LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

XÍ THẠNH QUANG ĐẠO TRÀNG NIỆM TỤNG NGHI

**SỐ 1951**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1951**

**LÔØI TÖÏA**

**XÍ THAÏNH QUANG ÑAÏO TRAØNG NIEÄM TUÏNG NGHI THAÄP DI**

*Sa-moân Linh Giaùm ôû Vaân Gian ñôøi Toáng soaïn*

Phaùp sö Toân giaû Töø Vaân ngöôøi Thieân Truùc ñôøi Toáng, vì haønh töø quang giaùo, thò tòch taïi ñaïo traøng Thieân-truùc ôû Tieàn Ñöôøng, ñeä töû laø Linh Giaùm duøng phaùp hoùa ñaïo cuûa Phaùp sö ôû ñöông thôøi laø Tam-muoäi haønh phaùp thí cho ñeán ñôøi sau ñeå môû roäng boán thöù Tam-muoäi ñeå vaøo vaên naøy. Haønh phaùp ñeàu thaïnh nhöng chaúng theå chaúng dieät. Do ñoù nhaët löôïm caùc vaên rôi rôùt ñeå bieân taäp laïi. Rieâng coù Xí Thaïnh Quang Ñaïo Traøng Nieäm Tuïng Nghi thì chöa löu haønh roäng khaép, beøn goùp nhaët caùc vaên maø söûa sang cho ñaày ñuû tröôùc sau. Vì baûn cuõ coù naêm chöông, nay theâm thaønh baûy khoa (töùc theâm phöông phaùp vaø thích nghi). Baøy phöông phaùp thì duøng lònh ôû kinh naøy, khieán ngöôøi tu taïo coù nôi y cöù. Coøn thích nghi thì Hoa Phaïm ñeàu ra coâng, ñaïo tuïc ñeàu goàm Nghi Phaïm ôû choán Ñaøn traøng. Nay Tam Taïng dòch kinh Ñaïi Khanh ñöông trieàu Ñeà töï haønh theá ñeàu chaúng roõ raøng, coøn caùc thöù khaùc thì duyeân taäp vaên xöa nhöng chaúng queân kinh naøy.

**XÍ THAÏNH QUANG ÑAÏO TRAØNG TUÏNG NIEÄM NGHI**

*Sa-moân Tuaân Thöùc Truyeàn Thieân Thai Giaùo Quaùn*

*ôû chuøa Thieân Truùc ñôøi Toáng soaïn.*

Phaùp Nghi laäp ra thì phaûi laøm chuû. Neáu noùi lyù coù choã veà, thì ñaâu phaûi tranh luaän, tröø ngöôøi truyeàn laø keû khoâng ra gì ñeà hoà saùt nhaân. Chaân Ngoân Xí Thaïnh Quang Ñaïi Oai Ñöùc, laø do Ñaïi thaùnh (Phaät) thöông xoùt töø bi rieâng baøy thaàn phöông, tuy lôøi coù hôi khaùc nhöng trì nieäm thì coâng saâu khoù löôøng. Ngöôøi chuyeân taâm taïm tuïng laäp kieán coù coâng phu, haù laø ôû lôøi noùi chi cheùp.

Thöù nhaát laäp ñaøn traøng cuùng döôøng coù ba yù: Moät laø baøy choã thanh tònh. Vaên kinh chæ noùi ôû choã thanh tònh maø chaúng chæ roõ phöông naøo, laïi noùi trong nöôùc, trong nhaø, hoaëc nôi hoang vaéng. Neáu ôû choã vaéng khoâng oàn naùo maø tìm rieâng ñaát saïch, hoaëc ôû taïi nhaø khi tai naïn xaûy ra, keû ngheøo heøn thì nhaø chæ hôn moät taàm, hoaëc ôû phöông tröôïng, ôû gaàn nhaø haøng xoùm boán beân, hoaëc ôû xa nhö chuøa chieàn thì cuõng phaûi tìm ñaát saïch. Neáu khoâng coù thì cuõng phaûi ngoài chòu tai öông ö? Lyù maø suy thì quyeát ñònh chaúng phaûi nhö theá. Nay chia laøm hai yù, neáu ngöôøi ngheøo thì chæ choã ôû choïn moät nôi toát nhaát, hoaëc ôû nôi ñaát saïch maø laäp ñaïo traøng. Neáu vua chuùa, Ñaïi thaàn vaø ngöôøi giaøu sang thì choïn nôi cao raùo, traùnh oàn aøo, xa choã nhô ueá, hoaëc noùi choã khoâng coù nhaø cöûa vaø khoâng ueá nhieãm. Neáu nhaø ñieän môùi xaây caát thì toát nhaát. Neáu Bí-soâ ôû tinh xaù thì cuõng phaûi bieát choïn moät nôi laøm ñaïo traøng tuïng chuù.

Hai laø phaùp laäp ñaïo traøng. Neáu vua chuùa, Ñaïi thaàn hay ngöôøi thöôøng thì cuõng phaûi chuaån bò nhaø troáng, queùt töôùc saïch seõ, phun raûi nöôùc thôm, tuøy roäng heïp maø ñaët ñaïo traøng. ÔÛ treân ñaøn thôm baøy töôïng Thích-ca, caùc töôïng Vaên-thuø, Phoå Hieàn, Quan AÂm cuõng ñaët theo. ÔÛ boán phöông ñeå töôïng Thieân Vöông Hoä Theá. ÔÛ trong ñaøn tröôùc Phaät ñeå töôïng Minh Vöông Phaãn Noä. Caùc töôïng khaùc thì vaây quanh boán vaùch. Neâu caùc sao vaø trôøi Tònh Cö v.v… cuùng döôøng, giöõ yù vöøa phaûi.

Ba laø cuùng döôøng. Trong caùc phöôùn loïng theâu veõ môùi, daâng cuùng hoa quaû höông thôm vaø thöùc aên caùc thöù ngon quyù ñeå baøy toû loøng thaønh.

Neáu ngöôøi thaät ngheøo thieáu thì tuøy theo khaû naêng cuùng döôøng, khoâng neân luyeán tieác vaø löøa doái Thaùnh Hieàn.

