LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM

# ÑAÀU QUYEÅN HAI

Hoa phuïng hieán Vaên thuø coäng Phoå Hieàn, Maãu ñôn thöôïc döôïc chôn kham tieán, Baùch hoùa hieán thöôïnghuøynh kim ñieän, Hoa khai hoa taï ñính kim lieân.

Thanh y ñoàng töû ñaëc thaân ñoå töø Toân dieän.

Nam Moâ Phoå Hieàn Vöông Boà-taùt Ma Ha Taùt(3 laàn)

# CUNG VAÊN

Duïc ñaéc nhôn phaùp chi löôõng khoâng, tu chöùng nhò nghieâm chi cöïc quûa,chí minh chôn tuïc chi nhò ñeá, taác lieãu sanh töû chi voïng duyeân, long thaàn baùt boä dó tham tuøy, u vieãn linh thoâng nhi maät höïu. Hung taïng ñeà ö vaïn töï, tuùc luaân aán ö thieân hoa, duy phaät ñöùc dó nan thuø, duïc taùn döông chi maïc cöïc. Baát vi boån theä phoå lôïi höõu tình,cao phu baùch baûo chi lieân ñaøi, giaùm thöû nhò thôøi chi Phaät söï.

Kim thôøi caàu saùm ñeä töû ñaúng…, khôûi kieán Töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp. Kim ñöông ñeä nhò quyeån, nhaäp ñaøn duyeân khôûi. Ngaõ chö chuùng ñaúng… tuyeát thanh tam nghieäp, baêng khieát luïc caên phaàn ñaâu laâu baø, taùn phaân baø lôïi, dieän phuïng thaäp phöông chí Thaùnh xöng döông chö Phaät hoàng danh; saùi trích trích chi cam tuyeàn, ñaûn ban ban chi toäi caáu.

Thieát nieäm caàu saùm ñeä töû ñaúng… vieãn tuøng khoaùng kieáp, chí ö kim sanh. Nhò chöôùng oanh trieàn, tuïc chö sanh töû. Nhò khoâng vò ngoä, boät khôûi aùi taêng, tuøy taø kieán chi nhò bieân, tuaàn khoå laïc chi nhò ñaïo. Voâ minh doùn khôûi, daâm saùt ñaïo voïng nhi nieäm nieäm thieân löu. Phieàn naõo nhaäït taêng, thaân khaåu yù nghieäp nhi truøng truøng taïo toäi. Huoáng thaêng traàm chi giao baùo, tôï caáp tænh luaân. Duy nghieäp quaû chi chieáu nhieân, nhö aùc xoa tuï. Phæ giaû khaån tu ö saùm ñòch, haø do mieãn ly khieân vöu. Do thò yù khôûi kieàn thaønh, taâm hoøai taøm quyù. Dó thöû hieän tieàn chi caûnh phöôùc, vónh vi dieät toäi chi löông quy, ngaõ nguyeän nhö tö, Phaät taát ai laân, ngöôõng khaáu hoàng töø, minh huaân gia bò.

*Phaät dieän do nhö tònh maõn nguyeät, Duyeät nhö thieân nhaät phoùng quang minh, Vieân quang phoå chieáu ö thaäp phöông, Hyû xaû töø bi giai cuï tuùc.*

Khôûi vaän Töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp Nhaát taâm quy maïng tam theá chö phaät:

Nam moâ Quaù Khöù Tyø Baø Thi Phaät, Nam moâ Thi Khí Phaät,

Nam moâ Tyø Xaù Phuø Phaät, Nam moâ Caâu Löu Toân Phaät,

Nam moâ Caâu Na Haøm Maâu Ni Phaät, Nam moâ Ca Dieáp Phaät,

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät,

Nam moâ Ñöông Lai Haï Sanh Di Laëc Toân Phaät.

# CHÖÔNG THÖÙ TÖ: PHAÙT BOÀ ÑEÀ TAÂM

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng ñaõ cuøng nhau röûa saïch taâm oâ ueá roài, thaäp aùc, (1) troïng chöôùng(2) khoâng coøn, nghieäp luïy ñaõ heát, trong ngoaøi ñeàu thanh tònh.

Thöù laïi xin hoïc caùc vò Boà-taùt tu haønh tröïc ñaïo, coâng döùc trí hueä do ñoù maø sanh. Bôûi vaäy chö Phaät thöôøng khen ngôïi söï phaùt taâm laø ñaïo traøng, vì hay thaønh töïu ñaïo quaû vaäy.

Nguyeän xin ñaïi chuùng ñeàu neân kieân taâm trì chí, chôù töôûng soáng laâu laø ñôïi ngaøy laäu taän (3) chôù luoáng qua, sau aên naên khoâng kòp.

Baây giôø ñaõ cuøng nhau gaëp thôøi buoåi toát, ngaøy ñeâm chôù ñeå phieàn naõo che laáp taâm taùnh, phaûi neân noã löïc phaùt taâm boà ñeà.

Taâm boà ñeà töùc laø taâm Phaät, coâng ñöùc trí hueä voâ löôïng, khoâng theå nghó baøn.

Phaùt taâm moät nieäm coøn ñöôïc coâng ñöùc nhö vaäy huoáng gì phaùt taâm luoân luoân.

Giaû söû lòch kieáp tu haønh voâ löôïng phöôùc ñöùc, laøm ñuû heát thaõy vieäc laønh, khoâng baèng moät nieäm phaùt taâm boà ñeà trong muoân moät. Toaùn soá thí duï cuõng khoâng theå so löôøng ñöôïc coâng ñöùc phaùt taâm boà ñeà.

Laïi nhö coù ngöôøi chæ laøm vieäc phöôùc ñöùc chôù khoâng phaùt taâm voâ thöôïng boà ñeà; ngöôøi aáy cuõng gioáng nhö keû caøy ruoäng khoâng gieo gioáng. Maàm moáng ñaõ khoâng gieo thì laøm sao coù luùa thoùc.

Vì lyù do aáy neân phaûi phaùt taâm boà ñeà ñeå laøm nhôn duyeân cho vieäc chöùng quaû; tröôùc laø baùo aân chö, sau laø cöùu vôùt muoân loaøi.

Sôû dó Phaät khen ngôïi caùc thieân töû raèng: “laønh thay! Laønh thay!

Nhö lôøi caùc ngöôi noùi laø vì muoán lôïi ích cho heát thaûy chuùng sanh”.

Phaùt taâm boà ñeà laø caùch cuùng döôøng lôùn hôn taát caû.

Phaùt taâm boà ñeà, khoâng phaûi chæ phaùt qua moät phen maø phaûi phaùt luoân luoân, laøm cho taâm boà ñeà töông tuïc roäng lôùn maõi maõi, vì theá neân trong kinh Phaät daïy raèng:

“ÔÛ nôi choã Na do tha haèng haø sa soá ñöùc Phaät phaùt ñaïi thieän nguyeän”.

Vaäy neân bieát soá phaùt taâm aáy laø voâ löôïng.

Laïi nöõa taâm boà ñeà chæ gaëp thieän tri thöùc lieàn phaùt, vò taát phaûi gaëp Phaät xuaát theá.

