BIEÅU CHEÁ TAÄP

*Sa-moân Thích Vieân Chieáu chuøa Taây Minh ôû Thöôïng Ñoâ Tröôøng An bieân taäp*

# QUYEÅN 2

Bieåu vaên coù hai möôi hai baøi, ñaùp cheá coù saùu baøi, toång coäng hai möôi taùm baøi.

1. Bieåu vaên taï aân ban taëng Quan hieäu v.v... cho Coá Tam Taïng Kim Cöông Trí.
2. Cheá vaên xin xaû y baùt ñeå giuùp Sa-moân Ñaïo Hoaøn tu söûa chuøa Kim Caùc.
3. Cheá thö xin xaû y baùt ñoàng tu söûa chuøa Thaùnh Ngoïc Hoa.
4. Bieåu chuùc möøng Bình Chu Trí Quang.
5. Cheá vaên choïn môøi chö taêng tuïng nieäm ôû tònh Ñöôøng Vaïn Boà-taùt taïi chuøa Hoùa Ñoä nhaân ba thaùng tröôøng trai.
6. Cheá thö xin mieãn truy hoâ nhöõng thôï taøi gioûi lo vieäc xaây döïng caùc chuøa Kim Caùc, Ngoïc Hoa v.v... ôû nuùi Nguõ Ñaøi.
7. Cheá thö xin tuyeån choïn thænh môøi chö taêng ñeán truï naêm chuøa taïi nuùi Nguõ Ñaøi.
8. Cheá thö thænh Phaùp sö Töû Laân giaûng daïy ôû chuøa Hoùa Ñoä.
9. Cheá vaên xin ñoä naêm vò taêng, nhaân ngaøy Khaùnh Ñaûn.
10. Cheá vaên xin choïn caùc vò taêng chuyeân lo vieäc queùt töôùc thaùp Long Moân cuûa tieân sö.
11. Bieåu vaên taï aân Ngöï ñeà bieån Ngaïch Baûo Thaùp toân sö vaø thieát trai cuùng döôøng. (coù phaàn traû lôøi)
12. Bieåu taï aân ban vì toân sö thieát leã huùy kî vaø ban taëng traø vaät. (coù phaàn traû lôøi)
13. Cheá thö xin ñoä ba vò taêng, nhaân ngaøy Khaùnh Ñaûn.
14. Cheá vaên xin ñöa vieän Ñoâng thaùp chuøa Quang thieân sung vaøo laøm vieän vaõng lai ñình chæ ôû nuùi Nguõ Ñaøi.
15. Cheá vaên xin thieát trí toøa baùu ñaïi thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi nôi trai Ñöôøng ôû caùc chuøa trong nöôùc.
16. Cheá vaên: Ngaøy moàng 05 thaùng 07 nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù naêm (770), Sa-moân Tam Taïng Baát Khoâng ôû taïi phuû Thaùi Nguyeân thieát trai cuùng döôøng muoân ngöôøi.

- Cuøng naêm aáy (770), ngaøy 13 thaùng 07, ban saéc thuû chieáu.

1. Cheá thö xin laäp vieän Vaên-thuø ôû chuøa Chí Ñöùc taïi phuû Thaùi Nguyeân.

Cuøng naêm aáy (770), ngaøy moàng 04 thaùng 09, laïi ban saéc Thuû Chieáu.

1. Cheá thö xin an trí toân töôïng ôû Leänh Ñöôøng hieäu leänh taïi phuû Thaùi Nguyeân vaø choïn löïa chö taêng ôû vieän Tònh Ñoä.
2. Bieåu thænh Phaùp sö Tueä Laâm giaûng daïy ôû chuøa Baûo Thoï.
3. Bieåu taï aân ban taëng chuøa Ñaïi Höng Thieän thí giôùi phöông ñaúng vaø löông lieäu.
4. Caùo Ñieäp cuûa töø boä thænh Sa-moân Tam Taïng Quaûng Trí ñaêng ñaøn truyeàn giôùi.
5. Bieåu taï aân ban taëng naêm con boø vaø ngheù con.

\*\*\*\*\*

# BIEÅU VAÊN TAÏ AÂN BAN TAËNG QUAN HIEÄU V.V... CHO COÁ KIM CÖÔNG TAM TAÏNG.

Sa-moân Tam Taïng Baát Khoâng noùi: Vaâng leänh ngaøy moàng moät thaùng naøy, ñaët ban Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng Tam Taïng Kim Cöông, ñaùng taëng “Khai phuû nghi ñoàng tam tö”, nhaân taëng hieäu “Ñaïi Hoaèng Giaùo Tam Taïng”. Baát Khoâng toâi Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, nhaän ban hieäu “Ñaïi Quaûng Trí Tam Taïng”. Moät côn möa töø trôøi cao ñoå xuoáng, khaép caû caønh laù ñeàu thaám nhuaàn. Moät aùnh maët trôøi loù daïng soi saùng ñeán taän choã toái taêm. Baøng hoaøng mang ñoäi, vui buoàn laãn loän, Baát Khoâng toâi thaønh thaät vöøa sôï vöøa möøng, vöøa thöông vöøa sôï.

Baát Khoâng toâi nghe: Möôøi hieäu laø toân xöng ñaëc bieät bieåu thò ñöùc haïnh, Chín Khanh (chín chöùc quan: Thieáu sö, thieáu phoù, thieáu baûo, truûng teà, tö Ñoà, Toân baù, tö maõ, tö Khaáu, caø tö Khoâng) laø ñòa vò quyù troïng cuûa töôïng haø. Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng, ñaïo hôïp truyeàn ñaêng thaät xöùng ñaùng neâu baøy söï maïnh meõ cuûa ngöôøi ñeå laïi, Baát Khoâng toâi ñoái vôùi phaùp thì tieáp noái lôø môø khoâng chaéc thaät maø ñoàng ñaûm nhaän Hoàng tö (Ban taëng lôùn lao), tôï nhö laãn loän saéc maøu cuûa ñaù ôû ñaát Yeân, laïi ñoàng nhö Ñoâng Quaùch laïm xen boång loäc thoåi saùo ôû xöù Teà. Vinh haïnh vaø coøn maát, aân suûng ban cho caû thaày troø, kính phuïng kinh sôï, ngöôõng troâng meänh leänh maø beõn

leõn saéc maët. Huoáng laø ngöôøi xuaát gia côûi boû moïi trang söùc, voán queân moïi vinh nhuïc, thanh baïch baùo ñaùp nöôùc nhaø. Phaøm laø taêng thì phaûi roõ pheùp taéc. Beä haï vaän chuyeån baùnh xe vaøng roäng lôùn, nhaän thaâu caû ngoùi soûi, truyeàn baù thieàn ñònh nôi cung caám, leã nghi thuø ñaëc kính troïng thöôûng khen. Tuy khoâng söùc löïc gaùnh vaùc nuùi soâng maø daáu veát chaân ñi gaàn cuøng, thieáu doøng phaùp caûm taï cao quyù, ñieåm vaøo daáu veát trong saïch cuûa haïnh ít muoán. Vì vaäy xuaát ñaàu loä dieän trình taáu cuøng Tam Nhöôïng, noùi naêng phieàn ñeán cöûu truøng. Mong aân soi xeùt söï khaån thaønh, haù ñích thöïc vaäy maø khoâng caát nhaéc leân? Xe Deâ treû nhoû hoå theïn Quaûng Trí maø mòt môø, loäc uyeån keùm heøn raát theïn Hoàng loâ, khoâng daùm ñaûm nhaän maø ñeán cuøng, kính caån daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa- moân Baát Khoâng toâi voâ cuøng vöøa sôï vöøa möøng kính daâng.

Nieân hieäu Vónh Thaùi naêm thöù nhaát(765), ngaøy moàng 05 thaùng 11.

Ñaëc tieán Thí Hoàng Loâ khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí chuøa Ñaïi Höng Thieän, Baát Khoâng daâng bieåu.