Thöù hai laø phöông phaùp. Kinh cheùp: nay ta noùi thôøi quaù khöù coù Ñöùc Nhö Lai Ta-la Vöông ñaõ noùi Ñaø-la-ni Xí Thaïnh Quang Ñaïi Oai Ñöùc ñeå tröø caùc tai naïn. Neáu coù vò vua vaø caùc Ñaïi thaàn noùi ôû trong coõi nöôùc hoaëc bò naêm sao eùp böùc, La-haàu, sao choåi caùc sao yeâu quaùi chieáu vaøo cung boån maïng, hoaëc caùc sao vaøo ñeá toøa, khi ôû trong coõi nöôùc, ôû trong nhaø, nôi hoang vaéng maø eùp böùc, hoaëc lui, hoaëc vaøo laøm caùc chöôùng naïn, thì chæ ôû choã thanh tònh maø laäp ñaïo traøng, nieäm Ñaø-la-ni moät traêm leû taùm bieán, hoaëc moät ngaøn bieán, hoaëc moät ngaøy, hai ba ngaøy cho ñeán baûy ngaøy, y phaùp trang söùc ñaøn traøng, doác loøng thoï trì ñoïc tuïng, thì taát caû tai naïn ñeàu tieâu tan chaúng theå laøm haïi. Cho ñeán noùi raèng: Neáu coù Bí-soâ, Bí- soâ-ni, ngöôøi nam hay nöõ thoï trì ñoïc tuïng Ñaø-la-ni naøy thì thaønh töïu taùm muoân thöù toát laønh, tröø dieät taùm muoân thöù chaúng toát laønh. Caên cöù vaøo vaên kinh coù ñuû boán nghóa: Moät laø tieâu ba chöôùng; hai laø tieâu thaéng phaùp; ba laø noùi veà löïc duïng; boán laø hieån Ñaø-la-ni. Kinh noùi: Taát caû tai naïn ñeàu tieâu dieät. Taát caû lôøi noùi bao goàm ba chöôùng maø nghieäp chöôùng kinh coù noùi roõ raøng, nhöng do phieàn naõo cho neân coù nghieäp, nghieäp seõ vôøi laáy quaû baùo. Laïi noäi thaân ngoaïi baùo tai naïn caùc vieäc laø baùo chöôùng. Chuyeân noùi noäi taâm laø phieàn naõo chöôùng. Neáu khôûi taâm quyeát ñònh ñoäng phaùt thaân mieäng thì seõ loâi keùo quaû baùo ñeán, aáy laø nghieäp chöôùng. Neáu theá sao xaáu, sao tai hoïa khaùc ñeàu chaúng quan taâm, vì sao laïi laø nghieäp chöôùng? Ñaùp: Ñaây chính laø töôùng ngoaøi bieåu thò nghieäp saép khôûi, laø töôùng nghieäp traùch baùo nghieäp chöôùng caûm baùo, cho neân töôùng aáy hieän tieàn nghieäp chöôùng ngoaøi hieän baøy quaû baùo chaúng laâu, neáu khoâng coù phöông phaùp thì laáy gì maø caàu tai öông tieâu tröø. Do ñoù thöù hai coù phöông phaùp laøm cho tieâu. Neáu moät ngaøy, hai ngaøy ba ngaøy cho ñeán baûy ngaøy tuïng chuù Ñaø-la-ni naøy moät traêm leû taùm bieán bieåu thò phaù moät traêm leû taùm phieàn naõo, thaønh töïu moät traêm leû taùm Tam-muoäi, hoaëc tuïng möôøi ngaøn bieán ñeå thaønh töïu möôøi ngaøn phaùp moân. Cho neân y cöù ba nghieäp trì chuù, laøm phöông phaùp ba ñöùc. Duøng söï bieåu lyù, chæ ôû choã thanh tònh maø laäp ñaøn traøng. Thaân phaûi taém goäi cho thanh tònh, laø duøng ngoaøi noùi trong bieåu thò laøm phaùp thaân. Nieäm Ñaø-la-ni naøy. Muoán bieát trí ôû lôøi noùi bieåu thò cho Baùt-nhaõ, doác loøng thoï trì, vì tín löïc nhaän nieäm löïc cho neân trì, nghó laø giaûi thoaùt. Neáu taùc phaùp thaønh thì ñieàu xaáu seõ dieät, ñieàu laønh seõ sinh.

Cho neân thöù ba laø noùi veà löïc duïng. Thaân ngöôøi voán baát tònh, hoa

sen voán moïc trong buøn. Nay gaàn thì laøm nhaân pheùp taéc cho ba nghieäp, xa thì thaønh dieäu nghóa ba ñöùc. Thaân nghieäp thaønh naêng nhöông baùo

chöôùng, khaåu nghieäp thaønh naêng nhöông phieàn naõo chöôùng. Doác loøng naêng nhöông nghieäp chöôùng, ba nghieäp ñaõ tieâu töùc thaønh ba ñöùc.

Cho neân thöù tö laø hieån baøy Ñaø-la-ni. Theå cuûa ba chöôùng ñaõ chuyeån lyù soá thaønh ba ñöùc, Baùo chöôùng chuyeån thaønh ñöùc phaùp thaân, phieàn naõo chöôùng chuyeån thaønh Ñöùc Baùt-nhaõ, nghieäp chöôùng chuyeån thaønh Ñöùc giaûi thoaùt. Nhö ba phaùp naøy töùc Ñaø-la-ni, ba ñöùc dieäu theå chaúng phaûi khoâng maø khoâng, Tueä Quang Xí Thaïnh, khoâng phaûi tòch maø tòch, coù oai ñöùc lôùn. Ngaên aùc chín giôùi, giöõ ñieàu thieän cuûa coõi Phaät, giaø trì chaúng hai, neâu moät ñuû ba, noùi ba töùc moät. Neáu chaúng phaûi ba ñöùc bí chuù, vì sao coù theå thaønh töïu ñöôïc taùm muoân thöù toát laønh tröø dieät ñöôïc taùm muoân thöù chaúng toát laønh. Löôïc baøy nhö theá, trình roõ haønh töôùng, nhö trong Ma-ha Chæ Quaùn coù noùi roõ.

