PHẬT TỔ THỐNG KỶ

# QUYỂN 23

**IX. BIEÅU VEÀ LÒCH SÖÛ TRUYEÀN GIAÙO**

Ngaøi Baéc Teà ngoä yù chæ Nhaát Taâm Tam Trí ñem truyeàn cho ngaøi Nam Nhaïc. Ngaøi Nam Nhaïc tu roài truyeàn laïi cho ngaøi Trí Giaû. Ngaøi Trí Giaû môùi laáy Naêm thôøi Taùm giaùo khai môû moät ñôøi giaùo hoùa cuûa Phaät maø quy veà caùi dieäu Baûn Tích cuûa hoäi Phaùp hoa. Ñaõ môû ra söï hieåu bieát taát phaûi laäp haïnh, do ñoù noùi veà caùi haønh cuûa taâm mình ñeå chæ baøy caùi chöùng cuûa Nhaát Taâm Tam Trí, roài cheùp thaønh vaên töï duøng ñeå aán taâm, ñeå daïy haäu theá. Töø thôøi Baéc Teà, treân noi theo ngaøi Long Maõnh, döôùi truyeàn ñeán ngaøi Phaùp Trí taát caû laø möôøi baûy ñôøi laøm thaønh moät bieåu veà Lòch Söû Truyeàn Giaùo nhö sau:

## *Nhaø Löông:*

1. Voõ Ñeá (Teân Tieâu Dieãn, ñöôïc Teà nhöôøng ngoâi ñoùng ñoâ ôû Kieán khang, xöng hieäu Nam Trieàu).

Nieân hieäu Thieân Giaùm thöù nhaát (Nhaâm Thìn, möôøi taùm naêm). Nieân hieäu Phoå Thoâng thöù nhaát (Canh Tyù, baûy naêm).

Nieân hieäu Ñaïi Thoâng thöù nhaát (Ñinh Muøi, taùm naêm). Nieân hieäu Ñaïi Ñoàng thöù nhaát (Ñinh Maõo, möôøi hai naêm).

Khoaûng nieân hieäu Ñaïi Ñoàng, Toå thöù hai Vaên Thieàn sö ôû Haø Nam Baéc Trieàu noùi cho Tö Thieàn sö veà Tam Quaùn, töông ñöông khoaûng naêm Thieân Bình, Hieáu Tónh Ñeá, Nhaø Ñoâng Nguïy.

Nieân hieäu Thaùi Thanh thöù nhaát (Ñinh Maõo, daøi ba naêm).

1. Giaûn Vaên Ñeá (Teân Voõng, con thöù ba cuûa Voõ Ñeá). Nieân hieäu Thieân Baûo thöù nhaát (Canh Ngoï, hai naêm).
2. Nguyeân Ñeá (Teân Dòch, con thöù baûy cuûa Voõ Ñeá). Nieân hieäu Thöøa Thaùnh thöù nhaát (Nhaâm Thaân, ba naêm).
3. Kænh Ñeá (Teân Phöông Trí, con thöù chín cuûa Nguyeân Ñeá). Nieân hieäu Thieäu Thaùi thöù nhaát (AÁt Hôïi).

Nieân hieäu Thaùi Bình thöù nhaát (Bính Tyù, hai naêm).

## *Nhaø Traàn:*

1. Voõ Ñeá (Traàn Baù Tieân, ñöôïc Nhaø Löông nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû Kieán khang).

Nieân hieäu Vónh Ñònh thöù nhaát (Ñinh Maõo, ba naêm).

1. Vaên Ñeá (Teân Thieán, anh cuûa Voõ Ñeá, laø con cuûa Thuûy Höng Vöông).

Nieân hieäu Thieân Gia thöù nhaát (Canh Thìn, saùu naêm). Toå thöù ba laø Tö Thieàn sö ôû Baéc Trieàu Quang Chaâu, taïi nuùi Ñaïi toâ noùi cho Khaûi Thieàn sö veà Töù An Laïc Haïnh, baøy Phoå Hieàn ñaïo traøng, töông ñöông vôùi thôøi Baéc Teà Pheá Ñeá, nieân hieäu Caøn Minh thöù nhaát.

Nieân hieäu Thieân Khang thöù nhaát (Bính Tyù).

1. Traàn Pheá Ñeá (teân Baù Toâng, con thöù hai cuûa Vaên Ñeá).

Nieân hieäu Quang Ñaïi thöù nhaát (Ñinh Hôïi, hai naêm). Naêm Quang Ñaïi thöù hai, Tö Thieàn sö truyeàn Giôùi Phaùp cho Nam nhaïc Ñeá Quaân.

