**Vĩnh Nguyên Tự**

Ngọ thời, 03-12 Giáp Thìn (05-01-1965)

**VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU.** Chào chư Thiên mạng. Chị mừng chung các em hiện diện đàn tiền. Hôm nay, Chị có sứ mạng đến đây báo tin có Đức Vô Cực Từ Tôn lai đàn chứng lễ. Vậy các em thành tâm nghinh tiếp. Chị xin lui.

**TIẾP ĐIỂN**

**THI**

***DIÊU*** *điện phi thân đến Vĩnh Nguyên,*

***TRÌ*** *tâm chứng lễ hiện đàn tiền,*

***KIM*** *ngôn con trẻ y hành đạo,*

***MẪU*** *tử hẹn ngày chốn cõi tiên.*

Mẹ linh hồn các con nam nữ. Mẹ mừng chung các con đẳng đẳng.

Hôm nay, trước sự khẩn cầu của các con sở tại, cùng sự hiện diện của các con khắp nơi đến đây để gây tình tương liên hòa ái, un đúc tinh thần đạo đức tại Vĩnh Nguyên, hơn nữa là nhớ đến công trình đạo đức của một vĩ nhân đã dày công sáng tạo, roi dấu những hữu hình sở tại, nên Mẹ vội vàng giáng điển đến đây chứng lòng thành các con hiện diện.

Sau đây là sắc lịnh: Con **Huỳnh Chơn** hãy sắp xếp nghi lễ đơn giản, lập đàn cơ tại Thiên Lý vào Tuất thời, thập ngũ nhựt, thập nhị ngoạt. Bộ phận đàn cơ như hiện tiền.

Dứt lời, Mẹ ban ân lành các con nam nữ đã có công tâm. Vậy các con hãy chỉnh tề đón tiếp chơn linh của một Chơn Nhơn lâm đàn giáo Đạo. Mẹ từ giã các con.

**TIẾP ĐIỂN**

**THI**

***NHƯ*** *không mà có, có rồi không,*

***Ý*** *thức cho thông nghĩa đại đồng.*

***ĐẠO*** *chẳng xa người, người cách định,*

***THOÀN*** *không cách chúng, chúng xa lòng.*

***CHƠN*** *căn muốn tới cùng nguyên vị,*

***NHƠN*** *quả đừng gây mãi chất chồng.*

***GIÁNG*** *điển viếng thăm người cảnh cũ,*

***ĐÀN*** *tiền mừng bạn chí tương đồng.*

Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào bộ phận Hiệp Thiên Đài đã tuân hành Thánh lịnh dời bước đến đây. Bần Đạo mời an tọa toàn thể đàn trung.

Chư hiền đệ! Chư hiền muội! Mỗi độ mai vàng thay lá là mỗi lần chư hiền đệ, hiền muội đến nơi đây một lần, nơi mà thường gọi là đồng quê hiu quạnh, giữa thời chiến loạn đao binh, đến để sưởi nóng tinh thần đạo đức sở tại địa phương. Đáp lại mối thạnh tình đó, Bần Đạo để đôi lời đạo đức giúp chư hiền đệ, hiền muội trên bước đường hành đạo, tu công bồi đức.

Chư hiền đệ! Chư hiền muội!

