PHẬT TỔ THỐNG KỶ

**QUYỂN 25**

**XI : SÔN GIA GIAÙO ÑIEÅN CHÍ**

Ngaøi Trí Giaû huøng bieän ôû Cao toøa, ngaøi Chöông An muùa buùt vieát saùch, ñoù goïi laø duøng vaên töï ñeå roäng baøy Ñeä nhaát nghóa ñeá. Nhö muoán noùi veà khoâng ngoân thì khoâng chi baèng ghi roõ haønh traïng cuûa caùc Toå, nhö vaäy söï thaâm thieát caøng roõ. Ngaøi Kinh Kheâ coù noùi: Vaên töùc laø Moân, töùc nhôø Vaên maø thoâng suoát lyù, haù khoâng phaûi Moân sao? Ñeán nhö ngöôøi ñôøi sau phaùt huy Toå Ñaïo thì ñaõ coù soaïn thuaät roõ raøng, tuy nghóa chöông moãi luùc hình thöùc coù pheá coù laäp, nhöng ôû choã thöïc quy Toâng thì khoâng ñaâu khoâng ñoàng nhau. Cho neân nay cuøng trình baøy caùc thieân muïc ñeå ñaùp öùng choã caàu mong cuûa nhöõng ngöôøi hieáu coå. Do ñoù maø soaïn ra phaàn Sôn Gia Giaùo Ñieån Chí naøy.

1. ***Ngaøi Nam Nhaïc***, goàm coù:

Ñaïi thöøa Chæ Quaùn, hai quyeån. Cuoái ñôøi Ñöôøng caùc kinh saùch cuûa Toâng Thieân thai löu laïc ôû haûi ngoaïi. Trieàu nhaø Toáng naêm Haøn Bình thöù ba, Sö Tòch Chieáu ôû nöôùc Nhaät Baûn ñaõ ñem baûn Chæ Quaùn naøy ñeán ngaøi Töù Minh. Ngaøi Töø Vaân ñöôïc baûn aáy beøn laøm töïa raèng: Quyeån ñaàu noùi veà Giaûi cuûa Chæ Quaùn, quyeån hai noùi veà Haïnh cuûa Chæ Quaùn.

Töù Thaäp Nhò Moân, hai quyeån. Boán möôi hai chöõ cuûa Ñaïi Phaåm baét ñaàu laø chöõ “A”, cuoái cuøng laø chöõ “Traø.” Ngaøi Nam Nhaïc duøng ñoái vôùi boán möôi hai ngoâi vò.

An Laïc Haïnh, moät quyeån. Ngaøi Töù Minh Haïnh Kieåu ñi du phöông ñeán Phöôùc Nghieâm ôû Nam nhaïc, tìm thaáy trong Taïng ñöôïc baûn Kinh naøy, beøn trôû veà chæ cho Vieân Bieän, sau ñoù ngaøi Baéc Phong Thaïch Chi môùi khaéc baûn in ra.

Nam Nhaïc Nguyeän Vaên, moät quyeån; Voâ Traùnh Haïnh Moân, hai quyeån; Tam Trí Quaùn Moân, Thöù Ñeä Thieàn Yeáu, Thích Luaän Huyeàn, caùc boä treân ñeàu moãi thöù nhaát quyeån. Nhöõng boä Chæ Quaùn, An Laïc Haïnh

Nghóa, Nguyeän Vaên coù thaáy baûn, nhöng caùc thöù khaùc khoâng thaáy. Tieác thay!

1. ***Ngaøi Thieân Thai (Trí Giaû)***, goàm coù:

Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa, möôøi quyeån; Phaùp Hoa Vaên Cuù, möôøi quyeån, Ma-ha Chæ Quaùn, möôøi quyeån (goïi laø Vieân Ñoán Chæ Quaùn), Thieàn Ba-la-maät, möôøi quyeån (goïi laø Tieäm Thöù Chæ Quaùn), Tu Thieàn Luïc Dieäu Moân, moät quyeån (goïi laø Baát Ñònh Chæ Quaùn, ngaøi Trí Giaû soaïn cho ngaøi Traàn Thöôïng Thö Leänh Mao Hyû). Quang Minh Huyeàn Nghóa, moät quyeån, giaûi baûn dòch boán quyeån bieät haønh cuûa Ñaøm-voâ-saám. Quang Minh Vaên Cuù, ba quyeån, Boà-taùt Giôùi Sôù, hai quyeån, Quan AÂm Bieät Haïnh Huyeàn Nghóa, hai quyeån (giaûi thích phaåm Phoå Moân cuûa Phaùp Hoa bieät haønh ngoaøi boä. Xöa ngaøi Ñaøm-voâ-saám khuyeân Haø Taây Vöông tuïng kinh naøy maø laønh beänh. Neân ngaøi Trí Giaû ñaëc bieät giaûi thích). Quan AÂm Bieät Haïnh Nghóa Sôù, naêm quyeån; Thænh Quan AÂm Kinh Sôù, moät quyeån; Quaùn Voâ Löôïng Thoï Phaät Kinh Sôù, moät quyeån; Quaùn Taâm Luaän, moät quyeån; Kim Cang Baùt-nhaõ Kinh Sôù, moät quyeån (Naêm Kieán Vieâm thöù hai, Voõ Laâm Tu Ngoä ñem quyeån Sôù naøy vaøo kinh laøm Chuù... Naêm Haøm Thuaàn thöù nhaát, ngaøi Nam Hoà Haønh Tónh… ñem Thieân thai Phaùp Luaân Vieän Khoa, Kim Cang Kinh cuøng Sôù Giaûi khaéc baûn ñeå ôû chuøa). Töù Nieäm Xöù, boán quyeån; Di-ñaø Kinh Nghóa Sôù, moät quyeån (hai baûn Sôù cuûa Kim Cang Di-ñaø tuy ñaõ ñöôïc ñem vaøo Taïng Kinh, nhöng Coâ Sôn Tònh Giaùc laïi cho laø Vaên Phuï theâm. Chæ coù Thaàn Chieáu Phaùp sö coù laàn ôû Phaùp Luaân duøng quyeån Sôù naøy maø giaûng, ñöôïc vua tuyeân chæ ban cho nhaäp Taïng Ñoâng Sôn). Thieàn Moân Khaåu Quyeát, moät quyeån; Giaùc YÙ Tam-muoäi, moät quyeån (Ngaøi Trí Giaû töï soaïn); Phöông Ñaúng Tam-muoäi Nghi, moät quyeån; Phaùp Hoa Tam-muoäi Nghi, moät quyeån; Phaùp Giôùi Thöù Ñeä, ba quyeån (caùc boä treân ñeàu chính ngaøi Trí Giaû soaïn ra). Duy-ma Huyeàn Sôù, saùu quyeån; Töù Giaùo Nghóa, boán quyeån (ruùt töø Vaên Duy-ma Huyeàn Sôù). Caû baûy möôi saùu quyeån treân, naêm Thieân Thaùnh thöù hai, ngaøi Töø Vaân taâu leân vua ñöôïc nhaäp Taïng.

Duy-ma Vaên Sôù hai möôi taùm quyeån (soaïn cho vua Tuøy Daïng Ñeá.

Ngaøi Kinh Kheâ ruùt goïn coøn möôøi quyeån, chæ goïi laø Löôïc Sôù, cuøng baûn Huyeàn Sôù tröôùc, ñeàu ñöôïc löu haønh). Tònh Ñoä Thaäp Nghi Luaän, Quaùn Taâm Thöïc Phaùp, Quaùn Taâm Tuïng Kinh Phaùp, Quaùn Taâm Thaäp Nhò Boä Kinh Nghóa, Tieåu Chæ Quaùn (Ngaøi Trí Giaû vì anh mình laø Traàn Chaâm laøm Tham Quaân maø soaïn ra). Caû ba möôi ba quyeån treân chöa nhaäp taïng. Trí Ñoä Luaän hai möôi quyeån, Di-laëc Thaønh Phaät Kinh Sôù, naêm quyeån, Quaùn Taâm Nhaát Thieát Kinh Nghóa, moät quyeån, Di-laëc Thöôïng

Sinh Kinh Sôù, moät quyeån, Thích Nhaát Thieát Kinh Huyeàn Nghóa, moät quyeån, Toïa Thieàn Chæ Quaùn, moät quyeån, Nhaân Vöông Baùt-nhaõ Kinh Sôù, hai quyeån (Thieân Truùc Bieät Taäp noùi: Thuôû xöa ngaøi Nguyeân Phong ñöôïc taäp saùch naøy ôû ngöôøi laùi buoân), Thieàn Moân Chöông, Baùt Chu Haønh Phaùp, Taïp Quaùn Haønh, Nhaäp Ñaïo Ñaïi Chæ, Nguõ Phöông Tieän Moân, Thaát Phöông Tieän Nghóa, Thaát Hoïc Nhaân Nghóa, Nhaát Nhò Tam Töù Thaân Nghóa, Phaùp Moân Nghi, Thieàn Moân Yeáu Löôïc (caùc boä treân ñeàu moät quyeån). Caû boán möôi moát boä treân ñeàu maát baûn.

