|  |
| --- |
| **THÁNH GIÁO** **ĐÀN PHÚ LÂM**  |

**THÁNH GIÁO ĐÀN PHÚ LÂM**

Thánh Giáo xuất xứ tại Đàn Phú Lâm, địa phận Chợ Lớn, chia làm 2 giai đoạn:

1. Thánh Giáo phổ biến lúc Đức Ngô Văn Chiêu còn sanh tiền, từ năm 1926.
2. Thánh Giáo dạy sau khi Đức Ngô Minh Chiêu Tiên tịch năm 1932.

Đức Quan Phủ Ngô Văn Chiêu lựa chọn Phú Lâm làm nơi hội hiệp, cúng kiến, lập đàn có cơ bút, Thượng Tượng, thờ Thiên Nhãn và bài vị Tam Thanh kể từ năm 1926 (Bính Dần). Tạo cơ dạy Đạo ngày mùng 9 tháng 11 năm Bính Dần (1926).

Bạn đạo nơi đây tập ăn trường trai ngày mùng 5 tháng 4 năm Đinh Mão (1927).

Thọ lãnh chơn truyền luyện đạo từ ngày mùng 1 tháng 7 năm Đinh Mão (1927).

Các Thánh Giáo trước khi phát ra, phải đem cho Đức Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, tạm ở Sài Gòn chứng nhận.

***Năm Bính Dần (1926)***

***Tạo cơ tháng 11***

***Mùng 10 tháng 5 Đinh Mão (09-06-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**Chứng kiến**

**LÝ THÁI BẠCH**

**Công mở Đạo về phần người khác.**

**CAO THƯỢNG SƯ**

Các con, mở Đạo, về phần người khác, chúng con lo tu luyện, về sau, độ người dễ hơn.

Không nên ăn nằm với nhau lúc có Thiên Thai.

**Tiếp Điển:**

Theo lời cầu nguyện Tông Chi của Đạo hữu Mười, được lâm đàn và dạy:

**TÔNG CHI**

Mười, Con biết Cha không? Con biết Cha không? Con ráng tu hành cho Cha nhờ nghe.

Có Mẹ đây, con ôi! Con thờ Thầy rất quí.

(…… Chị) Khổ lắm, khổ lắm, con ôi!

(…… Kiện) Không nên, đọa của nó, thờ Thầy, Thầy độ.

---o0o---

***…… tháng 5 Đinh Mão (1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Thới, con xả thân cầu Đạo đi con.

Tu phải kể phần xác như đã hủy đi rồi.

Thới bạch:……………………

Phải đó con.

(Tri) Tìm đến Ta.

Tri xin ăn trường.

Khả đắc, khả đắc. Phần con tu theo chúng nó, quì ra chính giữa.

**THÁI BẠCH**

Đạo hữu về ăn trường đi, nếu ăn chẳng đặng, thì cho rằng Bần Đạo chẳng linh.

Thảo ấn hầu.

* À, thảo là gì? Tri bạch: Thảo là mộc.
* Đạo hữu có biết người ăn ròng thảo mộc là người gì không?
* Ấn đây là Ấn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
* Hầu? (Tri bạch: là bực công hầu).
* Nếu vậy thì người trường trai đều là bực công hầu hay sao? Không thông.
* Thới bạch: Ấy là người lãnh ấn của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà dạy ăn trường trai.
* Phải đa, khá khen đạo hữu mau thông.

**CAO THƯỢNG SƯ**

Cắt nghĩa vậy mà hiểu hay không? Còn chỗ nào mờ hồ không? Chỗ nào không phục hay không? À, vậy thì có người đã mách bảo cho. Thằng nhỏ có cốt luyện cơ. Có lập cơ Thầy cho phép, ni tấc hỏi chúng nó. Thầy khuyên con chớ khá làm cho rộn ràng, coi theo như đàn này thì hiệp với ý Thầy nghe con.

Con có căn tu, hãy độ vợ con nó đều có phần với con, con!

Tông Chi của con bị đọa cũng nhiều đa con. Cha con nó lôi thôi lắm, hễ là chí hiếu thì phải lo cho Ông Bà Cha Mẹ được siêu thăng.

Thằng nhỏ chê con là giả dối. Nó có lỗi chi với Thầy đâu. Con cần dùng nó nghe. Thới, Dương, Mười ngày sau giả dối không nó sẽ biết. Con giúp nó đến nhà.

Mười bạch: …………………

Không đến nhà thì Tri, con hãy đem cơ lên cho Thầy khoáng, song hãy làm cho kín nhẹm, nếu không Thầy không giáng.

Vợ Thới, Thầy khen con, song trước mặt Thầy, lúc động tịnh chớ khá dễ duôi.

Quì ra, vợ Dương, vợ Thới, vợ Mười.

Hễ là tu thì phải khắc kỷ phục thân.

Mười bạch: Tu là cũng như uống Tiên dược.

Phải lắm, nào cần đến non cao mà luyện đơn, động tịnh ấy là thiên dược đó, con nghe không?

Mười bạch: hỏi bịnh anh.

**Xuất Ngoại Nhơn**

Việc nhà con, Thầy chẳng lẽ nói ra đây sợ e tồi tàn. Còn anh con nó tu, nó nhờ Thiên dược. Thầy đã chỉ, nó chẳng dùng thì thôi.

Mười bạch: Anh sợ ăn trường trai không đặng.

* Sát sanh thì đặng há? Thiên cơ.

Nếu chẳng mau dùng Thiên dược ấy, thì số mạng còn chẳng bao lâu.

Mười xin cho anh thấy huyền diệu đặng cho anh tin.

* Có thấy huyền diệu mới tin, còn không thấy không tin sao? Phàm muốn tu, đức tin phải cho có, nếu vì thuốc hay mà tu thì có đáng chi. Thôi con chớ lo, để cơ Tạo xây vần.

**Nhập Đàn**

Tri, con khá tuân theo mạng Thầy nghe con.

