BIEÅU CHEÁ TAÄP

*Sa-moân Thích vieân Chieáu chuøa Taây Minh taïi Thöôïng Ñoâ Tröôøng An bieân taäp.*

# QUYEÅN 5

Bieåu vaên coù ba möôi baøi, ñaùp cheá coù möôøi saùu baøi, toång coäng boán möôi saùu baøi:

1. Cheá vaên môøi chö taêng nieäm tuïng.
2. Cheá vaên ban saéc Sa-moân Tueä Laõng giaûng daïy haøng haäu hoïc.
3. Cheá vaên ban saéc Sa-moân Tueä Thaéng y cöù theo söï thænh môøi.
4. Cheá vaên taïm ngöng vieäc söûa chöõa choã ñaát thaùp cuõ.
5. Cheá vaên ban saéc xaây döïng linh thaùp ôû taïi boån vieän. (coù söù

ñieäp)

1. Bieåu vaên cuûa Sa-moân TLaõng caûm taï aân ban taëng y tía. (coù phaàn

traû lôøi)

1. Cheá vaên aân ban Bieån ngaïch ñieän caùc Vaên-thuø.
2. Bieåu taï aân ban taëng bieån ngaïch. (coù phaàn traû lôøi)
3. Traïng vaên daâng cuùng xaây döïng ñieän caùc Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø.
4. Bieåu taï aân ban taëng phaåm vaät cuùng döôøng nhaân ngaøy tieåu töôøng (coá Hoøa-thöôïng Baát Khoâng). (coù phaàn traû lôøi)
5. Bieåu taï aân ban taëng gaám luïa. (coù phaàn traû lôøi)
6. Cheá vaên ban leänh taêng ni khaép trong nuôùc thoï trì ñoïc tuïng “Toân Thaéng chaân ngoân”. (coù phaàn traû lôøi)
7. Bieåu caûm taï trì tuïng “Toân Thaéng chaân ngoân”. (coù phaàn traû

lôøi)

1. Bieåu xin vì toân sö, döïng laäp vaên bia.
2. Bieåu chuùc möøng Lyù Linh Dieäu chieán thaéng.
3. Vaõn ca töø coá coâng ñöùc Löông Quoác Coâng Lyù töôùng quaân.
4. Bieåu xin tieáp tuïc ñaët chöùc Quan söù Coâng Ñöùc.
5. Bieåu taï aân thieát trai cuùng döôøng vaø ban taëng traø vaät.
6. Bieåu chuùc möøng muøa xuaân. (coù phaàn traû lôøi)
7. Bieåu chuùc möøng ñoä con gaùi vua nöôùc Haøn xuaát gia.
8. Vaên bieåu cuûa Sa-moân Ñaøm Trinh chuùc möøng ôû Nam Sôn caàu möa ñöôïc ban taëng phaåm vaät. (coù phaàn traû lôøi)
9. Bieåu chuùc möøng trôøi taïnh möa. (coù phaàn traû lôøi)
10. Bieåu chuùc möøng caàu möa nôi ao truõng. (coù phaàn traû lôøi)
11. Bieåu baøy toû xin khöôùc töø truï trong ñaïo traøng. (coù phaàn traû lôøi)
12. Bieåu chuùc möøng caàu möa. (coù phaàn traû lôøi)
13. Bieåu chuùc möøng ñaùnh deïp Thoå Phieân. (coù phaàn traû lôøi)
14. Bieåu chuùc möøng caàu möa ôû ñaàm Ngoïc Nöõ. (coù phaàn traû lôøi)
15. Bieåu Ñaøm Trinh chuùc möøng caàu möa. (coù phaàn traû lôøi)
16. Bieåu chuùc möøng Bình trò Haø Nam cuûa Sa-moân Ñaïo nhuaän ôû Ñaøi Linh ÖÙng.
17. Bieåu daâng cuùng loâng chim Boà Caâu. (coù phaàn traû lôøi)

\*\*\*\*\*

# CHEÁ VAÊN MÔØI CHÖ TAÊNG NIEÄM TUÏNG.

Kính vaâng chæ duï noùi cuøng Nguyeân Toâng: caùc chuøa Hoùa ñoä, Baûo Thoï, Ñaïi Höng Thieän v.v... caùc vò Ñaïi Ñöùc Taêng tröôùc kia soáng beân caïnh Coá Hoøa-thöôïng tam Taïng laõnh thoï giaùo phaùp, nhöõng ngöôøi coù coâng nghieäp ñeàu ghi ñuû teân hoï ñeå taáu trình laïi.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774), ngaøy moàng 07 thaùng 07. Quan giaùm Noäi Yeát Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

# CHEÁ VAÊN BAN SAÉC SA-MOÂN TUEÄ LAÕNG GIAÛNG DAÏY HAØNG HAÄU HOÏC.

Vaâng phuïng chæ duï noùi cuøng Sa-moân Tueä Laõng, chuyeân tri kieåm hieäu vieän söï, kieâm giöõ chöùc giaûng daïy haøng Haäu hoïc. Moãi moãi ñeàu toân kính kheá hôïp coù thöû lôùp nghe taáu.

Ñaïi Lòch naêm thöù 09 (774), ngaøy moàng 07 thaùng 07.

* Trung söû Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

# CHEÁ VAÊN BAN SAÉC SA-MOÂN TUEÄ THAÉNG Y CÖÛ THEO SÖÏ THÆNH MÔØI.

Kính vaâng chæ duï noùi cuøng Sa-moân Tueä Thaéng: luùc coá Hoøa-thöôïng taï theá Sa-moân Tueä Thaéng truyeàn ñaït yù chæ, nay truyeàn ban ôû taïi linh thaùp giöõ vieäc höông hoûa, tröôùc kia ôû beân caïnh coá Hoøa-thöôïng thoï laõnh ñöôïc Phaùp Nieäm tuïng Phoå Hieàn, vôùi traãm laø cuøng thaày, gaéng söùc tinh taán tu trì maõn ba naêm sau töùc trôû laïi cuøng traãm thöông löôïng giaùo Phaùp

Ñöùc Boån toân. Neân y cöù söï thænh môøi maø an truù.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774) ngaøy moàng 07 thaùng 07. Chung söù Cao Phaåm Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

# CHEÁ VAÊN TAÏM NGÖNG VIEÄC SÖÛA CHÖÕA CHOÃ ÑAÁT THAÙP CU.

Kính vaâng chæ duï noùi cuøng Nguyeân Toâng: vieäc xaây döïng thaùp Coá Hoøa-thöôïng Ñaïi Bieän chaùnh Quaûng Trí Baát Khoâng, baûo ban neân taïm ngöng, ñeå choïn vò trí toát ñeïp hôn môùi xaây döïng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774) ngaøy 15 thaùng 07. Trung söû Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

# CHEÁ VAÊN BAN SAÉC XAÂY DÖÏNG LINH THAÙP ÔÛ TAÏI BOÅN VIEÄN (coù söù ñieäp)

Kính vaâng chæ duï noùi cuøng Nguyeân Toâng: sau leã traø-tyø coá Hoøa- thöôïng Tam Taïng Ñaïi Bieän Chaùnh Quaûng Trí coù ñöôïc xaù-lôïi, neân baûo ban boån vieän xaây döïng thaùp thôø xaù-lôïi.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774) ngaøy 28 thaùng 08. Giaùm quan noäi yeát Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

Ban leänh caùc Söù xem xeùt vieäc tu taïo cuûa coâng ñöùc söù ôû caùc chuøa taïi kinh thaønh neân theo ñieäp vaên chuøa Ñaïi Höng Thieän laø Ñieäp vaên ñöôïc cöû xöng kính vaâng chæ duï nhö caùc ñieäp vaên chöa coù lyù do, xin thi haønh theo choã ghi cheùp. Ban saéc ñieäp vaên chuøa Ñaïi Höng Thieän nhaân ñieäp vaên theo coá Ñieäp taïi boån vieän coá Hoøa-thöôïng Tam Taïng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774) ngaøy moàng 08 thaùng 09.

