LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUY

**SOÁ 2025**

(QUYEÅN 1  8)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2025

**SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY**

Quan Leã boä thöôïng thö Hoà Oaùnh, v.v... kính ñeà laø Truøng San Thanh quy Söï Leã Khoa Sao Xuaát.

Sa-moân Trung Trí truï trì Ñaïi trí thoï Thaùnh thieàn töï ôû nuùi Quy Sôn huyeän Phuïng Taân phuû Nam Xöông ôû Giang Taây taáu raèng:

Chuøa naøy töø thôøi Tieàn Ñöôøng, Thieàn sö Phaät toå Ñaïi Trí Hoaøi Haûi daïy raên, goïi laø “Baùch Tröôïng Thanh quy”. Khoaûng nieân hieäu Chí Nguyeân1. Sa-moân Ñöùc Huy laïi san ñònh laïi, löu haønh khaép caùc Toøng laâm trong nöôùc. Chuùng Taêng vaãn giöõ theo Thanh quy. Ngaøy 25 thaùng 04 nieân hieäu Hoàng Voõ thöù möôøi laêm (1382), Tieát Cai vaâng phuïng Baûng leä Thaùnh chæ cuûa Thaùi Toå Cao Hoaøng Ñeá (Chu Nguyeân Chöông 1368- 1399) Ñôøi Minh, chö Taêng caùc chuøa chaúng vaøo Thanh quy thì duøng ñuùng phaùp troùi buoäc, chaêm chuù toân kính. Ngaøy moàng 03 thaùng 05 nieân hieäu Vónh Laïc thöù möôøi (1412), Tieát Cai vaâng phuïng Baûng leä Thaùnh chæ cuûa Thaùi Toâng Vaên Hoaøng Ñeá (Thaønh Toå (Chu Leä 1403 - 1425) ñôøi minh), chö Taêng chuyeân vaâng theo cöïu cheá, goïi laø chuyeân vuï Toå phong kính giöõ Thanh quy, nghieâm khieát thaân taâm. Ngaøy 27 thaùng 11 nieân hieäu Vónh Laïc, naêm thöù hai möôi hai (1424) ñôøi Minh, Cai Taêng luïc ty quan taâu: “Trong Taêng chuùng coù nhieàu vò chaúng giöõ quy cuû, khoâng y theo Thanh quy chænh trò”. Tieát Cai vaâng theo Thaùnh chæ cuûa Nhaân Toâng Chieâu Hoaøng Ñeá (Chu Cao Chöùc 1425 - 1426 ñôøi nhaø Minh), Chieáu y Thanh quy lieäu trò keû khaùc kính ñaây, ngoaøi kính vaâng. Gaàn ñaây, nhaân thö baûn Thanh quy cuûa chuøa naøy bôûi naêm thaùng laâu xa neân chaúng coøn, kính mong Hoaøng thöôïng ban AÂn phoå ñoä Taêng haønh trong Thieân haï, vaãn truï chuøa vieän nguyeân ngaïch huaân tu höôùng hoûa, caàu chuùc Thaùnh thoï.

1 Phaûi bieát nieân ñaïi cuûa Ngaøi Ñöùc Huy môùi xaùc ñònh roõ

Thaàn thaät thaáy Taêng ñoà haäu hoïc phaàn nhieàu chöa thaáy Theå leä Thanh quy, khoâng bieát quyõ ñoä, chaúng am töôøng giôùi luaät, raát nhuïc Toå phong, raát laø chöa tieän. Thaàn y theo nguyeân theå thöùc Bieân ghi laïi khaéc ñaõ hoaøn thaønh, tuy coù vaên Töïa cuûa caùc trieàu ñaïi, nieân ñaïi ñaõ laâu xa, thaät sôï Taêng ñoà xem thaáy cho laø vieäc thöôøng maø chaúng thöïc haønh vaâng giöõ. Nay ñem Truøng san Thanh quy in taäp moät baûn, khai toïa ñuû baûn thaân mang ñeán kính caån taáu. Cuùi mong Thaùnh aân xoùt thöông giaùo moân, xin ban vaên töïa Thanh quy, khaéc saùch vieân thaønh, ban haønh khaép toøng laâm chuøa vieän trong thieân haï. Caùc vò Truï trì, Thuû Taêng, ñoác chuùng, giaûng taäp, ñeàu kính meán Toå phong, nghieâm trì giôùi luaät, ngoõ haàu khieán Taêng ñoà khoâng toån thöông phong hoùa.

