**Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn)**

Tuất thời, 02-01 Ất Tỵ (03-02-1965)

Đàn khai xuân

**THI**

***AN*** *hưởng Trời Xuân ngắm cỏ hoa,*

***HÒA*** *theo nhạc gió, gió Xuân hòa,*

***THÁNH*** *tâm mới biết đường siêu đọa,*

***NỮ*** *đạo làm sao rạng Đạo nhà.*

Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Nhân dịp Xuân về, Thánh Nữ lai chầu Diêu Cung, đắc lịnh báo đàn. Xa giá hỡi chưa đến, Thánh Nữ xin tạm một vài lời để chúc Xuân chư Thiên mạng cùng liệt vị trong năm Ất Tỵ, mời an tọa.

**NGÂM**

*Xuân về cảnh vật thắm tươi,*

*Xuân về đem lại cho người trần gian,*

*Một năm sương gió* *phũ phàng,*

*Mùa Xuân êm ả dịu dàng tiết Xuân.*

*Nhìn xem thế cuộc hồng trần,*

*Nỗi niềm vì đạo vì dân nặng oằn.*

*Nhộn nhàng tiếp đón Xuân sang,*

*Để người gởi gắm tâm can não nề.*

*Nhìn xem cảnh vật tư bề,*

*Đổi thay, thay đổi không hề yên vui.*

*Nhắc ra thêm những ngậm ngùi,*

*Năm Xuân chỉ để mấy lời thiết tha.*

*Chúc cho Thiên Mạng an hòa,*

*Công thành đạo đạt gần xa danh truyền.*

*Chúc cho liệt vị đàn tiền,*

*Lưỡng ban huynh tỷ muội hiền vui tươi.*

*Sang năm Ất Tỵ đón mời,*

*Trên đường đạo hạnh* *vẽ vời lịch xinh.*

*Từ lâu xa cách thế tình,*

*Nhưng lòng vẫn nghĩ phận mình chúng sanh.*

*Dầu cho trên cảnh yên lành,*

*Đời còn điên đảo há đành yên sao!*

*Tài sơ cũng nguyện giúp vào,*

*Cho nền đại cuộc đượm màu Rồng Tiên.*

Tiện đây, Thánh Nữ xin chút thì giờ để có lời với nội thân nhục tử.

**Thiện Bảo, Ngọc Kiều, Thanh Liên,** tử tức đều là những nhân sanh trong nhân sanh, dân tộc trong dân tộc, tín đồ trong tín đồ đạo giáo, thì mỗi mỗi đều có nhiệm vụ mình mà chẳng nên bỏ qua, hiện tại phải cần hơn lúc nào hết. Nấc thang danh dự chẳng những có ở cõi trần mà ở Thiên Đình càng vững bền muôn thuở. Con đừng vì thấy công trình đã qua, gặp phải thời biến cố, cảnh vật điêu tàn, chùa đài hiu quạnh mà não lòng, rủn chí. Con có còn nhớ chăng những lời xưa đã dạy, cũng do nơi đức hy sinh trong một cảnh hy sinh đột ngột kết thành tương lai hữu dụng trên đời.

Công Đồng Tam Giáo là một việc không định hạn trước cho con biết được. Nếu thành chăng cũng bởi cơ hội này. Con cần hiểu nghĩa Công Đồng Tam Giáo. Đây Ta nhắc sơ con hiểu là Tam Giáo gồm cả Đạo giáo trên thế giới mà Công Đồng tất nhiên phải có một phần đông của nhân sinh ứng dụng mới đúng nghĩa Công Đồng. Trách nhiệm con sắp lãnh đây là bắt đầu khởi cho Công đồng Tam Giáo. Việc xây đắp thành bại là do nơi con cả.

Kiều, con hãy bình lại cho kỹ sẽ hiểu.

Con nghĩ thế nào hãy cho Ta biết trước đây để nhờ sự chứng minh của hiện diện trung đàn.

