LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ

**SOÁ 2035**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2035

**PHẬT TỔ THỐNG KỶ**

# NOÙI VEÀ SÖÏ XEÙT DUYEÄT PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ

Ñöùc Phaät laáy taâm aán truyeàn cho caùc Toå, caùc Toå cuøng truyeàn nhau ñeán caùc Sö. Trong luùc ñoù thì tuøy cô maø laäp kieán giaûi, laáy quyeån baøy thaät, maïch laïc phaân hôïp roõ raøng do ñoù maø khoâng theå nghó baøn vaäy.

Trong khi toâi ñang nghæ ngôi taïi nuùi OÂ chieâm thì boãng coù ngaøi AÁp haàu Du Coâng môøi ñeán thaêm laàu Tröøng taâm cuûa Tö Maõ Khaáu. OÂng ta ñem vieäc xeùt duyeät nhôø toâi, toâi hoûi laø muoán xeùt duyeät saùch gì thì ra ñoù laø boä Phaät Toå Thoáng Kyû Toâi vì vieäc noái lôùn chí xöa neân khoâng daùm choái töø ngay, vöøa ñoát höông môû saùch ra. Coù moät vò khaùch tieán ñeán thöa raèng: “Toâi nghe raèng ba thöù taâm, Phaät vaø chuùng sinh voán khoâng sai khaùc, vaäy sao giöõa Phaät vaø Toå laïi khaùc nhau ö? Vaø ñaïo voán döùt heát caùc bieåu töôïng beân ngoaøi. Lyù khoâng coøn soá löôïng thì sao laïi coù Thoáng Kyû. Neáu caûnh töùc taâm laø Thieàn quaùn, voán töï noù ñaõ coù vò ñeà hoà thì côù gì laïi coá theo pheùp maø chæ tìm söõa traâu ôû mieàn thoân giaû?”

Ta baûo raèng: OÂng chæ noùi phaàn hôi gioáng maø chöa thaät ñuùng vôùi ñaïo. Neáu ñaïo khoâng Nhaát thoáng taát seõ phaân taùn, coøn Nhaát thoáng maø khoâng kyû cöông taát seõ roái loaïn. Ñaõ phaân taùn roái loaïn thì ñaïo lyù coøn nöông töïa vaøo ñaâu? Song ñaïo nhaân lôøi maø hieån baøy, lyù do giaùo phaùp maø saùng toû, haù coù theå lìa ngoân giaùo maø tìm thaáy ñöôïc ñaïo lyù ö? Nay ta thöû ñem saùch naøy maø duï cho thoân xoùm, danh cuù naêng thuyeân duï cho traâu boø, caùc nghóa sôû thuyeân duï cho söõa vaø toâ laïc ñeà hoà. Neáu baûo raèng cöù laáy thaúng chaát ñeà hoà ngon quyù maø khoâng caàn nhoïc söùc cheá taïo söõa traâu, thì xin môøi oâng cöù boû söõa traâu maø tìm laáy ñeà hoà xem thöû ñöôïc chaêng? Neáu muoán thaáy roõ ñaïo cuûa Thaùnh xöa thì haõy töø Thoáng Kyû naøy maø ñeán ñöôïc

498 BOÄ SÖÛ TRUYEÄN 1

vaäy. OÂng laïi coøn nghó ñieàu chi? Sôû dó Döông Thò Ngöï vì Phaät vaø Toå maø phaùt taâm, Du AÁp Haàu vì chuùng sinh maø giaùo hoùa, Duïc Ñaïo Nhaân... nôõ ñem hoå chuùa ñeå laàm ngöôøi hoïc chaêng? Khaùch beøn ñaûnh leã ruùt lui.

Nhaø Ñaïi Minh, thaùng quyù haï, naêm Giaùp Daàn nieân hieäu Vaïn Lòch. Nöôùc Taây Thuïc, Phuï Töø Sa-moân Minh Duïc kính buùt.

Lôøi noùi ñaàu cuûa Phaät Toå Thoáng Kyû.

Phaùp sö Chí Baøng vôùi moät saùch Phaät Toå Thoáng Kyû ghi cheùp thöù töï roõ raøng veà vieäc truyeàn trao thoï nhaän cuûa caùc Toå xöa cuõng nhö nguoàn goác saâu xa cuûa söï phaân chia chi phaùi khaùc nhau, khaùc naøo moät hoa coù naêm caùnh truyeàn y thoï kyù noái nhau roõ raøng. Töø ñaáy coõi Thieân ñaøi ñeàu laø moät nhaø quyeán thuoäc, roäng ra thì caû caùc choán ñòa nguïc Thieân cung cuûa Hoa taïng theá giôùi vaø caùc Thaùnh hieàn lieân xaû, chö Taêng Ni vaõng sinh ñoái vôùi phaùp vaän luùc höng hay suy, maø loøng caøng tha thieát, duïng taâm caøng caàn maãn. Ñoù laø yù muoán vì löûa cuûi taøn maø truyeàn ñeøn noái tieáp maõi. Gaàn ñaây caùc Toâng moân thaïnh haønh hoaëc giaûng luaät hoaëc pheá boû, maø khoâng bieát raèng nhö xe kia phaûi coù hai baùnh, chim kia phaûi ñuû hai caùnh thì môùi coù theå noái doõi ñöôïc gioáng Phaät. Neáu thaät nhö Toâng Thieân thai thaâm nhaäp vaøo Phaùp hoa Tam-muoäi, chính mình thaáy roõ hoäi Linh sôn coøn ñuû chöa tan, caùc phaùi cuoàng thieàn ñaùnh heùt ñeàu ruùt chaïy. Ñoù laø caùi yù khaéc in thoáng kyû cuûa caùc baäc Thaùnh hieàn nhö Y Doaõn, Troïng Ni vaäy.

*Ñöùc Sôn Döông Haïc kính ñeà.*

# LÔØI TÖÏA PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ

Tham döï cuûa trôøi ñaát, laøm chuû söï bieán hoùa cuûa vaïn vaät, cong tuy ñoàng maø khaùc ngoâi vò... ñoù chính laø loaøi ngöôøi. Cho neân töø luùc coù con ngöôøi ñeán nay, ngaây ngoâ moät ñaùm daân ñen aét phaûi laäp baäc Ñaïi nhaân laøm vua ñeå chaên daét, ñoù laø boán vò Luaân vöông thoáng laõnh boán chaâu, haøng Tuùc taùn cai trò caùc coõi khaùc. Nhöng nöôùc Chaán Ñaùn ôû Nam Thieäm-boä chaâu Thaät laø moät nöôùc quaân töû ôû phöông Ñoâng. Töø khi Phuïc Hy xöng ñeá môùi baét ñaàu veõ baùt quaùi truyeàn xuoáng ba ñôøi, vaên vaät saùng rôõ. Ñeán khi Ñöùc Theá Toân chuùng ta xuaát hieän ôû Thieân Truùc saép hoaèng hoùa ñeán phöông naøy. Beøn tröôùc khieán ba Thaùnh vöông kheùo daét daãn ñôøi, tröôùc duøng leã nhaïc môû ñöôøng, sau môùi daïy veà chaân ñaïo. Khi cô thaønh thôøi ñeán thì ñaïi phaùp ñöôïc löu truyeàn. Theá neân vua nhaø Haùn naèm moäng thaáy ñieàm laønh baùo vieäc ngaøi Ma-ñaèng sang Ñoâng ñoä. Ñôøi Nguïy Taán trôû ñi thì raàm roä dòch kinh, caùc Sö cuøng tranh nhau leân buïc giaûng. Duø ai naáy rieâng laäp nghóa moân ñeå laáy danh ñöông thôøi, nhöng haõy coøn meâ môø veà yù moät ñôøi giaùo hoùa cuûa Nhö Lai, toâng Thieân thai doác ñôøi, noái thònh vaän meänh cuûa Phaùp Laáy taùm giaùo, naêm thôøi vaø boán thöù Tam-muoäi cuøng yù chæ söï lyù töùc cuï caûnh quan “khoâng hai” ñeå laøm goác vaøo ñaïo cuûa haøng haäu hoïc. Lôøi daïy doã quyù baùu aáy ñöôïc caùc Sö noái tieáp truyeàn nhau ñôøi ñôøi ñeán nay ñaõ baûy traêm naêm, giöõ gìn khoâng maát. Ngaøi Haøn laâm Löông Töû noùi raèng: Noùi veà Phaät phaùp, neáu laáy Thieân thai laøm Ty Nam la baøn thì coù nhieàu luaän thuyeát khaùc nhau seõ ruùt lui, lôøi luaän naøy thaät ñuùng thay!