Baûo ÖÙng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Hoøa-thöôïng Ñaïo haïnh aån maät song laâm, coâng phu vöôït qua Chaùnh giaùc, xa töø Thieân Truùc ñeán truyeàn baù Chaân ngoân, boãng döng ñöôïc Quy y, ñích thaân thöøa höôûng phuù chuùc. Thaïnh leã ngôïi khen toân suøng phaåm traät thuôû tröôùc, khieán Taêng vinh haïnh cuûa aán thuï, kieåu maãu kính troïng thaày troø kieâm baøy toû aân suûng kính taëng, ngoõ haàu phoâ baøy truy nieäm vinh haïnh vaäy.

# CHEÁ VAÊN XIN XAÛ Y BAÙT ÐEÅ GIUÙP SA-MOÂN ÐAÏO HOAØN SÖÛA CHÖÕA CHUØA KIM CAÙC.

* + Chuøa Kim Caùc ôû nuùi Nguõ Ñaøi.

Sa-moân chuøa Ñaïi Höng Thieän, ñaëc tieán thí Hoàng loâ khanh Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng trình taáu: ngoâi chuøa noùi treân, tieân Thaùnh vieát bieån ngaïch, song, chuøa laøm chöa xong, khoaûng nieân hieäu Khai Nguyeân thöù 24 (737), Thieàn sö Ñaïo Nghóa ôû Cuø Chaâu ñeán nuùi Nguõ Ñaøi thaáy daáu veát chuøa Vaên-thuø Ñaïi Tích, hieäu laø “Kim Caùc vieän”, coù möôøi ba gian phoøng taêng chuùng, khoaûng moät ñoä muoân ngöôøi, Ñaøi ñieän cöûa laàu toaøn baèng vaøng, vieát cheùp veõ laïi, Hoïa ñoà moät quyeån taäp ñöa vaøo noäi cung, traêm hoï trong thieân haï ñeàu mong hoaøn thaønh chuøa Kim Caùc, moïi ngöôøi khoâng ai chaúng öôùc muoán, khieán Sa-moân Ñaïo Hoaøn ôû Traïch Chaâu haèng ngaøy mang ñoà vaät cuùng döôøng leân nuùi. Ñaïo hoaøn raát kính meán vieäc maø Thieàn sö Ñaïo nghóa thaáy ñöôïc, beøn phaùt taâm phuïng vì nöôùc nhaø, y theo baûn veõ maø xaây döïng chuøa Kim Caùc, chuøa vieän ra sao ñeàu nhö ñaõ thaáy.

Muøa haï naêm nay caùc thôï khôûi coâng, giao phoù vaät lieäu aáy ñeå töï döïng xaây saép xong. Tieân Thaùnh ngöï ñeà taám bieån “Chung Thaønh Ñaïo nghóa caûm thoâng”. Quaùn xeùt Sa-moân Ñaïo Hoaøn chí nguyeän khoâng phaûi nhoû, coù ngöôøi cho laø nhaân laønh döïng laäp cuûa Boà-taùt Vaên-thuø. Vaû laïi, chuøa Linh Sôn ôû nuùi Nguõ Ñaøi coù naêm ngoâi chuøa ñöôïc ñeà Bieån ngaïch, trong ñoù coù boán chuøa: Thanh Löông, Hoa Nghieâm, Phaät Quang, Ngoïc Hoa ñaõ hoaøn thaønh tröôùc, chæ rieâng chuøa Kim Caùc chöa xong.

Ñaõ laø Thaùnh tích, thì ai khoâng chieâm ngöôõng? Baát Khoâng toâi nguyeän xaû y baùt, theo giuùp Sa-moân Ñaïo Hoaøn xaây döïng vieäc lôùn. Töøng sôï tuoåi taùc khoâng cho pheùp, toäi loãi coøn nhieàu ôû trong taâm, thöôøng cuõng taáu trình ñeå Beä haï xeùt bieát. Ngöôõng mong aân trôøi thöông xoùt, phaøm thaùnh tích cuûa Boà-taùt Vaên-thuø thì Thaùnh laø chính, keát caáu Kim Caùc, chaúng phaûi Beä haï thì laø ai? Phaøm röôøng coät laø choã nöông cuûa Ñaïi Haï, baày toâi laø gôûi gaám cuûa nguyeân thuû, cuøng thaønh moät theå, hoøa hôïp caû muoân nöôùc, Kim Caùc cao quyù nhö theá, chaúng phaûi do caùc baäc Toå phuï taùn thaønh, Quaân khaùch giuùp ñôõ, ngaøn muoân Quan lieâu tieáp noái cuøng toân suøng kính troïng thì laáy gì ñeå noùi leân söï toát laønh cuûa Vua toâi? Ñeå laøm saùng rôõ söï lôùn lao cuûa Kim Caùc? Sa-moân Haøm Quang chuøa Baûo Thoï vaâng thoï chieáu chæ ñi tuaàn nuùi Nguõ Ñaøi cung kính coâng ñöùc tu söûa. Kính mong nhaân choã xaây döïng chuøa maø phuïng tuyeân Thaùnh chæ, caàu nguyeän raát möïc thieát thaønh, ngoõ haàu linh thaàn soi saùng ñeå giuùp cho caûnh phuùc khöông ninh, khaép nôi che chôû thaân theå beä haï, neáu aân ñöùc beä haï chaáp thuaän, xin giao phoù cho tö sôû.

Trung thö moân Haï, Ñieäp vaên cuûa Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng.

Ñieäp vaên kính vaâng chæ duï neân y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh. Ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Vónh Thaùi naêm thöù hai (766), ngaøy moàng 01 thaùng 05.

* Trung thö thò lang Bình Chöông Söï Nguyeân Taûi.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Ñoå Hoàng Tieäm.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Vöông Taán.
* Kieåm Giaûo thò trung Söù.
* Kieåm Giaûo Höõu boäc xaï Bình Chöông Söï Söù.
* Kieåm Giaûo Taû boäc xaï Bình Chöông Söï Lyù Baûo Ngoïc.
* Trung thö leänh söù.

# CHEÁ THÖ XIN XAÛ Y BAÙT CUØNG SÖÛA CHÖÕA CHUØA THAÙNH NGOÏC HOA

Chuøa Thaùnh Ngoïc Hoa ôû nuùi Nguõ Ñaøi.

Höõu Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, chuøa Ñaïi Höng Thieän, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng trình taáu: ngoâi chuøa noùi treân, khoaûng ngaøy moàng 01 thaùng 09 nieân hieäu Caøn Nguyeân thöù nhaát (758) ñoàng gaëp luùc ban saéc döïng laäp chuøa Kim Caùc. Baát Khoâng toâi tröôùc xin töï xaû y baùt. Kính mong caùc thöôïng toïa ôû taïi chuøa luùc baáy giôø, coâng haïnh ñöôïc vieân maõn, chuaån ñònh chuøa Kim Caùc ñoàng thôøi xem xeùt vieäc xaây döïng.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng.

Ñieäp vaên kính vaâng, chæ duï y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá

Ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù nhaát (766), ngaøy moàng 21 thaùng 11.

* Trung thö thò lang Bình Chöông Söï Nguyeân Taûi.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Ñoã Hoàng Tieäm.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Vöông Taán.
* Kieåm Giaûo thò trung Lyù Söù.
* Kieåm Giaûo Höõu boäc xaï Bình Chöông Söï Söù.
* Kieåm Giaûo Taû boäc xaï Bình Chöông Söï Söù
* Trung thö leänh söù.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG BÌNH CHU TRÍ QUANG

Sa-moân Baát Khoâng noùi: Kính vì Chu Trí Quang daùm khinh phuï

thaùnh chæ trieàu ñình, töï maïo nhaän trôøi phaït, chöùa nhoùm baïo aùc töï haïi dieät thaân, quaû thaáy truyeàn ñaàu. Möøng traøn khaép nôi, vui nhö ngaøy xuaân. Bôûi do beä haï tính toaùn tinh thoâng, taøi gioûi möu löôïc aån maät kheùo duøng. Voõ só coøn chöa thi thoá söùc maïnh, thöông sinh voäi ñaõ ñöôïc an vui, khaép nôi ñeàu chuyeån thaønh thanh bình, moïi rôï thaûy tieâu tan yù chí. Vaäy ñuû bieát söùc maïnh cuûa Thaùnh vöông beøn thaønh coâng khoâng caàn ñaùnh deïp, taâm töø cuûa Nhaân Vöông cöùu ñöôïc maïng soáng cuûa höõu tình. Baát Khoâng toâi hoå theïn ñoäi aân, caøng theâm mang nhaän. Khoâng gì hôn vui möøng ñeán cuøng, kính caån daâng bieåu trình baøy aân mang ñoäi ñeå beä haï xeùt bieát. Baát Khoâng toâi thaät vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy 14 thaùng gieâng.

Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Baûo öùng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Trí Quang hung baïo ñieân cuoàng, daùm nhieãu loaïn choán Quan phoá. Vöông sö vöøa daáy khôûi, töï coù gieát haïi. Toâng xaõ oai linh, Ñaïi thaùnh phuø trì. Nhôø söï che chôû cuûa Ngaøi (= Baát Khoâng) maø khí Ñoäc tieâu saïch haún. Ñoù laø ñieàu chuùc möøng vaäy.

# CHEÁ VAÊN CHOÏN MÔØI CHÖ TAÊNG

**TUÏNG NIEÄM ÔÛ TÒNH ÐÖÔØNG VAÏN BOÀ-TAÙT TAÏI CHUØA HOÙA ÐOÄ NHAÂN BA THAÙNG TRÖÔØNG TRAI:**

Tònh Ñöôøng Vaên-thuø-sö-lôïi hoä quoác Vaïn Boà-taùt ôû chuøa Hoùa Ñoä môøi möôøi boán vò Ñaïi ñöùc tuïng nieäm, nhaân ba thaùng tröôøng trai.

## *Chuøa Ñaïi Höng Thieän:*

1/ Ñaïi Ñöùc Tónh Sieâu 2/ Ñaïi Ñöùc Tueä Linh.

## *Chuøa Hoùa Ñoä:*

3/ Ñaïi Ñöùc Phaùp Chaân 4/ Ñaïi Ñöùc Trí Taïng 5/ Ñaïi Ñöùc Ñaïo Ngaïn,

6/ Ñaïi Ñöùc Boà-Ñeà-Neâ-Sa (= Nghóa Khoan) 7/ Ñaïi Ñöùc Ba-la-ñaøn (= Thieän Ngaïn)

8/ Ñaïi Ñöùc Ñaøm Dieãn.

## *Chuøa Taây Minh:*

9/ Ñaïi Ñöùc Quang Dieãn 10/ Ñaïi Ñöùc Ma-ha Dieãn.

## *Chuøa Höng Phöôùc:*

11/ Ñaïi Ñöùc Ñaït-ma.

## *Chuøa Thieân Phöôùc:*

12/ Ñaïi Ñöùc Phaùp Suøng.

## *Chuøa Tueä Nhaät:*

13/ Ñaïi Ñöùc Nghóa Thaønh.

## *Chuøa Leã Tuyeàn:*

14/ Ñaïi Ñöùc Lôïi Ngoân.

Höõu Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu: Kính vì tònh ñöôøng Hoä Quoác Vaïn Boà-taùt ôû chuøa Hoùa Ñoä, ñoàng y theo choã thaáy Ñaïi thaùnh Vaên- thuø ôû nuùi Nguõ Ñaøi, côõi maây ngoài voi löôùt ñi, aùnh saùng chieáu khaép tònh ñöôøng chaúng khaùc gì chuøa Kim Caùc. Ngaøy 23 thaùng chaïp naêm tröôùc (766), kính vaâng aân maïng, ban taëng danh höông vaø tuyeân caùo khaåu

leänh, baûo Baát Khoâng toâi choïn löïa thænh môøi caùc vò Ñaïi ñöùc tuïng nieäm vaø baûo töï chuû Trí Taïng chuyeân vieäc xem xeùt Ñaïo traøng.

Caùc vò Ñaïi ñöùc noùi treân, hoaëc chuyeân raønh chaân ngoân, hoïc thoâng giôùi luaät, hoaëc giaûng noùi dieäu chæ chuyeån ñoïc chaân kinh, mong choïn ôû taïi trong ñoù, moãi naêm nhaân ba thaùng tröôøng trai, xaây döïng ñaïo traøng vì nöôùc nhaø maø ñoïc tuïng. Neáu coù söï coá, heã thieáu choã naøo thì theâm vaøo cho ñuû. ÔÛ tònh ñöôøng aáy trong ngoaøi thi kòp coâng ñöùc moãi moät vaät ñaõ daâng, nay xin thænh Tam voõng chuyeân cuù, ñang mong khoâng ñeå rôi soùt.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng. Ñieäp vaên do Töø Boä chuaån ñònh. Leänh Söù Trieäu Xöông chuû söï Huaân yù. Lang trung töôùc y.

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï neân y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá Ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy moàng 16 thaùng 02.

* Trung thö thò lang Bình Chöông Söï Nguyeân Taûi.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Ñoã Hoàng Tieäm.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Vöông Taán.
* Kieåm hieäu thò trung Lyù Söù.
* Kieåm hieäu Höõu boäc xaï Bình Chöông Sö ï Söù.
* Kieåm hieäu Taû boäc xaï Bình Chöông Sö ï Söù
* Trung thö leänh taïi söù vieän.

# CHEÁ THÖ XIN MIEÃN KEÂU GOÏI NHÖÕNG NGÖÔØI THÔÏ TAØI GIOÛI LO VIEÄC XAÂY DÖÏNG CAÙC CHUØA KIM CAÙC,

**NGOÏC HOA V.V... ÔÛ NUÙI NGUÕ ÐAØI:**

Ñoâ lieäu taêng xaây döïng chuøa Thaùnh Kim Caùc ôû nuùi Nguõ Ñaøi taïi Ñaïi Chaâu.

* + Caùc vò Ñaïi Ñöùc Thuaàn-ñaø, Ñaïo Tieân, Phaùp Ñaït.
	+ Thôï moäc goàm coù: Só Saùn, Coác Leã, Chieâu Di Khaâm (ôû huyeän Khoâng Töông, chaâu Haân), Ñaøn Maïng Huy (ôû huyeän Nguõ Ñaøi), Nguõ Maäu Laâm, Döông Hyû Töû (ôû huyeän Ñöôøng Laâm) UÛng Nhaät Taân.

Ñoâ lieäu xaây döïng chuøa Thaùnh Ngoïc Hoa.

* + Thôï moäc goàm coù: AÂn Ñoà (ôû huyeän Nhaïn Moân), Töôïng Hoaéc Long (ôû huyeän Phoàn Thôøi), Chieâu Nhö Yeán Quaùch Chieát (ôû huyeän Ñöôøng Laâm), Haøn Thanh, Coå Leã, Chi-A-Baùt (ôû huyeän Ñöôøng Laâm), Tröông Huy (ôû huyeän Phoàn Thôøi).
	+ Söûa chöõa saùu choã thöôøng cuùng döôøng ôû nuùi Nguõ Ñaøi, thôï moäc goàm coù: Ñinh Tu Linh (ôû huyeän Ñònh Töông), Ban Taân, Trí Nghóa Saùn,

Quaùch Khueâ, Maõ Nguyeân, Lyù Töù Sö, Phong Ñoã Nhi (ôû huyeän Nguõ Ñaøi) Maõ Nguyeân Chieát.