1. Tuyeân Ñeá (teân Huùc, con thöù hai cuûa Thuûy Höng Vöông). Nieân hieäu Ñaïi Kieán thöù nhaát (Kyû Söûu, möôøi boán naêm).

Toå thöù tö laø Khaûi Thieàn Sö, ôû chuøa Ngoõa quan taïi Kim laêng, vì Nghi Ñoàng Thaåm Quaân Lyù, Boäc Xaï Töø Laêng… khai ñeà kinh Phaùp Hoa suoát moät muøa haï giaûi thích ñaïi nghóa. Baïch Maõ Kænh Thieàu… ñeàu kính caån theo hoïc. Töø ñoù trôû ñi Sö thöôøng giaûng Ñaïi Trí Ñoä Luaän, noùi veà thöù Ñeä Thieàn Moân vaø noùi cho Thöôïng Thô Mao Hyû veà Luïc Dieäu Moân.

Trong Naêm Ñaïi Kieán, ngaøi Nam Nhaïc Tö Thieàn sö noùi cho Huyeàn Quang Phaùp sö ôû Haûi Ñoâng (Cao Ly) veà Phaùp Hoa An Laïc Haïnh, Sö veà nöôùc truyeàn giaùo, laø ngöôøi ñaàu tieân truyeàn giaùo Thieân thai ôû Cao Ly Ñoâng Quoác.

Naêm Ñaïi Kieán thöù chín, ngaøy hai möôi hai thaùng saùu, Nam nhaïc Thieàn sö thò tòch.

1. Thieáu Ñeá (teân Thuùc Baûo, con lôùn cuûa Tuyeân Ñeá). Nieân hieäu Chí Ñöùc thöù nhaát (Quyù Maõo, boán naêm).

Naêm Chí Ñöùc thöù ba, chieáu vua môøi ngaøi Khaûi Thieàn sö ôû Ngoõa quan ñeán ñieän Thaùi cöïc ñeå khai ñeà Luaän Ñaïi Trí Ñoä vaø ñeà Kinh Nhaân Vöông Baùt-nhaõ, trôû veà chuøa Linh Dieäu laïi giaûng tieáp. Luùc ñoù Baùch toøa ôû beân traùi, Nguõ Ñaúng ôû beân phaûi. Caùc ngaøi Tueä Khoaùng, Tueä Bieän ñeàu vaâng leänh vua vaán naïn. Vua ñeán toøa nghe giaûng, traêm quan ñeàu kính troïng.

Naêm Chí Ñöùc thöù tö, chieáu vua môøi Khaûi Thieàn sö ñeán ôû chuøa

Quang traïch, vua ñeán chuøa nghe ngaøi Giaûng Kinh Nhaân Vöông vaø ñích thaân laïy ba laïy.

Nieân hieäu Trinh Nguyeân thöù nhaát (Ñinh Muøi, ba naêm) ngaøi Khaûi Thieàn sö ôû Quang traïch giaûng kinh Phaùp Hoa, ngaøi Chöông An döï nghe.

## *Nhaø Tuøy*

1. Vaên Ñeá (laø Döông Kieân, laø quan nhaø Chu, ñöôïc Tónh Ñeá nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû Tröôøng An).

Nieân hieäu Khai Hoaøng thöù möôøi (Naêm Canh Tuaát nhaø Traàn maát, môùi xöng laø Chaùnh Thoáng, hai möôi moát naêm).

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi moät, Taán Vöông laøm Toång Quaûn Döông chaâu, ñoùn Khaûi Thieàn sö ôû Ñaïi Thính Söï, thieát leã cuùng döôøng moät ngaøn Taêng, truyeàn giôùi Boà-taùt. Sö goïi Taán Vöông laø Toång Trì Vöông, vua phong hieäu Sö laø Trí Giaû.

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi hai, ngaøi Trí Giaû Thieàn sö ôû nuùi Ngoïc tuyeàn taïi Ñöông döông Kinh chaâu truyeàn giôùi cho cha con Quan Vöông.

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi ba, ngaøi Trí Giaû Thieàn sö ôû nuùi Ngoïc tuyeàn noùi Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa, ngaøi Chöông An döï nghe.

