|  |
| --- |
| **TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**  **Năm Đạo 39**  **Công Bình – Bác Ái – Từ Bi**  **BÚT TÍCH**  **CHÚA GIA TÔ**  **TRONG ĐẠO CAO ĐÀI**  **Hội Thánh Tiên Thiên**  **“Ban Hành”**  **Năm Giáp Thìn** |

**LỜI TỰA**

Giáo Lý Cao Đài dạy “*Vạn Giáo đồng Nhứt Lý*”.

Bấy lâu vì bản ngã mà các Tôn Giáo chưa nhìn nhau.

Thế thường cứ cho Đạo này của anh, Đạo kia của tôi là một điều rất sai lầm, bởi chúng ta chỉ có một ông Cha chung là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo gọi là Ngũ Chi Đại Đạo đều do Thượng Đế mà ra.

Ngày nay, thời cơ đã đến chỗ Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt, các Tôn Giáo đều tự nhìn nhau cùng một gốc mà ra mới đủ điều kiện cứu rỗi nhơn sanh, hầu công hưởng cảnh thái bình của Đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Vì những lẽ trên, Học Viện Hội Thánh Tiên Thiên kết tập các bài Thánh Giáo, lập thành quyển ***Bút Tích Của Chúa Gia Tô trong Đạo Cao Đài***, để nhơn sanh chiêm nghiệm hầu tìm chơn lý.

**Hội Thánh Tiên Thiên**

**LUẬN VỀ ĐỨC GIA TÔ TÁI LÂM DẠY ĐẠO**

**NƠI XỨ VIỆT NAM**

Người giữ Đạo Cao Đài nếu nói về Đức Gia Tô đã tái lâm, không khéo sẽ có người Đạo khác cho là mê tín.

Họ sẽ lấy câu trong sách Tân Ước để làm bằng cớ. “*Khi ấy dầu có ai bảo các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, chớ tin những Christ giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ, nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy Ta đã nói trước cho các ngươi cả*” (Mác 13-21-23)

Điều ấy không có chi lạ; vì trước kia dân Do Thái học Cựu Ước lão thông, biết rõ ngày giờ và cách nào Chúa ra đời.

Nhưng, khi Chúa đi giảng Đạo và làm các phép, họ lại cho là kẻ phá rối, bắt Chúa đem đóng đinh trên Thập Tự Giá.

Vì sao những nhà Thông Thái và các Thầy tế lễ Do Thái đã học biết các lời tiên tri một cách rành rẽ mà còn dám làm chuyện tội lỗi ấy.

Xin trả lời rằng: Vì họ sang trọng quá đỗi, lại có nhiều quyền thế và quyền lợi trong các đền thờ. Còn Chúa thì nghèo khó con người thợ thuyền, nên họ không chịu hạ mình mà sùng bái.

Ngày nay cũng vậy; Chúa lại tái lâm trong một nước nhỏ nhen trong thế giới, dạy Đạo cho một giống dân hết sức thấp hèn như dân Việt Nam chúng ta, nên người đã tin Chúa có ai lại cúi đầu vâng lịnh Thánh?

Ngày nay, chúng ta tin Ta bao nhiêu, thì ngày sau chúng ta ghét Ta bấy nhiêu. Ôi! Lời tiên tri của Đấng Từ Lành chơn thật làm sao.

Sách Ê Sai trong Cựu Ước về đoạn “*Sự lập lại dân Đức Chúa Trời*” có dạy như vậy: Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần chót nữa đặng chuộc dân sót của Ngài. Nhóm người I Sa Ra En bị đuổi (ÊSai 11 10)

Sự đặt tay lần chót này, nếu lấy Lý là Tam Kỳ Phổ Độ hay là lần ân xá kỳ ba trong kỳ Hạ Ngươn cuối tận này.

Còn nhóm người ISaRaEn bị đuổi tức là sự qui hiệp của dân Do Thái bị tản lạc phiêu lưu trên khắp mặt địa cầu gần hai ngàn năm, ở xung quanh thành Jérusalem ngày nay vậy.

Trong đoạn thơ của Thánh Phao Lô gởi cho người Télasonica có dạy “Trước khi Chúa tái lâm sẽ có kẻ phản Chúa (Antichrist) ra đời”.

Quả thật, ở một nước nọ ngày nay có nhiều kẻ nghịch Đạo, trở lại tôn sùng Du Dà (Judas) là kẻ bán Chúa ngày xưa.

Về việc cơ bút là một cơ quan tối trọng của người theo Thần Linh Học, thì trong sách Ma Thi Ơ đoạn 24 có dạy “*Lúc đó sẽ cáo hai người đương xay cối, một người đem đi và một người để lại*”.

Hai người xay cối tức là hai đồng tử âm và dương. Ban sơ dùng cả hai, lúc sau chỉ còn một đồng dương mà thôi.

Sách công vụ các Sứ Đồ cũng có dạy “*Ta sẽ đổ thần Ta trên khắp xác thịt; con trai và con gái các người đều sẽ nói tiên tri, bọn trai nhỏ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao*” (công vụ sứ đồ 2-17)

“Ta sẽ đổ Thần Ta trên khắp xác thịt đến ngày Đại Hội Long Hoa chúng ta sẽ rõ”.

“Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri” quả thật những trò đồng tử trai và gái từ mấy mươi năm nay đã nói không biết bao nhiêu lời tiên tri đã có kết quả mỹ mãn và những lời tiên tri khác mà những người có đức tin chơn thật sẽ mãn nguyện sau này.

“*Bọn trai nhỏ sẽ thấy điềm lạ*” các em Thanh Niên và Thanh Xuân có lẽ nhờ đó mà vững đức tin giữ trường chay khổ hạnh, không đổi dời chí hướng đến ngày cùng cuối.

“*Các người già cả sẽ có chiêm bao*” những bậc lão thành rường cột trong Đạo nhờ xem được chơn dung của Đức Lý Thái Bạch hay của Đức Quan Thánh trong giấc ngủ mà hành đạo một cách hết sức chơn thành.

Nếu chúng ta chịu khó ra công nghiên cứu lại những lời của các Đấng tiên tri Do Thái và các vị tông đồ của Chúa, chúng ta cảm thấy không biết bao nhiêu lời nói rất phù hạp về mối Đạo Cao Đài ngày nay, nhứt là nơi sách Ê Sai và Khải Huyền (Apocalypse).

Lạy cầu con một Chúa Cha,

Gia Tô cứu thế xót xa tôi cùng.

***Thánh Giáo của Đức Gia Tô giáng dạy trong Kinh “Thánh Đức Chuyển Mê”.***

**THI:**

**GIA** giáo nhà Nam đã đến kỳ,

**TÔ** công tranh luật đến khoa thi;

**GIÁO** khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

**CHỦ** định trung tâm sắc ký thi?

Chào chư hiền đồ, đại tịnh nghe. Nhằm buổi Hạ Ngươn, gặp đời mạt kiếp nhơn loại phải vướng cuộc tang thương.

Cao Đài mở Đạo tại Thánh Địa Nam Bang để cứu người trong cơn tai khổ. Than ôi! Nhơn loại còn mẩn mê trong nẻo lợi, đường danh, dục tước, mến quyền, tranh đấu nhau máu đổ tràn sông, thây chồng như núi. Thảm thay! Sự nhỏ nhen là miếng ăn với chỗ ở mà quên hết tình đồng loại, nghĩa đồng quần. Sự chết gần bên mà chưa nhớm gót. Đời bạo ngược, thế lung lăng, ác lai ác báo, nhơn loại vì miếng đỉnh chung vì mùi vật chất, quên mất tinh thần đạo đức.

Bốn Tôn Giáo đã thất kỳ truyền mới có Tam Kỳ ra chấn chỉnh nền Giáo Lý qui hiệp nhứt môn.

Đời tận tuyệt, cuộc tang điền thương hải sắp xây, tai nạn cận kề thưởng người thiện tánh phạt kẻ ác tâm.

Ta giáng giờ nay để lời cho chúng sanh rõ biết. Nền chánh giáo của Ta lưu truyền cho thế giới tới đây đã gần hai ngàn năm. Ta có tiên tri trong hai ngàn năm Ta sẽ tái lâm một lần nữa. Nền giáo lý của Ta bế mạc mới có Đại Đạo Tam Kỳ phát khai chư chúng sanh phải biết mà tìm ra.

Ta có nói “Đứa nào ngày nay thương yêu Ta bao nhiêu, kính mến Ta bao nhiêu, thì ngày sau chúng nó trở lại ghét Ta bấy nhiêu” chúng nó chưa hề thấu đáo hành vi mầu nhiệm của Ta đặng.

**THI:**

Cơ Trời sắp cuộc hội Bình Linh,

Chuyển Đạo Nam Bang tỉnh mộng huỳnh;

Thánh Đức ước ao người thế gặp,

Chuyển mê cơn khổ, bước quang minh.

Đức Jésus giáng cơ.

**THI:**

Vâng lịnh Cha Ta xuống Thái bang,

Truyền ra Đạo Thánh rất gian nan;

Ba mươi năm lẻ chưa tròn vẹn,

Ngàn chín trăm dư thế muốn tàn.

Sắc Lịnh Cha Ta truyền lập lại,

Vâng lời Đức Mẹ tá phàm gian;

Thiết đàn Vạn Quốc nay mai sẽ,

Phổ độ Ngũ Châu sự vẹn toàn.

**THI:**

Thiên Đình gìn giữ gốc trời đây,

Truyền Đạo cho dân biết mặt Thầy;

Cứu chuộc thế gian gần hết buổi,

Cao Đài phú thác dắt dìu đây.

**THI:**

Thiệt thiệt, hư hư sẽ biết chăng?

Hành tàng chơn giả gọi sao rằng;

Khai thiên lập địa ai là Chúa,

Thánh Đạo người nào dám đón ngăn?

**NGUYỆT THANH ÂM**

***Tý thời, ngày 14 tháng 3 Bính Tý***

***(05-04-1936)***

**GIA TÔ GIÁO CHỦ** - Ta mừng chư môn đệ. Bình thân nghe Ta dạy:

**BÀI:**

Đời tất vốn có ba tấc thở,

Mà ham chi biển lỡ núi tan;

Thế gian mộng mộng màng màng,

Trời xa ma cận khổ nàn phải vương.

Trời có một con đường chơn lý,

Lý thật tình ấy lý của trời;

Lý trời rải khắp nơi nơi,

Lý trời muôn thuở ngàn đời chẳng hư.

Ớ kẻ thế nhàn cư bất thiện,

Mau sửa tâm đừng biện dối Trời;

Dối Trời phải bị luật Trời,

Trời đâu dám dối nhiều lời bớ ai.

Trời mở Đạo Cao Đài cứu thế,

Đạo dạy người bỏ tệ làm lành;

Trời không dạy kẻ vụ danh,

Trời hằng dạy kẻ bỏ ganh bỏ hờn.

Đường chơn lý không trơn không trợt,

Chơn lý là cứu vớt nhơn sanh;

Lý chơn, thật lý đành rành,

Không rù quyền lợi, không hành tối tăm.

Đạo dạy thế muôn năm ngàn kiếp,

Đạo có đâu dạy hiếp con Trời;

Đạo nào dạy việc trò chơi,

Đạo đâu dạy giặc cướp đời hại dân.

Đạo gốc chỉ Tân Dân Minh Đức,

Đạo dạy người bỏ dứt tâm phàm;

Đạo khai dạy bỏ thói tham,

Đạo dạy con người bỏ tạm phù sanh.

Tu phải trọng thân sanh làm gốc,

Tu phải thương chủng tộc cho nhiều;

Tu thì muội ám cho tiêu,

Tu cho biết nghĩa, cho nhiều mới xinh.

Tu chẳng phải xiêu đình, ngã quán,

Tu đừng rù chúng bạn theo mình;

Tu đừng bỏ nghĩa, hiếu sinh,

Tu đừng phá miễu lăng đình, khi nhơn.

Dưới trần thế nhiều cơn khổ não,

Mà ham chi tranh bạo nước nhà;

Ấy ai mấy tuổi ma ra,

Ráng gìn linh tánh giồi ba chơn thần.