Thöù ba laø choïn chung thanh tònh. Kinh cheùp: Neáu coù coõi nöôùc chaúng yeân, tai naïn tranh nhau khôûi leân thì thænh chuùng thanh tònh choïn chuùng, coù hai: Moät laø cöïu haïnh thanh tònh; hai laø nhaäp ñaïo traøng thanh tònh. Moät laø cöïu haïnh töùc laø ngöôøi xuaát gia ñaõ tinh chuyeân giôùi luaät, ñònh tueä ñeàu tu, ñieåm khaép baûy chi, khoâng heà coù moät loãi. Ñaïi Taäp Khai coù Hoái tònh, coøn goïi laø OÂ ñaïo. Ñôøi gaàn ñaây ba hoïc khoù ñuû, boán nghi leã suy ñoài, chæ laáy taêng tuøy phaàn nhö phaùp chaúng phaïm giôùi troïng töøng khoâng heà phaùt loà, ñaøn-vieät kính tin cuõng ñöôïc thanh tònh. Sôï choïn chuùng qua thanh tònh thì ñôøi naøy ít coù ngöôøi daãn ñöôøng toát. Neáu traàn ai quaù loãi ba nghieäp toû baøy vaø vì tham cuùng döôøng laø doái noùi thanh tònh. Ngaøi Nam Sôn noùi: Ngöôøi tröôùc gioáng ngöôøi, choã vaéng nhö quæ, trôøi roàng khoâng thích thaáy, quæ mò cöôøi cheâ, ngöôøi nhö theá laøm sao coù theå trì chuù caàu heát tai öông. Laïi laøm sao coù theå khieán thaâu laïi aùnh saùng, yeâu quaùi dieät boùng; hai laø nhaäp ñaïo traøng haïnh thanh tònh, chuùng cöïu haïnh tònh khieát ñaùng laøm ruoäng phöôùc, coøn nhaäp ñaïo traøng thì caøng theâm nghieâm tuùc. Tröôùc phaûi taém goäi, maëc y phuïc môùi saïch, ñuû caùc oai nghi khieán ngöôøi ñeán hoïc hoûi cung kính. Moãi ngaøy taém goäi aên uoáng suùc mieäng, chôù neân noùi cöôøi, ñuøa giôõn vôùi thí chuû thaáy nhaø cöûa ñaïo traøng chöa ñuû thì döï truø, tín thí möøng giaän nhieàu ít, phi thôøi ñoøi hoûi aên uoáng voâ ñoä, aên uoáng ngon dôû chôù khôûi taâm öa gheùt, chôù bieáng nhaùc nguû nhieàu, caån thaän chôù ho khaïc, noùi cöôøi oàn aøo chuyeän theá tuïc. Phaûi ñeå yù chôù ñeå ngöôøi cheâ bai, neáu laø Quoác vöông, Ñaïi thaàn thì phaûi raát chí thaønh, nghieâm tuùc ba nghieäp. Neân bieát.

Thöù tö laø phaùp tuïng chuù, tuïng chuù phaûi traûi xem boä tuïng nieäm, caùc vaên laäp khuoân pheùp khaùc nhau, nay laáy ñaïi yù maø löôïc baøy. Hoaëc leã Phaät tröôùc vaø leã sau khi tuïng chuù, moãi laàn tuïng phaûi ñuû moät traêm leû taùm

bieán. Y cöù vaøo vaên naøy thì phaûi coá gaéng tuïng khoâng ñöôïc boû dôû. Nhö pheùp duøi löûa neáu boû dôû thì löûa khoâng phaùt. Laïi nhö toø voø baét saâu cho con aên, tieáng tieáng khoâng döùt, chuù thaønh môùi thoâi. Nay cuõng gioáng nhö theá. Neáu moät laàn caát tieáng chuù chöa ñuû moät traêm leû taùm bieán thì coâng chuù chaúng thaønh, vieäc laøm luoáng khoâng, seõ coù chöôùng naïn. Neáu naïn nöôùc löûa xaûy ra quaù gaáp thì phaûi nghó raèng ta ñoïc chuù phaùp chöa döùt aét seõ tieáp tuïc. Cho ñeán taâm lieân tuïc khoâng döùt. Giöõa chöøng chaúng ñöôïc tieáp ngöôøi noùi chuyeän. Khi coù ngöôøi ñeán thì phaûi nghó raèng: Ta phaûi lieân tuïc tuïng ñuû soá chuù. Tröø vieäc gaáp naøy, caùc vieäc khaùc thì khoâng khai. Neáu coù khai seõ bò chöôùng naïn phaûi raát caån thaän. Chaúng ñöôïc vöøa ñi vöøa laøm maø tuïng, vaø khi chaùnh tuïng maø phaûi noùi chuyeän vôùi ngöôøi thì phaûi tuïng ñuû soá roài môùi noùi, môùi laøm. Phaûi ôû trong giôùi hoaëc quì, hoaëc ngoài maø tuïng, chaúng ñöôïc ra khoûi giôùi. Laïi ôû trong ñaøn hoaëc moät ngaøy hai ngaøy v.v… cho ñeán baûy ngaøy chaúng ñöôïc trong thôøi gian buùng ngoùn tay maø thieáu tieáng ngöôøi tuïng chuù. Chæ tröø khi leã Phaät vaø aên uoáng. Phaàn nhieàu thaáy thôøi taêng chaúng bieát maø xuùc phaïm roài maëc tình noùi cöôøi, buoâng tuoàng aên uoáng voâ ñoä, maëc tình aên traùi caây, uoáng thuoác men vaø aên ñoà cuùng döôøng Tam baûo, quæ thaàn, ñi ñöùng ngoài naèm ñeàu tuïng chuù baát chaáp trong giôùi ngoaøi giôùi, tai maét khoâng caám saéc thanh, thaân taâm khoâng giöõ tieát ñoä, chaúng phaûi chæ töï sinh chöôùng ñaïo maø coøn khieán cho thí chuû laïi bò tai öông, neáu chöa hieän öùng thì cuõng hoaøn toaøn voâ ích. Luoáng tieâu cuûa tín thí, chaúng sôï ñòa nguïc. Than oâi khoå thay. Haõy nghó thieän maø döùt aùc. Lôøi chaúng taïi ñoïc, yù loãi ôû haønh trì. Ñôøi gaàn ñaây coù nhieàu naïn caûi caùch, ngöôøi bieát vieäc neân suy nghó kyõ.

Thöù naêm laø ba nghieäp cuùng döôøng. Leã thænh baøy yù coù baûy phaàn: Moät laø ba nghieäp cuùng döôøng; hai laø kính thænh Tam baûo; ba laø khen ngôïi Tam baûo; boán laø laøm phaùp trì chuù; naêm laø leã Phaät; saùu laø saùm hoái; baûy laø haønh ñaïo. Ñi nhieãu quanh khi saép vaøo ñaïo traøng, tröôùc nhôø moät ngöôøi trì chuù kieát giôùi hoä trì, vì sôï coù löu naïn, kieát giôùi xong roài môùi laøm phaùp.

