LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 172

LOÂ SÔN LIEÂN TOÂNG BAÛO GIAÙM

**SOÁ 1973**

( QUYEÅN 1  10 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1973

**LÔ SƠN LIÊN TÔNG BẢO GIÁM**

# LÔØI TÖÏA

Thieàn moân vaø Tònh moân, moãi moân ñeàu coù caùc Toå laøm höng thaïnh phaùp moân mình, cô ñoàng vôùi Ñòch quoác. Thieàn sö Töø Giaùc Toâng Traùch coù ví duï laøm ruoäng môû kho, tuøy theo yù muoán cuûa moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc nhö yù, ñaây cuõng laø lôøi phöông tieän hoøa hôïp. Hai vaät coù theå hoøa hôïp, neáu voán chaúng phaûi hai thöù hoøa hôïp thì laøm sao coù Nhö Lai Thieàn, Toå sö Thieàn? Toå sö Thieàn cuõng laø lôøi Phaät.

Thieàn-na, Haùn dòch laø Tónh löï, ñoù laø taùm Thieàn taùm Ñònh. Tam- muoäi nieäm Phaät cheùp: “Nhaát taâm baát loaïn, nhieáp caû luïc caên, tònh nieäm noái nhau chaúng phaûi laø tónh ñònh ö? Vaû laïi, nieäm Phaät vaø xöôùng Phaät khaùc nhau, xöôùng Phaät thuoäc veà mieäng, nieäm Phaät thuoäc veà nhôù nghó, meï nhôù con, con nhôù meï, laø mieäng hay laø taâm? Phaät sôû nieäm laø chieân- ñaøn hay laø vaøng Dieâm-phuø-ñaøn? Do trôøi Tyø-thuû-yeát-ma laøm ra chaêng? Laø öùng thaân hay laø Baùo thaân? Hay laø Phaùp thaân? Laø Phaät quaù khöù? Hay laø Phaät hieän taïi? Laø Tònh ñoä ôû Taây phöông chaêng? Giôû chaân, haï chaân töùc ñaïo traøng? Quaùn kinh do mieäng vaøng cuûa Phaät noùi ra : Taâm naøy laøm Phaät, taâm naøy laø Phaät, cho neân quaùn taâm töùc quaùn Phaät, quaùn Phaät töùc nieäm Phaät. Noùi moät caùch cuøng cöïc thì nieäm voán voâ nieäm, Phaät cuõng voâ Phaät, naêng nieäm khoâng, sôû nieäm cuõng khoâng, Nhö Lai Thieàn töùc Toå sö Thieàn. Cho neân, Boà-taùt Ñaïi Theá Chí thì nieäm Phaät voâ sinh, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm nghe laïi töï taùnh, hai Boà-taùt döôøng nhö moãi vò ñeàu coù vieân thoâng rieâng nhöng ñoàng veà An döôõng, haàu caän Ñöùc A-di-ñaø, tieáp daãn chuùng sinh ôû Ñoâng ñoä. Roõ ñöôïc lyù naøy thì ngay nôi Tònh laø Thieàn, caùc

Thaùnh ñoàng veà moät moái, nhöng caùc Thích töû ñôøi sau laïi phaân chia moân hoä, thí nhö phoøng nhaø cuûa Toå toâng voán chæ coù moät gian, nhöng con chaùu ôû trong ñoù laïi ngaên chia ra töôøng vaùch, caém caây laøm raøo troàng gai neân khoâng qua laïi vôùi nhau ñöôïc, ñoù laø do chaáp meâ ñieân ñaûo cuøng cöïc.

Coù ngöôøi hoûi raèng: Tam Thaùnh tieáp daãn thì Tònh ñoä ôû Taây phöông laø roõ raøng, coù maâu thuaãn vôùi yù chæ töï taùnh duy taâm hay khoâng? Toâi noùi: Di Ñaø laø Di-ñaø cuûa chuùng sinh, chuùng sinh laø chuùng sinh cuûa Di-ñaø, Cöïc laïc laø duy taâm cuûa Di-ñaø, duy taâm laø Cöïc laïc cuûa chuùng sinh, cho neân bieát yù chæ töï taùnh duy taâm nghóa laø Taây phöông coù Phaät Di-ñaø, coù theå noùi Ñoâng ñoä ñeàu coù Di-ñaø, cuõng coù theå noùi Phaùp thaân, Baùo thaân laø Phaät, coù theå noùi Lieät öùng thaân cao tröôïng saùu vaø Phaät do trôøi Tyø-thuû-yeát-ma laøm ra ñeàu laø Phaät. Cuõng coù theå noùi nieäm Phaät quaù khöù, coù theå noùi nieäm taát caû Phaät hieän taïi, vò lai, cuõng coù theå noùi ñaâu coù söï khaùc nhau naøo giöõa Thieàn vaø Tònh.