Höõu Ñaëc tieán Hoàng Loâ Khanh, Tam Taïng Sa-moân Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng trình taáu: Tröôùc kia kính vaâng aân maïng, baûo Sa-moân Haøm Quang coi soùc hieäu vieäc xaây döïng caùc chuøa vaø caùc choã thöôøng cuùng döôøng noùi treân. ÔÛ ñoù, caùc thöù caây goã caàn laøm thì taïi nuùi coù saün, ñaõ laø Thaùnh tích linh thieâng thì nhöõng ngöôøi thôï laøm phaûi laø taøi gioûi. Caùc thôï noùi treân ñeàu ñöôïc tìm kieám khaép nôi xa gaàn, nay thaáy ôû taïi nuùi xaây döïng theo thöù lôùp, sôï raèng caùc Doanh sôû, chaâu huyeän hoaëc coù söï keâ goïi, raát mong Beä haï ban ñaëc aân ñeå coâng ñöùc ñöôïc hoaøn thaønh myõ maõn.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng.

Ñieäp vaên vaâng phuïng saéc nghi uûy Vaân kinh cuù ñöông vaät linh truy nhieãu Ñieäp vaên chuaån ñònh. Ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy 16 thaùng 02.

* + Trung thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi, trôû xuoáng ñeàu coù baûy Töôùng.

# CHEÁ THÖ XIN CHOÏN TAÊNG ÐOÄ NGÖÔØI ÔÛ NAÊM CHUØA TAÏI NUÙI NGUÕ ÐAØI:

Naêm chuøa Kim Caùc, Ngoïc Hoa, Thanh Löông, Hoa Nghieâm, Ngoâ Ma Töû ôû nuùi Nguõ Ñaøi taïi Ñaïi Chaâu.

Höõu Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu:

Thaùnh tích Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, töø xöa moïi ngöôøi ñaõ töøng kính ngöôõng. Nay gaëp Beä haï raát quan taâm xaây döïng nhieàu ngoâi chuøa, aân ban raát nhieàu, vaäy ñuû bieát traêm thaàn, aâm thaàm hoä giuùp, muoân Thaùnh höôùng veà. Nôi choán linh thieâng döïng xaây ñeán theá laø höng thaïnh. Nôi choán ñaõ trang nghieâm thanh tònh thì con ngöôøi ôû ñoù cuõng phaûi nhö vaäy. Töø luùc khoù khaên ñeán nay, taêng chuùng daàn daàn giaûm ít, hoaëc coù vò kinh haønh hoùa ñoä beøn ôû nôi xöù ngöôøi, hoaëc thuaän duyeân an truù nôi caùc A-lan-nhaõ ôû xöù khaùc, khieán cho trong caùc thôøi khoùa leã saùm, chuoâng moõ sôùm chieàu bò khuyeát thieáu. Döôùi boùng caây, nôi giöôøng thieàn, khaùm thaát Nheän giaêng buïi baùm toái taêm, ruoäng phöôùc chöa ñöôïc môû roäng, thaät hoå theïn vôùi thaùnh taâm. Cuùi xin Beä haï ban aân tröôùc ñaây taïi nuùi coù caùc haønh giaû Ñoàng töû töø laâu tinh taán tu haønh khoå haïnh, moãi chuøa ñoä möôøi boán vò, ôû caùc chaâu huyeän choïn löïa baûy vò taêng ñaïo haïnh trang nghieâm. Moãi chuøa caàn coù ñuû hai möôi moát vò vì nöôùc nhaø maø haønh ñaïo, coù thieáu khuyeát thì theâm vaøo cho ñuû. ÔÛ naêm ngoâi chuøa Kim Caùc v.v... thöôøng tuïng kinh Nhaân Vöông

Hoä Quoác vaø kinh Maät Nghieâm. Laïi nöõa, chuøa “Ngoâ Ma Töû”, teân goïi khoâng ñöôïc tieän neân ñoåi thaønh “Ñaïi lòch Phaùp Hoa” thöôøng vì nöôùc nhaø trì tuïng kinh Phaùp Hoa, caû thaûy naêm chuøa ñeàu khoûi sai khieán choïn löïa ngöôøi. Mong uûy vaân kinh töôùng quaân Toáng phuïng trieàu cuøng vôùi trung söù Nguïy Minh Tuù. Laïi nöõa, Sa-moân tu coâng ñöùc laø Haøm Quang choïn löïa, mong khoâng troäm caép laïm duïng. Laïi ôû chuøa Thanh Löông xaây döïng ñaøi caùc Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø ñaõ hoaøn taát, cuùi mong Beä haï ban ôn vieát taëng bieån ngaïch boán chöõ “Vónh Quang Lai Dieäp”.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa ngaøi Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng.

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï neân y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy 26 thaùng 03.

- Trung thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi, trôû xuoáng ñeàu coù baûy Töôùng ñoàng daâng.

# CHEÁ THÖ THÆNH SA-MOÂN TÖÛ LAÂN GIAÛNG DAÏY ÔÛ CHUØA HOÙA ÐOÄ:

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa ngaøi Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng. Ñieäp vaên kính vaâng chæ duï, ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh Sa-moân

Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu môøi Sa-moân Töû Laân giaûng daïy taïi Tònh Ñöôøng Vaïn Boà-taùt ôû chuøa Hoùa ñoä, neân y theo Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy 28 thaùng 06.

* Trung thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi, trôû xuoáng ñeàu coù baûy Töôùng ñoàng daâng.

# CHEÁ VAÊN XIN ÐOÄ NAÊM VÒ TAÊNG, NHAÂN NGAØY KHAÙNH ÐAÛN:

1. Haønh giaû Taát Soá Dieân, naêm möôi laêm tuoåi (khoâng roõ queâ quaùn chaâu huyeän, tuïng baûn Phaïn kinh Hieàn Hoä Tam-muoäi moät boä vaø tuïng caùc phaåm Ñaø-la-ni, xin phaùp danh Tueä Ñaït, ôû chuøa Trang Nghieâm).
2. Haønh giaû Khöông Thuû Trung, boán möôi ba tuoåi (khoâng roõ queâ quaùn, chaâu huyeän, tuïng moät traêm hai möôi trang kinh vaø tuïng caùc phaåm Ñaø-la-ni, xin phaùp danh Tueä Quaùn, ôû taïi vieän Ñaïi Hoaèng giaùo Tam Taïng Tyø-loâ-giaù-na, chuøa Quaûng Phöôùc ôû Ñoâng Kinh).
3. Haønh giaû Taát Vieät Dieân, boán möôi ba tuoåi (khoâng roõ queâ quaùn chaâu huyeän, tuïng baûn Phaïn Kinh Laêng-giaø moät boä, tuïng Kinh Kim Cöông vaø tuïng caùc phaåm Ñaø-la-ni, xin phaùp danh Tueä Nhaät, ôû chuøa

Trang Nghieâm).

1. Ñoàng töû Thaïch Tueä Saùn, möôøi ba tuoåi (khoâng roõ queâ quaùn chaâu huyeän, tuïng baûn Phaïn kinh Ñaïi Khoång Töôùc Vöông moät boä, tuïng Tuøy Caàu Ñaø-laø-ni vaø kinh, xin phaùp danh Tueä Quang, ôû chuøa Taây Minh).
2. Ñoàng töû La Thuyeân, möôøi laêm tuoåi (khoâng roõ queâ quaùn chaâu huyeän, tuïng baûn Phaïn Kinh Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân, tuïng thaàn chuù Tuøy Caàu Ñaø-la-ni vaø kinh, xin phaùp danh Tueä Tuaán, ôû chuøa Taây Minh).

Höõu Ñaëc Tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu: caùc vò Haønh giaû Ñoàng töû noùi treân, baåm tính voán ñieàu nhu, khí chaát thuaàn hoøa, ñích xaùc thöôøng caàn kinh giôùi ñoïc tuïng chaân ngoân, chí nguyeän mong caàu xuaát gia tinh taán tu haønh baùo ñaùp nöôùc nhaø. Nay nhaân ngaøy khaùnh ñaûn, xin ñoä laøm taêng, moãi moãi ñöôïc phaân phoái ôû caùc chuøa noùi treân, mong phöôùc ñöùc Thaùnh thoï laâu daøi nhö trôøi ñaát.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng. Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù hai (767), ngaøy 13 thaùng 10.