# *Phaùp laønh giaû tu ba nghieäp cuùng döôøng.* Ñoïc lôùn:

* Taát caû cung kính, tin leã Thöôøng Truù Tam Baûo.
* Nghieâm daâng höông hoa ñuùng nhö phaùp cuùng döôøng. Nguyeän höông hoa naøy Chö Phaät thoï duïng, ñaày khaép tröôùc taát caû Phaät, Phaùp, Taêng tröôùc caùc trôøi tieân vaø cung trôøi traêng sao, laøm ñaøi Quang minh, laøm nhieàu Phaät söï. Cuùng döôøng xong roài taát caû kinh tín.
1. ***Ngöôøi tu trieäu thænh Tam baûo*** (Taát caû quì xuoáng tay caàm loø höông chuyeân töôûng môøi vaøo ñaïo traøng chöùng minh trì chuù, aùnh saùng

chieáu ñeán ñaâu tai öông ñeàu dieät heát). Ngöôøi ñöùng ñaàu ñoïc lôùn:

* Nhaát taâm kính thænh Toång Trì Giaùo Chuû Phaät Thích-ca Maâu-ni.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Phaät Ta-la Vöông thôøi quaù khöù.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ baûy Phaät Quaù Khöù, Di-laëc vò lai, ngaøn Phaät hieàn kieáp, taát caû Chö Phaät möôøi phöông ba ñôøi.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Ñaø-la-ni Taïng Nhaát Thieát Maät Ngoân Thanh Tònh Phaùp Baûo.
* Nhaát taâm phuïng thænh, Nam-moâ Minh Vöông Phaãn Noä, Ñaïi Boà- taùt Kim Cang Thuû.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Ñaïi Boà-taùt Maïn-thuø-thaát-lôïi, Ñaïi Boà-taùt Phoå Hieàn, Ñaïi Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Theá Chí.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Ñaïi Boà-taùt Toång Trì Vöông, Ñaïi Boà-taùt Kim Cöông Taïng vaø taát caû Ñaïi Boà-taùt möôøi phöông.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Thanh vaên, Duyeân giaùc, taát caû Hieàn Thaùnh Taêng.
* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ trôøi Phaïm Thích, caùc trôøi Tònh Cö, Hoä Theá Töù Traàn taát caû Thieân Chuùng.

(Caùc vò sau chæ chuùng theá tuïc laøm leã, Tyø-kheo thì ñöùng).

* Nhaát taâm kính thænh, Nam-moâ Du Khoâng Thieân Chuùng Cöûu Chaáp Ñaïi thieân, hai möôi taùm sao, möôøi hai cung thaàn taát caû thaùnh chuùng.
* Nhaát taâm kính thænh, chuû vua Dieâm-la möôøi taùm nguïc, chuû thieän phaït aùc, taát caû linh kyø, caùc quæ vöông laøm beänh, laøm thuoác, laøm tai öông, taát caû Thaùnh chuùng.
* Nhaát taâm kính thænh, caùc Thaàn thuû hoä chaùnh phaùp ôû choã naøy, ôû giaø-lam naøy.
* Nhaát taâm kính thænh, Naêm Thaùnh Vöông Töû Linh Ñaøn Xaõ Mieáu ôû moät aáp caûnh naøy, vaø taát caû Thaùnh chuùng nhö thaàn Thaønh Hoaøng, v.v…
* Nhaát taâm kính thænh, thí chuû trong nhaø, Hoä Traïch Long Thaàn vaø caùc Thuû Hoä Thaàn phöông ngung caám kî phoøng vuï khoå ñieám, caùc cung tuùc Ngöôn Thaàn lôùn nhoû trong nhaø, vaø taát caû caùc thaàn tröø tai chuù phöôùc, v.v…

Treân chuùng con kính thænh: Taát caû Tam baûo Thích-ca Maâu-ni, Phaät Ta-la Vöông, cuùi mong chaúng boû ñaïi töø ñaïi bi thoáng laõnh caùc quyeán thuoäc ñeán choã chuùng con, nhaän chuùng con cuùng döôøng vaø caùc tinh dieäu, taát caû linh kyø ñeàu nöông Oai Quang Tam Baûo ñeán nhoùm hoïp. Chuùng con ôû choã naøy laøm Ñaïi Caùt Töôøng, tuïng trì thaàn chuù, cuùi mong uûng hoä khieán khoâng löu naïn, khieán caùc höõu tình ñöôïc voâ löôïng phöôùc.

Nhö theá phaùp trieäu thænh naøy chæ duøng khi môùi vaøo, caùc thôøi khaùc

thì löôïc boû. Phaûi heát söùc thaønh khaån kính mong giaùng laâm.

1. ***Phaùp khen ngôïi Tam baûo.*** Khi thænh Tam baûo xong thì quì xuoáng tay caàm loø höông chí thaønh mieäng ñoïc lôùn raèng:

*Nhö Lai dieäu saéc thaân Theá gian khoâng ai baèng Cao quyù khoâng nghó baøn Cho neân con kính leã Nhö Lai saéc voâ taän*

*Trí tueä cuõng nhö theá Taát caû phaùp thöôøng truù Cho neân con quy y*

# *Y phaùp trì chuù:*

Nam-moâ Phaät, Nam-moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng, Nam-moâ Phaät Thích-ca Maâu-ni, Nam-moâ Phaät Ta-la Vöông ôû quaù khöù.

Nay con seõ tuïng chuù do Phaät Ta-la Vöông noùi ra Xí Thaïnh Quang Ñaïi Oai Ñöùc Ñaø-la-ni raèng:

Naúng moà tam maõn ña.1 - Maãu maëc naåm. 2 - A baùt la ñeå haï ña xaù. 4 - Ta naúng naåm. 5 - Ñaùt nhó daõ tha. 6 - AÙn khö khö. 7 - Khö tö khö tö. 8 - Hoàng hoàng. 9 - Nhaäp phöôïc ra. 10 - Nhaäp phöôïc ra. 11 - Baùt ra nhaäp phöôïc ra. 12 - Baùt ra nhaäp phöôïc ra. 13 - Ñeå saéc tra. 14 - Ñeå saéc tra. 15

* Saéc trí rò16 - Saéc trí rò. 17 - Ta baùt tra. 18 - Ta baùt tra. 19 - Phieán ñeå ca. 20 - Thaát rò dueä. 21 - Ta phöôïc haï.

Ñaø-la-ni naøy do taát caû Nhö Lai ñoàng noùi, neáu coù Bí-soâ, Bí-soâ-ni, ngöôøi nam, ngöôøi nöõ naøo thoï trì ñoïc tuïng Ñaø-la-ni naøy, thì seõ thaønh töïu taùm muoân thöù toát ñeïp, tröø dieät taùm muoân thöù chaúng toát ñeïp. Cuùng döôøng taát caû, boán chuùng nghe lôøi Phaät noùi ñeàu raát vui möøng.