Con muốn hiểu Đạo, cũng chẳng đến Chiêu chi cho nhọc lòng nó, hỏi đạo hữu con đây, nó đã thâm nhiễm theo ý kiến của Chiêu, mà ý kiến của Chiêu tức là ý của Thầy, thuận theo lẽ Trời dầu ai đến đàn này cũng vậy.

Con hiểu rồi, cắt nghĩa cho người khác nghe.

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Các đạo hữu tu như vậy trúng đường, ráng mà theo đến cuối cùng ngày kia sẽ độ chúng sanh. Công công công bình chẳng binh vị ai, còn công mở Đạo làm chi.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 5 Đinh Mão (14-06-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Công mở Đạo. Thờ Thầy, không mở Đạo thì có công chi. Công mở Đạo không khổ.

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Công mở Đạo, ngày sau mới đặng lên cõi Tiên. Công mở Đạo không có thì công quả dày sao đặng.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Công mở Đạo lớn lắm, đạo hữu hãy cần lấy, ngu lắm, ngu lắm, để cho mà lập công, sao không chịu lập.

(Xin Tiên Ông thương)

Thương gì, công không lập mà thương sao đặng? Vậy chớ người ta sao? Công không đến đây mà dạy có ba đứa, sao nên. Không mở Đạo thì không giáng nữa. Dẹp, dẹp để làm gì?

---o0o---

***Ngày 19 tháng 5 Đinh Mão (18-06-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Công mở Đạo không có mà cầu điều gì?

Mười bạch: ……………………

Thầy thử con đó Mười, để con mong sự mở Đạo hoài. Con chớ vậy nữa nghe. Công mở Đạo về phần kẻ khác, chúng con chớ mong, lo tu thì thôi, ngày sau hầu Thầy nơi chốn Bồng Lai, Thầy sẽ sai cắt mà lập công với người cũng chẳng muộn, nghe các con.

**TÔNG CHI**

Dương. Cha đây con, còn vợ con đâu. Cha đến đây khuyên con làm lành lánh dữ. Tánh hạnh của con tốt, song phải tu mới lên chốn Bồng Lai. Cha ngày nay đặng an nhàn nơi cõi Tiên cũng nhờ con đó.

Dương. Mẹ? Được. Sao con không khuyên trong dòng họ mình tu.

(D…… Chú Sáu, Bác Ba, Chú Bảy) Còn khổ lắm con ôi! Cửu Huyền Thất Tổ. Còn anh con muốn siêu thăng, thì một cháu con nó phải tu mới đặng, con hiểu. Kiếp đọa còn dài, ấy Thiên Cơ đó con.

Thới bạch: Nếu hiền tu phá Thiên Cơ đặng chăng? Nhơn lực thắng Thiên cơ.

Khổ lắm! Khổ lắm! Cha đã nói kiếp đọa còn dài.

(Dương hỏi?......) Phải đa con, cái nuôi là dưỡng phần xác sao bằng cách con nuôi lúc bây giờ, nuôi cái phần hồn rất là quí trọng, rất là khó khăn đó con, khiêm nhượng làm gì. Cha thấy con chí hiếu, Cha khen.

(Dương……) Phải đó con. Nếu chẳng có cái Tam Kỳ Phổ Độ này thì hiện tại bây giờ Cha và Mẹ con còn cực khổ nơi chốn A Tỳ nào được đến đây sum vầy với con. Con, Cha đi nghe, con ráng mà độ thân con.

**CAO THƯỢNG SƯ**

Công con đã được thưởng đó thấy không con? Khuyên ai đó (cousin de Mười) ráng tu theo chúng nó.

(………) Con ăn trường đi (………).

Con biết rằng đàn này dành để cho người thiệt tu, con muốn hỏi chi, đến chỗ khác.

Thấy không Mười, còn mong mở Đạo nữa thôi.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Thiệt cùng không thiệt, cần chi ai tin. Chúng đạo hữu lo tu mà rộn ràng lắm, làm cho Thầy giận. Tội ấy chúng đạo hữu chịu lấy. Cho chúng đạo hữu một lần mới tởn mà, để mở Đạo, mở Đạo, mở Đạo, mở Đạo, ai cầu mở Đạo mà chúng đạo hữu không mở thì đã rộng, rộng một ngày mà được hay sao? Hoằng khai một cái Đạo cả ngàn năm biết đã thành hay chưa. Kìa Đạo Gia Tô đã thành chưa? Mà đã mấy ngàn năm.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point, telle est la devise des sages et telle est la vôtre.

Jetez au feu. Voyez si la lettre vous froisse.

La lettre offerte est, par elle-même, froissante, on doute de vous, n’est-ce pas.

THĂNG

---o0o---

***Ngày 21 tháng 5 Đinh Mão (20-06-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thạch. Con đến hầu Thầy có việc chi?

(Xin ăn trường)

Khả đắc, khả đắc.

Thầy bố hóa cho thì đắc kỳ sở nguyện.

Kìa chốn Bồng Lai còn dành chỗ đợi con đã lâu, con tu cũng có ý muộn, song hãy ráng cho lắm, nghe con.

(Xin cơ) Chẳng phải có cơ mới có Thầy giáng. Giờ phút nào, nơi nào cũng có Thầy. Con thành tâm Thầy chứng cho.

Con hãy tu cho Mẹ con nghe. Mẹ con lớn tuổi quá rồi, tu hành sao kịp, con và Thới tu thế nghe con, nghe Thới. Trường trai tốt lắm.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Mừng Thạch. Quì ngay chính giữa, Bần Đạo làm phép cho. Hèn lâu mà đạo hữu chẳng chịu ăn trường, đợi đến ngày nay, song Bần Đạo cũng mừng cho đó. Còn biết còn mấy người như đạo hữu, còn lục trai, thập trai, sao không khuyên người trường trai.

**CAO THƯỢNG SƯ**

Con làm được chuyện ấy rất là có phước.

