PHẬT TỔ THỐNG KỶ

# QUYỂN 51

**XIX : LÒCH ÑAÏI HOÄI YEÁU CHÍ PHAÀN 1**

Töø khi coù Phaät phaùp ñeán nay, sôû dó ta bieát ñöôïc ba Giaùo cuøng höng thònh, caùc toâng phaùi ñöôïc truyeàn laäp vaø vieäc ñôøi bieán ñoåi baát thöôøng coá nhieân ñeàu caên cöù vaøo Bieân Nieân. Ñeán nhö muoán khaûo xeùt ngoïn nguoàn moät söï vieäc thì naêm thaùng taûn maïn raát khoù tìm ra. Neân nay xin trình baøy caùc muïc, neâu vaén taét söï vieäc ñeå giuùp ngöôøi muoán thaûo luaän caùc ñieån coá bieát ñöôïc söï vieäc gì vaøo naêm naøo thuoäc trieàu ñaïi naøo...

Ñaây xin neâu caùc muïc toùm taét seõ noùi roäng ôû sau:

1. Quaân thöôïng phuïng Phaùp.
2. Luõ trieàu baùi Phaät.
3. Thieân thö ngöï cheá.
4. Thaùnh quaân hoä phaùp.
5. Thi Kinh ñoä Taêng.
6. Ñaëc aân ñoä Taêng.
7. Taán naïp ñoä Taêng.
8. Só phu xuaát gia.
9. Sa-moân ñöôïc phong töôùc.
10. Taêng chöùc. Sö hieäu.
11. Baát baùi quaân phuï.
12. Baát xöng thaàn Taêng.
13. Suøng leã cao haïnh.
14. Sa-moân tröôùc thö.

# 1. QUAÂN THÖÔÏNG PHUÏNG PHAÙP (caùc vua chuùa tin Phaät)

## *Nhaø Haùn*

Vua Haùn Minh Ñeá hoûi ngaøi Ma-ñaèng Phaùp sö raèng vì sao Phaät ra ñôøi maø khoâng ñeán ñaây? Ngaøi ñaùp: Ñöùc Phaät tuy khoâng ñeán nhöng aùnh saùng cuûa ngaøi ñeán khaép nôi. Moät ngaøn hay naêm traêm naêm ñeàu coù Thaùnh nhaân truyeàn Phaät phaùp ñeán giaùo hoùa.

## *Nhaø Ngoâ*

Chuùa nöôùc Ngoâ laø Toân Haïo hoûi Phaät phaùp vôùi ngaøi Haùm Traïch. Ngaøi ñaùp: Ñaïo Khoång Ñaïo Laõo theo pheùp trôøi, maø Chö Thieân thì thôø Phaät.

## *Nhaø Taán*

Vua Taán Nguyeân Ñeá môøi ngaøi Tieàm Phaùp sö ñeán giaûng kinh, ñöôïc mang deùp leân ñieän vua. Vua Taán Minh Ñeá ñeán chuøa Höng Hoaøng taäp hoïp caùc Sa-moân nghóa hoïc giaûng ñaïo. Vua Thaønh Ñeá môøi ngaøi Nghóa Phaùp sö vaøo cung truyeàn naêm giôùi. Môøi ngaøi Tieàm Phaùp sö giaûng kinh Baùt-nhaõ. Môøi ngaøi Chi Ñoän Phaùp sö vaøo cung caám giaûng kinh. Vua Taán Giaûn Vaên ñeán Ngoõa quan cung nghe ngaøi Thaûi Phaùp sö giaûng kinh Phoùng Quang Baùt-nhaõ.

## *Nhaø Toáng*

Vua Toáng Cao Toå thieát trai ôû Noäi ñieän, Sa-moân Ñaïo Chieáu trình baøy lôøi Töø, vua khen hay. Vua Toáng Vaên Ñeá daãn caùc coâng khanh haøng ngaøy taäp hoïp ñeán chuøa Kyø hoaøn nghe ngaøi Caàu-na-baït-ma giaûng Phaåm Thaäp Ñòa Kinh Hoa Nghieâm. Vua cuøng quan Thò Trung Haø Thöôïng Chi luaän veà Phaät lyù. Vua nghe nghóa Phaät taùnh cuûa Sinh Phaùp sö, beøn ra chieáu tìm Sa-moân ñeán thuaät laïi veà nghóa Ñoán ngoä cuûa Sinh Phaùp sö. Vua Toáng Hieáu Voõ trieäu ngaøi Hieán Phaùp sö vaøo Noäi ñieän thuyeát phaùp. Ngaøy taùm thaùng tö trong Noäi ñieän coù toå chöùc leã taém Phaät vaø trai Taêng.

## *Nhaø Teà*

Vua Teà Cao Ñeá ñeán chuøa Trang Nghieâm nghe ngaøi Ñaït Phaùp sö giaûng kinh Duy-ma-caät. Vua Teà Voõ Ñeá taïi Hoa laâm vieân thoï Baùt quan trai giôùi. Vua coù beänh ra chieáu môøi caùc Sa-moân caàu nguyeän Phaät suoát baûy ngaøy, höông trôøi ñaày ñieän.

## *Nhaø Löông*

Vua Löông Voõ Ñeá giaûng kinh ôû Truøng Vaân ñieän, ngaøi Sa-moân Phaùp Böu laøm Ñoâ Giaûng. Vua trieäu ngaøi Maân Phaùp sö vaøo ñieän Giaûng Thaéng Man Kinh, caùc Coâng Khanh ñeàu taäp hoïp ñoâng ñuû, vua taäp hoïp caùc Sa-moân ñeå laøm baøi vaên “Quyeát boû röôïu thòt.” Vua ñaép y laïy ngaøi Luõ Öôùc Phaùp sö thoï giôùi Cuï tuùc. Caùc haøng Coâng Khanh vaø ñaïo tuïc cuõng

thoï giôùi ñöôïc boán vaïn taùm ngaøn ngöôøi. Vua trieäu ngaøi Vaân Quang Phaùp sö vaøo Noäi ñieän giaûng kinh, trôøi möa hoa baùu. Vua ñeán chuøa Ñoàng thaùi haønh phaùp xaû thaân. ÔÛ kinh thaønh coù naïn dòch lôùn, vua vì baù taùnh toå chöùc Ñaøn Trai cöùu khoå vaø ñeán chuøa Ñoàng Thaùi haønh phaùp Thanh Tònh Ñaïi Xaù, khai ñeà kinh Nieát-baøn, thieát leã Trai ñaõi ñaïo tuïc caû naêm vaïn ngöôøi. Vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi giaûng kinh Nieát-baøn. Vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi giaûng ñeà Kinh Baùt-nhaõ chöõ vaøng, ngöôøi nghe phaùp coù ñeán ba möôi vaïn ngöôøi. Vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi thieát leã Trai Vu-lan-boàn. Vua Löông Giaûn Vaên Ñeá ngaøy taùm thaùng tö thieát trai leã ñoä Taêng. Vua ñích thaân laøm Nguyeän vaên trình baøy vieäc Voõ Ñeá cung nghinh raêng Phaät taïi Ñoã Muï Traïch vaø toå chöùc ñaïi hoäi Töù Boä Voâ Giaø. Vua ñeán chuøa Ñaïi Trang Nghieâm haønh phaùp xaû thaân. Quaàn thaàn daâng bieåu röôùc vua trôû veà cung. Vua ñeán chuøa Trang Nghieâm giaûng ñeà Kinh Kim Quang Minh. Vua ra saéc ôû ñaïi noäi thieát leã Nhaân Vöông Trai. Vua trieäu ngaøi Quyønh Phaùp sö giaûng Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ Kinh ôû Truøng Vaân ñieän. ÔÛ ñieän Thaùi Cöïc vua toå chöùc Voâ Ngaïi ñaïi hoäi vaø haønh phaùp xaû thaân. Vua taäp hoïp Sa- moân tu Phöông Ñaúng Saùm, Phaùp Hoa Saùm vaø Kim Quang Minh Saùm. Vua Löông Tuyeân Ñeá trieäu ngaøi Haèng Phaùp sö vì Thaát Mieáu giaûng kinh Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ. Löông Haäu Chuû trieäu ngaøi Tuï Phaùp sö ñeán Thaùi Cöïc ñieän giaûng kinh Kim Quang Minh. Vua chieáu môøi ngaøi Khaûi Thieàn sö ñeán Thaùi Cöïc ñieän giaûng Ñeà Ñaïi Trí Ñoä Luaän, Ñeà Baùt-nhaõ Kinh. Vua chieáu trieäu ngaøi Khaûi Thieàn sö ôû chuøa Quang Traïch. Vua ñeán chuøa nghe giaûng kinh Nhaân Vöông, ñích thaân leã ba laïy. Vua chieáu môøi ngaøi Khaûi Phaùp sö ñeán Suøng Chaùnh ñieän truyeàn giôùi Boà-taùt cho Hoaøng Thaùi töû.