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi boán, Trí Giaû Thieàn sö ôû Ngoïc tuyeàn noùi Ma-ha Chæ Quaùn, ngaøi Chöông An döï nghe. Naêm naøy ngaøi qua Nhaïc Döông truyeàn Ñaïi thöøa Giôùi Phaùp cho Thöù Söû Vöông Tuyeân Voõ vaø giaûng kinh Kim Quang Minh cho Hoïc só Ñaøm Kieän…

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi laêm, thaùng baûy, Trí Giaû Thieàn sö ñeán chuøa Thieàn Chuùng ôû Döông chaâu ñem Tònh Danh Nghóa Sôù cuûa mình soaïn ra daâng leân Taán Vöông. Thaùng chín Sö giaû töø Vöông veà nuùi Thieân thai.

Naêm Khai Hoaøng thöù möôøi baûy, thaùng chín, Trí Giaû Thieàn sö ôû Phaät luõng taïi Thieân thai khaåu truyeàn Quaùn Taâm Luaän cho caùc ñeä töû. Ñeán thaùng möôøi moät ôû chuøa Thaïch thaønh noùi cho caùc ñeä töû veà Thaäp Nhö, Töù Baát Sinh, Thaäp Phaùp giôùi, Tam Quaùn, Töù Voâ Löôïng Taâm, Töù Taát Ñaøn, Töù ñeá, Thaäp Nhò Nhaân Duyeân, Luïc Ba-la-maät, phaùp moân tu cuûa moãi thöù. Ngaøy hai möôi boán thaùng chín naêm aáy Sö vieân tòch ôû tröôùc töôïng Phaät Di-laëc baèng ñaù taïi Thaïch Thaønh.

Nieân hieäu Nhaân Thoï thöù nhaát (Taân Daäu, daøi boán naêm).

1. Tuøy Daïng Ñeá (teân Quaûng, con thöù hai cuûa Vaên Ñeá). Nieân hieäu Ñaïi Nghieäp thöù nhaát (AÁt Söûu, möôøi hai naêm).
2. Tuøy Cung Ñeá (Con cuûa Tuøy Daïng Ñeá).

Nieân hieäu Nghóa Minh thöù nhaát (Ñinh Söûu, moät naêm).

Toå thöù naêm laø Chöông An Thieàn sö ôû chuøa Quoác thanh taïi Thieân thai noùi Chæ Quaùn Taâm Yeáu cho Phaùp Hoa Oai Thieàn Sö.

## *Nhaø Ñöôøng*

1. Ñöôøng Cao Toå (teân Lyù Uyeân ñöôïc nhaø Tuøy nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû Tröôøng An).

Nieân hieäu Voõ Ñöùc thöù nhaát (Maäu Daàn, chín naêm).

1. Thaùi Toâng (teân Lyù Theá Daân, con thöù cuûa Cao Toå).

Nieân hieäu Trinh Quaùn thöù nhaát (Ñinh Hôïi, hai möôi ba naêm). Naêm Trinh Quaùn thöù saùu, ngaøy baûy thaùng taùm ngaøi Chöông An

Thieàn sö tòch ôû chuøa Quoác thanh.

Naêm Trinh Quaùn thöù hai möôi, môøi Phaùp Hoa Oai Thieàn sö nhaän chöùc Trieâu Taùn Ñaïi Phu Daãn Haï Töù Ñaïi sö.

1. Cao Toâng (teân Trò, con thöù chín cuûa Thaùi Toâng). Naêm Vónh Huy thöù nhaát (Canh Daàn, saùu naêm).

Naêm Vónh Huy thöù saùu, môøi ngaøi Thieân Cung Oai Thieàn sö nhaän chöùc Trieàu Taùn Ñaïi Phu Daãn Haï Töù Ñaïi sö, vôùi ngaøi Phaùp Hoa ñoàng chöùc vò.

Nieân hieäu Hieån Khaùnh thöù nhaát (Bính Thìn, naêm naêm). Nieân hieäu Long Soùc thöù nhaát (Taân Daäu, ba naêm).

Nieân hieäu Laân Ñöùc thöù nhaát (Giaùp Tyù, hai naêm). Nieân hieäu Caøn Phong thöù nhaát (Bính Daàn, hai naêm).

Nieân hieäu Toång Chöông thöù nhaát (Maäu Thìn, hai naêm). Nieân hieäu Haøm Höôûng thöù nhaát (Canh Ngoï, boán naêm). Nieân hieäu Thöôïng Nguyeân thöù nhaát (Giaùp Tuaát, hai naêm). Nieân hieäu Nghi Phuïïng thöù nhaát (Bính Tyù, ba naêm).