Ngaøy 12 thaùng 02 nieân hieäu Chaùnh Thoáng naêm thöù baûy (1442) ñôøi Minh, goàm thoâng chính söù ty, Höõu thoâng chính Lyù Tích, v.v... caùc quan ôû Phuïng Thieân moân taáu vaâng Thaùnh chæ. Leã boä tri ñaïo Khaâm, Khaâm naøy vaâng sao ra ñeán boä tham chieáu. Sa-moân Trung Trí truïtrì taáu xöng Truøng san Baùch tröôïng Thanh quy, xin ban Vaên Töïa moät tieát, hôïp Voâ Haønh ñôøi Haøn laâm vieän soaïn thuaät. Laïi chæ nghe leänh Baûn Taêng töï haønh xin ngöôøi thuaät laøm duyeân vaâng kính y Leã boä nhaän bieát söï lyù, chöa daùm chuyeân chieám beøn kính caån ñeà thænh yù chæ. Ngaøy 19 thaùng 02 nieân hieäu Chaùnh Thoáng naêm thöù baûy (1442 ñôøi Minh), Leã boä thöôïng thö Hoà Oaùnh, v.v... caùc quan ôû Phuïng Thieân moân ñeà taáu, kính daâng lôøi töïa Thaùnh chæ soaïn thuaät, Haøn laâm vieän soaïn kính ñaây tröø ngoaøi vaâng y thi haønh.

Ngaøy 17 thaùng 04 nieân hieäu Chaùnh Thoáng naêm thöù baûy (1442).

Tröôøng sanh Thieân khí löïc lyù, Ñaïi phöôùc aám hoä trôï lyù. Thaùnh chæ cuûa Hoaøng ñeá, Haønh trung thö tænh haønh Ngöï söû ñaøi haønh tuyeân chính vieän quan nhaân moãi caên ñeå, Tuyeân uùy ty lieâm phoûng ty quan nhaân moãi caên ñeå. Quaân quan moãi caên ñeå, quaân nhaân moãi caên ñeå. Thaønh töû lyù ñaït loã hoa xích quan nhaân moãi caên ñeå, Söù thaàn qua laïi moãi caên ñeå, Traêm hoï moãi caên ñeå, caùc Hoøa-thöôïng moãi caên ñeå.

***Thaùnh chæ cuûa Tuyeân duï:***

Thaønh Caùt Tö Hoaøng ñeá, Nguyeät Khoaùt Ñaøi Hoaøng ñeá, Taùt Thieàn Hoaøng ñeá, Hoaøn Giaû Ñoác Hoaøng ñeá, Khuùc Luaät Hoaøng ñeá, Phoå Nhan Ñoác Hoaøng ñeá, Caùch Kieân Hoaøng ñeá, Hoát Ñoâ Ñoác Hoaøng ñeá, Traùt Nha Ñoác Hoaøng ñeá, cuøng Lieãu Chaân Ban Hoaøng ñeá, Hoøa-thöôïng trong Thaùnh chæ. Lyù coù theå oân Tieân sanh thöôøng chaúng choïn gì? Sai phaùt Höu ñöông (?) caùo trôøi chuùc thoï, laø ñaïo gì? Noùi coù Nhö lai, nay y tröôùc thuaät taïi trong Theå leä Thaùnh chæ tröôùc, chaúng choïn gì? Sai phaùt Höu ñöông caùo trôøi cuøng mình thöôøng chuùc thoï, laø ñaïo gì? Traùt Nha Ñoác Hoaøng ñeá

