**NHỮNG MẨU CHUYỆN TỪ CƠ BÚT** (tiếp theo)

HP Đạt Tường sưu tầm

**22**. Trong một đàn cơ thường lệ tại Hội Thánh Tiền Giang do đồng tử Kiến Quang thủ cơ, Đức Thái Ất Thiên Tôn có dẫn hồn của cố đồng tử Tuế Tinh về cho nhập cơ.

**Kiến Quang** (hồn của **Tuế Tinh**) khóc sướt mướt, thú tội:

“*Tôi bị phạt, vì nghe lời người ta giả lập đàn cơ, ban ra Thánh giáo giả, để họ làm những việc bất chánh, vô lương, phản đạo. Xin chư Huynh Tỷ khẩn cầu Thầy Mẹ tha tội của tôi giùm.*”

Rồi Kiến Quang khóc lớn khóc ngất, buông cơ ngã người, xuội lơ làm thinh, nước mắt tuôn tràn mặt tái mét như người chết.

Ai nấy điếng hồn, sợ nếu Kiến Quang chết thiệt thì không khỏi bị cảnh sát mời, tòa án đòi. Trong cơn bối rối, thình lình như ai ứng, khiến tôi lớn tiếng ra lịnh, tuy tôi không phải là Pháp Đàn, cũng chẳng thích lớn tiếng: “*Đọc bài Thúc Cơ mau lên*”. Như cái máy, tất cả đọc rân lên và liên tiếp bài Thúc Cơ. Từ từ, đồng tử Kiến Quang hồi tỉnh, hai tay chấp cơ trở lại và quay cơ như trước, nhưng rất yếu. Tất cả tỉnh hồn và mừng rỡ, song vẫn còn nét mặt sợ sệt. Thấy vậy, tôi hô lên: “*Thôi hãy đọc bài Đưa Cơ để xả đàn*”…

Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ có huyền lực cảnh giác được những ai đó. Và làm bài học sống về Luật Nhân Quả cho tất cả mọi người…[[1]](#footnote-1)

**23**. **Đồng tử bị thâu hồi vì quá vọng tâm**

***“Phan*** *tộc* ***Hòa*** *tâm để nguyện cầu,*

***Văn*** *chương* ***Sơn*** *vẻ có gì đâu?*

***Đức*** *tài nhơn thế bao năm hưởng,*

*Tư động nhơn tâm đạo phục thâu.*

***Phan Văn Đức*** *tôi đạo hiệu* ***Hòa Sơn*** *trước đây.*

*Ngày lễ Trung Nguơn Thắng Hội Chơn Giác Đồng Đăng soi rọi cả chơn hồn đều cảm hóa. Mừng chung quý cô bác cùng má tôi giờ đây có mặt để phân qua.*

*Điểm lại sứ mạng Hiệp Thiên Đài vì tôi hám vọng công danh phải chịu đổ lụy nghiêng thành, công danh tan mất. Vì sứ mạng của Đấng Thượng Đế, Thầy trông thấy vai trò lãnh đạo quá vọng tâm nên Đấng Phụ Hoàng thâu về phục mạng.*

*Còn về phần cõi thế tạm này có chi mà trong ảnh hưởng. Khi tôi còn sanh tiền tại thế, vì chí khí của một thiếu niên can đảm hy sinh đủ điều. Sự vọng niệm quá hết tư tưởng mà thành chỗ tha ma, bỏ xác trần cũng bởi vì vọng trần. Nay sắc chỉ, vì tôi có phận sự Hiệp Thiên Đài một thời gian chẳng lâu, cũng nhờ đại ân xá Thượng Hoàng mới định an phục mạng.*

*Vậy giờ đây phận sự để thông qua cho mẫu thân được rõ lòng vì số kiếp của con. Thì giờ quá vắn, Thầy ân huệ đôi phút là đủ thông cảm thế trần này để tô điểm lại con đàng đạo đức. Vậy tôi xin giã từ, lòng thiện nguyện không đặng đủ đầy để trần tố cùng mẹ.*

*Ngâm*

*Con xin phận sự giờ đây,*

*Trước ngồi tiếp giá lịnh Thầy bố ban;*

***Hòa Sơn*** *đắc lịnh báo đàn,*

*Giã từ cô bác trần gian, tôi hồi*.”[[2]](#footnote-2)