Người ở thế muôn phần tân khổ,

Có ai ra trí độ dạy lành;

Mau nghe xa lánh đường danh,

Cái danh là cái hại đành kiếp chơn.

Trời giáng thế nguồn cơn cứu thế,

Quyết độ trần khỏi bể luân xa;

Bớ ai thức tỉnh với mà,

Con Trời chớ để cho ma khớp dàm.

Ta giáng thế dạy tham ra thật,

Ta không khuyên giựt đất cướp ngôi;

Ta dạy rõ lý Đạo Trời,

Ta không dạy việc lỡ bồi đời Ta.

Ai có rõ theo Ta chỉ rõ,

Ai có nghe phải bỏ kiếp trần;

Nghe Ta học tánh Tân Dân,

Nghe Ta thì phải tập lần tánh chơn.

Đừng giả mị đăng sơn tìm Phật,

Phật tại lòng, rõ thật tâm người;

Đừng ham xoi bói, móc bươi,

Ấy là tánh Phật tốt tươi nơi lòng.

Người luyện Đạo trong lòng xa dứt,

Dứt cuộc trần Tây Vức kề bên;

Luyện Đạo phải luyện tâm êm,

Đừng cho xao động nổi lên ba đào.

Chữ tu tịnh phong trào chớ vội,

Nếu vội thời sôi nổi tam bành;

Tâm cho tịnh tịnh, thanh thanh,

Mới tìm ngọc quí Trời dành cho Ta.

Một Ta khuyên thói tà khá dứt,

Hai khuyên đừng giành giựt lợi danh;

Ba khuyên xa lánh phù vân,

Bốn khuyên bỏ tánh tham, sân cho rồi.

Năm khuyên bỏ giành ngôi giựt nước,

Sáu khuyên đừng chước quỉ mưu thần;

Bảy khuyên bỏ chuyện nhố nhăn,

Tám khuyên bỏ tánh hung hăng tình đời.

Chín khuyên chớ khi Trời, khi Thánh,

Mười khuyên lo chơn thật nói năng;

Khuyên người ba mối năm hằng,

Khuyên người bình tĩnh trang bằng tu chơn.

Ta đêm nay vâng lịnh dạy về tu chơn Ta như mực nẻ đường cưa, đau lòng tại gổ, sớ thưa thịt tì, ớ các môn đệ ôi!

Chữ tu là nhịn,

Chữ nhịn là thật;

Chữ thật là ngu,

Chữ ngu là hiền.

Chữ hiền là Phật.

Các ngươi đừng đón [đoán] xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đón [đoán] xét người ta thế nào, thì cũng bị đón [đoán] xét lại thế ấy.

Giáo Chủ dạy bao nhiêu lời chư môn đệ khá nghiệm suy. Giáo Chủ ban ân lành chư đệ, Giáo Chủ kiếu……..

**Thánh Huấn Của Đức Sứ Đồ Judée giáng dạy tại**

**NGỌC CHẨM ĐÀN**

***Ngày 19 tháng 11 Giáp Ngọ***

***(13-12-1954)***

**THI:**

**SỨ** sở ngày nay đã giảng hồi,

**ĐỒ** y luật Đạo phản về ngôi;

**DU** dương mùi Đạo qua thời loạn,

**ĐÊ** hứng lạc hoan đã đến rồi.

Ta, **SỨ ĐỒ GIU ĐÊ** vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đệ. Vậy các môn đệ tịnh tâm, Ta miễn lễ.

**BÀI:**

Ta vưng lịnh hạ trần chỉ giáo,

Đạo kỳ ba dạy bảo đủ điều;

Sửa đời lập Đạo Thuấn Nghiêu,

Vui say bốn buổi sớm chiều ngõa nguê.

Xưa Ta cũng chẳng hề cứu Chúa,

Giúp cho đời ánh tủa năm châu;

Chẳng ham phú quí công hầu,

Lo bề đạo đức sòng nâu giúp đời.

Nay đã đặng ân Trời phổ hóa,

Hạ trần gian chỉ ngã đường về;

Ai ôi! Môn đệ Giu Đê,

Bước đường kính cẩn trọn bề thỉ chung.

Giờ đã đến kiết hung đã thấy,

Biết Đạo rồi chỗ vấy khá tri;

Moi Se đặc nhiễm qui y,

Muốn cho cứu rỗi hành y pháp thành.

Nếu chẳng chịu vô danh[sanh] Thánh Đạo,

Có nhiều người không thạo nói đùa;

Giữa Phao Lồ Ba Sa thua,

Đồng nhau dấn đến nói đùa việc đây.

Thành Jérusalem đây trưởng lão;

Chỉ rõ ràng dạy bảo Cắt Bì;

Cũng như Phật giáo qui y,

Nếu bằng chẳng thuận vậy thì ngoại tông.

Khi mãn hội công đồng nhìn nhận,

Phải hành y bổn phận Đạo “Gia”;

Đồng qua sứ Phê Ni Sa,

Samari xứ kêu ca sứ đồ.

Thuật rằng ngoại Đạo xin vô,

Anh em nghe thấy phân phô vui mừng.

Salem thành vui mừng tiếp rước,

Sứ đồ ra trưởng trước lão sao;

Thế Thiên hành hóa nêu cao,

Anh em tự thuật lời trao Chúa Trời.

Người hành đạo tuân lời rước lễ,

Lễ Môi Se là lễ nhập môn;

Nếu không Chúa chẳng bảo tồn,

Môi Se chẳng kỉnh, Tử tôn không nhìn.

Lễ Môi Se huyền linh diệu pháp,

Cố truyền cho phù hạp lời lành;

Dường như người có Thánh danh,

Ơn Trên đã chọn Thánh danh thế quyền.

Đức Chúa Trời Thiêng Liêng cảm đức,

Biết lòng người cảm đức hoài nhân;

Cũng như lịnh Thánh Phong Thần,

Ngài không phân biệt đây gần đó xa.

Lòng tinh sạch khiến Ta đức tín,

Nên Chúa Trời đáng kính đáng tôn;

Cớ nào còn thử Chí Tôn,

Tròng thêm ách nặng đa ngôn luật điều.

Lập những luật tự kiêu, tự hãnh,

Ép Sứ đồ đội đảnh nặng mang;

Chúa trên xem thấy thở than,

Bày ra áp dụng bít đàng nhơn sanh.

Chúa cứu thế chấp hành nội ngoại,

Ta đặng an tự toại nhờ ơn;

Trái lại kỉnh Chúa thâm ân,

Jésus Christ đồng phần ngoại tông.

Cả Đại Hội một lòng lặng tiếng,

Được nghe rành là chuyện pháp mầu;

Chúa ban Ta ở đâu đâu,

Thay Chúa cứu chúng ngõ hầu lập công.

**THI:**

Khuyên dân tâm tĩnh lướt qua truông,

Đạo Đức dung hòa lãnh phận tuồng;

Độ thế nhờ tay gương thiện tín,

Dìu đời nhờ có sửa tròn vuông.

Nay Ta vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho môn đệ đặng tìm hiểu lý của Cha Ta mà lo cho cơ Đạo được vững chãi và cứng rắn đức tin lên. Nếu cả thảy môn đệ được danh hiệu như Phao Lô hay là Sam Ba, Sa Lan là người toàn thiện, toàn chơn để nắm lấy con đường Chơn Đạo đó vậy.

Ta ban ân lành chung môn đệ nam nữ, Ta Thăng.

**HƯỜN CUNG ĐÀN**

**(Minh Tân)**

***Tý, thời, mùng 1 tháng 12 Giáp Ngọ***

***(25-12-1954)***

**THI:**

**GIA** truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,

**TÔ** điểm chơn truyền đáo vị nhàn;

**GIÁO** hóa dạy đời xa nẻo tục,

**CHỦ** ông ban thưởng hưởng vinh quang.

Ta vâng lịnh Tam Giáo Tòa giáng ngự mừng chung cả đàn tiền nam nữ. Ta rất vui ban ân chung cả. Vậy Ta miễn lễ các môn đệ khá nghe Ta khải giáo.

**BÀI:**

Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,

Y chơn truyền Thánh ước lưu lai;

Hôm nay ứng hiện đến ngày,

Thừa vâng cứu thế Cao Đài hộ dân.

Thời kỳ đó khổ thân nhơn loại,

Rất đảo điên bại hoại luân thường;

Trầm luân mờ tối bốn phương,

Hụp bơi biển khổ tai ương dân lành.

Cha Trời thấu dân sanh thọ khổ,

Mở đường lành chỉ chỗ thoát nguy;

Động lòng thương dân mê si,

Mới sai Ta xuống ân thi phổ truyền.

Đức Chúa Trời danh Jésus Christ,

Hạ giáng trần phân tích vinh kiên;

Ngày nay phân rõ căn nguyên,

Joseph ân phụ ở miền Salem.

Trước hạ sanh có đem lời trước,

Đấng tiên tri căn cước Đạo lành;

Nguyền đem chánh pháp thân sanh,

Đặng đời rõ thấu tập tành lo tu.

Đấng Chúa Trời đền bù chánh nghĩa,

Mở đường lành các tía thoát qua;

Động lòng thương dân khổ mà,

Mới đem chơn giáo truyền ra độ đời.

Đức Marie than ôi! Thánh Nữ,

Thánh đồng trinh Đạo giữ thanh trong;

Gá nghĩa Joseph chưa xong,

Nhưng nào cá nước én anh vị toàn.

Ngồi thẹn mặt dở dang thân phận,

Gẫm liễu bồ ân hận đêm đông;

Nghén con trong phận chưa chồng,

Sánh duyên với khách răng long bạc đầu.

Phần Joseph than âu khó xử,

Ta Đạo dòng mất chữ đức tin;

Đã tu vương lấy duyên tình,

Oan khiên gia báo do mình tự chiêu.

Buồn dựa ghế thiu thiu vừa ngủ,

Bỗng thấy hiện có đủ Thiên Thần;

Cam đi là giả ái ân,

Nhưng mà trong sạch sông ngân rửa lòng.

Joseph ngồi ôi thôi thê thảm,

Ta trọn nghĩa tự hối phước làm;

Cớ sao phải chịu oan hàm,

Sánh duyên với khách khó am động phòng.

Ta nhắc lại kỳ công sử Đạo,

Khuyên môn sanh tần tảo khó toan;

Đạo mầu dầu phải đắn đo,

Phận làm con trọn đáng trò Tiên gia.

Ngày kỷ niệm nay Ta giáng thế,

Ban phước lành gội để hưởng chung;

Ta mong huynh đệ hiệp cùng,

Nương cơ tiến hóa cưởi khung giải nàn.

Đường Đại Đạo thênh thang rộng bước,

Phải dặt dè anh trước em sau;

Bước đi vừa bước chậm mau,

Đừng vì bất cập lộn nhào lối đi.

**THI:**

Lối đi khuyến thế khá cần lo,

Dù phải gai chông lượn sóng dò;

Bước thẳng một chiều về nẻo cũ,

Xuôi chiều ắt chịu bản danh cho.

Nay Ta vưng sắc chỉ để ban phước nhuận cho các môn đệ nam nữ, Ta được hân hạnh mà thấy kỷ niệm danh Ta.

Vậy các môn đệ dầu sao đi nữa cũng phải trọn lấy đức tin lành. Noi đường chánh đại, hầu một ngày kia các môn đệ sẽ thoát qua đường cùng nẻo vấp. Hôm nay, Ta chứng lễ ngày kỷ niệm cùng ban phước nhuận cho các môn đệ chờ đàn sau Ta sẽ phân giải cho các môn đệ am hiểu. Thăng

**Thánh Tịnh**

**NGUYỆT THANH CUNG**

***Tuất thời, mùng 7 tháng 12 Giáp Ngọ***

***(31-12-1954)***

**THI:**

**(GIU) DU** ngoạn non Tiên hưởng vị nhàn,

**ĐÊ** đầu bái yết đắc minh quang;

**SỨ** an võ lộ qua thời khổ;

**ĐỒ** tận thiên thơ dẫn dắt đàng.

Ta **SỨ ĐỒ GIU ĐÊ**, thừa sắc chỉ Đấng Trọn Lành giáng trần chỉ dạy cùng đem lịch sử giải bày hầu độ môn đồ của Ta từ lâu chưa am hiểu.