Nhö Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi Boà-taùt, luùc ñaàu höôùng veà boà ñeà laø nhôø gaëp ñöôïc nöõ nhaân maø phaùt.

Nhöng phaùt sô taâm hueä thöùc khoâng phaûi keû phaøm dung, taâm chí

haï lieät maø phaùt ñöôïc.

Phaûi laø ngöôøi coù thaät taâm khaùt ngöôõng Ñaïi thöøa, tham caàu Phaät phaùp, yû y caùc kinh, xem thöôøng theá söï, oaùn thaân bình ñaúng, luïc ñaïo nhö nhau. Nguyeän cho heát thaûy chuùng sanh nhôø söï phaùt taâm aáy maø ñöôïc giaûi thoùat, ñeàu ñoàng tín giaûi. Neân bieát söï phaùt taâm khoâng phaûi laø vieäc noùi chôi, ngöôøi taàm thöôøng maø phaùt taâm ñöôïc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng ñaõ phaùt boà ñeà taâmthì quyeát phaûi quaùn töôûng. Tröôùc heát töôûng ñeán thaân nhôn. Trong luùc trì nieäm, chuyeân taâm töôûng ñeán cha meï, sö tröôûng cuûa mình; roài nieäm töôûng ñeán ñòa nguïc, ngaï quæ, suùc sanh; laïi nieäm töôûng ñeán chö thieân, chö tieân, heát thaûy thieän thaàn.

Laïi nghó ñeán nhôn ñaïo, heát thaûy nhôn loïai, coù ngöôøi ñang chòu khoå laøm sao maø cöùu.

Thaáy roài laïi töôûng, neân nghó theá naøy: chæ coù caùch phaùt taâm roäng lôùn, taâm boà ñeà môùi coù theå cöùu ñöôïc. Neáu töôûng ñeán moät ngöôøi ñaõ thaønh roài thì neân töôûng ñeán hai ngöôøi. Hai ngöôøi thaønh roài thì töôûng ñeán ba ngöôøi. Ba ngöôøi thaønh roài thì töôûng ñaày moät nhaø. Moät nhaø thaønh roài thì töôûng ñeán moät do tuaàn. Moät do tuaàn thaønh roài thì töôûng ñeán ñaày coõi Dieâm phuø ñeà. Dieâm phuø ñeà thaønh roài thì töôûng ñeán caû boán chaâu thieân haï.

Quaùn töôûng nhö vaäy laàn laàn roäng khaép möôøi phöông theá giôùi. Thaáy chuùng sanh ôû phöông Ñoâng laø cha mình.

Chuùng sanh ôû phöông Taây laø meï mình, Chuùng sanh ôû phöông Nam laø anh mình, Chuùng sanh ôû phöông Baéc laø em mình, Chuùng sanh ôû phöông döôùi laø chò em mình. Chuùng sanh ôû phöông treân laø sö tröôûng mình.

Chuùng sanh ôû boán phöông goùc kia (4) laø sa moân, Baø la moân. Thaáy roài nghó raèng:

“Neáu luùc naøo nhöõng ngöôøi aáy chòu khoå, töôûng ta ñaõ ñeán nôi caùc ngöôøi aáy maø thoa boùp thaân theå cho hoï, theà dieät heát ñau khoå cho hoï ñöôïc giaûi thoaùt, roài ta seõ noùi phaùp cho hoï nghe, baèng caùch taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Phaät, Phaùp, Taêng”.

Taùn thaùn roài, sanh loøng vui möøng thaáy hoï an vui nhö ta khoâng

khaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng phaùt boà ñeà taâm

ñeàu phaûi laøm nhö vaäy; ôû trong ñau khoå maø ñoä chuùng sanh. Moïi ngöôøi ñeàu phaûi nhaát taâm thoáng thieát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, taâm nieäm mieäng noùi,

phaùt lôøi theä nguyeän nhö theá naøy:

Ñeä töû chuùng con teân... töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh phaät, trong khpaûng thôøi gian aáy, sanh ôû choã naøo, cuõng thöôøng gaëp ñöôïc thieän tri thöùc, phaùt taâm voâ thöôïng boà ñeà. Neáu chuùng con thoï trong ba ñöôøng aùc, hay laâm phaûi taùm naïn (5) thöôøng khieán chuùng con nhôù töôûng phaùt taâm boà ñeà töông tuïc koâng giaùn ñoïan.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng neân phaùt taâm doõng maõnh, taâm aân troïng, taâm boà ñeà; nhaát taâm tha thieát, ñaàu thaønh ñaûnh leã quy y Theá gian Ñaïi töø Bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Doõng Thí Phaät.

Nam moâ Thanh Tònh Phaät. Nam moâ Thanh Tònh Thí Phaät. Nam moâ Ta Löu Na Phaät

Nam moâ Thuûy Thieân Phaät. Nam moâ Kieân Ñöùc Phaät.

Nam moâ Chieân Daøn Coâng Ñöùc Phaät. Nam moâ Voâ Löôïng Cuùc Quang Phaät. Nam moâ Quang Ñöùc Phaät.

Nam moâ Voâ Öu Ñöùc Phaät. Nam moâ Na La Dieân Phaät. Nam moâ Coâng Ñöùc Hoa Phaät.

Nam moâ Kieân Doõng Tinh Taán Boà-taùt. Nam moâ Kim Cang Hueä Boà-taùt.

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y nhö vaäy, möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam

baûo.

Ñeä töû chuùng con teân… ngaøy nay ôû tröôùc möôøi phöông Tam baûo,

phaùt taâm boà ñeà, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, tu ñaïo Boà-taùt, theà khoâng thoái lui; haèng sanh taâm ñoä thoaùt chuùng sanh, haèng sanh taâm an laäp chuùng sanh, haèng sanh taâm che chôû chuùng sanh; chuùng sanh khoâng thaønh Phaät, chuùng con xin theà khoâng chòu chöùng quaû Nieát baøn tröôùc chuùng sanh.

Nguyeän xin heát thaûy möôøi phöông chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt, heát

thaûy Thaùnh Hieàn, hieän tieàn chöùng minh cho chuùng con, khieán chuùng con teân… heát thaûy haïnh nguyeän ñeàu ñöôïc vieân maõn.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng, daàu traûi qua nhieàu kieáp laøm nhieàu ñieàu thieän môùi ñöôïc phöôùc baùo ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi, chöù chöa chöùng ñöôïc quaû xuaát theá; cheát roài heát phöôùc, trôû laïi ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Thaân hình tan raõ, töï mình chöa khoûi khoå naõo, chöa khoûi böùc baùch.

Neáu khoâng laäp theä nguyeän roäng lôùn, khoâng phaùt taâm boà ñeà thì phöôùc ñaâu maø trang nghieâm Phaùp thaân ñeå xa lìa ñöôïc khoå naõo.

Ngaøy nay cuøng nhau nhaát taâm nhaát yù… töôûng nhôù chö Phaät, khôûi loøng tin kieân coá, phaùt taâm ñaïi boà ñeà.

Coâng ñöùc phaùt taâm raát roäng lôùn saâu xa, khoâng theå so löôøng. Chö Phaät vaø Boà-taùt noùi cuõng khoâng theå heát. Thieän löc nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân khoâng theå nghó baøn.