Boä saùch Lieân Toâng Baûo Giaùm do Hoøa thöôïng Öu Ñaøm ôû Loâ Sôn bieân taäp, neâu leân choã chaùnh nguïy, theo muøi höông tìm goác, thaät laø chæ nam cuûa Tònh ñoä. Nhaân ñoù vì Phaùp sö Laêng-nghieâm Baïch maø khaéc in truyeàn baù, thay theá daét daãn.

Ñeä töû laø Töû Baù Tieàn Só Thaêng vieát taïi Caùnh Vuõ ñöôøng ôû am Phoùng

Haï.

- Toå ñöôøng Thieän phaùp, toâng Baïch Lieân ôû Loâ Sôn Ñoâng Laâm

Thieàn töï khuyeân tu Tònh nghieäp.

Thaàn laø taêng Phoå Ñoä kính caån bieân taäp boä Lieân Toâng Baûo giaùm. Boä Lieân Toâng Baûo Giaùm naøy ñaõ phaùt minh ra phaùp moân nieäm

Phaät Tam-muoäi cuûa chö Phaät, chö toå. Raát mong chö toân tuùc, chö Thieän tri thöùc ñeà baït, aán chöùng ñeå ñöôïc ñöa vaøo ñaïi boä. Xin ñaûnh leã, Ñaùp sö phuï, coâng ban nöôùc Keá taân, ngöôøi ñöùng ñaàu laøm cho Phaät phaùp ñöôïc toân suøng nhaän ñöôïc toâng chæ giaùo phaùp, chæ daïy phaùp Baùt-nhaõ cho tröôûng laõo Thaát-lôïi, Hieàn-da, Na-thaát-lôïi laïi truyeàn roäng raõi khaép caùc ty thöøa. Ngaøy möôøi moät thaùng möôøi Ñaïi Nguyeân ñeán cung Giaùng Phöôùc. Nay thôøi hoaøng ñeá Tieàm Long, phaân nguyeät, haûi khieáp tieát, ngaøy thöù nhaát ñích thaân toân thôø quyeån Lieân Toâng Baûo Giaùm, daâng saùch leân saéc leänh baûo ngöôøi khaéc baûn aán haønh. Söï cung kính naøy ngang vôùi Ñaïi boä; nghóa lyù roõ raøng khoâng theå boû qua coâng cuûa thöøa töôùng ban boá ñeán chuøa Voâ Löôïng Thoï Phaùp Vöông. Coâng vieäc khaéc baûn ñaõ xong, nhaân ñaây xin chuùc trieàu ñình:

Chuùc Hoaøng ñeá Thaùnh thoï vaïn an! Hoaøng Thaùi haäu, hoaøng haäu trai nieân! Thaùi töû vaø chö vöông thieân thu vaên voõ quan lieâu cao taêng loäc

vò, hoaøng ñoà vónh coá! Phaät nhaät taêng huy, phaøm nhaät kieán vaên ñoàng thaønh Phaät ñaïo!

Ngaøy traêng troøn thaùng gieâng nieân hieäu Hoaøng Khaùnh naêm Giaùp tyù, Öu-Ñaøm Phoå Ñoä kính daâng.