Trong Tuøy Vaân Tuøy Haøm Luïc noùi raèng: Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa chæ giaûi thích ñeà Kinh, xeáp roõ naêm thôøi, roäng luaän veà taùm giaùo, caû ñaïi yù xuaát theá cuûa Phaät ñeàu ôû trong aáy. Veà Phaùp Hoa Vaên Cuù laø Sôù giaûi caâu vaên, phaân tích chöông cuù. Ngaøi Kinh Kheâ noùi: “Giaûi thích nguyeân do vaø ñaïi nghóa ñeàu ñaày ñuû.” Ñeán nhö Vaên Kinh coù phaân caùc chöông ñoaïn, tuøy theo moãi boä ñeàu coù lôøi ghi cuûa ngaøi Kinh Kheâ, nhöng vaãn giöõ nguyeân chaùnh nghóa cuûa naêm kinh. Veà Chæ Quaùn laø teân khaùc cuûa ñònh tueä, laø haïnh moân cuûa Phaùp Hoa. Veà Huyeàn Nghóa vaø Vaên Cuù tröôùc ñaây ñeàu noùi roõ vieäc hoùa ñoä keû ñöông cô trong ñôøi Ñöùc Phaät, daãu coù nhôø söï vieäc ñeå neâu Phaùp nhöng vaên cuûa Quaùn Taâm khoâng phaûi laø chaùnh yù cuûa Boä. Nay Chæ Quaùn chính do ngaøi Trí Giaû noùi veà caùc Ñaïo Phaùp tu haønh cuûa taâm mình, töï tu, nhaân quaû, daïy ngöôøi, naêng sôû ñeàu coù ñaày ñuû, ñöôïc ngaøi Kinh Kheâ laáy Phuï Haønh ñeå giaûi thích. Muïc Luïc noùi raèng: Nay trong Toâng moân ta coù ba thöù Chæ Quaùn: Moät laø Tieäm Thöù, goïi laø giaûi ñoán maø haønh tieäm töùc laø Thieàn Ba-la-maät. Hai laø Baát Ñònh goïi laø giaûi ñoán maø haønh hoaëc ñoán hoaëc tieäm, töùc laø Luïc Dieäu Moân. Ba laø Vieân Ñoán, goïi laø giaûi haïnh ñeàu ñoán, töùc laø Ma-ha Chæ Quaùn. Ba thöù Quaùn naøy ñoái caùc caên cô khoâng ñoàng nhau, duø hình töôùng tuy khaùc nhöng ñeàu caên cöù vaøo Vieân lyù maø laøm Baûn toâng. Ñôøi Ñöôøng coù Löông Tuùc soaïn boä Chæ Quaùn saùu quyeån, lôøi vaên tuy toùm goïn nhöng vieäc tu laïi phieàn phöùc thieáu soùt, ngöôøi ñoïc neân bieát. Tröø caùc saùch chính ngaøi Trí Giaû vieát ra coøn caùc thöù khaùc ñeàu do ngaøi Chöông An ôû döôùi Phaùp Luaân maø soaïn thuaät laøm Sôù luaän. Vaên Ngheä Chí ñôøi Ñöôøng noùi raèng: Ngaøi Quaùn Ñaûnh rieâng ghi cheùp lôøi yù cuûa ngaøi Trí Giaû moät quyeån vaø Nghóa Kyù moät quyeån nhöng nay chöa roõ laø vaên naøo. Thích Tieâm noùi: Chæ Quaùn Thieàn Moân, Tònh Danh Sôù... ñeàu coù moät phaàn noùi chöa heát. Xeùt theo Chæ Quaùn noùi raèng: ngaøi Trí Giaû ôû chuøa Ngoïc tuyeàn trong moät muøa Haï an cö ñaõ chæ baøy, hai thôøi giaûng noùi. Duø giaûng noùi khoâng cuøng nhöng khi ñeán caûnh Sôû chöùng thì Phaùp Luaân ngöøng chuyeån thoâi khoâng noùi nöõa. Phuï Haønh noùi raèng: Ñaïi Chöông thöù baûy ñöôïc môû laøm möôøi caûnh, nhöng ñeán caûnh thöù baûy thoâi,