giaùo khôûi bôûi thôøi phaàn cuûa chuøa Ñaïi long Töôøng taäp Khaùnh, y tröôùc thuaät Theå leä Thanh quy maø haønh, laø ñaïo gì? Töøng haønh Thaùnh chæ, coù Thieàn sö Ñaïi Trí Chieáu Giaùc ôû Baùch Tröôïng ñöôøng thuoäc Long Höng, Giang Taây taïi tröôùc laäp theå leä Thanh quy laïi, nhöõng naêm gaàn ñaây, trong moãi chuøa duøng nhieàu theå leä Thanh quy, theâm bôùt chaúng ñoàng nhaát. Coù nhö nay giaùo Tröôûng laõo Ñöùc Huy truï trì Ñaïi trí Thoï Thaùnh thieàn töï taïi nuùi Baùch Tröôïng laïi môùi bieân xong. Giaùo tröôûng laõo Tieáu AÅn ôû chuøa Ñaïi Long töôøng Taäp Khaùnh laøm ñaàu, tuyeån choïn caùc Hoøa-thöôïng coù Baûn söï, kheùo sanh Hieäu chính quy nhaát laø, ñem nhieàu Thanh quy theâm bôùt chaúng ñoàng nhaát trong caùc chuøa, Höõu giaùo haønh, y soaïn thuaät theå leä Thanh quy hieäu chính quy nhaát ñoù ñònh theå haønh, laø Ñaïo gì? Naém giöõ Thaùnh chæ ban xong, Söù thaàn trong moãi chuøa vieän phoøng xaù thöôøng nghæ an döôùi ñoù, baøy ngöïa caàu öùng thoâi baétù, thueá löông thoâi naïp, chæ thuoäc vöôøn röøng ñaát nöôùc nhaø chuøa, nhaân khaåu thöù lôùp nghieàn maøi quaùn baøy môû Ñieån khoá nhaø taém, vöôøn truùc, saân nuùi, beán soâng, thuyeán beø v.v... chaúng choïn laø ai? Thoâi ñoaït yeáu, laø thoâi caäy khí löïc, loaïi aáy tuyeân duï xong, maéng ngöôøi roõ rieâng, coát yeáu toäi loãi, laïi thöôøng coù Thaùnh chæ ñoù, Ñaïo gì laøm maát Theå leä caâu ñöông maéng keû khaùc thöôøng, laïi chaúng sôï Thaùnh chæ.

Ngaøy 18 thaùng 07 nieân hieäu Trö Nhi (AÁt hôïi) töùc nieân hieäu Nguyeân Thoáng naêm thöù ba (1335 ñôøi Nguyeân), Thöôïng Ñoâ coù thôøi phaàn bieân cheùp ñeán, trong Thaùnh chæ Hoaøng ñeá, Ñeá sö Coâng Ca Nhi Lam taëng ban taïng boác, Phaùp Chæ Haønh trung thö Tænh haønh Ngöï söû Ñaøi haønh tuyeân chính vieän quan nhaân moãi caên ñeå. Tuyeân uùy ty lieâm phoûng ty quan nhaân moãi caên ñeå, Quaân quan moãi caên ñeå, Quaân nhaân moãi caên ñeå, Thaønh töû Lyù ñaït loã Hoa xích quan nhaân moãi caên ñeå, Sö thaàn vaõng lai moãi caên ñeå, Baûn Ñòa dieän quan nhaân moãi caên ñeå, traêm hoï moãi caên ñeå, caùc Hoøa- thöôïng moãi caên ñeå, coi xeùt phaùp chæ cuûa Duï, Traùc Nha Ñoác Hoaøng ñeá, bôûi thôøi phaàn cuûa chuøa Ñaïi Long töôøng taäp Khaùnh, giaùo y soaïn thuaät theå leä Baùch tröôïng Thanh quy haønh xong. Thaùnh chæ coù laïi Thanh quy, laø Thieàn sö Ñaïi Trí Giaùc Chieáu ôû nuùi Baùch Tröôïng laäp naêm traêm naêm tröôùc nay, nhö nay, vò treân theâm sö hieäu laø Hoaèng Toâng Dieäu Haïnh. Laïi vì trong caùc chuøa nhöõng naêm gaàn ñaây ñem dung nhieàu Thanh quytheâm bôùt chaúng ñoàng nhaát. Giaùo tröôûng laõo Ñöùc Huy ôû nuùi Baùch Tröôïng laïi môùi bieân xong, Giaùo tröôûng laõo Tieáu AÅn ôû chuøa Long Töôøng hieäu Chính quy nhaát, Ñònh theå haønh ñoù, caàm Thaùnh chæ ban xong, Hoaøng ñeá laøm Thöôïng Ñaàu cuûa giaùo moân, giaùo y soaïn thuaät theå leä Thanh quy cuûa Hieäu chính quy nhaát ñoù ñònh theå haønh, laø ñaïo gì? Laø caàn caùc Hoøa-thöôïng

