**Ngọc Minh Đài**

Tuất thời, 10-6 Ất Tỵ (08-7-1965)

Đàn kiểm thảo phúc trình đệ nhứt Tam cá nguyệt

**THANH MINH ĐỒNG TỬ**. Tiểu Thánh chào chư hiền huynh, hiền tỷ. Thành tâm tiếp Giáo Tông và Tổng Lý, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

**TIẾP ĐIỂN**

**THI**

*Mây lành đỡ gót đến trần gian,*

*Vì xót nhơn sanh chịu khổ nàn,*

*Quyền pháp vạn năng ra cứu thế,*

*Đổi đời tận khổ lại thanh nhàn.*

**LÝ THÁI BẠCH**. Bần Đạo mừng chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo giáng hôm nay là để chứng minh công quả chư chức việc nơi Ngọc Minh Đài. Đây, Bần Đạo nhường bút lại cho Tổng Lý Lê Văn Duyệt giáo Đạo và Bần Đạo sẽ dạy sau. Tiếp điển. Thăng.

**TIẾP ĐIỂN**

**THI**

*Đem bút thiên nhiên vẽ nước non,*

*Thử xem thế sự mất hay còn,*

*Sao người vẫn sống đời gian khổ,*

*Gian khổ mà lòng chẳng sắt son.*

**LÊ VĂN DUYỆT**. Lão chào chư Thiên sắc lưỡng đài, chào chư hiền đệ hiền muội. Lão đến trong giờ này để xem chư ái đệ nơi Ngọc Minh Đài phân công. Truyền an tọa đẳng đẳng.

Phạm Văn Thược,Hiền đệ đem bản phúc trình đến trước đây cho Lão xem. Huỳnh Chơn đệ trình.

[*Huỳnh Chơn đệ trình bản phúc trình và lật từng trang.*]

Cũng tạm gọi là tiến bộ ở tinh thần. Phúc trình đúng như Du Thần đã phúc trình.

Hỡi chư hiền đệ! Có phải toàn đạo đều muốn cho Đại Đạo quy nguyên không? Cũng như toàn dân đều mong cho nước thạnh nhà an, ngậm cơm vỗ bụng, thì đạo đời đều như thế cả. Nhưng không thực hiện được như ý nguyện là vì: Đời, nhơn dục thắng tất cả ý lành; Đạo, tinh thần bị suy đồi dưới bản ngã.

Vì đức háo sanh của Thượng Đế nên các Đấng Thiêng Liêng đã xoay đủ phương lược cứu đời. Hiện nay đã đến lúc đem phương pháp cuối cùng xây đắp cho Đạo một đường lối quy nguyên, thì chư hiền còn ngần ngại chi mà không cố gắng thực hành cho đúng mức theo lời của Lão đã vạch sẵn. Lão rất thông cảm từ mỗi tâm tư của cá nhân, nhưng công quả chỉ dành cho kẻ chí thành chớ không ở hiền ngu quý tiện. Đây, toàn Ban Cai Quản chức việc nơi Ngọc Minh Đài nghe Lão phân:

**BÀI**

*Mở đường lối dẫn người thiện chí,*

*Mở khoa trường chọn sĩ chơn tu,*

*Sáng soi trong cảnh sa mù,*

*Vững vàng giữa lúc âm u thế đồ.*

***L.V.N.*** *quy mô đã sẵn,*

*Thời Lão lai giải nạn trừ duyên,*

*Quả công sử Đạo dành biên,*

*Nhỏ* *nhen đành phận nhơn duyên khéo trồng.*

***P. V. T.*** *nỗi lòng thắc mắc,*

*Kiếp phù sinh đắc thất dở dang,*

*Nhà nguy, hiếu tử nên trang,*

*Nước nguy mới biết tâm can trung thần.*

*Đừng sợ cảnh cơ bần trí đoản,*

*Hãy nhìn xem ta thán sanh linh,*

*Dễ chi mình sống yên mình,*

*Nương theo trách nhiệm Thần Linh hộ trì.*

***P. N. N.*** *khen trò thiện chí,*

*Từ tinh thần tri bỉ tri nhân,*

*Phải nên giữ vững tinh thần,*

*Chớ vì thế sự lỗi lầm đường tu.*

***N. V. C.*** *công phu hành đạo,*

*Ráng học thêm đạo lý tinh thần,*

*Muốn cho mẫu tử thâm ân,*

*Phu thê hưởng lộc, chí tâm tu hành.*

Truyền thay Bạch Tuyết độc giả tiếp.