caùc thöù khaùc khoâng noùi. Caû ba Ñaïi Chöông vaø ba Caûnh coøn laïi vì vaøo thôøi gian cuoái haï caáp baùch neân boû khoâng noùi (giaûi thích veà Chæ Quaùn). Thöù Ñeä Thieàn Moân töùc laø Thieàn Ba-la-maät, cuõng neâu ra möôøi chöông lôùn, ôû chöông Phöông Tieän thöù saùu, lôøi chuù noùi raèng: Nhö luaän baäc Sô thieàn trôû ñi phaùt sinh caùc thieàn ñònh coù caûnh giôùi raát thaâm dieäu, ñeàu noùi trong phaåm Tu Chöùng thöù baûy. Nhöng caùc vaên naøy ñeàu khoâng thaáy löu haønh (giaûi thích veà Thieàn moân). Kinh Tònh Danh phaåm thöù möôøi boán thì Ñaïi sö coù Sôù Giaûi ngöng laïi ôû Phaåm Phaät ñaïo, coøn caùc phaåm thöù taùm trôû ñi ñeàu laø do ngaøi Chöông An tieáp tuïc soaïn tieáp (giaûi thích kinh Tònh Danh naøy thaáy ôû Boå Chuù).

1. ***Ngaøi Chöông An***, goàm coù:

Nieát-baøn Huyeàn Nghóa, hai quyeån, Nieát-baøn Kinh Sôù, möôøi quyeån (Ngaøi Kinh Kheâ söûa thaønh möôøi laêm quyeån, nay laø möôøi taùm quyeån), Quaùn Taâm Luaän Sôù, hai quyeån (Trong Töø Vaân Muïc Luïc noùi raèng: Khaûo xeùt lôøi noùi thì bieát ñoù laø nhaäp Phaåm Vò, song caùc saùch löu haønh noåi tieáng ôû Trieát giang coù ngöôøi nghi laø nguïy taïo), Trí Giaû Bieät Truyeän, moät quyeån, Quoác Thanh Baùch Luïc, naêm quyeån (Bieät Truyeän vaø Baùch Luïc ñeàu ghi laïi caû ñôøi haønh hoùa tröôùc sau cuûa Ñaïi sö Trí Giaû). Baùt Giaùo Ñaïi YÙ, moät quyeån. Nam Nhaïc Kyù, moät quyeån (maát). Chaân Quaùn Phaùp Sö Truyeän, moät quyeån (maát, ngoaøi quyeån maát ra coù hai möôi quyeån nhaäp Taïng).

1. ***Ngaøi Kinh Khe***â, goàm coù:

Huyeàn Nghóa Thích Tieâm, möôøi quyeån, Vaên Cuù, möôøi quyeån - Chæ Quaùn Phuï Haønh, möôøi quyeån (nay môû roäng thaønh hai möôi quyeån)

- Chæ Quaùn Nghóa Leä, moät quyeån (Ngaøi Töø Vaân noùi: Vì ngöôøi môùi hoïc khoù hieåu vaø ñeå phaù dò luaän) - Chæ Quaùn Ñaïi Y,Ù moät quyeån (vieát cho Tö Phong Lyù Hoa) – Duy-ma Löôïc Sôù, möôøi quyeån (toùm taét Duy-ma Vaên Sôù cuûa ngaøi Trí Giaû) - Duy-ma Quaûng Sôù Kyù, saùu quyeån (Ngaøi Töø Vaân noùi: Ñoái vôùi vaên roäng tuy coù khaùc chuùt ít nhöng cuõng giaûi nghóa roõ raøng kheá hôïp) - Kim Cang Ty Luaän, moät quyeån (noùi veà nghóa Nieát-baøn Phaät taùnh, caû boán möôi chín quyeån ñeàu nhaäp Ñaïi Taïng) - Thuûy Chung Taâm Yeáu - Thaäp Baát Nhò Moân (giaûi thích caùc saùch bieät haønh ngoaøi Taïng Boä) - Chæ Quaùn Söu Yeáu Kyù, möôøi quyeån - Nieát-baøn Haäu Phaàn Sôù, moät quyeån (maát) - Quaùn Taâm Tuïng Kinh Sôù, moät quyeån (maát) - Tam Quaùn Nghóa - Thoï Boà-taùt Giôùi Vaên (maát) - Chæ Quaùn Vaên Cuù, moät quyeån (maát) - Hoa Nghieâm Coát Muïc (maát, nay ôû Ñoâng Sôn coù baûn in

hai quyeån, chính laø baûn tìm thaáy ñöôïc ôû Haûi Ñoâng (Cao Ly)) - Phaùp Hoa Boå Trôï Nghi - Phöông Ñaúng Boå Khuyeát Nghi.