**THI**

*Thương thay cốt nhục cảnh tương tàn,*

*Chiến họa đạo binh cảnh biến loàn,*

*Dẫu bực tài năng cùng xuất chúng,*

*Làm sao thu xếp được bằng an.*

**THI BÀI**

*1. Đương giờ Ngọ điển linh giáng bút,*

*Nhắn chư hiền đôi chút tình thâm,*

*Gọi là đãi bạn tri âm,*

*Bước đường liên hiệp mong tầm lý chơn.*

*2. Đời đương lúc thiệt hơn, hơn thiệt,*

*Chỗ dị đồng chém giết lẫn nhau,*

*Gây nên xương trắng máu đào,*

*Thành bồ, thành vũng, đồng bào Việt Nam.*

*3. Ai là kẻ chuốc ham quyền thế?*

*Ai là người sinh kế đảo điên?*

*Tranh nhau vì chỗ lợi quyền,*

*Làm cho non nước ngửa nghiêng cơ đồ.*

*4. Ai cũng nói điểm tô sông núi,*

*Ai là người bỏ túi riêng tư?*

*Còn chi đạo đức nhơn từ,*

*Tội gây chồng chất bấy chừ có hay.*

*5. Ai cũng nói đem tài giúp chúng,*

*Ai cũng thương đồng chủng giống nòi,*

*Đèn trời quang tuyến đem soi,*

*Xét ra thì cũng hiếm hoi bao người.*

*6. Đạo thì đang chia mười xẻ bảy,*

*Nào địa phương chi phái tự lo,*

*Miệng thì đoàn kết tung hô,*

*Việc làm mãi cứ điểm tô riêng mình.*

*7. Ai là kẻ chung tình với Đạo?*

*Ai là người dốc báo nước non?*

*Lần tay đếm mấy thu tròn,*

*Bao lần vận động vẫn còn* *dở dang.*

*8. Ai là kẻ an bang tế thế?*

*Ai là người phổ tế chúng sanh?*

*Dốc đem trọn mối đạo lành,*

*Rải gieo khắp chốn cho thành nền nhân.*

*9. Ai là kẻ hiến thân vì nghĩa?*

*Ai là người gieo tỉa giống nhân?*

*Mau mau kiểm lại tâm thân,*

*Lê chơn nhặt bước cho gần nhau hơn.*

*10. Ai là kẻ đăng sơn quá hải?*

*Bao năm trời từng trải gian lao,*

*Hy sinh bao giọt máu đào,*

*Hy sinh tiền của góp vào việc chung.*

*11. Ai là kẻ đương dùn thẳng bước?*

*Ai là người mưu chước tính toan?*

*Đã làm con giặc tôi loàn,*

*Bề ngoài mang áo đạo vàng từ bi.*

*12. Ai là kẻ đang đi xuống hố?*

*Kéo bao người cùng khổ lụy liên,*

*Mau mau tịnh tọa tâm thiền,*

*Để cho non nước tạm yên đôi thời.*

*13. Ai là kẻ thờ Trời kỉnh Phật?*

*Lo tu bồi âm chất quả công,*

*Ước ao chủ nghĩa đại đồng,*

*Khá tua tiến bước gánh gồng việc chung.*

*14. Ai là kẻ chia hùn tách lối?*

*Đi vào đường đen tối tanh hôi,*

*Đạo chẳng đạo, đời chẳng đời,*

*Vô tình bán rẻ Đạo Trời chúng sanh.*

*15. Ai là kẻ vì danh vì lợi?*

*Đang rắp tâm cơ hội giựt giành,*

*Khá tua xét lại thân sanh,*

*Cơ đồ đâu lẽ Trời dành riêng ai!*

*16. Ai là kẻ miệt mài vật chất?*

*Hãy coi chừng còn mất nay mai,*

*Tấm thân tiêu tứ* *đọa đày,*

*Một giờ nước cuốn ra ngoài biển khơi.*

*17. Ai là kẻ để lời chia rẽ?*

*Làm Đạo Trời cắt xẻ nhiều manh,*

*Hãy tua xét lại thân sanh,*

*Ích gì cho kiếp lợi danh nhoáng hào!*

*18. Ai là kẻ công cao phước cả?*

*Hãy chung đường công quả bồi thêm,*

*Muốn cho hưởng cảnh êm đềm,*

*Định tâm bóp trán nằm đêm suy thầm.*

*19. Muốn cho được nhiều năm âm chất,*

*Muốn của ni đừng mất khỏi mình,*

*Hãy đem gởi chốn Thiên đình,*

*Mới mong tồn tại trời chinh sắp kề.*

*20. Muốn cho được tử thê yên ổn,*

*Muốn của tiền bao vốn tồn kho,*

*Cướp không giựt, trộm chẳng mò,*

*Thì tua việc nghĩa giúp cho người đời.*

*21. Kho vô tận cõi Trời vĩnh viễn,*

*Bão không bay, nước biển không lôi,*

*Nói đi, xét kỹ lại rồi,*

*Lòng phàm còn bận, than ôi khó thành!*

*22. Nhưng việc khó ráng tranh, ráng thắng,*

*Lòng nhỏ nhen bã cặn tẩy lần,*

*Tẩy lần sẽ sạch bợn trần,*

*Bấy giờ sẽ thấy tinh thần khoan thai.*

*23. Mảnh bạch y che ngoài rất hạp,*