## *Nhaø Baéc Nguïy*

Vua Baéc Nguïy Hieáu Vaên ban chieáu môøi ngaøi Ñöùc Phaùp sö moãi thaùng ba laàn vaøo ñieän noùi phaùp. Vua nhieàu laàn ñeán chuøa Vöông Vieân cuøng caùc Sa-moân ñaøm luaän veà Phaät phaùp. Vua ñeán chuøa Baïch Thaùp nghe ngaøi Ñaêng Phaùp sö giaûng luaän Thaønh Thaät. Vua ban chieáu ngaøy taùm thaùng tö cung nghinh töôïng Phaät ôû caùc chuøa taïi Laïc Kinh vaøo cung Xöông Haïp ñeå taùn hoa kính leã. Vua Tuyeân Voõ Ngöï ñeán ñieän Thöùc Caøn giaûng kinh Duy-ma. Tính ra Sa-moân Taây Vöùc ñeán Trung Quoác ñöôïc ba ngaøn ngöôøi.

## *Nhaø Baéc Teà*

Vua Baéc Teà Vaên Tuyeân ñeán chuøa Cam Loä ôû Lieâu Döông ñeå toïa thieàn Tham Quaùn. Vua ra saéc neáu khoâng phaûi vieäc quoác gia ñaïi söï khoâng ñöôïc taâu roãi. Vua Voõ Thaønh ñeán Thaùi Cöïc ñieän giaûng kinh Phaùp Hoa.

## *Nhaø Tuøy*

Vua Tuøy Vaên Ñeá chieáu môøi ngaøi Höng Phaùp sö ñeán ñieän Thaùi Höng truyeàn giôùi Boà-taùt. Taán Vöông ñoùn ngaøi Khaûi Thieàn sö ñeán Döông Chaâu, thieát leã Trai ñaõi ngaøn Taêng vaø thoï Boà-taùt giôùi.

## *Nhaø Ñöôøng*

Vua Ñöôøng Thaùi Toâng chieáu môøi ngaøi Thöôøng Phaùp sö vaøo Noäi ñieän truyeàn giôùi Boà-taùt cho Hoaøng haäu vaø Thaùi töû. Ngaøi Huyeàn Trang Phaùp sö dòch xong Du-giaø sö Ñòa Luaän. Vua ra saéc vieát caùc kinh luaän môùi dòch ñeå ban cho chín Ñaïo thoáng quaûn. Ñöôøng Voõ Haäu chieáu môøi ngaøi Taïng Phaùp sö giaûng kinh Hoa Nghieâm môùi dòch. Sö chæ tay vaøo sö töû vaøng ôû goùc ñieän laøm ví duï, roài gom laáy nhöõng lôøi giaûng ñoù laøm Kim Sö Töû Chöông. Vua Trung Toâng ban chieáu ôû chuøa Hoùa Ñoä thieát leã Voâ Giaø ñaïi hoäi. Vua môøi ngaøi Taïng Phaùp sö vaøo ñieän truyeàn giôùi Boà-taùt. Vua trieäu ngaøi Baéc Toâng Tuù Thieàn sö vaøo Noäi ñaïo traøng kính leã laøm Quoác Sö. Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng trieäu ngaøi Tònh Thieàn sö ñeán cung khuyeát hoûi ñaïo. Vua Ñöôøng Tuùc Toâng trieäu ngaøi Tam taïng Baát Khoâng laøm leã quaùn ñaûnh vaø truyeàn giôùi cho. Vua chieáu môøi ngaøi Nam Döông Trung Thieàn sö vaøo hoûi ñaïo. Vua trieäu ngaøi Laân Phaùp sö vaøo caám cung giaûng kinh. Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ban chieáu laäp hoäi Vu Lan Boàn. Thieát laäp Thaát Mieáu thaàn toøa röôùc ñi khaép ñöôøng phoá. Vua chieáu môøi ngaøi Kính Sôn Khaâm Thieàn sö vaøo trieàu kieán roài ban hieäu laø Quoác Nhaát Thieàn Sö. Vua Ñöùc Toâng ñeán chuøa An Quoác thieát leã cuùng Vu Lan Boàn. Vua Thuaän Toâng chieáu môøi ngaøi Thi Lôïi Thieàn sö ñeå hoïc hoûi Thieàn lyù. Vua Ñöôøng Hieán Toâng hoûi ngaøi Quaùn Phaùp sö veà Hoa Nghieâm Phaùp Giôùi vaø hoaùt nhieân coù sôû ñaéc lieàn phong cho Sö laø Ñaïi Thoáng Thanh Löông Quoác Sö. Vua trieäu ngaøi Nga Hoà Nghóa Thieàn sö vaøo hoûi veà Phaät taùnh. Vua trieäu ngaøi Chöông Kính Ñaïn Thieàn sö vaøo hoïc hoûi veà Thieàn phaùp. Vua trieäu ngaøi Khoan Thieàn sö ñeå hoïc hoûi veà Thieàn yeáu. Vua Ñöôøng Muïc Toâng sai Löôõng Nhai ñoùn ngaøi Phaàn Döông Nghieäp Thieàn Sö. Giöõa ñeâm ngaøi noùi phaùp roài ngoài thaúng maø tòch. Vua Kænh Toâng ñeán chuøa Höng Phöôùc xem ngaøi Töï Phaùp sö giaûng kinh. Vua Vaên Toâng chieáu môøi ngaøi Khueâ Phong Maät Thieàn sö vaøo hoûi Phaät phaùp. Vua Ñöôøng Tuyeân Toâng sai Söù laáy leã thaày troø môøi ngaøi Giaùm Quan An Thieàn Sö, nhöng ngaøi coá söùc töø choái. Vua beøn ra saéc môøi ngaøi ôû chuøa Teà Phong. Vua trieäu ngaøi Bieän Thieàn sö vaøo trieàu ñeå hoûi ñaïo. Vua YÙ Toâng ôû caám cung ñoùn môøi caùc danh Taêng, baøy giaûng toøa, töï mình ñoïc kinh Ñeà tay vieát chöõ Phaïm. Vua thieát leã Trai ñaõi vaïn Taêng, töï mình leân toøa laøm Taùn Baùi. Coù vò Taêng maøy daøi ñeán thoï trai roài bay leân khoâng maø ñi.

## *Ñôøi Nguõ Ñaïi*

Vua Ñöôøng Trang Toâng trieäu môøi ngaøi Tam Thaùnh Nhieân Thieàn sö vaøo hoûi Phaùp. Vua Ñaïi Toáng Thaùi Toå ban chieáu cho Thaåm Nghóa Luaân laáy boät vaøng vaø boät baïc vieát kinh Kim Cang. Laïi trieäu ngaøi Uaån Phaùp sö dieãn giaûng. Vua chieáu môøi ngaøi Sieâu Phaùp sö… vaøo noäi ñieän tuïng Ñaïi Taïng Kinh chöõ vaøng. Vua thöôøng ngaøy luoân caàm kinh Kim Cang ñoïc tuïng, goïi Trieäu Phoå baûo raèng: “Ta khoâng muoán caùc giaùp só bieát vieäc naøy, chæ noùi laø ta luoân ñoïc Binh thö.” Vua Toáng Thaùi Toâng trieäu ngaøi Xích Khöôùc Ñaïo Giaû vaøo gaëp, hoûi ôû Nam phöông, Thieàn vaø Luaät hoùa vaät nhö theá naøo… Vua ñeán thaùp Khai Baûo hoûi Taêng laø ai? Taêng ñaùp: Laø chuû thaùp. Vua noùi: Thaùp cuûa traãm vì sao khanh ñöôïc laøm chuû. Vua laïi hoûi: Taêng töø ñaâu ñeán? Taêng ñaùp: Töø Lö Sôn Ngoïa Vaân Am. Vua noùi: Ngoïa Vaân saâu thaúm chaúng chaàu trôøi. Vua ban chieáu cho Löôõng Nhai Taêng Luïc Tænh Taøi daâng vua Vu Lan Boàn Nghi. Vua Toáng Chaân Toâng chieáu môøi ngaøi Phuø Thaïch Cuï Phaùp sö Giaûng Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông. Vua Toáng Nhaân Toâng ñoäi maõo ngoïc nhö töôïng Quan AÂm ra thieát trieàu vôùi baù quan. Vua ra saéc ôû Thieàu Chaâu ñoùn röôùc y baùt cuûa Luïc Toå vaøo kinh cuùng döôøng. Vua chieáu môøi ngaøi Taû Nhai Lieãn Thieàn sö vaøo öùng ñoái taïi ñieän Hoùa Thaønh. Laïi trieäu ngaøi Thuaán Thieàn sö vaøo Tieän ñieän öùng ñoái, ban cho Töû y vaø baùt baèng baïc. Nhaân Tieát Caøn Nguyeân, vua ra saéc ôû Thaùp Vieän Phöôùc Thaùnh thieát ñaïi trai vaø cuùng thí y Ca-sa. Vua Toáng Thaàn Toâng ra saéc ôû ñaïi noäi thieát trai ñaõi ngaøn Taêng, cuùng thí y ca-sa vaø kinh Kim Cang. Vua chieáu môøi ngaøi Tònh Töø Baûn Thieàn sö ôû Tueä Laâm taïi Kinh Sö vaøo ñoái öùng ôû ñieän Dieân Hoøa. Ñôøi Toáng Huy Toâng, ôû Gia Chaâu taâu vua coù Taêng nhaäp ñònh trong thaân caây coå thuï. Vua ban chieáu chôû ñeán cung caám. Môû ra Sö noùi: “Ta laø Tueä Trì, em cuûa Vieãn Phaùp sö.” Vua cho ngöôøi veõ hình Sö vaø vieát baøi Taùn khen ngôïi. Vua Toáng Khaâm Toâng vaø Cao Toâng cuøng leân ngoâi sai ñem xe vua môøi ngaøi Kim Sôn Caàn Thieàn sö ñeán haønh cung thuyeát phaùp. Vua Toáng Cao Toâng ñeán ñieän Ñaïi só ôû Thöôïng Truùc ñoát höông vaø ban Vaïn Tueá Höông Sôn ñeå cuùng döôøng Ñaïi só. Vua Toáng Hieáu Toâng sai Noäi Ñoâ Giaùn ñeán Kính Sôn hoûi ñaïo ngaøi Caûo Thieàn Sö. Ngaøi Linh sôn Laâm Thieàn sö vaøo trieàu kieán, vua hoûi ñaïo. Vua ñeán Thöôïng Truùc hoûi ngaøi Naïp Phaùp sö yù nghóa veà Saùm Leã Quang Minh vaøo moãi saùng ñaàu naêm. Vua ban tieàn ñeå laäp Thaäp Luïc Quaùn Ñöôøng, quan Noäi Haøn laø Laâu Thöôïc laøm baøi kyù. Vua ra saéc ôû Caám cung laäp Noäi Quaùn Ñöôøng ñuùng theo quy caùch nhö ôû Thöôïng Truùc. Ngaøy Phaät ñaûn, vua trieäu môøi ngaøi Thöôïng Truùc Naïp Phaùp sö höôùng daãn naêm möôi Taêng vaøo Noäi Quaùn Ñöôøng tu Hoä Quoác Kim Quang Minh