Vậy Ta miễn lễ các môn đồ tịnh tâm lóng nghe tiếp theo đàn tam thập nơi Hườn Cung.

**BÀI:**

Đang khi phiền lòng thì chẳng khứng,

Mảng mê tường chịu chứng thánh danh;

Thiên Sứ thừa sắc lộ hình,

Mách rằng Joseph thuận tình mới xong.

Người là cháu trong vòng David;

Chớ ngại ngùng hữu ích Marie;

Lịnh Trời Thánh Lịnh lâm thì,

Bởi người nàng chịu chi kỳ khai hoa.

Thánh Lịnh giáng do Cha Ta phán,

Con trai đó chánh đáng Chúa Trời;

Cứu chúng thoát khỏi trần vơi,

Muôn điều tội lỗi của đời xá thôi.

Chúng ta tỏ anh côi cúc lắm,

Đã vợ chồng trong ấm ngoài êm;

Giờ này chánh lý nửa đêm,

Lời truyền người khá ráng tìm chớ sân.

Trời đã ban phép thần cứu thế,

Có Chúa đến phổ tế dân ta;

Jésus chánh thiệt con Cha,

Vưng lời hạ thế thiết tha cứu đời.

Người tỉnh giấc nghe lời Ta dạy,

Chúa ra đời người phải đặt tên;

Jésus Christ lịnh Ơn Trrên,

Dẹp đi thán oán siết rên phận già.

Joseph thức bước ra nghĩ lại,

Lời Thiên Thần có dạy rõ ràng;

Dạy ta ta phải hân hoan,

Đến rước Marie gia đàng ấm êm.

Lòng thắc mắc nhưng kềm nhẫn nại,

Đạo tương tùy khuyên dạy đức “Hòa”;

Vui lòng Thánh Mẫu Maria;

Tề mi cử án với già bảy mươi.

Nhẫn lòng chịu lời cười của thế,

Tấm lòng trinh như quế thơm xa;

Ngày qua tháng lại vào ra,

Phận Ta, Ta biết phận già, già hay.

Giờ đã đến Thánh thai xuất lộ,

Chúa ra đời trình độ anh thơ;

Nhà nghèo thiếu hụt thô sơ,

Tạm nơi máng cỏ kịp giờ giáng sanh.

Nơi chuồng bò đành rành chiên rống,

Chạy lăng xăng thúc đổng đoàn chiên;

Rống to chúc Chúa thiêng liêng,

Ra đời có lẽ được yên khổ hình.

Bồ câu bay đinh ninh vui đáp,

Chúa cứu thế phù hạp cơ trời;

Từ đây ác nghiệp vu vơ,

Giáng sanh cứu thế y lời tiên tri.

Sanh bảy ngày Chúa thì cao lớn,

Vợ chồng mừng nhưng gốm cuộc đời;

Tra dân số trưa chiều mơi,

Phải khai nhờ có mấy lời đủ tên.

Dù nông hổ cũng lên biên bản,

Mặc thế đời người hản kẻ không;

Đa mang nhục nhã cam lòng,

Rồi vào đền Thánh lại trong đất lành.

Từ đó Jésus thánh danh lãnh mạng,

Đi khắp cùng Đạo giảng nhơn sanh;

Trung, Hiếu, Tín, Nghĩa hoàn toàn,

Với làng dân nước hân hoan tánh trời.

Ba mươi năm phế đời cứu thế,

Trở về nhà phụng tế Mẹ Cha;

Đáp đền sanh dưỡng của Ta,

Nguyền đi phổ giáo cho cha đáp đền.

Đây là Ta chỉ truyền lịch sử của Đấng Trọn Lành, hầu độ dẫn môn sanh của Ta đem về một mối. Vậy khá biên rành làm sử Đạo của Ta truyền để, sau sẽ tiếp trọn đủ.

Ta ban ơn toàn tất, Ta thăng.

**HƯỜN CUNG ĐÀN**

***Ngày 15 tháng 12 năm Đạo 29 (Giáp Ngọ 1954)***

**SỨ ĐỒ GIU ĐÊ** - Chào các môn đệ đàn trung lưỡng phái, Ta vâng lịnh giáng đàn để tiếp truyền sử của Đấng Trọn Lành.

Vậy Ta miễn lễ ban ân lóng nghe.

**BÀI:**

Jean Baptiste Ơn Trên truyền phán,

Pháp cao siêu sửa sáng cõi đời;

Dầu chẳng tội, cũng nhận lời,

Mới là con thảo vưng lời Cha Ta.

Rồi Jésus đi ra khỏi nước,

Có Thánh linh tha thướt như câu;

Tiếng ứng mây gió đâu đâu,

Jésus yêu dấu cao siêu phi thường.

Đến giờ chót Thiên Đường giục thúc,

Các Thánh Linh biết trước thốt ra;

Ma quỉ cám dỗ thiết tha,

Đến nơi đồng vắng quỉ ma bao Ngài.

Phép lạ thay Chúa rày thăng quỉ,

Cho tội nhơn để ý khỏi lâm;

Chơn tâm ma quỉ chẳng xâm,

Nhờ nhiều phép lạ nơi tâm của mình.

Bởi phần xác hữu hình phải trả,

Ra cõi đời nhơn quả trả xong;

Dân Du Dêu ghen ghét lòng,

Đóng đinh Thánh giá máu hồng đổ rơi.

Mũ gai đội ôi thôi Thánh Chúa,

Chịu xót đau như giũa tấc lòng;

Tử hình cam chịu trả xong,

Vì thương đời khổ nỗi lòng vì dân.

Này chúng sanh thi ân khả báo,

Ân Thượng Đế Ngài háo chúng sanh;

Bỏ đi ghét oán mới thành,

Một lòng đừng đổi lưu danh sĩ tài.

Ta danh hiệu Cao Đài cứu rỗi,

Buổi mạt đời ráng trổi bươn theo;

Đáp đền ơ [ơn] cả dầu nghèo,

Cũng cam với phận sơn keo dính lòng.

Ta sống lại giữa đồng Sa Mạc,

Do nhờ Ta hoan lạc cứu dân;

Sống thành Thánh, thác nên Thần,

Ngàn năm còn tiếng tỉnh dân độ đời.

Phải thành kỉnh ai ôi chơn thật,

Độ nhơn sanh là Phật là Tiên;

Mới là y giữ chơn truyền,

Đến ngày tận thế Ta điền khỏi vương.

Đây là trọn đủ lịch trình của Đấng Trọn Lành. Vậy chư môn đệ cần phải chép kỹ tương liên để làm kỷ niệm.

Vậy Ta ban ân lành cho cả môn đệ, Ta thăng.

**T.T TRUNG THIÊN**

***Ngày 15 tháng 10 năm Bính Thân***

***(17-11-1956)***

**THI:**

**JEAN** Răn lòng nóng nực tập hùng anh,

**JACQUES** Rắc thủy vào tâm sẽ gặp lành;

**ROUS** Rút giáo tạc đề Âu Châu Quốc,

**SEAU** Sô truyền ngôn để chánh lời lành.

**THÁNH JEAN JACQUES ROUSSEAU** - Chào cả môn sanh nam nữ tam ban lưỡng đài. Giờ nay, Thánh vâng chiếu chỉ Đức Ngôi Hai lai đàn, để cho hay khá tiếp nghinh, Thánh chào kiếu.

**Tiếp lịnh:**

**THI:**

**GIA** vàng máu đỏ giống Nam Bang,

**TÔ** điểm nền nhân lập chiếc thoàn;

**GIÁO** dục nhơn sanh tìm cảnh lạc,

**CHỦ** truyền đạo lý cứu dân gian.

Giáo Chủ mừng môn đồ.

**THI:**

Lắm phen Đạo Đức cứu nhơn sanh,

Chịu nỗi gay go hiệp tác thành;

Nền tảng trong ngoài yên Thánh cảnh,

Sau này hưởng ứng lúc nhàn thanh.

Giáo Chủ hỉ lạc thay! Giáo Chủ ban phép lành môn đệ tam ban tịnh tọa nghiêm chỉnh chớ nên xao xuyến mà động đến điển đồng loan Giáo Chủ khó phân trần câu đạo lý.

**THI:**

Đạo Lý Cao Đài buổi hạ ngươn,

Sáng khai nền móng lại nghe đờn;

Thâm thâm diệu diệu cơ huyền bí,

Giáo phái khi xưa cũng học đờn.

**HỰU:**

Học đờn Đại Đạo của Đài Cao,

Sớm biết nhìn nhau chẳng tách màu;

Đen, trắng, đỏ, vàng đâu cũng một,

Đó là định trí đoạt cơ mầu.

Này môn đệ ôi! Giáo Chủ lai đàn nhìn tường dân tộc Việt Nam ngày nay cũng có đôi phần biểu dương mật thiết cùng nhau, lại nữa cũng có tâm hồn chung một khối chí khí để sùng âu Thiêng Liêng, thì quí hóa thay! Quí hóa thay! Dòng giống Tiên Rồng Lạc Hồng từ đây sẽ gặp ngày bình trị hưởng an Nghiêu Thiên Thuấn Địa. Nhưng than ôi! Giáo Chủ mừng là mừng khoảng đường môn đệ được ảnh hưởng đó thôi.

Còn khoảng đường đến đây, nhơn sanh phải chịu tao tân thống khổ của nền văn minh cực điểm, xâu xé với nhau vì miếng đỉnh chung; miếng ăn chỗ ở mà làm cho cảnh đời chịu tan tác sầu đau.

Than ôi! Môn đệ nào có nghĩ đến sự viễn vọng trở về sau đó, Giáo Chủ cho biết Giáo Chủ ngậm ngùi chi xiết mà môn đệ nào có biết cho Giáo Chủ đâu. Chỉ Giáo Chủ tha thiết nương lấy khiếu đồng loan mà tỏ bày sự đau thương cho nhân loại, hầu sớm cùng nhau bớt xâu xé đó thôi.

**THI:**

Thôi thôi dong đã đến kỳ rồi,

Thảm thảm mưa chan lắm hỡi ôi!

Chác oán gây hờn vì chung đỉnh,

Giống dòng tranh đấu thấy thương ôi!

**HỰU:**

Thương ôi! Chẳng tưởng một da vàng,

Máu đỏ, đấu [đầu] đen lại cắt ngang;

Chi xiết ruột đau, đau từ đoạn,

Ngọc Hoàng tê tái chẳng nào an.

Nào an dân quốc Việt Nam bang,

Nay đổi mai dời lắm bẽ bàng;

Có thấy, thấy đâu ngày mai đến,

Làm sao cho vững khỏi rên than.

Vậy môn đệ lẳng lặng nghe Giáo Chủ diễn dụ đôi câu Giáo lý Đạo Đức, cùng để chút lời kỷ niệm cho môn đệ ráng tìm.

**BÀI:**

Dòng sông lệ nước bằng yên lặng,

Dòng nước xuôi sao để trễ kỳ;

Tại sao có sóng loạn ly,

Nhấp nhô đưa đẩy biệt ly tâm hồn.

Để tiếng than châm ngôn Giáo Chủ,

Để tiếng đồn nhạn hú đêm đông;

Đêm đông phân tách giống dòng,

Giống dòng Hồng Lạc long đong sắp kề.

Ai có nhớ câu thề thuở trước,

Ai có tài thao lược Đạo mầu;

Đem thân bảy thước khúc câu,

Phô khai giáo lý sùng âu Đạo Trời.

Đông đêm đông chơi vơi bể thảm,

Đông đêm đông bẫy cạm tứ phương;

Đêm đông khóc thảm ngoài đường,

Đêm đông tha thiết vấn vương họa kề.

Ớ môn sanh nhàn quê lập sẵn,

Lập trường rồi dày dạn từ lâu;

Ba mươi năm chẳn cúi đầu,

Là đường Đại Đạo cao sâu Ngọc Hoàng.