[*Thiện Bảo bạch: Chúng con đồng thành tâm hiến dâng hồn xác và tất cả những vật gì thuộc sở hữu của chúng con cho Tam Giáo Tòa định đoạt.*]

Ta vẫn biết con đầy đủ đức tin đối với Thiêng liêng cùng phận sự, nhưng đức tin cao quý ấy phải đặt một nơi nào hỡi con?

[*Thiện Bảo bạch: Con vẫn tin vào đức háo sanh của Thượng Đế.*]

Thì giờ sắp hết, loan giá hầu kề. Tóm tắt câu chuyện là Ta khuyên con:

*Liệu sức rồi toan* *lãnh lịnh Trời,*

*Làm sao cho được cảnh yên vui,*

*Lòng con Mẹ chứng từ năm ấy,*

*Vững bước đừng lo việc đổi dời.*

x

*Đổi dời cảnh vật thường tình,*

*Đổi dời chí hướng lụy mình con nghe,*

*Mọi điều con khá dặt dè,*

*Đạo cao ma khảo lối lề xưa nay,*

*Vững lòng lo đạo hằng ngày,*

*Trên còn có Đấng Cao Dày chứng tri.*

Kìa Thể Liên lố dạng, Kim Mẫu lâm đàn, chư Thiên Mạng thành tâm nghinh tiếp. Thánh Nữ đã làm bận lòng huynh đệ, nhưng cũng một việc chung, xin niệm tình miễn thứ. Thánh Nữ chào tất cả, xuất ngoại.

**TIẾP** **ĐIỂN**

**DIÊU TRÌ KIM MẪU.** Mẹ mừng các con.

**THI**

*Xuân nầy có phải vẻ xuân xưa,*

*Sao cảnh tang thương vẫn mịt mờ,*

*Đại Đạo hoằng dương nơi cõi Việt,*

*Cứu con qua khỏi nạn chiều trưa.*

Hỡi các con! Đã bốn mươi Xuân chẵn, các con đem lại những kết quả gì để hôm nay làm quà Xuân dâng cho Mẹ?

Ôi! Mẹ nhìn đến các con, không khỏi ngậm ngùi thương thay số kiếp tàn linh đang đắm chìm trong mọi bề khổ sở của trần gian mà con Mẹ cùng trong cảnh ấy. Nhưng các con còn được yên lành bên gối Mẹ để nghe lời giáo huấn, để giúp đạo cứu đời, tu công lập vị, hầu tìm một tương lai huy hoàng vững chắc, rồi con có nhìn lại bao nhiêu nhân loại còn đang mơ giấc vinh quang, mơ dòng trần lụy để thương hại hay chăng? Mẹ miễn lễ, các con an tọa.

Xuân năm Ất Tỵ, tình mẫu tử nặng oằn, Mẹ không nỡ nhìn con trong cảnh điêu linh thảm khốc, mới vào nơi Chín Bệ, thỉnh sắc khai xuân, cho các con đều được hưởng chút hồng ân, vượt qua bớt nỗi hãi hùng kinh cụ. Nếu các con nhìn thấy những đau khổ của nhơn sanh, thì đối với sự cực nhọc trong mấy ngày xuân, ắt hẳn không mảy may cân xứng.

Mẹ đến giờ này, nơi Chơn Lý Đàn, để dạy các con trong khi hành sự và dạy Diệu Minh những điều thỉnh nguyện.

**Diệu Minh,** con nghe Mẹ phân:

Từ lâu con có lòng với Đạo, chí hy sinh với đời, mà Mẹ đã lắm lần khen ngợi, đến lúc nầy là lúc con cần phải xác nhận thêm mục đích hy sinh của con cho tuyệt đối. Kìa con! Mẹ nhìn thấy cách thờ phượng của con đã chứng tỏ cho tất cả người đời hiểu lòng con cũng như Mẹ hiểu, nhưng Mẹ tiếc vì trong thời dĩ vãng, công trình không xây đắp nổi tương lai. Nhưng con đã khẩn cầu, thiện nguyện, dốc chí hy sinh, quên mất thân tàn, tác lớn, Mẹ rất cảm động, nên giờ này, đầu Xuân năm Ất Tỵ, Mẹ cho phép con được kiến trúc theo ý nguyện, mà việc thành bại là do nơi lòng cao cả của con trong hai điểm này:

