16. KHÍ PHÁCH NGƯỜI XƯA

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài

Tuất thời, 01-4 Kỷ Dậu (16-5-1969)

THI

*Nóng lòng vì Đạo lại vì dân,*

*Vội vã* *nương mây đến cõi trần,*

*Thăm viếng các em trong sứ mạng,*

*Để lời han hỏi lúc xa gần.*

Lê Văn Duyệt

Lão chào chư hiền đệ, hiền muội.

Lão đến trong giờ phút này để thăm hỏi chư hiền đệ, hiền muội trên đường hành sự Cơ Quan có vui buồn làm sao và sự tiến triển thể nào để Lão được an lòng đôi chút.

(…)

THI

*Này này Lão dặn* *hỡi ai ơi!*

*Sứ mạng nào qua sứ mạng Trời,*

*Bổn phận vi nhơn đều sứ mạng,*

*Giặc vào thành nội có yên vui?*

Chư hiền đệ, hiền muội! Yên một ngày biết một ngày, sống một giờ biết một giờ. Nhưng nếu có một tầm mắt linh cảm phóng khai vào đường hướng tương lai của chính mình, của đất nước mình, của gia đình mình sẽ thấy như thế nào trong ván cờ rối rắm?

Bốn trăm năm nghiệp Hớn há phải dùng đến hàng vạn Trương Lương, hàng vạn Hàn Tín mới lập nên ư? Hay chỉ có một Trương Lương, một Hàn Tín, một Tiêu Hà mà nghiệp Hớn đến bốn trăm năm.

Thôi, chư hiền đệ, hiền muội đã trót vào thời ly loạn, phải cố gắng lên. Anh linh khí phách vẫn còn bao bọc quanh mình của các truyền thống Rồng Tiên. Đừng, đừng làm giảm mất nguyên nhân đất Việt.

(…)

Có một điều Lão khuyên là lúc kinh phải có lúc quyền, khi tiến phải phòng khi thối. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhứt là năm này, niên khóa này, cần phải ẩn hơn là hiện. Ẩn không phải là không hoạt động. Ẩn để chuẩn bị một ngày mai, gọi là dĩ dật đãi lao. Lão sẽ hộ trì cho chư đệ, chớ nên ngại ngùng chi cả.

Thôi dặn dò đôi chút. Lão ban ơn chư hiền đệ, hiền muội. Lão hồi non Tiên. Thăng.