1. ***Leã Phaät:*** Ngöôøi tu ñaõ coù yù trì chuù, phaûi nhaát taâm chaùnh thaân, oai nghi thöù lôùp. Leã phaùp thaân Chö Phaät cuõng nhö hö khoâng. ÖÙng vaät maø hieän hình nhö ôû tröôùc maét moãi moãi ñeàu nhö theá. Ngöôøi tu töï bieát thaân taâm mình vaéng laëng, aûnh hieän tröôùc moãi Ñöùc Phaät, phaùp giôùi ñeàu coù thaân naøy ñaàu traùn ñaûnh leã, khieán cho thí chuû cuõng laïy theo trang nghieâm khoâng maát oai nghi.
	* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Boån Sö Thích-ca Maâu-ni, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.
	* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Ta-La Vöông ôû quaù khöù, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.
	* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Tyø-baø-thi ôû quaù khöù, Chö Phaät khaép phaùp

giôùi.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Thi-Khí ôû quaù khöù, Chö Phaät khaép phaùp

giôùi.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Tyø-Thuû-Thi ôû quaù khöù, Chö Phaät khaép

phaùp giôùi.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Ca-caâu-thoân, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.
	+ Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Ca-na-haøm Maâu-ni, Chö Phaät khaép phaùp

giôùi.

* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Ca-dieáp, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Phaät Di-laëc, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Chö Phaät möôøi phöông ba ñôøi, ngaøn Phaät hieàn

kieáp, Chö Phaät khaép phaùp giôùi.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã, xaù-lôïi, hình töôïng Chi, Thaùp baùu Chi-ñeà cuûa Chö Phaät möôøi phöông.
	+ Nhaát taâm ñaûnh leã Toång Trì Phaùp Taïng Ñaïi Oai Ñöùc Thaàn Chuù Nhaát Thieát Toân Kính Thanh Tònh Dieäu Phaùp.
	+ Nhaát taâm ñaûnh leã Minh Vöông Phaãn Noä, Ñaïi Boà-taùt Kim Cöông

Thuû.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Boà-taùt Toång Trì Vöông, Ñaïi Boà-taùt Kim

Cöông.

* + Nhaát taâm ñaûnh leã Ñaïi Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Theá

Chí.

taêng.

* Nhaát taâm ñaûnh leã taát caû caùc Ñaïi Boà-taùt ôû möôøi phöông.
* Nhaát taâm ñaûnh leã Thanh vaên, Duyeân giaùc, Ñaéc Ñaïo Hieàn Thaùnh

Khaép vì Phaïm Thích, Töù Vöông, Du Khoâng thieân vaø taát caû chuùng

sinh ñeàu nguyeän tieâu tröø ba chöôùng maø quy maïng saùm hoái.

1. ***Saùm hoái***: Ngöôøi tu ñaõ leã Phaät xong lieàn ôû tröôùc phaùp toøa chaùnh thaân oai nghi, ñoát höông raûi hoa, töôùng Tam baûo ñaày khaép hö khoâng nhö ôû tröôùc maët, moät taâm moät yù cuøng khaép chuùng sinh, voâ cuøng hoå theïn phaùt loà, voâ löôïng kieáp ñeán nay cho ñeán ñôøi naøy, cuøng taát caû chuùng sinh, ba nghieäp taïo ra caùc nghieäp aùc, döùt taâm tieáp noái töø ngaøy nay cho ñeán heát ñôøi vò lai khoâng bao giôø coøn taïo ra taát caû nghieäp aùc. Vì sao? Vì nghieäp taùnh tuy khoâng maø quaû baùo chaúng maát. Ngöôøi roõ Khoâng coøn chaúnglaøm laønh huoáng chi gaây toäi, neáu taïo toäi khoâng ngöøng thì ñoù laø nhaân duyeân ñieân ñaûo, thì chòu voïng quaû. Cho neân ngöôøi tu phaûi bieát khoâng maø raát hoå theïn phaùt loà saùm hoái.
	* Doác loøng saùm hoái, con laø Tyø-kheo phaùp danh… quy maïng ñaûnh leã taát caû Thöôøng Truï Tam baûo möôøi phöông, Phaät Thích-ca Maâu-ni, Phaät

Ta-la Vöông, Ñaïi Boà-taùt, Maïn-thuø-thaát-lôïi, Minh Vöông Phaãn Noä, Ñaïi Boà-taùt Kim Cöông Thuû, v.v… nguyeän khôûi thöông xoùt hieän tieàn chöùng minh cho con cuøng taát caû chuùng sinh trong phaùp giôùi, taâm taùnh bình ñaúng, oai ñöùc raïng rôõ, ñaày ñuû Toång trì ñoàng choã chöùng cuûa Phaät, thanh tònh Nieát-baøn, an laïc toái thöôïng. Con töø voâ thæ ñeán nay meâ laàm chaúng bieát troâi theo voâ minh, ôû trong sinh töû chòu caùc noùng böùc, vì thaân mieäng yù gaây ra caùc nghieäp aùc, möôøi baát thieän, naêm toäi nghòch, baûy giaù, phaù luaät nghi Phaät, laøm hao toån cuûa Thöôøng Truï, cheâ phaùp cheâ ngöôøi, baùc khoâng nhaân quaû. Toäi chöôùng voâ löôïng voâ bieân nhö theá, phaûi ñoïa ñòa nguïc A-tyø vaø caùc ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû, chòu thaân ñöôøng aùc traêm kieáp nghìn kieáp khoâng coù ngaøy ra. Vì nghieäp aùc neân hieän chieâu caûm tai öông, naêm sao eùp böùc, Boån maïng cung tuù (sao Boån maïng) vaø caùc tinh vò La haàu sao choåi, yeâu quaùi sao xaáu gaây caùc chöôùng naïn, hoaëc hieän thaân beänh taät, pheùp vua xöû toäi, caùc naïn löûa nöôùc, cöôùp giaät troâi noåi, keû thuø möu haïi vaø caùc vieäc aùc, bò buøa chuù thö eám, taát caû baát töôøng. Nay vaâng lôøi Boån sö Thích-ca daïy con tuïng trì oai ñöùc thaàn chuù, nhö theá tai naïn thaûy ñeàu tieâu tröø, taát caû caùt töôøng ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Cuùi mong Theá toân, caùc Ñaïi Boà-taùt nhaän con saùm hoái ñaày maõn taát caû mong caàu cho con, khieán con huaân tu trang nghieâm phöôùc tueä, môû mang Phaät phaùp, khai hoùa chuùng sinh, Tam baûo saùng toû, ñeøn phaùp tieáp noái, caùc trôøi caùc sao taêng theâm oai quyeàn, möa gioù ñuùng muøa, giöõ gìn coõi nöôùc. Thaùnh quaân Thaùnh hoùa, Thaàn teå trung hieàn, nhaân daân ñeàu ñöôïc phöôùc thoï, möôøi phöông tín thí, cha meï sö taêng, chuùng sinh trong phaùp giôùi taát caû haøm thöùc, ba chöôùng tieâu tröø, ñoàng thaønh Phaät ñaïo.