***P. V. L.*** *ráng tâm hành đạo,*

*Chớ sợ điều khảo đảo mà lơi,*

*Khổ nàn đã đến cơ thời,*

*Chung tâm góp sức đến nơi khoa tràng.*

***B. V. G.*** *thở than thế sự,*

*Đó chẳng qua lửa thử vàng mười,*

*Ráng lên giữ phận đệ ơi!*

*Công tu một lúc thảnh thơi ngàn ngày.*

***N. V. T.*** *chút tài lo liệu,*

*Phận sự mình tiêu biểu đàn anh,*

*Lễ nghi nghĩa cả giữ rành,*

*Sắc tài không phạm mới thành người tu.*

***Đ. M. C.*** *cần cù lo liệu,*

*Lão khen trò chí hiếu chí tâm,*

*Đạo đời những việc sai lầm,*

*Khuyên chung phụ tử chớ tham lợi ngoài.*

***P. T.*** *ráng đua tài học hỏi,*

*Dẫn dắt nhau tìm mọi phương châm,*

*Đừng vì chút việc lỗi lầm,*

*Mà quên trách nhiệm bản tâm của mình.*

***N. V. T.*** *chí tình lập đức,*

*Lão khen trò gắng sức không nao,*

*Lời ra đón trước ngừa sau,*

*Đừng vì những tiếng tưng cầu sa chơn.*

***N. V. S.*** *nhiều cơn thử thách,*

*Để cho hiền phân tách thiệt hư,*

*Sớm đem thân gởi cửa từ,*

*Cao Đài cứu thế còn chờ chờ chi?*

*Kìa khổ nạn tai nguy có thấy,*

*Nước non này ai khuấy cho đang,*

*Ra công phổ huấn hậu đoàn,*

*Một đời chẳng lẽ bi quan một đời.*

***D. V. L.*** *giữa thời điên đảo,*

*Phải chung tay mối Đạo nước nhà,*

*Tuy rằng trách nhiệm chẳng xa,*

*Nhưng đừng vì thế mà ra lỗi lầm.*

***N. L.*** *đã chí tâm bảo trợ,*

*Chẳng nệ mình sức dở sức hay,*

*Nên kim nhờ cố công mài,*

*Nên công nhờ Đạo ngày ngày siêng lo.*

*Ban Cai Quản các trò nên nhớ,*

*Những chương trình còn dở dang nhiều,*

*Thực hành chưa có bao nhiêu,*

*Cần nên tiến bộ dắt dìu chúng sanh.*

*Nhìn thấy cảnh chia manh rẽ mún,*

*Động từ bi mới dụng huyền linh,*

*Tùy cơ hội để đăng trình,*

*Nếu chần chờ ắt lụy mình không sai.*

*Sống giữa cõi trần ai, ai cũng,*

*Dụng của trần thao túng cõi trần,*

*Đó là riêng cái bản thân,*

*Dễ gì thoát khổ cho phần ai đâu.*

*Nếu hiểu Đạo khá âu lo liệu,*

*Kiếp sống còn nương níu đệ huynh,*

*Mình toan giải thoát cho mình,*

*Phật Tiên do ở chúng sinh tu hành.*

*Đây nữ phái nghe rành Lão dạy:*

***T.C.*** *đừng ái ngại phận hành,*

*Tấm lòng vì đạo hy sanh,*

*Bao nhiêu tự ái bao quanh diệt trừ.*

*Để tiêu biểu từ từ em chị,*

*Bước lên đường giáo lý đạo cơ,*

*Thoát ra khỏi cảnh sương mờ,*

*Cho đoàn nữ phái kịp giờ tiến lên.*

***T. T. R.*** *ráng bền phận sự,*

*Dẫu thấp cao cư xử đạo đồng,*

*Thành công do ở quả công,*

*Chẳng vì địa vị mới mong đắc thành.*

***T. T. N.*** *lòng lành thiện nguyện,*

*Dầu phải cơn biến chuyển gian lao,*

*Cố công chớ thẹn nữ hào,*

*Tu không phải ở sang giàu mới tu.*

***N. T. S.*** *công phu từ bấy,*

*Ngọc Minh Đài thuở ấy còn nêu,*

*Ráng lên kẻo bóng xế chiều,*

*Chung tâm góp sức dẫn dìu chị em.*

***N. T. H.*** *cần xem gương bạn,*

*Lập chí mình ngày tháng đừng lơi,*

*Quyết tâm vì Đạo chớ rời,*

*Sẽ còn khảo đảo giữa thời tu thân.*