Ngaøi Chí Baøng soaïn saùch naøy hoïc vôùi caùc thaày raát laâu, luoân nghó raèng caùc Thaùnh tích cuûa Phaät vaø Toå truyeàn trao, neáu khoâng cheùp thuaät laïi thì ñôøi sau laáy gì ñeå nghe bieát. Nhö thuôû xöa ngaøi Löông Chöû soaïn boä Chính Thoáng, tuy môùi laäp phaùp theå nhöng nghóa traùi vaên vuïng. Coøn ngaøi Caûnh An soaïn boä Toâng Nguyeân, nhöng chæ ñöôïc xeáp vaøo loaïi vaên truyeän, lôøi thoâ vieäc ít, ñeán noãi boû queân khoâng ngöôøi thaâu caát, aáy ñeàu laø loãi naøy. Theá neân laáy taùc phaåm cuûa caû hai nhaø vöøa söûa, vöøa boå tuùc, caên cöù vaøo pheùp vieát söû maø hôïp thaønh saùch cuûa moät nhaø. Ñaây baét ñaàu töø Ñaïi Thaùnh Thích-ca vaø cuoái cuøng laø ngaøi Phaùp Trí. Moät Ñöùc Phaät vaø hai möôi chín Toå ñeàu goïi laø Baûn Kyû. Do ñoù noùi roõ vieäc hoaèng hoùa maø thaét chaët moái Ñaïo vaäy. Ñeán nhö caùc Toå xeáp vaøo theá gia thì töø ngaøi Quaûng Trí trôû ñi laø Lieät truyeän, danh ngoân haïnh toát ñeàu cho vaøo loaøi naøy, nhöng thuaät keå neâu leân chí höôùng thì khoâng phaûi nghóa moät moân, maø ñuû caû Thoâng Leä, coù theå suy ra maø bieát. vaû laïi ñaõ duøng caùch bieân nieân

baét ñaàu töø ñôøi Chieâu vöông nhaø Chu cho ñeán trieàu ñaïi vua ta ñaõ rieâng vì phaùp vaän höng suy. Vieäc laäp phaùp cuûa Nho, Thích, Laõo, vieäc khai toâng cuûa Thieàn, Giaùo, Luaät hoäi chung vaøo nhau, taát caû ñeàu ghi cheùp ñaày ñuû. Ñaët teân laø Phaät Toå Thoáng Kyû goàm naêm möôi boán quyeån ghi cheùp truyeän theá gia thì baét chöôùc theo Thaùi söû Coâng, ghi cheùp vieäc höng suy thì baét chöôùc theo Tö Maõ Coâng. Saùch vieát xong lieàn mang ñeán Baïch vaân ñöôøng ngöôõng caàu Phaùp sö Phaät Quang hieäu khaûo vaø caùc baïn ñoàng chí õ cuøng tính vieäc khaéc baûn in ñeå löu truyeàn, ñem veà khieán moïi nhaø ñeàu coù baûn naøy. Ai ñoïc saùch naøy thì taùnh linh nhaân taâm seõ môû mang giuùp saùng toû hoùa trò cuûa nöôùc, ñaâu khoâng theå baûo laø coù lôïi ích lôùn cho ñôøi ö? Töø naêm Maäu Ngoï, ngaøi Baûo Höïu ñöùng ñaàu vieäc söûa vaên suoát möôøi naêm xem xeùt, naêm laàn sao ñi cheùp laïi môùi thaønh baûn thaûo ngaøy laïi noái ñeâm, coâng lao thaät boäi phaàn, chæ mong baùo ñaùp aân Phaät, ñeàn traû nghóa vua, khoâng phuï sôû hoïc, chí ôû taïi ñaây vaäy.

Ñôøi Toáng, nieân hieäu Haøm Thuaàn thöù naêm, ngaøy taùm thaùng taùm naêm Kyû Tî. Ñaát Boán Minh, Phöôùc tuyeàn, Sa-moân Chí Baøn, nguï taïi nuùi Nguyeät ba ôû Ñoâng hoà, kính töïa.

Ñoàng hieäu chaùnh, Caùt Töôøng An Laïc Sôn, Giaùo Trung Baùo Quoác Giaùo Töï, Thuû Toïa, Sa-moân Taát Thaêng.

Hieäu Chaùnh Tieàn, Truï Trì Hoa Ñình Tieân Phöôùc Giaùo Töï, Truyeàn Thieân Thai Toáng Giaùo, Sa-moân Tueä Chu.

Hieäu chaùnh, truï trì Caùt Töôøng An Laïc Sôn, Giaùo Trung Baùo Quoác Giaùo Töï Truyeàn Thieân Thai Toâng Giaùo, Sa-moân Thieän Löông.

Hieäu chaùnh, truï trì Ñoâng hoà Nguyeät Ba Sôn, Töø Bi Phoå Teá Giaùo Töï Truyeàn Thieân Thai Toâng Giaùo, Sa-moân Toân Tònh.

Hieäu chaùnh, Ñaëc Boán Phaät Quang Phaùp sö, Taû Höõu Nhai Ñoâ Taêng Saùu Chuû Quaûn, Giaùo Moân Coâng Söï, truï trì Thöôïng Thieân Truùc Giaùo Töï, Boán Kim Lan Y Phaùp, xem xeùt Phaät Toå Thoáng Kyû thoâng leä.

***Thích baûn kyû*** (Baûn keâ veà hoï Thích)

Ñöùc Thích-ca Nhö Lai, vieäc ñaàu tieân sau khi môùi thaønh Phaät laø ñem loøng ñaïi Bi cöùu ñoä muoân loaøi suoát ñeán ñôøi vò lai khoâng ngôi nghæ. Theá neân sau khi chöùng quaû thì hieän baøy quyeàn bieán, thöôøng thöôøng xuaát hieän treân ñôøi. Chôù neân laáy ba ñôøi maø tính coù tröôùc sau.

Huoáng laø khaép caû möôøi phöông quoác ñoä baûo sinh baûo dieät moïi choã khoâng ñoàng. Haù coù theå chæ ôû moät coõi Nam Thieäm-boä chaâu naøy maø hoaøn thaønh xong söï nghieäp cuûa ngaøi ö? Nhöng nay vieäc ghi cheùp thì chæ ñaëc cöû caùc yeáu hoäi truyeàn giaùo ôû phöông naøy maø bieát khaép caû möôøi

phöông cuõng ñeàu gioáng ñaây khoâng khaùc. Caû ba ñôøi ñeàu chæ ôû moät taâm sao coøn coù vieäc dò ñoàng ö? Nay caên cöù vaøo caùc nhaân haïnh cuûa Nhö Lai töø luùc coøn laø phaøm phu cho ñeán khi ñöôïc goïi laø baäc Phaùp vöông maø neâu roõ baûn taùnh vaø Thaùnh nguyeân, trình baøy taùm töôùng lôùn nhoû, phaân chia hai moái ñoán tieäm, traûi qua naêm thôøi, phoâ baøy moät giaùo phaùp vieát neân boä Baûn Kyû veà giaùo chuû Thích-ca Maâu-ni Phaät, boán quyeån. Töø ngaøi Ñaïi Ca-dieáp ñeán Toân giaû Sö Töû ñeàu hay kính vaâng theo lôøi Phaät daïy hoaèng truyeàn Ñaïi phaùp, goïi ñoù laø Kim Khaåu Toå Thöøa. Caên cöù vaøo Phoù Phaùp Taïng (Phaùp truyeàn giao) maø soaïn thaønh Taây Ñoä Nhò Thaäp BoánToå Kyû, moät quyeån.