Theá neân chuùng con ñaâu ñöôïc khoâng heát loøng chuyeân taâm chuù yù maø phaùt quaûng ñaïi boà ñeà taâm.

Kinh Ñaïi taäp daïy raèng:

“Ví nhö trong moät caùi nhaø toái traêm naêm, chæ thaáp moät ngoïn ñeøn, cuõng coù theå phaù tan môø aùm”. Vaäy neân chôù cho moät nieäm phaùt taâm laø nhoû, laø khoâng quan troïng, maø khoâng noã löïc.

Ñaïi chuùng cuøng nhau quyø goái chaáp tay nhaát taâm töôûng nhôù ñeán heát thaûy möôøi phöông Tam baûo taâm nieäm mieäng noùi lôøi naøy:

“Ñeä töû chuùng con teân… nay ñoái tröôùc heát thaûy möôøi phöông chö Phaät, tröôùc heát thaûy möôøi phöông Toân Phaùp, tröôùc heát thaûy möôøi phöông Hieàn Thaùnh, loøng ngay daï thaúng, khôûi taâm aân caàn, trònh troïng taâm khoâng buoâng lung, taâm an truù, taâm öa ñieàu thieän, taâm ñoä thoùat heát thaûy, taâm che chôû heát thaûy, taâm nhö taâm chö Phaät, taâm phaùt taâm boà ñeà.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh phaät taâm khoâng ñaém tröôùc coõi trôøi, coõi ngöôøi, taâm khoâng caàu chöùng tieåu quaû Thanh vaên, Duyeân giaùc maø chæ phaùt taâm ñaïi thöøa, phaùt taâm caàu ñöôïc nhaát thieát chuûng trí, taâm caàu thaønh töïu quaû voâ thöôïng boà ñeà, thaønh baäc chaùnh giaùc.

Nguyeän xin möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy chö Phaät, Ñaïi ñòa Boà-taùt, heát thaûy Thaùnh Hieàn, ñem söùc boån nguyeän hieän tieànchöùng giaùm cho chuùng con, ñem söùc töø bi, gia taâm hoä trôï, nhieáp thoï chuùng con, cho chuùng con teân… ngaøy nay phaùt taâm, taïi choã sôû sanh, kieân coá khoâng thoái lui.

Neáu chuùng con bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, hoaëc laâm phaûi taùm naïn,

ôû trong ba coõi, chòu ñuû thaân hình, chòu ñuû khoå sôû khoâng theå chòu ñöôïc. Chuùng con xin theà, khoâng vì khoå aáy maø thoái maát taâm boà ñeà ngaøy nay. Thaø chuùng con chòu vaøo trong Ñaïi hoûa luaân, voâ giaùn ñòa nguïc, chòu caùc thoáng khoå; chuùng con khoâng vì khoå maø thoái maát taâm ñaïi boà ñeà ngaøy nay.

Taâm aáy, nguyeän aáy ñoàng vôùi taâm cuûa chö Phaät, ñoàng vôùi nguyeän cuûa chö Phaät.

Laïi xin chí thaønh ñaûnh leã Tam baûo, chuùng con teân… töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät khoâng boû hai phaùp sau ñaây:

-“Moät laø bieát töï taùnh caùc phaùp voán khoâng.

- Hai laø ñoä thoùat heát thaûy möôøi phöông chuùng sanh”.

Cuøng nhau chí thaønh nhaát taâm tha thieát naêm voùc saùt ñaát, taâm nieäm mieäng noùi:

Ñeä töû chuùng con teân… khoâng vì mình maø caàu voâ thöôïng boà ñeà, chính vì muoán cöùu ñoä heát thaûy chuùng sanh, cho neân caàu voâ thöôïng boà ñeà. Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Ñaïo, chuùng con seõ naâng ñôõ heát thaûy voâ löôïng voâ bieân chuùng sanh; chuùng con sanh loøng ñaïi töø bi, cuøng taän ñôøi vò lai ñoái vôùi taát caû chuùng sanh. Neáu coù chuùng sanh naøo bò caùc aùch naïn, troïng toâi trong ba ñöôøng, saùu neûo, chuùng con teân… theà khoâng laùnh khoå maø laïi ñem thaân ra cöùu hoä, laøm cho caùc chuùng sanh aáy ñöôïc an oån.

Nguyeän xin möôøi phöông cuøng taän hö khoâng giôùi, heát thaûy Tam baûo chöùng minh cho chuùng con.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät.

Nam moâ Lieân Hoa Quang Du Hyù Thaà Thoâng Phaät. Nam moâ Taøi Coâng Ñöùc Phaät.

Nam moâ Ñöùc Nieäm Phaät.

Nam moâ Thieän Danh Xöng Coâng Ñöùc Phaät. Nam moâ Hoàng Dieäm Ñeá Traøng Vöông Phaät. Nam moâ Thieän Du Boä Coâng Ñöùc Phaät

Nam moâ Baûo Hoa Du Boä Phaät.

Nam moâ Baûo Lieân Hoa Thieän Truï Ta La Thoï Vöông Phaät. Nam moâ Ñaáu Chieán Thaéng Phaät.

Nam moâ Thieän Du Boä Phaât.

Nam moâ Chaâu Traùp Trang Nghieâm Coâng Ñöùc Phaät. Nam moâ Khí AÁm Caùi Boà-taùt.

Nam moâ Tòch Caên Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Nguyeän xin chö Phaät, ñem ñaïi töø bi löïc, hieän tieàn chöùng giaùm cho chuùng con teân… ngaøy nay phaùt taâm boà ñeà, tu ñaïo Boà-taùt, taïi choã sôû sanh, thaønh töïu ñöôïc heát thaûy ñieàu theä nguyeän.

Chuùng con ñi ñeán ñaâu heát thaûy chuùng sanh ñeàu ñöôïc giaûi thoùat.

Chuùng con laïi xin ñaàu thaønh ñaûnh leã heát thaûy möôøi phöông Tam baûo.

Chuùng con teân… khoâng vì töø thaân maø caàu ñaïo voâ thöôïng boà ñeà. Chæ vì heát thaûy chuùng sanh trong möôøi phöông maø caàu chöùng quaû voâ thöôïng boà ñeà.

Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät neáu coù chuùng sanh naøo ngu si, aùm ñoän, khoâng bieát chaùnh phaùpsanh taâm taø kieán vaø coù chuùng sanh naøo tuy tu ñaïo haïnh maø khoâng thoâng ñaït phaùp töôùng. Nhöõng chuùng sanh nhö vaäy cho ñeán cuøng taän ñôøi vò lai, chuùng con teân… xin theä nguyeän nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Hieàn Thaùnh löïc vaø bao nhieâu phöông tieän khaùc, khieán caùc chuùng sanh aáy ñieàu ñöôïc nhôø Phaät löïc hoaøn toaøn ñaày ñuû thaønh töïu nhaát theá chuûng trí.

Chuùng con cuøng nhau chí taâm, moät loøng tha thieát, ñaàu thaønh ñaûnh leã quy y möôøi phöông taän hö khoâng giôùi, heát thaûy chö Phaät.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Phoå Quang Phaät.