Vì thí chuû phaûi tuïng vaên naøy, doác loøng saùm hoái. Con laø ñeä töû taïi gia phaùp danh… cuùi ñaàu quy maïng Tam baûo möôøi phöông ba ñôøi, Phaät Boån Sö Thích-ca Maâu-ni, Phaät Ta-la Vöông, baûy Phaät Theá toân. Cuùi mong ñaïi töø ñaïi bi nhaän con saùm hoái. Con cuøng taát caû chuùng sinh trong phaùp giôùi töø voâ thæ meâ voïng theo tham saân si gaây ra caùc nghieäp aùc. Do nghieäp aùc maø theo ba ñöôøng, chòu caùc khoå baùo. Toäi heát ñöôïc ra laïi laøm thaân ngöôøi, thoùi xaáu khoù boû, vaãn coøn baùo nheï. Cho ñeán ñôøi naøy laïi taïo, saùt sinh troäm cöôùp aên thòt uoáng röôïu, löøa doái voâ ñaïo, kieám tieàn traùi lyù. Vì caùc nhaân duyeân aáy, aùc baùo vò lai hieän caûm tai öông, vieäc aùc bao vaây. Hoaëc naêm sao böùc eùp, La haàu Keá ñoâ sao choåi yeâu quaùi traán giöõ tuùc cung, tai naïn ñeàu khôûi caùc thöù xaâm laán, keû thuø gia ñôøi tröôùc tranh nhau möu haïi. Caùc vieäc aùc ngang traùi mieäng löôõi eám buøa thö chuù thuoác ñoäc vieäc quan baét bôù goâng cuøm giam nhoát chòu caùc khoå sôû. Caùc naïn löûa nöôùc giaëc cöôùp phaù hoaïi tieàn cuûa nhaø cöûa, quyeán thuoäc chia lìa, ñaáu tranh taøn

haïi laãn nhau. Nhö theá caùc thöù baùo aùc, do taâm sinh ra, xaáu hoå quôû traùch. Ngaøy nay nghieâm tònh ñaïo traøng, quy maïng Tam Baûo, Chö Phaät Hieàn Thaùnh, cuùi mong cuøng ñeán nhaän con saùm hoái, phaùt loà caùc toäi chaúng heà giaáu gieám. Ñoát höông daâng hoa, tuïng trì thaàn chuù. Laøm phaùp tröø chöôùng naïn caàu söï toát laønh. Taát caû sao aùc tai, baøng laâm chaùnh chieáu, keû thuø thö eám, caùc thöù chaúng toát laønh, ñeàu ñöôïc tieâu tröø khoâng coøn xaâm haïi. Laïi nguyeän möôøi phöông Tam baûo Boà-taùt trôøi Tieân, Oai Ñöùc Chuù Vöông gia trì che chôû, bieán hoïa thaønh phöôùc, ñeàu ñöôïc toát ñeïp, giaøu coù tieàn cuûa, ñaày ñuû quyeán thuoäc, taát caû mong caàu ñeàu ñöôïc tuøy taâm, aên uoáng doài daøo, tuoåi thoï laâu daøi, saùu thaân hoøa hôïp, vöôïn ruoäng maàu môõ, lôùn nhoû ñoàng taâm thôø kính Tam baûo, tin saâu nhaân quaû khoâng daùm laøm quaáy, ñoïc tuïng Ñaïi thöøa nguyeän caàu baùo tònh, ñôøi ñôøi thöôøng ôû nhaø Phaät, nhaän caùc thaân ñeàu thöïc haønh haïnh Boà-taùt. Laïi nguyeän Hoaøng ñeá Thaùnh chuû, nhaân töø roäng lôùn, nuoâi daïy chuùng daân, möa thuaän gioù hoøa, ngoaøi an trong tónh, caùc quan Chaâu huyeän thöôøng ñöôïc aân suûng caøng theâm trong saïch. Trong laøng xaõ daân chuùng ñeàu yeân oån, sao choåi vaø caùc sao xaáu chaúng gaây tai hoïa. Cuøng taát caû hö khoâng phaùp giôùi saùu ñöôøng boán loaøi ôû ñaïo traøng naøy coù bao nhieâu phöôùc ñeàu xin hoài höôùng, ñoàng thaønh Phaät ñaïo.

1. Phaùp haønh ñaïo. Ñi nhieãu Tam baûo, cuøng ñoïc lôùn raèng:

Nam-moâ Phaät, Nam-moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng, Nam-moâ Phaät Thích-ca Maâu-ni, Nam-moâ Phaät Ta-La Vöông ôû quaù khöù. Nam-moâ baûy Phaät quaù khöù, Nam-moâ Chö Phaät möôøi phöông, Nam-moâ Chö Phaät möôøi phöông, Nam-moâ Ñaø-la-ni Xí Thaïnh Quang, Nam-moâ Boà-taùt Toång Trì Vöông, Nam-moâ Boà-taùt Kim Cöông Thuû, Nam-moâ Boà-taùt Maïn-thuø-thaát- lôïi, Nam-moâ Boà-taùt Phoå Hieàn, Nam-moâ Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Nam-moâ Boà-taùt Ñaïi Theá Chí, Nam-moâ taát caû Ñaïi Boà-taùt möôøi phöông.

* + Töï quy y Phaät xin nguyeän chuùng sinh, hieåu roõ ñaïi ñaïo, phaùt taâm voâ thöôïng.
	+ Töï quy y Phaùp, xin nguyeän chuùng sinh, vaøo saâu kinh taïng, trí tueä nhö bieån.
	+ Töï quy y Taêng, xin nguyeän chuùng sinh, quaûn lyù ñaïi chuùng, taát caû voâ ngaïi.