**◼**

***“Huệ*** *trí sớm toan dứt đỉnh chung,*

***Phong*** *hòa võ thuận sẽ trùng phùng;*

***Đồng*** *nhau tu niệm về cảnh báu,*

***Tử*** *tiết hiếu tròn thất chữ trung.*

*Thưa quý huynh tỷ đàn trung, em thiểu đức kém tài nhưng nhờ sớm được tỉnh giấc trầm kha nên được Thầy trên thâu dụng để thừa hành sứ mạng thế Thiên độ đời trong buổi thời mạt kiếp, hầu lập chút công để trở về nơi vị cũ. Nhưng rất tiếc thay ! Phận sự em chưa tròn vấp phải hoàn cảnh bi thương. Vì nhu cầu của gia đình nên em đành phải bỏ phế phận hành, để giữ tròn chữ hiếu, theo lời mẹ cha chỉ dạy mà trở về lo phận sự nơi trược trần. Trong xuân nầy em vắng dạng nơi bửu cảnh để đãi lịnh Thầy chỉ phán. Vì em quá nguy nan, mê theo trần trược nên phải đành bị giáng kỷ và chịu luật hình cho quả mãn công viên hầu trở về vị cũ. Ấy cũng do em thiếu bổn phận lãnh sắc Thiên Tào, nhưng được Thầy trên cùng các Đấng Thiêng Liêng ân xá là bởi từ nhỏ chí nay em không làm một tội ác gì. Chỉ lập được một phần công quả bé vi nên được Thầy trên mở lượng từ bi ân xá cho em.*

*Vậy em xin nhờ chư huynh tỷ lưỡng đài để chút thì giờ quý báu cầu nguyện cùng Thầy Mẹ và Tam Giáo Tòa để linh hồn em được nhẹ nhàng thêm đôi chút thì ơn của chư huynh tỷ em vẫn khắc ghi. Xin quý huynh tỷ từ bi tha thứ cho em để em tỏ sơ vài đoạn hồi gởi nơi quê nhà của em.*

*Thưa Ngoại cùng Ba Má Cậu Dì. Ngày con lìa xác về quê là ngày Thiên số Nam Tào đã dĩ định rước hồn con để lánh nơi trược trần khỏi phải vương điều tội lỗi vì định luật thế thời. Tuy ba vạn sáu nghìn ngày kiếp sống trăm năm nhưng có mấy ai chín chục. Lẽ sống thác là định luật hiển nhiên không sao chối cải. Nhưng khi người đã được thoát trần, hồn linh đăng quả là một điều quý giá lắm thay!*

*Vậy con xin Ngoại cùng Ba Má Cậu Dì chớ nên phiền não. Hãy ráng lập công bồi đức để chuộc bớt tội lỗi của con một phần. Đó mới là điều quan trọng.*

*(…)*

*Thưa Ngoại cùng Ba Má, vì con chỉ được phép lai cơ trong đôi phút nhắn lời khuyên nhủ Ngoại cùng Ba Má nên an tâm tu hành, khẩn cầu trên Thầy Mẹ cùng chư Phật Tiên. Chớ nên não phiền thái quá thì linh hồn con tu cũng không yên nơi chốn tiên bồng.*

*Vậy trước đây, em cũng nhờ đức rộng lượng của chư huynh tỷ tha thứ cho em được đôi lời trần tố nhắn nơi gia đình. Luôn đây em cũng cậy hiền huynh Huệ Thanh nên xin phép quý huynh tỷ lãnh lời phân trần thê thảm của em hồi về nơi gia quyến em. Và cậy huynh để lời an ủi một phần nào, công ơn ấy em rất ghi sâu. Rạng nhựt Dậu thời hiền huynh có thể đăng trình, đến gia đình em sớm thì càng tốt. Em rất cảm lòng đại độ của chư quý huynh tỷ. Thôi thì giờ quá ngắn, em không thể tỏ nhiều vì phải còn trở về lo tu luyện chờ ngày tái ngộ sẽ nhiều lẽ thiết tha cùng chư quý huynh tỷ. Em xin từ giã.*”[[3]](#footnote-3)

(còn tiếp)

1. Trích trong quyển Thuyết Đạo, tr. 60, Thiên Châu Tinh Quân soạn. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tam Thanh Bửu Điện, 15-7 Bính Ngũ (1966). [↑](#footnote-ref-2)
3. Thánh Giáo Dạy Đạo số 60, tr.14-15, Huờn Cung Đàn, 15-02 Đinh Dậu (1957). [↑](#footnote-ref-3)