Điểm thứ nhứt: Nếu con kiến trúc để làm việc hữu ích cho đời, cho Đạo, tất nhiên con phải thực dụng theo đường lối đại đồng, mà đường lối ấy sẽ kết tụ một tương lai cho ít nhiều nhơn sanh xã hội. Kiến trúc để làm lớp Phổ Huấn, đào tạo những mầm non đau khổ, những cán bộ đạo đức, những nhơn tài xã hội, đất nước, thì khi kiến trúc xong, chẳng những không đem lại cho con tiền bạc, danh vị, mà chỉ đem lại cho con ở nhân nghĩa, đạo đức.

Điểm thứ hai: Nếu con xây cất để làm sanh lợi như các cái sanh lợi của thế gian, tất nhiên nếu không đem lại cho con kết quả an toàn, thì cũng đem lại cho con một thân hình mệt nhọc trong giờ rũ bỏ xác phàm.

Hai điểm này con phải chọn một để làm đường lối cho con trong ngày ngắn ngủi. Mẹ không nói con là nguyên căn Tiên nữ, cũng không bảo con là Bồ Tát Chơn Nhơn, nhưng ngôi vị ấy có chăng ở thời kỳ mạt kiếp, ở cơ hội nầy. Con tìm hiểu.

**THI**

*Mẹ đến đàn Xuân dạy dỗ con,*

*Hiếu nhi bổn phận phải lo tròn,*

*Giúp đời hành đạo là căn bản,*

*Căn bản con về đến cửa son.*

Bên con còn nhiều nhiệm vụ, tự con gây ra mà chưa hoàn tất, con hãy thu xếp bớt để đủ khả năng làm một việc cho thành tựu. Con nhớ chăng?

Hỡi các con! Khi Phổ thông giáo lý ra đời, các con đều có bổn phận. Từ đây các con phải để thì giờ xem kinh, học điển luật, hầu lo cho giáo lý Đạo ngày mai.

