maëc y boãng bieát thaân laønh beänh*

*Quy Phaät môùi bieát taø ñaïo laàm*

*Nghe kinh môùi hieåu nghòch duyeân khoâng Trong buïi y lan coù chieân-ñaøn*

*Laï thay laáy duï voâ caên tín.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû Kham Nhaãn Theá toân thaân Phaät Thích-ca khi quaùn Tòch Ñònh theá gian.

*ÖÙng vaät ñaõ töøng môû Bí taïng*

*Veà nguoàn keá laïi gaàn Trung tieâu Laïi phaùt aùnh saùng goïi Nieát-baøn Ñaïo khaép thieàn ñònh ñeàu sieâu vieät Chuûng trí ñeàu quaùn saùt thaät töôùng Höõu tình ñaâu khoûi thaáy voâ thöôøng Cuûi heát thì löûa kia phaûi taét*

*Baáy giôø A-nan taâm meâ loaïn*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû Kham Nhaãn Theá toân thaân Phaät Thích-ca khi nhaäp boán thieàn dieät ñoä.

*Laïi vaøo boán thieàn maø nghæ ngôi Laïi ôû Tam-muoäi thò hieän maát Song laâm ñoåi traéng, che Kim quan Ñaát baèng nhö saám reàn sa giôùi*

*Thích phaïm buoàn thöông baøy keä tuïng Taø ma ñeàu heát lo chieán tranh*

*AÙnh töø Tueä Nhaät nay heát chieáu Ñeâm toái voâ minh khi naøo saùng.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû, Kham Nhaãn Theá toân, thaân Phaät Thích-ca khi nhaäp Kim quang baïch ñieäp.

*Ngöôøi daân hoûi nhau caùch traø-tyø Thieân ñeá thaân truyeàn lôøi chuùc luïy Giuùp thuaän luaân vöông söï hoùa nghi*

*Khieán sinh Phaïm chuùng phöôùc voâ cöông Luïa mòn ngaøn lôùp bao Thaùnh theå*

*Quan baùu baûy lôùp nhieãm thaønh tieân Laïi duøng suoái thôm maø töôi roùt*

*Ñeàu thaáy thaân Dieäu nghieâm chaúng hoaïi. Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû Kham Nhaãn Theá toân thaân Phaät Thích-ca khi hieän thaân cho AÅm Quang (Ca-dieáp) thaáy.

*Toân giaû AÅm Quang ôû Linh Thöùu Xuaát ñònh bieát Phaät ñaõ quy chaân Xa höôùng Caâu-thi mau dôøi goùt Chính gaëp luùc traø-tyø saép xong, Trong cöõu lieàn hieän thaân saéc vaøng Laïy xong chaân lieàn ruùt vaøo trong Cuoái cuøng tuøy theo taâm kính meán AÁy laø töôùng töø bi bình ñaúng.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn giaùo chuû Kham Nhaãn Theá toân, thaân Phaät Thích-ca khi ñöa vaøo laàu thôm hoûa hoùa.

*Chöõ vaïn ôû ngöïc tuoân löûa Thaùnh Chuùng treân laàu thôm thaáy chaân thaân Töôùng ngoïc veû vaøng heát chaúng coøn Boâng söông luïa traéng laïi nhö cuõ*

*Xaù-lôïi saùng choùi chia caùc nöôùc Thaùp cao hieån roõ chæ trôøi ngöôøi Chuùng con hoå theïn sinh Töôïng phaùp Khoâng khen di hoùa luùc ñoàng thôøi.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Nieát-baøn Hoäi Thöôïng noùi taïng phaùp moân Tu- ña-la.

*Tröôùc vì Thuaàn-ñaø baøy nghóa maàu Sau vì Tu-baït noùi vi ngoân*

*Coá giuùp Tyø-naïi phaù quyeàn nghi Giuùp cho Xieån-ñeà sinh thaät tín Uoáng laáy ñeà hoà vò quyù nhaát Beân bôø Boät haûi daét chuùng sinh,*

*Con nguyeän nghe ñem heát haäu thaân Laøm troøn maõn töï luoân tu hoïc*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Thaùnh hieàn chuùng Boà-taùt nhoùm hoïp trong hoäi Nieát-baøn.

*Mong caàu ñaïo Boà-ñeà Voâ thöôïng Khaép nhoùm nhaân Boà-taùt nhö buïi Chaúng ôû ba coõi hieän caùc taâm*

*Ñeàu thaáy chuùng sinh nhö con moät Daãn ñaïo Ñaïi thöøa khieán tieán ñeán Daét daãn yeáu ñuoái khieán ñeán nôi Trong ngöôøi töï taïi nhö loaøi roàng Nhaân luùc thaáy lôïi khoù nghó baøn.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Thaùnh hieàn chuùng, Duyeân giaùc nhoùm hoïp trong hoäi Nieát-baøn.

*Nhaân duyeân vaøo saâu caûnh luaân hoài Quaùn chieáu daïo khaép giaûi thoaùt moân Phöôùc trí töøng traûi tu nhieàu kieáp Thaàn thoâng sinh khôûi voâ löôïng duïng Ñaõ boû xe Nai ñi ñöôøng taét*

*Chaúng ñoàng Teâ giaùc giöõ Coâ phong Ñeán hoäi Ta-la röøng Song thoï*

*Gioáng nhö aûnh göông, tuøy hình hieän. Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

* Nhaát taâm ñaûnh leã Thaùnh hieàn chuùng Thanh vaên nhoùm hoïp trong hoäi Nieát-baøn.