Cửa Tiên Phật trường an đăng bảng,

Kỳ ba này ai hản đây là…;

Tiên Thiên tổng quát kêu ca,

Đưa người tâm thiện lánh xa nợ trần.

Nợ trần thế tao tân khó rõ,

Sớm liệu lường nhìn ngõ Cao Đài;

Cao Đài Gia Tô chẳng hai,

Thích Ca Giáo Chủ phô khai ba kỳ.

Nghe Giáo Chủ nhắc thì sau trước,

Phải bền tâm mực thước nghiệm suy;

Nghiệm suy bươn bước vậy thì,

Chen vào cửa Đạo âu thì lập công.

Gắng lập công giống dòng Hồng Lạc,

Mở mắt nhìn qui tắc Cao Đài;

Cao Đài sáng lập ngày mai,

Kỳ tam cứu thế phong ba thoát nàn.

**THI:**

Tiên tri Giáo Chủ để lời xưa,

Có nhớ Gia Tô sới [sớm] với trưa;

Đạo Đức trong hai ngàn năm lập,

Nay là đến buổi cảnh tam thừa.

**HỰU:**

Tam thừa cửu phẩm đã thành rồi,

Cơ Đạo nay mai hãy nắn nhồi;

Năng bước, bước lên tòa cửu phẩm,

Mới là trọn vẹn khỏi lôi thôi.

Vậy Giáo Chủ ban ân lành toàn cả môn đệ, Giáo Chủ thăng

**CỬU KHÚC TÒA**

***Ngày 12 tháng 11 Ất Mùi***

***(25-12-1955)***

Bảy et Chuẩn écoutez attentivement Saint Pierre, Oh! Je souhaite le bonheur à mes tous petits frères et à mes dauces petites soeurs Comprenes-vous qu‘aujoud’hui le vingtcinq Décembre, c’est la fếte de Noel?

Allors, tous sont priés d’attendre le Divin Maitre Jésus Christ. Au revoir.

**Tiếp lịnh:**

Jésus Christ paate en langue Vietnamienne.

**Tạm Dịch:**

Bảy và Chuẩn hãy nghe cho kỹ.

Thánh Phéro Thánh chúc lành toàn cả nam nữ. Chư hiền có biết hôm nay hai mươi lăm tháng chạp là ngày lễ Giáng Sanh của Chúa cứu thế?

Vậy xin chư hiền nam nữ khá thành tâm tiếp nghinh Chúa cứu thế. Thánh xin kiếu. Thăng

**Tiếp lịnh:**

Chúa Cứu Thế nói bằng Tiếng Việt.

Hôm nay là Lễ Giáng Sanh Ta môn đồ Ta thiết lễ Ta, nhưng Ta rất buồn, vì bầy chiên Ta đã thất lạc.

Hôm nay bầy nhạn trắng bay theo phương hướng Chúa Trời mà về hội hiệp nơi Bạch Ngọc Thiên Cung.

Ta rất mừng.

**THI:**

Từ Thành La Mã bước sang đây,

Vật chất hữu hình lễ trọng thay;

Nhưng chẳng quí bằng tâm chánh đáng,

Giờ nay Ta giáng để phô bày.

Đêm nay rực rỡ khắp hoàn cầu,

Chốn chốn Thánh Đường lễ nguyện cầu;

Thánh Đạo của Ta còn đứng vững,

Là nhờ khoa học của Âu Châu.

Lâu ngày sai lạc mối chơn truyền,

Vì bởi môn đồ quá lạm quyền;

Canh cải phân ra chi phái Đạo,

Làm cho thất lạc cả bầy chiên.

Một bầy nhạn trắng ở phương Nam,

Đoàn kết thương yêu dưới cõi phàm;

Rồi sẽ bay tràn trong bốn hướng,

Tiếng kêu vang dậy, Đạo Kỳ Tam.

Tấm lòng triêm ngưỡng tín đồ Ta,

Thiết lễ hữu hình rất trọng là;

Sanh nhựt là ngày Ta xuống thế,

Hai lăm tháng chạp xác phàm Ta.

Phàm ra độ thế cứu nhơn loài,

Giáo hóa Âu Châu Thánh Đạo khai;

Phép lạ cứu người trong tứ khổ,

Lý chơn dạy thế sửa lòng ngay.

Lòng ngay dạ thẳng mới nên người,

Quyền thế Juda quá dể ngươi;

Biết Chúa đem lòng toan ghét Chúa,

Chúa đành chịu chết bởi thương đời.

**HỰU:**

Đời nay tận thế đã gần đây,

Ứng nghiệm Sám Truyền mối Đạo Thầy;

Là đến ngày cùng Cha giáng thế,

Cứu trong nhơn loại sửa đời này.

**HỰU:**

Này hỡi môn đồ khắp địa cầu,

Phải tìm coi Chúa giáng nơi đâu;

Nơi đâu Thánh địa kỳ ngươn hạ,

Thì Chúa lai lâm cứu khổ sầu.

**THI:**

Giờ nay Ta giáng để đôi lời,

Nhắc lại tiền trình rõ khúc nôi;

Cho các môn sanh tìm thấu lý,

Lành thay hữu phước gặp Cha Trời.

Vậy Ta ban ân lành chư môn đệ, Ta thăng.

**THIÊN THAI**

***9-11-33 (Mậu Tuất 1958)***

Saint Pierrs Oh! Bonne nuit d’hiver! Très heureusement les VietNamiens se convertissent à la troisième amnistie du Très Haut sous le nom de Cao Dai du VietNam.

Il faut faire le bien et éviter le mal. Je dis peu de choses que vous en comprenez bien lion.

Alors, tous les hommes et femmus sont priés d’attendre le Devin Mâitre Jésus Christ. Au revoir.

**Tiếp Lịnh:**

“**JÉSUS CHRIST** Vient”.

Je parle en langue VietNamienne parce qu’ici, tous sont VietNamiennes.

**Tạm dịch:**

**Thánh PHÊ RÔ**. Lành thay! Đêm đông này người Việt Nam rất hữu phước ngộ kỳ ba Đại ân xá của Đức Cha Trời tá danh Cao Đài nơi xứ Việt Nam.

Phải làm lành lánh dữ, Thánh nói ít chư hiền hiểu xa hơn.

Thánh xin chư hiền nam nữ khá thành tâm tiếp nghinh Chúa Cứu Thế. Thánh xin kiếu. Thăng

**Tiếp lịnh:**

**Ngã Gia Tô Cứu Thế** giáng đàn.

Ngã nói bằng Tiếng Việt, vì nơi đây tất cả là con dân xứ Việt.

**THI:**

**GIA** đình đạo đức hưởng ân lành,

**TÔ** điểm linh hồn được bạch thanh;

**GIÁO** hóa nhơn loài qui nhứt bổn,

**CHỦ** tâm sẽ được đắc công thành.

Jésus mừng Thiên Mạng lưỡng đài, chào chư hiền chức sắc tam ban. Jésus miễn lễ chư hiền đồng an tọa tịnh tâm nghe Jésus dạy đôi lời đạo lý, rồi sẽ tiếp lịnh có Đức Chúa Trời giá lâm.

Này chư hiền đệ nam nữ ôi! Rất hân hạnh thay! Nước Việt Nam được gặp kỳ ba ân xá Đạo Trời khai mở thành nền Quốc Đạo; lần lần ban rãi giáo lý Cao Đài khắp cả thế gian đồng hạnh hưởng chơn truyền của Đấng Cha Lành.

Jésus nhắc lại ngày hai mươi lăm tháng chạp dương lịch vừa qua, khắp cả hoàn cầu thế giới, từ thành La Mã Tòa Thánh Vatican đến các Thánh Đường Thiên Chúa Giáo cùng Cơ Đốc Phục Lâm đều khuếch trương đại lễ long trọng vô cùng.

Giờ lành ấy, Jésus phóng điển lành xuống tất cả mọi nơi, cảm động hơn hết là những tín đồ Cao Đài đã hiểu rõ Tôn Chỉ, Mục Đích Đại Đồng Tôn Giáo, ngày ấy cũng hưởng ứng tại Tòa Thánh Châu Minh, cũng khuếch trương đại lễ nguyện cầu.

Jésus lấy làm hân hạnh để lời ban khen chư Thiên Mạng đã hiểu rõ Giáo Lý của Trời trong kỳ Ngươn Hạ nhơn sanh hữu phước gặp kỳ ân xá ráng lo tu niệm làm lành lánh dữ, thật hành đúng theo Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui cùng sự thương yêu cũng y như Thập Điều (mười điều răn) của Ta khi truyền Đạo, dạy bổn phận làm người có hai điểm chánh:

1. Phải thương Trời.

2. Phải thương người như mình vậy.

Nền Đạo Cao Đài ngày gần đây sẽ lan tràn khắp cả đại đồng nhơn loại, chỉ nhờ nơi đạo đức mới đem lại nền hạnh phúc yên vui cho nhơn sanh.

Jésus rất mừng nơi đây được thành lập cảnh Thiên Thai này ảnh hưởng đến phần vong linh chiến sĩ rất nhiều.

Vì nơi đây trước kia là một mặt trận biết bao chiến sĩ vong thân; một thời gian qua những linh hồn ấy không nơi nương dựa thành ra phải khuấy phá đồng bào.

Cảnh này là một khoảng đường vắng vẻ rùng rợn. Hôm nay đã tạo thành Thánh Địa được an vị; ngày hôm nay có tế chiến sĩ Ơn Trên bố pháp huyền diệu vô vi, các linh hồn chiến sĩ từ đây được hồi tâm tỉnh ngộ, vào cảnh tịnh trường để lo dưỡng ngươn Thần hầu tái sanh lại đời Thánh Đức.

Ấy vậy về phần vô vi còn chịu ảnh hưởng Đạo Trời, huống chi phần hữu hình xác phàm còn hiện tại đây, sao không lo tu niệm bồi công lập đức để đến ngày phán đoán Đại Đồng cả thế gian lành thưởng dữ răn, đó cũng là ngày Long Hoa Đại Hội.

Vậy nơi đây nhơn sanh vào Đạo được một phần mười, còn chín phần theo đường đời vật chất quên nguồn gốc vị căn, nên Jésus để đôi lời độ rỗi khuyến khích người thiện căn tiền kiếp có tu nên hiện tại thế gian hưởng sự quyền quí danh vọng.

**BÀI:**

Năm một ngàn chín trăm năm bảy,

Là tuổi Ta truyền lại đến nay;

Chơn truyền Đạo Lý phô bày,

Cho trong nam nữ rõ ngày giáng sanh.

Ngày hai lăm đành rành ghi để,

Tháng Chạp kia dạy để tỏ tường;

Cho đời hiểu rõ liệu bươn,

Hai ngàn năm sẽ tận tường ra sao?

Ta giáng sanh truyền rao đạo lý,

Đem xác phàm Thiên ý định phân;

Trong lòng trinh nữ thọ thân,

Thánh Linh truyền xuống cõi trần lòng tin.

Maria hy sinh phận gái,

Thọ điển lành chánh đại quang minh;

Đến ngày xuất thế giáng sinh,

Tiên tri dạy trước hữu hình các nơi.

Ba chục năm Ta thời khôn lớn,

Nhờ xác phàm nuôi nấng thành nhơn;

Đến năm ba mốt thọ ơn,

Lịnh Trời truyền dạy nguồn cơn thi hành.

Đem Giáo Lý dạy rành nhơn loại,

Cõi Trung Âu đường phải dắt dìu;

Ba năm dạy lại mọi điều,

Thương Trời, thương vật, thương đều trần gian.

Thời buổi ấy lăng loàn nhiều kẻ,

Ngăn bước đường mau lẹ của Ta;

Phổ truyền giáo lý Trời Cha,

Dạy nhiều phép lạ để mà cứu dân.

Lấy đức tin cứu dân độ thế,

Dụng phép mầu môn đệ qui tùng;

Nhưng mà nhiều kẻ bạo hung,

Ngăn đường lấp ngõ chẳng tùng Chúa Cha.