*Là bộ đồ thiết giáp muôn đời,*

*Lửa không cháy, đạn không xoi,*

*Dầu cho chiến họa mấy hồi không sao.*

*24. Mặc áo đạo được vào bên ngoại,*

*Còn bên trong thì lại tính sao?*

*Lẽ đâu chanh, khế, mận, đào,*

*Thập tam chưa diệt, mặc vào ích chi.*

*25. Đạo thì phải từ bi nhẫn nhục,*

*Lòng vị tha chẳng lúc nào quên,*

*Đó là âm chất xây nền,*

*Đó là của cải vững bền muôn thu.*

*26. Nhưng không phải ngồi tu tịnh tọa,*

*Để nhìn người gây họa đao binh,*

*Phải thông cái sứ mạng mình,*

*Pháp môn vô úy cảm tình giáo nhân.*

*27. Khiến kẻ dữ lại gần khuyến thiện,*

*Để luận đời trò chuyện nghĩa nhân,*

*Từ vật chất đến tinh thần,*

*Tùy cơ hóa độ nhân dân hội này.*

*28. Tu đi để hưởng ngày lạc thú,*

*Tu để về cảnh cũ trời tây,*

*Nhưng đừng quên phận kiếp này,*

*Làm người còn phải ăn xài mặc đi.*

*29. Tạm vật chất để gây âm chất,*

*Đó mới là của thật mai kia,*

*Chớ đừng miệng nói tía lia,*

*Việc nhân, việc nghĩa sớm khuya không làm.*

*30. Đạo mà muốn luận đàm cho cạn,*

*Thì phải cần mấy vạn năm dư,*

*Sợ e hiền đệ mệt đừ,*

*Tâm thần* *xao lãng chối từ việc chung.*

*31. Đây Vĩnh Nguyên ung dung nghe dạy,*

*Lời dặn dò năm ngoái ra sao,*

*Anh em thi thố đến đâu,*

*Việc làm có giống buổi đầu hay chăng?*

*32. Nếu trả lời e rằng cũng khó,*

*Vì đệ huynh lớn nhỏ nhường nhau,*

*Thì thôi tạm hoãn để sau,*

*Đây lời dạy bảo cho nhau tiếp hành.*

***33. T.****, tôn điệt trưởng thành hơn cả,*

*Dìu đoàn sau hối hả mà đi,*

*Tu tâm đừng có ngại gì,*

*Phật Trời đâu có đòi chi của đời.*

*34. Tu cốt để nên người nhân nghĩa,*

*Học việc lành thấm thía dài lâu,*

*Nhớ câu “Thiện ác đáo đầu”,*

*Có vay có trả, không mau thì chầy.*

*35.* ***T. Đ.*** *giọng nói hay, hay quá,*

*Xuất kỳ ngôn khả khả thông tri,*

*Việc làm phải cố gắng đi,*

*Đệ huynh chung hiệp cảnh ni tô bồi.*

*36. Ân huệ sẵn có Trời dành để,*

*Cho những người chẳng nệ hơn thua,*

*Yếu em, có anh giúp vùa,*

*Dẫu khi mặn lạt, cay chua, đắng nồng.*

*37. Làm anh hãy gia công nêm nếm,*

*Trở nên ngon gói ghém cho xong,*

*Đó là đạo đức cốt nòng,*

*Đạo người xuất phát từ trong gia đình.*

*38. Rồi mới đến công trình đây đó,*

*Nghĩa tương liên lớn nhỏ gần xa,*

*Quý hơn giữ được chữ hòa,*

*Lê môn huyết thống tôn gia giữ gìn.*

***39. B.L.N.*** *đức tin sẵn có,*

*Khá khen cho công đó hiền tôn,*

*Giữ gìn giềng mối tông môn,*

*Giống dòng đạo đức bảo tồn bền dai.*

***40. C.V.T.*** *tuổi ngoài lục thất,*

*Tấm thân sanh còn mất biết đâu.*

*Có công nhớ buổi ban đầu,*

*Ơn lành cho đó hiểu câu đạo Trời.*

*41. Được hăng hái giữ lời Trên dạy,*

*Quả công to còn lại xem đời,*

*Nói nhiều cũng chẳng hết lời,*

*Gởi niềm âu yếm cho người hữu công.*

*42.* ***Đ., N., V., C., S.*** *có chí,*

*Được tâm lành chung thủy âu lo,*

*Đây này ơn huệ ban cho,*

*Giữ gìn giềng mối ráng lo tô bồi.*

*43.* ***T., V. T.*** *trau dồi đạo hạnh,*

*Để mai kia Thần Thánh ban ơn,*

***B. T.*** *lời dạy keo sơn,*

*Nhiều ân đức huệ việc chơn ráng hành.*

*44.* ***H.*** *đua nở ơn lành nhuần gội,*

*Chức sắc ban đường lối phải thông,*

*Lễ nghi giới luật nằm lòng,*

*Cho y khuôn mẫu đạo đồng đã ghi.*

*45.* ***H.A.*** *ráng khoa thi* *trỗi bước,*

*Nhờ quả công sau được đề danh,*

*Sách kinh luật lệ sẵn dành,*

*Học thông sau sẽ thực hành nơi đây.*

*46.* ***B.T.*** *có nhớ ngày trước dạy,*

*Sứ mạng sao cho Đại Đạo thành,*