* Trung thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Ñoã Hoàng Tieäm.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Vöông Taán.
* Binh Boä Thöôïng Thö Bình Chöông Söï Lyù Söù
* Kieåm Giaûo thò trung Lyù Söù.
* Kieåm Giaûo Höõu boäc xaï Bình Chöông Söï Lyù Söù.
* Trung thö leänh söù.

# CHEÁ VAÊN XIN CHOÏN CAÙC VÒ TAÊNG CHUYEÂN LO VIEÄC QUEÙT DOÏN THAÙP TOÂN SÖ KIM CÖÔNG TRÍ ÔÛ LONG MOÂN

Queùt doïn Baûo thaùp Coá Toân sö Khai Phuû Nghi ñoàng tam tö Ñaïi Hoaèng Giaùo tam taïng Kim cang trí ôû Long Moân taïi Ñoâng Kinh.

1. Ñaïi ñöùc Tueä Hoaèng, boán möôi saùu tuoåi (hoï Tröông, teân Caûnh Phöông, queâ quaùn ôû Lyù An Tín, höông Ñaøn Sôn, huyeän Vinh Döông, Trònh Chaâu. Cha laø Hoaïi Ñaïo cuøng Hoä, töï thaân khoâng soå saùch, tuïng Boà- taùt Giôùi Kinh moät quyeån, tuïng Thanh Vaên Giôùi moät quyeån, tuïng kinh Phaùp Hoa 1 boä, thöôøng luoân nieäm tuïng. ÔÛ taïi Thaùp vieän Tyø-loâ-giaù-na; chuøa Quaûng Phöôùc, phuû Haø Nam, vaø xoay veà choã thaùp ôû Long Moân, qua laïi queùt doïn).
2. Haønh giaû Trieäu Nguyeân Caäp, ba möôi laêm tuoåi, ôû taïi vieän naøy (queâ quaùn ôû laøng Tu Ñöùc, xoùm Vaân Long, huyeän Vaân Döông, phuû Kinh Trieäu, cha laø Trình Quaùn cuøng hoä, töï thaân khoâng soå saùch, tuïng kinh

Phaùp Hoa moät boä, tuïng kinh Duy-ma moät boä, tuïng Giôùi Boà-taùt Giôùi Kinh moät quyeån, tuïng kinh Kim Cang moät quyeån, tuïng kinh Döôïc sö moät quyeån, tuïng kinh Di-ñaø moät quyeån, tuïng kinh Kim Quang Minh boán quyeån, tuïng kinh Voâ Thöôøng moät quyeån, tuïng kinh Vu-lan-boàn moät quyeån, ôû taïi chuøa Baûo Thoï, phaùp danh laø Tueä Töôøng).

1. Haønh giaû Ñieàn Vinh quoác, ba möôi ba tuoåi (queâ quaùn ôû laøng Tích Ñöùc, xoùm Tích Phöôùc, huyeän Vaïn Nieân, phuû Kinh Trieäu, cha laø Hoaøi Thöôøng cuøng hoä, töï thaân khoâng soå saùch, tuïng Ñaïi Tuøy caàu chaân ngoân, tuïng Toân thaéng Ñaø-la-ni, tuïng Di-ñaø Ñaø-la-ni, tuïng kinh Phaùp Hoa moät boä, ôû chuøa Toång trì, phaùp danh laø Tueä Dueä).
2. Ñoàng Töû Lyù Baûo Ñaït, möôøi ba tuoåi (queâ quaùn ôû laøng Tu Vaên, xoùm Coá Ñieäp, huyeän Chieáu ÖÙng, phuû Kinh Trieäu, cha laø Thuû Tín cuøng hoä, tuïng kinh Phaùp Hoa hai quyeån, tuïng Tuøy Caàu Ñaø-la-ni, tuïng kinh Lyù Thuù Baùt-nhaõ, ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, phaùp danh Tueä Chaùnh).

Höõu Ñaëc tieán Thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu: Caùc vò Ñaïi Ñöùc v.v... noùi treân, tröôùc thöôøng phuïng thôø Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng, luoân sieâng naêng höông ñeøn nhieàu naêm, chí khí taùnh tình meàm moûng beàn bæ; khoâng bieáng löôøi. Xin ban cho chaùnh danh ñeå tieän ñöa ñeán thaùp ngaïch, ôû ñoù lo vieäc queùt doïn, mong troøn voõng cöïc, thaønh ñaït söï trieån chuyeån ñaïo nghóa thaày troø. Caùc vò haønh giaû Ñoàng Töû v.v... noùi treân, ñeàu ñaõ töø laâu tu taäp chaân ngoân, kieâm tuïng kinh ñieån, chaúng lìa vieän naøy, söï nghieäp ñaõ thaønh töïu, cuùi xin ban aân ñoä cho khieán hoï coá gaéng tu trì.

Trung thö moân haï, ñieäp vaên cuûa Ñaïi Quaûng trí Baát Khoâng.

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï neân y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù ba (768), ngaøy 13 thaùng 06.

Trung thö leänh Nguyeân Taûi, moân haï Ñoã Vöông ñoàng daâng.

# BIEÅU VAÊN TAÏ AÂN NGÖÏ ÐEÀ BIEÅN NGAÏCH BAÛO THAÙP TOÂN SÖ VAØ THIEÁT TRAI CUÙNG DÖÔØNG (coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Baát Khoâng noùi: Baát Khoâng toâi sôùm ñöôïc theo haàu Toân sö Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng, beøn nöông chæ daïy ngôïi khen. Theïn mình khoâng phaûi laø hieàn trieát ñeå thaêng ñöôøng, laàm sai heøn moïn gaëp luùc nhaät thaát. Ñaøn phaùp maïn-traø-la Quaùn ñaûnh laø toâng cuûa muoân haïnh, ñöùng ñaàu Maät chöùng, saép vaøo quaû vò Giaùc ngoä khoâng ai chaúng do töø ñaây, Coá Hoøa- thöôïng toân sö truyeàn môû maét muõi aáy, ñeøn tueä soi saùng nhö maët trôøi maët traêng thaät saâu xa. Beä haï nghó muoán noái tieáp caûnh quang, chôù khieán tyø

veát hoaïi taøn, ban chieáu khai Phaùp Quaùn ñaûnh, laäp thieát ñaïo traøng, vöøa phaûng phaát ôû toàn nieân, haù nöông veà choán boå xöù? Loøng töø cuûa Beä haï laø quyeán thuoäc, aân nhuaàn thaám ñöôïm saâu xa. Ban naêm vò taêng xuaát gia, maây buoâng theo xuoáng toùc, cho ngaøn ngöôøi duøng côm trôøi, höông thôm theo gioù thoaûng, huoáng laø nôi Baûo thaùp ñích thaân trò ñeà “Queá chö y laïc” (vaàng traêng rôi ruïng!). Döôùi long moân, nuùi cao töï moïc daäy, giöõa vaàng traêng, Nhaïn thöôøng nhoùm bay leân. Khoâng daùm ñoäi mang Dinh vaéng ñeán cuøng, kính caån nöông nhôø Giaùm söù Lyù Hieán Thaønh, daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa-moân Baát Khoâng toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù ba (768), ngaøy 13 thaùng 06

Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Hoøa-thöôïng laø Toâng sö cuûa Ñeá Thích, Phaïm thieân, laø nôi höôùng veà nöông töïa cuûa trôøi ngöôøi. Töø bi trí löïc cöùu ñoä sinh linh, khai môû Ñaïo traøng giaûng noùi phaùp yeáu. Phöôùc ñöôïm ñaát nöôùc, aân thaám höõu tình. Theïn toát laønh nhieàu, nhoïc phieàn caûm taï.