Nam moâ Phoå Minh Phaät. Nam moâ Phoå Tònh Phaät.

Nam moâ Ña Ma La Baït Chieân Ñaøn Höông Phaät. Nam moâ Chieân Ñaøn Quang Phaät.

Nam moâ Ma Ni Traøng Phaät.

Nam moâ Hoan Hæ Taïng Ma Ni Baûo Tích Phaät.

Nam moâ Nhaát Thieát Theá Gian Nhaïo Kieán Thöôïng Ñaïi Tinh Taán

Phaät.

Nam moâ Ma Ni Traøng Ñaêng Quang Phaät. Nam moâ Hueä Cöï Chieáu Phaät.

Nam moâ Haûi Ñöùc Quang Minh Phaät.

Nam moâ Kim Cang Lao Cöôøng Phoå Taùn Kim Quang Phaät. Nam moâ Ñaïi Cöôøng Tinh Taán Doõng Maõnh Phaät.

Nam moâ Ñaïi Bi Quang Phaät. Nam moâ Töø Löïc Vöông Phaät. Nam moâ Töø Taïng Phaät.

Nam moâ Hueä Thöôïng Boà-taùt.

Nam moâ Thöôøng Baát Ly Theá Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt.

Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Nguyeän xin chö Phaät chö ñaïi Boà-taùt ñem ñaïi töø bi löïc, ñaïi trí hueä löïc, baát tö nghì löïc, voâ löôïng töï taïi löïc, haøng phuïc töù ma (6) löïc ñoïan tröø nguõ caùi (7) löïc, dieät tröø phieàn naõo löïc, voâ löôïng thanh tònh nghieäp traàn löïc, voâ löôïng khai phaùt quaùn trí löïc, voâ löôïng khai phaùt voâ laäu hueä löïc, voâ löôïng voâ bieân thaàn thoâng löïc, voâ löôïng ñoä thoùat chuùng sanh löïc, voâ löôïng phuø hoä chuùng sanh löïc, voâ löôïng an oån chuùng sanh löïc, voâ löôïng ñoaïn tröø khoå naõo löïc, voâ löôïng giaûi thoùat ñòa nguïc löïc, voâ löôïng teá ñoä ngaï quæ löïc, voâ löôïng cöùu baït chuùng sanh löïc, voâ löôïng nhieáp hoùa A-tu

-la löïc, voâ löôïng nhieáp thoï nhôn ñaïo löïc, voâ laäu taän chö thieân chö tieân laäu löïc, cuï tuùc trang nghieâm thaäp ñòa löïc.

Cuï tuùc trang nghieâm tònh ñoä löïc, Cuï tuùc trang nghieâm ñaïo traøng löïc,

Cuï tuùc trang nghieâm Phaät quaû coâng ñöùc löïc, Cuï tuùc trang nghieâm phaät quaû trí hueä löïc, Cuï tuùc trang nghieâm Phaùp thaân löïc,

Cuï tuùc trang nghieâm voâ thöôïng boà ñeà löïc,

Cuï tuùc trang nghieâm ñaïi nieát baøn löïc,voâ löôïng voâ taän coâng ñöùc

löïc.

Nguyeän xin möôøi phöông taän hö khoâng giôùi, heát thaûy cö Phaät, chö

ñaïi Boà-taùt, ñem nhöõng naêng löïc voâ löôïng voâ bieân töï taïi khoâng theå nghó baøn aáy, khoâng traùi vôùi theà xöa, khoâng traùi vôùi nguyeän xöa, maø boá thí cho heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi saùu ñöôøng cuøng khaép möôøi phöông vaø cho taát caû chuùng sanh ñoàng ñang phaùt taâm hoâm nay.

Quyeát ñònh khieán cho taát caû chuùng sanh aáy hoaøn toaøn ñaày ñuû caùc coâng ñöùc löïc, hoaøn toaøn thaønh töïu boà ñeà nguyeän löïc, hoaøn toaøn thaønh töïu boà ñeà haïnh löïc.

Ngaøy nay heát thaûy chuùng sanh trong ñôøi vò lai cuøng taän ñôøi vò lai, hoaëc aån, hoaëc hieän, hoaëc oaùn, hoaëc thaân, hoaëc khoâng phaûi oaùn, thaân ôû trong saùu loaøi saùu ñöôøng coù duyeân hay voâ duyeân vôùi Phaät phaùp, heát thaûy ñieàu nhôø phaùp saùm naøy haèng ñöôïc thanh tònh. Caùc chuùng sanh aáy

ôû nôi naøo cuõng ñoàng ñöôïc nhö sôû nguyeän; moät loøng kieân coá, taâm khoâng thoái chuyeån; ñoàng nhö chö phaät, ñoàng thaønh chaùnh giaùc; cho ñeán nhöõng chuùng sanh ñôøi sau, daàu traùi vôùi lôøi nguyeän naøy cuõng ñeàu khieán caùc chuùng sanh aáy ñöôïc vaøo trong beå ñaïi nguyeän lieàn ñöôïc ñaáy ñuû,hoaøn toaøn thaønh töïu coâng ñöùc, trí hueä caùc chuùng sanh aáy ñoàng vôùi chö vò Boà- taùt, vieân maõn haïnh thaäp ñòa (8) hoaøn toaøn nhaát theá chuûng trí (9) trang nghieâm voâ thöôïng Boà ñeà, thaønh baäc chaùnh giaùc.

# CHÖÔNG THÖÙ NAÊM: PHAÙT NGUYEÄN

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng, ñaõ ñöôïc cuøng nhau phaùt ñaïi boà ñeà taâm roài, vui möøng voâ löôïng. Baây giôø neân phaùt ñaïi nguyeän nhö sau naøy vaø nhaát taâm tha thieát ñaàu thaønh ñaûnh leã quy ytheá gian Ñaïi Töø Bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät.

Nam moâ Chieân Ñaøn Khoát Trang Nghieâm Thaéng Phaät. Nam moâ Hieàn Thieän Thuû Phaät.

Nam moâ Thieän Yù Phaät.

Nam moâ Quaûng Trang Nghieâm Vöông Phaät. Nam moâ Kim Hoa Quang Phaät.

Nam moâ Baûo Caùi Chieáu Khoâng Töï Taïi Löïc Vöông Phaät. Nam moâ Hö Khoâng Baûo Hoa Quang Phaät.

Nam moâ Löu Ly Trang Nghieâm Vöông Phaät. Nam moâ Phoå Hieàn Saéc Thaân Quang Phaät.

Nam moâ Baát Ñoäng Trí Quang Phaät.

Nam moâ Haøng Phuïc Chuùng Ma Vöông Phaät. Nam moâ Taøi Quang Minh Phaät.

Nam moâ Trí Hueä Thaéng Phaät. Nam moâ Di Laëc Tieân Quang Phaät. Nam moâ Döôïc Vöông Boà-taùt.

Nam moâ Döôïc Thöôïng Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Nguyeän ñem tam baûo ñem söùc baät khaû tö nghò löïc, gia taâm che chôû cho chuùng con teân… coù nhöõng theä nguyeän gì, ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Chuùng con sanh ra ôû ñaâu thöôøng cuõng khoâng queân maát caùc lôøi nguyeän hoâm nay, vaø ñöôïc vieân maõn voâ thöôïng boà ñeà, thaønh ñaúng chaùnh giaùc.