Phaùn quan tieàn Tö chaâu Tö Maõ Löu hoaït söù khai phuû nghi ñoàng tam tö kieâm Höõu long voõ quaân töôùng quaân Lyù Toâng.

* 1. **BIEÅU VAÊN CUÛA SA-MOÂN TUEÄ LAÕNG CAÛM TAÏ AÂN BAN TAËNG Y TÍA.** (coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Tueä Laõng noùi: Tueä Laõng toâi nhoû beù nhö haït caûi giöõa chuùng hoäi Du giaø, nöông nhôø ôn ñöùc thaùnh thöôïng, laïm goäi mình rieâng tö, vaøo ra nôi cöûa vaøng, huaân tu ôû ñieän rieâng, may maén kính vaâng minh chieáu, luoân ñoái tröôùc cöûu truøng, ñöôïc ñaëc aân ban taëng y luïa caø sa ñoû tía, khoâng chæ veû vang ñoái vôùi toân sö maø thaät huy hoaøng cuøng haøng haäu hoïc. Tueä Laõng nhoû beù toâi khoâng giaùm buoàn thöông, kính caån daâng bieåu trình baøy ñeå Beä haï xeùt bieát. Khoâng gì hôn xin xeùt ñeán cuøng vaø voâ vaøn möøng vui kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774), ngaøy 29 thaùng 11.

Chuøa Ñaïi Höng Thieän, ñeä töû phuù phaùp cuûa Coá Hoøa-thöôïng Tam Taïng ñaïi bieän chaùnh Hoaûng Trí Baát Khoâng, Sa-moân Tueä Laõng kính bieåu.

Baûo öùng Nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Ñaïi sö ngaøy tröôùc sieâng tu phaïm haïnh, sôùm soáng trong doøng giaùo phaùp, phöôùc tueä voán coù, muoân vaøn sinh linh ñang troâng moâng caäy nhôø, Traãm ban taëng y phuïc coù gì phaûi phieàn loøng caûm taï.

# CHEÁ VAÊN AÂN BAN BIEÅU NGAÏCH ÑIEÄN CAÙC VAÊN-THUØ.

Kính vaâng chæ duï ban taùm phaân vaøng vieát moät bieån ngaïch ñieän caùc “Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø Traán Quoác”, neân ñöa ñeán vieân phieân kinh chuøa Ñaïi Höng Thieän.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 10 (775), ngaøy 13 thaùng 02 Trung söû Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo.

# BIEÅU TAÏ AÂN BAN TAËNG BIEÅN NGAÏCH.

Sa-moân Tueä Laõng noùi: ngaøy nay cöûu nhaän thaùnh chæ do Trung söû Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo vaø ñaëc aân ban taëng taùm phaân vaøng vieát moät bieån ngaïch ñieän caùc Ñaïi thaùnh Vaên-thuø. Ngöï traùc veát thaàn, theá buùt tuyeät dieäu, teân huøng “Traán quoác” chöõ saùng thieân vaên, chim thöôùc ngoaûnh ñaàu, phöôïng hoaøng quay laïi, roõ raøng bay ñoäng, theá roàng huøng voõ, gaáu phoùng cuoán gioù maây, haõm ruû söông nôi chín taàng maây, lo rôi ñaù ôû ngaøn muoân nhaän. AÙnh quang vaøng saùng laïng cuøng nhaät nguyeät treo cao, daáu Thaùnh maãu möïc cuøng ñaát trôøi coøn maõi, haàu ñoùn chieâm ngöôõng maët maét saùng trong. Nhìn xem suy xeùt taâm thaàn toû raïng. Tueä Laõng toâi nhoû beù may maén gì ñöôïc taém goäi aân ba naøy? Ñoäi mang trôøi cao, khoâng ñaát hoå theïn. Raát vui möøng khoâng keàm cheá ñöôïc, kính caån daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Laõng toâi voâ cuøng möøng vui, mang ñoäi kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 10 (775), ngaøy 13 thaùng 02. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu. Baûo öùng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá ñaùp:

Vieän rieâng ôû giaø-lam an trí toân dung, treân baûng vaøng phaùt huy thöû quang Ñaïi Thaùnh. Ñaïi sö sieâng tu höông hoûa, giöõ gìn nöôùc nhaø. Ñoù laø ñieàu bieát taï aân vaäy.

# SÔÙ VAÊN DAÂNG CUÙNG XAÂY DÖÏNG ÑIEÄN CAÙC ÑAÏI THAÙNH VAÊN-THUØ:

Vieän phieân kinh chuøa Ñaïi Höng Thieän xaây döïng ñieän caùc Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt, tính toång coäng tieàn nhaän vaøo laø 22.487 quan 950 vaên. Noäi xuaát thay luïa, (1) vaên laø moät ñoàng tieàn, quan laø 100 ñoàng tieàn, neân 100 vaên môùi ñöôïc 1 quan. ÔÛ ñaây giöõ theo quan; vaên, maø löôït “Ñoàng tieàn” coäng tính nhaän vaøo 13.052 quan vaên (11.152 quan vaên, chuaån ñònh theo luïa laø 4.117 xaáp, chieát sung vaøo 2000 quan vaên thaáy tieàn nhaän vaøo) 1.084 quan, 503 vaên. Tieàn y cuûa Hoøa-thöôïng vaø tieàn caùc taïp vaät nhaän vaøo laø 8.852 quan 447 vaên. Ngoaøi thöû vaø baùn caùc taïp vaät nhaän vaøo, neân xaây döïng ñieän caùc Ñaïi thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi, phaù duïng vaø thaáy taïi soá nhö sau:

* 4.542 quan 545 vaên, mua goã vuoâng 610 caên röôõi.
* 974.810 vaên, mua goã hoác laøm ñoøn tay laøm coät, coäng 804 caên.
* 1491 quan 170 vaên, mua gaïch ngoùi si thuù 55.698 vieân.
* 214.500 vaên, mua saïn 700 boù ñeå duøng.
* 746.225 vaên, mua goã baù laøm cöûa song caâu lan ...
* 764.000 vaên mua ñaù vieân, ñaù taïp vaø thueâ xe, cöôùc phí löông thöïc thuû coâng.
* 116425 vaên mua ma ñaøo ñeå söû duïng.
* 339591 vaên mua ñinh saét ñeå duøng.
* 80000 vaên laøm taùm phoøng tranh ôû hai taàng treân vaø döôùi caùc.
* 85288 vaên mua ñaù voâi, ñaát ñoû, saùp ñen ñeå duøng.
* 2478 quan 946 vaên laøm cöûa kim ñoàng ñinh mua baûn leà ñeå duøng.
* 694550 vaên thueâ ngöôøi laøm taàng caáp vaø haøo thoaùt v.v...
* 2288 quan 300 vaên thueâ ngöôøi san baèng nuùi döïng caây goã vaø löông thöïc cho thôï duøng.
* 800 quan vaên mua thaùi saéc giaûi luïc veõ La vaên meàm, duøng laøm löông thöïc thuû coâng.
* 1.051 quan 296 vaên thueâ ngöôøi xeû goã vaø löông thöïc cho thôï

duøng.

* 305.000 vaên thueâ ngöôøi ñuùc ngoùi vaø löông thöïc cho thôï duøng.
* 1518 quan 900 vaên laøm cöûa song ngoâ baùch, caâu lan che naéng vaø

löông thöïc cho thôï duøng.