Nieân hieäu Ñieàu Loä thöù nhaát (Kyû Maõo, moät naêm). Nieân hieäu Vónh Long thöù nhaát (Canh Thìn, moät naêm).

Ngaøy hai möôi taùm thaùng möôøi moät naêm Vónh Long thöù nhaát, ngaøi Phaùp Hoa Thieàn sö thò tòch.

Nieân hieäu Khai Dieäu thöù nhaát (Taân Tî, moät naêm). Nieân hieäu Vónh Thuaàn thöù nhaát (Nhaân Ngoï, moät naêm). Nieân hieäu Hoaèng Ñaïo (Quyù Muøi, moät naêm).

1. Taéc Thieân Cao Haäu (Voõ Thò, laø Hoaøng haäu cuûa Cao Toâng, pheá Thaùi töû laøm Lö Laêng Vöông, töø ñoù laâm trieàu laøm vua).

Nieân hieäu Quang traïch thöù nhaát (Giaùp Thaân, moät naêm).

Nieân hieäu Thuøy Cuûng thöù nhaát (AÁt Daäu, boán naêm). Nieân hieäu Vónh Xöông thöù nhaát (Kyû Söûu, moät naêm). Nieân hieäu Taûi Sô thöù nhaát (Canh Daàn, hai naêm).

Nieân hieäu Nhö YÙ thöù nhaát (Nhaâm Thìn, hai naêm).

Naêm Nhö YÙ thöù hai, Toå thöù baûy laø Thieân Cung Thieàn sö ôû chuøa Thieân Cung taïi Ñoâng döông noùi Chæ Quaùn cho Taû Kheâ Laõng Thieàn Sö.

Nieân hieäu Dieân Taûi thöù nhaát (Giaùp Ngoï, moät naêm). Nieân hieäu Chöùng Thaùnh thöù nhaát (AÁt Muøi, moät naêm).

Nieân hieäu Vaïn Tueá Thoâng Thieân thöù nhaát (Bính Thaân, moät naêm).

Nieân hieäu Thaàn Coâng thöù nhaát (Ñinh Daäu, moät naêm). Nieân hieäu Thaùnh Lòch thöù nhaát (Maäu Tuaát, hai naêm). Nieân hieäu Cöûu Thò thöù nhaát (Canh Tyù, moät naêm).

Nieân hieäu Tröôøng An thöù nhaát (Taân Söûu, boán naêm). (Taéc Thieân laøm vua hai möôi moát naêm - Ngöôøi dòch).

1. Ñöôøng Trung Toâng (teân Hieån, con thöù baûy cuûa Cao Toâng, bò meï laø Voõ Haäu pheá laøm Loâ Laêng Vöông).

Nieân hieäu Thaàn Long thöù nhaát (AÁt Tî, hai naêm). Nieân hieäu Caûnh Long thöù nhaát(Ñinh Muøi, ba naêm).

1. Dueä Toâng (teân Ñaùn, con thöù taùm cuûa Cao Toâng). Nieân hieäu Caûnh Vaân thöù nhaát (Canh Tuaát, hai naêm). Nieân hieäu Tieân Thieân thöù nhaát ( Nhaâm Tyù, moät naêm).
2. Huyeàn Toâng (teân Long Cô, con thöù ba cuûa Dueä Toâng).

Nieân hieäu Khai nguyeân thöù nhaát (Quyù Söûu, hai möôi chín naêm).

Naêm Khai Nguyeân thöù möôøi taùm, Toå thöù taùm laø Taû Kheâ Thieàn sö ôû Taû Kheâ taïi Ñoâng döông noùi Chæ Quaùn cho ngaøi Kinh Kheâ Nhieân Thieàn Sö. Naêm aáy Taân La Phaùp Dung… ñöôïc truyeàn giaùo trôû veà nöôùc.

Nieân hieäu Thieân Baûo thöù nhaát (Nhaâm Ngoï, möôøi boán naêm). Naêm Thieân Baûo thöù möôøi ba, ngaøy möôøi chín thaùng chín ngaøi Taû

Kheâ Thieàn sö thò tòch.

1. Tuùc Toâng (teân Höôûng, con thöù ba cuûa Huyeàn Toâng). Nieân hieäu Chí Ñöùc thöù nhaát (Bính Thaân, hai naêm). Nieân hieäu Caøn Nguyeân thöù nhaát (Maäu Tuaát, hai naêm).

Nieân hieäu Thöôïng Nguyeân thöù nhaát (Canh Tyù, hai naêm). Nieân hieäu Baûo ÖÙng thöù nhaát (Nhaâm Daàn, moät naêm).