- Xeùt trong kinh noùi ôû phöông Taây coù coõi nöôùc teân laø Cöïc laïc, coõi aáy coù Phaät hieäu laø A-di-ñaø, voøi voïi meânh moâng, vöôït ngoaøi thaùi hö, khoâng heïp khoâng roäng, töï nhieân hoùa ñoä, ao quyønh ñaát vaøng, khoâng nhieãm moät haït buïi, caây röøng, nöôùc chim ñeàu giaûng noùi khoå khoâng, nguyeän löïc cuûa Phaät thaâu nhieáp caùc chuùng sinh ñoù, moät nieäm töông öng lieàn böôùc leân ñaøi vaøng, duø laø phaåm haï haï cuõng laø thai hoa sen. Toân giaû Nhaïn Moân keát xaõ, raên nhaéc luoân tu Tònh nghieäp, cho neân ñaïo nieäm Phaät ñeà xöôùng thaïnh haønh ôû theá gian, ñeán nay goïi ñoù laø Lieân Toâng, caùch xöa ñaõ laâu xa, doøng phaùp thaønh teä, taø ñaïo laãn loän, lôøi leõ nhieäm maàu thaønh môø toái. Do ñoù, Hoøa thöôïng Öu-Ñaøm nöông nguyeän löïc xöa, noi theo chaùnh toâng, phaán phaùt taâm chaân thaät, tìm kieám yeáu chæ, saép xeáp ñaàu cuoái, chia ra chaân nguïy, laäp thaønh möôøi moân, goïi laø Baûo Giaùm taëng cho nhöõng ngöôøi tham hoïc.

Naêm Giaùp daàn, nieân hieäu Dieân höïu, taïi nuùi Ñaïi ngöôõng, Thieàn sö Ñaïi Vieân Phaät Giaùm truyeàn phaùp, Sa-moân Hy Laêng ghi cheùp.

Taâm taùnh bò sai söû bôûi traàn lao phieàn naõo nhöng khoâng bò traàn lao phieàn naõo nhaän chìm, nhö sen moïc töø buøn nhô maø khoâng bò buøn nhô laøm nhieãm oâ tinh chaát, cho neân chæ thaúng laø “Lieân”. Taâm taùnh chung cho caùc phaùp Tam Thöøa nhöng khoâng bò caùc phaùp Tam Thöøa laêng ñoaït, töø toâng chia ra chi phaùi, nhöng khoâng do chi phaùi maø ñaùnh maát caên baûn. Cho neân nieäm Phaät laø “Toâng”. Taâm taùnh hö khoâng truøm chöùa döôõng nuoâi muoân vaät, thí nhö trong bieån caû coù kho baùu voâ taän xuaát hieän boán thöù chaâu, cho neân goïi laø “Baûo”. Taâm taùnh saùng suoát thanh tònh, chieáu soi roõ raøng caùc saéc töôïng, duï nhö moät chieác göông ôû treân ñaøi coù coâng naêng phaân bieät ñeïp xaáu, neân goïi laø “Giaùm”. Hoøa thöôïng Öu-Ñaøm laø ngöôøi hoï Töôûng ôû Ñôn Döông, gia ñình nhieàu ñôøi thôø Phaät, chöùa nhoùm ñieàu laønh, sinh ra thoâng minh lanh lôïi. Naêm hai möôi tuoåi, sö nhaøm chaùn duyeân ñôøi caïo toùc xuaát gia, ban ñaàu tham hoïc vôùi Thieàn sö Tueä ôû Baûo Sôn thuoäc Long Hoa, Thieàn sö vöøa thaáy Sö lieàn bieát laø phaùp khí. Sö laàn löôït tham hoïc vôùi caùc Thieàn laõo, giuõa maøi gaïn loïc, ñaït taâm Tònh ñoä, thaáy taùnh Di ñaø, raát tieác cho ñaïo toå ñaõ bò chìm ñaém, neân bieân taäp Nieäm Phaät Caûnh Yeáu, ñaët teân laø Lieân Toâng Baûo Giaùm, moãi lôøi ñeàu phaù hoaëc, moãi ñieàu ñeàu caûnh tænh. Thieàn sö Vieân ÖÙng Nhaät ôû Ñoâng Nham thuoäc Thieân Ñoàng vöøa thaáy Sö lieàn chöùng minh noùi raèng: “Laønh thay, laønh

thay, ñuùng vaäy, ñuùng vaäy.” Sau ñoù, sö khai phaùp taïi Phaùp Vöông Thieàn töï ôû kinh ñoâ, quoác sö Quaùn Ñaûnh daâng Baûo Giaùm leân vua.