Thầy khuyên con chớ có làm việc chi cho rộn ràng lắm nghe con, vì lúc này người nghịch Đạo nó chẳng dung đa con. Khi trước Gia Tô cũng gặp nhiều điều khốn đốn, lúc trào Nam giết Đạo, con có hiểu không? Ngày nay người làm hại lại, việc có vay có trả nào có lạ gì. Con hiểu chữ tu nghĩa gì không? (………)

Phải đa con. Con hiểu vậy thì việc chi cũng khá dè dặt, đừng ham vui mà hại việc cả. Con lớn tuổi rồi, Thầy nói một, con biết hai còn việc quấy để trẻ em nó làm, hiểu không con?

Nghĩa là con lớn tuổi rồi, làm việc chi phải suy nghĩ cho cùng coi việc mình làm có hại đến người và hại đến mình không? Còn trẻ em nó háo thắng, nhờ anh chị dạy bảo. Con khá tuân mạng Thầy, đừng để sai lầm.

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Thạch. Thờ ráng lắm nghe.

Luyện Đạo, nghe động tịnh đủ tứ thời trừ ra lúc nào có việc thì thôi, mà người trường trai ít có việc. Hỏi Chiêu, nó chỉ cho. Răn hết trong đạo hữu: Ai động tới Chiêu như người nghịch của Thầy. Ngày sau chúng đạo hữu sẽ nhờ nó lắm. Chẳng có nó như bầy vịt con lẽ mẹ. Lúc này Thầy cho nó ở nhà tu luyện đặng ngày sau mới có thể mà độ chúng đạo hữu, hiểu?

………Hồi nảy có làm phép rồi………

Nhờ đạo hữu một chút, nhờ Bần Đạo một tí thì chẳng chi gọi là khó. Khó dễ tại nơi mình. Phải đa, nhờ Thới tu cho, bịnh gì lại chẳng hết. Ấy là bổn phận làm con đó. An lòng nghe đạo hữu. Bần Đạo sẽ giúp cho. Nhứt là đừng làm quấy, nếu làm quấy thì bịnh sẽ trở. Bịnh ấy là cái án của đạo hữu. Nếu chẳng gần lành xa dữ thì khó đa.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 1 tháng 6 Đinh Mão (29-06-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Con càng thấm nhiễm Đạo bao nhiêu lại càng huyền diệu bấy nhiêu.

Thới. Que ton coeur soit pur, que ta conscience soit sereine et Dieu est à la portée de ta voix. Il exauce tes prières, soulagera tes peines. La religion prêche l’humilité. Ton coeur est foncièrement bon mais laisse beaucoup à désirer. Tu sais à quel point de vue? La Colère est mauvaise conseillère.

THĂNG

**Tiếp Cầu:**

**Công Công NGUYỄN VĂN TÂN**

Hồn phưởng phất theo mây theo gió, em thương anh cũng chẳng tu giùm cho anh đặng, ráng tu cho cha mẹ, còn anh cũng chẳng lo chi. Đời anh chẳng làm chi ác lẽ nào lại chịu khổ.

(Mười……) Phải đa em, lúc sớm mai hồn anh phưởng phất gặp Thới cho hai câu thơ tỏ bày tâm sự, em kiếm mà hiểu, anh có nói chuyện chị em trong đó.

(Mười? Siêu thăng) Anh đợi lịnh Thầy, Thầy ngồi trên (chỉ) nhờ đức em đó, anh nào dám xưng mình không lỗi. Đừng khóc lóc làm chi. Em có tu sao em không hiểu rằng trần gian là chỗ tạm.

Tịch mịch sương sa cây cỏ úa,

Làu làu ánh dọi đá vàng phai.

Tự thuật và cũng có lời chỉ bảo chị em về bàn với Thới, Dương.

---o0o---

***Mùng 3 tháng 6 Đinh Mão (02-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Nho, vội than làm chi con. Tu as intérêt à garder ta situation telle qu’elle est. Des mérites te seraient décernés si plus tard tu pouvais sortir de ce pas et tu pourrais rattraper largement le temps perdu. Ah! J’est de toi que dépend ton avenir. Plus le chemin est difficile, plus le mérite est grand. Fais ce que dois, advienne que pourras. Ta femme est une ardente bouddhiste. Explique que cette religion est une religion très analogue à la religion bouddhique. Le miracle n’est pas encore à son temps. Je peux bien, par un seul de mes gestes, couvertir le monde entier, en doutez-vous. Où donc serait alors le mérite des pratiquants si à la première prière, Je prêtais main forte.

Nho et………Qui vous empêche?

Courage, JE t’aiderai, mais pourquoi se faire maigrir, pas besoin.

Mười, Pour faire des exercices.

Très bien, c’est une belle résolution. Tout se fait à son temps au temps voulu, il te surpassera et les deux autres aussi. JE ne te ferais pas endurer une peine au-dessus de ta portée. Assez pour toi.

Dung, ăn trường, lúc ăn cơm rồi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và lần chuỗi. Phật Di Đà lo về sự trường trai, triêm ngưỡng đến thì Ngài chứng cho.

DI ĐÀ

Phật thương kẻ trường trai

JÉSUS DE NAZARETH

Đức Chúa Giê-su thương kẻ trường trai

ĐỨC KHỔNG TỬ

Thánh Nhơn thương kẻ trường trai

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN

Thượng Đế thương kẻ trường trai

TAM THANH

Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Chơn Thanh đồng thương kẻ trường trai

**THÁI BẠCH**

Nho. Tuy Thầy nói vậy, chớ Bần Đạo cũng xin giùm bớt cho.

**Tiếp Điển:**

**TÔNG CHI**

**PHẠM MINH**

Dung con có biết cha là Phạm Minh. Bấy lâu cực khổ lắm con ôi! Ngày nay con cháu tu, cha mới vừa đặng an nhàn. Thới, cháu nào có biết Ông. Vợ cháu đâu, vợ chồng hòa hiệp nhau mà lo việc tu hành, Ngàn cháu cũng nên dằn bớt tánh nóng, Thới cũng vậy.

(Tông Chi tu) Tu là lập công nơi dương gian giúp người hoặc chuyện tu hoặc chuyện nhà. Chuyện tu xúi giục người tu. Giúp chuyện nhà nhiều chuyện giúp không xiết.

