24. GÂY MẦM ĐẠO ĐỨC VÀ TÌNH THƯƠNG

Trúc Lâm Thiền Điện

Ngọ thời, 18-7 Kỷ Dậu (30-8-1969)

TIẾP ĐIỂN

Đông Phương Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ, hiền muội đàn trung.

THI

*Vạn pháp thù đồ hữu tại tâm,*

*Nhơn sanh dục đắc khả suy tầm,*

*Chấp hành công dụng an nhơn loại,*

*Hữu nhựt hồi đầu pháp thậm thâm.*

Lành thay! Lành thay cho nhơn sanh hiện diện đắc ngộ Tam Kỳ Phổ Độ giữa lúc thiên địa vận hành lập lại đời thượng nguơn thánh đức, lóng trược phân thanh, lành còn dữ mất!

Mừng thay! Mừng thay cho nhân loại còn giữ được đức tin, tâm đạo giữa lúc thế trần đảo lộn, loạn lạc chiến tranh!

Khổ thay! Khổ thay cho những nguyên căn đọa trần mãi mãi quay tròn vào bánh xe luân, quên cả căn kiếp và sứ mạng của mình, không tìm được đường trở lại nguồn gốc từ lúc ra đi!

Bần Đạo hoan hỷ nhận thấy tâm đạo của nhơn sanh hiện diện trong cuộc lễ này hướng về tình thương của Thượng Đế, từ các nẻo đường quy tụ về đây. Đó là điểm chánh mà Bần Đạo giáng đàn hôm nay, để đãi ngộ nhơn sanh với nguồn giáo lý. Miễn lễ. Toàn thể đàn trung đồng an tọa.

THI

*Nguyên căn nhớ kiếp sớm quay về,*

*Chớ đắm hồng trần lụy bến mê,*

*Nương thế để làm công quả đạo,*

*Vẹn tròn sứ mạng sẽ hồi quê.*

(…)

Háo sanh vạn vật là đức của Thượng Đế. Thượng Đế đã sanh trưởng vạn vật thì có giáo dục quần sanh để bảo tồn vạn loại.

Thượng Đế bảo tồn vạn loại có nhiều phương cách, mà việc khai Đạo dạy đời là một trong nhiều phương cách ấy. Vì nhơn sanh có hiểu được đạo, hành được đạo, thuận tùng Thiên lý, hòa hợp vạn vật mới hưởng và thị hiện được cơ bảo tồn. Như vậy, những khoa học, triết học, y học, xã hội học, thần linh học, v.v… tất cả các môn ấy đều do Thượng Đế phát ban những chơn linh siêu đẳng đến trần gian để phục vụ cho quần sinh.

Thượng Đế không bảo chúng sinh làm những gì đem đến ích lợi riêng tư cho Thượng Đế và các Đấng trọn lành. Chỉ dạy bảo chúng sanh phải làm mọi việc thích hợp đạo lý để phục vụ nhơn sanh hầu tạo cõi đời an lạc thái hòa, trong đó có đạo đức tình thương giữa con người và con người đối xử với nhau cho phải đạo để giúp cơ bảo tồn vạn loại, cho hợp với đức háo sanh của Thượng Đế mà thôi.

(…)

Bần Đạo giáng đàn hôm nay trước để chứng lòng thành vì đạo của các phái đoàn các hội thánh, tòa thánh, thánh thất, thánh tịnh cùng tôn giáo bạn từ các nơi đã trải qua những đoạn đường khó nhọc xa xôi, hiện diện đến đây để trao đổi đạo sự, gây được tình thương yêu, hòa lạc, đạo đức với nhau, không phân biệt chia cách màu sắc tôn giáo phái chi. Đó là điểm tốt, và đó cũng là mầm khởi thủy cho cảnh thái hòa an lạc.

Bần Đạo muốn nói rõ lên điểm đó vì nhơn sanh đang trong cõi đời đau khổ vì nạn phân chia cách biệt nhau. Nếu mỗi người đều có một mầm khởi thủy nơi tâm nội, mầm ấy là tình thương. Thương người khác như thương chính bản thân mình, thương gia đình quyến thuộc mình, thương quốc gia xã hội dân tộc mình. Một người như vậy, nhiều người như vậy, khắp nhơn loại đều như vậy, thì thế gian này không còn sự chia rẽ, tranh chấp, sát hại lẫn nhau. Cõi đời này sẽ là cõi thiên đàng cực lạc. Chỉ có lòng đạo và tình thương mới thể hiện và thực hiện được cõi thái hòa an lạc đó.

Bần Đạo mong rằng mỗi người hiện diện chung quanh cuộc lễ này đều ý thức như vậy và lần hồi gây được mầm đạo đức và tình thương ấy nơi lòng mình để xứng đáng là con người trong hàng tam tài, là bực tối linh trong vạn loại.

(…)

THI

*Thương đời mới chỉ sự tu chơn,*

*Hướng đạo, người đem đạo giúp nhơn,*

*Biến cải cõi đời từ nghịch lẫn,*

*Trở nên xã hội có tình thương.*

THI

*Tình thương không luận lạ hay quen,*

*Khôn dại cao sang với thấp hèn,*

*Thương cả đến người dưng nước lã,*

*Thương vì lòng đạo chẳng vì khen.*

THI

*Khen chê thế sự ấy thường tình,*

*Tình thế bao hồi cảnh nhục vinh,*

*Biết đạo tu thân hành đạo sự,*

*Đó là sự nghiệp của hồn linh.*

THI BÀI

*Linh tâm biết tìm về nẻo thiện,*

*Còn muội tâm vào biển sông mê,*

*Thế gian lắm lúc não nề,*

*Lắm hồi buồn tủi, lắm bề suy vong.*

*Ai cũng muốn gia công gầy dựng,*

*Sự nghiệp đời cho vững với đời,*

*Ruộng vườn, ao cá nơi nơi,*

*Nhà rộng, đài các, xe hơi, tàu bè.*

*Gầy sự nghiệp ngựa xe cố tạo,*

*Để cho đời con cháu giữ gìn,*

*Trăm năm ngàn kiếp quang vinh,*

*Môn đăng hộ đối cho mình hiển vang.*

*Lo gầy dựng giàu sang phú túc,*

*Dẫu việc làm có lúc bất công,*

*Không điều đạo đức nghĩa nhân,*

*Miễn sao cho được trọn phần mà thôi.*

*Đó là mầm suy đồi phong hóa,*

*Đó là mầm vay trả trả vay,*

*Đời ông cha hưởng đủ đầy,*

*Đời con cháu phải ăn mày gối rơm.*

*Người giác ngộ bảo tồn danh giá,*

*Không gây điều nhân quả tội tình,*

*Trọn đời trong kiếp phù sinh,*

*Tu thân hành thiện giữ gìn không lơi.*

*Bần Đạo thương để lời* *dạy dỗ,*

*Cho nhơn sanh còn ở trần hồng,*

*Những điều âm chất gia công,*

*Mót bòn ngày tháng cho lòng yên vui.*

THI

*Vui vì đạo lý mới là vui,*

*Thoát cảnh sông mê lắm sụt sùi,*

*Giác ngộ lần phăng về nẻo cũ,*

*Công phu, công quả sớm tô bồi.*

Chư hiền đệ, hiền muội nghiêm đàn nghinh tiếp Đức Di Lạc Thiên Tôn. Bần Đạo ban ơn chung tất cả được tâm trung mát mẻ, thực hành đạo sự để cùng vui hưởng cảnh thái hòa tại thế và giải thoát mê đồ trở lại chốn non bồng nước nhược. Bần Đạo xin giã từ. Thăng.