Tam-muoäi vaø ban cho naêm möôi xaáp luïa, haøng naêm cöù theo leä naøy. Vua chieáu môøi ngaøi Linh AÅn Vieãn Thieàn sö vaøo öùng ñoái ôû Tuyeån Ñöùc ñieän. Vua chieáu trieäu caùc ngaøi Thöôïng Truùc, Linh AÅn, Kính Sôn cuøng caùc vò trong Tam Giaùo taäp hoïp ôû Noäi Quaùn Ñöôøng vaø ñaõi tieäc chay. Vua trieäu ngaøi Thöôïng Truùc Naïp Phaùp sö moät mình öùng ñoái ôû Tuyeån Ñöùc ñieän, vua hoûi veà nhöõng vieäc linh öùng cuûa Ñaïi só (Ñöùc Quan AÂm) vaø yù nghóa kinh Phaùp Hoa. Vua trieäu ngaøi Nhaïn Sôn Trung Nhaân Thieàn sö vaøo Cung ÖÙng ñoái. Vua ñeán chuøa Thöôïng Truùc ñaûnh leã Ñaïi só vaø ban cho aán Baïch Vaân Ñöôøng, khieán haøng Tam Hoïc caùc Toâng cuøng ñeán Baïch Vaân Ñöôøng vaø coâng cöû vieäc söû duïng aán aáy. Vua trieäu ngaøi Linh AÅn Quang Thieàn sö vaøo öùng ñoái vaø ban hieäu laø Phaät Chieáu. Vua trieäu ngaøi Linh AÅn Quang Thieàn sö vaøo öùng ñoái, Sö daâng vua boä Toâng Moân Tröïc Chæ. Vua trieäu ngaøi Tuyeát Ñaäu AÁn Thieàn sö vaøo trieàu kieán. Sö taâu vaø öùng ñoái Ñaïi Thuyeát vaø ngay trong ngaøy Sö trôû veà Kính Sôn, Vua xöng laø Thoï Hoaøng, trieäu ngaøi Naïp Phaùp sö vaøo Noäi ñieän chuù giaûi kinh Kim Cang.

# LUÕ TRIEÀU BAÙI PHAÄT (nhieàu Trieàu Ñaïi Kính Phaät)

Vua Haùn Voõ Ñeá ñeán Cam Tuyeàn cung teá leã trôøi vaø Ngöôøi Vaøng (vì ngöôøi Haùn luùc ñoù chöa bieát Phaät neân goïi laø Ngöôøi Vaøng).

Vua Haùn Minh Ñeá laïy thaùp Xaù-lôïi Phaát ôû Thaùnh Truõng taïi Laïc döông.

Ngoâ Vöông Toân Haïo laïy Sa-moân Khöông Taêng Hoäi xin thoï giôùi.

Vua Löông Voõ Ñeá quay maët veà höôùng Baéc laïy ngaøi Luõ Öôùc Phaùp sö xin thoï giôùi.

Vua Traàn Voõ Ñeá höôùng daãn quaàn thaàn laïy raêng Phaät.

Vua Traàn Haäu Chuû ba phen môøi ngaøi Trí Giaû giaûng kinh Nhaân Vöông.

Vua Baéc Nguïy Thaùi Toå khi ñi ngang Quaän Quoác thaáy Sa-moân ñeàu kính leã.

Vua Baéc Nguïy Hieáu Vaên röôùc caùc töôïng Phaät ôû Laïc Kinh vaøo cung kính leã.

Vua Baéc Teà Vaên Tuyeân môøi Tam taïng dòch kinh, vua ñích thaân laïy Phaïm Vaên.

Vua Tuøy Vaên Ñeá chieáu môøi ngaøi Dieân Phaùp sö leân ngöï toøa (ngoài ôû gheá vua), vua quyø laïy xin thoï giôùi.

Vua Ñöôøng Cao Toâng cung nghinh Xaù-lôïi xöông Phaät ôû Phuïng Töôøng vaøo Noäi ñieän kính leã - Vua Ñöôøng Tuùc Toâng laäp ñaïo traøng trong cung Caám kính leã, dieãn giaûng vaø khen ngôïi - Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ñuùc

töôïng Phaät vaøng xong, höôùng daãn baù quan ñeán laïy - Vua Ñöôøng Ñöùc Toâng röôùc Xaù-lôïi Phaät ôû Phuïng Töôøng vaøo cung Caám kính leã.

Vua Ñöôøng YÙ Toâng röôùc Xaù-lôïi Phaät vaøo cung Caám kính leã. Vua YÙ Toâng nghinh ñoùn vaø laïy Xaù-lôïi Phaät.

Vua Ñaïi Toáng Chaân Toâng, vaøo leã Thöôïng Nguyeân ñeán caùc chuøa, quaùn laïy traêm laïy trôû leân. Vua Toáng Huy Toâng ñoùn röôùc raêng Phaät vaøo Noäi ñieän kính leã vaø vieát baøi taùn. Vua Toáng Hieáu Toâng ñeán ñieän Ñaïi só ôû Thöôïng Truùc hoûi ngaøi Naïp Phaùp sö coù neân ñoâng ngöôøi cuøng laïy chaêng? Sö ñaùp: Neáu khoâng cuøng laïy thì moãi ngöôøi phaûi töï toân xöng, neáu cuøng laïy thì xuùm xít ñoâng vui kính leã. Vua vui möøng beøn cuøng laïy.

# THIEÂN THÖ NGÖÏ CHEÁ: (Vaên thô veà Phaät phaùp cuûa caùc

**vua)**

Vua Löông Voõ Ñeá vieát baøi “Thuûy Luïc Nghi” ôû Kim sôn maø tu

cuùng. Ngaøi Löôïng Phaùp sö soaïn “Nieát-baøn Sôù” vua thaân vieát lôøi töïa. Vua thaân vieát Nghóa Kyù cho caùc Kinh Tam Tueä laø Nieát-baøn, Ñaïi Phaåm vaø Tònh Danh.

Ñôøi Ñöôøng Thaùi Toâng, ngaøi Huyeàn Trang Phaùp sö môùi dòch xong kinh luaän, vua vieát lôøi töïa Thaùnh Giaùo. Vua Ñöôøng Cao Toâng vieát baøi Vaên bia ôû chuøa Töø AÂn - Ñöôøng Voõ Haäu vieát lôøi töïa kinh Hoa Nghieâm - Ñôøi Ñöôøng Trung Toâng, ngaøi Nghóa Tinh Tam taïng dòch kinh xong, vua vieát lôøi töïa Thaùnh Giaùo - Ñôøi Ñöôøng Dueä Toâng, ngaøi Boà-ñeà Löu Chí dòch kinh Baûo Tích, vua vieát “Lôøi töïa Thaùnh Giaùo” - Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng ñích thaân chuù giaûi kinh Kim Cang Baùt-nhaõ - Ñôøi Ñöôøng Ñaïi Toâng, ngaøi Baát Khoâng Tam taïng dòch laïi Kinh Nhaân Vöông, vua vieát lôøi töïa- Ñôøi Ñöôøng Hieán Toâng, ngaøi Tam taïng Baùt-nhaõ dòch kinh Baûn Sinh Taâm Ñòa, vua vieát lôøi töïa - Vua Ñöôøng Muïc Toâng ñích thaân vieát baøi Nam Sôn Luaät Sö Taùn (ñeán nay khi cuùng Trai ñeàu duøng baøi Taùn naøy).