Chuùng con teân… ngaøy nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng töôûng nhôù söï phaùt taâm boà ñeà, khieán taâm boà ñeà töông tuïc khoâng ñoïan.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieàp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng ñöôïc phuïng söï voâ löôïng voâ bieän heát thaûy Ñöùc Phaät, thöôøng ñöôïc cuùng döôøng chö Phaät, leã phaåm cuùng döôøng ñeàu

ñöôïc ñaày ñuû.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng ñöôïc hoä trì heát thaûy kinh ñieån ñaïi thöøa phöông ñaúng, leã phaåm cuùng döôøng kinh ñieån, ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp cuøng khaép moïi nôi,thöôøng gaëp ñöôïc heát thaûy möôøi phöông voâ löôïng voâ bieân chö vò Boà-taùt, leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng gaëp ñöôïc heát thaûy möôøi phöông voâ löôïng voâ bieân Hieàn Thaùnh, leã phaåm cuùng döôøng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng ñöôïc phuïng döôõng baùo boå ôn saâu cuûa cha meï, muoán ñöôïc daâng cuùng gì cuõng khoâng thieáu.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, cuõng thöôøng gaëp ñöôïc heát thaûy chö vò Hoøa thöôïng A-xaø- leâ vaø muoán daâng cuùng gì cuõng coù ñaày ñuû tuøy taâm sôû nguyeän.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän xin ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng ñöôïc cung phuïng vaø gaëp gôõ heát thaûy vò quoác chuûcoù ñaïi theá löïc cuøng vôùi chuùng con höng hieån Tam baûo, laøm cho Phaät phaùp khoâng ñoïan tuyeät.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, thöôøng ñöôïc trang nghieâm coõi nöôùc cuûa chö Phaät caùc coõi aáy khoâng coù nhöõng danh töø tam aùc, baùt naïn.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, boán voâ ngaïi trí, saùu söùc thaàn thoâng haèng ñöôïc hieän tieàn, thöôøng khoâng queân maát, duøng ñeå giaùo hoùa heát thaûy chuùng sanh.

Chuùng con cuøng nhau nhaát taâm thoáng thieát naêm voùc saùt ñaát, ñaûnh leã quy y theá gian Ñaïi Töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Theá Tònh Quang Phaät.

Nam moâ Thieän Tòch Nguyeät AÂm Dieäu Toân Trí Vöông Phaät. Nam moâ Long Chuûng Thöôïng Toân Vöông Phaät.

Nam moâ Nhaät Nguyeät Quang Phaät.

Nam moâ Nhaät Nguyeät Chaâu Quang Phaät. Nam moâ Hueä Traøng Thaéng Vöông Phaät.

Nam moâ Sö Töû Hoáng Töï Taïi Löïc Vöông Phaät.

Nam moâ Dieäu AÂm Thaéng Phaät. Nam moâ Thöôøng Quang Traøng Phaät. Nam moâ Quang Theá Ñaêng Phaät.

Nam moâ Hueä Oai Ñaêng Vöông Phaät Nam moâ Phaùp Thaéng Vöông Phaät. Nam moâ Tu Di Quang Phaät.

Nam moâ Tu Ma Na Hoa Quang Phaät.

Nam moâ Öu Ñaøm Baùt La Hoa Thuø Thaéng Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Hueä Löïc Vöông Phaät.

Nam moâ A Suùc Tyø Hoan Hyû Quang Phaät. Nam moâ Voâ Löôïng AÂm Thinh Vöông Phaät.

Nam moâ Sôn Haûi Hueä Tö Taïi Thoâng Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Thoâng Quang Phaät.

Nam moâ Taøi Quang Phaät. Nam moâ Kim Haûi Quang Phaät.

Nam moâ Nhaát Thieát Phaùp Traøng Maõn Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Theá Chí Boà-taùt.

Nam moâ Phoå Hieán Vöông Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt.

Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y nhö vaäy muôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy tam baûo. Nguyeän xin nhôø söùc oai ñöùc töø bi cuûa chö Phaät, chö vò Boà-taùt vaø heát thaûy Hieàn Thaùnh Taêng khieán chuùng con teân… sanh ra nôi naøo nhöõng theä nguyeän ñaõ phaùt ra, ñeàu ñöôïc tuøy taâm töï taïi.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, neáu coù chuùng sanh naøo thaáy saéc thaân cuûa chuùng con lieàn ñöôïc giaûi thoùat. Neáu chuùng con vaøo Ñòa nguïc, heát thaûy Ñòa nguïc ñeàu bieán thaønh tònh ñoä; heát thaûy khoå naõo bieán thaønh an vui. Khieán caùc chuùng sanh saùu caên thanh tònh, thaân taâm an laïc, vui nhö ôû ñeä tam thuyeàn, döùt saïch nghi ngôø, phaùt sô voâ laäu hueä.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, neáu coù chuùng sanh naøo nghe ñöôïc aâm thanh cuûa chuùng con, taâm lieàn ñöôïc an oån, dieät tröø toäi caáu, ñöôïc Ñaø-la-ni (10) giaûi thoùat tam muoäi, ñaày ñuû ñaïi nhaãn, bieän taøi voâ cuøng, vaøo phaùp vaân ñòa, thaønh baäc chaùnh giaùc.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, heát thaûy chuùng sanh, nghe ñöôïc teân chuùng con thaûy ñeàu

hoan hyû, nhö ñöôïc vieäc chöa töøng coù.

Neáu chuùng con ñeán tam ñoà thì tam ñoà döùt heát khoå naõo; neáu chuùng con ôû caùc coõi trôøi, coõi ngöôøi thì caùc coõi aáy döùt heát caùc phaùp höõu laäu, ñeán ñaâu cuõng ñöôïc töï do, khoâng coù gì raøng buoäc, thaûy ñeàu ñöôïc giaûi thoùat.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh, khoâng coù taâm cho vaø laáy, khoâng coù töôûng oaùn vaø thaân; ñoaïn tröø tham, saân, si laø ba goác ñoäc aùc; lìa ngaõ vaø ngaõ sôû, tin öa phaùp ñaïi thöøa; ñoàng tu haïnh töø bi, hoøa hôïp vôùi heát thaûy nhö caùc Thaùnh chuùng.

Ñeä töû chuùng con teân… töø nay trôû ñi, nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp, cuøng khaép moïi nôi, ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh taâm thöôøng bình ñaúng nhö hö khoâng, khen cheâ khoâng ñoäng loøng; oaùn thaân nhö nhau, ñi xem vaøo taâm ñòa roäng lôùn, hoïc trí hueä chö Phaät, xem chuùng sinh ñoàng nhö La Haàu La, ñaày ñuû nghieäp thaäp truù, xa lìa taâm chaáp coù, xaû boû taâm chaáp khoâng, thöôøng tu theo trung ñaïo.

Cuøng nhau chí taâm, moät loøng tha thieát, ñaàu thaønh leã, quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Baûo Haûi Phaät.

Nam moâ Baûo Anh Phaät. Nam moâ Baûo Thaønh Phaät. Nam moâ Baûo Quang Phaät.