# BIEÅU TAÏ AÂN BAN VÌ TOÂN SÖ THIEÁT LEÃ HUÙY KÎ VAØ BAN TAËNG TRAØ VAÄT...

Sa-moân Baát Khoâng noùi: Kính mong Beä haï ban AÂn ngaøy raèm thaùng naøy laø ngaøy Huùy kî Toân Sö Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng Ñaïi Hoaøng Giaùo Tam Taïng Kim cang trí, thieát trai cuùng döôøng moät ngaøn vò taêng, ban taëng traø vaät trò giaù moät traêm möôøi quan tieàn. Cuùi chòu maát maùt tình thöông maø khoâng nôi baøy toû, Baát Khoâng toâi thaønh thaät lo sôï, vì thöông vì caûm, Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng ñaïo truøm caû boán sinh, hoùa khaép Thaäp Ñòa, dieän maïo toân dung ñeán ngaøy huùy kî naøy laïi taêng phaàn meán thöông nhö söông moác thaám öôùt, chöùa nhoùm noãi nieàm ñau xoùt cuûa röøng haïc. Beä haï cung kính môû mang phoù chuùc, nhôù nghó ñaïo maàu, baûo ban ngöôøi taøi gioûi naáu nöôùng cuùng döôøng ngaøn vò taêng, ñeå laïi danh höông hôn traêm quan tieàn, röïc rôõ caû chuøa vieän, thôm ngaùt saân thieàn. Phaøm trong nhoùm ñeä töû chaúng ai daùm ñaûm ñöông, khoâng gì hôn thöông nhôù ñeán cuøng, kính caån nöông nhôø Giaùm söù, daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa-moân Baát Khoâng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù ba (768), ngaøy 15 thaùng 08.

Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Baûo ÖÙng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng Kim Cang Trí, phaùp löu truyeàn nhö beø baùu, ñeøn trí chieáu soi an uûy, daãu chöùng nhaäp Nieát-baøn töø laâu, song vaãn coøn thieát trai huùy kî, maõi maõi phoù chuùc, nhôù nghó ñaïo maàu, daâng baøy chuùt höông traø leã moïn, ñaâu gì phaûi phieàn haø caûm taï vaäy.

# CHEÁ THÖ XIN ÐOÄ BA VÒ TAÊNG, NHAÂN NGAØY KHAÙNH-ÐAÛN:

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng.

1. La Vaên Thaønh, ba möôi tuoåi (queâ quaùn ôû nöôùc Thoå-hoûa-la, tuïng kinh Kim Cöông Baùt-nhaõ, tuïng Luaän Khôûi Tín, tuïng Boà-taùt Giôùi Kinh, phaùp danh laø Tueä Hoaèng, xin ôû chuøa Taây Minh).
2. La Phuïc Ma, boán möôi laêm tuoåi (nguyeân laø Baûo öùng coâng thaàn voõ hieäu uùy thuû höõu Vuõ Laâm Quaân ñaïi töôùng quaân vieân thí Ñaïi thöôøng khanh thöôïng queá quoác töù töû kim ngöï ñaïi. Queâ quaùn ôû laøng Cao Ñình, huyeän Thieân Baûo, Vinh Chaâu, phaùp danh laø Tueä Thaønh, xin ôû chuøa Hoùa Ñoâ).
3. Ñoàng töû Taøo-ma-ha (queâ quaùn ôû laøng Vónh An, xoùm Vaïn Nieân, Vinh Chaâu. Cha cuøng Hoä. Tuïng Kinh Phaùp Hoa moät boä, phaùp danh laø Tueä Thuaän, xin ôû chuøa Thieân Phöôùc).

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï neân ñeàu ban ñoä vaø phoái trí ôû caùc chuøa noùi treân, theo Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù ba (768), ngaøy moàng 13 thaùng 10.

* Trung thö thò lang Bình Chöông Söï Nguyeân Taûi.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Ñoã Hoàng Tieäm.
* Hoaøng moân thò lang Bình Chöông Söï Vöông Taán.
* Binh boä thöôïng thö Bình Chöông Lyù Söù.
* Tö ñoà kieâm trung thö leänh söù.

# CHEÁ VAÊN XIN ÐÖA VIEÄN ÐOÂNG THAÙP ÔÛ CHUØA QUANG THIEÂN SUNG LAØM VIEÄN VAÕNG LAI ÐÌNH CHÆ

**ÔÛ NUÙI NGUÕ ÐAØI:**

Thieàn söï Tueä AÅn ôû vieän Ñoâng Thaùp chuøa Quang Thieân, ñuùc sôn Ñaåu vaø naêm ñaåu Ñoàng (?)? goàm moät traêm ba möôi caùi.

Höõu Ñaëc tieán Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân tam Taïng chuøa Ñaïi Höng Thieän, Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng trình taáu: Tueä AÅn laø ñeä töû ngaøi Baát Khoâng vì nöôùc nhaø neân ñuùc caùc vaät noùi treân sung vaøo caùc chuøa Thaùnh Kim ôû nuùi Nguõ Ñaøi vaø nhöõng nôi cuùng döôøng thoâng thöôøng. Choã vieän

cuûa Tueä AÅn ñang truù ôû, xin sung vaøo tu trôï coâng ñöùc ôû nuùi Nguõ Ñaøi vaø ñöa cuùng laøm nôi chuùng sinh lui tôùi döøng nghæ. Laïi baûo Tueä AÅn ñöa caùc vaät aáy ñeán nuùi Nguõ Ñaøi cuùng döôøng vónh vieãn. Mong phöôùc giuùp vaän may Hoaøng thöôïng, Thaùnh thoï voâ cöông.

Trung thö moân haï; Ñieäp vaên cuûa Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng. Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù tö (769), ngaøy 17 thaùng 6.

Trung thö thò Lang Bình Chöông Söï Nguyeân Taûi, naêm töôùng ñoàng

daâng.

# CHEÁ VAÊN XIN THIEÁT TRÍ BAÛO TOØA ÐAÏI THAÙNH VAÊN- THUØ-SÖ-LÔÏI NÔI TRAI ÐÖÔØNG ÔÛ CAÙC CHUØA TRONG NÖÔÙC:

Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt.

Taïi kinh thaønh, Höõu Ñaëc Tieán Thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän trình taáu: khoâng xöùng ñaùng vôùi veát tích thieàn moân, tu haønh phaïm haïnh ñaõ laâu, taäp dòch kinh ñieån, toû ngoä Huyeàn moân, bieát ñöôïc Ñöùc Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt, trong Ñaïi thöøa Maät giaùo ñeàu coù phoâ baøy. Nay thöôøng truù taïi nuùi Nguõ Ñaøi, phöôùc nhuaàn xa roäng, cuùi mong Baûo ÖÙng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá Beä Haï, Ñöùc hôïp vôùi trôøi ñaát, saùng ñoàng nhö maët trôøi maët traêng, phöôùc haïnh voâ cöông laøm cho Toâi vaø muoân daân vui veû. Cuùi mong töø nay veà sau, ra leänh cho caùc chuøa trong nöôùc, phía treân hình töôïng Toân giaû Taân-ñaàu-loâ-phaû-la-ñoïa ôû trai ñöôøng, neân thieát laäp baûo toøa toân thôø Thaùnh töôïng Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, tìm xem trong Thaùnh ñieån ñeàu coù chæ baøy roõ raøng. Caùc Ñöùc Nhö Lai traûi qua A-taêng-kyø kieáp coøn phaûi vaâng thöøa lôøi chæ daïy. Phaøm ngöôøi xuaát gia, haún phaûi hôïp vôùi khu y. Caùc vò Boà-taùt Phoå Hieàn, Quaùn Theá AÂm coøn caàm quaït ñöùng haàu, caùc vò Thanh vaên, Duyeân giaùc coøn oâm loïng ñöùng sau. Ñoù laø caùc nöôùc Thieân Truùc ñeàu nhö vaäy, chaúng phaûi caùi thaáy thoâ tuïc cuûa chuùng toâi. Nhaân vaäy, xin thöôøng kính leã nhö theá.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên Töø boä.