Ñôøi Toáng Thaùi Toâng, ngaøi Thieân Töùc Tai Tam taïng dòch kinh, vua vieát lôøi töïa Thaùnh Giaùo - Vua ban chieáu laáy Ngöï Cheá Bí Maät Taïng Thuyeân, Duyeân Thöùc Luaän, Tieâu Dao Vònh... sai Löôõng Nhai chuù giaûi roài cho nhaäp taïng vaø ban haønh - Ñôøi Toáng Chaân Toâng, ngaøi Phaùp Hieàn Tam taïng dòch kinh, vua vieát lôøi töïa Thaùnh Giaùo - Vua vieát boä Suøng Thích Luaän - Vua leân thaêm vaø phong nuùi Thaùi Sôn beøn vieát baøi Truøng Tu Phaät Töôïng Kyù - Vua chieáu cho Trieäu An Nhaân bieân taäp söûa chöõa boä Thaùi Bình Töôøng Phuø Phaùp Baûo Luïc, vua vieát lôøi töïa - Vua chieáu laáy Thaùi Toâng Ngöï Cheá Dieäu Giaùc Taäp cho nhaäp Taïng - Vua thaân chuù giaûi Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông vaø Kinh Di Giaùo - Höõu Nhai Bí Dieãn

xin cho Ngöï Cheá Phaùp AÂm Taäp Tieân Chuù ñöôïc nhaäp taïng - Vua Ñöôøng Nhaân Toâng vieát baøi Tam baûo Taùn ban cho Teå Phuï vaø Dòch Kinh Vieän

* Vua vieát baøi töïa Thieân Truùc Töï Nguyeân, ban cho vieän dòch kinh - Vua vieát lôøi töïa Caûnh Höïu Phaùp Baûo Luïc - Vua Ñöôøng Cao Toâng ñeán Thaùi Hoïc vieát baøi Vaên Tuyeân Vöông Caäp Thaát Thaäp Nhò Ñeä Töû Taùn - Vua Ñöôøng Hieáu Toâng vieát Baûng Linh Caûm Quan AÂm Chi Töï ban cho nuùi Thöôïng Truùc - Vua vieát Thaùi Baïch Danh Sôn ban cho ngaøi Thieân Ñoàng Phaùt Thieàn sö - Ngaøi Phaät Chieáu Quang Thieàn sö ôû nuùi A-duïc Vöông, vua vieát chöõ Dieäu Thaéng Chi Ñieän ñeå laøm ngaïch ôû ñieän Xaù-lôïi - Vua vieát boä Nguyeân Ñaïo Luaän- Vua vieát chuù giaûi Vieân Giaùc Kinh ban cho Kính Sôn AÁn Thieàn Sö.

# THAÙNH QUAÂN HOÄ PHAÙP:

Vua Tuøy Vaên Ñeá ra saéc leänh ngöôøi naøo phaù huûy töôïng Phaät Thieân Toân seõ luaän veà toäi Ñaïi Nghòch Baát Ñaïo - Vua ra chieáu ôû nôi naøo coù caùc töôïng Phaät hö naùt hoaëc caùc di aûnh, quan thu nhaët ñöa ñeán caùc chuøa ñeå söûa sang laïi (ñaây laø luùc sau khi Chu Voõ huûy dieät Phaät phaùp).

Ñôøi Ñöôøng Ñöùc Toâng, ôû Kinh Trieäu coù Doaõn Vuõ Vaên Huyeãn xin cho laáy caùc chuøa bò boû pheá ñem xaây caát hoïc xaù, vua ra saéc khoâng chaáp nhaän. Vua ra saéc caùc chuøa quaùn phaûi saïch seõ trang nghieâm, khoâng ñöôïc chöùa caùc khaùch ngoaøi ñeán ôû. Ñôøi Tuyeân Toâng, Buøi Höu taâu vua: Caùc chuøa quaùn phaàn nhieàu bò caùc quan lieâu chieám nguï tôùi lui. Vua ra chieáu töø nay veà sau caám khoâng ñöôïc nghæ taïi caùc chuøa.

Vua Toáng Thaùi Toå ban chieáu caùc töï vieän traûi nhieàu trieàu ñaïi chöa bò phaù huûy thì cho giöõ nguyeân, neáu caùc chuøa ñaõ bò phaù huûy thì cho di dôøi caùc töôïng ñeå baûo toàn. Vua ra chieáu cho caùc töôïng baèng ñoàng ôû caùc Chaâu Quaän theo pheùp cuõ ñöôïc giöõ nguyeân. Nghe noùi coù caùc ñaïo traøng ban ñeâm tuï taäp nam nöõ tu trì voâ ích, nay Vua bah chieáu ñeàu caám chæ. Vua Toáng Thaùi Toâng baûo caän thaàn raèng: Caùc nhaø Nho phaàn nhieàu ñeàu khinh baïc Phaät, tröôùc ñaây khi laøm toøa Phaät Kim Cang ôû Trung Truùc khieán Toâ Dò Giaûn laøm baøi bia, oâng cho Phaät laø moïi rôï, beøn baét ñi ñaøy. Taêng ôû Lónh Nam coù vôï con vua ra chieáu, quan laïi sôû taïi caàn neân tra xeùt vaø raên phaït. Ñôøi Toáng Chaân Toâng, coù Thò Ñoäc Toân Thích xin vua cho giaûm bôùt vieäc söûa chuøa vaø ñoä Taêng. Vua noùi: Phaät vaø Laõo ñeàu giuùp daïy ñôøi sao deïp boû ngay ñöôïc. Vua ban chieáu ôû kinh thaønh coù ngöôøi naáu baùn röôïu thòt phaûi ôû caùch Chuøa Quaùn moät traêm böôùc. Ai baùn röôïu cho Taêng ôû chôï seõ bò luaän toäi naëng. Caùc Quan taâu vua daân ngu môùi nònh Phaät, ñoù laø nhoùm aên baùm haïi nöôùc. Vua noùi: Phaät giaùo khieán ngöôøi ñoåi aùc laøm

thieän sao laïi caám? Vua ban chieáu: Treân caùc theàm cuûa Chuøa, Quaùn, ñieän khoâng cho nhaân daân ôû traàn ngoài naèm - Vua ban chieáu raèng Kinh Taàn na-da- ca môùi dòch cho cuùng teá ñoà maën neân khoâng cho nhaäp Taïng. Vua ra saéc: Luaät Töôøng Phuø quy ñònh caùc quan chöùc huûy nhuïc Taêng Ni nhö goïi “boïn troïc” thì baõi chöùc, coøn thöôøng daân thì ñaøy ñi ngaøn daëm. Vua Toáng Huy Toâng ra saéc luaät Tuyeân Hoøa, vì Ngoâ Quoác Coâng Chuùa kính troïng Khoâng moân (xuaát gia) nay quy ñònh caùc quan chöùc vaø thöôøng daân, ai huûy nhuïc Taêng Ni thì chieáu luaät Töôøng Phuø naêm thöù ba maø xeùt xöû. Ñôøi Toáng Hieáu Toâng, Trònh Quoác Coâng Chuùa xuaát gia, vua ra saéc neáu caùc quan chöùc vaø thöôøng daân ai huûy nhuïc Taêng Ni thì chieáu theo luaät Töôøng Phuø vaø Tuyeân Hoøa xöû phaït. Coøn Taêng Ni phaïm toäi thì caùc quan ty khoâng ñöôïc xöû lyù, phaûi taâu leân vua vaø tuaân chæ thi haønh.

# THÍ KINH ÑOÄ TAÊNG:

Ñôøi Ñöôøng Trung Toâng, khoaûng ñaàu naêm Caûnh Long, vua ban chieáu thieân haï thi Kinh ñoä Taêng. ÔÛ chuøa Linh AÅn taïi Sôn AÂm coù vò Taêng nhoû teân Ñaïi Nghóa tuïng Phaùp Hoa thi kinh truùng tuyeån haïng nhaát. Vua Ñöôøng Tuùc Toâng ra saéc leänh: Cö só tuïng kinh naêm traêm tôø ñöôïc ban cho Minh Kinh xuaát gia laøm Taêng. Luùc ñoù coù Taêng Tieâu Thí truùng tuyeån haïng nhaát. Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ra saéc leänh: Caùc ngöôøi treû tuoåi caàn phaûi thi ba moân: Kinh

* Luaät - Luaän môùi caáp Ñieäp cho ñoä - Vua Ñöôøng Kính Toâng ra saéc Taêng phaûi ñoïc thuoäc loøng moät traêm naêm möôi tôø kinh, Ni moät traêm tôø môùi cho theá ñoä - Vua Ñöôøng Tuyeân Toâng ra saéc leänh moãi naêm ñoä Taêng phaûi caên cöù vaøo ba hoïc giôùi, ñònh, tueä, choïn nhöõng ngöôøi coù Ñaïo taùnh, thoâng suoát Kinh Luaän phaùp moân.