**CAO THƯỢNG SƯ**

………………………………

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Discipline religieuse.

Chỉnh đàn không nghiêm. Trái phép. Tiên, Thánh Phật giáng mà không ai mừng. Phải sửa.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 10 tháng 6 Đinh Mão (08-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Hỉ chư môn đệ.

Hỉ ái nữ Ngô Tâm.

Con kể có Thầy trên đầu thì việc chi chẳng xong.

Con chớ lo, càng làm xằng thì lại càng rối. Để việc đến tự nhiên có Thầy độ cho. Phải ra mặt chớ trốn tránh mà không khỏi hại. Con chớ lo.

Già thì nhờ cậy lấy con.

Gia bần tri hiếu tử. Khen Thới đó. Chuyện xong khá làm phước lắm nghe Thạch, nghe Tâm. An tâm. Thầy dạy chuyện khác.

**Tiếp Điển:**

**Thần MỸ LỆ Thôn**

**Công Công**

Ngô Tâm có lòng vái van Ta, hãy lựa ngày ra lễ hương đăng trà quả thì thôi. Vì Ta mà vật heo giết bò nào Ta có hưởng chứng. Những quân ham mê rượu thịt, nó lấy nể cúng Ta mà ăn thịt uống rượu.

Thôi, heo bò làm gì. Ta đã nói hương đăng trà quả thì đủ, miễn thành tâm thì thôi. Đến Đình làm chi, dọn bàn trịch qua một bên, biết Ta là ai không?

Phạm Văn Dương đình Vạn Phước (Thần tại Thôn Mỹ Lệ)

---o0o---

***Ngày 11 tháng 6 Đinh Mão (09-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Hỉ chư môn đệ.

Hỉ chư ái nữ.

Khoán cơ.

Vào ra như chỗ không người,

Để cho chúng nó chê cười mới nên.

 Thang vàng thẳng bước lần lên,

Thì Thầy sẽ có biên tên sổ Trời.

 Trời cao Đất rộng vơi vơi.

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Nho, Tu as vu les dix commandements (Cảm Ứng).

Để chi meo mốc sách hồng,

Dở ra coi lại phụng rồng ra sao.

Toi, c’est Dieu, Dieu c’est toi. Chacun de vous est un Dieu comme tous les hommes sont des Dieux. Tu comprends.

Vouloir, c’est pouvoir.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Cho biết sự hay của nguyên bổn.

Thé : Sang

Analogie

Eau : …….

Sans le désir, pas de sperme?

Il y a sécrétion de …………4 fois par jour. Le…… évaporé par le feu forme une matière ultra-nutritive. Le feu intérieur produit par les mouvements.

---o0o---

***Ngày 13 tháng 6 Đinh Mão (11-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mười……mais quoi, Cao Đài sous un autre nom selon le gout des adeptes.

Tiểu Tiên, Đại Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, đệ Ngũ Tiên tức là Phật, Phật là Tiên thứ nhứt. Hors classe.

Mười quên lời Chiêu sao? Có mấy hạng người cũng đều ở trên trái đất. Pour le moment sachez bien que Bouddha est dans votre coeur. Kinh nhiều lâu tiêu, làm phải thì hơn.

---o0o---

***Mùng 2 tháng 7 Đinh Mão (30-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Khoán cơ đủ 6 mặt.

**HỘ PHÁP**

Nam Mô Hộ Pháp Cao Đài.

Có sùng bái Ta, Ta độ cho. Sao không thờ Ta.

Muốn luyện Đạo mà chẳng cần thờ Ta há?

Bông trái thì thôi. Không có cũng được.

Ai dám tử về Đạo.

Nho, Mười, Thới, Dương.

Nói thì nói vậy, chớ nào có tử về Đạo. Chết về Đạo là một đáng mơ ước. Ngày giờ ở dương gian là ngày tù. Cha chả, còn bận biệu lắm hay sao?

Tử vì Đạo thì tức nhiên Bồng Lai cảnh đã hầu bên gót.

Ngày mai chỉ cho cách tử vì Đạo. Ai hứa tiếng chịu làm. Nhơn Đạo bất tu, Tiên Đạo viễn hỉ. Mai chỉ cho rồi về tính việc nhà. Ai không phần thì tính không xong. Bây giờ thử trước, ai dám chịu.

Nho trước, kế Thới, Mười, Dương.

(Răn Bàng Môn)

**CAO THƯỢNG SƯ**

Khá khen cho tứ đệ, Thầy mừng cho đó.

---o0o---

***Mùng 3 tháng 7 Đinh Mão (31-07-1927)***

**CAO THƯỢNG SƯ**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Chiêu nói vậy, cũng có lẽ phải, song Thầy muốn thử lòng các con.

Thầy muốn thử các con, các con đau Thầy cũng đau lòng. Không làm sao rõ lòng thành. Thiệt chẳng phải việc chánh, song nếu chẳng tà, sao rõ chánh. Hữu hình và vô vi. Sự đau đớn về phần tâm là vô vi đó (souffrance morale). Sự đau đớn về phần xác là hữu hình đó (souffrance physique). Song hai cái đau ấy cũng liên hiệp nhau. Ấy là Đạo. Các con chẳng suy nghĩ lấy. Nếu chẳng có trái thì sao có mặt. Nếu chẳng trái mặt, thì sao có Trung Dung Chánh Đạo.

Có mượn cái hữu hình mới thấu sự vô vi. Như cơ là vật hữu hình. Nếu chẳng có vật hữu hình ấy thì đâu rõ vô vi Đại Đạo. Nếu chẳng có cái đau đớn hôm qua (souffrance physique) hữu hình, thì đâu rõ lòng vô vi. Hiểu???

**THÁI BẠCH**

**ĐÔNG PHƯƠNG SÓC**

Chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần chầu Ngọc Đế.

Muốn thấy không? Tắc đèn.

Thới bạch: Ấy là giả. Phải chết mới thấy đặng.

Néant

Chiêm bao: Thập Tam Ma nó hiện để dẫn cho lạc đường.