Ngaøi Long Höng Haïo Sö coù: Nieát-baøn Kinh Chuù Ngaøi Thieân Thai Khoaùng Sö coù: Taâm Kinh Sôù

Ngaøi Hoa Ñaûnh Maõn Sö coù: Nieát-baøn Kyù, möôøi hai quyeån Ngaøi Linh Quang Maãn Sö coù: Quang Minh Huyeàn Nghóa Kyù

Ngaøi Quaûng Giaùo UÙc Sö coù: Quang Minh Huyeàn Kim Coå Kyù - Thaäp Nghi Luaän Chuù.

Ngaøi Thaïch Bích Tónh Sö coù: Quaùn Kinh Sôù Kyù.

Ngaøi Phuïng Tieân Thanh Sö coù: Phaùt Huy Kyù (giaûi thích baûn toùm löôïc Quang Minh Huyeàn) - Thò Chaâu Chæ (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân).

Ngaøi Coâ Sôn Vieân Sö coù: Thuû-laêng-nghieâm Kinh Sôù, möôøi quyeån

* Vaên-thuø Baùt-nhaõ Kinh Sôù, hai quyeån - Baát Tö Nghì Phaùp Moân Kinh Sôù
* A-di-ñaø Kinh Sôù (tieåu baûn) - Töù Thaäp Nhò Chöông Kinh Sôù - Phoå Hieàn Haïnh Phaùp Kinh Sôù - Voâ Löôïng Nghóa Kinh Sôù - Baùt-nhaõ Taâm Kinh Sôù (caùc boä treân ñeàu moät quyeån) - Di Giaùo Kinh Sôù, hai quyeån - Xieån Nghóa Sao, hai quyeån (giaûi thích Thænh Quan AÂm Kinh Sôù) - Saùch AÅn Kyù, boán quyeån (giaûi thích Quang Minh Vaên Cuù) - San Chaùnh Ky,ù hai quyeån (giaûi thích Quaùn Kinh sôù) - Bieåu Vi Kyù, moät quyeån (giaûi thích Quang Minh Huyeàn) - Thuøy Duï Kyù, möôøi quyeån (giaûi thích Tònh Danh Löôïc Sôù) - Phaùt Nguyeân Cô Yeáu Kyù, moät quyeån (giaûi thích Nieát-baøn Huyeàn Nghóa)
* Baùch Phi Sao, moät quyeån (giaûi thích Nieát-baøn Sôù Kim Cang) - Tam Ñöùc Chæ Quy, möôøi quyeån (giaûi thích Nieát-baøn Sôù) - Hieån Taùnh Luïc, boán quyeån (giaûi thích Kim Ty) - Chaùnh Nghóa, moät quyeån (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân). Trích Hoa Sao, hai quyeån (giaûi thích Khueâ Phong Lan Boàn Sôù) - Taây Tö Sao, hai quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Di-ñaø Sôù)
* Coác Höôûng Sao, naêm quyeån (giaûi thích vieäc soaïn Laêng-nghieâm Sôù) - Di Möu Sao, moät quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Quyeån Kinh Sôù) - Tích Troïng Sao, moät quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Vaên-thuø Baùt-nhaõ Kinh sôù, luaän kyõ phaân tích caùc phaàn quan troïng khieán Kinh laáy nghóa aáy) - Gian Cö Bieân, naêm möôi moát quyeån.

Ngaøi Coâ Sôn naêm hai möôi moát tuoåi môùi theo hoïc ngaøi Phuïng Tieân Thanh Sö. Ñeán hai naêm sau ngaøi Phuïng Tieân maát, Sö beøn ñeán Coâ Sôn aån cö döôõng beänh. Naêm boán möôi baûy tuoåi thì ngaøi vieân tòch. Trong hai möôi boán naêm ngaøi vieát ñöôïc moät traêm hai möôi quyeån saùch. Sieâng thaät!

Ngaøi Baûo Vaân, goàm coù:

Quaùn Kinh Sôù Kyù (Ngaøi Thaïch Chi noùi: ngaøi Töù Minh thöøa tieáp nghóa ôû Dieäu Toâng Sao neân khoâng coù vaên truyeàn laïi) - Quang Minh Huyeàn Taùn Thích - Quang Minh Cuù Bò Caáp Sao (Chæ Nam noùi raèng: tìm xem Baûo Vaân Bò Caáp Sao).