1. Ñaïi Toâng (teân Döï, con lôùn cuûa Tuùc Toâng).

Nieân hieäu Quaûng Ñöùc thöù nhaát (Quyù Maõo, hai naêm). Nieân hieäu Vónh Thaùi thöù nhaát (AÁt Tî, moät naêm).

Nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù nhaát (Bính Ngoï, möôøi boán naêm).

Trong naêm Ñaïi Lòch, Toå thöù chín laø Kinh Kheâ Thieàn sö ôû Phaät luõng taïi Thieân thai noùi Chæ Quaùn cho Thuùy Phaùp sö.

1. Ñöùc Toâng (teân Quaùt, con caû cuûa Ñaïi Toâng).

Nieân hieäu Kieán Trung thöù nhaát (Canh Thaân, boán naêm).

Trong naêm Kieán Trung thöù ba, ngaøy naêm thaùng hai, Kinh Kheâ Thieàn sö ôû Phaät luõng thò tòch.

Nieân hieäu Höng Nguyeân thöù nhaát (Giaùp Tyù, moät naêm).

Nieân hieäu Trinh Nguyeân thöù nhaát (AÁt Söûu, hai möôi moát naêm). Trong naêm Trinh Nguyeân, Toå thöù möôøi laø Thuùy Phaùp sö, ôû chuøa

Quoác thanh noùi Chæ Quaùn cho Tu Phaùp sö.

1. Thuaän Toâng (teân Tuïng, con lôùn cuûa Ñöùc Toâng).

Nieân hieäu Vónh Trinh thöù nhaát. Naêm naøy Thuùy Phaùp sö ôû chuøa Quoác thanh noùi Chæ Quaùn cho Sö Toái Tröøng ngöôøi Nhaät Baûn, Sö cheùp heát Nhaát Toâng Luaän Sôù ñem veà nöôùc, laø ngöôøi ñaàu tieân truyeàn giaùo Thieân thai ôû Nhaät Baûn.

1. Hieán Toâng (teân Thuaàn, con lôùn cuûa Thuaän Toâng).

Nieân hieäu Nguyeân Hoøa thöù nhaát (Bính Tuaát, möôøi laêm naêm).

1. Muïc Toâng (teân Haèng, con thöù ba cuûa Hieán Toâng). Nieân hieäu Tröôøng Khaùnh thöù nhaát (Taân Söûu, boán naêm).
2. Kænh Toâng (teân Traïm, con lôùn cuûa Muïc Toâng). Nieân hieäu Baûo Lòch thöù nhaát (AÁt Tî, hai naêm).
3. Vaên Toâng (teân Ngang, con thöù cuûa Muïc Toâng). Nieân hieäu Ñaïi Hoøa thöù nhaát (Ñinh Muøi, chín naêm).

Trong naêm Ñaïi Hoøa, Toå thöù möôøi moät laø Tu Phaùp sö, ôû Thieàn Laâm noùi Chæ Quaùn cho Ngoaïi Phaùp sö.

Nieân hieäu Khai Thaønh thöù nhaát (Bính Thình, naêm naêm).

1. Voõ Toâng (teân Vieâm, con thöù naêm cuûa Muïc Toâng). Nieân hieäu Hoäi Xöông thöù nhaát (Taân Daäu, saùu naêm).

Naêm Hoäi Xöông thöù saùu, vua ra chieáu huûy phaù heát caùc chuøa Phaät trong thieân haï, ñuoåi heát Taêng Ni).

1. Tuyeân Toâng (teân Thaàm, con thöù möôøi ba cuûa Hieán Toâng. Voõ Toâng muoán gieát, beøn giaû laøm Sa-moân laùnh naïn vôùi Sö Teá An. Khi Voõ Toâng baêng haø, quaàn thaàn röôùc veà kinh leân ngoâi.

Nieân hieäu Ñaïi Trung thöù nhaát (Ñinh Maõo, möôøi ba naêm). Vua ra chieáu cho truøng tu phuïc hoài laïi caùc Töï Vieän ñaõ bò deïp boû trong naêm Hoäi Xöông.

1. YÙ Toâng (teân Thoâi, con lôùn cuûa Tuyeân Toâng).

Nieân hieäu Haøm Thoâng thöù nhaát (Canh Thìn, möôøi boán naêm).