Vua Löông Maït Ñeá ra saéc: Trong thieân haï, caùc Taêng Ni phaûi vaøo kinh thaønh tyû thí Kinh Nghieäp.

Vua Ñöôøng Maït Ñeá khi coù quoác leã thì cho ñoä Taêng, laäp ra boán khoa thi veà giaûng kinh, Thieàn ñònh, Trì nieäm vaø Nghò luaän Vaên chöông.

Vua Chu Theá Toâng ra saéc chæ: Trai möôøi laêm tuoåi ñoïc thuoäc loøng moät traêm tôø kinh, gaùi baûy möôi tôø. Quaän khaûo thí taâu leân vua, Töï Boä caáp Ñieäp.

Vua Toáng Thaùi Toå ban chieáu cho caùc Sa-moân vaøo ñieän thi Kinh Luaät Luaän möôøi nghóa, vò naøo truùng tuyeån caû möôøi ñöôïc ban cho Töû y

* Vua Toáng Thaùi Toâng naêm Ung Hy ra chieáu trong thieân haï caùc ngöôøi treû tuoåi ñeàu cho theá ñoä. Töø nay veà sau phaûi ñoïc kinh ñeán ba traêm tôø môùi cho ghi vaøo soå boä. Naêm Chí Ñaïo, vua ban chieáu vuøng Löôõng Trieát, Phuùc Kieán Loä moãi chuøa coù ba traêm Taêng thì moãi naêm ñöôïc ñoä moät ngöôøi, coù

moät traêm Ni thì ñöôïc ñoä moät ngöôøi. Vaø phaûi ñoïc kinh thuoäc loøng moät traêm tôø, ñoïc maët chöõ naêm traêm tôø môùi hôïp caùch. Vua Toáng Chaân Toâng ra chieáu cho Phaät vaø Laõo moãi naêm ñöôïc ñoä möôøi ngöôøi, rieâng cho moät ngöôøi khoûi thi Kinh. Vua ban chieáu trong thieân haï nhöõng ngöôøi nhoû tuoåi phaûi thi Kinh môùi cho theá ñoä - Vua Toáng Nhaân Toâng ban chieáu cho trong thieân haï caùc ngöôøi treû tuoåi phaûi thi tuïng kinh Phaùp Hoa, ai truùng tuyeån seõ ñöôïc ñoä. Caùc quan Tham Chaùnh laø Toáng Thuï vaø Haï Tuûng laøm giaùm thí.

Ñôøi Hieáu Toâng, ngaøi Naïp Taêng Luïc ôû Thöôïng Truùc, xin vua cho thi Kinh ñeå ñoä Taêng.

# ÑAËC AÂN ÑOÄ TAÊNG:

Ñôøi Haùn Minh Ñeá, coù Nguõ Nhaïc Ñaïo só ñaáu phaùp bò thua Ty Khoâng laø Löu Tuaán. Só thöù Tröông Töû Thöôïng, Haäu Cung laø AÂm phu nhaân, Ñaïo só Löõ Tueä Thoâng… ñeàu xin xuaát gia. Naêm aáy ñoä Taêng ñöôïc naêm möôi vaïn ngöôøi - Vua Tuøy Daïng Ñeá ra chieáu chæ haønh ñaïo suoát baûy ngaøy, ñoä ñöôïc moät ngaøn Taêng.

Vua Ñöôøng Thaùi Toâng, naêm Chaùnh Quaùn 1, ñoä Taêng Ni trong thieân haï ñöôïc ba ngaøn ngöôøi. Ñeán naêm Chaùnh Quaùn thöù chín, vua ra chieáu laïi ñoä ñöôïc ba ngaøn ngöôøi, chæ coát laáy ngöôøi coù ñaïo ñöùc vaø taøi trí

* Vaøo naêm hai möôi hai do lôøi ngaøi Huyeàn Trang noùi: Caàn ngöôøi hoaèng phaùp, vieäc ñoä Taêng laø quan troïng, neân vua ra chieáu moãi chuøa ñöôïc ñoä Taêng naêm ngöôøi. Tính ra ñoä ñöôïc moät vaïn baûy ngaøn ngöôøi - Ñôøi Ñöôøng Huyeàn Toâng, ngaøi Baát Khoâng Tam taïng laäp Ñaøn Quaùn Ñaûnh ñoä haøng ngaøn vaïn ngöôøi. Vua laïi ra saéc chæ moãi Quaän ñoä ñöôïc ba ngöôøi treû tuoåi chaân haïnh - Vua Ñöôøng Dueä Toâng phoå ñoä Taêng vaø Ñaïo só ñöôïc ba vaïn ngöôøi - Vua Ñöôøng Vaên Toâng ra saéc chæ caùc Taêng Ni naøo khoâng phaûi chaùnh ñoä ñöôïc trình teân hoï ñaày ñuû xeùt caáp Ñieäp ñoä. Luùc ñoù xeùt caáp ñeán baûy vaïn ngöôøi - Ñôøi Haäu Ñöôøng, Minh Toâng Maân Vöông ñoä Taêng ñöôïc hai vaïn ngöôøi - Vua Toáng Thaùi Toå, tieát Tröôøng Xuaân phoå ñoä nhöõng ngöôøi treû tuoåi ñöôïc taùm ngaøn ngöôøi - Vua Toáng Thaùi Toâng phoå ñoä caùc ngöôøi treû tuoåi ñöôïc möôøi baûy vaïn ngöôøi - Vua Toáng Chaân Toâng leân phong nuùi Thaùi Sôn, ban chieáu caùc Töï Quaùn trong thieân haï moãi nôi ñöôïc ñoä moät ngöôøi. Caùc phoù chöùc Taêng vaø Ñaïo, moãi ngöôøi ñöôïc ñoä moät ñeä töû. Vì Ngoâ Quoác Ñaïi Tröôøng Coâng Chuùa xuaát gia, vua ban chieáu cöù möôøi ngöôøi treû tuoåi cho ñoä moät ngöôøi - Vua laïi ra chieáu caùc “Heä Tröôùng Ñoàng Haønh” cuûa Taêng vaø Ñaïo só ñeàu cho theá ñoä caû. Naêm aáy ñoä Taêng Ni ñöôïc hai möôi baûy vaïn naêm ngaøn baûy traêm baûy möôi ngöôøi, caùc Ñaïo só vaø Nöõ quan ñöôïc baûy ngaøn moät traêm baûy möôi ngöôøi - Ñôøi Toáng Nhaân Toâng, Phaùn

Ñoâ Tænh Maõ Löôïng xin vua khoâng cho ñoä keû bò toäi naëng coù khaéc daáu

* Vua Toáng Thaàn Toâng ra saéc chæ ôû Tieàn Ñöôøng, Thieân Truùc Quan AÂm Vieän moãi naêm ñöôïc ñoä moät ngöôøi ñeå lo vieäc höông hoûa.

# TAÁN NAÏP ÑOÄ TAÊNG:

Vua Ñöôøng Tuùc Toâng, vaøo ñaàu naêm Chí Ñöùc, Teå Töôùng Buøi Oan xin vua cho laäp Chuùc Ñieäp Ñoä goïi laø tieàn Höông thuûy cho pheùp Cö Só tuïng thuoäc Kinh ñöôïc xuaát gia hoaëc noäp traêm quan tieàn thì caáp cho Ñieäp Theá Ñoä.

Ñôøi Toáng Thaàn Toâng, quan Ty Giaùn laø Tieàn Coâng Phuï taâu vua: Gaëp naêm ñoùi keùm vôõ ñeâ xin cho laäp Chuùc Ñoä Ñieäp - Vua Toáng Cao Toâng ra saéc chæ baùn boán chöõ Sö Hieäu - Töø cuoái naêm Trò Bình môùi baét ñaàu baùn Ñoä Ñieäp. Xöa duøng Ñieäp baèng giaáy vaøng neân giaáy giaû raát nhieàu, khi ñoù quan Hoä Boä laø Chu Dò taâu vua xin cho Taêng vaø Ñaïo só duøng Ñieäp baèng luïa - Chieâm Thuùc Nghóa taâu vua xin ngöng vieäc baùn Ñoä Ñieäp - Vua saéc chæ khieán Taêng vaø Ñaïo só baét ñaàu noäp “Mieãn Ñinh Tieàn” goïi laø tieàn thanh nhaøn.

# SÓ PHU XUAÁT GIA:

Ñôøi Haùn Minh Ñeá, Ty Khoâng Löu Tuaán vaø AÂm phu nhaân ñeàu xuaát

gia.

Ñôøi Löông Voõ Ñeá, Thoâng Söï Xaù Nhaân laø Löu Hieäp daâng bieåu leân

vua xin xuaát gia. Vua ban teân laø Tueä Ñòa.

Ñôøi Löông Kænh Ñeá, Boå Khuyeát Toâng Ñaõi boû quan ñi xuaát gia, hieäu laø Voâ Danh, coù baøi minh “Töùc Taâm” löu haønh ôû ñôøi.

Ñôøi Baéc Nguïy, vua Hieáu Vaên, Kinh Trieäu Vöông Thaùi töû laø Höng daâng bieåu xin xuaát gia, vua ban hieäu laø Taêng YÙ.