trong thieân haï thöôøng ñöôïc moät ban cuûa teá. Caùc vò Hoøa-thöôïng thöôøng theå ñaép maëc Thaùnh taâm Hoaøng ñeá, laøm raïng ngôøi Tam baûo, kheùo soáng vaâng giöõ Thanh quy, tu taäp haønh ñaïo, chuyeân cuøng vò treân caàu phöôùc chuùc thoï, baùo ñaùp Thaùnh aân, môû mang Phaät phaùp, baát luaän laø ai. Thoâi lieãu bieät ñoù, thaáy roõ phaùp chæ ngöôøi thöôøng roõ bieät, chaúng sôï phaùp chæ naøo.

Ngaøy 11 thaùng 04 nieân hieäu Thöû Nhi, trong Ñaïi ñoâ Ñaïi töï coù thôøi phaàn bieân cheùp ñeán, trong Thaùnh chæ cuûa Hoaøng ñeá, Haønh tuyeân chính vieän, y cöù vieän Tuyeân chính thöa hoûi, y cöù traïng vaêng cuûa Sa-moân Töû Troïng, caùo heä Tri söï Taêng ôû thieàn töï Ñaïi Trí Thoï Thaùnh nuùi Baùch Tröôïng ñöôøng Höng Long, Giang Taây. Ngaøy 18 thaùng 07 nieân hieäu Nguyeân Thoáng thöù ba (1335 ñôøi Nguyeân), Tröôûng laõo Ñöùc Huy Truï trì chuøa naøy khaâm thoï ngöï baûo Thaùnh chæ tieát cai, theå leä Thanh quy cuûa Thieàn sö Ñaïi Trí Giaùc Chieáu ôû Baùch Tröôïng ñöôøng Höng Long, Giang Taây laäp tröôùc, nhöõng naêm gaàn ñaây, trong caùc chuøa duøng nhieàu theå leä Thanh quy, theâm bôùt chaúng ñoàng nhaát. Coù nhö nay giaùo Tröôûng laõo Ñöùc Huy Truï trì thieàn töï Ñaïi Trí Thoï Thaùnh ôû nuùi Baùch Tröôïng môùi bieân laïi xong, giaùo Tröôûng laõo Tieáu AÅn chuøa Töôøng Taäp Khaùnh ôû Ñaïi Long laøm ñaàu, tuyeån choïn caùc Hoøa-thöôïng coù baûn söï, kheùo sinh hieäu chính quy nhaát, ñem nhieàu Thanh quy theâm bôùt chaúng ñoàng nhaát trong caùc chuøa, thôøi giaùo haønh y soaïn thuaät theå leä Thanh quy hieäu chính quy nhaát aáy, ñònh theå haønh. Laø ñaïo gì? Naém giöõ Thaùnh chæ ban cho xong, kính ñaây tröø kính vaâng. Ngoaïi duyeân heä ñeàu tænh môû ñoïc söï lyù, kính ghi toaøn vaên Thaùnh chæ, lieàn caùo tröôùc xin thi haønh, ñöôïc chieáu naøy thì ñöôïc.