* 330 quan vaên ñaép ñaát buøn bôø luõy vaø löông thöïc cho thôï duøng.
* 257 quan vaên thueâ ngöôøi veõ neàn laêng caùch loã vaø mua thaùi saéc, thuû coâng löông thöïc cho thôï duøng.
* 595.687 vaên thueâ xe thuyeàn chôû goã vuoâng vaø tieàn cöôùc.
* 357.700 vaên thueâ ngöôøi saép xeáp bôø gaïch vaø löông thöïc cho thôï

duøng.

* 162 quan 548 vaên mua chieáu truùc vieät trieäu tòch baïc thaùn hoa,

döôïc cuø, giaáy buùt, daàu v.v...

* 100 quan 982 vaên taêng söù haønh giaû ngoaïi söù thoâi saém lo löông thöïc, saép ñaët coâng thôï.
* 52 quan 510 vaên mua keo vaø ma ñinh, giaây, ñeå buoäc caùc vaät.
* 312.790 vaên thueâ ngöôøi laøm caùc vieäc laët vaët suoát naêm thaùng.
* 873 quan 250 vaên thueâ boán chieác xe vaø saùu con traâu.
* 682 quan 87 vaên, mua coû ñaäu thuoác cho boø vaø tieàn baùnh cho ngöôøi keùo ñaåy xe.

Veà phaàn phaù duïng thì theo soá lieäu nhö treân, coøn phaàn mua vaøo hay taïp thí nhaän vaøo hoài taøn xem nhö sau:

* Hôïp nhaän goã vuoâng 685 caên röôõi, 75 caên, ngoaïi thí nhaän vaøo 610 caên röôõi.
* Mua vaøo 487 caên röôõi duøng laøm gaùc xong xuaát baùn 127 caên, coøn 71 caên.
* Hôïp nhaän baùc truï 244 caên, 148 caên, ngoaïi thí nhaän vaøo 96 caên.
* Mua vaøo 173 caên laøm gaùc xong, hieän coøn 71 caên.
* Hôïp nhaän vaøo goã ñoøn tay 2.414 caên, 1.570 caên, ngoaïi thí nhaäp vaøo 844 caên.
* Mua vaøo 1.854 caên, duøng laøm gaùc xong, hieän coøn 560 caên.
* Hôïp mua vaøo saïn 700 thuùc, 350 thuùc duøng laøm gaùc xong, hieän coøn 350 thuùc.
* Hôïp nhaän 683 caân keo, nhaän cuûa ban taëng 600 caân, ngoaïi thí 40 caân, mua vaøo 43 caân, duøng laøm gaùc xong.
* Hôïp nhaän 620 caân saùp, nhaän cuûa ban taëng 600 caân, mua vaøo 20 caân ñeàu duøng laøm gaùc heát.

Treân ñaây, ngoaøi tieàn vaät, goã vuoâng, v.v… nhaän vaøo ñeå xaây döïng ñieän caùc, vaø caùc taïp duïng thì hieän coøn vôùi soá löôïng nhö treân ñaõ ghi luïc, kính caån taáu trình ñeå xeùt bieát, ñoàng thôøi xin tuaân phuïc theo thaùnh chæ.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 10 (775), ngaøy moàng 05 thaùng 04.

Xem xeùt coâng vieäc xaây döïng ñieän caùc, Sa-moân Tuù Nghieâm v.v... kính daâng sôù vaên.

Ñoàng xem xeùt xaây döïng ñieän caùc Sa-moân Tueä Thaéng. Ban saéc xem xeùt vieän söï Sa-moân Tueä Laõng.

# BIEÅU TAÏ AÂN BAN TAËNG PHAÅM VAÄT CUÙNG DÖÔØNG NHAÂN

**NGAØY TIEÅU TÖÔØNG** (Coá Hoøa-thöôïng Baát Khoâng) (coù phaàn traû lôøi)

Trung söù ñoaùn vaät, hoa ñeán kính tuyeân thaùnh chæ: Nhaân ngaøy troøn moät naêm nhaäp thaùp Coá Hoøa-thöôïng Tam Taïng Ñaïi Quaûng Trí Baát Khoâng, ban taëng phaåm vaät cuùng döôøng moät ngaøn vò, ñoàng thôøi taëng hai traêm xuyeán traø vaø ñoä hai vò ñeä töû.

Kính vì tieân sö thò tòch thoaùng ñaõ troøn naêm, thaùnh aân nhôù töôûng thieát laäp cuùng thí. Ban tieàn xaây thaùp, soaïn leã cuùng taêng, aân möa moùc thaám khaép moïi nôi, ñöùc ngôøi saùng soi keû coøn ngöôøi maát. Phaøm laø baïn phaùp, buoàn theïn giao hoøa, trung söù ñeán tieán cuùng, kính daâng höông traø. Ñaët toaøn thaân nôi toân thaùp Ña Baûo, ñaëc thuø thaám ñöôïm caû chín taàng maây, khoâng daùm raát caûm ñoäi, kính caån daâng bieåu trình baøy caûm taï aân saâu ñeå beä haï xeùt bieát, raát toû saùng khoâng theå noùi ñöôïc, Sa-moân Tueä Laõng toâi voâ cuøng möøng vui kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 10 (775), ngaøy 15 thaùng 06. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu. Baûo öùng Nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng thò tòch, trôû veà nôi chaân thöôøng, nhanh choùng troøn naêm, caøng theâm thöông nhôù, nghó töôûng phöôùc ñöùc che chôû, neân thieát trai cuùng döôøng, traãm suy xeùt laïi chaúng saâu ñaäm gì sao nhoïc loøng taï aân nhö vaäy!

* 1. **BIEÅU TAÏ AÂN BAN TAËNG GAÁM LUÏA (**coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Tueä Quaû noùi: Kính vaâng ngaøy moàng 09 thaùng nay, trung söù Lyù Hieán Thaønh phuïng tuyeân tieán chæ ban taëng hai möôi boán xaáp gaám luïa cho toâi. Böng ñoäi möøng lo nhö nuùi lôùn ñeø mình. Tueä Quaû toâi nay gaëp toát laønh, daâng chòu thaùnh aân, ñaõ nhieàu naêm thaùng kính thôø toân sö Coá Ñaïi Hoøa-thöôïng Baát Khoâng, hôn hai möôi naêm giöõ gìn khaên gaäy. Vôùi toâng chæ Du-giaø bí maät, yeáu chæ saâu xa cuûa Phoå Hieàn, ñaëc bieät ñöôïc chæ daïy, rieâng thöøa yù chæ, tha thieát vì nöôùc nhaø maø suoát ngaøy ñeâm tu haønh. Tueä Quaû toâi nhoû beù, vì vaäy queân caû thaân hình, thöôøng khoâng giaùn ñoaïn, khaån thaønh theà nguyeän caàu mong baùo boå aân saâu möa moùc, ñaùp ñeàn ôn taïo döïng rieâng, khoâng daùm hôùn hôû ñeán cuøng, kính caån daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Quaû toâi vöøa möøng vöøa sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 10 (775), ngaøy moàng 10 thaùng 11. Sa-moân Tueä Quaû chuøa Ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá pheâ:

Hoøa-thöôïng ñeå laïi lôøi chæ daïy, xaø-leâ khaéc nieäm tuaân haønh toâng chæ

bí maät, truyeàn baù ñeä töû. Xeùt thaáy Sa-moân Tueä Quaû tinh taán khaån thieát luoân bieåu loä söï sieâng naêng khoå nhoïc, traãm ban taëng chuùc ít gaám voùc ñeå laøm vieäc höông quaû vaäy. Ñoù laø ñieàu bieát caûm taï vaäy.