Vua Kim Luaân höng khôûi chaùnh toâng vaø ban haï ngoïc chæ, queân mình vì phaùp, laøm khuoân pheùp cho ñôøi sau, khai ñaïo trôøi ngöôøi, chöùa nhoùm tueä maïng cuûa Phaät, laø vaät baùu trong thaät taêng, töø goác ñeán ngoïn, daãn daét chuùng trôû veà toâng, khoâng boû bi nguyeän, dung hôïp chaân tuïc, thò hieän sen trong löûa, phaán phaùt laïi ngoïn gioù Tònh ñoä ñaõ ngöøng thoåi trong ngaøn naêm cuûa Toå sö Tueä Vieãn ôû Ñoâng Laâm. Caùi goïi laø Loâ Sôn Lieân Toâng Baûo Giaùm ñaâu phaûi laø lôøi noùi suoâng. Xöa, sö teân laø Ñöùc Coâng Ñaïi nhaân, soaïn lôøi baït khen ngôïi teân phaåm, ñaày ñuû ôû cuoái quyeån. Ngöôøi tu Tònh nghieäp veà sau giôû xem taäp saùch naøy thì roõ suoát chæ thuù cuûa Phaät toå, môû mang ñaïo naøy, löu laïi voâ cuøng. Coâng ñöùc to lôùn khoâng gì saùnh baèng? Vì muoán keùo daøi phöôùc ñöùc neân nhaø vua ñoåi nieân hieäu. Ñaàu muøa haï naêm Giaùp daàn taát caû Tyø-kheo taêng ôû Minh Trí, Suøng Thaéng Thieàn töï, ñoàng ñaûnh leã vieát lôøi töïa.

# LÔØI TÖÏA

**LOÂ SÔN LIEÂN TOÂNG BAÛO GIAÙM**

Taùnh phaùp giôùi chaân thaät, chuùng sinh vaø chö Phaät bình ñaúng khoâng khaùc, khoâng gioáng, taâm dieäu giaùc saùng suoát, nhieãm, tònh laãn loän nhöng chaúng phaûi moät, chaúng phaûi hai, cho neân moãi haït buïi ñeàu laø Tònh ñoä, coõi khaùc coõi naøy ñeàu laø nöôùc Cöïc laïc; nieäm nieäm Di-ñaø thì coân truøng nhoû nhít, muoân loaïi haøm linh ñeàu laø Phaät phaùp thaân. Bôûi vì tình sinh, neân trí caùch, yù töôûng thay ñoåi neân thaân theå khaùc nhau. Taâm theo söï thay ñoåi cuûa sinh, truï, dò, dieät, maø caûnh coù cao thaáp, goø noång, haàm hoá cho neân coõi tònh coõi ueá khoå vui coù khaùc, chö Phaät, chuùng sinh, Thaùnh phaøm khoâng gioáng nhau. Do ñaây daãn ñeán saùu ñöôøng, meânh moâng laën huïp trong chin coõi (cöûu cö = Cöûu höõu), boán loaøi chuùng sinh leân xuoáng trong ba coõi, töø meâ ñeán meâ, töø khoå vaøo khoå, thay hình ñoåi daïng traûi qua soá kieáp nhö buïi, khoâng coù luùc naøo giaûi thoaùt. Theá neân Ñöùc Phaät môùi môû ra phaùp moân thuaän tieän daïy moïi ngöôøi Tam-muoäi nieäm Phaät; chæ coù tònh Ñoä laø choã quay veà.

Caùi goïi laø Tam-muoäi nieäm Phaät: Tieáng Phaïm laø Phaät-ñaø, Haùn dòch laø Giaùc (giaû). Giaùc laø töï giaùc, giaùc tha, giaùc haïnh vieân maõn, cho neân goïi laø Phaät. Gioáng nhö ngöôøi ñang nguû say tænh giaác, nhö hoa sen nôû, laø khieán cho höõu tình chieáu soi laïi mình, tònh nieäm noái nhau, laâu ngaøy thuaàn thuïc, döùt heát hoaëc chöôùng, moät nieäm khoâng sinh, meù tröôùc meù sau ñeàu döùt ngoä, ñöôïc taùnh giaùc naøy trong khoâng coù taâm naêng nieäm, ngoaøi khoâng coù taâm sôû nieäm, naêng sôû ñeàu queân thì chuùng sinh vaø Phaät khoâng hai, neân goïi laø nieäm Phaät.