Ngaøy muøng 07 thaùng 05 nieân hieäu Nguyeân Thoáng naêm thöù ba (1335 ñôøi Nguyeân), A Saùt Xích Khö tieát, ngaøy thöù hai, tam caùt-ñaùt-naïp- baùt-lyù coù thôøi phaàn, ñoái thoaùt bieät ñaøi Bình chöông khoaùt chi caùt tö, Bình chöông A-loã-hoâi, vieän söù cöû lyù hoïc só, v.v... Baát lan heà ñaïi tö ñoà caên ñeå taùt ñòch trung thöøa, Truyeàn phuïng Thaùnh chæ, theå leä Thanh quy do Thieàn sö Ñaïi Trí Giaùc Chieáu ôû Baùch Tröôïng, ñöôøng Long Höng, Giang Taây laäp tröôùc nay, nhöõng naêm gaàn ñaây trong caùc chuøa duøng nhieàu theå leä Thanh quy, coù theâm bôùt. Coù nhö nay giaùo Tröôûng laõo Ñöùc Huy Truï trì chuøa Baùch Tröôïng, môùi bieân laïi xong, giaùo Tröôûng laõo Tieáu AÅn chuøa ôû Töôøng Taäp Khaùnh Ñaïi Long laøm ñaàu, tuyeån choïn caùc Hoøa-thöôïng coù baûn söï, kheùo sinh hieäu chính quy nhaát, cuøng ñònh theå naém giöõ thöïc haønh Thaùnh chæ. Laïi, caên ñeå Thieàn sö Ñaïi Trí Giaùc Chieáu ôû Baùch Tröôïng, ban theâm sö hieäu laø Hoaèng Toâng Dieäu Haïnh, vieän Tuyeân chính haønh vaên thö cuøng töø ñaàu tuyeân maïng, laø ñaïo gì? Thaùnh chæ xong vaäy, kính

ñaây tröø Töø Ñaàu Tuyeân maïng, trình ñuû Trung thö coi xeùt roõ ngoaøi, y cöù Thaùnh chæ, dôøi giao Moâng Coå phoøng y cöù thöïc haønh, Haøn laâm vieän kính y ban giaùng beân ngoaøi. Nay caên cöù thaáy caùo ñöông vieän, tröø ngoaøi kính ghi luïc vaên Thaùnh chæ taïi tröôùc, hôïp haønh thöa hoûi, chieáu nghieäm khaép haønh hôïp thuoâïc, kính y thi haønh theo ñaây. Tröø ngoaøi kính ghi luïc ñoaøn vaên ôû tröôùc. Söù vieän hôïp cuùi ngöôùc chieáu nghieäm. Kính y thi haønh, phaûi baøn nghò ñaùp giao cho.

Treân ñaây laø ñaùp giao Tröôûng laõo Ñöùc Huy ôû chuøa Thieàn Ñaïi Trí Thoï Thaùnh nuùi Baùch Tröôïng, y theo ñaây.

Chöõ Moâng Coå moät haøng.

Ngaøy..... thaùng.... naêm nieân hieäu Chí Nguyeân thöù hai (1336 ñôøi Nguyeân).

MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUY

* Thaàn Taêng Ñöùc Huy Truï trì chuøa Thieàn Ñaïi Trí Thoï Thaùnh vaâng saéc bieân cheùp laïi.
* Thaàn Taêng Ñaïi Toá Truï trì chuøa Töôøng Taäp Khaùnh ôû Ñaïi Long vaâng saéc Hieäu Chính.

# Quyeån thöôïng:

***Chöông thöù nhaát***: Chuùc ly. Thaùnh tieát

Boán ngaøy trai caûnh maïng chuùc taùn Ñaùn voïng taïng ñieän chuùc taùn

Moãi ngaøy chuùc taùn Thieân thu tieát Thieän nguyeät.

***Chöông thöù hai***: Baùo AÂn. Quoác kî

Caàu nguyeän

* Caàu taïnh
* Caàu möa
* Caàu tuyeát
* Ñaïo Hoaøng
* Nhaät thöïc
* Nguyeät thöïc

***Chöông thöù ba:*** Baùo Baûn. Phaät giaùng ñaûn

Phaät thaønh ñaïo, Nieát-baøn

Ñeá sö Nieát-baøn. ***Chöông thöù tö:*** Toân toå. Ñaït-ma kî

Baùch Tröôïng kî

Khai sôn lòch ñaïi toå kî Töï phaùp sö kî.

***Chöông thöù naêm***: Truï trì.

*Truï trì nhaät duïng:*

* Thöôïng ñöôøng
* Vaõn tham
* Tieåu tham
* Caùo höông
* Phoå thuyeát
* Nhaäp thaát
* Nieäm tuïng
* Tuaàn lieâu
* Tuùc chuùng
* Huaán ñoàng haønh
* Vì haønh giaû phoå thuyeát
* Thoï phaùp y
* Ñoùn haàu toân tuùc
* Thí chuû thænh thaêng toøa trai Taêng
* Thoï töï phaùp nhaân tieãn ñieåm
* Töï Phaùp sö göûi thö ñeán.