Ngaøi Töù Minh***,*** goàm coù:

Quan AÂm Bieät Haïnh Huyeàn Ky,ù hai quyeån - Quan AÂm Bieät Haïnh Sôù Ky,ù hai quyeån - Quang Minh Huyeàn Tuïc Di Kyù, ba quyeån - Quang Minh Vaên Cuù Kyù, saùu quyeån (Quaûng Trí vieát tieáp Taùn Phaät Phaåm) - Quaùn Kinh Sôù Dieäu Toâng Sao, ba quyeån - Thaäp Baát Nhò Moân Chæ Yeáu Sao, hai quyeån - Phuø Toâng Kyù, hai quyeån - Thaäp Nghóa Thö, ba quyeån

* Quaùn Taâm Nhò Baùch Vaán, moät quyeån - Giaûi Baùng Thö, ba quyeån - Tu Saùm Yeáu Chæ, moät quyeån - Quang Minh Saùm Nghi, moät quyeån - Ñaïi Bi Saùm Nghi, moät quyeån.

Ngaøi Thaïch Chi, goàm coù:

Töù Minh Giaùo Haïnh Luïc coù phuï theâm Bieät Lyù Tuøy Duyeân - Dung Taâm Giaûi - Tieâu Phuïc Tam Duïng - Khôûi Tín Luaän Dung Hoäi Chöông

* Nghóa Leä Caûnh Quaùn vaø caùc vaên vaán ñaùp...

Ngaøi Töø Vaân Thöùc Sö goàm coù: Kim Quang Minh Hoä Quoác Nghi (caên cöù vaøo baûn Baùch Luïc) - Thænh Quan AÂm Saùm Nghi - Vaõng Sinh Tònh Ñoä Saùm Nghi - Xí Thaïnh Quang Saùm Nghi - Tieåu Di-ñaø Saùm Nghi

* Phaùp Hoa Tam-muoäi Saùm Nghi - Thieân Truùc Bieät Taäp - Kim Vieân Taäp (Linh Uyeån taäp nhaët laáy vaø taäp hoïp phuï vaøo).

Ngaøi Bieän Taøi Tònh Sö coù: Vieân Söï Lyù Thuyeát. Ngaøi Thieân Truùc Caûo Sö coù: Chæ Nguyeân taäp. Ngaøi Tònh Giaùc Nhaïc Sö coù:

Kim Cang Baùt-nhaõ Sôù, hai quyeån - Phaùt Chaån Sao, ba quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Kim Cang Baùt-nhaõ Sôù) - Di-ñaø Kinh Taân Sôù, hai quyeån - Chæ Quy Kyù, hai quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Di-ñaø Sôù)

* Laêng-nghieâm Vaên Cuù, ba quyeån - Huaân Vaên Kyù, naêm quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Laêng-nghieâm Vaên Cuù) - Laêng-nghieâm Taäp Giaûi, möôøi quyeån - Laêng-nghieâm Thuyeát Ñeà - Hoaøn Nguyeân Kyù, hai quyeån (giaûi thích boä Töù Thaäp Nhò Chöông Kinh Sôù cuûa Coâ sôn) - Trôï Tuyeân Kyù, hai quyeån (giaûi thích Boä Di Giaùo Kinh Sôù cuûa Coâ Sôn) - Vaên Taâm Giaûi, hai quyeån (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân) - Trí Luaän Xu (Vaên ôû tieát Ñaïi Luaän) - Tònh Danh Tinh Anh - Thieàn Moân Xu Yeáu - Taïp Luïc Danh Nghóa hai quyeån - Nghóa Hoïc Taïp Bieân saùu quyeån - Tyø- ñaøm Hieàn Thaùnh Ñoà - Khôûi Tín Leâ Taø Sinh Phaùp Ñoà - Quyeát Moâ Thö
* Chæ Nghi Thö - Thaäp Giaùn Thö - Tuyeát Baùng Thö - Thí Thöïc Tu Tri
* Chö Kinh Nghóa Ñeà - Nhö YÙ Luaân Khoùa Phaùp - Nieát-baøn Leã Taùn Vaên
* Laêng-nghieâm Leã Saùm Nghi - La-haùn Leã Taùn Vaên - Nam Sôn Leã Taùn Vaên - Ñieàu Kheâ Giaûng Ngoaïi Taäp, hai quyeån.

Ngaøi Quaûng Trí Hieàn Sö goàm coù: Di Bieân, moät quyeån - Xieån U Chí (giaûi thích Quang Minh Huyeàn).

Ngaøi Thaàn Chieáu Nhö Sö coù: Phoå Hieàn Haïnh Phaùp Kinh Sôù, hai quyeån - Nhaân Vöông Saùm Nghi.

Ngaøi Phuø Toâng Trung Sö coù: Phuø Toâng Taäp, naêm möôi quyeån - Nhò Sö Khaåu Nghóa, möôøi laêm quyeån.