Töø thôøi Baéc Teà môùi môû ñaïo Long thoï cho ñeán toâng Thieân thai truyeàn baù Phaùp Hoa thì ngaøi Chöông An taäp hoïp laøm sôù luaän, ngaøi Kinh Kheâ vieát lôøi giaûi thích roõ raøng, ñeàu ôû taïi Chaán Ñaùn (Trung Quoác) maø vaâng theo Giaùo Quaùn. Ñoù goïi laø sö nay Keá ñeán toå, vieát thaønh boä Ñoâng Ñoä Cöõu Toå Kyû, hai quyeån. Töø ngaøi Phaùp sö Thuùy noái nghieäp ngaøi Kinh Kheâ, thaày thaày truyeàn nhau traûi suoát naêm ñôøi Vaõn ñöôøng, ñeán trieàu vua ta giaùo phaùp tan maø laïi hoïp. May nhôø ngaøi boán minh Phaùp Trí ra dung trung höng ñaïo giaùo quaùn cuûa Thieân thai, coâng lôùn ngang vôùi chín Toå kia, neân vieát ra Höng Ñaïo Phaùp Sö Haï Baùt Toå Kyû, moät quyeån. Boä naøy ghi keå caùc chuyeän töø ngaøy Ñöùc Phaät giaùng sinh ñeán naêm ngaøi Phaùp Trí thò tòch goàm caû thaûy coù moät Ñöùc Phaät vaø hai möôi chín vò Toå, baéc ñaàu töø naêm Giaùp Daàn vaøo ñôøi Chu Chieâu Vöông thöù hai möôi saùu cho ñeán naêm Maäu Thìn, nieân hieäu Thieân Thaùnh thöù saùu, ñôøi Toáng Nhaân Toâng, goàm hai ngaøn hai naêm chung laøm moät Baûn Kyû xeáp vaøo Chaùnh thoáng, gioáng nhö caùc vua chuùa ôû ñôøi chaán chænh ngoâi baùu ñeå truyeàn nghieäp lôùn.

## *Thích theá gia:*

Töø khi nuùi Nam nhaïc xuaát hieän Thieàn sö Tueä Chieáu cho ñeán caùc sö Töø Vaân… ñeàu truyeàn giaùo phaùp laøm roõ toâng moân, chia ñeøn soi saùng theá gian, cuøng vôùi caùc Toå Chaùnh Thoáng ñeàu laø aùnh saùng, neân vieát boä Chö Toå Theá Giaû, hai quyeån.

***Thích lieät truyeän*** (Lieät truyeän veà hoï Thích):

Töø ngaøy boán minh caùc doøng noái nhau loãi laïc nhaát coù möôøi maáy vò. Haøng con chaùu Keá ñeán thöøa thì chæ coù ba ngaøi Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình laø saùng choùi nhaát, giöõ vöõng phaùp nhaø, choáng keû laán hieáp beân ngoaøi maø hoaèng ñaïo ñoä ngöôøi. Do ñoù, vieát ra boä Chö Sö Lieät Truyeän goàm möôøi moät quyeån. Noùi veà keû phaûn Toâng phaù Toå, maát ngöôøi thöøa

Keá ñeán thì coù vaøi ba ngöôøi, neân vieát ra Taïp Truyeän, moät quyeån. Noùi veà nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi giaùo moân, nhöng söï vieäc laâu xa laïi khoâng ghi cheùp, neân vieát Vò Töôùng Thöøa Töï Truyeän, moät quyeån.

## *Thích bieåu:*

Khaûo saùt vieäc truyeàn thuï cuûa chö Toå, trình baøy vieäc noái phaùp lo ñôøi, muoán bieát vieäc thieân coå thì phaûi xeùt chuyeän thôøi nay. Vì muoán noùi roõ caùc vieäc töø thôøi Baéc Teà, cho ñeán thôøi ngaøi Phaùp Trí neân phaûi thuaät laïi töø luùc coù caùc doøng Chaùnh Thoáng ñeán nay. Vieát ra Lòch Ñaïi Truyeàn Giaùo Bieåu laø muoán trình baøy roõ Ñöùc Thích-ca cuøng caùc Toå cho ñeán caùc Sö ngaøy nay. Ñeå noùi vieäc truyeàn Ñaêng voâ taän, neân vieát ra Phaät Toå Theá Heä Bieåu goàm hai quyeån.

## *Thích chí:*

Cuøng trình baøy vôùi loái vaên trang nhaõ laø vaên taùn Phaät, moãi thöù ñeàu coù chöông nghóa phaùt huy Toå nghieäp. ÔÛ ñaây muoán cuûng coá söï höng thònh cuûa Phaùp moân, neân vieát ra Sôn Gia Giaùo Ñieån Chí, moät quyeån.

Ngöôøi maø lyù, giaùo, haïnh thaønh töïu ñaày ñuû. Töø nguõ tröôïc leân baäc Cöûu phaåm thì chæ coù ñaïo Nieäm Phaät Tam-muoäi môùi coù khaû naêng nhö theá. Cô nghi ñôi maït phaùp baét ñaàu töø nuùi Loâ, neân vieát ra Tònh Ñoä Laäp Phaùp Giaùo Chí, ba quyeån.

Caùc ngaøi Ñaït-ma, Hieàn Thuû, Töø AÂn, Quaùn Ñaûnh, Nam Sôn... ñeàu laø moät ñôøi loãi laïc. Ñaëc bieät tuy cuøng laøm saùng toû ñaïo naøy nhöng moãi vò chuyeân bieät moät moân, caùch xa caùc Toâng khaùc, neân vieát ra Chö Toâng Laäp Giaùo Chí, moät quyeån.

Nhìn thaáy ngaøn Phaät noái nhau thònh vöôïng thì bieát roõ voâ taän ñaêng. Töø moät chaâu troâng khaép thì bieát roõ voâ bieân coõi. Vì aûi tuïc khoù nghe thaáy, neân vieát ra Tam Theá Xuaát Höng Chí vaø Tam Giôùi Danh Theå Chí, goàm ba quyeån.

Moïi thöù höông ñaêng cuùng döôøng vaø caùc hình thöùc leã, tuïng, ca, ngaâm laø che laáp giaáu veát chính cuûa duyeân nhaân, gia haïnh ví chæ coù ngöôøi hieåu lyù môùi thaønh töïu caùc Phaät söï, neân vieát boä Phaùp Moân Quang Hieån Chí, moät quyeån.

Ñaïi Phaùp truyeàn sang Ñoâng ñoä (Trung Quoác), Thaùnh hieàn ñôøi ñôøi noái nhau, do ñoù Tam baûo ñöôïc giöõ gìn khoâng ñeå döùt maát. Song traûi bao naêm thaùng laâu xa khi höng khi pheá, aáy laø vì söï ñôøi voâ thöôøng bieán ñoåi, chöù ñoái vôùi Ñaïo maàu naøo coù neân hö. Xem xeùt ñuû moïi vieäc laøm töø xöa nay ñeå thaáy caùi töôùng cuûa vaän phaùp thoâng hay taét. Ñeán nhö caùc giaùo

thuyeát cuûa Nho vaø Laõo treân ñôøi, coù luùc bò eùp böùc hay ñöôïc môû mang, nhöng caùc giaùo thuyeát aáy ñeàu saùng rôõ, coù theå duøng ñeå daïy vaø raên. Neân soaïn ra boä Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí, möôøi laêm quyeån.

Vaän phaùp thoâng taét, söï bieán ñoåi daãy ñaày, neáu caên cöù vaøo bieân nieân thì khoâng roõ ngoïn ngaønh, nay muoán thoâng suoát coå kim ñeå moïi ngöôøi tìm bieát, neân vieát ra boä Lòch Ñaïi Hoäi Yeáu Chí, boán quyeån.

Haøng moân ñeä cuûa Phaät vaø Nho cao quyù, coù ngöôøi duøng vaên töï ñeå phoâ tröông Ñaïo lôùn hoaëc laøm tieâu bieåu cho Phaùp moân, thì khoâng theå khoâng toùm taét ghi cheùp, do ñoù maø soaïn boä Danh Vaên Quang Giaùo Chí, hai quyeån.

## *Töï coå cheá:*

Khoaûng nieân hieäu Chaùnh Hoøa ñôøi vua Huy Toâng nhaø Toáng, ngaøi Ngoâ Höng Dónh Phaùp sö môùi soaïn ra boä Toâng Nguyeân Saùu ñeå thuaät laïi caùc vieäc truyeàn thoï nhau cuûa moät toâng Thieân thai keå töø ñôøi Baéc Teà cho ñeán naêm Nguyeân Höïu cuûa trieàu ñaïi nhaø Toáng, veõ neân baûn ñoà heä thoáng hoùa Moái Ñaïo, do ñoù môùi coù theå khaûo saùt tìm bieát ñöôïc Toå Toâng cuûa caùc giaùo moân.