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï vieát; Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi Phaùp Vöông töû, oai ñöùc Ñaëc Toân, laø thaày daãn ñöôøng cuûa caùc Ñöùc Phaät, luoân taåy röûa tai maét cuûa chuùng sinh, laøm ta an vui saâu roäng. AÁy laø cöùu vôùt voâ bieân. Khoâng coù nôi toân suøng, moïi ngöôøi bieát ñaâu ñeå chieâm ngöôõng? Nay caùc vò Ñaïi ñöùc ôû kinh thaønh, khaån thieát trình taáu nhö theá, thöôøng hôïp vôùi thaùnh ñieån. Ñieàu thænh xin neân y cöù ñieäp vaên maø chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù tö (769), ngaøy 19 thaùng 12.

Trung thö, Boán töôùng ñoàng daâng.

1. **CHEÁ VAÊN:** Ngaøy moàng 05 thaùng 07 nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù naêm (770), Sa-moân Tam Taïng Baát Khoâng ôû taïi phuû Thaùi Nguyeân thieát trai cuùng döôøng moät muoân vò taêng.

Trung thö moân haï, Ñieäp Vaên Ñaïi Ñöùc Tam taïng Baát khoâng. Ñieäp Vaên kính vaâng chæ duï neân ôû taïi phuû Thaùi Nguyeân, thieát trai cuùng döôøng moät muoân vò taêng, laáy tieàn vaät cuûa caùc quan ôû phuû Thaùi Nguyeân, chuaån ñònh soá löôïng maø cuùng döôøng chôù ñeå thieáu soùt. Nhaân vaäy ban baûo Tam taïng Baát khoâng xem xeùt. Ñieäp vaên theo chuaån ñònh, ban coá Saéc Dieäp.

* Nieân hieäu Ñaïi Lòch naêm thöù 5 (770), ngaøy moàng 5 thaùng 7.
* Trung Thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi .
* Moân Haï thò lang Bình Chöông söï Vöông Taán.
* Binh Boä thöôïng thö Bình Chöông söï Lyù Söù.
* Tö Ñoà kieâm trung thö leänh söù.
* Ñoàng naêm aáy (770), ngaøy 13 thaùng 07, ban chieáu.

Chæ duï vieát: Hoøa-thöôïng Tam taïng Ñaïi Quaûng Trí, töø laâu tu taäp ñònh hueä, sôùm kheá ngoä Du-giaø. Tham hoïc nôi Linh Sôn xa xoâi, ñích thaân mong caàu Thaùnh ñaïo. Chí linh haún öùng, Huyeàn caûm thoâng thaáu, sen xanh duï Taâm lieãu chöùng taïi ñoù, caûnh thu noùng böùc kheùo theâm traân veä, ñeå laïi chuùc thö, chaúng nhieàu vaäy.

....Ngaøy 13......

# CHEÁ THÖ XIN THIEÁT TRÍ VIEÄN VAÊN-THUØ ÔÛ CHUØA CHÍ ÐÖÙC TAÏI PHUÛ THAÙI NGUYEÂN.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên cuûa Tam taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát khoâng.

Ñieäp vaên vaâng thöøa chæ duï, Ñaëc tieán Hoàng Loâ Khanh, Tam taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát khoâng trình taáu: xin thieát trí xaây döïng vieän Vaên- thuø-sö-lôïi Boà-taùt taïi chuøa Chí Ñöùc ôû phuû Thaùi Nguyeân. Ñoàng thôøi choïn möôøi boán vò Ñaïi ñöùc tinh thoâng ba hoïc thay nhau môû mang Boån giaùo ñeå ñeøn phaùp maõi ñöôïc tieáp tuïc, nhaân ñoù thænh môøi Phaùp sö Ñaïo Hieáu ôû taïi chuøa Chí Ñöùc giaûng daïy trong thôøi gian laâu daøi. Neân y cöû Ñieäp vaên ñeå chuaån dòch, ban saéc coá Ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù naêm (770), ngaøy 13 thaùng 07.

- Trung thö thò lang Bình Chöông söï Nguyeân Taûi, cuøng boán töôùng ñoàng daâng.

* Ñoàng naêm aáy (770), ngaøy moàng 04 thaùng 09, laïi ban Thuû

Chieáu.

Chæ duï vieát: Hoøa-thöôïng Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí, hôïp nguoàn Ñaïo saâu, tìm daáu Linh xa, töø bi dieäu löïc toû baøy chaân toâng. Naêm uaån ñaõ khoâng, nhö nhö taïi ñoù, tieát thu laïnh leõo, Hoøa-thöôïng vaãn bình an maïnh khoûe, gôûi laïi chuùc thö chæ duï chaúng nhieàu vaäy.

....Ngaøy moàng 4...

# CHEÁ THÖ XIN AN TRÍ TOÂN TÖÔÏNG PHOÅ HIEÀN ÔÛ TÒNH ÐÖÔØNG HIEÄU LEÄNH TAÏI PHUÛ THAÙI NGUYEÂN

**VAØ CHOÏN LÖÏA CHÖ TAÊNG ÔÛ VIEÄN TÒNH ÐOÄ**

Chuøa Ñaïi Ñöôøng Höng Quoác Thaùi suøng phöôùc ôû phuû Thaùi Nguyeân, laø nôi Cao Toå Thaàn Nghieâu Hoaøng Ñeá khôûi nghóa, taïi tònh ñöôøng Hieäu Leänh xin an trí moät toân töôïng Boà-taùt Phoå Hieàn. Vieän Tònh Ñoä laø nôi thieát laäp ñaïo traøng Quaùn Ñaûnh, xin choïn möôøi boán vò Ñaïi ñöùc taêng ôû ñoù, vì nöôùc nhaø maø trì tuïng kinh chuù Phaät Ñaûnh Toân Thaéng Ñaø-la-ni trong thôøi gian laâu daøi.

Höõu Ñaëc tieán Hoàng loâ Khanh, Sa-moân Tam taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát khoâng trình taáu: tröôùc kia kính vaâng aân ban ñeán nuùi Nguõ Ñaøi phuïng tu coâng ñöùc, nhaân ñeán phuû Thaùi Nguyeân tham leã chuøa Chí Ñöùc, ñöôïc nhìn thaáy Thaùnh tích nôi Cao Toå Thaùi Toâng khôûi nghóa, ñoàng thôøi taïi chuøa aáy, thaät laø nôi baét nguoàn höng thònh cuûa nöôùc nhaø vaø Ñeá nghieäp, chaéc chaén khoâng hôïp nhö caùc chuøa khaùc, cuùi xin Beä Haï nghó töôûng mieãn boû taát caû moïi sai lieäu vaø thueá khoùa ñeå tieän hoài sung.

Ngaøy huùy kî thaát Thaùnh Cao Toå Thaùi Toâng, thieát trai vaø haønh höông, ñoàng thôøi söûa chöõa tònh ñöôøng Hieäu Leänh vaø an trí toân töôïng Boà-taùt Phoå Hieàn. Nhaân ba thaùng tröôøng trai, moãi thaùng möôøi ngaøy trai, ban baûo toaøn theå taêng chuùng taïi boån töï phuïng vò Cao Toå... Cho ñeán Tuùc Toâng caû thaûy baûy vò Thaùnh, trì tuïng kinh Nhaân Vöông Hoä Quoác Baùt- nhaõ. Ngoõ haàu coù ñöôïc phöôùc ñöùc voâ cöông, maõi maõi ñoäi ôn cuûa baûy vò Thaùnh. Phaùp aân voâ taän treân phuø hôïp vôùi Hoaøng thoï, aáy laø söï trì tuïng cuûa chö taêng, cuùi mong löïa choïn roõ raøng ñaày ñuû nhö danh muïc. Trình taáu cuøng Tieân ñình vaø tuïc khaùch, mong raèng töùc thôøi ñoàng phaùt khôûi.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên, Sa-moân Tam taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát khoâng.

Ñieäp vaên vaâng phuïng chæ duï neân y cöù Ñieäp vaên chuaån ñònh, ban coá saéc Ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 5 (770), ngaøy moàng 1 thaùng 10.

* Trung thö thò lang Bình chöông söï Nguyeân Taûi.
* Moân Haï Thò Lang Bình Chöông söï Vöông Taán.
* Binh Boä Thöôïng Thö Bình Chöông söï Lyù taïi söù vieän.
* Tö Ñoà Kieâm trung thö leänh taïi söù vieän.