Nên Jésus chịu mà cảnh khổ,

Đứa phản nghịch vô cớ bán Ta;

Jésus đành phải chịu mà,

Cho y Tiên đoán Trời Cha định rồi.

Thập Tự Giá ôi thôi đành chịu,

Chịu đóng đinh tiêu biểu hy sinh;

Vì thương nên phải hạ mình,

Để mà chuộc tội chúng sinh buổi cùng.

Phép huyền diệu vô cùng mầu nhiệm,

Chết ba ngày linh hiển hườn hồn;

Xác phàm sống lại thế tôn,

Nhơn sanh vững dạ bảo tồn đức tin.

Bốn mươi ngày tận tình chỉ dạy,

Cho môn đồ hối cải ăn năn;

Than rằng: “Chúa sẽ tái lâm”,

Để mà cứu thế trong năm hai ngàn.

Nay đất Việt Nam Bang hạnh ngộ,

Ngộ kỳ ba phổ độ nhơn sanh;

Hữu duyên gặp được Đạo lành,

Ráng mà tu niệm mau thành vị ngôi.

Nơi Thiên Thai tạo thành Thánh cảnh,

Nơi bản căn hưởng cảnh Tiên Thiên;

Trải qua trong buổi chinh nghiêng,

Hoại rồi tạo lại chư hiền đáng công.

Nơi cảnh xưa vì lòng phàm tánh,

Chi phối ra nên cảnh này đây;

Thuận theo Thiên lý của Thầy,

Thế mà đường Đạo từ đây gần thành.

Lễ an vị đã thành kết quả,

Phần hữu hình hiệp ngã đệ huynh;

Cùng trong các tịnh liên tình,

Chung về dự lễ hữu hình vẻ vang.

Phần vô vi độ an chiến sĩ,

Hồn linh điển lập vị lo tu;

Cảnh này sẽ được Phụ Từ,

Ban ân phước huệ khư khư một lòng.

Jésus đã dạy xong mỗi việc,

Đồng thành tâm lo tiếp lịnh Trời;

Chúa Cha ngự bút đây thời,

Để mà điểm nhuận Đạo Trời hưởng an.

Jésus nay ân ban đàn nội,

Cả nữ nam tiến tới Long Hoa;

Ấy là hạnh hưởng Đạo nhà,

Giã từ chư đệ, Ta đây phản hồi.

Thăng

**TÒA THÁNH CHÂU MINH**

***Ngày 15 tháng 11 Mậu Tuất***

***(25-12-1958)***

**THI:**

**THÁNH** giá năm châu chiếu rạng ngời,

**LU** lờ tâm muội kẻ mê chơi;

**CA** bài Kinh Thánh say mùi Đạo,

***Báo*** nghĩa sanh thành vẹn với đời.

***Tin*** tưởng tuần hườn xoay giáp mối,

***Chúa*** Trời khai Đạo đúng kỳ thời;

***Ta*** người hiệp một đừng chia rẽ,

***Giáng*** điển lễ này khắp mọi nơi.

**THÁNH LU CA** là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Jésus. Giờ nay, Thánh giáng đàn báo tin có Chúa Ta lâm đàn trong ngày lễ sanh nhựt.

Thánh rất mừng cho dân tộc xứ Việt tiến đến trình độ tinh thần đạo đức khá cao. Vậy mới xứng đáng là Đại Đạo của Trời Cha sáng lập không phân biệt màu da sắc tóc, tôn giáo phần hình thức chỉ biết trọng một khối Đại Linh Quang của Đức Chúa Trời.

Như vậy, là tất cả nhơn loại trên thế gian này đều là con chung của Đức Chúa Trời, không còn trong thành kiến tôn giáo hay một ranh giới Quốc Gia nào, chỉ lấy tinh thần có một mà thôi.

Thánh rất mong mỏi những môn đồ của Chúa Ta khắp cả hoàn cầu đều tiến được như vậy thì nền Đại Đạo sau này rất dễ dàng thống hiệp cả Ngũ Châu.

Trong kỳ lễ sanh nhựt này khắp cả hoàn cầu đều hành lễ long trọng.

Chúa Ta cùng các Thánh Tông Đồ hằng chiếu điển xuống cả thế gian cho những ai thành tâm tín ngưỡng đến Đức Chúa Trời. Thánh rất mừng và để lời khen tặng tinh thần đạo đức nước Việt Nam.

Vậy đồng thành lễ tiếp lịnh Chúa. Ta xin kiếu.

**Tiếp Lịnh:**

**THI:**

**DA** màu nhơn loại chớ chia phân,

**TÔ** điểm trắng vàng cũng xác thân;

**GIÁO** thiện phục hườn qui bổn tánh,

**CHỦ** tâm trở lại chỗ nguồn nhân.

**THÁNH** đền cổ vãng kim lai hiện,

**ĐẠO** lý Đông Tây hiệp nhứt lần;

**ÂU**, Á, Mỹ, Phi chung một khối,

**CHÂU** Nam Thiệm được đắc chơn thần.

**HỰU:**

Chơn thần Thượng Đế ấy Cha Trời,

Khai Đạo kỳ ba cứu độ đời;

Kinh Thánh Tiên tri ghi chép rõ,

Ngày nay ứng hiện chẳng sai lời.

Chiên lành gom lại chung chuồng ở,

Nhạn trắng nhập bầy khắp mọi nơi;

Chiên lạc nhạn sa [xa] vì tẽ tách,

Đâu là phương hướng nghiệm xem thời.

**HỰU:**

Xem thời xem thế lại xem tâm,

Xét kỹ nơi đâu chớ hiểu lầm;

Lầm hiểu một lời sai một kiếp,

Kiếp này một thuở nhị ngàn năm.

Lành thay! Dân Việt ham tu niệm,

Dữ bấy ngũ châu tạo họa thâm;

Sớm chẳng ăn năn sau thọ tội,

Đại Đồng phán đoán chớ than thầm.

**HỰU:**

Than thầm tội lỗi bởi mình gây,

Công thưởng tội trừng chớ trách Thầy;

Tận thế Hạ Ngươn tiêu kẻ ác,

Lập đời Thượng Cổ chọn người ngay.

Giống lành mùa trúng tâm điền nở,

Cỏ độc cháy tiêu trận lửa này;

Hỡi các môn đồ “Ta đã đến”,

Đến bằng linh điển họp thời này.

**HỰU:**

Thời này một Chúa một Trời Cha,

Bốn biển anh em sống một nhà;

Tranh lợi, tranh quyền, tranh chiến mãi,

Chung ăn, chung ở, mới chung hòa.

Tinh thần có một linh quang điển,

Vật chất đừng chia rẽ sắc da;

Hiểu gốc hiểu căn là hiểu Đạo,

Yêu thương nhơn loại ấy yêu Ta.

Ta chứng lễ này kỷ niệm sanh,

Sanh Ta phàm xác lúc tam canh;

Trong đêm hai bốn giờ dương lịch,

Đúng tháng mười hai sử chép rành.

Vâng lịnh Cha Trời Ta giáng thế,

Jésus chuộc tội rạng thanh danh;

Noel khắp cả hoàn cầu lễ,

Ta chứng môn đồ tâm chí thành.

Jésus chào mừng chư môn đệ nam nữ đàn trung, Jésus miễn lễ chư môn đệ nam nữ tọa thiền hầu nghe Jésus dạy đôi lời đạo lý.

Jésus rất mừng cho dân tộc Việt Nam thấm nhuần Đại Đạo ngày nay tiến đến cơ siêu rất nhiều.

Chẳng phải Thánh Đạo khi xưa của Jésus không dạy những bí truyền; tại vì lâu ngày sai lạc chơn truyền.

Khi Ta giáng thế đúng tam thập niên đến thọ phép Bapteme với Jean Baptiste, Jésus phải tuyệt thực trong bốn mươi ngày để khỏi ma quả [quỉ] cám dỗ.

Nhưng biết bao điều đến làm cho Ta xiêu lòng ngã dạ; nhưng nhờ Đấng Cha Trời chiếu điển lành Ta được trọn thân tâm mới đi truyền Đạo.

Mỗi khi Ta bị trắc ẩn điều nào, thì Ta cũng đi nhập tịnh một lúc để tiếp điển mới hiểu thấu Chơn Truyền của Cha Ta chỉ giáo.

Đến hôm nay nền Tiên Thiên với vai tuồng trọng trách nền Đại Đạo Cao Đài cứu thế buổi Hạ Ngươn cùng cuối, thì chư môn đệ nam nữ muốn hữu dụng ngày tương lai thì hiện giờ phải cố công kềm tâm định tánh, tịnh luyện ngươn thần, trao sửa bản thân cho thành một bộ máy tinh vi, hầu ngày cùng cuối Thiêng Liêng mượn xác hữu hình sử dụng ngày bình quang Tam Nhựt, ấy là ngày Đại Đồng phán đoán thế gian đó.

Vậy cả môn đệ nam nữ nên thận trọng coi chức vụ Thiêng liêng là quan trọng quyết chí Tu phải ráng thực hành không nên thờ ơ với nhiệm vụ, phải thật hành cho đúng thì sau này mới được hữu dụng nghe mỗi mỗi môn đệ.

**THI:**

Đại Đạo của Trời mở rộng khai,

Cứu trong nhơn loại buổi nguy tai;

Ai người tỉnh ngộ mau chơn bước,

Hỡi khách đang mê khá tỉnh quày.

Trễ một thời kỳ muôn kiếp khó,

Sớm lo tu tỉnh hưởng lâu dài;

Thiên Đàng tại thế sau thành lập,

Tất cả nhơn sanh khá hiểu rày.

Vậy Jésus có đôi lời bày tỏ. Đồng đẳng tiếp lịnh Đức Thượng Tôn chỉ giáo về cơ vô vi.

Jésus ban điển lành chư môn đệ nam nữ đàn trung, Jésus thăng.

**LỄ NOEL**

**TÒA THÁNH CHÂU MINH**

***Ngày 26 tháng 11 Kỷ Hợi***

***(25-12-1959)***

**THI:**

**Thánh** Kinh còn tạc lý tiên tri,

**PHÊ** rõ Đại Đồng phán đoán thì;

**RÔ** chuyển nhơn loài quì trước án,

***Báo*** đền tội phước tại hành vi.

***Đàn*** Thiên chờ rước người lương thiện,

***Chúa*** quỉ chực hờ kẻ ác qui;

***Lai*** đáo báo tin nam nữ rõ,

***Lâm*** trần Đức Chúa dự đàn ni.

Thánh chào nam nữ đàn trung, Thánh đắc lịnh Giáo Chủ báo tin cho hay có Jésus giáng lâm đàn nội.

Vậy Thánh có đôi lời khuyến Đạo, các Tông Đồ là Thánh dĩ vãng, còn chư đệ muội đây là Thánh hiện tại trong thời kỳ mở Đạo của Đức Chúa Trời.

Vậy ráng cố gắng thi hành tròn nhiệm vụ phẩm Thánh tại trần rồi sau cũng đắc vị phần vô vi, ảnh hưởng trọn vẹn nơi thế trần cùng Tiên cảnh đó vậy.

**THI:**

Bực Thánh thuở xưa cũng lập công,

Hiện giờ các Thánh ráng tròn xong;

Vai tuồng lãnh đạo Trời giao phó,

Cho đúng phận hành chức sắc phong.

Vậy Thánh có đôi lời báo tin đồng đẳng tiếp lịnh, Thánh lui.

**Tiếp lịnh:**

**THI:**

**DA** tóc khác nhưng một máu hồng,

**TÔ** nhiều màu sắc vẫn tâm đồng;

**GIÁO** điều bác ái hy sinh trọn,

**CHỦ** nghĩa vị tha phải kỷ vong.

**THÁNH** Đức Thượng Ngươn nay tái tạo,

**ĐẠO** Trời cứu thế buổi nguy vong;

**ÂU**, Phi, Mỹ, Úc liên cùng Á,

**CHÂU** bộ nơi nào cũng rối lòng.

Ta mừng chư môn đệ nam nữ đàn trung, Ta ban ân đồng đẳng an tọa nghe Ta dạy đôi câu đạo lý.