Khoaûng nieân hieäu Khaùnh Nguyeân ñôøi Ninh Toâng nhaø Toáng, ngaøi Khaûi am Ngoâ Khaéc Kyû laáy boä Saùu cuûa ngaøi Phaùp sö Dónh maø noùi roäng theâm ra, coù teân laø Thích Moân Chaùnh Thoáng, chöa kòp löu haønh thì maát. Vaøo khoaûng naêm Gia Ñònh, ngaøi Caûnh Am Thieân Phaùp sö laïi laáy baûn saùu cuûa Phaùp sö Dónh vaø boä Caûnh Am Taân Ñoà maø vieát theâm phaàn giaûi thích ôû sau vaø phuï theâm truyeän cuûa hôn saùu möôi vò, ñaët teân laø Toâng Nguyeân Saùu.

Vaøo ñaàu nieân hieäu Gia Hy ñôøi vua Lyù Toâng nhaø Toáng, ngaøi Tieàn Ñöôøng Löông Chöõ Giaùm Phaùp sö, laáy baûn saùu ôû ñôøi Ngoâ roài theo phaùp vieát söû maø vieát ra caùc thöù saùch baûn kyû, theá gia, lieät truyeän, taûi kyù,... nhöng vaãn duøng teân cuõ laø Thích Moân Chaùnh Thoáng. Song baûn cuûa ngaøi Caûnh Am thì coù loãi laø khoâng laäp theå cuûa Thoáng kyû, coøn baûn cuûa ngaøi Löông Chöõ thì coù nhieàu danh vò laàm laãn. Cho ñeán caùc thöù nhö vaên röôøm, lôøi thoâ, vieäc ít, nghóa traùi thì ñeàu coù ñuû. Nhöng teân saùch goïi laø Thích Moân thì quaù bao quaùt, coøn nhöõng söï caàn yeáu thì chæ noùi sô qua. Vaäy caàn neân thaûo luaän, söûa ñoåi, trao chuoát theâm nöõa, vì khoâng theå ñoøi hoûi söï hoaøn bò ôû moät ngöôøi, nay xin noùi roõ. Nhöõng ñieàu keå thuaät hoâm nay laø caên cöù vaøo hai Boä Toâng Nguyeân Saùu vaø Thích Moân Chaùnh Thoáng, coù tham khaûo ñoái chieáu vaên nghóa, söûa sang boå tuùc theâm. Roài laïi laáy theâm caùc vaên töø ôû caùc Kinh ñieån Ñaïi taïng, sôû kyù Giao moân, söû tòch Nho toâng vaø

caùc truyeän saùu cuûa caùc nhaø... cho ñeán vieän daãn caû caùc saùch Tuù Sö Long Höng Thoáng Kyû, Tuù Sö Thích Trò Thoáng Kyû... ñeå vieäc daãn giuùp vaøo. Roài döïa theo pheùp cuûa Söû thò maø vieát thaønh boán quyeån Phaät Kyû, boán quyeån Toå Kyû, hai quyeån Theá Gia, möôøi moät quyeån Lieät Truyeän, moät quyeån Taïp Truyeän, moät quyeån Vò Töôùng Thöøa Söï Truyeän, hai quyeån Bieåu, ba möôi quyeån Chí... taïo thaønh moät boä toaøn thö cuûa moät nhaø. Ñeán nhö sau moät truyeän thì coù phaàn khen ngôïi ñöùc haïnh cuûa vò aáy, sau moãi chuyeän laïi coù phaàn bình luaän ñeå giaûi nghi. Veà vaên neáu phaàn naøo vieäc daãn vieäc xöa coù nghóa khaùc thì coù chuù thích ôû döôùi, khieán ngöôøi ñoïc deã hieåu. Neáu caên cöù trong ñaây vaø vaên giaûi thích lieät truyeän ôû tröôùc thì taát bieát phaàn lieät truyeän veà caùc Sö coù möôøi moät quyeån vaø veà baûn kyû chæ coù möôøi quyeån.

## *Duïng tam leä:*

Caùc Sö ôû ñôøi gaàn ñaây, theo pheùp laäp truyeän thì phaûi duøng ba leä

sau:

1. Quaùn haïnh tu minh.
2. Giaûng huaán höõu chæ.
3. Tröù Thö Minh Toâng .

Neáu khoâng phaûi ba thöù naøy thì laø laïm duïng. Ñeán nhö ñoái vôùi Lyù

söï cuûa Kinh phaùp maø khen ngôïi giaùo moân, laïi ñem ra ghi cheùp laø muoán khieán ngöôøi ñôøi sau coù choã kính ngöôõng. Nhö ñaùm con chaùu caùc quan, caùc baäc Danh hieàn, Nho sinh, Cö só... bieát ñöôïc Ñaïo naøy neáu khoâng phaûi coù do coâng huaân tu töø nhieàu ñôøi tröôùc maø ñöôïc nhö theá, aáy laø do thôøi xöa maø coù vaäy.

## *Thích ñeà nghóa:*

Phaät Toå laø gì? Ñoù laø Giaùo chuû cuûa ta vaø chö Toå heä thuoäc.

Thoáng Kyû laø gì? Neâu roõ lyù chung veà vieäc truyeàn thuï cuûa Phaät vaø Toå (Söû Kyù Coâng Thaàn Bieåu noùi raèng: Caàn yeáu laø laáy vieäc thaønh coâng ñeå laøm Thoáng Kyû. Haùn Cao Toå Kyû, Nhan Sö Coå chuù raèng: Kyû laø söûa trò; Thoáng laø söûa trò caùc söï vieäc coù lieân heä vôùi thaùng naêm.

Baûn Kyû laø gì? Laø ghi cheùp caùc vieäc chaùnh thoáng truyeàn giaùo cuûa moät vò Phaät vaø hai möôi chín vò Toå, baét ñaàu töø Ñöùc Thích-ca vaø keát thuùc vaøo ñôøi ngaøi Phaùp Trí.

Theá Gia laø gì? Laø giöõ vöõng nghieäp nhaø vôùi ñôøi ñeå gaùnh vaùc Toå

ñaïo.

Lieät Truyeän laø gì? Laø ghi cheùp ngoân haïnh cuûa caùc ñôøi Toå sö ñeå coù

ngöôøi thöøa Keá ñeánToå ñaïo.

Bieåu laø gì? Laø trình baøy veà ñaàu moái cuûa giaùo phaùp vaø thôøi gian khi truyeàn giaùo.

Chí laø ghi caùc söï vieäc nhö Sôn Gia Giaùo Ñieån hoaëc vieäc caùc Toâng laäp giaùo hoaëc vieäc vaõng sinh tònh ñoä, hoaëc theá giôùi thaønh hoaïi, hoaëc vieäc phaùp moân hieån saùng, hoaëc veà vaän phaùp thoâng taét, hoaëc caùc laõnh hoäi caùc ñieàu coát yeáu ñeå thoâng suoát coå kim, hoaëc thuaät vaên ñeå laøm saùng toû ñaïi giaùo... thì chí ñeàu coù xeùt ñeán.

## *Thích sö danh:*

Neâu teân caùc Sö thöôøng theo taùm nguyeân taéc (leä): Hoaëc do teân nöôùc nhö Baéc Teà, Cao Ly, hoaëc theo teân nuùi nhö Nam nhaïc, Thieân thai. Hoaëc theo hieäu thaày nhö Trí Giaû, Phaùp Trí. Hoaëc theo teân ñaát nhö Chöông An, Tieân Thaønh. Hoaëc theo teân chuøa nhö Phaùp hoa, Thieân cung. Hoaëc theo teân rieâng nhö Thaûo ñöôøng, Töùc am. Hoaëc theo teân quaän nhö Tieàn ñöôøng, Boánminh. Hoaëc theo teân saùch mình vieát nhö Phuø Toâng, Hieán Chöông. Ñôøi gaàn ñaây phaàn ñoâng ngöôøi ta duøng töï hieäu, tuy teân goïi khoâng phaûi moät, nhöng khi goïi teân ai thì ñuùng laø thaät coù ngöôøi aáy.