# CHEÁ VAÊN BAN LEÄNH TAÊNG NI KHAÉP TRONG NÖÔÙC THOÏ TRÌ ÑOÏC TUÏNG “TOÂN THAÉNG CHAÂN NGOÂN”:

Kính daâng chæ duï noùi vôùi Lyù Nguyeân Toâng, ban leänh taêng ni khaép trong nöôùc thoï trì ñoïc tuïng Phaät Ñaûnh Toân Thaéng Ñaø-la-ni, haïn ñònh trong moät thaùng phaûi tuïng thuoäc loøng, troâng ñoù, moãi ngaøy trí tuïng hai möôi moát bieán. Haøng naêm, vaøo ngaøy moàng 1 thaùng gieâng khieån haï chaùnh söû, trí tuïng ñaày ñuû bieán soá nhö ñaõ haïn ñònh.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776), ngaøy moàng 08 thaùng 02. Giaùm quan noäi yeát Lyù Hieán Thaønh tuyeân ñoïc.

# BIEÅU CAÛM TAÏ TRÍ DUÏNG “TOÂN THAÉNG CHÔN NGOÂN”

(coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Tueä Laïng noùi cuùi daâng aân saéc baûo ban taêng ni khaép trong nöôùc tuïng trì “Phaät ñaûnh Toân Thaéng chaân ngoân”, Toân Thaéng chaân ngoân laø maét taâm cuûa caùc Ñöùc Phaät, laø beán bôø cuûa muoân daân, beä haï ñöôïc caùc Ñöùc Phaät phoù chuùc, duøng chaùnh phaùp ñeå cai trò muoân daân.

Tueä Laõng toâi voán ngöôøi xuaát gia laïi ñöôïc gaàn guõi haàu haï raát möïc ngu thaønh, thaät vöøa sôï vöøa möøng. Cuùi mong beä haï möu ñöùc hôïp vôùi thaùnh töø, che maùt lôïi ích nhôn sinh, ñaït ñeán bôø cöïc nhaân thoï. Ngay moät lôøi noùi ñaõ ban roõ söï möøng vui khoâng ngaèn meù, bình laëng caû muoân quoác gia. Nuùi soâng quyû thaàn cuõng khoâng loaøi naøo chaúng ñöôïc an oån, chim thuù caù ruøa ñeàu ñöôïc vaän may, keû taêng coù ñöôøng thaéng taán, ngöôøi tuïc thaønh thuïc, phong hoùa ñoàng thieän. Ñoù laø aân saâu cuûa beä haï vöôït ôn thieân haï, tham thöøa chí ñaïo maø öùng duïng, haù phaøm taêng nhö toâi maø coù theå bieát ñöôïc ö? AÂn sinh döôõng raát saâu daày, ñöùc daét dìu men ñaâu baùo ñaùp! Kính caån nhôø trung söù Nguyeân ÖÙng Kim daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Laõng toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776), ngaøy moàng 23 thaùng 03. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän v.v... kính bieåu. Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá pheâ.

Phaät ñaûnh chaân ngoân thaàn löïc truøm khaép, giuùp söùc laøm lôïi ích, traãm baûo ban thoï trì ñoïc tuïng coù gì phaûi trình bieåu toû baøy caûm taï.

# BIEÅU XIN VÌ TOÂN SÖ DÖÏNG LAÄP VAÊN BIA:

Sa-moân Tueä Laõng v.v... noùi: Toân sö Hoøa-thöôïng Tam Taïng Ñaïi Bieän Chaùnh Quaûng Trí Baát Khoâng sôùm gaëp ñôøi coù baäc Thaùnh, moài ngoïn ñeøn Phaät, vöôït bieån treøo non, tìm caàu phaùp baûo, thaønh ñaït maät aán kim cöông, thaáu suoát toång trì tam-muoäi, xaù lôïi bao boïc ôû saéc thaân, göông trí treo ôû traêng taâm, môû mang ñaïo lôùn, phuï giuùp hoaøng gia. Töø nieân hieäu Thieân Baûo veà sau, caùc vò hoaøng toå, hoaøng khaûo ñeàu nghieân mình cung kính thöa hoûi giaùo phaùp, ñuû leã thaày troø. Ñeán luùc beâ haï leân ngoâi, caøng theâm öu ñaõi, kính troïng ñaïo ñöùc, suûng aùi ban taëng vöôït haún thöôøng tình, luùc sinh tieàn thì toân xöng laø baäc thaày quaùn ñaûnh, khi thò tòch, ban taëng chöùc vò thöôïng coâng. Töø luùc toân sö thò tòch, traûi qua naêm thaùng, xaây döïng linh thaùp ôû song laâm, ñöùc lôùn chöa khaéc nôi ñaù taûng. Thaùnh töø thöông kính, höùa cheá taëng bia. Ngöûa maët nhìn thieân vaên, mong ñôïi giaùng chæ, Sa-moân Tueä Laõng v.v... chuùng toâi, nguyeän xöa mong chôø ñaõ ñeán luùc cuøng, cuùi xin hoàng aân ruõ loøng cho pheùp, khoâng gì hôn khaån khoaûn ñeán cuøng, kính caån daâng bieåu trình xin ñeå beâ haï xeùt bieát, khinh maïo long nhan khoâng daùm lo sôï. Sa-moân Tueä Laõng v.v... chuùng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776), ngaøy moàng 05 thaùng 04. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän, v.v... kính bieåu.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG LYÙ LINH DIEÄU CHIEÁN THAÉNG:

Sa-moân Tueä Laõng v.v... noùi: Tueä Laõng toâi nghe “Boïn nghòch ñöùc cheát roài coøn khoù traùnh khoûi yeâu nghieät”. Cuùi mong Beä haï anh minh moät mình quyeát ñoaùn, thaàm vaän thaàn möu, duøng töôùng só uy voõ raát thaønh khaån ñaùnh deïp. Baét gaáp boïn giaëc khaáu ñaûo, taùm chaâu coù ñöôïc khai thoâng haûi ngoaïi. Vaïn nöôùc ñeán trieàu chaàu, boán coõi cuøng daâng coáng. Tueä Laõng v.v... chuùng toâi, raát vui möøng khoâng keàm cheá ñöôïc, kính caån nhôø Trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu trình baøy chuùc möøng ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Laõng v.v... chuùng toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776), ngaøy moàng 28 thaùng 11. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän, v.v... kính bieåu. Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Linh Dieäu cuoàng phaûn, choáng cöï kinh ñình, quaân sö boán phía laâm traän giaëc khaáu yeâu nghieät tieâu tan, baét ñöôïc hung thuû, soâng bieän trôû laïi an khöông thaùi bình. Ñoù laø ñieàu chuùc möøng vaäy.

# VAÕN CA TÖØ COÁ COÂNG ÑÖÙC SÖÙ LÖÔNG QUOÁC COÂNG LYÙ TÖÔÙNG QUAÂN:

Tieàn Taû laõnh quaân veä binh, Taøo tham quaân Haøn laâm ñôïi chieáu dôøi Trieäu:

*Nghieäp lôùn thôøi Ñöôøng Nghieâu Coâng thaønh quaân Vaên Töû.*

*Nhaän aân suûng ba trieàu Xoâng saùu tyû naêm thaàn. Veõ söøng, buoàn thoåi laïnh*

*Keøn buoàn ngheïn söông mai. Coát trung nghóa thaùnh trieàu Nay phaàn moà hoang laïnh.*

*Caây lôùn buoàn gioù thoåi Töôùng quaân ñi chaúng veà. Voõ haøn, taâm caøng ñau Nhìn huyeät, leä khoù caàm. Traêng mai ñoïng söông coû Suoái aån caûn daï ñaøi.*