Hôm nay ngày lễ sanh nhựt của Ta cách đây 1959 năm, khắp hoàn cầu môn đồ Ta điều hưởng ứng ngày lễ này rất long trọng. Ta chứng lòng thành kính tất cả nhơn loài trong buổi hạ ngươn mạt kiếp tận thế lập đời này, ai biết hồi tâm tỉnh ngộ tròn đức tin với Đấng Cha Trời, hành tròn nhiệm vụ cứu nhơn độ thế toàn thiện, toàn mỹ, thì ngày Đại Đồng phán đoán tại thế gian này tức là ngày Đại Hội Long Hoa công thưởng tội trừng, mỗi mỗi phần tử nhơn loài điều quì trước án để lãnh tội hay phước do Đấng Cha Trời cùng Tam Giáo định đoạt phân minh đúng lẽ công bình.

Ta rất mừng trên thế gian hiện giờ môn đồ Ta cũng rất đông, nhưng chỉ giữ Đạo phần nhiều còn hành đạo thì rất ít.

Ta vui thấy nước Việt Nam hữu hạnh được ngộ Đạo của Đức Chúa Trời tá danh kỳ ba là Cao Đài cứu thế Đại Đạo phổ truyền khắp ngũ châu vạn quốc.

Tuy hiện giờ chơn truyền còn trong vòng đất nước, nhưng ngày kế cận đây sẽ lan tràn ảnh hưởng đến hoàn cầu, chừng ấy mới rõ thấy Đạo Trời là quí.

Ta cũng rất mừng cho các môn đồ Ta trên hoàn cầu ngày nay, tinh thần đạo đức cũng tiến đến chỗ duy nhứt; không còn câu nệ về phần hình thức giáo điều của mỗi Tôn Giáo nữa.

Biết tầm hiểu được chỗ chơn lý duy nhứt, là Tôn Giáo nào cũng có vị Giáo Chủ lãnh sứ mạng nơi Đức Chúa Trời xuống thế trần tùy địa phương hoàn cảnh, trình độ thích hợp dân tâm mà mở Đạo trong những thời kỳ.

Đến nay buổi Hạ Ngươn mạt kiếp mà trước lời tiên tri của Ta gọi là tận thế, thì chư môn đồ ai là người hữu đạo, dù trong Tôn Giáo nào cũng nhìn nhận đời đã đến cuộc giáp mối tuần hườn.

Nên Đức Cha Trời chính mình Ngài xuống trần bằng điển quang lập Đại Đạo kỳ ba Chơn Truyền tại nước Việt Nam.

Rất hân hạnh! Rất hữu phước cho dân tộc Việt Nam vì còn giữ được bản căn từ thiện, nên buổi cuối cùng mới ngộ được chơn truyền của Đại Đạo.

Ta rất mừng thấy tinh thần của người Đạo Cao Đài chung hiệp tất cả điều ấy rất quý và tiến triển hơn hết.

**THI:**

Tinh thần Đại Đạo Việt Nam đây,

Tiến triển rất cao hiệp với Thầy;

Ta chứng lòng thành tin tưởng ấy,

Trong ngày sanh nhựt được sum vầy.

**BÀI:**

Nước Thiên Đàng trọn lành hưởng phước,

Miền hạ giới trần trược bất an;

Vì chưng tội lỗi dẫy tràn,

Nên nay nhơn loại phải mang họa này.

Ta vâng mạng lịnh Thầy Trời dạy,

Lễ Sanh Nhựt nhắc lại phận Ta;

Tại sao Ta chịu chết mà,

Vì thương nhơn loại Chúa Cha công bình.

Dụng con một hy sinh xuống thế,

Chuộc tội chung toàn thể nhơn loài;

Thân Ta bao quản đắng cay,

Máu hồng chuộc tội cứu rày nhơn sanh.

Thập Tự Giá thân đành chịu đóng,

Ta chết vì sự sống loài người;

Chết vì công nghĩa trên đời,

Chết vì sứ mạng Cha Trời phú giao.

Ta chịu đổ máu đào chuộc tội,

Cho nhơn loài tự hối ăn năn;

Hồi tâm hướng thiện qui căn,

Trở về Đạo chánh hóa hoằng nhơn tâm.

Đến một ngàn chín trăm sáu chục,

Trong Thánh Kinh ghi chúc của Ta;

Trong hai ngàn năm đấy mà,

Hạ Ngươn tận thế Cha Ta lâm trần.

Cha Ta vốn chơn thần Thượng Đế,

Cha Ta là Chúa Tể Càn Khôn;

Cha Ta là Đấng Chí Tôn,

Là Đại Từ Phụ bảo tồn nhơn sanh.

Đức Chúa Trời tá danh cứu thế,

Danh Cao Đài Ngọc Đế kỳ ba;

Việt Nam hạnh ngộ đạo nhà,

Hoàn cầu vạn quốc nhìn Cha là Thầy.

Chư môn đệ từ đây hữu hạnh,

Gặp chơn truyền đạo chánh ráng tu;

Cho qua những cảnh mịt mù,

Trở đời Thánh Đức ngao du an nhàn.

Các môn đệ lo toan bổn phận,

Sự tu hành tinh tấn thì nên;

Một lòng một dạ cho bền,

Lướt qua những cảnh bấp bênh khổ sầu.

Rồi mới được đáo đầu trở lại,

Cảnh thanh bình tái tạo Thượng Ngươn;

Ta đây đã rõ nguồn cơn,

Chỉ tường môn đệ chớ sờn tâm trung.

Lo Đại Đạo tương phùng tất cả,

Đại gia đình nay đã lập thành;

Nhận nhìn tất cả nhơn sanh,

Đều con của Đấng Cha lành Chí Tôn.

Không còn phân dại khôn sắc tóc,

Không rẽ chia Nam, Bắc, Tây, Đông;

Khác nhau nhưng cũng máu hồng,

Hiểu tường lý Đạo cảm thông tâm tình.

Buổi mạt kiếp nhơn sanh tỉnh ngộ,

Đời cuối cùng bảo hộ cùng nhau;

Trên đường đạo đức dồi dào,

Cho ra vẻ Đạo một màu thuần lương.

Lễ Sanh Nhựt bốn phương hưởng ứng,

Môn đồ Ta xây dựng Thánh đền;

Từ xưa đặng rạng tuổi tên,

Đức tin vững chắc Ơn Trên chứng lòng.

Bầy chiên lành hiệp đồng nhau lại,

Đoàn nhạn trắng cả thảy qui về;

Chung cùng lãnh lịnh Thầy phê,

Giáo dân vi thiện qui về bản căn.

Ta chứng lòng Đạo hằng nam nữ,

Lễ Sanh Nhựt vẹn giữ hành tròn;

Một lòng tin tưởng sắt son,

Điển lành Ta bố tâm hồn an vui.

Chư môn đệ rõ mùi Đại Đạo,

Ngày cận đây tôn giáo hiệp qui;

Mới tường Đại Đạo Tam Kỳ,

Năm giềng ba mối cũng qui một Thầy.

Ngày chuyển hóa hiệp vầy nhau lại,

Hội Long Hoa cả thảy mới tường;

Rõ ràng Ngọc Đế tình thương,

Cha Trời bác ái lập trường cứu dân.

Chư môn đệ ân cần đường Đạo,

Hạnh đức tròn hoài bão thanh danh;

Trên đường tu niệm trọn lành,

Tương lai ảnh hưởng nhơn sanh an nhàn.

Cuộc đời tàn đa đoan khổ hải,

Ráng tận tâm hăng hái đường tu;

Chơn truyền hành đúng thiện từ,

Mới là kết quả nghìn thu muôn đời.

Ta chỉ dạy đôi lời kỷ niệm,

Mừng môn đệ phát triển tâm linh;

Trong ngày kỷ niệm tận tình,

Chung lòng thành kính điển linh bố rày.

Vậy Ta ban phước lành mỗi môn đệ nam nữ, Ta thăng.

**TÒA THÁNH CHÂU MINH**

***13-1-35 (Canh Tý)***

**THI:**

**Thánh** tâm quán triệt cõi trần gian,

**SI** muội hồn linh chịu đọa đày;

**MÔN** đạo rước người xa biển khổ,

Giáng điềm Thánh Đức buổi thời khai.

Thánh chào tam ban đàn trung, Thánh báo tin có Chúa Ta ngự đàn. Vậy Thánh xuất ngoại hộ đàn lui…

**Tiếp lịnh:**

**THI:**

**GIA** đình đạo đức cả kiền khôn,

**TÔ** điểm đạo lành ấy quốc hồn;

**GIÁO** tánh rẽ chia nên hiệp nhứt,

**CHỦ** tâm hòa ái trở Thiên môn.

**THÁNH** Thần Tiên Phật kỳ ba giáng,

**CHÚA** Quỉ yêu ma ắt chẳng còn;

**TÂY** Vức Thiên đàng hồi cực lạc,

**PHƯƠNG** Thiên dục [giục] dạ trở lần chơn.

Đại hỉ chư hiền đệ tam ban. Ta cho phép tịnh tọa.

Này chư hiền đệ, cuộc tuần hườn vũ trụ thật điều hòa trật tự, khi mở Đạo tế nạn cứu nguy cho đời. Đấng Tạo Hóa khéo sắp đặt từ dưới thấp đến trên cao, không ngoài mục đích cứu nhân độ thế và tùy theo trình độ.

Này chư hiền đệ, con người sanh ra ở cõi thế gian này chỉ mong điều lợi, mà không muốn lẽ hại, muốn vinh vọng mà không muốn nhục, muốn sang mà không chịu hèn, muốn sung sướng mà không chịu đau khổ, muốn đẹp đẽ mọi phương diện từ vật chất lẫn tinh thần mà không muốn xấu xa, muốn lợi mà không muốn hại, hễ gặp điều hại thì đau khổ, muốn vinh không chịu nhục, gặp nhục thì tủi cực sanh liều lĩnh, muốn sang không muốn hèn gặp hèn thì than van số phận, muốn đẹp đẽ mọi phương diện, cho nên gặp xấu xa thì khổ lụy vô biên.

Con người phải biết rằng trần gian này đều là biến dịch, cái có hóa không, cái không hóa có; thì phải xem điều lợi như hại, vinh như nhục, sang như hèn, đẹp đẽ như xấu xa, sung sướng như đau khổ, tỷ như nắm vàng và nắm đất coi đồng giá trị, thì con người mới làm chủ được thân tâm mà có ý chí mãnh liệt hùng dũng, để dượt [vượt] mọi hoàn cảnh khó khăn đưa đến.

Này chư môn đệ, ở thế gian nếu chuộng điều ngọt ngào thì gặp đắng nhíu mày gặp cay nhăn mặt.

Cho nên người tu ngọt, đắng, cay coi đồng như nhau, không ham ngọt ngào, thì đắng không nhíu mặt, cay không rướm lệ.

Người tu phải hiểu sự vật trên thế gian là hư ảo, chỉ có lẽ Đạo, lẽ chánh là tồn tại dù cỏ lạ hoa thơm mọc nơi non thẩm rừng sâu cũng giữ được hương vị của chúng.

Người Đạo Đức dù hoàn cảnh nào cũng một dạ trung kiên và không hành điều phi lý.

Người đạo đức chìu lòn mọi hoàn cảnh khắc khổ lấy bản thân để hành lợi chung cho nhơn sanh, không vì tư kỷ lợi riêng.

Cái nguồn lợi chung của xã hội, kẻ nào lấy làm lợi riêng, chính kẻ đó là tạo loạn. Hãy lấy lợi riêng làm lợi chung, sẽ tạo nên an cư lạc nghiệp.

Chư môn đệ ôi! Nước mắt của chúng sanh không giờ ngưng chảy vì mất lợi vì thiệt thòi? Để ngăn dòng lệ của chúng sanh là phải hòa mình vào chúng sanh lấy điều vui của chúng sanh làm vui cho ta, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của ta, vì ta chẳng phải là chủ của thiên hạ, mà ta là người của thiên hạ, cũng như cọng rác, trong muôn ngàn cọng rác, một cọng cỏ trong muôn ngàn đồng nội.