***T. T. H.*** *ân cần lo lắng,*

*Phận sự nào cũng đặng phước duyên,*

*Dầu cho trong cảnh đảo điên,*

*Cố công hành đạo ân Thiên trợ phò.*

*Nay Lão đã dặn dò mọi việc,*

*Đệ Nhứt Kỳ cá nguyệt phúc trình,*

*Tạm là tâm chí hy sinh,*

*Việc làm chưa đúng chương trình phát ban.*

*Hỡi chư đệ! Khổ nàn đến lúc,*

*Hãy kêu nhau vội giục lên đường,*

*Tránh qua những cảnh tang thương,*

*Sau ta còn biết bao trường hậu sanh.*

*Sống thân thế âu đành cam khổ,*

*Dầu không tu có chỗ chi vui,*

*Càng đi càng phải ngậm ngùi,*

*Càng chen lấn lại càng lui vực sầu.*

*Vì thế mới Đạo mầu chan rưới,*

*Để nhơn sanh tắm gội ơn lành,*

*Cứu mình cứu cả em anh,*

*Gia đình xã hội riêng dành nước non.*

*Đêm thanh để ngòi son dạy dỗ,*

*Đệ muội lo tự độ tự tu,*

*Thoát qua cửa ngục thành tù,*

*Đem nhau về chốn thiên thu thanh nhàn.*

Lão dạy toàn Ban Cai Quản nên nhớ điều này: Tu là nấc thang tiến hóa để linh hồn lần đến cõi thanh nhàn, khỏi nghiệp luân hồi chuyển kiếp, thì chư hiền đệ muội cũng vì mục đích ấy mới ra công hành đạo, tìm đến đường tu, thì cần phải dồi trau đức tánh, khác hẳn người đời; cần phải dọn mình trong sạch, cần siêng năng chăm chỉ, dứt bỏ những gì phiền lụy quanh mình để cho tâm được sáng suốt, được trống không, được hân hoan, mới mong hành phận sự.

Trên thế gian chẳng biết bao nhiêu là hạng người hiền ngu quý tiện, thì hạng nào cũng có thể đưa mình đi đến mục đích của đường tu, chớ chẳng phải ngôi vị riêng dành người vinh sang phú quý, mà khám ngục chỉ nhốt linh hồn của đám thường nhơn. Luật công bình Tạo Hóa chẳng sai di, có lắm kẻ tu trì mà đắc tội, cũng có kẻ vinh sang thối kiếp, làm ngựa trâu trả nợ đã vay; cũng có người mộc mạc quê mùa, quanh năm vùi thân nơi cát bụi, đội nguyệt mang sao, muôn phần vất vả, mà lại chứng vị Thánh Tiên. Chư hiền đệ muội có hiểu điều ấy chăng? Lão kể ra đây để chư hiền đệ xem hầu lập thân hành đạo, tiến trên nhiệm vụ, đừng để những lòng tự ái cầu an xâm nhập xui giục, thất tình lục dục phá khuấy linh tâm. Trái lại, công phu nghìn năm, một giờ thiêu hủy. Chư hiền đâu hiểu tiền kiếp của chư hiền như thế nào, thì hiện kiếp đã chứng minh, cố gắng lên cho kịp thời, đừng bê trễ.

Đây huấn lịnh: Nếu Ban Cai Quản đã được công cử, vì lý do gì muốn nghỉ việc hay nhường việc, thì vẫn phải theo thủ tục để công cử người khác thay thế. Thiêng Liêng lúc nào cũng chứng tri cho tất cả những người hành phận sự. Sở dĩ Lão không giải quyết về cắt đặt trách nhậm Ban Cai Quản, là vì lúc trước hỡi còn sơ khởi, sau này đường lối đã mở mang thì cần để chư hiền tự lập mình lên ngôi vị thiêng liêng, tự tìm chân hạnh phúc. Chư hiền đã nghe lời Lão dạy chăng? Từ nay nên nhớ, nếu những điều khó giải quyết là sẽ được Thiêng Liêng giải quyết bằng cách vô hình. Chư hiền đệ sẽ xem huyền lực mà tiến hành với luật công bình nghiêm minh quyền pháp của Đại Đạo.