Thaùi Haäu Phuøng Thò boû tuïc laøm Ni ñeán ôû chuøa Dao Quang. Tuyeân Voõ Thaùi Haäu laø Cao Thò xuaát gia laøm Ni ôû chuøa Dao

Quang.

Ñoä Chi Thöôïng Thö laø Buøi Thöïc coù meï hoï Haï Haàu, naêm baûy möôi tuoåi xuaát gia laøm Ni, roài vaøo ôû nuùi Tung Cao.

Hieáu Trang Thaùi Haäu hoï Hoà xuaát gia laøm Ni, ôû chuøa Dao Quang. Ñôøi Ñöôøng Cao Toå, Thích Trí Nham luùc ñaàu laøm Trung Lang Töôùng, boû quan laøm Taêng. Coù vò Taêng laï goïi baûo raèng: OÂng ñaõ taùm

möôi moát ñôøi xuaát gia.

Ñôøi Ñöôøng Cao Toâng, Voõ Haäu sinh Hoaøng Töû, vua ban hieäu laø Phaät Quang Vöông, vöøa ñaày thaùng, vua chieáu cho ñeán ôû chuøa cuûa Huyeàn

Trang Phaùp sö caïo toùc xuaát gia.

Ñöôøng Voõ Haäu, luùc xöa laøm Cung Nhaân. Khi vua baêng haø beøn ra Chuøa Nghieäp Caûm laøm Ni. Sau vua Cao Toâng gaëp beøn naïp laøm Haäu Cung.

Ñôøi Ñöôøng Ñaïi Toâng, Teå Töôùng Ñoã Hoàng Tieäm saép laâm chung, sai ngöôøi nhaø cho maëc trieàu phuïc ñaép theâm Y Taêng-giaø-leâ vaø caïo toùc roài töø bieät chuùng maø hoùa, theo pheùp Sa-moân maø thieâu thaân.

Ñôøi Ñöôøng Muïc Toâng, Quan U Chaâu Tieát Ñoä laø Löu Toång caïo toùc laøm Taêng, vua phong hieäu laø Ñaïi Giaùc Sö, ban cho naêm möôi laïp.

Ñôøi Ñöôøng Tuyeân Toâng, luùc xöa ñöôïc phong laøm Quang Vöông vì traùnh Voõ Toâng neân troán laøm Sa-di, ñeán laøm thö kyù cho Dieâm Quan. Khi Voõ Toâng baêng haø, baù quan röôùc Vöông veà leân ngoâi.

Ñôøi Löông Thaùi Toå, Ngoâ Vieät Vöông coù con coøn beù cho laøm Taêng, ban theâm cho ba möôi laïp - Ñôøi Ñöôøng Trang Toâng, coù Kî Töôùng Söû Ngaân Thöông ñaõ ngoä Thieàn Ñaïo, xuaát gia teân laø Khieát Tröøng.

Ñôøi Toáng Chaân Toâng, coù Ngoâ Quoác Tröôøng Coâng Chuùa xuaát gia, phaùp danh laø Thanh Duï - Teå Töôùng Vöông Ñaùn qua ñôøi, coù daën con chaùu thænh Ñaïi Ñöùc ñeán thí giôùi, caïo ñaàu, maëc cho ba y vaø hoûa taùng. Döông ÖÙc beøn baøn vôùi ngöôøi con cuûa oâng chæ neân ñaët ba y vaøo quan taøi maø thoâi.

Ñôøi Toáng Cao Toâng, coù Caáp Söï Trung coi Lö Chaâu laø Phuøng Taäp, töø bieät caùc thuoäc quan roài ñaép y leân toøa noùi keä maø hoùa.

# SA MOÂN ÑÖÔÏC PHONG CHÖÙC TÖÔÙC:

Vua Löông Voõ Ñeá ra saéc chæ cho Sa-moân Tueä Sieâu laøm Thoï Quang ñieän Hoïc Só.

Ñôøi Baéc Nguïy Minh Nguyeân phong cho Sa-moân Phaùp Quaû laøm Nghi Thaønh Töû, laïi phong laø An Thaønh Coâng, thuïy phong laø Linh Coâng.

Ñôøi Ñöôøng Thaùi Toâng, vua ra saéc chæ cho Sa-moân Trí Oai laøm Töù Ñaïi sö, phong laøm Trieâu Taùn Ñaïi Phu.

Ñôøi Ñöôøng Cao Toâng, vua saéc chæ cho Sa-moân Tueä Oai laøm Töù Ñaïi sö phong laøm Trieâu Taùn Ñaïi Phu (töùc hai Oai Phaùp sö ôû Phaùp Hoa Thieân Cung).

Ñöôøng Voõ Haäu phong cho Phaùp Laõng… chín ngöôøi laø Huyeän Coâng, laïi ban cho y ca sa, baïc vaø quy ñaõi.

Vua Ñöôøng Trung Toâng phong cho ngaøi Vaïn Hoài laø Phaùp Vaân Coâng - Vua ra saéc chæ phong cho Tueä Phaïm laøm Chaùnh Nghò Ñaïi Phu,

Thöôïng Dung Quaän Coâng - Cho Tueä Traân… chín ngöôøi ñeàu laø Trieâu Taùn Ñaïi Phu vaø phong laøm Huyeän Coâng - Vua ra saéc chæ phong theâm cho Tueä Phaïm laøm Ngaân Thanh Quan Loäc Ñaïi Phu, Vaïn Tueá Tieâu Taùn Ñaïi Phu, phong laøm Huyeän Coâng, laøm Quaûng Thanh ñieän Trung Giaùm Sung Coâng Ñöùc Söù.

Ñôøi Ñöôøng Dueä Toâng, ngaøi Vaïn Hoài thò tòch, vua taëng chöùc Tö Ñoà Quaéc Quoác Coâng - Ngaøi Phaùp Taïng Phaùp sö tòch vua taëng chöùc Hoàng Loâ Khanh.

Ñôøi Ñöôøng Huyeàn Toâng, ngaøi Boà-ñeà Löu Chí vieân tòch vua taëng chöùc Hoàng Loâ Khanh.

Ñôøi Ñöôøng Tuùc Toâng, Sa-moân Ñaïo Bình laøm Kim Ngoâ Ñaïi Töôùng Quaân phaù phaûn taëc An Loäc Sôn.

Ñôøi Ñöôøng Ñaïi Toâng, coù Sa-moân Baát Khoâng ñöôïc phong laøm Ñaëc Taán Hoàng Loâ Khanh vaø theâm Khai Phuû Nghi Ñoàng Tam Ty, taán phong laøm Tuùc Quoác Coâng, coù thöïc aáp laø ba ngaøn hoä, khi tòch ñöôïc taëng chöùc Tö Khoâng.

Ñôøi Ñöôøng Ñöùc Toâng, coù Sa-moân Vieân Chieáu ñöôïc sung laøm Noäi Cuùng Phuïng Hoàng Loâ Khanh.

Ñôøi Ñöôøng Huy Toâng, coù Sa-moân Dieäu Haïnh tuïng kinh thaáy ñöôïc Phaät vaø Ñaïi só. Vua ban cho hieäu Thöôøng Tinh Taán Boà-taùt, töôùc laø Khai Quoác Coâng.

Ñôøi Toáng Thaùi Toâng, coù ngaøi Dòch Kinh Tam taïng Thieân Töùc Tai Thí Quang Loäc Khanh vaø ngaøi Phaùp Thieân Thi Hoä ñeàu ñöôïc phong thí Hoàng Loâ Khanh, moãi thaùng ñöôïc caáp cho tieàn vaø toâ laïc.

Ñôøi Ñöôøng Nhaân Toâng, ngaøi Dòch Kinh Ngaân Thanh Quang Loäc Ñaïi Phu Thi Quang Loäc Khanh Phaùp Hoä vieân tòch.

Ñôøi Ñöôøng Khaâm Toâng, Ñoâng Kinh Löu Thuù Toâng Traïch theo cheá vua khieán Sa-moân Phaùp Ñaïo ñöôïc boå laøm Tuyeân Giaùo Lang tham möu Quaân Söï.

# TAÊNG CHÖÙC VAØ SÖ HIEÄU:

Ñôøi Taán An Ñeá, Taàn chuùa duøng ngaøi Taêng Bích laøm Quoác Taêng Chaùnh, coøn ngaøi Phaùp Khaâm laøm Taêng Luïc.

Vua Toáng Vaên Ñeá ra saéc chæ cho Ni Baûo Hieàn laøm Kinh AÁp Ni Taêng Chaùnh.

Vua Toáng Hieáu Voõ ban saéc cöû ngaøi Ñaïo Du laøm Phaùp Chuû chuøa Taân An. Laïi ban saéc cöû ngaøi Ñaïo OÂn laøm Ñoâ AÁp Taêng Chaùnh - Vua Toáng Thuaän Ñeá ban saéc cöû ngaøi Phaùp Trì laøm Thieân Haï Taêng Chaùnh.

Vua Teà Cao Ñeá ban chieáu cho ngaøi Phaùp Dónh laøm Kinh AÁp Taêng Chuû. Vua Teà Voõ Ñeá ban saéc cöû ngaøi Huyeàn Söôùng Phaùp Hieán laøm Taêng chuû phaân nhieäm Giang nam Baéc Söï.