## *Chaám döùt caùc nghi ngôø:*

Ñeå vieát neân boä saùch naøy thì hoaëc do vaên cuõ maø söûa laïi, hoaëc gom goùp caùc vaên khaùc roài boå tuùc theâm, hoaëc laáy vaên töø caùc luaän phaåm cuûa thaày vaø baïn, hoaëc soaïn thuaät töø caùc bi kyù. Sôû dó khoâng chuù thích roõ töøng trích vaên laø vì theo pheùp “Tu Söû” thì phaûi nhö theá. Trong ñoù coù nhieàu chuyeän lieân quan caàn phaûi daãn nhieàu chöùng cöù chæ laø baát ñaéc dó maø thoâi. Vaû laïi saùch naøy duøng caùc taïng ñieån giaùo vaên thì khoâng phaûi nho sinh cö só naøo cuõng hieåu deã daøng caû ñaâu. Coù keû töøng chöõ, töøng caâu nghieân cöùu ra caùc nghóa lyù neân ñaõ nghi ngôø. Tin töôûng vaøo caùc Sa-moân thì taát thaáu nghóa nhaäp thaàn, sau ñoù môùi bieát ñeán Phaät. Neáu coi thöôøng ñoïc löôùt qua khoâng thaáu roõ yù chæ taát laø khoâng ích gì cho ai caû. Laïi caùc Nho só ôû ñôøi thöôøng ñöa luaän cuûa hai oâng Haøn, AÂu baøi baùc Phaät giaùo, nhöng khoâng bieát raèng vaøo luùc cuoái ñôøi caû hai oâng naøy ñeàu quay veà vôùi ñaïo Phaät. Nay coù ngöôøi daèn bôùt söï boàng boät ñoïc kyû saùch naøy môùi bieát roõ laïi caùc laäp thuyeát cuûa Haøn, AÂu ñeàu coù yù giuùp döông trôï aâm.

## *Daãn vaên kinh:*

Vaên trong saùch naøy ñöôïc trích daãn töø caùc saùch nhö:

Kinh ñieån Ñaïi taïng nhö caùc kinh Phaùp Hoa, Hoa Nghieâm, Duy-

ma, Nieát-baøn, Thuïy ÖÙng, Phaïm Voõng, Laâu Thaùn, Döôïc Vöông, Phoå Dieäu, Thieän Quyeàn, Ñaïi Quyeàn, Hieàn Ngu, Ñeà-vò, Laêng-giaø, Ñaïi Taäp, Di Giaùo, Nhaân Quaû, Voâ Löôïng Nghóa, Ñaïi Baùt-nhaõ, Phoù Phaùp Taïng, Phaùp Dieät Taän, Ñaïi Phöông Tieän, Thaäp Nhò Du, Phaät Baûn Haïnh, Vò Taèng Höõu, Taäp Baûo Taïng, Trung Baûn Khôûi, Thuû-laêng-nghieâm, Phaùp Cuù Duï, A-duïc Vöông, Baùt Quan Trai, Tröôøng A-haøm, Taïp A-haøm, Dieäu Phaùp Hoa, Phoå Hieàn Haønh Phaùp, Boà-taùt Xöû Thai, Boà-taùt Baûn Haïnh, Öu-baø-taéc Giôùi, Taêng Nhaát A-haøm, Phaân Bieät Coâng Ñöùc, Tö Ích Phaïm Thieân, Öông-quaät-ma-la, Tònh Phaïn Neâ-hoaøn, Thaêng Ñao-lôïi Thieân, Quaùn Phaät Tam-muoäi, Thaéng Man Sö Töû, Töôïng Phaùp Quyeát Nghi, Phaät Maãu Neâ-hoaøn, Ma-da Phu Nhaân, Nhaân Vöông Baùt-nhaõ, Vaên-thuø Baùt-nhaõ.

Caùc luaät nhö Ñaøm-voâ-ñöùc, Thaäp Tuïng, Boán Phaàn, Taêng-kyø, Di- sa-taéc, Thieän Kieán, Nguõ Phaàn.

Caùc luaän nhö Ñaïi Trí Ñoä, Taân-baø-sa, Ñaïi Trang Nghieâm, Taùt-baø- ña, Caâu-xaù, Khôûi Tín, Phaät Ñaïo Luaän Haønh, Dòch Kinh Ñoà Kyù, Löông Cao Taêng Truyeän, Ñöôøng Cao Taêng Truyeän, Toáng Cao Taêng Truyeän, Hoaèng Minh Taäp, Thích-ca Phoå, Taây Vöùc Kyù.

## *Vaên cuûa Thieân thai giaùo, goàm coù caùc boä sau:*

Phaùp Hoa Vaên Cuù, Dieäu Laïc, Phaùp Hoa Dieäu Huyeàn, Thích Thieân Taàm Quaùn Luaän, Phuï Haønh, Nieát-baøn Huyeàn Nghóa, Quan AÂm Bieät Haïnh, Phaùp Giôùi Thöù Ñeä, BoánGiaùo Nghóa, Nam Nhaïc Nguyeän Vaên, Trí Giaû Bieät Truyeän, Nhò Sö Khaåu Nghóa, Quoác Thanh Baùch Saùu, Baûo Vaân Chaán Toå Taäp, BoánMinh Giaùo Haïnh Saùu, Thieân Truùc Bieät Taäp, Thaûo Am Di Söï, Phieân Dòch Danh Nghóa, Cöûu Toå Löôïc Truyeän.

## *Caùc saùch veà ñaïo Phaät, goàm caùc boä:*

Chu Thö Dò Kyù, Loâ Sôn Taäp, Quoác Thanh Bi, Ngoïc Tuyeàn Bi, Thaäp Baùt Hieàn Truyeän, Taêng Caûnh Saùu, Quang Vöông Töø Ñöôøng Kyù, Tònh Ñoä Vaõng Sinh Truyeän, Phaùp Hoa Hieån ÖÙng Saùu, Baùt-nhaõ Caûm Nghieäm Saùu, Quan AÂm Caûm ÖÙng Saùu, Thieân Nhaân Caûm Thoâng Truyeän, Taêng Söû Löôïc, Laâm Gian Saùu, Taêng Baûo Truyeän, Hoä Phaùp Luaän, Caûnh Ñöùc Truyeàn Ñaêng Saùu, Phoå Ñaêng Saùu, Ñaïi Tueä Voõ Khoá, Töông Sôn Daõ Saùu, AÂu Döông Ngoaïi Truyeän, Thaïch Moân Vaên Töï Thieàn, Duïc Vöông xaù-lôïi Truyeän, Thieàn Moân Baûo Huaán.

## *Caùc saùch veà ñaïo Nho, goàm caùc boä:*

Khoång Töû Gia Ngöõ, Luaän Ngöõ, Leã Kyù, Maïnh Töû, Tuaân Töû, Döông Töû, Söû Kyù, Taây Haùn Thö, Ñoâng Haùn Thö, Tam Quoác Chí, Taán Thö, Nam Baéc Söû, Ñöôøng Thö, Nguõ Ñaïi Söû, Keâ Coå Saùu, Tuïc Keâ Coå Saùu, Quoác Trieàu Hoäi Yeáu, Hoaøng Trieàu Loaïi Uyeån, Hoaøng Trieàu Long Phi Kyù, Baûn Trieàu Thoâng Giaùm, Hoaøng Trieàu Caûnh Meänh Saùu, Haøng Xöông Leâ Vaên Lieãu Töû Haäu Vaên, Baïch Thò Tröôøng Khaùnh Taäp, Nhan Thò Giaø Huaán, Daäu Döông Taïp Trôû, Tuyeân Thaát Chí, Döông Vaên Coâng Ñaøm Uyeån, Quaûng Laêng Chí, Saùt Thò Toøng Ñaøm, Tieàn Thò Ñoång Vi Chí, Ñoâng Pha Vaên Taäp, Vöông Thò Tieåu Suùc Taäp, Loã Tröïc Vaên Taäp, Thaùi Bình Quaûng Kyù, Ñoâng Pha Chæ Chöôûng Ñoà, Saùu Nhaát Cö Só Taäp, Dò Kieân Chí, Hoàng Dung Trai Tuøy Buùt, Taêng Thò Ñoäc Tónh Chí, Ñoâng Ñoâ Söï Löôïc.