Les esprits n’ont pas de forme. Ils sont formés d’une substance semblable à l’éther, qu’est-ce-que c’est que l’éther? Le gaz peut prendre une forme, l’éther non. Il peut occuper un volume infiniment grand ou infiniment petit. Il peut traverser les corps les plus opaques, les plus épais. D’ailleurs, à mesure que vous avancez dans la religion, vous comprendrez tout naturellement. C’est ce pu’on appelle inspiration divine.

Nho, quand nous avancons, notre périsprit devient plus léger, plus pur.

Et capable de recevoir une inspiration de Dieu.

Vợ Dương,

Vợ Mười,

Vợ Thới.

Nhắm mắt hết.

Nho bạch: không dám, vì nhắm mắt là âm.

Khó dữ há……………Đạo.

**QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN**

Ngài viết chữ hán, chư nho coi không đặng, xin Ngài viết lại.

Sao khờ quá. Ta muốn cho thấy. Thưởng công.

Thới bạch: Có công để hưởng về sau, chớ không muốn hưởng bây giờ.

Cho thấy đặng vui lòng hành Đạo. Thấy mình mà.

Thới bạch: Les esprits non pas de forme (Khuyên).

Mười, Dương giữ mình (futures épreuves).

Thới: Ba năm lao khổ như vậy.

Tam Giái phục ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn Thiên Tôn.

Calme.

THĂNG

(Bài này dạy về hữu hình và vô vi. Chánh đạo thì vô vi. Bàng Môn hữu hình)

---o0o---

***Ngày 11 tháng 7 Đinh Mão (08-08-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

………………………………………………

**THÁI BẠCH**

Mừng chư đạo hữu.

Mừng chư đạo muội.

Xuân du phong thảo địa,

Hạ thưởng lục hà trì;

Thu ẩm huỳnh huê tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.

Đạo………đừng hỏi ai hết.

Ấy là thơ cổ nói về việc nhàn mà có ý về Đạo. Đừng hỏi ai hết nghe, nhớ nghe.

Kim đơn

Bạch Thủy

Bạch thủy? Hiểu?

Kim : or

Nhụy châu: quintessence des vapeurs de sperme.

---o0o---

***Ngày 21 tháng 7 Đinh Mão (18-08-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con!

Vợ Thới đã lên rồi há. Vợ Thới thờ Thầy, cúng và động tịnh cho đủ nghe. Thầy nhắc con hoài mà sao con lôi thôi lắm vậy.

Vợ Dương, con sao chậm nghe lời Thầy.

Này ba con, có chi vui cho bằng con biết sống chết có Thầy bảo hộ, hễ thành Tiên khoái lạc bao nhiêu thì luyện tập cũng cực bấy nhiêu, hiểu?

Mẫn – mẫn – mẫn

Thầy đều lo cho mỗi đứa, bề đứa nào khó Thầy cũng biết. Đứa nào siêng, Thầy cũng biết. Đứa nào hiểu hơn, Thầy cũng biết. Vậy phải nương nhau trong đường đời và đường Đạo.

Chẳng nên lấy nể, con nhỏ, mà bỏ phế việc tu hành.

**HÀ TIÊN CÔ**

Hỉ chư đạo muội.

Vui lắm, ráng tu hành, ngày sau sẽ gặp Ta nơi Tiên cảnh. Cực một đời mà vui sướng ngàn năm, há đi chẳng chịu hay sao?

**CỬU THIÊN HUYỀN NỮ**

Cỏ đượm mù sương gặp lúc mặt Trời mọc thì ra sao?

Mù sương gặp mặt trời chiếu sáng như người gặp Đạo.

**VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN**

Hai Bà vì ba người mà đến giáng cơ, vậy phải nghe theo[[1]](#footnote-1).

THĂNG

---o0o---

***Ngày 23 tháng 7 Đinh Mão (21-08-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Thiệt, con sửa tánh nhiều. Thầy vui lắm.

Ngà, ráng nghe con.

Ngàn, Thầy để ý mà con không hiểu, cũng như Thới khi trước. Chuyện ấy Thới có lẽ hiểu mà cắt nghĩa cho vợ con. Thới (bạch hổ).

**CỬU THIÊN HUYỀN NỮ**

**HÀ TIÊN CÔ**

Hà: Ít ai có phước như đạo muội. Nhơn Đạo đã dễ bề liệu. Thiên Đạo có người dẹp chông gai, hiểu?

Ta cùng Nương Nương giáng đàn trước có Thầy, nếu làm theo lời Chiêu thì đặng lên cõi trên.

(Bà cho uống nước trà và dạy mấy người đàn bà dưng sớ cầu Đạo)

Ngưng cơ một lát, Ta chờ, Nương Nương cũng còn ở đợi.

(Đàn bà đọc sớ)

Hễ trao sớ lên thì Ta cũng trao lời đang thệ.

Mười, quì ngay chính giữa, ngó mặt ra ngoài, giữ phép nghiêm trang, đọc lời đang thệ của Ta.

**CAO THƯỢNG SƯ**

Sao, vui không? Làm 35 phút, chừng biểu làm thêm sẽ làm, 15 phút nghỉ 5 phút, 10 phút nghỉ 5 phút, hiểu? Phải ít hơn chúng bây chớ sao (Pour les encourager, elles feront comme vous).

Dương, nói với nó, thờ thì thờ, vì thờ phượng tự do.

(Xin phép cho Nguyên thờ).

---o0o---

***Ngày 27 tháng 7 Đinh Mão (25-08-1927)***

**THI BÀI :**

Thấy con muốn luyện thi thơ,

Thầy vừa lòng trẻ ước mơ bấy chầy.

 Trí linh soi sáng có Thầy,

Nền công quả ấy con gây cho toàn.

 Luyện tu, chí ấy thật ngoan,

Vạch đường nguy hiểm mở đàng để đi.

 Trau giồi đạo đức kịp thì,

Mau về đến chốn hiển vi gặp Thầy.

 Có công chớ khá lãng khuây,

Sau rồi cha mẹ vui vầy phu thê.

