***Trang thơ***

HP

Tìm Tâm

***Thiện Chí***

Tôi đi tìm Đạo

Đạo dạy tôi tìm tâm

Tôi đến chùa thất kiếm tầm

Chùa dạy tâm trong tôi

Quay vào mơ ước thôi.

Tỉnh mơ tôi lại thấy buồn thầm

Hết mơ cảm nhận nỗi cô đơn

Quay ra gặp bấy giận hờn

Hỏi sư trong ngoài sao chẳng có?

Sư bảo:

Chớ loay hoay đây đó

Ngồi lặng yên mới rõ!

\*

Yên một chỗ chẳng vui

Tâm sự vẫn ngậm ngùi

Vì lòng chưa dứt hết

Bỏ cả niềm yêu thích

Quên luôn những nhớ nhung

Bỗng nhiên tâm hiện hình

Ôm lấy thành tâm không

Bất giác nghe chim hót

Hồn cảm thấy lâng lâng

Nhìn hoa nở bên thềm

Lòng yên mà trống không

Ôi, chẳng tìm mà được gặp

Tâm vốn không huyễn hoặc

Chợt đến trong phút chốc

Chợt đi chẳng chịu về

Khi vắng lặng tư bề

Lòng yên nghe hơi thở

Lúc ấy biết có tâm về…

Đạo như dòng sông

***Thiện Chí***

Có câu đạo như dòng sông đang chảy

Bao chuyện đời sông vẫn tải ra khơi

Dẫu đục trong, hoa, rác đất bùn trôi

Thứ tan rã, thứ tô bồi thiên nhiên mới

Lặng lẽ, yên bình, trăng lên nước nổi

Sông uốn quanh, thuyền chậm rãi lướt qua cồn

Kẻ chèo thuyền gác mái những chiều hôm

Chờ rạng đông xuôi dòng vào bến đỗ

Cuồng phong đến, sóng to hành trình đành gian khổ

Nép thuyền chờ, gió lặng sẽ qua truông

Người chí cao chớ bận bịu thiệt hơn

Kiên nhẫn tiến đường xa rồi cũng đến

Trách chi lúc nắng mưa nhiều biến chuyển

Thành công nào cũng phải trả gian lao

Có hy sinh mới sáng giá anh hào

Đạo đường dài, chí rộng sâu như biển

Thuyền cứu độ vững chèo rồi sẽ đến!

Đem chân lý Đạo độ đời tỉnh mê

***Minh Nguyệt***

HP

Chọn Nam Việt, Thầy khai chánh Đạo

Vớt tàn linh hồi đáo quê xưa

Ban ân sứ mạng Đại thừa

Đò chiều chuyến chót Mẹ đưa trở về!

Cơ hoằng pháp, nguyện thề trước bệ

Không độ con chẳng thể quày ngôi

Mượn cơ bút Đạo triệu hồi

Nguyên nhân sứ mạng đắp bồi quả công.

Cùng Thầy Mẹ hòa đồng một khối

Đem đạo Trời dẫn lối nguyên căn

Đời tàn xin chớ tham sân

Dắt đưa nhân loại gắng tầm nẻo chơn

Vì kiếp chót Kỳ Ba đã mãn

Quả địa cầu kiếp nạn gánh chung

Từ Tôn Kim Mẫu não nùng

Đêm khuya giáng điển gọi chung trẻ khờ.

Bờ giác ngạn Mẹ chờ đứa tỉnh

Biết quày đầu chẳng dính lợi danh

Cùng chung một cội một cành

Một màu áo Đạo em anh hòa đồng.

Đắp nền móng thông cùng Trời Đất

Diệt vô minh lần bước trở về

Dù cho bước đạo nhiêu khê

Công trình công quả chớ nề gian nan.

Đời giả tạm gắng đan lưới thiện

Họp sức nhau phát triển đạo Trời

Ngày đêm gắng trí chớ lơi

Đem chân lý Đạo độ đời tỉnh mê.

Lời Mẹ dạy trẻ thề khắc dạ

Đem đạo Thầy quảng bá năm châu

Cho người thức tỉnh nguyện cầu

Quê xưa trở gót niệm câu danh Thầy.

Cùng hợp sức dựng xây mối Đạo

Bước đường về quày đáo vị ngôi

Đem tình nhân loại đắp bồi

Kết dây liên ái châm mồi lửa thiêng.

Đốt cho sạch não phiền trần tục

Đem tình thương để đúc nền nhân

Không phân màu tóc sắc dân

Lập đời Thánh đức an nhàn hưởng chung.