# BIEÅU THÆNH PHAÙP SÖ TUEÄ LAÂM GIAÛNG DAÏY TAÏI CHUØA BAÛO THOÏ

Sa-moân Baát khoâng noùi: Baát khoâng toâi nghe: “Kinh ñieån phieân dòch môû mang Phaät giaùo. Dieãn keä Lieân Hoa, vì ñeå phoù chuùc thieân vöông”, cuùi mong Beä haï ngoâi vò kim luaân quyù troïng, taâm soáng trong keä baùu, hieáu ñöùc caûm ñoäng caû ñaát trôøi, aùnh saùng nhö nhaät nguyeät, cuùi xuoáng ñeå xeùt nhìn Sa-moân Tueä Laâm ôû chuøa Chöông Kính, töø thuôû nhoû ñaû thoâng minh dónh ngoä, chí nguyeän muoán truyeàn ñaêng. Giaûng noùi Ñaïi thöøa, treân muoán baùo ñaùp aân lôùn döïng laäp neân, moãi ngaøy thöøông thì tuïng dieäu nghóa, hay nhôù nghó coâng ñöùc chôû che. Rieâng may ñöôïm nhuaàn aân ñöùc cuûa trôøi, Baát Khoâng toâi nay vì nöôùc nhaø neân xin thænh ñeán chuøa Baûo Thoï vì keû taêng ngöôøi tuïc maø giaûng noùi chaân kinh, ngoõ haàu vaän may toâng mieáu keùo daøi ñeán ñaïi kieáp maø trai tònh troïn naêm. Ruoäng phöôùc nôi thöông sinh, soáng laâu nhö nuùi Tu-di. Nhö aân ñöùc beä haï chaáp thuaän, xin ban saéc chæ duï nhö trình taáu thænh môøi.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ngaøy moàng 02 thaùng 02.

Ñaëc tieán thí hoàng loâ khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng kính bieåu.

# BIEÅU TAÏ AÂN BAN TAËNG THÍ GIÔÙI PHÖÔNG ÐAÚNG VAØ LÖÔNG LIEÄU CHO CHUØA ÐAÏI HÖNG THIEÄN.

Sa-moân Baát Khoâng noùi: Trung söù Lyù Hieán Thaønh kính tuyeân thaùnh chæ, ñaëc ban chuøa Ñaïi Höng Thieän thí giôùi phöông ñaúng, ngay trong ñaïo traøng moïi vaät luùa neáp gaïo meø (vöøng) daàu, cuûi v.v... khoâng ai chaúng ñaày ñuû ñeå cung caáp thieát trai cuùng döôøng. Boãng ñoái hoå phaän kính sôï möøng lo laãn loän. Ñoàng thôøi höùa ôû ñaïo traøng aáy, thaät raát may maén, laïi coøn ban taëng cuùng döôøng chö taêng, aân möa moùc thaät saâu xa, töï theïn khoâng laøm sao ñaùp ñöôïc, chæ ngaøy ñeâm sieâng naêng gia coâng nieäm tuïng mong baùo ñaùp trong muoân maät, ñoàng thôøi kính caån daãn daét chö taêng caàu thoï giôùi, suoát hai möôi moát ngaøy chí thaønh khaån thieát nieäm tuïng kinh saùm, tinh tu haønh ñaïo, kính vì nöôùc nhaø maø tu taäp phöôùc ñöùc thuø thaéng, mong ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc daâng ñaùp thaân thaùnh, chaúng gì hôn xin nguyeän mang ñoäi ñeán cuøng, kính caån nhaân Trung söù Lyù Hieán Thaønh phuï giuùp bieåu vaên trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Baát Khoâng toâi voâ cuøng

vöøa möøng vöøa sôï kính daâng

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ngaøy 18 thaùng 02.

Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Thö ñaùp cuûa Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá :

Sa-moân Tam Taïng (Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng) loøng töø aân tueä tinh thaønh, nhôù nghó nöôùc nhaø saâu saéc, roäng tu phöôùc lôïi truøm khaép sinh linh, thieát laäp ñaøn traøng, môû mang phaùp maàu, phaùt huy cho haøng haäu hoïc. Traãm ban taëng gieo troàng duyeân laønh. Nhöõng gì ñaõ cung caáp chaúng phaûi toát laønh laém, ñaâu coù gì phaûi caûm taï!

# CAÙO ÐIEÄP CUÛA TÖØ BOÄ THÆNH SA-MOÂN TAM TAÏNG ÐAÏI QUAÛNG TRÍ ÐAÊNG ÐAØN TRUYEÀN GIÔÙI

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên chuaån ñònh vieát:

Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän.

Chuøa Baûo Thoï thieát laäp ñaøn traøng, caùc vò Ñaïi ñöùc Tueä Trieät v.v... trình taáu: Kính vì Tam Taïng Quoác sö laø töôøng thaønh vöõng chaéc cuûa Phaät giaùo, laø nôi maø caû boán bieån ñeàu kính ngöôõng, caû hai kinh thaønh ñeàu toân kính vaâng thöøa. Giôùi ñaøn thanh tònh, goäi nhuaàn tuùc ñöùc, kính thænh laäp ñaøn thöïc haønh phaùp, truyeàn giôùi cho ñaïi chuùng.

Trung thö moân haï, Ñieäp vaên töø boä, Ñieäp vaên Tam Taïng chuaån ñònh nhö vaäy.

Ñieäp Vaên kính vaâng chæ duï neân y theo ñieäp vaên chuaån ñònh, ban saéc coá ñieäp.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ngaøy 03 thaùng 04.

* Trung thö thò lang Bình chöông söï Nguyeân Taûi
* Moân haï thò lang Bình chöông söï Vöông Taán.
* Binh boä thöôïng thö Bình Chöông söï Lyù Taïi Söù vieän
* Tö Ñoà kieâm trung thö leänh söù.
* Töø Boä, Ñieäp vaên chuøa Ñaïi Höng Thieän.

Ñieäp Vaên kính vaâng, trung thö moân haï ban saéc Ñieäp vaên nhö ch- uaån ñònh, ban saéc coá ñieäp nhö Ñieäp vaên trình baøy lyù do.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ngaøy 09 thaùng 04.

* Leänh laïi Haø Ñoà Ñieäp, Chuû Söï Chieâu yù, lang trung Huaân Taán.

# BIEÅU TAÏ AÂN BAN TAËNG BOØ SÖÕA:

Sa-moân Baát Khoâng noùi: Ngaøy nay, ñaëc bieät kính aân ban taëng naêm

con boø söõa, moãi con ñeàu coù ngheù con, taëng thöôûng töø thieân ñeá, hôùn hôû voâ cuøng. Baát Khoâng toâi thaønh thaät hoå theïn nhôø aân, vöøa möøng vöøa theïn. Cuùi mong Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá nhö Nhaät Nguyeät chieáu soi, AÂn quaù möa moùc, tuy laø tinh taán tu taäp caû boán muøa, haù baùo ñaùp ñöôïc trong muoân moät, doác söùc taän trung thaät khoù baùo ñeàn, voã veà taâm cang tu kyû, giöõ gìn maët maét, cuõng khoâng hôn ñöôïc aân suûng thaám ñöôïm öu aùi saâu xa ñeán cuøng. Kính caån daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa- moân Baát Khoâng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ngaøy 24 thaùng 09.

Ñaëc tieán thí Hoàng Loâ Khanh, Sa-moân Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Hoøa-thöôïng saâu vaøo Bí taïng, che chôû tinh caàn tha thieát. Nhìn laïi chính laø do söï tinh taán tu taäp, neân thöøa ban aân, vôùi vaät ban taëng ñaâu phaûi saâu daøy maø phieàn loøng taï aân.

ÑAÏI BIEÄN CHAÙNH QUAÛNG TRÍ TAM TAÏNG HOØA-THÖÔÏNG CHEÁ BIEÅU TAÄP

QUYEÅN 2 (HEÁT)

■