1. Hy Toâng (teân Kheâ, con thöù naêm cuûa YÙ Toâng). Nieân hieäu Caøn Phuø thöù nhaát (Giaùp Ngoï, saùu naêm).

Trong naêm Caøn Phuø, Toå thöù möôøi hai laø Ngoaïi Phaùp sö ôû Quoác Thanh noùi Chæ Quaùn cho Tuù Phaùp sö.

Nieân hieäu Quaûng Minh thöù nhaát (Canh Tyù, moät naêm). Nieân hieäu Trung Hoøa thöù nhaát (Taân Söûu, boán naêm).

Nieân hieäu Quang Khaûi thöù nhaát (AÁt Tî, ba naêm). Nieân hieäu Vaên Ñöùc thöù nhaát (Maäu Thaân, moät naêm).

1. Chieâu Toâng (teân Hoa, con thöù baûy cuûa YÙ Toâng). Nieân hieäu Long Kyû thöù nhaát (Kyû Daäu, moät naêm).

Toå thöù möôøi hai laø Tuù Phaùp sö ôû Quoác Thanh noùi Chæ Quaùn Phaùp Moân cho Tuûng Phaùp sö.

Nieân hieäu Ñaïi Thuaän thöù nhaát (Canh Tuaát, hai naêm). Nieân hieäu Caûnh Phöôùc thöù nhaát (Nhaâm Tyù, ba naêm). Nieân hieäu Caøn Ninh thöù nhaát (Giaùp Daàn, boán naêm). Nieân hieäu Quang Hoùa thöù nhaát (Maäu Ngoï, ba naêm). Nieân hieäu Thieân Phuïc thöù nhaát (Taân Daäu, boán naêm).

1. Caûnh Toâng (teân Chuùc, con thöù chín cuûa Chieâu Toâng). Nieân hieäu Thieân Höïu thöù nhaát (Giaùp Tyù, ba naêm).

# Thôøi Nguõ Ñaïi, nhaø Löông:

1. Löông Thaùi Toå (teân Chu OÂn, ñöôïc nhaø Ñöôøng nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû Laïc Döông).

Nieân hieäu Khai Bình thöù nhaát (Ñinh Maõo, boán naêm). Nieân hieäu Caøn Hoùa thöù nhaát (Taân Muøi, hai naêm).

1. Maït Ñeá (teân Ñieàn, con thöù tö cuûa Thaùi Toå). Nieân hieäu Caøn Hoùa thöù ba (Quyù Daäu, hai naêm).

Nieân hieäu Trinh Nguyeân thöù nhaát (AÁt Hôïi, saùu naêm). Nieân hieäu Long Ñöùc thöù nhaát (Taân Tî, hai naêm).

## *Nhaø Ñöôøng:*

1. Trang Toâng (Lyù Toàn UÙc phaù Löông leân ngoâi ñoùng ñoâ ôû Laïc Döông).

Nieân hieäu Ñoàng Quang thöù nhaát (Quyù Muøi, ba naêm).

1. Minh Toâng (teân Ñaûn, voán laø ngöôøi thuoäc boä laïc Khuaát Ñoät hoï Tröôøng. OÂng naøy hoï Lyù laø em khaùc meï cuûa Trang Toâng).

Nieân hieäu Thieân Thaønh thöù nhaát (Bính Tuaát, boán naêm).

Nieân hieäu Tröôøng Höng thöù nhaát (Canh Daàn, boán naêm).

1. Maït Ñeá (Teân Tuøng Tuaân voán hoï Vöông laø con nuoâi cuûa Minh Toâng).

Nieân hieäu Thanh Thaùi thöù nhaát (Giaùp Ngoï, hai naêm).

## *Nhaø Taán*

1. Cao Toå (Thaïch Kænh Ñöôøng dieät nhaø Ñöôøng leân ngoâi, ñoùng ñoâ ôû ñaát Bieän).

Nieân hieäu Thieân Phöôùc thöù nhaát (Bính Thaân, saùu naêm). Trong naêm Thieân Phöôùc, Toå thöù möôøi boán laø Tuûng Phaùp sö ôû Quoác Thanh noùi Chæ Quaùn cho Tòch Phaùp sö.

1. Thieáu Ñeá (teân Ly Quyù, chaùu hoï cuûa Cao Toå).

Nieân hieäu Thieân Phöôùc thöù baûy (Nhaâm Daàn, hai naêm). Nieân hieäu Khai Vaän thöù nhaát (Giaùp Thìn, ba naêm).