Nieäm Phaät: Tieáng Phaïm laø Tam-muoäi, Haùn dòch laø chaùnh ñònh. Nghóa laø tö duy chuyeân nhaát, yù töôûng vaéng laëng, thaàn trí saùng suoát. Kinh noùi: “Neáu coù ngöôøi naøo nieäm Phaät thì neân bieát ngöôøi ñoù laø hoa Phaân- ñaø-lôïi trong coõi ngöôøi.”

Toå sö Tueä Vieãn ñôøi Ñoâng Taán nhaân nghe Phaùp sö Di Thieân giaûng kinh Baùt-nhaõ hoaùt nhieân ñaïi ngoä, nhaäp vaøo voâ löôïng Tam-muoäi saâu xa, ñeán truï ôû Loâ Sôn cuøng vôùi caùc cao taêng vaø keû só cuûa trieàu ñình keát thaønh xaõ tu haønh. Cho neân goïi “Chö giaùo Tam-muoäi”. Teân goïi aáy coù raát nhieàu, coâng ñöùc cao maø deã tieán thì nieäm Phaät ñöùng ñaàu. Vì nhaân duyeân tröôùc neân ñaët teân xaõ naøy laø “Baïch lieân”. Nhöõng vò sö ôû xaõ naøy tröôùc taùc baøi töïa “Nieäm Phaät Tam-muoäi” vì ñeå neâu cao ñaïo lyù naøy.

Phaùn giaùo cuûa Ngaøi Thieân Thai Trí giaû nhö Kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï laø lôøi daïy chöùng thöïc cuûa taát caû Ñaïi thöøa, duøng “Tam quaùn Tröøng

taâm” ñeå toû roõ yeáu chæ nieäm Phaät. Toân giaû Phaùp Chieáu ñaûnh leã Ngaøi Vaên-thuø xin Ngaøi chæ daïy cho phaùp yeáu naøy. Thieàn sö Tænh Thöôøng keát xaõ Tònh Haïnh, teå töôùng vaø caùc quan noåi tieáng quy veà cuøng tu taäp. Bôûi vì ñaïo traøng naøy cuõng laø ñaïo traøng cuûa Thieàn sö Tröôøng Loâ Toâng Traùch keát Lieân hoa thaéng hoäi caûm ñöôïc hai vò Boà-taùt Phoå Hieàn vaø Phoå Tueä vaøo hoäi ñeå chöùng minh ñaïo traøng naøy.

Toâng chæ cuûa Ngaøi Töø Chieáu laø duøng naêng löïc boån nguyeän ñeå thò hieän ôû theá gian, phaùt taâm roäng lôùn duøng phöông tieän ñeå daét daãn chuùng sinh vaøo thaät chöùng. Ngaøi tuøy theo caên cô cuûa chuùng sinh maø giaùo hoùa. Vì Ngaøi muoán ngöôøi caên trí saùng suoát hay ngu ñaàn gì cuõng ñeàu hieåu ñöôïc ñaïo lyù naøy. Moïi ngöôøi ñeàu nhoùm hoïp ôû Baïch Lieân ñeå saùm hoái, khai thò cho caû boán ñoä, duøng tín haïnh nguyeän laøm tö löông, laáy Giôùi Ñònh Tueä laøm then choát ñeå laäp neân chaùnh toâng nieäm Phaät naøy. Vua Cao Toâng ñôøi Toáng chính tay vieát hai chöõ “Lieân xaõ” vì toân suøng phaùp moân naøy. Cuùi mong ñaïi nguyeân phoå thieân thoáng nhaát caùc nöôùc, loøng moïi ngöôøi öa thích ñieàu thieän.

Thieàn sö Vieân ÖÙng Phaät truï Ñoâng Laâm Thieàn töï ôû Loâ Sôn, vaâng theo Thaùnh chæ truï trì ñaïo traøng, söûa sang chuøa chieàn, nhoùm hôïp caùc baäc cao taêng hieàn taøi ñeå truy tìm nhöõng vieäc xöa maø chænh ñoán nhöõng ngöôøi keá vò toâng moân, baéc caàu ñaïi phaùp goïi laø Toâng Vieãn maø khai môû Ñaïo Toå. Ngoaøi vieäc haønh ñaïo cuûa Toå, möôøi taùm naêm ñeà xöôùng toâng thöøa, coøn thöôøng duøng “Tam-muoäi nieäm Phaät” ñeå khai môû daãn daét trôøi ngöôøi. Ñaàu muøa Thu naêm Nhaâm thìn, saéc chæ truyeàn ñeán Quaûng Lôïi Thieàn töï ôû nuùi Duïc vöông thænh Ngaøi Toán Tòch khai môû Tieân Duyeät ñöôøng.