Ngaøi Phaùp Chaân Haøm Sö coù: Quang Minh Thaäp Nguyeän Vöông

* Tam Tueä Luaän.

Ngaøi Tra Am Nghieãm Sö coù: Long vöông Phaùp AÁn Kinh Sô,ù moät quyeån - An Laïc Haïnh Chuù - Khoâng Phaåm Chuù - Taâm Kinh Chuù - Huyeàn Tieâm Bò Kieåm, boán quyeån - Vaên Cuù Tieân Naïn, boán quyeån - Chæ Quaùn Trôï Laõm, boán quyeån. Hoaëc Ñoái.

Ngaøi Töø Bieän Giaùn Sö coù: Nghò Phöông Tieän Phaåm Ñeà

Ngaøi Thaàn Trí Nghóa Sö coù: Thuaän Chaùnh Kyù, ba quyeån (giaûi thích Quang Minh Huyeàn Nghóa) - Taân Kyù, baûy quyeån (giaûi thích Quang Minh Vaên Cuù) - Vaõng Sinh Kyù, boán quyeån (giaûi thích Quaùn Kinh Sôù) - Vieân Thoâng Kyù, ba quyeån (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân) - Nguï Ngoân Kyù, boán quyeån (giaûi thích Kim Ty) - Taäp Giaûi, ba quyeån (giaûi thích Töù Giaùo Nghi)

* Toaûn Yeáu, saùu quyeån (giaûi thích Nghóa Leä) - Tam Boä Boå Chuù, möôøi boán quyeån - Söu Huyeàn, ba quyeån (Taïp noùi veà Giaùo Nghóa).

Ngaøi Xa Kheâ Khanh Sö coù: Bí Maät Nguõ Chöông

Ngaøi Tueä Giaùc Ngoïc Sö coù: Haønh Phaùp Kinh Sôù, hai quyeån - Toå Nguyeân Kyù, ba quyeån (giaûi thích vieäc töï soaïn Haønh Phaùp Kinh Sôù) - Taïp Chaâu Ky,ù hai quyeån (giaûi thích Voâ Löôïng Nghóa Kinh Sôù cuûa Coâ Sôn) - Toân Thaéng Saùm Phaùp.

Ngaøi Trí Doõng Nhieân Sö coù: Toâng Vieân Kyù, boán quyeån (giaûi thích Chæ Quaùn cuûa Nam nhaïc) - Xu Yeáu Kyù, hai quyeån (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân) - Hoå Kheâ Taäp, taùm quyeån - Coâng Ñöùc Thieân Saùm Nghi.

Ngaøi Giaû Danh Traïm Sö coù: Tònh Nghieäp Kyù, boán quyeån (giaûi thích Quaùn Kinh Sôù) - Hoä Quoác Kyù, boán quyeån (giaûi thích Quang Minh Huyeàn Nghóa) - Kim Cang Taäp Giaûi, hai quyeån - Giaû Danh Taäp, möôøi quyeån.

Ngaøi Tö Kheâ Hoaùn Sö coù: Vieân Giaùc Sôù, hai quyeån - An Laïc Kyù, moät quyeån - Baùch Chöông (Giaùo Nghóa) - Chö Thieân Truyeän, moät quyeån.

Ngaøi Truùc Am Quaùn Sö coù: Laêng-nghieâm Taäp Giaûi - Laêng-ng- hieâm Boå Chuù - Lan-boàn Boå Chuù - Vieân Giaùc Thuû Giaùm - Kim Cang Thoâng Luaän - Kim Cang Söï Uyeån - Sôn Gia Nghóa Uyeån - Truùc Am Thaûo Luïc.

Ngaøi Thanh Bieän Trai Sö coù: Ñaûnh Sôn Kyù ( giaûi thích Giôùi Sôù). Ngaøi Traïch Sôn Haøm Sö coù: Boà-taùt Giôùi Sôù Chuù, ba quyeån (Phaù

Ñaûnh Sôn Kyù) - Kim Cang Bieän Hoaëc, moät quyeån - Phaùp Hoa Toaùt Yeáu, moät quyeån (kinh Phoå Huaán) - Phuïc Toâng Taäp, hai quyeån.

Ngaøi Sôn Ñöôøng Taùnh Sö coù: Sôn Ñöôøng Taäp, naêm quyeån

Ngaøi Cao Ly Quaùn Sö coù: Töù Giaùo Nghi, moät quyeån (nöông vaøo Baùt Giaùo Ñaïi YÙ cuûa ngaøi Chöông An maø söûa laïi vaø boå chuù).