*Thænh Taân Truï trì:*

* Phaùt chuyeân söù
* Ñöông ñaïi Truï trì thoï thænh.
* Thoï thænh thaêng toøa.
* Chuyeân söù ñaëc laøm taân maïng tieàn ñieåm.
* Sôn moân quaùn ñaõi taân maïng vaø chuyeân söù, taân maïng töø chuùng thöôïng ñöôøng traø thang, Taây ñöôøng.
* Ñaàu thuû thoï thænh.
* Ngöôøi thoï thænh thaêng toøa.
* Chuyeân söù ñaët laøm ngöôøi thoï thænh tieãn ñieåm, Sôn moân quaùn ñaõi ngöôøi thoï thænh vaø chuyeân söù.
* Ngöôøi thoï thænh töø chuùng thaêng toøa traø thang.

*Nhaäp vieän:*

* Sôn moân thænh taân maïng trai
* Khai ñöôøng chuùc thoï
* Sôn moân ñaëc laøm taân maïng traø thang
* Ñöông vaõn tieåu tham
* Vì ñaøn vieät xaây chuøa, thaêng toøa
* Quaùn ñaõi chuyeân söù
* Löu thænh löôõng töï
* Baùo taï xuaát nhaäp
* Giao caét chaâm cô caùc vaät
* Thoï löôõng töï caàn cöïu tieãn ñieåm.

*Thoái vieän.*

*Thieân hoùa (thò tòch).*

* Nhaäp khaùm
* Thænh chuû tang.
* Thænh tang ty chaáp söï
* Hieáu phuïc
* Phaät söï
* Dôøi khaùm
* Quaûi chaân cöû ai ñieän traø thang
* Ñoái linh tieåu tham ñieän traø thang nieäm tuïng cuùng teá
* Teá thöù
* Xuaát tang quaûi chaân ñieän traø thang.
* Traø-tyø
* Toaøn thaân nhaäp thaùp
* Xöôùng y
* Linh coát nhaäp thaùp
* Haï di thö
* Quaùn ñaõi chuû tang vaø ngöôøi chaáp söï tang ty. Ñeà nghò cöû Truï trì:

# Quyeån haï.

***Chöông thöù saùu:*** Löôõng töï Taây töï ñaàu thuû

* Tieàn Ñöôøng thuû toïa
* Haäu Ñöôøng thuû toïa
* Thö kyù
* Tri taïng
* Tri khaùch
* Tri duïc
* Tri ñieän
* Thò giaû
* Thò giaû Y baùt
* Thò giaû thang ñöôïc
* Thò giaû Thaùnh Taêng Ñoâng töï tri söï:
* Ñoâ giaùm söï (töï)
* Duy-na
* Phoù töï
* Ñieån toïa
* Tröïc tueá

Lieät chöùc taïp vuï:

* Lieâu nguyeân
* Lieâu chuû phoù lieâu
* Dieân thoï ñöôøng chuû
* Tònh ñaàu
* Hoùa chuû
* Vieân chuû
* Ma chuû
* Thuûy ñaàu.
* Thaùn ñaàu.
* Trang chuû.
* Caùc trang giaùm thaâu Thænh laäp Taêng thuû toïa Thænh danh ñöùc thuû toïa Löôõng töï taán thoái

Luùc Quaûi baùt, thænh tri söï Thò giaû taán thoái

Lieâu xaù giao caét caùc vaät

Phöông tröôïng ñaët laøm taân cöïu löôõng töï thang Ñöôøng ty ñaët laøm taân cöïu thò giaû thang traø Khoá ty ñaët laøm taân cöïu löôõng töï thang döôïc Ñöôøng ty toáng cöïu thuû toïa ñoâ töï baùt vò.

Phöông tröôïng quaùn ñaõi taân cöïu löôõng töï Phöông tröôïng ñaëc laøm taân thuû toïa traø.