Thaùng gieâng naêm Trinh Nguyeân thöù 1, Thieàn sö Khueâ keá vò truï trì, moïi ngöôøi môøi Ngaøi leân phaùp toøa khai ñöôøng thuyeát phaùp.

Cö só Thuaät Minh, Hoøa thöôïng Yeán Giaùc, Ñaïo Phaù y kính vaâng Thaùnh chæ ban taëng “Baïch Lieân Toâng Thieän Phaùp Ñöôøng” ñeå hoä trì giaùo phaùp vaøo thaùng gieâng nieân hieäu Trinh Quaùn thöù 2.

Laïi nöõa, vaøo thaùng 10 nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù 5 vaâng theo Thaùnh chæ ban taëng cho Ñaïi sö Thoâng Thoï laøm chuû Baïch Lieân Toâng vaø coøn ban cho Ñaïi ñöùc chieác ca-sa Kim Lan.

Kính vaâng Thaùnh trieàu ban giaùng ngöï höông kim toaøn ñeán chuøa. Töø ñôøi Taán ñeán nay môùi chæ ngaøn naêm caûm ñöôïc aân naøy ñöôïc veû vang raïng rôõ. Nhöõng phöông xa ôû vuøng khaùc neáu coù ngöôøi hieàn keû ngu ñeàu theo giaùo hoùa hoï ñeå hoï ñoàng taâm nieäm Phaät. Kính chuùc:

Hoaøng ñeá Thaùnh thoï vaïn an.

Thieân haï thaùi bình, baùnh xe phaùp thöôøng quay, thieân haï hôùn hôû

vui hoøa nhö thôøi vua Thuaán, vua Nghieâu, thôøi tieát ôû theá giôùi naøy laø theá giôùi Cöïc laïc, ñoä khaép taát caû con chaùu doøng hoï Thích laøm lôïi ích cho giaùo moân. Ngöôøi ñaõ töøng thaáy xöng taùn Lieân Toâng, chöa am töôøng yeáu chæ nieäm Phaät maø ñaõ boû goác theo ngoïn, keït vaøo töôùng tu taâïp chaùnh nhaân Tònh nghieäp ñeàu seõ chìm ñaém trong luaân hoài. Ñeàu nghó ñeán vaät baùu maø queân nöôùc, traùi chaân höôùng nguïy. Ngöôøi quaáy nhieãu vieäc naøy nhieàu nhö loâng boø, ngöôøi ñaày ñuû chaùnh giaùc hieám nhö söøng thoû, ñeán noãi khieán cho hoïc troø cuûa nhöõng ngöôøi coù taâm nghó ñeán vaät baùu noùi treân khinh thöôøng ñaïo Phaät ta. Buoàn thay! Moïi ngöôøi ñaõ boû neà neáp cuûa thôøi xöa, quaáy nhieãu giaùo phaùp, laâu ngaøy seõ hö hoaïi chaùnh phaùp. Taø phaùp nhoû nhieäm laâu ngaøy seõ taêng tröôûng nhanh trong loøng ngöôøi. Lyù giaûi sai leäch, ñi vaøo ñöôøng taø, khoâng tö duy phaùp moân Tònh ñoä laø môû ra ñöôøng taét cho luaân hoài, chuùng sinh mau böôùc vaøo. Trong ñoù saùng nhö maët trôøi, yeáu chæ saâu xa trong kinh ñieån, trong luùc saùm hoái laïi khoâng gaëp minh sö khai ngoä. Gioáng nhö nhöõng ngöôøi muø sôø voi moãi ngöôøi noùi moãi caùch, töø toái vaøo toái, maõi raøng buoäc bôûi taø kieán. Thaät ñaùng thöông thay!