## *Caùc saùch veà ñaïo Laõo, goàm caùc boä:*

Laõo Töû, Lieät Töû, Trang Töû, Laõo Töû Noäi Truyeän, Laõo Quaân Thaät Saùu, Huyeàn Dieäu Noäi Thieân, Haùn Voõ Noäi Truyeän, Ñoång Minh Kyù, Thaäp Chaâu Kyù, Vaân Caáp Thaäp Xaâm, Thieân Sö Gia Truyeän, Löu Höôùng Lieät Tieân Truyeän, Caùt Hoàng Thaàn Tieân Truyeän, Tuïc Tieân Truyeän, Taäp Tieân Truyeän, Tieân Uyeån Di Söï, Hoaøng Phuû Cao Só Truyeän, Chaân Caùo, Ngoä Chaân Thieân, Laâm Linh Toá Truyeän.

## *Caùc baäc Hieàn trong vieäc tu thö, goàm coù:*

Nguyeân Dónh Phaùp sö, laø ngöôøi Ngoâ höng, khoaûng nieân hieäu Chaùnh Hoøa, ôû taïi vieän Trí giaû coù soaïn ra boä Toâng Nguyeân Saùu. Coù chuyeän keå.

Ngoâ Khaéc Kyû, ngöôøi ôû Phuû giang vuï nöõ, hieäu Khaûi Am, khoaûng nieân hieäu Gia Ñònh, coù soaïn boä Thích Moân Chaùnh Thoáng. Coù chuyeän keå.

Chí Chieâu Phaùp sö, laø chaùu cuûa ngaøi Khaûi Am, ngöôøi ôû Taû kheâ vuï nöõ, coù soaïn boä Thích-ca Phaû Lòch Ñaïi Toâng Thöøa Ñoà. Thaáy trong Khaûi Am Truyeän.

Caûnh Thieân Phaùp sö, ngöôøi ôû Dö dieâu, theo hoïc vôùi ngaøi Ñoâng sôn Quaûng Giaùo, hieäu laø Caûnh Am, khoaûng nieân hieäu Gia Ñònh, ôû taïi Thieân Truùc Linh Sôn. Coù soaïn boä Toâng Nguyeân Saùu vaø vieát theâm trong Ngoâ Baûn hôn saùu möôi truyeän.

Toâng Giaùm Phaùp sö, laø ngöôøi ôû Löông Chöû Tieàn Ñöôøng, ñaàu nieân hieäu Gia Hy, ôû taïi chuøa Nhaân thoï tröông, vieát noái Boä Thích Moân Chaùnh

Thoáng cuûa ngaøi Khaûi Am. Ngaøi laïi vieát ra caùc thöù baûn kyû, theá gia, lieät truyeän, caùc chí vaø taûi kyù.

## *Keå theâm caùc nhaø tu thö:*

Toå Tuù, ñaàu nieân hieäu Long Höng, ôû taïi Long moân. Coù soaïn ra boä Phaät Vaän Thoáng Kyû, phoûng theo caùch nguï yù khen cheâ cuûa Taû Thò vaø thuaät theâm caùc tai öông phaûn nghòch, thí chuùa soaùn ngoâi. Ngaøi vieát Vónh Gia Tieát Hôïp. Khi laøm baøi töïa Thích-ca Phaû coù noùi: Thoáng Kyû cuûa Tuù Sö phaàn lôùn phuï theâm caùc kieán thöùc nhoû heïp. Baäc hoïc toái thöôïng thöøa nhö theá maø coøn sai laàm naëng neà nhö theá thay!

Ñöùc Tu, khoaûng nieân hieäu Thuaàn Hy, ôû taïi Kim hoa coù soaïn boä Thích Thò Thoâng Kyû. ÔÛ phaàn kyû veà Ñöùc Thích-ca coù phuï theâm ba trôøi Giaùo cuûa ngaøi Töø AÂn, Moät Ñôøi Giaùo Hoùa... nhöng noùi raát sô löôïc. Vaû laïi laáy caùc thöù Nguõ Vaän Ñoà, Thaïch Truï Minh, Tam Baûo Saùu maø noùi ngaøy sinh cuûa Phaät khoâng gioáng nhau. Coù laãn loän nhieàu thöù taïp nhaïp trong Phaät Kyû chaùnh vaên, khieán vieäc soaïn thuaät coù nhieàu laàm loãi. Vieäc saép xeáp caùc chuyeän ñöông thôøi so vôùi baûn cuûa Tuù Toå coù so le nhau vaø lôøi vaên daøi doøng voâ ích.

**PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ MUÏC SAÙU**

*- Ñôøi Toáng, naêm Haøm Thuaàn, ñaát Boán minh, Ñoâng hoà.*

*- Sa-moân Chí Baøn soaïn.*

***Quyeån 1***: Thích-ca Maâu-ni Phaät Baûn Kyû - Phaàn 1, -I.

Noùi veà: Neâu roõ baûn tích, xeáp Thaùnh nguyeân, teân Thích-ca.

***Quyeån 2:*** Thích-ca Maâu-ni Phaät Baûn Kyû - Phaàn 2, -I.

Noùi veà: Giaùng Ñaâu-suaát, gaù thai meï, ôû thai meï, giaùng sinh, xuaát gia, thaønh Phaät ñaïo.

***Quyeån 3***: Thích-ca Maâu-ni Phaät Baûn Kyû - Phaàn 3, -I.

Noùi veà: Chuyeån phaùp luaân (naêm thôøi): Hoa nghieâm, Loäc uyeån, Phöông ñaúng, Baùt-nhaõ, Phaùp hoa Nieát-baøn.

***Quyeån 4***: Thích-ca Maâu-ni Phaät Baûn Kyû - Phaàn 4, -I. Noùi veà: Phaät nhaäp Nieát-baøn, chia xaù-lôïi, keát taäp ba taïng.

***Quyeån 5:*** Baûn Kyû veà hai möôi boán vò Toå ôû Taây ñoä - Phaàn II.

Noùi veà caùc Toân giaû nhö Ñaïi Ca-dieáp, A-nan-ñaø, Thöông-na Hoøa- tu, Maït-ñieàn-ñòa, Cuùc-ña, Ñeà-ca-ña, Di-giaø-ca, Nan-ñeà, Maät-ña, Hieáp Tyø-kheo, Daï-xoa, Maõ Minh, Ma-la, Long Thoï (möôøi ba vò Toå keå treân ñöôïc Ñoâng ñoâ nhaän laø Chaùnh toå), Ñeà-baø, La-haàu, Taêng-khö, Da-xaù, Cöu-ma-la, Xaø-daï-ña, Baøn-ñaø, Ma-noa-la, Haïc-laät-na, Sö Töû.

***Quyeån 6***: Baûn Kyû veà chín vò Toå ôû Ñoâng ñoä - Phaàn 1, -III

Noùi veà: Long Thoï Toân giaû, Baéc Teà Thieàn sö, Nam Nhaïc Thieàn sö, Trí Giaû Thieàn sö.

***Quyeån 7:*** Baûn Kyû veà chín vò Toå ôû Ñoâng ñoä - Phaàn 2, -III

Noùi veà: Chöông An Thieàn sö, Phaùp Hoa Thieàn sö, Thieân Cung Thieàn sö, Taû Kheâ Thieàn sö, Kinh Kheâ Thieàn sö.

***Quyeån 8:*** Baûn Kyû veà taùm Toå töø Höng Ñaïo trôû xuoáng - Phaàn IV Noùi veà: Höng Ñaïo Phaùp sö, Chí Haïnh Phaùp sö, Chaùnh Ñònh Phaùp

sö, Dieäu Thuyeát Phaùp sö, Cao Luaän Phaùp sö, Tònh Quang Phaùp sö, Baûo Vaân Phaùp sö, Phaùp Trí Phaùp sö.

***Quyeån 9:*** Chö Toå chia ra caùc Theá gia. Phaàn 1, -V.

Noùi veà: Nam Nhaïc Theá gia (coù hai möôi moát vò töø Taêng Chieáu Thieàn sö trôû xuoáng), Thieân thai Theá gia (coù naêm möôi saùu vò töø Chaân

Quaùn Thieàn sö trôû xuoáng).