Lấy lợi riêng để làm lợi cho nhơn sanh, lấy lợi riêng mà phục vụ cho nhơn sanh gieo cho nhơn sanh một tư tưởng chơn chánh, hầu nhơn sanh vượt ra khỏi nơi thiệt thòi u tối.

Sở dĩ con người tranh từ thể chất đến tinh thần là do lục dục thất tình mà ra, người biết Đạo phải chủ tâm, phải kềm chế bản thân đừng cho lục dục thất tình sai khiến thân mình tức là làm điều sai ngoa; mà phải sai khiến nó để chính nó phục vụ cho bản thân.

Muốn được vậy, thì phải un đúc sự nghiệp tinh thần một ngày một tinh túy, quán triệt lẽ thiệt, hư của trời đất muôn loài vạn vật. Đem cái khổ mà hòa chung cái khổ, đem cái vui mà hòa chung cái vui, để san sẻ niềm vui với chúng sanh, niềm vui sướng cùng vạn chủng; cùng chung sống, cùng chung khổ, để cùng tiến đến chỗ Đại Đồng huynh đệ.

Ở trên đời có nhiều kẻ chỉ biết cái ta mà không nghĩ đến cái người; Người khổ, người vui, người sang hèn đều mặc kệ, nhưng thế thì không có tinh thần nhân ái, đã mất lòng nhân ái rồi.

Xem cái ta quá trọng quá lớn đến nổi quên bản thân ở trong vũng bùn ao lầy lội khả ố mà cũng vẫn cho là cao và [là] giỏi, là hay.

Cho nên người tu phải chung khổ, chung sống, chung vui, để san sẻ những nỗi đời thắc thẻo hay vui buồn.

Hãy quên cái ta đi, và hãy nghĩ đến cái người, vì ai cũng có linh hồn, ai cũng đều có giác quan vui khổ, cho nên người Đạo phải diệt bản ngã, tức là vị ngã; đem lại đại đồng huynh đệ, đem lại đại đồng phán đoán răn thưởng ngươn ba.

Nếu trên thế gian, cùng trong gia đình ai cũng nghĩ cái ta, quên cái người, thì cha không ra cha, con không ra con, phu phụ không ra phu phụ, xã hội không ra trên dưới, cho đến đại đồng thế giới cũng không ra gì cả.

Vậy người tu phải thọ khổ, là chung khổ với nhơn sanh. Nhơn sanh ngậm cay nuốt đắng thì ta cũng đồng ngậm cay nuốt đắng. Hãy thọ khổ để mà giải khổ, hầu tiến lên chung khổ sẽ thấy sung sướng ở linh hồn đồng nhứt một lẽ sống vui tươi.

Riêng rẽ vì bản ngã, vì tư kỷ sẽ làm mồi cho sâu độc tự cao, mà không ai ngó đến; để rồi tiến đến chỗ tiêu diệt tất cả loài người.

Vậy con người Đạo Đức phải xả thân, xả tất cả những điều cao vọng, mà hạ mình chung khổ với nhơn sanh, dù bực nào cũng là nhơn sanh, cũng có điểm linh quang của Đức Thượng Đế, chung sống với nhơn sanh mọi hoàn cảnh khổ khó, biết khắc khổ thân tâm sẽ đặng cái danh, rõ đặng cái lợi, rõ đặng cái sang, rõ đặng cái sung sướng của nhơn sanh.

Bao nhiêu sự sung sướng của nhơn sanh không tìm chung đến cho nhơn sanh, lại tìm con đường sang, danh, lợi, sung sướng cá nhân nó không mang lại cho xã hội một yến sáng nào, trái lại càng u tối thêm lên. Lẽ đạo con người biết tâm nó ở bên thân chẳng đâu xa.

Ta thử hỏi chư môn đệ, trên thế gian này bản thân chư môn đệ có tồn tại mãi chăng? Và cái gì đáng quí nhứt để lưu lại cho hậu thế?

Có phải chăng điều gì mà nhơn sanh quí trọng mà điều quí trọng chánh đáng nó là Đạo Đức bổn vi, chung sống chung khổ với nhơn sanh, thông cảm nỗi khổ cùng nhơn sanh; nước mắt của nhơn sanh chính là nước mắt của Từ Phụ.

Làm cho nhơn sanh đau khổ mất lợi và thiệt thòi, đó là không biết tôn thờ Đại Từ Phụ. Như vậy đã quên thân mình và tự chôn mình vào cảnh u mê không lối thoát.

**BÀI:**

Vâng mạng lịnh Cha Ta giáng thế,

Thánh Đạo truyền hầu để cứu nguy;

Ban cơ thọ khổ đúng kỳ,

Thân oanh chẳng nệ nệ gì thương đau.

Để tiếng kêu hoàn cầu thế giới,

Bỏ rẽ chia tiến tới hiệp hòa;

Chung vui chung khổ một nhà,

Tình huynh nghĩa đệ chung mà chị em.

Vậy mới đúng lẽ Thiên cải tạo,

Cho con người hoàn hảo Đại Đồng;

Cùng nhau một dạ một lòng,

Còn đâu đau khổ trong vòng sông mê.

Thấy trần ai thảm thê hỗn độn,

Ta xuống trần chỉnh đốn cảnh nguy;

Đem người thoát tục muội si,

Nào màng khổ đến tứ vi bên mình.

Sống đành cam bao trùm đau khổ,

Chết hãy còn khả ố đau lòng;

Nhưng nhờ tâm địa sáng trong,

Nhờ nơi đạo đức nêu phong đến cùng.

Môn đệ ôi! Cùng chung sự sống,

Và cùng chung sẽ chóng kết thành;

Sẵn thuyền bát nhã đò lành,

Đưa qua bỉ cực, non thanh Thiên Triều.

Đạo đức là đèn khêu sáng tỏ,

Phận người tu phải thọ khổ nhiều;

Hoàn cảnh đưa đến bấy nhiêu,

Tấc lòng không nản đìu hiu vui buồn.

Và chỉ biết lòng son chẳng đổi,

Và chỉ toan tháo củi chim lồng;

Để cho cá nọ hóa rồng,

Để cho chấp cánh ra vòng trần ai.

Người tu phải trong ngoài vẹn vẽ,

Bao Sám Kinh còn để biết bao;

Bao nhiêu lời lẽ diệu mầu,

Không ai tường tận trước sau lãm tường.

Chớ ganh tỵ chia đôi năm bảy,

Hãy lánh xa đường sái lăng loàn;

Tránh xa đường Đạo chẳng gần,

Sanh [sang] hèn một thể kết đoàn thương nhau.

Cùng một thể một màu vui khổ,

Càng xem ra cũng ở trần hồng;

Kẻ buồn người há lại không,

Hơn nhau ít lẽ nơi lòng ra chi.

Đừng ham chuộng sang vì quí phái,

Đừng mựa cao bay nhảy khắp nơi;

Sức người chỉ có một thôi,

Lại toan muốn thốt nên mười sau [sao] nên.

Thường an phận mà yên tấc dạ,

Muốn cao sang cam đọa luân trầm;

Hằng ngày răn tánh kềm tâm,

Diệt tình tham dục cao sang thế nào.

Đừng chuốc kể hại người đau khổ,

Đừng ra tuồng giả bộ tu hiền;

Mà tâm lại ác vô biên,

Như vầy phải chịu đọa miền u mê.

Thường lỗi đến không dè lỗi đến,

Và tự hành chẳng đếm đến người;

Cho nên trót mãn kiếp người,

Vui thời có một sầu thời biết bao.

Đừng đào hố nào sâu cạn bẫy,

Nếu hại người người hại lại thân;

Tình bạn đạo, cho vẹn toàn,

Tình trên nghĩa dưới một đàng đừng xa.

Hãy xem nhau như là ruột thịt,

Và sớm hôm khắn khích [khít] thương yêu;

Cùng nhau bắt một nhịp kiều,

Có tình quí mến thương yêu nhau cùng.

Gặp cơ khổ cùng chung cộng khổ,

Gặp vui mừng cũng rỡ vui mừng;

Vui mừng khổ khó đồng chung,

Giúp nhau cho vẹn tương phùng yên vui.

Lẽ tu ráng trao giồi cho vẹn,

Đừng cho rằng cao đến bực nào;

Dù cao chót vót trên đầu,

Cũng ra vẻ thấp một màu mới nên.

Lời đạo đức đi liền hành động,

Thốt là hành biết trọng thanh danh;

Cùng nhau cố gắng đạt thành,

Gắng là quan trọng thi hành mới xong.

Biết chung khổ liên dây đồng khổ,

Để thoát ra lem ố bụi trần;

Đừng cho bợn tục nhiễm thân,

Đừng cho tâm trí xa lần Đạo Cha.

Đem đạo đức dĩ hòa vi quý,

Đem tinh thần ý chí thi đua;

Cùng nhau thọ khổ sớm trưa,

Cam tâm trợ đỡ giúp vùa cùng nhau.

Đem xương trắng máu đào tương trợ,

Hết trí tâm giúp đỡ dưới trên;

Cùng nhau hòa ái tương liên,

Từ trên xuống dưới trọn niềm thương yêu.

Gặp cảnh khổ bao nhiêu cũng thế,

Cũng vững tâm và để ý lo;

Lo cho bổn phận nên trò,

Người tu giúp đỡ lợi cho nhơn quần.

Đừng lấy chung cá nhân tư kỷ,

Để một mình phỉ chí hưởng nhàn;

Cùng nhau đồng khổ lo toan,

Việc thi hành đúng đến đàng quang huy.

Người đạo đức ngại gì đau khổ,

Chỉ ngại vì khả ố tâm linh;

Cùng nhau kết chặt liên tình,

Đại đồng xã hội nhơn sinh đúng kỳ.

Ta dạy đôi lời chư môn đệ khá nghiệm suy.

**THI:**

Suy lý tự nhiên ấy lẽ Trời,

Suy ra cho rộng khắp cùng nơi;

Thi hành đúng lẽ cơ Trời định,

Mới được rạng tên khắp chói ngời.

Ta ban ân chư môn đệ đàn trung, Ta kiếu.

**DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN**

***Ngày 13-1-35 (Canh Tý)***

**THI:**

**Thánh** huấn ngọt ngào dạy nữ hiền,

**Răn** tâm luyện tánh được nhàn yên;

**Đa** sầu đa cảm, đa phiền não,

**Giáng** bút khuyên em dứt khổ phiền.

**THÁNH NỮ JEANNE D’ARC** - Chào các hiền muội đàn trung, Thánh Nữ hôm nay rất hân hạnh được tá đàn.

Này các em ôi! Thật là phép mầu vô vi của Chúa Trời, thật vô biên, vô lượng, nên hóa sanh muôn loại vạn vật với muôn hình vạn trạng, nhưng tựu trung đều do nhứt lý mà ra.

Bởi Thánh Nữ khi sanh tiền mang thể xác dân tộc Pháp nói tiếng Pháp, sắc tóc da màu ngôn ngữ đều khác với các em Việt Nam.

Khi Thánh Nữ bỏ phần xác phàm rồi, thì không phân biệt trắng, vàng, đen, đỏ chi cả. Bởi Thánh Nữ cùng đồng chung một điểm linh quang chơn thần; nên Thánh Nữ tiếng nước nào cũng đều nói được, vì tiếng nói phát ra tư tưởng chơn đồng.

Bởi vậy Thánh Nữ giáng ứng điển vào chơn đồng người Việt thì nói tiếng Việt, ứng người Tàu thì nói tiếng Tàu, ứng người Miên thì nói tiếng Miên, các em đừng lầm việc ấy. Bởi do sự mầu vi của Tạo Hóa, nên nay Thánh Nữ thuyết ra cho các em biết sự chơn chánh.

Thánh Nữ rất hân hạnh thay! Nhìn các em Việt Nam tu hành thật bền gan cao cả hơn các nước văn minh vật chất.