Nay cung kính gaëp Thieân töû coù taâm Phaät, duøng chaùnh phaùp cai trò nhaân daân, luùc vua toâi khaùnh hoäi thì chaùnh trò vaø Phaät phaùp coù tieáp caän löu thoâng ñöôïc khoâng? Duøng Tam-muoäi nieäm Phaät cuûa Toå sö ñeå khai thò cho trôøi ngöôøi, duøng laøm con maét cho töông lai, giuùp cho moïi ngöôøi ngoä nhaäp tri kieán Phaät. Ñeä töû môùi khôûi taâm Tònh ñoä tìm laïi Toâng moân tröôùc, taäp hôïp nhöõng lôøi chí tình then choát cuûa Toå sö vaø nhöõng ñieàu maét thaáy vieát quyeån Baûo Giaùm ñeå xeùt roõ chaân nguïy (ñuùng sai).

SOÁ 1973 - LOÂ SÔN LIEÂN TOÂNG BAÛO GIAÙM, Quyeån 1 200

# QUYEÅN SAÙCH NAØY COÙ MÖÔØI CHÖÔNG

Chöông 1: Noùi veà Chaùnh nhaân nieäm Phaät, nghóa laø vaøo nhaø phaûi töø cöûa.

Chöông 2: Chaùnh giaùo, chæ daïy phaùp moân nieäm Phaät Tieäm Thieân, Ñoán, Vieân, khieán cho ngöôøi tinh taán tu taäp tuøy theo caên cô maø ñeán vôùi ñaïo.

Chöông 3: Chaùnh Toâng. Vì chæ baøy lyù nieäm Phaät Tam-muoäi chaùnh taâm, giuùp cho ngöôøi tu taäp hieåu roõ toâng cuûa mình vaø ñaït ñeán goác reã cuûa noù.

Chöông 4: Chaùnh phaùi. Vì muoán noùi roõ goác reã ngoïn ngaønh cuûa Söï ñaéc ñaïo maø chö Phaät, chö Toå aán chöùng cho caùc sö cuûa Toâng phaùi, giuùp cho ngöôøi haäu hoïc bieát toâng chæ maø noi theo.

Chöông 5, 6, 7: Chaùnh Tín, Chaùnh haïnh, Chaùnh nguyeän, giuùp cho haønh giaû kính tin chaùnh phaùp, tin Chaùnh haïnh, phaùt chaùnh nguyeän caàu sinh Taây phöông.

Chöông 8: Chaùnh quyeát vaõng sinh. Vì muoán chæ con ñöôøng luùc qua ñôøi sinh veà Tònh

ñoä.

Chöông 9: Chaùnh baùo. Vì muoán noùi roõ sôû ñaéc cuûa vieäc tu haønh ôû coõi Tònh ñoä, y

theo coâng ñöùc trang nghieâm cuûa Chaùnh baùo.

Chöông 10: Chaùnh luaän. Vì daãn chöùng lôøi chaân thaät cuûa chö Phaät ñeå phaù caùc taø kieán sai laàm khaùc, khieán cho chuùng sinh boû aùc laøm laønh chöù khoâng daùm ñeå hoï giuùp ñôõ toâng phong, vì lôïi ích cuûa ngöôøi chöa nghe: Ngöôøi coù tö töôûng uaån khuùc giuùp hoï coù caùi nhìn chính xaùc ngay thaúng. Ngöôøi taø kieán thì giaùo hoùa cho hoï quay veà chaùnh kieán. Ngöôøi nghi ngôø thì giaûi baøy cho hoï khoûi nghi ngôø; ngöôøi meâ môø giuùp hoï toû ngoä, laøm cho moïi ngöôøi ôû treân maët ñaát ñoái vôùi phaùp moân nieäm Phaät ñeàu ñöôïc Tam-muoäi nieäm Phaät, ñoàng chöùng Boà-ñeà, khoâng traùi vôùi boån nguyeän, ngöôøi tu Tònh nghieäp coù loøng Töø bi thöû laät quyeån saùch naøy xem, vui theo khen ngôïi, löu thoâng. Neáu Phaät, Toå chöa xuaát hieän ôû theá gian thì xin nhöõng baäc cao taêng ñeå maét vaøo.

Ñaïi Ñöùc cöûu nieân AÁt tî, Di-ñaø thò Töôùng Nhaâït Giang Chaâu, Loâ Sôn Ñoâng Laâm Thieàn töï Baïch Lieân Toâng Thieän phaùp ñöôøng, Taêng Öu- Ñaøm Phoå Ñoä Teà Moäc kính ñeà.