Thì giờ có ít, Lão nhường bút lại cho Giáo Tông dạy việc. Vậy chư hiền thành tâm tiếp Giáo Tông tái bút. Lão ban ơn toàn tất. Thăng.

**TIẾP ĐIỂN**

**GIÁO TÔNG** tái bút, chư hiền đệ an tọa.

Bần Đạo rất vui nhìn thấy thí điểm đầu tiên, mặc dầu còn sơ sót, nhưng lỗi ấy không phải do Ban Cai Quản Ngọc Minh Đài, mà do nơi các phận sự lưỡng đài Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý. Cười... Có lẽ chư hiền đệ đã hiểu lời Bần Đạo vừa phân: Khi đảm nhiệm một việc gì, tất nhiên phải tận tâm với việc ấy cho đến khi thành hình.

Ví dụ: Chư hiền đệ đưa người qua sông, khi khách xuống thoàn, chư đệ đưa đến giữa dòng, trao chèo cho khách. Thoảng hành khách không có kẻ biết sử dụng lái thoàn, thì tất nhiên phải linh đinh trên dòng nước bạc. Chư hiền đệ hãy thấy chỗ đó mới làm nên việc cả. Bần Đạo có rất nhiều điều cần thiết chỉ dạy chư hiền đệ, nhưng chưa đến lúc, và chư hiền cũng chưa làm xong những việc đã giao phó.

Bần Đạo giáng hôm nay để thay lịnh Đông Phương Chưởng Quản dạy Hiệp Thiên Đài. Huỳnh Chơn, hiền đệ còn bao nhiêu phận sự đợi chờ hiền đệ và hiền đệ sắp bước lên đường Thiên đạo, phải cố gắng đem hết sức mình lo tròn nhiệm vụ hầu mở mang cho Cơ Quan được tiến bộ. Thiêng Liêng đã cung cấp những tài liệu, nhơn vật, ân huệ, chỉ còn có bản tâm của hiền đệ và các hiền đệ đó thôi.

Diệu Lý, Hiền muội hãy cùng hợp với nữ phái, góp sức lo liệu cho công đức thêm lên, để ân phước Thiêng Liêng chan rưới. Đến Trung Thu, khi Cao Triều luyện đắc nguơn thần, sẽ được lai cơ phổ độ nghe. Đệ muội an tọa.

[*Huệ Lương bạch về việc tài chánh của Cơ Quan*]*.*

Cười... Lịnh Từ Tôn cùng các Đấng dạy không trữ ngân là không nên quyên góp của người đem về để trữ lại, vì sự quyên góp là một trở lực tiến bộ của người hành đạo. Bần Đạo vẫn biết chư hiền còn nơi thế tục, tất phải dùng vật chất để thi công, thì hãy tự đem tài năng của mình mà thi thố để tìm cách kinh tài. Ví như lập cơ sở hoặc thương nghiệp chi chi ở nơi cõi trần ấy mà làm ra số tài chánh, đó mới là Ban Bảo Trợ. Cơ Quan phải thực hành ở tự lực góp sức hợp quần của mình để bảo trợ cho những nhu cầu của mọi việc chúng sanh, chớ không phải nhờ sự quyên góp mà gọi là Bảo Trợ.

Còn một lẽ nữa là đồng bạc bảo trợ theo chương trình, là thực thi tâm đạo để thống kê nhân số của tín đồ trong mỗi địa phương, xem hằng ngày, hằng tháng, hằng năm tín đồ đạo tâm tăng giảm như thế nào.

Ngoài ra nữa, những thiện chí đạo tâm muốn góp phần xây dựng cứu khổ chúng sanh, thì Cơ Quan được quyền dụng tài chánh đó làm công bổn để tìm cách tự túc thêm, hầu bảo trợ cho mọi mặt của chúng sanh. Hiền đệ có hiểu lời Bần Đạo phân chăng?