Nam moâ Baûo Traøng Phan Phaät. Nam moâ Baûo Quang Minh Phaät. Nam moâ A Suùc Phaät.

Nam moâ Ñaïi Quang Minh Phaät. Nam moâ Voâ Löôïng AÂm Phaät.

Nam moâ Ñaïi Danh Xöng Phaät. Nam moâ Ñaéc Ñaïi An OÅn Phaät. Nam moâ Chaùnh AÂm Thanh Phaät. Nam moâ Voâ Haïn Tònh Phaät.

Nam moâ Nguyeät AÂm Phaät.

Nam moâ Voâ Haïn Danh Xöng Phaät.

Nam moâ Nhöït Nguyeän Quang Minh Phaät. Nam moâ Voâ Caáu Phaät.

Nam moâ Tònh Quang Phaät.

baûo.

Nam moâ Kim Cang Taïng Boà-taùt. Nam moâ Hö Khoâng Taïng Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Nam moâ Quan Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy tam

Chuùng con teân...… nguyeän xin nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân phaùt

nguyeän saùm hoái hoâm nay, maø boán loaøi chuùng sinh trong saùu ñöôøng, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh phaät, tu ñaïo boà ñeà khoâng bieát moõi meät, nhaøm chaùn; taøi thí khoâng cuøng, phaùp thí khoâng taän, trí hueä phöông tieän laøm gì cuõng ñöôïc; tuøy caên cô cuûa chuùng sanh, cho uoáng thuoác phaùp, ngöôøi thaáy ngöôøi nghe, ñeàu ñöôïc giaûi thoùat.

Ñeä töû chuùng con teân laïi nguyeän xin töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy

thaønh Phaät, tu ñaïo Boà-taùt, khoâng bò caùc chöôùng naïn trôû ngaïi. Chuùng con ñeán ñaâu cuõng thöôøng kieán laäp ñaïo traøng, laøm caùc ñaïi Phaät söï; taâm ñöôïc töï taïi, hay vaøo ñöôïc heát thaûy caùc moân thieàn ñònh, môû cöûa toång trì, roõ baøy phaät quaû, ôû phaùp vaân ñòa, röôùi nöôùc cam loà, tröø boán ma oaùn cho caùc chuùng sanh; khieán caùc chuùng sanh ñöôïc phaùp thaân thanh tònh nhieäm maàu.

Ñeä töû chuùng con teân… xin coù bao nhieâu theä nguyeän, nguyeän naøo cuõng nhö nguyeän cuûa möôøi phöông chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt ñaõ phaùt ra trong luùc tu haønh, roäng lôùn nhö phaùp taùnh, cöùu caùnh nhö hö khoâng.

Ñeä töû chuùng con teân… xin ñeàu ñöôïc nhö sôû nguyeän maõn boà ñeà nguyeän. Nguyeän cho heát thaûy chuùng sinh ñeàu theo ñoù, ñeàu ñöôïc nhö sôû nguyeän. Nguyeän xin muôøi phöông chö Phaät, heát thaûy chö Boà-taùt vaø heát thaûy Thaùnh hieàn ñeàu ñem söùc töø bi, hieän tieàn chöùng giaùm cho chuùng con.

Laïi nguyeän xin cho chuùng sinh heát thaûy thieân chuû, heát thaûy tieân chuû, heát thaûy thieän thaàn, heát thaûy long thaàn ñem töø thieän caên löïc, vì uûng hoä tam baûo maø hieän tieàn chöùng giaùm cho chuùng con, khieán chuùng con heát thaûy haïnh nguyeän ñeàu ñöôïc vieân maõn, tuøy theo yù muoán.

# CHÖÔNG THÖÙ SAÙU: PHAÙT TAÂM HOÀI HÖÔÙNG

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng ñaõ phaùt boà ñeà taâm roài, ñaõ phaùt ñaïi theä nguyeän roài, baây giôø laïi neân phaùt taâm hoài höôùng.

Cuøng nhau chí thaønh ñaûnh leã, nhaát taâm tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, quy y theá gian Ñaïi töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Nhaät Quang Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Baûo Phaät. Nam moâ Lieân Hoa Toái Toân Phaät. Nam moâ Thaân Toân Phaät.

Nam moâ Kim Quang Phaät.

Nam moâ Phaïm Töï Taïi Vöông Phaät. Nam moâ Kim Quang Minh Phaät.

Nam moâ Kim Haûi Phaät.

Nam moâ Long Töï Taïi Vöông Phaät. Nam moâ Thoï Vöông Phaät.

Nam moâ Nhaát Theá Hoa Höông Töï Taïi Vöông Phaät.

Nam moâ Doõng Maõnh Chaáp Trì Lao Tröôïng Khí Xaû Chieán Ñaáu

Phaät.

Nam moâ Noäi Phong Chaâu Quang Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Höông Quang Minh Phaät. Nam moâ Vaên Thuø Sö Lôïi Boà-taùt.

Nam moâ Dieäu AÂm Boà-taùt. Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt.

Nam moâ Quang Theá AÂm Boà-taùt.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy tam baûo,

nguyeän xin tam baûo, ñem söùc töø bi hieän tieàn chöùng giaùm cho chuùng con. Chuùng con teân quaù khöù ñaõ khôûi ra bao nhieâu thieän nghieäp, hieän

taïi ñang khôûi ra bao nhieâu thieän nghieäp, hoaëc nhieàu hoaëc ít, hoaëckhinh hoaëc troïng, thaûy ñeàu hoài höôùng cho taát caû chuùng sanh, trong boán loaøi, saùu ñöôøng, laøm cho caùc chuùng sanh aáy ñeàu ñöôïc ñaïi ñaïo taâm, khoâng höôùng veà nhò thöøa, khoâng höôùng veà ba coõi, cuøng nhau höôùng veà voâ thöôïng boà ñeà.

Laïi nguyeän xin cho taát caû chuùng sinh aáy ñaõ khôûi ra bao nhieâu thieän nghieäp, hoaëc quaù khöù, hoaëc hieän taïi, hoaëc vò lai ñeàu khoâng höôùng veà nhò thöøa, ñeàu khoâng höôùng veà ba coõi, maø cuøng nhau höôùng veà voâ thöôïng boà ñeà.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng ñaõ cuøng phaùt taâm boà ñeà roài, ñaõ phaùt ñaïi theä nguyeän roài, ñaõ phaùt taâm hoài höôùng roài roäng lôùn nhö phaùp taùnh, cöùu caùnh nhö hö khoâng.

Heát thaûy chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt cuøng chö vò Thaùnh Hieàn quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai ñeàu chöùng minh cho chuùng con. Chuùng con laïi chí thaønh ñaûnh leã Tam baûo. (1 laïy)

Chuùng con teân phaùt taâm, phaùt nguyeän vieäc aáy ñaõ roài,vui möøng

voâ löôïng,. Nay chuùng con laïi chí taâm ñaàu thaønh ñaûnh leã theá cho; quoác chuû, nhaân daân, phuï maãu, sö tröôûng baø con nhieàu ñôøi, quyeán thuoäc nhieàu kieáp, thieän aùc tri thöùc, chö thieân chö tieân, hoä theá töù vöông, chuû thieän phaït aùc, thuû hoä trì chuù, nguõ phöông long vöông, long thaàn, baùt boä heùt thaûy linh kyø, quaù khöù, hieän taïi cuøng vò lai heát thaûy ngöôøi oaùn keû thaân vaø khoâng phaûi oaùn thaân, heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi, saùu ñöôøng maø quy y theá gian Ñaïi Töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Sö Töû Höôûng Phaät.