*Laéng nghe baïn ca khoùc, Chaïm vaät ñeàu buoàn thöông!*

# BIEÅU XIN TIEÁP TUÏC ÑAËT CHÖÙC QUAN SÖÙ COÂNG ÑÖÙC:

Sa-moân Tueä Laõng noùi: “Tueä Laõng toâi nghe: chæ coù con ngöôøi gieo troàng coäi phöôùc, chæ coù phöôùc ñöùc laøm lôïi ích con ngöôøi. Neáu thieáu soùt ñi thieän coâng ñöùc thì khoâng do ñaâu maø sinh tröôûng”. Cuùi mong Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá beä haï, leân ngoâi thieân töû chôû che muoân daân, caét döùt döôøng taø, giöõ gìn chaùnh phaùp, muoân coõi nöôùc ñeàu an laønh, chöù ñaâu chæ coù ôû kinh thaønh. Töø luùc quoác gia ñaëc bieät an trí quan söù coâng ñöùc veà sau thì phöôùc laønh ngaøy moät theâm nhieàu, coøn hung taø thì maát ñi. Choán hoaøng cung khôûi vaän may cao lôùn, caûnh thieàn moân yeân vui, döùt tuyeät caùi nhuïc. Chæ trôøi bieát ñöôïc, ngöôøi ít roõ vaäy. Töø hoâm Lyù Nguyeân Toâng qua ñôøi, töø ñeá kinh cho ñeán taêng löõ nhìn nhau aûm ñaïm, môû maét theâm buoàn thöông, leä rôi trong lôøi noùi. Laïi lo sôï aùc ma ñöôïc dòp thöông taâm, ngoaïi ñaïo gaëp thôøi nhieãu loaïn, chaùnh giaùo bò hoaïi dieät, röøng taø caøng töôi toát! Cuùi xin thaùnh töø choïn moät vò hieàn thaàn ñaûm chöùc Tö coâng ñöùc, maõi maõi vì nöôùc nhaø maø taïo phöôùc ñoåi ñôøi, côûi môû söï lo buoàn ñeå taêng nhaân phaán chaán. Kính caån nhôø giaùm söù Lyù hieán Thaønh daâng bieåu trình baøi caàu xin ñeå beä haï xeùt bieát. Khoâng gì hôn soi xeùt ñeán cuøng, Sa- moân Tueä Laõng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776), ngaøy... thaùng12

Sa-moân Tueä Laõng chuøa ñaïi Höng Thieän kính bieåu.

# BIEÅU TAÏ AÂN THIEÁT TRAI CUÙNG DÖÔØNG VAØ BAN TAËNG TRAØ VAÄT:

Sa-moân Tueä Laõng noùi: Kính vì ngaøy 14 thaùng naøy, thieát trai cuùng döôøng moät ngaøn vò taêng, ban taëng hai traêm xuyeán traø. Ngaøy naøy laïi mong trung söù tuyeân baøy aân maïng an uûi cuøng caùc ñeä töû, haønh khaép thieân höông, xoâng khaép keû coøn ngöôøi maát, Tueä Laõng v.v..., chuùng toâi vöøa buoàn vöøa lo, taâm hoàn rôi laïc, nöông söï chôû che cuûa toân sö, goäi mình nôi ñaëc aân cuûa Beä haï. Neáu thaàn lyù coù coøn, aâm thaàm caûm thaùnh aân thì aân keát coû haún do traø thôm vaäy, khoâng daùm phuï baïc ôn nuùi bieån ñeán cuøng. Sa-moân Tueä Laõng toâi kính caån nhôø trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu trình baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Laõng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777) ngaøy moàng 10 thaùng 06. Sa-moân Tueä Laõng, v.v... kính bieåu.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG MÖA XUAÂN:

Sa-moân Tueä Laõng v.v... noùi: AÁy laø do muøa Ñoâng naêm tröôùc quaù haïn haùn, Thaùnh taâm lo laéng, roäng baøy thaéng phöôùc khaép vì sinh linh, quaû nhieân thaønh töïu maây xuaân vaàn vuõ, khaép trôøi tuyeát rôi baøy ñieàm toát, khaép nôi thaám nhuaàn, aân truøm khaép nôi, buïi môø töï laéng saïch, luùa thoùc truùng muøa, Tueä Laõng v.v... chuùng toâi caû thaûy naêm möôi ba vò, thöôøng ôû taïi ñaïo traøng, vì nöôùc nhaø maø trì nieäm kinh chuù, töø ñaàu thaùng gieâng ñeán nay, cuøng nhau saùch taán, coù vò ñaõ baûy ngaøy tuyeät thöïc, coù vò qua hôn möôøi ngaøy queân caû nguû nghæ, quyù voán chuùt ñieàu laønh nhoû, treân rieâng baùo ñaùp, goäi nhuaàn nhö nhöõng naêm thaùng thôøi vua Nghieâu, nhaân theïn oâng giaø mieàn queâ, khoâng daùm möøng vui ñeán cuøng, kính caån nhôø trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu toû baøy chuùc möøng ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa- moân Tueä Laõng v.v... chuùng toâi voâ cuøng möøng vui kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 13 (778), ngaøy 17 thaùng gieâng. Sa-moân Tueä Laõng chuøa Ñaïi Höng Thieän, v.v... kính bieåu. Baûo öùng Nguyeân Thaùnh vaên voõ hoaøng ñeá ñaùp.

Khoaûng vì thôøi gian ñang phaùt sinh töø muøa Ñoâng khoâng coù söông tuyeát, traãm thaät tình lo laéng bôûi thaùng ngaøy haïn haùn keùo daøi. Caùc vò tinh thaønh caàu nguyeän, möa ñöôïm nhuaàn khaép. Do söï chí thaønh maø caûm caùch, ñaùng duøng ñeå an uûi vaäy. AÁy laø ñieàu bieát chuùc möøng.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG ÑOÄ ÑÖÔÏC CON GAÙI VUA NÖÔÙC HAØN XUAÁT GIA

Caùc vò Sa-moân ôû kinh thaønh cuõng nhö caùc vò thöôïng toïa ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, Sa-moân Tueä Laõng v.v... noùi: Cuùi vaâng thaùnh chæ ngaøy moàng 06 thaùng naøy, ñoä con gaùi lôùn cuûa vua nöôùc Haøn xuaát gia. Hoàng aân yeân ñònh thieân toân xuaát gia, vaän phuùc voán töï Hoaøng Haäu söï meán moä cuûa aùi ñaïo doøng hoï Thích. Cuùi mong Beä haï taâm thaät chí Thaùnh, lôïi vaät roäng khaép, tuy lôùn nhö trôøi ñaát naøo ai coù theå, huoáng gì boû thaân mai hoaøng thöôïng töï caét boû toùc xanh, côûi aùo baùu chaâu ngoïc ñeå ñaép maëc caø sa. Trôøi ngöôøi khaép ba coõi ñeàu ñöôïm nhuaàn aân phöôùc, Sa-moân trong nöôùc mang ñoäi chuùc möøng khoâng theå keàm cheá, kính caån nhôø trung söù Nguïy Haønh Laâm daâng bieåu ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Laõng v.v... chuùng toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 13 (778), ngaøy moàng 09 thaùng 10.

Caùc vò Sa-moân ôû kinh thaønh cuõng nhö caùc vò Thöôïng toïa ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, Sa-moân Hueä Laõng v.v... kính bieåu.