***Quyeån 10:*** Chö Toå chia ra caùc Theá gia - Phaàn 2, -V.

Noùi veà: Chöông An Theá gia (coù saùu vò töø Hoaèng Caûnh Thieàn sö trôû xuoáng, Thieân Cung Theá gia (coù moät ngöôøi töùc Chaân Giaùc Thieàn sö), Taû Kheâ Theá gia (coù hai möôi taùm vò töø Thaàn Ung Thieàn sö trôû xuoáng), Kinh Kheâ Theá gia (coù möôøi boán vò töø Phoå Moân Thieàn sö trôû xuoáng), Höng Ñaïo Theá gia (coù hai vò töø Thuû Toá Phaùp sö trôû xuoáng), Chí Haïnh Theá gia (coù naêm vò töø Löông Töø Phaùp sö trôû xuoáng), Chaùnh Ñònh Theá gia (coù boán vò töø Kænh Höu Phaùp sö trôû xuoáng), Dieäu Thuyeát Theá gia (coù naêm vò töø Thöôøng Thaùo Phaùp sö trôû xuoáng), Cao Luaän Theá gia (coù möôøi chín vò töø Chí Nhaân Phaùp sö trôû xuoáng), Tònh Quang Theá gia (coù hai möôi vò töø Toâng Duïc trôû xuoáng), Baûo Vaân Theá gia (coù taùm vò töø Tuaân Thí trôû xuoáng).

***Quyeån 11***: Chö Toå Lieät Truyeän - Phaàn 1, VI.

Noùi veà: Caùc nhoùm Töø Vaân (coù hai möôi chín vò), nhoùm Höng quoác (coù hai vò), nhoùm Tieàn Ñöôøng (coù hai vò).

***Quyeån 12:*** Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 2, VI.

Noùi veà: Ñôøi thöù hai cuûa ngaøi Phaùp Trí, ngaøi Quaûng Trí (coù hai möôi laêm vò).

***Quyeån 13:*** Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 3, VI.

Noùi veà ñôøi thöù ba cuûa ngaøi Phaùp Trí vaø noùi veà nhoùm saùu nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình, Tam Hoïc, Phuø Thaïnh, Quaûng Töø (coù boán möôi vò).

***Quyeån 14***: Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 4, VI.

Noùi veà ñôøi thöù tö cuûa ngaøi Phaùp Trí vaø noùi veà nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình (coù ba möôi baûy vò).

***Quyeån 15***: Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 5, VI.

Noùi veà ñôøi thöù naêm cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình (coù naêm möôi hai vò).

***Quyeån 16***: Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 6, VI.

Noùi veà ñôøi thöù saùu cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình (coù ba möôi laêm vò).

***Quyeån 17***: Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 7, VI.

Noùi veà ñôøi thöù baûy cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình (coù boán möôi vò).

***Quyeån 18:*** Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 8, VI.

Noùi veà ñôøi thöù taùm cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình (coù saùu möôi moát vò).

***Quyeån 19:*** Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 9, VI.

Noùi veà ñôøi thöù chín cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình.

***Quyeån 20***: Chö Sö Lieät Truyeän - Phaàn 10, VI.

Noùi veà ñôøi thöù möôøi cuûa ngaøi Phaùp Trí, nhoùm ba nhaø laø Quaûng Trí, Thaàn Chieáu, Nam Bình.

Veà nguyeân vaên cuûa Chö Sö Lieät Truyeän chæ coù möôøi quyeån, nhöng muïc saùu vaø thoâng leä ñeàu ghi laø coù möôøi moät quyeån vaø ñem phaân phoái treân hai möôi moát quyeån, ôû ñaây noùi ngöôøi thuaät ñaõ laàm. Cho neân caùc quyeån sau ñeàu baùc boû. Theo muïc saùu thì coù naêm möôi laêm quyeån, nhöng baûn kyû chæ coù naêm möôi boán. Nay y theo baûn kyû thì vaên lieät truyeän khoâng coù quyeån möôøi moät, neân trong muïc saùu lieàn boû ñi. Laïi ñoåi hai möôi hai quyeån trong muïc saùu thaønh hai möôi moát quyeån vaø ñoåi naêm möôi laêm quyeån thaønh naêm möôi boán quyeån ñeå hoïp vôùi soá cuûa baûn kyû.

***Quyeån 21:*** Chö Sö Taäp Truyeän - Phaàn VII. Noùi veà caùc sö Tònh Giaùc, Thaàn Trí - Thaûo Am.

***Quyeån 22***: Vò Töôøng Thöøa Töï Truyeän - Phaàn VIII

Noùi veà töø Ñoâng döông Ñaïi só trôû xuoáng (goàm coù boán möôi moát ngöôøi).

***Quyeån 23:*** Lòch Truyeàn Ñaïi Giaùo Bieåu - Phaàn IX. ***Quyeån 24:*** Phaät Toå Theá Heä Bieåu - Phaàn X. ***Quyeån 25***: Sôn Gia Giaùo Ñieån Chí - Phaàn XI. ***Quyeån 26:*** Tònh Ñoä Laäp Giaùo Chí, Phaàn 1, -XII.

Noùi veà baûy Toå ôû Lieân xaõ, möôøi taùm Hieàn ôû Lieân xaõ, moät traêm hai möôi ba ngöôøi ôû Lieân xaõ, caùc baäc Hieàn khoâng vaøo Lieân xaõ.

***Quyeån 27***: Tònh Ñoä Laäp Giaùo Chí, Phaàn 2, -XII. Noùi veà caùc Cao Taêng ñöôïc Vaõng Sinh.

***Quyeån 28:*** Tònh Ñoä Laäp Giaùo Chí, Phaàn 3, -XII.

Noùi veà: Caùc cao Ni vaõng sinh, caùc chuùng khaùc vaõng sinh, caùc haøng Coâng khanh vaõng sinh, caùc thöôøng daân vaõng sinh, caùc nöõ löu vaõng sinh, caùc keû aùc vaõng sinh, chim caù vaõng sinh, caùc loaøi khaùc ñöôïc vaõng sinh.

***Quyeån 29***: Chö Toâng Laäp Giaùo Chí - Phaàn XIII.

Noùi veà: Ñaït-ma, Hieàn Thuû, Töø AÂn, Quaùn ñaûnh Nam Sôn.

***Quyeån 30:*** Tam Theá Xuaát Höng Chí - Phaàn XIV.

Noùi veà: Ngaøn Phaät kieáp Trang nghieâm thôøi quaù khöù, ngaøn Phaät Hieàn kieáp thôøi hieän taïi, tieåu tam tai, ngaøn Phaät kieáp Tinh tuù thôøi vò lai, ñaïi tam tai.

***Quyeån 31:*** Theá Giôùi Danh Theå Chí, Phaàn 1, -XV.

Noùi veà: Hoa taïng theá giôùi ñoà, Vaïn öùc Tu-di ñoà, Cöûu sôn baùt haûi ñoà, ñaïi thieân tam giôùi ñoà, Ñao-lôïi Thieân cung ñoà, luaän chung veà chö Thieân.

***Quyeån 32***: Theá Giôùi Danh Theå Chí, Phaàn 2, XV.

Noùi veà: Ñoâng Hoa ñòa lyù ñoà, Taây Vöùc chö quoác ñoà, naêm xöù AÁn Ñoä ôû Taây Vöùc, baùt nhieät ñòa nguïc ñoà, thaäp saùu Du Taêng ñoà, baùt haøn ñòa nguïc ñoà.

***Quyeån 33:*** Phaùp Moân Quang Hieån Chí, Phaàn XVI. ***Quyeån 34***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 1, XVII. Noùi veà hai ñôøi Chu, Taàn.

***Quyeån 35***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 2, XVII. Noùi veà caùc ñôøi: Taây Haùn, Ñoâng Haùn, Tam Quoác.

***Quyeån 36***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 3, XVII. Noùi veà caùc ñôøi: Taán, Toáng, Teà.

***Quyeån 37***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 4, XVII. Noùi veà caùc ñôøi: Löông, Traàn.

***Quyeån 38:*** Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 5, XVII. Noùi veà caùc ñôøi: Baéc Nguïy, Baéc Teà, Baéc Chu.