**THI BÀI**

*1. Tình Mẫu Tử sâu như biển cả,*

*Kiếp tàn linh đày đọa trần gian,*

*Mẹ nhìn dòng lệ ngập tràn,*

*Biết làm sao được cứu an muôn loài.*

*2. Luật Tạo Hóa sắp bày trị thế,*

*Cân công bình* *sẵn để phân minh,*

*Nặng lòng mình biết với mình,*

*Hỡi con! Con có tánh linh chăng là?*

*3. Tánh linh ấy Mẹ Già ban bố,*

*Vị ngôi xưa là chỗ tao phùng,*

*Vì con tham luyến trần hồng,*

*Lạc loài đường lối đau lòng Từ Tôn.*

*4. Nay cơ hội vẫn còn cứu cánh,*

*Gặp dịp này con lãnh công trình,*

*Đừng quen những thói thường tình,*

*Nuôi thân dưỡng xác hồn linh nặng nề.*

*5. Giáo lý Đạo đem về nhơn loại,*

*Đức háo sanh phúc tải vô biên,*

*Nếu con là bực nhân nguyên,*

*Sớm lo liệu để được yên những ngày.*

*6. Dầu cực khổ chớ nài chớ nệ,*

*Gặp gian lao đừng trễ, đừng chày,*

*Làm cho rạng tiếng Cao Đài,*

*Thân con mới đặng có ngày yên vui.*

*7. Năm Ất Tỵ gặp hồi biến chuyển,*

*Khắp nhơn loài đều diễn tang thương,*

*Để xoay vần lại lập trường,*

*Đúng theo vận số trên đường thiên cơ.*

*8.* ***Diệu Minh*** *con từ giờ Mẹ nhắc,*

*Cơ Quan nầy thất đắc bởi con,*

*Làm sao em chị vuông tròn,*

*Tạo nên dòng giống Lạc Hồng ngày mai.*

*9.* ***Bạch Phụng*** *con nghe đây Mẹ dạy,*

*Phận tu hành dầu dãi chớ nao,*

*Lý chơn vẹn giữ đức cao,*

*Hòa đồng em chị phong trào gầy nên.*

*10.* ***Diệu Long*** *con móng nền đắp* *sẵn,*

*Chỉ chờ khi sóng lặng gió êm,*

*Thuyền từ lướt khỏi trần miền,*

*Trở về quê cũ mà tìm Mẫu Nghi.*

***11. Diệu Lý*** *con tu trì cố gắng,*

*Bởi phước dư mới đặng ngày nay,*

*Thì con nên nhớ ngày mai,*

*Là ngày con Mẹ hiệp vầy Diêu Cung.*

*12. Hiệp Thiên Đài vô cùng cực nhọc,*

*Nếu con không lăn lóc sao rồi,*

*Phải đâu trách nhậm một hồi,*

*Ấy là vĩnh viễn con ôi ráng làm.*

*13. Mang xác tục thân phàm nặng nhọc,*

*Bởi bụi trần gấm vóc vùi chôn,*

*Trời còn thử thấp hàn ôn,*

*Thân phàm ắt phải dập dồn ốm đau.*

*14. Ấy luật đời ai nào thoát khỏi,*

*Chỉ người hay tìm tỏi vượt qua,*

*Định thần dưỡng tánh dung hòa,*

*Cho cơ thể được mặn mà yên vui.*

*15.* ***Kim Hoàng*** *trải mấy hồi gian khổ,*

*Một kiếp nầy tự độ hồn linh,*

*Con nên nghe Mẹ tỏ tình,*

*Dặn lòng những việc quá trình chép ghi.*

*16. Việc oan trái những gì thế tục,*

*Điều nghĩa ơn họa phúc đổi thay,*

*Bớt đi, hành đạo hằng ngày,*

*Bớt đi, lập đức cho dày quả công.*

*17.* ***Diệu Hạnh*** *ráng gìn lòng quảng đại,*

*Để chung cùng phải trái biện phân,*

*Này lời Mẹ dạy đêm Xuân,*

*Con về* *suy gẫm, lo lần ngày mai.*

*18.* ***Địa Châu*** *nhớ Mẹ đây căn dặn,*

*Trau đức lành cho đáng nam nhân,*

*Văn Phòng khi được trọn phần,*

*Thì con mới biết việc gần việc xa.*

*19. Mẹ thương con đó là một lẽ,*

*Tự con làm con sẽ nên công,*

*Dầu thương chớ chẳng ẵm bồng,*

*Từ đây con hãy dặn lòng từ đây.*

*20.* ***Nguơn Nhung*** *đã dặm dài thế tục,*

*Nay trở về hạnh phúc đạo tâm,*

*Thấy con hối những lỗi lầm,*

*Mẹ thương dìu dẫn con tầm đường xưa.*

*21. Về đạo hạnh sớm trưa tập luyện,*