 Bồng Lai cây cỏ sum sê,

Rồng đoanh hạc múa ê hề thiếu chi.

 Ngọc Kinh lằn dọi nguy nguy,

Chiếu hào quang sáng cung vi rạng ngời.

 Ngân hà tỏ rõ khắp nơi,

Ngắm xem bể khổ vơi vơi nước Trời.

 Thấy con lặn hụp giữa khơi,

Ra tay Thầy độ khỏi nơi khốn nàn.

 Rày con có vẻ hân hoan,

Gặp đàng chánh Đạo an nhàn tấm thân.

 Thầy đà sẵn để đấu cân,

 Lường đo công quả thưởng phần phước riêng.

 Noi theo đạo lý Thánh Hiền,

Lập nền công quả thiên niên thái bình.

 Mấy lời Thầy dặn đinh ninh,

Các con tua khá giữ gìn làm theo.

Chớ chi được Chiêu hầu đàn mỗi đêm càng tốt.

(tại lòng vọng động nên bị rầy)

***Đàn tại nhà Đức Quan Phủ Chiêu***

***Ngày 29 tháng 7 Đinh Mão (26-08-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Khó mà mơ cho đặng.

Mơ màng những việc chẳng lành,

Thì sao cho khỏi bịnh căn thêm hoài.

 Dầu mà gặp việc chẳng may,

Chớ nên than trách Cao Đài chẳng linh.

Ăn năn hối hận Thầy sẽ hỉ xả.

Đem 3 ly rượu này về đúng 12 giờ khuya mai uống. Lúc cúng cũng để trên bàn Thầy.

(Một người ở Mỹ Lệ cầu Đạo)

---o0o---

***Mùng 4 tháng 8 Đinh Mão (30-08-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài**

**MINH NGUYỆT**

**DI ĐÀ**

**Hội chư Tiên Thánh Phật**

**Dọn bài Cảm Ứng**

Vợ Thới ăn cơm rồi không niệm.

Vợ Dương cũng vậy. Phải niệm nghe.

Hát lúc Tam Tạng thỉnh Kinh.

Nhịp nhàng đủ phép, ngựa chạy chỉnh tề.

Một lượt

Mười, coi chừng sửa, Thầy cho phép để đồng hồ xuống. Thới nương cơ theo, vừa, tập quen hơi cho dài. Ráng tập quen hơi. Chiều tựu nhau lại mà dạy nhau, phải có lễ phép vì các con tập có Thầy ngồi đó. Chậm hơn một chút cũng như ngựa chạy, nếu chạy bước cẳng không đều thì Tam Tạng phải té, chừng ấy Ngộ Không khó lên. Tập cho ăn nhịp, còn cách riêng phải giữ.

Vợ Thới lại phò cơ. Thới qua bên kia.

Mười và Vợ Mười phò.

Dương và Vợ phò.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 8 tháng 8 Đinh Mão (03-09-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI :**

Tâm xao trí lãng khó cầu Ta,

Mỗi việc khá tua cẩn thận mà;

Hễ là một dạ lòng chớ lãng,

Tâm xao trí lãng khó cầu Ta.

Huyền cơ Thầy cho.

Bạch: Không dám, xin Ngài cho Đạo chạy mà thôi.

Épreuve

**HÀ TIÊN CÔ**

Ta nói chuyện đời xưa cho ba chị em nghe.

Thuở trước, nơi xứ kia có một cái thành cất giữa rừng rất nên giàu có. Trong thành ấy dân sự an nhàn. Có ba người đàn bà tu. Sau vì ham việc trần muốn bỏ tu đi. Ta thấy phận đàn bà tội nghiệp, Ta bèn xuống độ. Ba người ấy có căn phần song tánh chẳng đặng hiền. Ta bèn khuyên chuyện lành, chỉ bổn phận đàn bà ở với cha mẹ hai bên và phận sự đối với chồng. Ba người vì nghe lời Ta, sau Nhơn Đạo tròn Ta độ đắc quả.

Kể từ (ngày) này Ta vưng lịnh thi hành theo ý Thầy. Hễ ai đã đốt lời thệ mà còn bê trễ việc tu thì Ta phạt ngay, chẳng dung. Ta sai người ở giữ một bên chẳng hề rời. Tánh hạnh cũng phải trau giồi. Mỗi ngày đều có biên chép đem đến Ta. Việc thưởng phạt Ta đặng tự quyền liệu lấy.

**THÁI BẠCH**

Uống rượu đề thơ nhàn lạc vô song.

**THI :**

Thơ phú làm chi ớ ớ trò,

Tu hành chẳng giữ để nằm co;

Rung đùi nhịp gối ca ngâm vịnh,

Đến thế rồi đây phải chịu sò.

Chịu sò để chúng vũng(vững) thang mây,

Nhượng bước chúng qua chẳng hổ rày;

Ai biểu ước mơ chi thơ phú,

Chẳng đặng rồi rên chẳng có Thầy.

Mười ca, Hương rung đùi, Thới nhịp cẳng.

Ca, rung, nhịp. Thôi không muốn nữa nghe.

Lâu lâu Ta cũng cho một bài thơ, dở dở ngồi buồn nhịp đùi đọc chơi, chớ không ích chi.

Tu, tu, tu, tu, tu, tu gì bây. Tu thành quỉ mà khốn. Quỉ thơ.

Mười mắt xấu.

Thới cũng vậy nè.

Dương miệng xấu.

---o0o---

***Ngày 14 tháng 8 Đinh Mão (09-09-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư ái nữ.

Mừng chư môn đệ.

Mười làm sớ giùm Đạo mới.

Thâu sớ

**TÁO QUÂN**

Tội phước bao nhiêu, Ta đều biên chép, thưởng phạt tại nơi lịnh trên. Các ngươi khá tua giữ gìn. Ta chẳng tư vị ai hết. Chớ nên cả tiếng rậm lời mà tổn đức. Nhơn Đạo là trọng, vợ chồng, cha mẹ, phải cho thuận hòa hiếu để. Tôi tớ là đứa giúp đỡ mình, khá ở cho công bình rộng rãi. Xử tròn nhơn Đạo thì Thiên Đạo chẳng xa.