## *Nhaø Haùn*

1. Cao Toå (laø Löu Tri Vieãn. Taán Thieáu Ñeá bò giaëc Khieát Ñôn baét soáng. Trung Nguyeân khoâng coù chuùa, beøn leân ngoâi ôû Taán Döông, nhöng vaãn duøng nieân hieäu cuûa nhaø Taán, ñoùng ñoâ ôû ñaát Bieän).

Nieân hieäu Thieân Phöôùc thöù möôøi hai (Ñinh Muøi, moät naêm).

1. AÅn Ñeá (teân Thöøa Höïu, chaùu con chuù baùc vôùi Cao Toå). Nieân hieäu Caøn Höïu thöù nhaát (Maäu Thaân, ba naêm).

## *Nhaø Chu*

1. Thaùi Toå (Quaùch Linh Thích, ñöôïc nhaø Haùn nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû ñaát Bieän).

Nieân hieäu Quaûng Thuaän thöù nhaát (Taân Hôïi, ba naêm).

1. Theá Toâng (teân Vinh, laø chaùu cuûa Saøi Thò, hoaøng haäu cuûa Thaùi Toå, ñöôïc di chieáu maø leân ngoâi).

Nieân hieäu Hieån Ñöùc thöù nhaát (Giaùp Daàn, naêm naêm).

1. Cung Ñeá (teân Suøng Huaán, con cuûa Theá Toâng). Nieân hieäu Hieån Ñöùc thöù saùu (Kyû Muøi, moät naêm).

## *Nhaø Toáng (heát thuoäc Nguõ Ñaïi).*

1. Thaùi Toå (ñöôïc nhaø Chu nhöôøng ngoâi, ñoùng ñoâ ôû Bieän Kinh). Nieân hieäu Kieán Long thöù nhaát (Canh Thaân, ba naêm).
2. Ngoâ Vieât Vöông Tieàn Thuïc sai söù ñeán Cao Ly, Nhaät Baûn ñeå tìm Giaùo Thöøa Luaän Sôù bò löu laïc.

Naêm Kieán Long thöù hai, nöôùc Cao Ly sai Sa-moân Ñeá Quaùn ñem Thieân Thai Luaän Sôù ñeán Loa Kheâ.

Nieân hieäu Caøn Ñöùc thöù nhaát (Quyù Hôïi, naêm naêm), Toå thöù möôøi laêm laø Loa Kheâ Tòch Phaùp sö noùi phaùp moân Chæ Quaùn cho Thoâng Phaùp sö.

Nieân hieäu Khai Baûo thöù nhaát (Maäu Thìn, taùm naêm).

1. Thaùi Toâng

Nieân hieäu Thaùi Bình Höng Quoác thöù nhaát (Bính Tyù, taùm naêm). Naêm Thaùi Bình Höng Quoác thöù tö, Toå thöù möôøi saùu laø Baûo Vaân

Thoâng Phaùp sö noùi Chæ Quaùn vaø caùc Phaùp Ñaïi thöøa cho Töù Minh Leã Phaùp sö.

Nieân hieäu Ung Hy thöù nhaát (Giaùp Thaân, boán naêm). Naêm Ung Hy thöù tö, ngaøy boán thaùng möôøi moät ngaøi Loa Kheâ Phaùp sö thò tòch.

Nieân hieäu Ñoan Cuûng thöù nhaát (Maäu Tyù, hai naêm) ngaøy hai möôi moát thaùng möôøi ngaøi Baûo Vaân Phaùp sö thò tòch.

Nieân hieäu Thuaàn Hoùa thöù nhaát (Canh Daàn, naêm naêm). Nieân hieäu Chí Ñaïo thöù nhaát (AÁt Muøi, ba naêm).

1. Chaân Toâng

Nieân hieäu Haøm Bình thöù nhaát (Maäu Tuaát, saùu naêm). Nieân hieäu Haøm Bình thöù saùu, Toå thöù möôøi baûy laø Phaùp Trí Phaùp sö ôû Baûo AÂn taïi Nam Hoà ñaùp lôøi Nguyeân Tín ngöôøi Nhaät Baûn. Tín hoûi hai möôi baûy ñieàu.

Nieân hieäu Caûnh Ñöùc thöù nhaát (Giaùp Thìn, boán naêm), Phaùp Trí soaïn Chæ Yeáu Sao, ñaët ra Bieät Lyù Tuøy Duyeân Nhò Thaäp Vaán, ñeå coâng kích loãi cuûa Keá Teà chæ laïm.