# VAÊN BIEÅU CUÛA SA-MOÂN ÑAØM TRINH CHUÙC MÖØNG ÔÛ NAM SÔN CAÀU MÖA ÑÖÔÏC BAN TAËNG PHAÅM VAÄT.

(coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Ñaøm Trinh noùi: AÁy khoaûng vì trôøi möa chöa ñeán, thaùnh taâm lo laéng, ñaëc vaâng tieán chæ baûo ban ñeán Nam Sôn caàu möa. Doác taän tim gan, mong ñoäng loøng trôøi. Ñoái vôùi phaùp, khoâng coù coâng phu neân roàng thaàn chaúng öùng, khoâng nhoïc nghó töôûng, hö phí söï cuùng döôøng. Ñaõ khoâng hy voïng troâng mong gì, thaät ñaùng toäi traùch phaït. Thaùnh töø laïi khoan dung tha thöù, ban thöôûng raát saâu ñaäm, vaâng nhaän baûy möôi xaáp gaám luïa. Thaät trôøi che ñaát chôû, chaúng bieát cao daøy. Haù raèng lo giaän moân ñình, boãng gaëp möa troâng thaám ñöôïm, khoâng daùm möøng vui theïn sôï ñeán cuøng, kính caån nhôø Trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu toû baøy caûm taï ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Ñaøm Trinh toâi vöøa sôï vöøa möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777), ngaøy moàng 03 thaùng 08. Chuøa Thanh Lang, Sa-moân Ñaøm Trinh kính bieåu.

Baûo öùng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá ñaùp:

Sö (Sa-moân Ñaøm Trinh) töø laâu tinh taán phaïm haïnh, thieát tha thaønh khaån thanh tònh ñaïo traøng, caàu nguyeän möa raõi ñöôïm nhuaàn khaép nôi, traãm coù phaàn khen thöôûng, sao nhoïc loøng toû baøy caûm taï vaäy.

* 1. **BIEÅU CHUÙC MÖØNG TRÔØI TAÏNH MÖA** (coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Phi Tích v.v... noùi: Cuùi vaâng ngaøy 26 thaùng 08, trung söù cao phaåm Lyù Hieán Thaønh tuyeân caùo thaùnh chæ caùc vò Sa-moân ôû taïi kinh thaønh trì tuïng kinh Ñaïi Baùt-nhaõ Khoång Töôùc Vöông v.v... caàu nguyeän taïnh möa, ñeå giuùp thaùnh taâm.

Phi Tích toâi nghe: Ñeá Nghieâu raát möïc chí thaùnh, khoâng ñaâu möa nhieàu. Kinh Ñaïi vaân quyù baùu cuõng coù daïy caàu xin taïnh möa. Khoaûng aáy coøn nhö laâm raâm, lo nhaän baøng hoaøng, Beä haï ñích thaân baøy taâm nôi ngöôøi vaøng, thöôøng ñoát höông ôû ñieän ngoïc, beøn khieán trôøi quang taïnh, maët nhaät leân cao, soi suoát maây daøy maø chieáu khaép boán phöông, gioù laønh phaûng phaát queùt saïch maây muø ôû taùm höôùng. Luùa thoùc toát töôi ñöôïc muøa, kho vöïa thöôøng luoân traøn ñaày. Ñoù ñeàu do aân trôøi tinh ngheä, phaøm taêng ñaâu bieát ñöôïc. Phaøm taïi ñaïo tuïc, khoâng daùm caûm ñoäi, kính caån nhôø trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu trình baøy ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Phi Tích v.v... chuùng toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777), ngaøy moàng 01 thaùng 09. Cuøng chö taêng ôû taïi kinh thaønh, Sa-moân Phi Tích kính bieáu. Baûo öùng Nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Sö (Sa-moân Phi Tích) laõnh ñaïo caùc vò Sa-moân, töø laâu ôû taïi ñaïo traøng, sieâng naêng keát duyeân phaïm haïnh, phöôùc ñöùc giuùp ích chuùng sinh, chaân thaùnh che chôû, xöa ngaàm daàn khai môû, neân caøng thaønh kính, ñeå laïi an vui cho nöôùc nhaø. AÁy laø ñieàu ñaùng chuùc möøng vaäy.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG CAÀU MÖA NÔI AO TRUÛNG:

Sa-moân Giaùc Sieâu, Tueä Chieáu v.v... noùi: ngaøy 15 thaùng naøy, Trung söù Döông Quyù Traân ñeán kính vaâng thaùnh chæ baûo ban caùc vò Giaùc Sieâu, v.v... caàu möa nôi ao truûng taïi Nam sôn suoát baûy ngaøy. Beä haï nghieâm thaân döôõng vaät, lo ôn möa moùc ôû Phu thôøi, laáy loøng ngöôøi laøm loøng mình, thöông noâng phu troàng troït giöõa naêm, beøn khieán coù linh, haún caàu thaàn tích vaø töùc khaéc taïo phuùc, maø muoân hoï ñoäi aân töø aùi, chuùng sinh möøng nghóa meï cha, so vôùi möa tuy hieám ít maø coû caây ñeàu töôi toát, haïn haùn khoâng phaûi lo laéng, nguõ coác ñeàu xanh töôi. Ñoù töùc laø beä haï thuaän vôùi ñaïo trôøi ngaàm aån vaän thôøi, theå nguyeân chuyeån hoùa beân trong haøi hoøa, Giaùc Sieâu v.v... chuùng toâi coøn ngu môø khoâng daùm möøng vui quaù laém. Moïi ngöôøi thaûy ñeàu bieát, mang ñoäi vui veû ñeán cuøng khoâng theå keå xieát.

Giaùc Sieâu toâi cuùi vaâng thaùnh chæ, beøn thieát laäp ñaïo traøng, ngaøy ñeâm tinh thaønh ñeå giuùp yeáu chæ cuûa vaên aân, chaúng daùm bieáng löôøi, laøm saùng toû leânh cuûa Quang Traïch, ngay ñeâm ñaàu trì tuïng kinh chuù, maây

söông boãng döng tuï laïi nôi nuùi soâng, khaûi thænh chöa xong thì möa ñoå, nöôùc tuoân traøn ñaày röôùi khaép cöûa thaønh. Cho neân bieát caûm ñoäng nhö thôøi vua Nghieâu, huyeàn öùng ngay trong choác laùt, möa ñöùc nhö luùc vua Thuaán, vui nhoû chaúng daùm chaäm laâu, nôi maàm moáng caây, boãng nhieân nhö möa taêng theâm nöõa, phaøm goïi laø löông tröõ, thaät seõ caøng taøn. Giaùc Sieâu toâi cuøng vôùi caùc vò giaø treû v.v... trong höông thôm, mang ñoäi möøng vui baát giaùc voã tay vaøo coång laøng, vöøa taùt vöøa döøng, töï nhieân chaân ñaïp ñeán hang cuøng ngoõ heûm, khoâng daùm möøng vui hôùn hôû ñeán cuøng, kính caån daâng bieåu trình baøy chuùc möøng ñeå beâ haï xeùt bieát. Sa-moân Giaùc Sieâu, Tueä Chieáu v.v... chuùng toâi voâ cuøng möøng vui kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 07 (772), ngaøy moàng 20 thaùng 06. Chuùa Baûo Thoï Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... kính bieåu.

Baûo öùng Nguyeân thaùnh Vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Caùc vò Sa-moân (...) kinh haønh ngoài thieàn, töø laâu ñaõ toû ngoä voâ sinh, nhôù nghó saâu saéc veà nöôùc nhaø, chí thaønh mong caàu möa moùc, thaùnh chaân ruõ loøng che chôû, möa xuoáng ñuùng thôøi, truyeàn hôïp thu nguyeân ñem laïi muøa maøng toát töôi, taây thaønh coù troâng mong, dieäu duïng hoå theïn khoù nhoïc. AÁy laø ñieàu bieát chuùc möøng vaäy.