Nam moâ Ñaïi Cöôøng Tinh Taán Doõng Löïc Phaät. Nam moâ Quaù Khöù Kieân Truù Phaät.

Nam moâ Coå AÂm Vöông Phaät. Nam moâ Nhaät Nguyeät Anh Phaät.

Nam moâ Sieâu Xuaát Chuùng Hoa Phaät. Nam moâ Theá Ñaêng Minh Phaät.

Nam moâ Höu Ña Dò Ninh Phaät. Nam moâ Baûo Luaân Phaät.

Nam moâ Thöôøng Dieät Ñoä Phaät. Nam moâ Tònh Giaùc Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Baûo Hoa Minh Phaät. Nam moâ Tu Di Boä Phaät.

Nam moâ Baûo Lieân Hoa Phaät.

Nam moâ Nhaát Theá Chuùng Baûo Phoå Taäp Phaät.

Nam moâ Phaùp Luaân Chuùng Baûo Phoå Taäp Phong Doanh Phaät. Nam moâ Thoï Vöông Phong Tröôøng Phaät.

Nam moâ Vi Nhieãu Ñaëc Toân ñöùc Tònh Phaät. Nam moâ Voâ Caáu Phaät.

Nam moâ Nhaät Quang Phaät.

# VAØ QUY Y KÆNH LEÃ:

Quaù khöù voâ soá kieáp chö Phaät. Ñaïi Sö Haûi Ñöùc Nhö Lai.

Kænh leã voâ löôïng voâ bieân taän hö khoâng giôùi voâ sanh phaùp thaân Boà-taùt.

Kænh leã voâ löôïng voâ bieân taän hö khoâng giôùi voâ laäu saéc thaân Boà-taùt. Kænh leã voâ löôïng voâ bieân taän hö khoâng giôùi phaùt taâm Boà ñeà.

Kænh leã höng chaùnh phaùp Maõ Minh ñaïi sö Boà-taùt. Kænh leã höng töông phaùp Long Thoï ñaïi sö Boà-taùt.

Kænh leã möôøi phöông taän hö khoâng giôùi Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Kænh leã möôøi phöông taän hö khoâng giôùi cöùu khoå cöùu naïn Quan

Theá AÂm Boà-taùt.

# TAÙN THAÙN PHAÄT VAØ CHUÙ NGUYEÄN:

*Ñaïi Thaùnh Theá Toân. Uy nghieâm röïc rôõ, Thaàn trí nhieäm maàu, Lôùn hôn caùc Thaùnh, Thaân khaép luïc ñaïo, Theå cuøng möôøi phöông, Ñaûng coù nhuïc keá,*

*Traùn toûa haøo quang, Maët nhö traêng troøn, Thaân vaøng saéc ñeïp, Nghi dungñænh ñaïc, Ñi ñöùng khoan thai, Oai nghi phaùp giôùi, Ma quaân kinh hoøan.*

*Tam ñaït (11) saùng toûa, Chuùng taø tieàm taøng, Thaáy aùc lieàn cöùu*

*Teá khoå tö löông (12) Ñoä thoaùt sanh töû, Saün coù töø haøng (13)*

Neân Hieäu Nhö Lai, ÖÙng cuùng, Chaùnh bieán tri, Minh haïnh tuùc,

Thieän theä, Theá gian giaûi, Voâ thöôïng só, Ñieàu ngöï tröôïng phu, Thieân nhôn sö, Phaät Theá Toân, ñoä chuùng voâ löôïng, dieät khoå sanh töû.

Chuùng con nguyeän xin nhôø coâng ñöùc nhôn duyeân phaùt taâm naøy maø quoác chuû hieän taïi vaø gia thaân quyeán thuoäc cuûa ngöôøi töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät queân mình vì ñaïo nhö:

Taùt Ñaø Baø Luaân Boà-taùt Ñaïi Bi dieät toäi nhö:

Hö khoâng Taïng Boà-taùt. Hay ôû xa nghe phaùp nhö:

Löu ly quang Boà-taùt

Hay kheùo giaûi ñaùp vaán naïn nhö:

Voâ Caáu Taïng Boà-taùt.

Laïi nguyeän xin cho ñeä töû chuùng con teân… thaân sanh phuï maãu, nhieàu kieáp baø con, xa gaàn noäi ngoaïi, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, bieán thaân ra giöõa hö khoâng theá giôùi nhö ngaøi:

Voâ Bieân Thaân Boà-taùt.

Coù ñuû möôøi coâng ñöùc nhö:

Ngaøi Cao Quyù Ñöùc Vöông Boà-taùt. Nghe phaùp sanh taâm vui möøng nhö:

Ngaøi Voâ UÙy Boà-taùt.

Laïi nguyeän xin caùc Hoøa Thöôïng, A-xaø-leâ, nhöõng baø con ñoàng tu, ñoàng hoïc, thöôïng, trung haï toøa, heát thaûy tri thöùc cuûa chuùng con, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, moïi ngöôøi ñöôïc pheùp voâ uùy nhö:

Ngaøi Sö Töû Vöông Boà-taùt.

Giaùo hoùa ñöôïc aûnh höôûng lôùn nhö:

Ngaøi Baûo Tích Boà-taùt.

Nghe tieáng lieàn cöùu khoå nhö:

Ngaøi quaùn Theá AÂm Boà-taùt.

Hay kheùo thöa thænh giaùo phaùp nhö:

Ngaøi Ñaïi Ca Dieáp Boà-taùt.

Laïi nguyeän xin nhöõng ngöôøi xuaát gia, taïi gia, tín thí ñaøn vieäc thieän aùc tri thöùc vaø quyeán thuoäc cuûa caùc ngöôøi aáy, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh phaät, côûi môû ngay ñöôïc nguy aùch, nhö ngaøi:

Cöùu Thoùat Boà-taùt.

Töôùng maïo trang nghieâm nhö: Ngaøi Vaên Thuø Boà-taùt.

Hay xaû nghieäp chöôùng nhö; Ngaøi Khí AÁm Caùi Boà-taùt.

Hieán toái haäu cuùng nhö:

Ngaøi Thuaàn Ñaø Boà-taùt.

Laïi nguyeän xin chö thieân, chö tieân hoä theá töù vöông, thoâng minh chaùnh tröïc, thieän ñòa hö khoâng, chuû thieän phaït aùc, thuû hoä trì chuù, nguõ phöông Long vöông, Long thaàn baùt boä, u hieån linh kyø vaø baø con quyeán thuoäc cuûa caùc vò aáy, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, coù loøng Ñaïi töø che khaép chuùng sinh nhö:

Ngaøi A Daät Ña Boà-taùt. Tinh Taán Hoä phaùp nhö:

Ngaøi Baát Höu Töùc Boà-taùt.