Hôm nay là Lễ Chuyển Hóa, ấy là sự báo hiệu cho tất cả nhơn loài đều biết gần đến ngày phán đoán Đại Đồng, tội trừng công thưởng. Cũng như lời tiên tri của Chúa Jésus trong hai ngàn năm đó vậy.

Này các em đàn nội, Thánh Nữ nhắn nhủ đôi lời, các em cũng ráng thật tâm hành đạo. Đây cũng đã đến thời cơ dĩ định, mỗi bổn phận vai tuồng ráng bền tâm chặt dạ, hầu bước khỏi đến [bến] sông mê, đến ngày phán đoán được hưởng cảnh thái bình an cư lạc nghiệp.

**THI:**

Long Hoa chuyển hóa để báo tin,

Cho trong nhơn loại sửa trau mình;

Công đền răn thưởng hành y luật,

Nghiêu Thuấn âu ca hưởng thái bình.

Vậy Chị để đôi câu, các em thành tâm tiếp điển, Chị chào kiếu…

**Tiếp điển:**

**THI:**

**Thánh** Đạo Gia Tô thọ khổ hình,

**Nữ** hiền vững chí một lòng tin;

**MA** vương Đức Chúa ai là chánh,

**RI** biết giả chơn cuộc thế trần.

**MA** cám dỗ người vào tội lỗi,

**ĐỜ** tâm với Chúa quyết hy sinh;

**LEN** đời trụy lạc vì mê muội,

**Giáng** bút khuyên lo đạo đức gìn.

**THÁNH NỮ MARIE MADELEINE** - Chào đàn tiền Thánh Nữ cho phép các em được an tọa lóng nghe Thánh Nữ giảng luận đôi câu đạo lý.

Thánh Nữ đây được hối ngộ trên đường chánh đạo, nhờ lòng bác ái vô biên của Đức Gia Tô, nhờ Chúa rửa sạch tội lỗi cho Thánh Nữ nên được thanh tâm trong sạch trở về cảnh Thiên Đàng an hưởng.

Thánh Nữ nghĩ đến đâu càng cảm mến tôn trọng đức hy sinh của Chúa. Vì Chúa chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá để thọ khổ vì nhơn loại.

Bởi sự thọ khổ của Thánh Đạo trước hết phải gánh vác mọi sự đau khổ của nhơn loại và phải tùng y với nhơn loại, vượt qua thắng khổ để làm tròn vai tuồng Thánh Đạo, là cứu vớt chủng loài khỏi đường mê đồ trụy lạc.

Chị nhìn cõi trần, thấy biết bao em hiền vướng vấp vào cảnh đa sầu, đa cảm, thế chi Chị cũng quá tiếc cho.

Đây là Lễ Chuyển Hóa, Thánh Nữ được lai đàn trước để kêu gọi lòng chơn thành của các em, sau Chị khen đồng mỗi em biết sự chơn chánh Đại Đồng là cứu rỗi cả nhơn sanh.

Bởi lẽ sống đem đến cho nhơn loại điều lợi ích chung hòa ái tương ngộ, dù gặp bao điều khó khăn đến đâu cũng phải thọ khổ, liều thắng mọi gian khổ gay trở mới đạt được mục đích thành công vi diệu đến ngày cùng.

**THI:**

Thánh nhân cam khổ thợ [trợ] đời nguy,

Thánh khổ bao nhiêu chẳng nệ gì;

Thánh Đạo rảy truyền giềng mối vững,

Thánh nhân sớm thảm kẻ hàn vi,

Thánh truyền luật định bia danh để,

Thánh huấn được rồi vẹn tứ vi;

Thánh Đạo một đường chơn lẽ chánh,

Thánh tòa rạng khắp hiệp cùng qui.

Này các em đàn nội, giờ đây phải chung sống với nhau, để chia vui sớt thảm trong sự khổ.

**THI:**

Ở trần phải khổ liệu cho xong,

Khổ bấy nhiêu phen chẳng nệ lòng;

Thánh được ngợi khen nhờ đạo đức,

Hiền lưu thanh sử khắp ngoài trong,

Ngộ tri thành đạo con đường chánh;

Thánh Đạo khổ mang cứu mạt vong,

Gánh vác Thánh ra dìu độ chúng,

Thánh Ngươn Thánh Đức đến Hoa Long.

**BÀI:**

Đường chơn chánh gian nan khổ khó,

Bực nhơn tài thọ khổ cam lòng;

Thương thay khắp cả Đại Đồng,

Vị nhân xả kỷ tồn vong chẳng màng.

Đường Thánh Đạo gian nan chẳng nệ,

Thánh Đạo ra bia để danh tài;

Thánh mà giúp việc tương lai,

Thánh anh rạng chói nữ tài còn danh.

Thánh sử để phần ưu đất Việt,

Thánh hôm nay chi xiết nỗi lòng;

Thấy đời nhiều cảnh nguy vong,

Thánh ra thọ khổ gánh gồng gian nan.

Thánh vẫn chịu bao đàng đau khổ,

Giúp vùa cho một số toàn dân;

Bao nhiêu nhơn loại khổ thân,

Sống chìm lơ lửng cõi trần lao lung.

Thánh thấy vậy Thánh rưng nước mắt,

Thánh vì thương Nam, Bắc, Đông, Tây;

Đem lại nhơn sanh chung vầy,

Để ra hành chữ Đạo Thầy từ bi.

Thánh chẳng quản sá gì lao lý,

Thánh vì thương thế kỷ bao nhiêu;

Nhìn xem nhơn loại khóc cười,

Ở đâu cũng khổ hận cừu biết bao.

Khổ nhiều việc đồng bào chủng loại,

Khổ vì đời len lõi vì đời;

Khổ nhiều việc lắm em ôi!

Khổ đời khổ Đạo khổ nơi Nam nhà.

Em sống đây khổ ra vạn loại,

Khổ bao nhiêu thử hỏi buồn không?

Thánh nay quá nỗi xót lòng,

Chỉ lo thọ khổ cứu dòng nhà Ta.

Sống muốn sao bình hòa nước thạnh,

Để yên vui trong cảnh thái bình;

Đem đời yên ổn khương ninh,

Giải sao hết khổ trọn tình thỉ chung.

Thánh Đạo biết bao cùng biến chuyển,

Kêu nhơn sanh ráng luyện tánh tâm;

Sửa trau giềng mối cơ thâm,

Tầm phăng đi tột mống mầm nêu ra.

Đạo Thầy vẫn trên hòa dưới thuận,

Thấy nhơn sanh một kiếp chưa rồi;

Khổ vì trần tục than ôi!

Khổ sao đến đỗi tơi bời xác thân.

Kẻ vì khổ vì gần danh lợi,

Kẻ khổ vì chờ đợi đời thành;

Khổ vì thế sự chia ranh,

Khổ vì biển đổi, khổ đành đó đa.

Cũng có kẻ khổ đà đến chết,

Khổ vì thân mê mệt đến đời;

Khổ vì miếng đất ven trời,

Khổ ăn khổ ở khổ rời tình nhau.

Đời chỉ khổ càng đau cuồn cuộn,

Khổ thế này em luống đau thầm;

Nhỏ thì khổ việc bền tâm,

Lớn thì khổ sự lạc lầm thế gian.

Có khổ vậy mới làm ra việc,

Có khổ vầy mới biết ai trung;

Cái khổ của thế chẳng cùng,

Ai mà chẳng khổ thung dung Thánh Hiền.

Thánh giữ được oai khiên thế sự,

Thánh chỉ vì một chữ Đạo Nhơn;

Làm sao tựa thể hoa đơm,

Thánh danh Ngọc Đế bao gồm vạn sanh.

Thấy em sống như cành lá rủ,

Sáng tươi đùa chiều ủ tàn đi;

Bao nhiêu vạn vật li bì,

Bao nhiêu sự sống ai ghi để đời.

Sống xa hoa ai thời thương tiếc,

Khổ vì đời như tuyết phù sương;

Ai mà chẳng có tình thương,

Nhưng tình thương ấy lập trường chánh tâm.

Tình thương ấy mống mầm chủng tộc,

Có thương yêu học hỏi mới thông;

Nghịch nhau phải chịu đau lòng,

Muôn điều thất bại nguy vong thế à!

Thánh đã dạy bao la dòng giống,

Thấy khổ đời trông ngóng điều chi;

Kẻ thì mong muốn hiển vi,

Đó là sự khổ ích gì đó em.

Việc đã tới không kèm cũng sẵn,

Việc chưa qua em nhắn cũng không;

Cứu khổ chứa đọng trong lòng,

Càng ngày thân thể lệ hồng tuôn xa.

Chị vì thấy khổ mà giáng điển,

Người tu đây chịu tiếng đời đa;

Nhưng giờ khổ trước cho qua,

Ngày sau thạnh trị nước nhà Ta vui.

Ta vui thấy mến mùi đạo đức,

Ta vui là hết sức mừng thầm;

Thấy đời an lạc ca ngâm,

Vui chung mới có mống mầm sớt chia.

Khổ cũng phải chia nhau giải khổ,

Đừng thấy ai lố nhố chạy đi;

Phải ra giúp đỡ đó thì,

Dù gặp cảnh biến vẫn đi đến cùng.

Vậy Thánh Nữ để đôi câu luận Đạo cho các em ráng siêng xem trong đàn, Thánh Nữ cạn tỏ.

Thánh Nữ chào các em, Thánh Nữ kiếu.

**CHÚA KÊU GỌI NGƯỜI TRIỆU PHÚ**

**Lần thứ nhứt:**

Hỡi người mê đắm cõi trần gian,

Sớm tỉnh cùng Ta để luận bàn;

Bàn đến xác hồn hay lẽ sống,

Luận câu hư thiệt chọn ngay đàng.

Linh hồn sống mãi không tiêu diệt,

Xác thịt chết rồi phải rã tan;

Nếu trọng thân hình sung sướng quá,

Thì hồn phải chịu tội đa mang.

**Lần thứ nhì:**

Này hỡi người ôi sống tạm trần,

Có chi bền bỉ để cho thân;

Trăm năm dường thể đèn ra gió,

Một kiếp oan gia lắm nợ nần.

Xác thịt trược ô nguồn tội lỗi,

Linh hồn trong sạch khỏe như thần;

Nếu không liệu trước sau lo muộn,

Người khá ăn năn thức tỉnh lần.

**TRIỆU PHÚ TRẢ LỜI**

Không được đâu ông ớ hỡi ông,

Tôi còn nhiều việc chữa lo xong;

Ruộng vườn huê lợi thâu chưa dứt,

Buôn bán bạc tiền thể chập chồng.

Còn cất lầu cao cùng phố rộng,

Lập nhiều sự nghiệp để con đông;

Kiếp này miễn đặng thân sung sướng,

Lên ngựa xuống xe mới toại lòng.

**TỬ THẦN KÊU TRIỆU PHÚ**

Tử Thần là mổ đến kêu ngươi,

Lẹ lẹ theo Ta tách dặm dời;

Ta đến mi không trì hưỡn đặng,

Ta kêu mi chớ hẹn nay mai.

Khá tua đem đủ đồ mi sắm,

Là tội phước mi tạo ở đời;

Chớ chẳng đem theo vàng bạc nữa,

Của đời trả hết lại cho đời.

**TRIỆU PHÚ THAN**

Ô hô những tưởng sống bền lâu,

Giờ phút này đây mới biết rầu;

Nào vợ nào con đâu thế được,

Nhiều tiền nhiều bạc khó mong cầu.

Tử Thần ông hỡi chờ giây lát,

Tôi trối vợ con việc đáo đầu;

Phải biết ăn năn lời Chúa dạy,

Ngày nay đâu khổ với lo rầu.

**TỬ THẦN HỐI TRIỆU PHÚ**

Mau đi mi chớ trễ dần dà,

Ta có rảnh đâu đứng đợi mà;

Mi tiếc lắm sao còn bận bịu,

Vợ con sự nghiệp muốn đem à!

Tại mi trước chẳng tin lời Chúa,

Nên phút cuối cùng phải gặp Ta;

Mau kíp cùng Ta về Địa Ngục,

Kịp giờ Diêm Phủ xét phân qua.

HẾT