# BIEÅU BAØY TOÛ XIN TÖØ KHÖÔÙC ÔÛ TRONG ÑAÏO TRAØNG:

Sa-moân Giaùc Sieâu, Tueä Haûi v.v... laø nhöõng vò chuyeân trì tuïng ôû ñaïo traøng nôi ñieän Tröôøng Sinh noùi: Giaùc Sieâu, Tueä Haûi... chuùng toâi voán khoâng ñöùc nghieäp, laïm nhaän keû xuaát gia, theo haàu toân sö, vaøo ra nôi cung caám, aên phaàn côm vua, maëc laáy aùo trôøi, ngoài ngöïa xe coâng, qua laïi baèng xa giaù. Daàn daø ngaøy thaùng hôn möôøi laêm naêm trôøi, nhaän cuûa thuø aân ban thöôûng, chaát cao ñaày goø. Neáu baøn veà coâng lao baùo ñaùp nöôùc nhaø thì chöa töøng coù ñöôïc maûy may, voã mình tu trì ñaâu kham nhaän hoå theïn. Vaû laïi, ngöôøi xuaát gia nhaän lôøi Phaät daïy, sieâng tu coâng ñöùc, cho ôû choán giaø-lam, töø laâu ôû choán cung trôøi, thaät ñeå laïi vaät baøn luaän, ñeâm tröôùc nghó suy, ñaâu daùm töï an! Raát mong thaùnh töø nhuû loøng thöông phoùng thích cho moãi ngöôøi töï trôû veà chuøa cuõ, vì nöôùc nhaø maø tu haønh, nhoùm voán ruoäng phöôùc ñaâu haïn trong ngoaøi. Khaån thieát chí thaønh ñeán cuøng, khoâng theå keå xieát, kính caån nhôø Trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu trình baøy caàu xin ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa-moân Giaùc Sieâu, Tueä Haûi v.v... chuùng toâi voâ cuøng lo sôï kinh daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777), ngaøy moàng 22 thaùng 05.

Sa-moân tu haïnh tuïng nieäm Giaùc Sieâu, Tueä Haûi v.v... kính bieåu. Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Caùc vò Sa-moân ... dieäu haïnh tinh tu, giöõ vöõng chaùnh giaùc, löu laïi nôi cung caám, ñeå laøm nhaân toát, khoâng ñeán khoâng ñi, sao laïi daâng bieåu töø nhöôïng vaäy.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG CAÀU MÖA:

Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... noùi: ngaøy 27 thaùng 08, cuùi daâng trung söù Nguïy Haønh Laâm tuyeân caùo. Thaùnh chæ: Möa daàm ñaõ laâu, phaûi xin caàu taïnh. Giaùc Sieâu v.v... chuùng toâi boãng nhieân vaâng thöøa chæ duï, caøng gaáp boäi khaån thaønh khôûi caùo roàng thaàn, ngaøy ñeâm tinh roøng thaønh khaån, doác taän tim gan, nöông nhôø thieân oai cuûa Beä haï, maây tan möa döùt, muøa maøng ñeàu töôi toát, cuùi mong Hoaøng ñeá Thaùnh Ñöùc kinh ñoäng ñeán trôøi, Ngaøi nuoâi döôõng muoân loaïi, daét daãn só daân vui loøng, quan lieâu ñieàu an vui, chö taêng v.v... nôùi Ñaïo traøng vui möøng ñeán cuøng khoâng theå keå xieát, kính caån nhôø trung söù Nhaïc Leänh Khaâm daâng bieåu trình baøy chuùc möøng ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... chuùng toâi voâ cuøng möøng vui kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777) ngaøy moàng 01 thaùng 09.

Ñaïo traøng ôû ñieän Tröôøng Sinh, Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... kính

bieåu.

Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Sö laõnh ñaïo chö taêng, töø laâu ôû taïi ñaïo traøng, sieâng naêng keát duyeân

phaïm haïnh, phöôùc ñöùc lôïi giuùp leâ daân, chaân thaùnh che chôû, xöa nay aån maät, daàn daàn toû roõ neân caøng thaønh kính, ñeå laïi an vui cho nöôùc nhaø, ñoù laø ñieàu ñaùng chuùc möøng vaäy.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG ÑAÙNH DEÏP THOÅ PHIEÂN.

(coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... noùi: nhìn thaáy giöõa ñöôøng traøn ñaày Töû Nghi haï töôùng só phaù deïp Thoå Phieân. Baét soáng caû ngaøn teân giaëc, cheùm ñaàu ñeán caû soá muoân. Kính nghe: Beä haï duøng thuaän ñeå phaït nghòch, khôûi quaân chaéc chaén chieán thaéng, vì nghóa maø trò gian taø, khaép nôi khoâng ai chaúng khaéc phuïc. Ngaøy maø boïn giaëc Thoå Phieân phuï traùi öôùc, daùm phaûn aân nöôùc nhaø. Theo giaëc ôû bieân thuøy, nhôø laáp ñaát ñaù. Cuùi mong Beä haï thaùnh löôïc thoâng thaät, thieân oai chaán ñoäng nôi xa, theá ñoàng nhö cheû truùc, nhö chaâm löûa ñoát ñoàng, baét ñöôïc teân ñaàu soû, cheát cöùng ñaày ñoàng. Giaùc Sieâu v.v... chuùng toâi hoå theïn ôû nôi cöûa Phaät, möøng vui nöôùc nhaø thanh bình, khoâng daùm hôùn hôû quaù laém, kính caån daâng bieåu trình baøy ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Giaùc Sieâu v.v... chuùng toâi voâ cuøng vui möøng

kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777) ngaøy 28 thaùng 08.

Sa-moân Giaùc Sieâu noäi ñaïo traøng chuøa Baûo Thoï v.v... kính bieåu. Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Boïn Taây phieân phuï aân, Nguyeân Nhung ñaët baøy möu löôïc, ñaïo trôøi giuùp söùc thuaän hoøa ñaùnh deïp hung taøn. Caùc vò laø Sa-moân Thích töû cuõng neân an uûy vaäy. AÁy laø ñieàu ñaùng chuùc möøng.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG CAÀU MÖA ÔÛ ÑAÀM NGOÏC NÖÕ.

(coù phaàn traû lôøi)

Sa-moân Tueä Sieâu noùi: ngaøy 16 thaùng tröôùc trung söù Lyù Hieán Thaønh kính tuyeân chæ duï baûo ban Tueä Sieâu toâi ñeán ñaàm Ngoïc Nöõ ôû huyeän Chu OÁc tu höông quaû caàu möa. Tueä Sieâu toâi haïnh thieáu tinh tu, baøy sai thieân chæ, nôi nuùi soâng linh öùng, baát muoäi caàu nguyeän, ban ñaàu môùi laäp ñaïo traøng, töø laïch khe boãng döng roùc raùch vaø gieo xaù-lôïi möa vaûi nhö tô, moät toái maø caây coû theâm hoa, moät ñeâm maø soâng ñoàng traøn ngaäp thaám saâu khoâ caïn, möøng hôïp thaàn daân. Cuùi mong Beä haï thaùnh ñöùc kinh ñoäng ñeán trôøi, aân trôøi ban phöôùc. Ñaâu phaûi laø Tueä Sieâu toâi beù nhoû maø vaät tinh thaønh caûm thoâng, khoâng daùm vui möøng hôùn hôû ñeán cuøng, kính caån nhôø trung söù Lyù Hieán Thaønh vaøo cung trình taáu daâng bieåu toû baøy chuùc möøng ñeå beä haï xeùt bieát. Sa-moân Tueä Sieâu toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi lòch naêm thöù 09 (774) ngaøy moàng 05 thaùng 02. Noäi ñaïo traøng ... Sa-moân Tueä Sieâu kính bieåu.

Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

Traãm luoân thöông xoùt leâ daân, troâng mong trôøi möa. Phaân ban caùc laøng caàu ñaûo khaép caùc linh töø maø hoøa traïch thaám nhuaàn, phuû cuøng tu- aàn maãn. Sö (Tueä Sieâu) töø laâu ñaõ nhoïc chí thaønh khieát tònh, sieâng naêng thanh tònh ñaïo traøng, coù theå troâng mong, nhìn laïi caøng theâm vui möøng vaäy. AÁy laø ñieàu ñaùng chuùc möøng.

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG:

Sa-moân Ñaøm Trinh v.v… noùi: ngaøy 29 thaùng tröôùc, kính vaâng trung söù Lyù Hieán Thaønh ñeán phuïng tuyeân thaùnh chæ baûo ban Ñaøm Trinh v.v... chuùng toâi ñeán ñaàm Ngoïc Nöõ, ôû tröôùc chuøa trì tuïng kinh saùm trôï giuùp caàu möa. Cuùi mong Beä haï nhaân vì muøa ñoâng tröôùc khoâng nhoùm tuyeát, ñeán xuaân laïi naéng gaét. Lo giuùp ñaàu tieân, tinh thaønh caàu nguyeän, caùc trung söù v.v... ban ñaàu tu höông ñeøn, baàu trôøi khoâng maûy may buïi nhô luùc tuyeân xöng thaùnh chæ, boãng nhieân linh öùng, gioù nuùi raït raøo nhö uøn saám seùt,

nöôùc ñaàm ngaàm thaám, hoaëc phaân theo maïch nuùi tuoân traøo beøn khieán tuoân möa ñaày ñaàm vaø traøn khaép soâng, ñoàng baèng. Nhaâm Cao nhôø ñoù maø khôi maïch, coû caây nhôø ñoù maø naåy maàm. Muoân daân möøng vui, ngaøy thöôøng khoù noùi heát. Ñaøm Trinh v.v... chuùng toâi hoïc ñaïo roõ thôøi, laùnh ôû nôi hang nuùi, may thaám nhuaàn ôn ñöùc thaùnh vöông, hôùn hôû theâm leân, khoâng daùm möøng vui ñeán cuøng, kính caån nhôø Trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu baøy toû chuùc möøng ñeå beâ haï xeùt bieát. Sa-moân Ñaøm Trinh v.v... chuùng toâi voâ cuøng lo sôï kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 09 (774) ngaøy moàng 03 thaùng 02. Chuøa Tieân Du ôû huyeän Chu OÁc, Sa-moân Ñaøm Trinh kính bieåu. Baûo öùng nguyeân thaùnh vaên voõ Hoaøng ñeá ñaùp:

(Ñaùp cheá ñoàng nhö vaên treân) (baøi 27).

# BIEÅU CHUÙC MÖØNG BÌNH TRÒ HAØ NAM CUÛA SA-MOÂN ÑAÏO NHUAÄN ÔÛ ÑAØI LINH ÖÙNG:

Kieåm hieäu ñaïo traøng Quaùn AÂm ôû ñaøi Linh ÖÙng. Caùc Sa-moân tu haïnh nieäm tuïng laø Ñaïo Nhuaän v.v... noùi: Kính vaâng caùc töôùng ôû Haø Nam ñaùnh laáy ñöôïc Chaâu Bieän, ñaùnh phaù Ñieàn Hoaûng, baét soáng Lyù Linh Dieäu. Boïn cöùu voï bò tan taùc, ñoäc boø caïp lieàn nhö baêng tieâu. Trôøi ñaát, Thaàn, ngöôøi. Khoâng ai chaúng möøng vui. Cuùi mong Baûo öùng nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá Beä Haï y cöù chaùnh giaùo cuûa ñaáng Phaùp vöông, thöïc haønh haïnh ñaïi bi cuûa ñöùc Quaùn AÂm. Ban aân cho traêm hoï, sôï moïi vaät maát choã, maø boïn Lyù Linh Dieäu kia cuoàng ñieân, hoaønh haønh choáng cöï traùi ngöôïc ñaïo trôøi, neáu trôøi khoâng gieát thì cuõng töï chuoác laáy tay hoïa. Nay ñaây, bieån laëng, maët nhaät soi saùng nuùi non tónh laëng. Coøn nghe thieân sö coøn chöùa thöøa söùc maïnh gieát giaëc thuø, keá thöøa chaéc chaén khoâng xa. Keû xuaát gia nhoû beù nhö toâi giôø ñaây möøng vui sao xieát. Ngöôõng nhôø aân ñöùc Thöôïng Hoaøng, so saùnh thì soâng bieån chaúng saâu baèng, vui möøng ñeán cuøng, khoâng theå keå xieát, kính nhôø Trung söù Lyù Hieán Thaønh daâng bieåu toû baøy chuùc möøng ñeå Beä haï xeùt bieát. Sa-moân Ñaïo Nhuaän toâi voâ cuøng vui möøng kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 11 (776) ngaøy 29 thaùng 07.

Kieåm hieäu ñaïo traøng Quaùn AÂm ôû ñaøi Linh ÖÙng, Sa-moân Ñaïo Nhuaän kính bieåu.

# BIEÅU DAÂNG CUÙNG LOÂNG CHIM BOÀ CAÂU.

Thaàn Lyù Hieán Thaønh noùi: voâ cuøng lo sôï! Toäi cheát! Toäi cheát! Cuùi mong Beä haï duøng ñaïo Hieáu ñeå cai trò thieân haï, nuùi ngoøi do ñoù maø ban

toát laønh, tin ñeán caû loaøi coân truøng, loaøi loâng vaõy voäng maø hieän baøy ñieàm toát. Nay thaáy trong kinh Phaät ghi roõ; chim Boà caâu sôï chim öng bay ñeán beân caïnh ngaøi Xaù-lôïi-phaát, lo sôï vaãn coøn, ñeán beân Ñöùc Phaät, loøng sôï haõi ñieàu heát. Ngöôøi aáy cuøng vôùi coát xöông ñeàu ñaõ muïc raõ, chæ loâng chim boà caâu nay vaãn coøn, theå chaát nheï nhaøng, maøu xanh bieác, boû vaøo löûa khoâng chaùy, gaëp gioù lieàn tung bay. Thaàn Hieán Thaønh töø laâu haàu caän nôi hieân thieàm, ñích thaân töï thaáy thöû ñoát loâng khoâng chaùy, bieát raèng Phaät Phaùp chöa suy vi. Töø ñôøi nhaø Chu truyeàn ñeán nhaø Ñöôøng, roõ raøng qua caùc trieàu ñaïi laâu xa, chæ choù ngöïa so ñeå hieán caàu, tình cuûa chim muoâng, seõ ñeán hieán daâng, söï tuy thaät nhoû, song khoâng daùm chaúng cuùng daâng. Thaàn Lyù Hieán Thaønh toâi voâ cuøng lo sôï toäi cheát! Toäi cheát! Kính daâng.

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù 12 (777) ngaøy 01 thaùng 01.

Nguyeân tuøng trieàu Taùn Ñaïi phu haønh noäi thò giaû, noâò yeát thò giaû, Giaùm Ñoàng chaùnh vieân thöôïng Queá Quoác Töù Ngö ñaïi thaàn Lyù Hieán Thaønh kính bieåu.

Baûo öùng nguyeân Thaùnh vaên voõ Hoaøng Ñeá ñaùp raèng:

OÂng nhôø gaàn guõi, che chôû Phaät giaùo, töø laâu tænh taán sieâng naêng, thaät coù nhieàu kinh nghieäm roõ raøng. Vôùi vieäc daâng cuùng loâng chim Boà Caâu, raát ñaùng vui möøng vaäy, ñoù laø ñieàu ñaùng taáu trình.

ÑAÏI BIEÄN CHAÙNH QUAÛNG TRÍ TAM TAÏNG BIEÅU CHEÁ TAÄP QUYEÅN 5 (HEÁT)

■