Taân thuû toïa ñaët laøm haäu ñöôøng ñaïi chuùng traø Truï trì thaêm hoûi Ñaàu thuû ñieåm traø

Löôõng töï giao ñaïi traø Nhaäp lieâu xuaát lieâu traø

Ñaàu thuû ñeán Taêng ñöôøng chaâm traø Löôõng töï xuaát ban daâng höông Chöông baûy: Ñaïi chuùng

Sa-di ñaéc ñoä.

Taân giôùi tham ñöôøng Ñaêng ñaøn thoï giôùi.

Hoä giôùi

Noùi veà ñaïo cuï:

* Ba y
* Toïa cuï
* Thieân sam
* Quaàn
* Tröïc chuyeát
* Baùt
* Tích tröôïng
* Chuû tröôïng
* Phaät töû
* Soå chaâu
* Tònh bình
* Ñaõy loïc nöôùc
* Giôùi ñaïo. Trang bao

Du phöông tham thænh Ñaïi töông khaùn

Ñaïi quaûi thaùp quy ñöôøng

* Tieåu quaûi thaùp quy ñöôøng
* Taây ñöôøng thuû toïa quaûi thaùp
* Danh thaéng caùc phöông quaûi thaùp
* Phaùp quyeán bieän söï quaûi thaùp Phao höông töông khaùn

Taï quaûi thaùp

Phöông tröôïng ñaëc vi taân quaûi thaùp traø

* Khoá ty ñaàu thuû, phuï xem Ngoài thieàn

Nghi thöùc ngoài thieàn Toïa tham

Ñaïi toïa tham Thænh ích

Phoù trai chuùc Phoù traø thang Phoå thænh

Nhaät duïng quyõ phaïm Vaên Quy kính (caûnh) Beänh Taêng nieäm tuïng

Vong Taêng (Taêng vieân tòch)

* Sao ñaùp y baùt
* Thænh Phaät söï.
* Coå y
* Ñaïi daï nieäm tuïng
* Toáng vong traø tyø
* Xöôùng y
* Nhaäp thaùp.

Nghi thöùc baûn tröôùng Chöông taùm: Tieát laïp Tröôùc haï xuaát thaûo ñôn

Ngöôøi taân quaûi thaùp chaâm traø nhaäp lieâu Xuaát ñoà tröôùng

Chuùng Lieâu keát giaûi ñaëc laøm chuùng thang

* Phuï: Laäp taùn Laêng Nghieâm Hoäi Laêng Nghieâm

Bia giôùi laïp.

Phöông tröôïng tieåu toïa thang

Töù tieát Thoå Ñòa ñöôøng nieäm tuïng.

Khoá ty töù tieát ñaëc laøm thuû toïa ñaïi chuùng thang Keát cheá leã nghi

Töù tieát bænh phaát

Phöông tröôïng töù tieát ñaët laøm thuû toïa ñaïi chuùng traø. Khoá ty töù tieát ñaëc laøm thuû toïa ñaïi chuùng traø

Tieàn Ñöôøng töù tieát ñaëc laøm Haäu Ñöôøng ñaïi chuùng traø Ñaùn voïng tuaàn Ñöôøng traø

Phöông tröôïng chaâm traø haønh ñöôøng Khoá ty ñaàu thuû chaâm traø haønh ñöôøng Nguyeät phaân phaûi bieát.

Chöông thöù chín: Phaùp khí Chung (chuoâng)

* Chuoâng lôùn

SOÁ 2025 - SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUY, Quyeån 1 999

* Chuoâng Taêng ñöôøng.
* Chuoâng ôû ñieän Baûng Moäc ngö (moõ) Duøi

Khaùnh. Naïo baït Coå (troáng)

* Troáng phaùp
* Troáng traø
* Troáng thoï trai
* Troáng phoå thænh
* Troáng taém goäi
* Troáng sang canh. Caùc taùc phaåm phuï

Baøu Minh treân thaùp Toå sö Baùch Tröôïng Baùch Tröôïng sôn thieân haï sö bieåu caùc kyù Baøi töïa Thanh quy coå

Baøi töïa Thanh quy Suøng Ninh Baøi töïa Thanh quy Haøm Ñoân Baøi töïa Thanh quy Chí Ñaïi Vaên nhaät duïng haøn huyeân.

Muïc luïc saéc tu Baùch Tröôïng Thanh quy - Heát.