Naêm Caûnh Ñöùc thöù tö, Phaùp Trí sai Baûn Nhö ñem Thaäp Nghóa Thö Nhò Baùch vaán daâng leân Tieàn Ñöôøng Chieâu Sö ñeå cöùu loãi cuûa Quang Minh Huyeàn khoâng laäp Quaùn Taâm.

Nieân hieäu Ñaïi Trung Töôøng Phuø thöù nhaát (Maäu Thaân, chín naêm). Naêm Ñaïi Trung Töôøng Phuø thöù ba, vua ban ñoåi ngaïch “Baûo AÂn”

laø “Dieân Khaùnh.” Ñoàng Dò Vaên Sö laøm baøi “Giôùi Theä Töø” hai thieân, khieán laøm nôi giaûng laâu daøi cuûa Giaùo Toâng Thieân thai.

Naêm Ñaïi Trung Töôøng Phuø thöù baûy, Sö soaïn Quaùn Kinh Dung Taâm Giaûi.

Nieân hieäu Thieân Hy thöù nhaát (Ñinh Tî, naêm naêm), Sö cuøng möôøi Taêng tu Phaùp Hoa Saùm haïn kyø ñuû ba naêm roài thieâu thaân cuùng döôøng Phaùp, vì Coâng Tö khuyeân deïp boû thieâu thaân neân khoâng thoûa nguyeän, Sö soaïn Tieâu Phuïc Tam Duïng ñeå phaù caùi quaáy cuûa Xieån Nghóa Sao cuûa

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 23 35

Coâ Sôn.

Naêm Thieân Hy thöù tö, Phoø Maõ Lyù Tuaân UÙc taâu vua ban cho Sö hieäu Phaùp Trí Ñaïi sö, laïi tuyeân chæ khieán Sö soáng ôû ñôøi ñeå dieãn giaûng kinh giaùo khoâng cho thieâu thaân.

Naêm Thieân Hy thöù naêm, Chuùa thöôïng sai quan noäi thò laø Du Nguyeân Thanh tuyeân chæ vua ñeán chuøa tu Phaùp Hoa Saùm ba ngaøy. Sö Phaùp Trí ñaõ soaïn Tu Saùm Yeáu Chæ ñeå ñaùp laïi thieän yù cuûa vua. Cuõng naêm naøy Sö soaïn xong caùc boä Quan AÂm Bieät Haønh Huyeàn Kyù, Quaùn Kinh Dieäu Toâng Sao.

Nieân hieäu Caøn Höng thöù nhaát (Nhaâm Tuaát, moät naêm).

1. Nhaân Toâng

Nieân hieäu Thieân Thaùnh thöù nhaát (Quyù Hôïi, chín naêm), Sö Phaùp Trí soaïn xong Quang Minh Tuïc Di Kyù.

Naêm Thieân Thaùnh thöù ba, tröôùc ñaây khoaûng ñaàu naêm Thieân Hy, vua coù ra chieáu cho thieân haï laäp ao phoùng sinh. Sö Phaùp Trí beøn nhaân ngaøy Phaät ñaûn thaû chim caù ñeå laøm vieäc phoùng sinh. Sö töï soaïn baøi vaên Phoùng Sinh. Cuõng naêm naøy, Quaän thuù laø Taèng Hoäi taâu leân vua caùc vieäc nghe thaáy, vua sai Xu Maät Löu Quaân soaïn baøi vaên khaéc vaøo ñaù ñeå kính noùi veà söï hoùa ñoä cuûa Phaät.

Naêm Thieân Thaùnh thöù naêm, Sö Phaùp Trí soaïn Quang Minh Vaên Cuù Kyù, ôû phaàn sau Sö Quaûng Trí coù vieát tieáp moät phaåm Taùn Phaät.

Naêm Thieân Thaùnh thöù saùu, ngaøy moàng moät thaùng gieâng, Sö Phaùp Trí laäp Quang Minh Saùm suoát baûy ngaøy laøm kyø haïn thuaän tòch. Ñeán ngaøy thöù naêm thì Sö ngoài kieát giaø noùi phaùp vaø nieäm danh hieäu Phaät maø hoùa. Khi traø-tyø coù muøi höông laï ngaøo ngaït, xaù- lôïi nhieàu voâ soá, löôõi cuûa Sö coøn nguyeân vaø ñoû töôi nhö hoa sen.

Nieân hieäu Minh Ñaïo thöù nhaát (Nhaâm Thaân, hai naêm).

Naêm Minh Ñaïo thöù hai thaùng baûy, röôùc linh coát Sö xaây thaùp thôø ôû Suøng Phaùp taïi Nam thaønh.