**HÀ TIÊN CÔ**

Đạo mới. Dưng sớ.

Đạo muội có lòng cảm xúc Thầy, nên Ta giáng chỉ ít điều cần yếu. Việc trai giới là điều trọng hệ, được trường trai thì tốt lắm. Sự cúng kiến khá cần, kinh sám đọc đủ tứ thời rất quí. Hễ là lập chí tu hành thì phải tu tâm dưỡng tánh, bồi bổ nền đạo đức, hòng ngày sau linh hồn đặng nhẹ nhàng, tiêu diêu nơi cõi thọ. Thầy đã ban ơn cho đạo muội. Vậy hãy lui.

Tam muội (Vợ Mười, Vợ Dương, Vợ Thới)

Thầy thường bảo giữ chữ “*Nhẫn*” làm đầu, mà chẳng một ai y lời, tam muội. Ta cho biết cách hành phạt của Ta, liệu lấy mà trễ nãi. Rồi đây Ta sẽ cho biết cách thưởng của Ta thì chẳng chi vui bằng. Bảo có một chữ “*Nhẫn*” mà chẳng có một ai giữ đặng.

Tam muội, hễ bước vào đường Đạo thì chẳng làm sao mà đào thoát khỏi tay Ta. Ta từ bi lắm, mà phạt cũng hẳn hòi minh chánh. Đứa nào ngày sau bỏ Đạo thì sẽ thấy Ta.

Muốn thơ không? Bạch: không dám.

**BÀI :**

Đêm nay gió mát trăng thanh,

Thấy người tưởng đến nào đành bỏ qua.

 ***Hà Cô*** vốn thiệt là Ta,

Cứu người biển khổ cho qua tới bờ.

 Ba thuyền đương lúc bơ vơ,

Gió trên sóng dưới nào ngờ có Ta.

 Rồng kia giỡn sóng ngoài xa,

Cọp nằm hang tối Trời Già ngóng trông.

 Hễ là nương cọp cỡi rồng,

Vọi xa thấy gã mát trong đảnh này.

 Mắt trông điểm sáng của Thầy,

Chớ nên xao lãng lo này tính kia.

**LÝ THÁI BẠCH TIÊN ÔNG**

Bông trái để như vậy là có ý chi chăng? Vì làm sao mà phải Đông Bình, Tây Quả, hiểu?

Bông bên Đông chỉ người tu, quả chỉ người thành Đạo.

Hướng Tây gọi là về Tây Phương, thường gọi là đắc quả.

Vì làm sao đắc quả phải về phướng Tây. Các trò biết mặt trời đi hướng nào tới hướng nào (Apparence) thì trái đất xây hướng nào qua hướng nào. Tu là luyện cho linh hồn hết phải luân hồi, tránh khỏi sự hút của trái đất (Pesanteur). Nếu đắc quả thăng lên thì người dưới đất thấy làm sao? Direction.

Réalité (R)

(A) Apparence

0

Ouest

E

Est

A : Apparence : Tây Phương

R : Réalité : Trời

(Tiên Ông giải nghĩa rằng, không có Tây Phương. Tây Phương hay là Niết Bàn hay là Bồng Lai cảnh đều ở một chỗ, là trên Trời nơi Huyền Khung mà thôi)

Chớ không có Bồng Lai nào ở hướng Tây, hiểu? Bữa khác giải thêm.

Assez

---o0o---

***Ngày 16 tháng 8 Đinh Mão (11-09-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Thầy của các con, Cha của các con, người độ thân sống của các con, người độ linh hồn của các con. Tức Thầy, tức là Cao Đài Tiên Ông, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tể Càn Khôn. Vậy thì các con còn lo chi?

Vợ Dương: Đệ tử Hà khuấy con đó, cũng có lỗi chi đó. Con hãy nghe lời Thầy ra Chiêu, hễ nó vui thì con hết bịnh.

Dương: Miệng.

Vợ Dương: Chiêu nó thế mặt cho Thầy, hiểu ý?

Cô Vải Hà

Cười! Cười! Mới khuấy chơi một chút mà sợ chết dữ ha. Cười! Cô vải Hà khuất mà. Thử cô vải nhỏ đó một chút chơi. Phải tin cho lắm. Mười, rót một ly rượu.

Chút rượu Tiên bịnh nghiền cũng hết,

Miếng trà Phật dầu tật cũng tiêu.

Cho uống chớ cũng phải ra Chiêu mới hết.

**Tiếp Cầu:**

Nam Phương Tiên Trưởng

Bắc hướng Sứ Quân

Tây Phương Nhứt Phật

Đông Phương Tiên Ông.

Tứ vị Nam Phương Giáo Chủ. Ngu[[2]](#footnote-2)!

Ba con sao chẳng kính Cha,

Cha là nguồn cội sanh ta, sanh mày.

 Cha là gốc ở phương tây,

Đông, Nam, Bắc hướng cũng Thầy chớ ai.

 Trách con chẳng kính hồng oai,

Đại từ tuy vậy quản cai phải hành.

 Đêm trong nguyệt ánh trời thanh,

Vọi xa Bạch Ngọc một thành nguy nguy.

 Các con duôi dể chẳng vì,

Ngọc Hoàng chớ phải ai ni mà lầm.

 Đạo là phát tại trung tâm.

---o0o---

***Ngày 23 tháng 8 Đinh Mão (18-09-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Pháp sư vẽ bùa, ếm đối mang tai.

**BÀI :**

Nặng lời thệ nguyện với Thầy,

Luân hồi tránh khỏi thang mây vững vàng.

 Giờ sau rảnh cuộc trái oan,

Đạp mây nương gió tầm đàng đến Ta.

 Giáng linh cơ bút đặng mà,

Công lao Thầy thưởng đoạt Tòa Liên Hoa.

 Đôi lời dạy bọn quần xoa,

Sắc đinh …………………………………

Mười, tu auras à te repentir.