Nương đời hành đạo là đường lối của thế nhân, đem đạo cứu đời là bổn phận người sanh nơi cõi thế. Đời đạo song song sử dụng mới tìm đến mục đích chánh Đạo. Vì thế nên Thiêng Liêng đã dạy nhiều về chữ TÂM. Nếu Tâm không chánh thì việc làm phải sai, việc làm sai tất nhiên đắc tội. Nhiều khi chúng sanh hay chư hiền làm một việc gì trong bóng tối, ngờ rằng qua mắt Thần Tiên, vẫn có Du Thần ghi chép, phước họa một mảy không ly, nhưng những tội lỗi không đem ra trước công đồng phân xử là vì còn luật công bình của Thiêng Liêng định đoạt, nên Bần Đạo khuyên chư hiền đệ, hiền muội cố gắng giữ gìn từ bước một, đừng để sai lầm, uổng công tu niệm nghe.

Những phận sự nơi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý muốn được bành trướng lan rộng, cần phải hợp sức nhau để tìm cách thực hành những điểm Thiêng Liêng đã dạy từ khi khai mạc Văn Phòng cho đến nay, rất nhiều yếu tố, nhưng chưa được thi hành. Bần Đạo đã vì chư hiền, cầu thỉnh Tam Giáo Tòa chuyển thâu những phận sự tài năng để đến giúp việc cùng chư hiền, chỉ còn có một điều là chư hiền mở rộng cửa giáo lý một ít nữa, thì việc sẽ kết quả. Hôm nay chưa tiện dạy, chư hiền đợi lịnh sau.

Bắt đầu Thập Nhứt nhựt, truyền Hiệp Thiên Đài hãy đưa Hoàng Mai vào nơi Huỳnh Quang Sắc tịnh định cho đến Thập Ngũ nhựt hành sự, thiết đàn nơi Vạn Quốc Tự Chơn Lý Đàn. Huỳnh Chơn hãy đem bạch thủy, Bần Đạo ban ân lành cho đồng tử khi vào tịnh sẽ uống.

Các phận sự Tam Thôn Hiệp Văn Phòng nghe Bần Đạo dạy: Việc thờ phượng nghi lễ đều do theo lịnh Tam Giáo Tòa đã ban, Thánh Nữ An Hòa vừa dạy và nên để là Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý; từ công văn, mộc, ấn, bên hành chánh cũng phải theo đúng nguyên tắc Đại Đạo như Văn Phòng Trung Ương. Khi lập thành Thánh thất và đủ số tín đồ theo Tân Pháp sẽ được gọi là Thánh thất nghe chăng? Bần Đạo rất khen ngợi lòng nhiệt thành của chư đệ muội, sẽ được lịnh sắp xếp mọi việc nơi Vạn Quốc Tự. Chư hiền an tâm tiến hành, Thiêng Liêng đã dành ân huệ cho tất cả, an tọa.

Thiện Đức, Hiệp!Nhị đệ tâm thành lo lắng, nơi ấy là nơi để trung hưng chánh đạo thì Thiêng Liêng vẫn luôn luôn tá trợ, hộ phò. Nhị đệ an tâm lo mọi việc, Bần Đạo sẽ sắp xếp trong mùa Thu cho nhị đệ được mãn nguyện. An tọa.

Huệ Lương! Hiền đệ gởi đạo văn dạy Thánh thất Bàu Sen hãy chỉnh đốn mọi việc để đầu thu tổ chức lại cho hoàn bị hầu cứu cánh dân đạo địa phương nghe. Đặng Văn Trữđến Chơn Lý Đàn hầu lịnh.

Đây Bần Đạo khuyên chung nữ phái, ráng tầm tu cho kịp lúc hầu thoát cảnh nguy nàn.

L.T. H.! Hiền muội đã tự thấy mình sống trên hạnh phúc vật chất, nhưng số kiếp vẫn còn nhiều truân chuyên vì thế cuộc. Nếu một ngày hiền muội quay gót ra ngoài ngoại quốc mà hiền muội gọi là trở về, thì trước phải tìm trên đường đạo một công quả, một thiện nguyện, để bảo vệ cho thân thế và tránh qua hồi tai biến, hầu ngày lập công với Đạo.

Huệ Đăng tiếp độc giả đoạn sau.

Vì quá cảm xúc nên Bần Đạo khó chuyển dạy tiếp đầy đủ nguyên đàn. Độc giả quá yếu thần vì suy kém thân tâm. Vậy, Bần Đạo tạm gác mọi vấn đề, đàn sau dạy tiếp. Bần Đạo ban ơn lành.

[*Huỳnh Chơn bạch:..........*]

Thập Ngũ, đàn nơi Vạn Quốc Tự. Vậy Bần Đạo ban ân lành chung cả tam ban nam nữ. Bần Đạo giã từ. Thăng.