*Ñieàu phuïc caùc caên ñeàu vaéng laëng Thoï trì Di giaùo ñeàu löu thoâng*

*Ñaõ ôû nhaø muïc khoûi bò chaùy Chaúng ñeán ao xuaân löôïm ngoùi ñaù Boán quaû kham laø ñeä töû Phaät*

*Ba tu ñeàu ñöôïc gaëp kinh Vöông Thöôøng roát raùo ñoàng vôùi voâ thöôøng AÁy goïi ngöôøi trang nghieâm Song thoï.*

*Cho neân con nhaát taâm quy maïng ñaûnh leã.*

(Leã xong quì xuoáng daâng höông phaùt loà saùm hoái raèng:)

* Doác loøng saùm hoái: Con vaø taát caû chuùng sinh trong phaùp giôùi ôû möôøi phöông, nghó raèng töï taâm voán thanh tònh, coù taùnh chuûng trí dieäu duïng, ngaøn nhö chöa nhìn, voán döùt phaøm thaùnh. Saùu voïng thaønh nhaân neân troâi laên sinh töû. Do ñoù maøy chaâu choùng maát, maøng maét ñeø naëng. Chaúng gaëp thuoác göông saùng, chaúng gaëp trò kim baøi, vì sao voán troàng nhaân luaân sinh vaøo loaøi ngöôøi, gaëp phaùp Phaät Thích-ca, döï vaøo soá Tyø- kheo taêng, chæ vì luaät nghi khoâng caån thaän maø ñaïo phaåm khoù thaønh. Noùi Nhaát Thöøa Lieãu Nghóa chöa môû thaät tueä cheá ra baûy tuï phoøng loãi, caûnh caùo saâu keû thöôøng phaïm, chöùa baát tònh ñeå nuoâi thaân, thuaän voâ minh laøm

haïnh. Tuùi noåi coù thieáu, thaät lo cheát chìm bieån saâu. Nhaø ñeïp khoâng coøn, ñaâu thoï ban nhaäp moân. Nay thì quaùn xa vöôït buøn, ñích thaân saùm hoái, ñaõ phaùt loä toäi caên, nay tröø saïch nghieäp chöôùng. Phaät töø che khaép, phaùp löïc ngaàm thoâng, cho neân vì con quy y maø duõ loøng hoä nieäm.

* Saùm hoái ñaõ xong doác loøng quy maïng Tam baûo.
* Doác loøng khuyeán thænh

*Chö Phaät möôøi phöông ñoàng Thöôøng tòch Ñeàu vì chuùng sinh xuaát theá gian*

*Ñaõ thaønh ñaïo quaû, ñaõ haøng ma Khuyeân xoay phaùp luaân ñoä chuùng sinh. Öu-ñaøm nhuïy nôû thaät khoù thaáy*

*Huøng aâm sö töû ñaâu deã nghe Cho ñeán tuøy cô maø hieän dieät*

*Thænh ñaáng hoàng töø daøi kieáp thoï.*

Khuyeán thænh xong, doác loøng quy maïng Tam baûo.

* Doác loøng tuøy hyû

*Vieân thoâng roài beøn khai phöông tieän Naêm dieãn khoâng loãi hoäi Nhaát thöøa Khöù lai hieän taïi coù tu haønh*

*Thaân ngöõ yù nghieäp ñeàu tuøy hyû Laù goïi laø vaøng, nhaân cuõng ñoát*

*Nhoùm caùt laøm thaùp, ñaïo cuõng thaønh Taát caû töøng sinh taâm ganh giaän*

*Neân ñaây hoái loãi ñeàu ngôïi khen*

Tuøy hyû xong, doác loøng quy maïng Tam baûo.

* Doác loøng hoài höôùng

*Caùc phöôùc nghieäp ngaøy naøo vaø nay Ñeàu duøng khoâng tueä ñeå dung thoâng Vieäc laøm ñeàu thaønh nhaân boán ñöùc Chaúng vì laïi caàu quaû ba coõi*

*Caùc loaøi neáu chaúng ñoàng giaûi thoaùt Taâm con chaúng heà chöùng Boà-ñeà Muoân doøng nöôùc ñeàu veà bieån lôùn*

*Cuõng nhö hoài höôùng khoâng khaùc nhau.*

Hoài höôùng xong, doác loøng quy maïng Tam baûo.

* Doác loøng phaùt nguyeän

*Theä höôùng thaân naøy tu Baùt-nhaõ Thöôøng quaùn Phaät ta truï Neâ-hoaøn*

SOÁ 1947 - VAÊN LEÃ TAÙN THÍCH CA NHÖ LAI NIEÁT BAØN 666

ra).

*Chaúng lìa nhaân duyeân maø khôûi taâm Lieàn thaáy trong khoâng voâ theå töôùng Baét chöôùc Tuyeát Sôn vieát goã ñaù Hoaëc ôû ruoäng laøng ñaët noâm baãy*

*Nguyeän khaép cuõng nhö Dieäu Caùt Töôøng Ñoàng thôøi hieåu roõ taùnh Nhö Lai*

Phaùt nguyeän xong, doác loøng quy maïng Tam baûo.

(Ñi nhieãu beân phaûi ñaïo traøng vaø ñoïc kinh Di Giaùo, nieäm danh hieäu Phaät xong roài lui

- Heát -