*Cho nên Trời đã sẵn dành,*

*Một kho vô tận ơn lành nơi đây.*

*47. Từ vật chất ngày ngày sẵn có,*

*Đến tinh thần sáng tỏ lối đi,*

*Bởi duyên số kiếp trễ trì,*

*Oan khiên còn vướng, nghiệp thì còn mang.*

*48. Ráng lập đức xuân sang, xuân nữa,*

*Đời đạo con sẽ hứa hẹn nhiều,*

*Dang tay em chị dắt dìu,*

*Để hành việc nghĩa yêu kiều độ nhơn.*

*49. Nhiệm vụ hành, đừng hơn chớ thiệt,*

*Lời dạy xưa chi tiết hành y,*

*Chung tay dìu đám cô nhi,*

*Cơ quan Phước Thiện cũng thì quả công.*

**TẢN VĂN**

Nơi này cũng như hiện tiền giờ đây, tuy là chưa được mở mang đúng mức cho nền giáo lý Đạo, nhưng luôn luôn vẫn còn tuổi tên trong sử Đạo. Vì vậy nên từ trước xưa kia, Ơn Trên đã sẵn dành để mai sau nơi này có sứ mạng đóng góp công quả cho nền Đại Đạo chẳng nhỏ.

Từ trước kia, cũng nơi này xuất phát bao nhiêu nhân tài đạo đức, luật lệ kinh điển, còn về phần vật chất cũng đã đóng góp một phần chẳng nhỏ cho việc nuôi dưỡng những nguyên căn, thì ngày nay cũng nơi này sẽ tiếp tục việc hành đó. Tuy là rất nhỏ nhưng cũng là một bước đầu cho sự thành mai sau… Chồi Lê vẫn còn nẩy mọc, H.M.roi dấu, tằng tôn có sứ mạng nối tiếp bước đường của tằng tổ. Chính vì lẽ đó mà Bần Đạo lưu ý Ban Cai Quản sở tạihãy sắp xếp việc dinh dưỡng cho chồi Lê trong khoảng thời gian từ đây cho đến ngày có Hiệp Thiên Đài hội quán. Dầu nơi này chẳng cung cấp phần dinh dưỡng thì cũng chẳng hề chi, nhưng Bần Đạo muốn sao cho trọn danh trọn nghĩa, mà khỏi phải nhờ vả trong tình đệ huynh đạo đồng.

**B.T.,** nội tôn hãy cố gắng chung tay cùng huynh đệ mà xúc tiến việc hành nơi Tam Thôn Hiệp.

**C.T.,** khá khen đó đã có tâm vì Đạo, phụng thừa Thánh lịnh, bền chí quả công. Vậy hãy tuyệt thực trong vòng thất nhựt để trị liệu thuốc men được phần hiệu nghiệm.

Một lần nữa, chư hiền huynh đệ muội đã chẳng nề thời giờ cùng sức khỏe đến đây, trong khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng nghĩa cử cao đẹp vô ngần. Bần Đạo không biết dùng lời chi để tỏ bày cho xứng, mà chỉ để lời khích lệ, nhắc nhở trên bước đường tu công bồi quả.

Sở dĩ Bần Đạo dùng tiếng “huynh” nơi đây, là có dụng ý về lý Đạo. Bởi vì hiện diện đàn tiền, tuy có khác nhau về tuổi tác, về nam nữ, nhưng về phần chơn linh cùng sự tiến hóa, ý phàm làm sao biết được ai là lớn, ai là nhỏ, ai là nữ, ai là nam. Bởi vì sự khác biệt đó không phải là bất di bất dịch, mà nó tùy ở nơi căn cơ đạo đức của mỗi người, của mỗi chơn linh và của mỗi kiếp. Ai biết đâu kiếp này là người, là nam, là bảy tám mươi tuổi, mà đến kiếp sau là vật, là nữ, là trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, Bần Đạo mới dùng tiếng “huynh” xưng tặng huynh đệ nơi này.

Vì chơn linh phiêu phiêu nơi cõi vô hình, không tiền không bạc, chẳng của chẳng nhà, chẳng biết lấy chi đáp lại thạnh tình của huynh đệ. Vậy **B.L.N.,** hiền tôn hãy đến giường chánh cúng của Bần Đạo, đem dĩa quả tử đến đây với bình tịnh thủy tại Thiên bàn, để Bần Đạo bố điển, họa phù. Sau khi xả đàn, huynh đệ muội dùng lấy thảo, gọi là đáp nghĩa tri âm.

*Lấy của thế đãi người dương thế,*

*Đáp thạnh tình huynh đệ gần xa,*

*Thương nhau chỉ có chữ hòa,*

*Tuy là số ít mà ra muôn trùng.*

*Rồi huynh đệ tạm dùng lấy thảo,*

*Nhớ lời khuyên Bần Đạo hôm nay,*

*Lời tuy vắn, tình rất dài,*

*Nghĩa tình đạo đức biết ngày nào phai.*

*Thôi thôi cũng quá dông dài,*

*Giã từ huynh đệ Tiên đài đây lui.*