***Quyeån 39***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 6, XVII.

Noùi veà: Ñôøi Tuøy (Vaên Ñeá, Daïng Ñeá, Cung Ñeá), ñôøi Ñöôøng (Cao Toå, Thaùi Toâng, Cao Toâng, Voõ Haäu).

***Quyeån 40***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 7, XVII.

Noùi veà ñôøi Ñöôøng (Trung Toâng, Dueä Toâng, Huyeàn Toâng, Tuùc Toâng).

***Quyeån 41:*** Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 8, XVII.

Noùi veà ñôøi Ñöôøng (Ñaïi Toâng, Ñöùc Toâng, Thuaän Toâng, Hieán Toâng).

***Quyeån 42:*** Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 9, XVII.

Noùi veà ñôøi Ñöôøng (Muïc Toâng, Kænh Toâng, Vaên Toâng, Voõ Toâng, Tuyeân Toâng, YÙ Toâng, Hy Toâng, Chieâu Toâng, Caûnh Toâng).

Thôøi Nguõ Ñaïi: Löông, Ñöôøng, Taán, Haùn, Chu.

***Quyeån 43:*** Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 10, XVII. Noùi veà ñôøi Toáng (Thaùi Toå, Thaùi Toâng).

***Quyeån 44:*** Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 11, XVII. Noùi veà ñôøi Toáng (Nhaân Toâng).

***Quyeån 45***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 12, XVII. Noùi veà ñôøi Toáng (Nhaân Toâng, Anh Toâng, Thaàn Toâng) ***Quyeån 46***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 13, XVII.

Noùi veà ñôøi Toáng (Trieát Toâng, Huy Toâng, Khaâm Toâng). ***Quyeån 47***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 14, XVII. Noùi veà ñôøi Toáng (Cao Toâng, Hieáu Toâng, Quang Toâng). ***Quyeån 48***: Phaùp Vaän Thoâng Taéc Chí - Phaàn 15, XVII. Noùi veà ñôøi Toáng (Ninh Toâng, Lyù Toâng).

***Quyeån 49***: Danh Vaên Quang Giaùo Chí - Phaàn 1, XVIII.

Noùi veà: Thieân Thai Thieàn Laâm Töï Bi (cuûa Löông Tuùc), Thieân Thai Chæ Quaùn Thoáng Leä (cuûa Löông Tuùc), Trí Giaû Ñaïi Sö Truyeän Luaän (cuûa Löông Tuùc), baøi bia veà Voâ Taùnh Hoøa thöôïng ôû chuøa Thaùnh an (Lieãu Toâng Nguyeân), Voâ Taùnh Hoøa thöôïng bi aâm kyù (cuûa Lieãu Toâng Nguyeân), baøi kyù veà Tònh ñoä vieän ôû chuøa Long höng (cuûa Lieãu Toâng Nguyeân), baøi bia veà haïnh nghieäp cuûa Trí Giaû Ñaïi sö (cuûa Trieäu Bieän), baøi kyù veà Chæ Quaùn toïa thieàn phaùp yeáu (cuûa Traàn Quyeàn), Tam Thieân Höõu Moân Tuïng (cuûa Traàn Quyeàn), thö gôûi Phaùp sö Minh Trí (cuûa Traàn Quyeàn), baøi kyù veà Tònh ñoä vieän ôû Nam hoà (cuûa Traàn Quyeàn).

Töø baøi bia cuûa phaùi Thieân thai ôû chuøa Thieàn laâm cho ñeán baøi thö cho Duï Coáng Nguyeân goàm coù möôøi baûy thieân, Nam Taïng Muïc Saùu ñem gheùp vaøo quyeån naêm möôi. Töø baøi Thuûy Chung Taâm Yeáu cho ñeán baøi Taây Moân Toâng Toå Nghò goàm baûy thieân thì ñem ñeå vaøo quyeån naêm möôi moát. Nay söûa ñuùng theo baûn kyû neân ñem möôøi moät thieân tröôùc ñeå vaøo quyeån boán möôi chín vaø ñeå möôøi ba thieân sau vaøo quyeån naêm möôi.

***Quyeån 50***: Danh Vaên Quang Giaùo Chí - Phaàn 2, XVIII.

Noùi veà: Nhaân Vöông Baùt-nhaõ Kinh Sôù Töï (cuûa Trieàu Thuyeát Chi), Minh Trí Phaùp Sö Bi Luaän (Trieàu Thuyeát Chi), Baøi Taùn veà Nam Hoà Trí Giaû Ñaïi Sö (cuûa Chaân AÅn Cö Só), Vónh Gia Taây Hoà Phaùp Minh Töï Sôù (cuûa Dieäp Thích), Truøng San San Ñònh - Chæ Quaùn Töï (cuûa Ngoâ Khaéc Kyû), Thö Cho Du Coâng Nguyeân (cuûa Ngoâ Khaéc Kyû), Thuûy Chung Taâm Yeáu (cuûa Ñöôøng Kinh Kheâ Thieàn Sö), BoánThaäp Nhò Chöông Kinh Soá Töï (cuûa Coâ Sôn), Thö Cho Laïc Ngöï Söû (cuûa Coâ Sôn), Nam Nhaïc Chæ Quaùn Töï (cuûa Töø Vaân), Thö Thaân (Luaän Ngöõ Töû Tröôïng vieát thö cho caùc Thaân Haøo), Vieân Ñoán Chæ Quaùn Thaäp Phaùp Giôùi Ñoà (cuûa Tö Vaân), Toâng Moân Toân Toå Nghò (cuûa Sa-moân Chí Baøn).

***Quyeån 51***: Lòch Ñaïi Hoäi Yeáu Chí - Phaàn 1, -XIX.

Noùi veà: Vua kính thôø phaùp, Thöôøng Chaàu Leã Phaät, Thieân Thô Ngöï Cheá, Thaùnh Quaân Hoä Phaùp, Thí Kinh Ñoä Taêng, Ñaëc AÂn Ñoä Taêng, Taán Naïp Ñoä Taêng, Só Phu Xuaát Gia, Sa-moân Phong Töôùc, Taêng Chöùc Sö Hieäu, Khoâng Laïy Vua Cha, Baát Xöng Thaàn Taêng, Suøng Leã Cao Haïnh, Sa-moân Tröù Thö.

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Lôøi Töïa 514

***Quyeån 52***: Lòch Ñaïi Hoäi Yeáu Chí - Phaàn 2, XIX.

Noùi veà: Tuùc meänh tieàn thaân, phoùng sinh caám saùt, kyø ñaûo tai dò, quoác trieàu ñieån coá, caùc nöôùc trieàu coáng.

***Quyeån 53***: Lòch Ñaïi Hoäi Yeáu Chí - Phaàn 3, XIX.

Noùi veà: Raêng Phaät ôû Baéc Thieân Truùc, Maäu sôn xaù-lôïi, phuïng lieäng quanh xöông Phaät, Traàn Löu Phaät Chæ, Thuïy Töôïng ÖÙng Theá, Thaùnh hieàn xuaát hoùa, laäp ñaøn thoï giôùi, thieát töôïng trí kinh, xaây döïng chuøa thaùp, sang Taây thieân caàu phaùp, dòch kinh ôû Ñoâng ñoä, kinh muïc taêng soá, Thieân thai truyeàn giaùo, Thieàn Uyeån Truyeàn Ñaêng, luaät Toâng Thuøy Phaïm, Thaàn ni dò haïnh, danh sôn thaéng tích, Thaùnh giaùo caûm thoâng, trì tuïng coâng thaâm, Taây du laïc quoác.

***Quyeån 54:*** Lòch Ñaïi Hoäi Yeáu Chí - Phaàn 4, XIX.

Noùi veà: Tam giaùo xuaát höng, tam giaùo aùch vaän, tam giaùo yeâu nguïy, ñaøm luaän veà tam giaùo, taêng ñaïo giaùo phaùp, Taêng Tieân ñaïo haäu, noäi luaät phaân taøi, taêng cheá trò phaït, taêng tòch mieãn ñinh, Boán Ích Phong Phaùp, Bao Tuaát Chung Vong, ñieàm laønh khi laâm chung, quaân thaàn maïng phaùp, Haøn AÂu baøi Phaät, Hoùa Hoà nguïy kinh, sö ma taø ñaûng, huûy phaùp aùc baùo.