Saùu laø giaûi thích nghi - Nghi raèng taùc phaùp cuûa kinh naøy chæ laáy trì chuù laøm chính. Gaàn ñaây, Phaùp sö Coâ Sôn trong thænh Quaùn AÂm kyù chaúng cho Phaïm tuïng, cho neân khieán tieáng Hoa chaúng theo Phaïm tuïng. Coù Phaïm tuïng thì cheâ tieáng Hoa kia, nghi ñaõ ôû taâm, coâng sao thaønh töïu? Giaûi thích raèng: Hoa Phaïm möa coøn thay ñoåi hôïp thôøi, y vaøo Phaùp Hoa trì tuïng coâng löïc chaúng khaùc, neáu coù nghieâng hoaèng sôï ngaïi thoâng luaän,

khoâng coù Phaïm hoïc ñaâu chæ daïy theo tieáng Hoa, neáu chæ y cöù vaøo tieáng Hoa khoâng cho Phaïm tuïng (tuïng tieáng Phaïm) thì leä hai hôïp, ba hôïp, vì khoâng duøng neân khoâng dòch. Kinh Kheâ noùi: Phaûi bieát Taây Truùc coù ba hôïp thanh. Nhö phieân dòch löu loaïi thì ñeàu coù ñuû aâm vaø chöõ, dòch toâi nghe nhö vaày v.v… laø caùc hieån giaùo naêng thuyeân (caùc lôøi coù yù nghóa). Neáu dòch chöõ maø khoâng dòch aâm nhö Ñaø-la-ni, hoaëc caâu maát choã daãn, hoaëc coù lôøi noùi gaáp, ñaây ñeàu laø ngöôøi dòch chæ baøy theá tieáng cuûa xöù naøy. Cho neân Taêng Truyeàn möôøi khoa dòch laø Ñaàu. Trí Giaû bieát maø khoâng nhoïc coâng meâ laàm. Coù ngöôøi noùi: Bieán tai thaønh phöôùc, thuyeát Baùo ÖÙng laø xuaát phaùt töø saùch Phaät, Nho giaùo thì tin theo Thieân maïng, sao laïi coù vieäc caàu khoûi tai öông. Giaûi thích raèng: Thöôïng Thö Kim Ñaèng Lòch Ñaïi Sôû Baûo ñaõ gaëp coù tai bieán beøn môû ra phaùp aáy maø caàu heát tai öông. Laïi noùi: Laøm laønh thì giaùng xuoáng traêm ñieàu toát, laøm ñieàu chaúng laønh thì giaùng xuoáng traêm tai öông. Chu Dòch noùi: Moät lôøi laønh thì ngoaøi ngaøn daëm theo, moät lôøi chaúng laønh thì ngoaøi ngaøn daëm traùi, huoáng chi nhö theá ö? Nhö Toáng Caûnh noùi: Moät lôøi laønh sao huyønh hoaëc ba laàn dôøi, ñaët ôû phöông saùch saùng nhö maët trôøi. Coù ngöôøi thaáy laøm phaùp trì chuù lieàn daãn lôøi Troïng Ni noùi: Ta caàu nguyeän ñaõ laâu, vaû laïi Troïng Ni laø baäc Thaùnh, baäc Thaùnh khoâng noùi quaù huoáng chi laø noùi suoâng. Hoïc troø cuûa Troïng Ni ñeàu laø ñeä töû thì ñoàng vôùi thoáng nhieáp, khoâng loãi haù khoûi laïm vaøo loãi Thaùnh. Laïi Töû Haï luùc cheát beøn noùi: Trôøi ôi, toâi voâ toäi. Baïn baûo oâng ôû treân soâng, ngöôøi nghi oâng nhö Phu Töû maø toäi moät. Ñích thaân thôø Thaùnh sö maø coøn meâ laàm. Ñaùm tuaån danh chaáp chaët thieân kieán, tuy noùi baøi Phaät maø thaät laø phaù Nho. Coù ngöôøi noùi: Phaùp naøy chæ vì quoác chuû Ñaïi thaàn, taát caû thöù daân vaø caùc quyeán thuoäc tröø caùc tai naïn, ñöôïc nhöõng vieäc toát ñeïp. Ngöôøi xuaát gia thaáy thaân nhö soáng gôûi. Tieåu thöøa laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, nieäm nieäm sinh dieät. Ñaïi thöøa thì taâm an thaät töôùng, taïo caûnh töùc trung, thì tai naøo ñeå tieâu, phöôùc naøo ñeå caàu? Nay noùi chaúng ñuùng. Kinh noùi: Neáu coù Bí-soâ, Bí-soâ-ni, ngöôøi nam, ngöôøi nöõ naøo thoï trì ñoïc tuïng Ñaø-la-ni naøy thì thaønh töïu ñöôïc taùm muoân thöù toát laønh, tröø dieät taùm muoân thöù chaúng toát laønh. Y cöù vaøo Vaên kinh sao caùch ñaïo tuïc. Baäc Thaùnh duøng lôøi Bí maät maø noùi phaùp maàu nhieäm, phaøm phu chaúng bieát ñöôïc, huoáng chi laø ngöôøi tu ba thöøa daãn daét tu haønh. Neáu gaëp phaïm maïng vaø caùc tai naïn laøm chöôùng ñaïo phaùp chaúng theå huaân tu, keû ngu choáng cöï chaúng vaâng theo phaùp cao quyù. Ñôøi coù boïn caåu danh theo taø choáng chaùnh, nhö kinh ñaõ noùi mieäng tuy noùi khoâng maø laøm ôû coù, thaáy coù tai bieán thì noùi laø phöôùc. Laïi chaúng tìm kyõ yù kinh lieàn noùi söï tuïc haù chaúng phaûi thieân chaáp? Laïi sinh thieän dieät aùc caùc kinh ñeàu ñoàng, sao

chaúng phaûi ñaây maø laø ñoù ö? Nhö trong Kim Quang Minh caùc sao xaáu tai dò khieán phaûi nghe kinh aáy, kinh thænh Quan AÂm sinh thaân. Baäc Thaäp Ñòa chöa khoûi naïn sö töû coïp soùi, caàn phaûi xöng danh trì chuù, ôû Thaùnh coøn theá huoáng laø ôû phaøm laøm sao boû. Neáu laø trong coù thaät ñöùc thì ngoaøi phaûi nhôø huaân tu. Nhaân duyeân chöôùng ñaïo do ñoù vaéng laëng, cho neân kinh noùi coâng ñöùc khoâng ai baèng, laø do ñaây.