ÔÛ xa maø chöùng minh cho söï ñoïc tuïng nhö:

Ngaøi Phoå Hieàn Boà-taùt.

Vì Phaät phaùp maø thieâu thaân nhö:

Ngaøi Döôïc Vöông Boà-taùt.

Laïi nguyeän xin heát thaûy chuùng sanh vaø quyeán thuoäc cuûa caùc chuùng sanh, hoaëc oaùn, hoaëc thaân hay khoâng phaûi oaùn thaân, trong boán loaøi, saùu ñöôøng cuøng khaép möôøi phöông, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh ñaïo, taâm khoâng aùi nhieãm, nhö:

Ngaøi Ly YÙ Nuõ Boà-taùt.

Noùi lôøi nhieäm maàu khoân kheùo nhö lôøi cuûa Thaéng Man Phu Nhôn. Tu haønh tinh taán nhö ñöùc thích ca vaên.

Coù thieän nguyeän lôùn nhö Phaät Voâ Löôïng Thoï. Coù oai thaàn nhö caùc thieân vöông.

Baát khaû tö nghì nhö Ngaøi Duy Ma Caät. Thaønh töïu heát thaûy chuùng sinh, trang nghieâm heát thaûy Phaät ñoä.

Nguyeän xin möôøi phöông taän hö khoâng giôùi voâ löôïng voâ bieân chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt, vaø heát thaûy Hieàn Thaùnh ñeàu ñem loøng töø bi, ñoàng gia taâm che chôû phuø hoä cöùu vôùt chuùng con, vaø chuùng sanh, chuùng con ñöôïc maõn nguyeän, tín taâm ñöôïc kieân coá, phöôùc ñöùc ngaøy moät cao daøy, coù töø taâm, nuoâi döôõng chuùng sanh nhö nuoâi ñöùa con moät.

Khieán caùc chuùng sanh aáy ñöôïc boán voâ löôïng taâm, saùu ba-la-maät, thaäp thoï tu thieàn, tam nguyeän ñaày ñuû moùng taâm lieàn ñöôïc thaáy phaät nhö baø Thaéng Man Phu Nhôn. Heát thaûy hanh nguyeän hoaøn toaøn thaønh töïu, ñoàng nhö chö Phaät, ñoàng ñeán ñaïo traøng, thaønh baäc chaùnh giaùc.

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP QUYEÅN THÖÙ HAI

(HEÁT)

## *Cung Vaên Cuoái Quyeån Hai*

*Löông Hoaøng Baûo Saùm, Vaïn ñöùc hoàng danh,*

*Linh vaên nhò quyeån toái hoaèng thaâm, Töï töï mieãn tai truaân,*

*Ñaûnh leã Phaät danh, Tieâu tai baûo an ninh.*

Nam Moâ Ly Caáu Ñòa Boà-taùt Ma Ha Taùt.(3 laàn).

# CUNG VAÊN:

Vaïn ñöùc trang nghieâm chi dieäu theå, vò ly Ñaâu Suaát dó giaùng hoaøng cung. Baùch phöôùc töôùng haûo chi Töø Toân, baát khôûi thoï vöông nhi thaêng Ñao Lôïi: duy nguyeän Giaùng Vöông thuøy töø laân maãn. Ñaïi ai khoaøng teá, baït treä nòch chi traàm löu. Phaùp nhaõn vieân minh, giaùm ngu tình chi khaån thieát.

Thöôïng lai phuïng vì caàu saùm, ñeä töû… ñaúng, tu leã Töø Bi Ñaïo Traøng Baûo Saùm, kim ñöông ñeä nhò quyeån, coâng ñöùc töông hoaøn. Ñaøn noäi thanh chuùng, xuaát saùm nhaäp saùm, haønh ñaïo trieàn nhieãu, thieâu höông taùn hoa, phuùng kinh trì chuù…. Nhieân töông nhò quyeån chi coâng huaân, taùc thöû nhò thôøi chi hoài höôùng. Nhaát chôn chi noäi Phaät Ñaø, Ñaït Ma, Taêng Giaø. Tam giôùi chi trung thieân tieân, ñòa kyø thuûy phuû, haøm sanh hoan hyû chi taâm, giaùm thöû ñaàu thaønh chi chí. Höng nhaát töû chi bi ai, maõn nhò nghieâm chi cuï bò. Xuaát sanh coâng ñöùc, phuïng vì caàu saùn ñeä töû ñaúng…. Taåy khoâng tam nghieäp, taêng tröôûng nhò nghieâm.

Phuïc nguyeän: söï chöôùng, lyù chöôùng dó tieâu dung; nhaân khoâng phaùp khoâng nhi thanh tònh. Ñieân ñaûo nhò taâm baát khôûi, phöôùc hueä nhò chuûng trang nghieâm; nhaäp baát nhò chi phaùp moân, chöùng chaân thöôøng chi dieäu lyù. Phoå trieâm aân höõu, phaùp giôùi oan thaân. Hoaïch nhôn phaùp chi löôõng khoâng, ñaéc voâ sanh chi nhò nhaãn. Nhò hueä vieân minh, nhò haïnh vieân maõn; öu du ö phaùp haûi töø haøng; thöôøng laïc ö taùt baø nhaõ quaû.

Tuy taéc y vaên saùm hoái, do khuûng vò taän; kieàn thaønh taùi laoThaùnh chuùng, ñoàng caàu saùm hoái.

Nam Moâ Saùm Hoái Sö Boà-taùt Ma Ha Ta (3laàn)

Löông Hoaøng Baûo Saùm nhò quyeån coâng ñöùc löïc. Nguyeän dieät ngaõ ñaúng toä chöôùng, thaân chöùng Boà-taùt Ly Caáu Ñòa.

*Saùm vaên cöû xöù toäi hoa phi,*

SOÁ 1909 - LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM, Quyeån Thöù Hai 573

*Giaûi lieãu oan saùm lieãu toäi, Tieâu tai taêng phöôùc hueä, Thoaùt khoå sanh Ñao lôïi, Giaûi lieãu oan saùm lieãu toäi,*

*Tieâu dieâu tröïc nhaäp Long Hoa hoäi, Long Hoa tam hoäi nguyeän töông phuøng, Di Laëc Phaät tieàn thaân thoï kyù.*

Nam Moâ Long Hoa Hoäi Boà-taùt Ma Ha Taùt (3 laàn)

## *Hoài ñaøn taùn*

*Löông Hoaøng Baûo Saùm,*

*Nhò quyeån dó toaøn chaâu,*

*Hoài höôùng töù aân tònh tam höõu,*

*Baùi saùm chuùng ñaúng taêng phöôùc thoï, Nguyeän töông phaùp thuûy taåy khieân vöu, Duy nguyeâeïn vong giaû vaõng Taây du. Ly Caáu Ñòa Boà-taùt duy nguyeän ai naïp thoï.*

Nam Moâ Ñaêng Vaân Loä Boà-taùt Ma Ha Taùt (3 laàn)

Hoài höôùng tònh ñoä:

Ma Ha Baùt Nhaõ Ba-la-maät Ña Taâm Kinh (Tieáp Tònh ñoä vaø

hoài höôùng)

■