Ngaøi Töù Minh Caùt Sö coù: Kim Ty Chuù.

Ngaøi Thaàn Ngoä Khieâm Sö coù: Hieån Dieäu Giaûi (giaûi thích Thaäp Baát Nhò Moân).

Ngaøi Dieäu Ngoä Toái Sö coù: Bình Baùng (pheâ bình Tuyeát Baùng cuûa Tònh Giaùc laø sai laàm).

Ngaøi Ñoàng Giang Anh Sö coù: Chuù Taâm Kinh - Tam Chaâu Luaän

* Tònh Ñoä Tu Chöùng Nghi (baøi keä ngöôøi ñôøi thöôøng nieäm: A-di-ñaø Phaät Chôn Kim Saéc töùc laø vaên cuûa Nghi naøy vaäy).

Ngaøi Vieân Thoâng Phaïm Sö coù: Hoäi Toâng Taäp.

Ngaøi Caûnh Ñöùc Vaân Sö coù: Phieân Dòch Danh Nghóa, baûy quyeån. Ngaøi Chöùng Ngoä Trí Sö coù: Coâng Anh Taäp (phaù thuyeát cuûa Ñoàng

Giang) - Thaäp Chuûng Caûnh Giôùi Nghóa.

Ngaøi Xa Kheâ Vinh Sö coù: Ñaïi Boä Quyeát Nghi, boán quyeån.

Ngaøi Tieân Ñaøm Luaân Sö coù: Tinh Vi Taäp, boán quyeån - Kim Cang Kinh Sôù, boán quyeån.

Ngaøi Phuø Thaïch Maân Sö coù: Hieán Chöông Taäp, naêm quyeån.

Ngaøi Phaät Chieáu Kieân Sö coù: Ñaïi Vaân Thænh Vuõ Kinh Sôù, moät quyeån.

Ngaøi Thaûo Ñöôøng Nguyeân Sö coù: Nghóa Leä Tuøy Thích, saùu quyeån (Phaù Thuyeát Toaûn Yeáu cuûa Thaàn Trí) - Phuï Taùn Kyù, moät quyeån (Giaùo Nghóa).

Ngaøi Ngoâ Höng Dónh Sö coù: Toâng Nguyeân Luïc.

Ngaøi Nguyeät Ñöôøng Tuaân Sö coù: Vieân Toâng Giaûi, moät quyeån (Phaù Hoå Kheâ taäp vaø moät saùch cuøng Xích Thaønh Ích Sö luaän nghò veà vieäc aáy).

Ngaøi Töù Minh Chieáu Sö coù: Chuù Thieân Thai Bieät Truyeän. Ngaøi Taân Am Luaân Sö coù: Giaùo Nghóa.

Luïc.

Ngaøi Hö Ñöôøng Khoâng Sö coù: Toâng Cöïc Luaän. Ngaøi Nam Hoà Nhaân Sö coù: Thaûo Am Duyeân.

Ngaøi Chæ Am Lieân Sö coù: Giaùo Nghóa.

Ngaøi Baûo Nghieâm Thieàu Sö coù: Chæ Nam Taäp.

Ngaøi Kính Am Thieân Sö coù: Tuøy Luïc (Giaùo Nghóa) - Toâng Nguyeân

Ngaøi Hoaøn Am Xu Sö coù: Giaùo Nghóa.

Ngaøi Töø Thaát Vaân Sö coù: Vieân Giaùc Tröïc Giaûi, ba quyeån.

Ngaøi Baéc Phong AÁn Sö coù: Kim Cang Taân Giaûi - Thích Kim Cang

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 26 69

* Di-laëc Keä - Giaùo Nghóa.

Ngaøi Daät Ñöôøng Ñaêng Sö coù: Vieân Ñoán Toâng Nhaõn - Kim Ty Thaäp Nghóa - Giaùo Nghóa.

Ngaøi Baùch Ñình Nguyeät Sö coù: Nhaân Vöông Sôù Kyù - Laêng-ng- hieâm Huyeàn Laõm - Kim Cang Hoäi Giaûi - Vieân Giaùc Löôïc Thích - Laêng Giaø Thoâng Nghóa - Giaûn Caûnh Thaäp Saùch - Töù Boä Caùch Ngoân - Kim Ty Nghóa Giaûi - Toâng Giaùo Huyeàn Thuaät - Thaäp Loaïi Nhaân Caùch Luaän

* Chöõ Dö - Phuï Sao Tieân Yeáu (Tieát Chæ Yeáu Tình Nghóa).