***7. Khuyeân nhaéc ñaøn-vieät:*** Tu phöôùc tueä maø boû ñaïo Boà-ñeà thì thaät khoù maø thaät deã, ñöôïc thì deã maø maát thì khoù. Nhö kheùo khuaáy thì ñöôïc ñeà hoà, neáu chaúng kheùo thì nöôùc töông cuõng chaúng ñöôïc. ÔÛ ñaây cuõng nhö theá, ngöôøi duïng taâm thì moät hoa moät höông cuõng baèng hö khoâng, moät keä moät caâu quaû dieät ñaïo thaønh. Coøn ngöôøi khoâng kheùo thì quaû gaàn trôøi ngöôøi coøn maát, huoáng chi thaéng nhaân Boà-taùt. Sa-moân ñöôïc goïi laø maét cuûa theá gian, theá gian muø thì phaûi daét daãn. Neáu chaúng nhö theá thì chaúng phaûi Sa-moân. Nhö Lai di chuùc khieán ngöôøi khoâng tieác taøi vaø phaùp thí ñaõ vaâng lôøi Thaùnh, neân coù lôøi khuyeân naøy. Gaàn ñaây thaáy coù nhieàu ñaøn- vieät raát coù tín taâm môøi taêng veà nhaø, thieát trai tuïng kinh caàu phöôùc tueä, theá löïc toán tieàn maø khoâng ñuùng nghi taéc, kính nhôøn chaúng phaân, ñuùng sai naøo khaùc, hoaëc döïa theo ngöôøi giaøu coù, hoaëc buoâng lung kieâu maïn, laïi noùi côm aùo nuoâi taêng, môøi goïi ñaïo traøng lieàn noùi aân nghóa, a dua maát nhaân caùch, quôû traùch roõ raøng. Phoâ baøy chieáu phaùp. lieàn chaïy theo ngöôøi, khieán moân taêng khoâng bieát sôï maát choã nöông. Vieäc khoå tröôùc vì khoûi nhoïc thí chuû, neáu coù pheùp taéc ñaâu daùm voäi noùi. Ñaøn-vieät chaúng hoûi moân taêng chaúng noùi. Daàu laàm laïc töø ñaây toû baøy, chaúng queùt saûnh ñöôøng lieàn traùi chieáu phaùp, chöa döùt röôïu thòt, voäi thænh Thaùnh hieàn. Cho ñeán röôùc töôïng, ñoùn toân, raát chaúng traùnh toøa, quay goùt chí kính. Saùch Nho baûo laø ôû vò quaù cao seõ xu höôùng, huoáng chi Tam baûo, Ñaïi sö Kinh Kheâ noùi: Heã laäp ñaïo traøng, tröôùc phaûi trang nghieâm thaønh tònh sau môùi thænh töôïng. Ngöôøi ñôøi noùi caàu ñaïo dieät chöôùng, khi ñaët ñaïo traøng khieán treû nít giôõn hôùt, hoaëc traàn truoàng baûo ñem töôïng ñeán, laáy töôïng ñi, thaây theá thaät ñaùng buoàn. Laïi noùi: Tuy baøy ñaïo traøng maø coi thöôøng toân töôïng, laïi gaây theâm toäi thì dieät chöôùng seõ khoù. Laïi kinh noùi: Phaät dieät ñoä roài cuùng döôøng toân töôïng thì cuõng nhö Phaät coøn taïi theá khoâng khaùc, vì sao ngöôøi ñôøi xem töôïng ñoàng vôùi goã ñaát, ñoùn tieáp moät caùch voâ leã. Ngöôøi laáy laøm laï hoûi vì sao khoâng coù phöôùc baùo neân nghó qua. Laïi Ñaïi sö Thaïch Bích noùi: Ñoaïn ñieän trai dieân chaúng baèng leã tích. Thaønh thaät thay lôøi noùi, ai chòu taïm nghe. Uoång phí tieàn cuûa maø thaät khoâng phöôùc baùo. Cho neân khieán theá gian ngöôøi ngheøo thì nhieàu maø keû giaøu thì ít laø do ñoù. Nay xem ngöôøi ñaøn-vieät thöôøng gaàn keû bieát thöa hoûi Phaät phaùp, saâu xa phöôùc tueä

SOÁ 1951 - XÍ THAÏNH QUANG ÑAÏO TRAØNG NIEÄM TUÏNG NGHI 723

laøm sao tu haønh, boû heát kieâu caêng cuùi ñaàu raïp mình maø kính laøm thaày, heã laäp chieáu phaùp (phaùp toøa) thì tröôùc phaûi ñuùng pheùp taéc, trang hoaøng giaûng ñöôøng saïch seõ, trai giôùi thaân taâm, höông quyù hoa ñeïp caùc thöùc aên ngon chuaån bò cuùng daâng, ñoùn röôùc heát loøng, haàu haï chuùng taêng, chính thanh töôûng möôøi phöông Tam baûo Thaùnh chuùng ñoùn vaøo nhaø mình maø kính caån sôï seät, nhö tôù thôø chuû lôùn, nhö Baø-la-moân thôø löûa. Y theo phaùp thöùc sôï chaúng ñöôïc loøng thaày, chôù sôï cöïc nhoïc maø moïi söï cuùng döôøng ñeàu ñöôïc vöøa yù. Vieäc naøy ngaøn ñieàu chaúng theå noùi heát. Nay löôïc neâu naêm vieäc coù theå haønh trì: Moät laø muoán laäp baøy phaùp hoäi thì trong nhaø lôùn nhoû ñeàu phaûi ñoàng taâm döùt boû röôïu thòt vaø nguõ vò taân. Thí chuû moãi ngaøy theo taêng leã Phaät phaùt loà saùm hoái; Hai laø phaûi trai taêng, haàu haï kyõ löôõng, chaúng ñöôïc ngoài treân taêng xöng laø chuû nhaân maëc tình cöôøi noùi; Ba laø tröôùc Phaät cuùng döôøng boài döôõng cho taêng. Phaøm thaùnh ñaúng taâm, söï söï tinh teá; Boán laø ñem heát ra cuùng thí Phaät vaø taêng, khoâng ñöôïc baøy dôû xaáu, giaáu ngon toát, maø ñôøi ñôøi bò quaû baùo chaúng vöøa yù; Naêm laø ñaïo traøng chaäm gaáp chaúng ñöôïc sai khieán taêng. Ñaây laø ruoäng phöôùc laïi laøm toâi tôù thì ñaâu ñöôïc. Toâi noùi ñieàu naøy ngöôøi trí bieát roõ. Coù ngöôøi ngu laøm ñaøn-vieät e khoù vaâng lôøi. Moân taêng ngu muoäi thaáy coù lôøi khuyeân chuùng, sôï laø thoâ laäu maø chaúng laøm theo. Toâi bieát vaên naøy seõ bò ñoát boû.

Nguyeän möôøi phöông Tam baûo vaø ngöôøi trí thöùc heát söùc giöõ gìn.

- Heát -