Vua Löông Voõ Ñeá ban chieáu cho ngaøi Vaân Quang Phaùp sö laøm Ñaïi Taêng Chaùnh.

Vua Traàn Vaên Ñeá ban saéc cho ngaøi Baûo Quyønh laøm Kinh AÁp Ñaïi Taêng Thoáng.

Vua Traàn Tuyeân Ñeá ban saéc cho ngaøi Ñaøm Vieân laøm Quoác Taêng Chaùnh.

Traàn Haäu Chuû ban saéc cho ngaøi Tueä Haèng laøm Kinh AÁp Ñaïi Taêng Chaùnh.

Vua Baéc Nguïy Vaên Thaønh ban saéc cho ngaøi Sö Hieàn laøm Sa-moân Thoáng. Laïi ban saéc cho ngaøi Ñaøm Dieäu laøm Chieâu Huyeàn Sa-moân Ñoâ Thoáng.

Vua Baéc Teà Vaên Tuyeân ban chieáu cöû Cao Taêng Phaùp Thöôøng laøm Quoác Sö. Laïi ban saéc cöû Ñaøm Dieân Phaùp sö laøm Chieâu Huyeàn Thöôïng Thoáng - Laïi laëp chöùc Chieâu Huyeàn coù möôøi Thoáng, cöû Sa-moân Phaùp Thöôïng laøm Ñaïi Thoáng vaø toân laøm Quoác Sö.

Vua Tuøy Vaên Ñeá ban saéc cöû ngaøi Taêng Maõnh laøm Tuøy Quoác Ñaïi Thoáng. Ban chieáu cöû ngaøi Ñaøm Thieân laøm Chieâu Huyeàn Ñaïi Sa-moân Thoáng.

Vua Ñöôøng Thaùi Toâng ra chieáu môøi ngaøi Ñoã Thuaän Hoøa Thöôïng vaøo gaëp, ban hieäu laø Ñeá Taâm.

Ñöôøng Voõ Haäu saéc ban Thaàn Tuù Thieàn sö vaøo kinh Haønh Ñaïo, traûi suoát ba Trieàu, ñeàu kính leã laøm Quoác Sö.

Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng ban cho Sa-moân Nhaát Haïnh hieäu Xöùng Thieân Sö. Laïi ban saéc cöû ngaøi Bieän Taøi laøm Soùc Phöông Quaûn Noäi Giaùo Thoï.

Vua Ñöôøng Tuùc Toâng trieäu ngaøi Nam Döông Tueä Trung Thieàn sö

vaøo trieàu kieán, ban hieäu laø Xöùng Quoác Sö.

Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ban chieáu cöû ngaøi Nam Nhaïc Phaùp Chieáu laøm Quoác Sö.

Vua Ñöôøng Ñöùc Toâng ban cho ngaøi Tröøng Quaùn Thanh Löông Phaùp sö chöùc Giaùo Thoï Hoøa thöôïng.

Vua Ñöôøng Hieán Toâng ban cho Sa-moân Tri Huyeàn laøm Ngoä Ñaït Quoác Sö. Laïi phong cho ngaøi Tröøng Quaùn chöùc Ñaïi Thoáng Thanh Löông Quoác Sö. Vua saéc ban cho Sa-moân Ñoan Phuû laøm Luïc Nhai Taû Taêng Söï, ngaøi Linh Thuùy laøm Luïc Höõu Nhai Taêng Söï.

Vua Ñöôøng Muïc Toâng ban saéc cöû Sa-moân Duy Anh sung laøm Löôõng Nhai Taêng Thoáng.

Vua Ñöôøng Vaên Toâng ban chöùc Taû Nhai Taêng Luïc Noäi Cuùng Phuïng Tam Giaùo Ñaøm Luaän Daãn Giaù Ñaïi sö cho ngaøi Ñaïi Ñaït Phaùp sö Ñoan Phuû, ngaøi naèm nghieâng hoâng phaûi maø tòch. Vua saéc phong cho Sa- moân Vaân Ñoan sung laøm Taû Höõu Nhai Taêng Luïc.

Vua Ñöôøng Tuyeân Toâng saéc phong cho ngaøi Linh Yeán sung laøm Taû Höõu Nhai Taêng Luïc - Laïi saéc phong cho ngaøi Tri Huyeàn Phaùp sö sung laøm Tam Giaùo Thuû Toøa - Laïi saéc phong ngaøi Tam Giaùo Thuû Toøa Bieän Chöông sung laøm Taû Nhai Taêng Luïc, ngaøi Taêng Trieät sung laøm Höõu Nhai Taêng Luïc.

Vua Ñöôøng YÙ Toâng nhaân tieát Dieân Khaùnh, saéc phong chöùc Taû Nhai Taêng Luïc cho ngaøi Tueä Chieáu Ñaïi sö Thanh Lan, chöùc Höõu Nhai Taêng Luïc cho ngaøi Minh Trieät Ñaïi sö Ngaïn Sôû, Giaûng Luaän Phaätphaùp. Saéc phong Sa-moân Giaùc Huy sung laøm Taû Höõu Nhai Phoù Taêng Luïc.

Haùn Ngoâ Vieät Vöông Tieàn Thuïc kính Sa-moân Ñöùc Thieàu laøm Quoác Sö.

Vua Thaùi Toâng môøi ngaøi Ngoâ Vieät Quoác Taêng Thoáng Taùn Ninh vaøo trieàu kieán, ban hieäu laø Thoâng Tueä Ñaïi sö.

Vua Toáng Nhaân Toâng chuyeån ngaøi Söû Quaùn Bieân Tu Taùn Ninh sang laøm Taû Nhai Taêng Luïc, ban hieäu Phaùp Trí Ñaïi sö cho ngaøi Töù Minh Dieân Khaùnh Tri Leã - Vua ban hieäu Thaàn Chieáu Ñaïi sö cho ngaøi Thieân Thai Ñoâng Sôn Baûn Nhö.

Vua Toáng Chaân Toâng ban cho ngaøi Tam taïng Phaùp Hoä hieäu Phoå Minh Töù Giaùc Truyeàn Phaïm Ñaïi sö.

Vua Toáng Thaàn Toâng ban hieäu Tueä Bieän Boå Ñoâ Sö cho ngaøi Thieân Truùc Haûi Nguyeät Ñaïi sö. Vua Toáng Cao Toâng ban hieäu Phaùp Teá Ñaïi sö cho ngaøi Ñaïo Baûo Giaùc Vieân Thoâng, ban hieäu Ñaïi Tueä Thieàn sö cho ngaøi Kính Sôn Toâng Caûo.

Vua Toáng Hieáu Toâng ban hieäu Töø Thoï Ñaïi sö cho ngaøi Linh Sôn Töû Laâm ban chöùc Taû Nhai Taêng Luïc cho ngaøi Thöôïng Truùc Nhaõ Naïp, laïi ban hieäu Tueä Quang Phaùp sö cho ngaøi Thöôïng Truùc Nhaõ Naïp Taû Nhai Taêng Luïc. Laïi ban hieäu Phaät Haûi Thieàn sö cho ngaøi Linh AÅn Tueä Vieãn. Vaø ban hieäu Phaät Chieáu Thieàn sö cho ngaøi Linh AÅn Ñöùc Quang.

# BAÁT BAÙI QUAÂN PHUÏ: (Khoâng laïy vua vaø cha meï)

Ñôøi Taán Thaønh Ñeá, quan Töôùng Quoác Döõu Baêng luaän Sa-moân phaûi laïy vua Chuùa, coù Sö Haø Sung choáng laïi khoâng theo - Ñôøi Taán An

Ñeá, Hoaøn Huyeàn cuõng luaän khieán Sa-moân phaûi kính laïy vua Chuùa, ngaøi Lö Sôn Tueä Vieãn Phaùp sö choáng laïi khoâng theo.

Vua Toâng Hieáu Voõ ra cheá baét Sa-moân phaûi kính laïy vua, vua Tieàn Pheá Ñeá ra cheá ñình chæ vieäc ñoù.

Vua Tuøy Daïng Ñeá ban chieáu baét Sa-moân vaø Ñaïo só phaûi kính laïy vua, coù Sa-moân Minh Chieâm khaùng chieáu baûo raèng Taêng khoâng coù pheùp kính laïy ngöôøi tuïc. Beøn thoâi.

Vua Ñöôøng Thaùi Toâng ban chieáu baét Taêng vaø Ñaïo só phaûi kính laïy cha meï, hôn moät naêm thì ñình chæ chieáu aáy.

Vua Ñöôøng Cao Toâng ban saéc Taêng vaø Ñaïo khoâng ñöôïc nhaän cha meï vaø baäc toân tröôûng kính laïy - Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng ban saéc baét Taêng vaø Ñaïo phaûi kính laïy cha meï ñöôïc hôn thaùng thì boû leänh aáy.