*Về tánh tình minh biện ôn hòa,*

*Ban ơn một Thánh danh là:*

***Thiện Chơn*** *hành đạo trước tòa lập công.*

***22. Liêm*** *con vốn trong vòng đạo đức,*

*Đã từ lâu trung trực lo lường,*

*Mẹ mừng con chẳng vấn vương,*

*Nghiệp oan hiện tại mà nương đạo Trời.*

*23. Xưa cũng có đặng rồi Thánh hiệu,*

*Nay Mẹ ban Ngọc chiếu đề danh,*

*Trong cơ giáo lý thực hành,*

***Thiện Trung*** *lo liệu sẵn dành quả công.*

***24. Các,*** *con biết vào trong cửa đạo,*

*Dầu Phật Tiên trọng bảo kỳ danh,*

*Thấy con ham chuộng điều lành,*

*Hy sinh chẳng quản thân mình trước sau.*

*25. Nay Mẹ ban một màu một sắc,*

*Dòng giống lành gieo rắc đó đây,*

***Thiện Đức*** *ban trẻ xuân nầy,*

*Thay vì danh cũ để ngày ngày vui.*

*26. Con trở về kịp hồi lo liệu,*

*Để phái đoàn dâng chiếu khai xuân,*

*Mở đường cho các nguyên nhân,*

*Biết chơn lý Đạo mà lần quê xưa.*

*[Các bạch:.........]*

Mẹ đã phân rồi, Kiều con bình lại vé của Các.

***27. Chơn,*** *con* *ráng tô bồi đạo hạnh,*

*Mới mong làm nên cảnh văn phòng,*

*Mẹ thương trẻ dại long đong,*

*Nay vừa vững bước lập công cho tròn.*

***28. Huê,*** *con giữ một lòng tin tưởng,*

*Ban ơn lành liệu lượng cho xong,*

*Đạo đời* *đồng nghĩa vợ chồng,*

*Mới là tát cạn biển Đông con à.*

**Huê Phạm:**

*29. Con nhớ lấy lời Già chỉ dạy,*

*Hạnh tu hành con phải* *dồi trau,*

*Đừng cho tánh tục xen vào,*

*Làm con lạc lối khó trau căn lành.*

*30. Con đã được ơn lành chan rưới,*

*Vào đường tu thoát lưới trần hồng,*

*Gia đình lo liệu cho xong,*

*Dạy con tu niệm, bớt lòng sát sanh.*

***31. Võ Thị Nguyệt*** *căn lành sẵn có,*

*Nặng nợ đời chưa rõ trắng đen,*

*Trong đêm tăm tối nhờ đèn,*

*Đang cơn hỗn loạn tập rèn đạo tâm.*

*32. Lòng hành thiện vững cầm một lẽ,*

*Còn phải tu cho nhẹ linh hồn,*

*Nếu con còn nhớ Từ Tôn,*

*Năm xưa cho trẻ sống còn đến nay.*

*33. Xuân Ất Tỵ* *giãi bày* *cặn kẽ,*

*Con nghiệm suy để Mẹ hài lòng,*

*Tu đi cho vẹn má hồng,*

*Cho tròn hạnh phúc, cho lòng thanh cao.*

*34. Mẹ dạy sơ đứa nào* *đã đặng,*

*Còn những con Mẹ sẵn để dành,*

*Rưới chan mỗi đứa ân lành,*

*Sau nầy Mẹ sẽ điểm danh đủ điều.*

*35. Khuyên tất cả sớm chiều tu niệm,*

*Khuyên cần lo kiểm điểm đạo tâm,*

*Rủi ra một phút lỗi lầm,*

*Sa chơn trái bước ngàn năm* *đọa đày.*

*36. Thương con giáng đàn nầy nhắc nhở,*

*Dặn dò con cho* *đỡ nhớ nhung,*

*Mong sao con cái trùng phùng,*

*Mới yên lòng Mẹ Diêu cung phản hồi.*

Đây, Mẹ giải thích thêm một câu chuyện giữa Thánh danh: vì Mẹ thấy con của Mẹ mong mỏi bồi công lập đức mà đường lối chưa biết về đâu, Mẹ tạm mượn hình thức Thánh danh để ban cho con, chỉ là một danh từ chớ không chức vị chi cả. **Các,** con nên hiểu.

Ngọ thời hành sự, lưỡng ban cơ, Huỳnh Chơn con hiểu? Mẹ ban ơn lành các con...

[*Diệu Minh bạch:...*]

Con vững lòng, Mẹ đã dạy xong, chờ ngày sẽ tới, con sẽ được hiểu thêm.

[*Diệu Minh bạch:...*]

Con đọc kỹ lời Già sẽ thấy tình Mẹ đối với con.

*Ban ơn tất cả con hiền,*

*Đàn Xuân vừa dứt, cung Thiên Mẹ về.*