# BAÁT XÖNG THAÀN TAÊNG: (Taêng khoâng xöng Thaàn)

Ñôøi Teá Voõ Ñeá, Sa-moân Taêng Chung yeát kieán vua xöng laø Baàn Ñaïo. Vua ñem vieäc hoûi Vöông Kieäm, OÂng taâu: Töø caùc trieàu Taán vaø Toáng ñeán nay phaàn nhieàu ñeàu xöng laø Baàn Ñaïo vaø cho pheùp ngoài.

Vua Ñöôøng Tuùc Toâng ban saéc cho caùc Taêng Ni khi vaøo chaàu ñeå daâng bieåu taáu khoâng ñöôïc xöng Thaàn (Leã Kyù - Nhaø Nho coù ngöôøi ñoái vôùi baäc treân khoâng xöng Thaàn. Thieân töû ñoái vôùi döôùi khoâng thôø Chö Haàu. Ñôøi Haùn, Vöông Nho Xung yeát kieán vua Quang Voõ xöng teân laø Baát Thaàn).

# SUØNG LEÃ CAO HAÏNH (kính leã baäc Cao Haïnh)

Vua Toáng Minh Ñeá ban chieáu moãi thaùng cung caáp cho ngaøi Maõnh Phaùp sö ba vaïn tieàn, xe ñi vaø ngöôøi giuùp vieäc. Ban cho Taêng Caån moät boä Phaùp Kyû.

Ñôøi vua Löông Voõ Ñeá, ngaøi Tueä Öôùc Phaùp sö moãi khi vaøo trieàu kieán thì vua ñaët moät gheá rieâng cho ngaøi ngoài, vua ngoài moät beân - Vua ban saéc cöû ngaøi Phaùp Vaân Phaùp sö laøm Ñaïi Taêng Chaùnh, quan cung caáp cho ngöôøi giuùp vieäc.

Vua Traàn Tuyeân Ñeá ban chieáu caét moät phaàn tieàn thueá ôû Huyeän Thuûy Phong ñeå caáp cho ngaøi Khaûi Thieàn Sö.

Ñôøi vua Tuøy Vaên Ñeá, coù Linh Taïng Luaät Sö ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, vua ban saéc cho Taû Höõu Boäc Xaï cöù hai ngaøy thì ñeán hoûi thaêm söùc khoûe cuûa ngaøi. Ngaøi Ñaøm Dieân Phaùp sö leân Ngöï toøa ngoài quay maët veà höôùng Nam maø truyeàn giôùi phaùp.

Ñôøi vua Ñöôøng Thaùi Toâng, Ñöùc Toå laø Ñaïo Tín Thieàn sö boán phen

vua môøi ñeàu khoâng ñi. Sau vua ban cho vaøng luïa ñeå toân vinh ñaïo ngaøi.

Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ban chieáu trieäu ngaøi Kính Sôn Khaâm Thieàn sö vaøo trieàu kieán, ban hieäu laø Quoác Nhaát. Laïi sai caùc quan laïi ôû Haøng Chaâu moãi thaùng ñeán thaêm hoûi.

Ñôøi Toáng Thaùi Toå. Ngaøi Ngoâ Vieät Taêng Thoáng Taùn Ninh vaøo trieàu kieán, moät ngaøy tuyeân noùi phaùp baûy laàn, vua ban hieäu laø Thoâng Tueä.

# SA MOÂN TRÖÙ THÖ (Sa-moân vieát saùch)

Ñôøi Löông Voõ Ñeá, Sa-moân Tueä Caûo soaïn boä Cao Taêng Truyeän möôøi boán quyeån, goàm möôøi muïc noùi veà ñöùc nghieäp cuûa caùc Sö, baét ñaàu töø naêm Vónh Bình nhaø Haùn chaám döùt vaøo naêm Thieân Giaùm nhaø Löông.

Ñôøi Tuøy Vaên Ñeá, Phieân Kinh Hoïc Só Phí Tröôøng Phoøng daâng vua boä Khai Hoaøng Tam baûo Luïc.

Ñôøi Ñöôøng Cao Toâng, Sa-moân Ñaïo Tuyeân soaïn boä Tuïc Cao Taêng truyeän ba möôi quyeån, baét ñaàu töø naêm Thieân Giaùm Nhaø Löông chaám heát ôû naêm Chaùnh Quaùn Nhaø Ñöôøng. Sa-moân Ñaïo Theá soaïn boä Phaùp Uyeån Chaâu Laâm moät traêm quyeån, noùi toång quaùt veà Ñaïi Taïng, phaân ra caùc Moân, Loaïi, Söï...

Ñôøi Ñöôøng Ñöùc Toâng, ôû Hoà Chaâu coù Thöù Söû Vu Dòch daâng leân vua quyeån Tröû Sôn Thi Taäp cuûa Sa-moân Kieåu Nhieân ñöôïc caát giöõ ôû Ngöï Thö ñieän.

Ñôøi Löông Maït Ñeá, coù Sa-moân Quy Töï daâng leân vua boä Kinh Luaän Hoäi Yeáu, vua chieáu cho nhaäp taïng, ban hieäu laø Dieãn Giaùo Ñaïi sö.

Ñôøi Taán Thieân Phöôùc, coù Sa-moân Khaû Hoàng daâng leân vua boä Ñaïi Taïng Kinh AÂm Nghóa boán traêm taùm möôi quyeån.

Ñôøi Chu Theá Toâng, Sa-moân Nghóa Sôû daâng leân vua boä Thích Thò Luïc Thieáp. Vua ban saéc giao cho Söû Quaùn, ban cho Töû y vaø tieàn luïa...

Ñôøi Toáng Thaùi Toå, ngaøi Ngoâ Vieät Thoï Thieàn sö laøm boä Toâng Caûnh Luïc moät traêm quyeån - Sa-moân Vaên Thaéng vaâng saéc vua söûa boä Ñaïi Taïng Tuøy Haøm Saùch AÅn saùu traêm saùu möôi quyeån - Ñôøi Toáng Thaùi Toâng coù Haøn Laâm Lyù Phöông… daâng leân vua boä Thaùi Bình Quaûng Kyù, ghi cheùp veà Phaät phaùp khoaûng ba möôi quyeån - Ngaøi Thoâng Tueä Ñaïi sö Taùn Ninh daâng leân vua boä Tuïc Cao Taêng Truyeän ba möôi quyeån baét ñaàu töø naêm Chaùnh Quaùn nhaø Ñöôøng, vua ban saéc cho nhaäp Ñaïi Taïng. Sö laïi coù soaïn boä Thöùu Laõnh Thaùnh Hieàn Luïc naêm möôi quyeån vaø boä Taêng Söû Löôïc ba quyeån.

Ñôøi Toáng Chaân Toâng, Sa-moân Ñaïo Nguyeân daâng vua boä Caûnh Ñöùc Truyeàn Ñaêng Luïc ba möôi quyeån - Dòch Kinh Nhuaän Vaên Quan

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 51 686

Trieäu An Nhaân söûa boä Taïng Kinh Luïc hai möôi moát quyeån. Vua ban teân boä aáy laø Ñaïi Trung Töôøng Phuø Phaùp Baûo Luïc - Sa-moân Ñaïo Thaønh vieát boä Thích Thò Yeáu Laõm ba quyeån - ÔÛ Ích Chaâu coù Sa-moân Nhaân Taùn daâng leân vua boä Thích Thò Hoäi Yeáu boán möôi quyeån.

Ñôøi Toáng Nhaân Toâng, Tam taïng Duy Tònh daâng leân vua boä Taân Dòch Kinh AÂm Nghóa baûy möôi quyeån. Ngaøi Tam taïng Duy Tònh laïi daâng leân boä Taân Dòch Ñaïi Taïng Muïc Luïc hai pho. Vua ban teân boä aáy laø Thieân Thaùnh Dòch Giaùo Luïc, ban hieäu cho Sö laø Quang Phaïm Ñaïi sö vaø Töû Y - Quan Tham Chaùnh Vöông Tuøy daâng leân vua boä San Tu Caûnh Ñöùc Truyeàn Ñaêng Luïc möôøi laêm quyeån - Phoø Maõ Ñoâ UÙy Lyù Tuaân UÙc môû roäng boä aáy thaønh “Quaûng Truyeàn Ñaêng” ba möôi quyeån. Vua ban cho teân boä aáy laø Thieân Thaùnh Quaûng Ñaêng Luïc - Sa-moân Kheá Tung daâng leân vua boä “Phuï Giaùo Bieân Ñònh Toå Ñoà Chaùnh Toâng Kyù”, vua ban saéc cho nhaäp vaøo Ñaïi Taïng vaø ban hieäu laø Minh Giaùo Ñaïi sö cuøng Töû y, tieàn, luïa.

Ñôøi Toáng Huy Toâng, Sa-moân Duy Baïnh daâng leân vua boä Tuïc Ñaêng Luïc, vua ban saéc cho nhaäp Ñaïi Taïng, vua ban cho hieäu laø Phaät Quoác Thieàn sö vaø Y Kim Lan - Thöôïng Thö Vöông Coå xem Ñaïi Taïng soaïn ra boä Phaùp Baûo Tieâu Muïc taùm quyeån - Ngaøi Thaïch Moân Tueä Hoàng soaïn boä Thieàn Laâm Taêng Baûo Truyeän ba möôi quyeån.