Người mù ngăn đường kẻ sáng. Khó lắm đa con. Tâche de comprendre à demi-mot.

Mày ếm nó đứng sau lưng mày, mày biết không?

Mười, tu comprends de travers.

Mười: ếm bùa là Bàng Môn.

Trước chẳng biết thì dùng, nay đà bước vào đường tu hành, dùng nó là vô phép với Thầy.

Chớ nghi. Quỉ ma Tiên Phật tại tâm hiện ngoài. Nó nương theo nẻo tà của các con mà đi. Nẻo tà là ligne de conduite mauvaise. Làm phải tức là Phật, làm quấy tức là ma quỉ hiện đó.

**HÀ CÔ** giáng thế cứu nàn,

Cửu Thiên lịnh trước đại quang nhứt kỳ.

 Êm tai phải biết làm theo,

Mấy lời Chiêu dặn, gắng trèo ải quan.

 Lần lên đến trót nhan (g) tàn,

Chờ cho thuốc chín, bớt than đậy nồi.

 Bỏ đi cái thói lôi thôi,

Khét cơm chẳng kể, rã nồi không hay.

Thanh hỏi chi?

Biểu chẳng y lời.

---o0o---

***Ngày 29 tháng 8 Đinh Mão (24-09-1927)***

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Chỉnh đàn không nghiêm, tịnh mười phút, Thầy giáng.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Mãn ngày đêm đến nguyệt hồng,

Kìa trăng nọ gió chín từng mây xanh.

 Bồ đề hột chuỗi dạ thành,

 Chứng minh Trời Phật riêng dành phẩm ngôi.

Hằng ngày tập tánh trau giồi,

Công lao hiệp với nhánh chồi Liên Hoa.

 Tiền duyên chút phận quần xoa,

Hà Cô độ rỗi nét tà khỏi vương.

 Cửu Thiên nhứt vị Nương Nương,

Chấm công răn tội vạch đường chông gai.

Đàn bà nghe.

Dung có lập chỗ thờ, lựa ngày Tý. Thỉnh tượng lên cũng ngày Tý. Còn chi nữa ra hỏi Chiêu.

Thầy thường dạy các con, ăn phải cúng và niệm Phật. Dung, niệm ba xâu sáu tháng.

Nguyên, con có lòng thành lắm, Thầy ghi công cho con, con niệm hai xâu sáu tháng.

Điền, ngày sau sẽ đến.

Mùi, đi ra Chiêu, nó dắt đường.

Thệ đâu, mai ba con ra hỏi nó.

**THÁI BẠCH**

Chiêu a complèté mes explications, Le sang circule dans le corps. Il y existe deux sortes de facteurs: Les facteurs civils et les facteurs militaires. Les facteurs civils sont communs à tout le monde. Les facteurs militaires sont créés par la religion, comme messages par mêmes voies de l’air. Aussi se crée l’expiration cutanée – Compris? Les éléments impurs sortent par les pores et l’homme en sera rajeuni.

Mystère – Le mortel qui se croit capable de connaitre un peu de ce mystère est sot. Le plus haut point auquel vous puissiez atteindre, c’est de savoir que vous ne savez rien, c’est déjà beaucoup de savoir qu’on ne sait rien et celui qui se croit savant est le dernier des sots. En effet……………

Vous ne comprenez pas le frangais “En effet” c’est un signe approbateur.

Bouddha, le plus saint, le plus pur, ne se vanterait d’être un savant et pourtant, jugez donc, c’est la science complète. La prétention est humaine. Qui se prétend n’être pas prétentieux est plus prétentieux encore, compris?

JE m’adresse à tout le monde. Vous ne faites du bien que pour avoir bienfait (Pour attirer les félicitations). Oui, et encore l’intention y est si peu. Compris?

Oui…………mais que voulez-vous, la grande Roue tourne, l’exemple millénaire est là.

La gourmandise est aussi humaine. Les bons plats avant tout Pourquoi ne pas se contenter d’un régime maigre. Le régime maigre ne tue pas. Faites le calcul. Supposons que le Nirvana n’existe pas qu’est-ce-que vous perdez – Une très courte vie de plaisirs, et supposons que le nirvana existe, qu’est-ce-que vous gagnez- L’Éternité! Compris?

À Nho: C’est à surmonter – Quand l’heure sonne, Je te préviens. Tu as souffert, tu aure payé. Pas de folie. Se dérober à une épreuve c’est échouer à l’avance. Une vie commune est de rigueur Volonté divine.

C’est possible……………

Pas avant la termination de tes épreuves (rire……)

Tu seras bien noté. Le coefficient sera grand. Tu ne veux pas aller au Nirvana. Le néant m’appelle, JE me retire.

---o0o---

***Mùng 6 tháng 6 Đinh Mão (04-07-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Đống,

**THI :**

Linh Tiêu học Đạo chẳng phải chơi,

Mà để dể duôi mối Đạo Trời;

Sóng dập gió tràng hòng nghiên úp,

Bền ghe may thoát mối đường đời.

Kìa ngọn đuốc Thầy qua sao con chẳng noi lấy mà đi. Thầy muốn độ thân con thì phần con cũng nên muốn độ lấy thân con. Độ lấy mình là làm sao? Con có hiểu không? Con người có xác thịt và phần thiêng liêng (Spirituel et corporel). Giữ cho tròn hai phần ấy thì mới đặng vào hàng Tiên tịch.

Nguồn sông nước chảy bọt trào,

Hàng văn phe võ, phe nào thuận hơn.

Con không hiểu đâu, mà dầu con đi hỏi đến đâu cũng chẳng ai hiểu, duy có cầu Di Lạc mới rõ (Ne dites rien. Laissez les comprendre chacun à leur facon).

Cơ bút Thầy cho thong thả mà học Đạo. Cơ bút là Thầy đó. (Thử Annam, không biết).

Nghe hai con chữ Nho khá lắm mà.

Chỉ (Thới, Dương, dốt dốt).

Thi thơ rõ chí trượng phu,

Trượng phu khăn áo võng dù nghinh ngang.

Đứa phàm nào hiểu câu đó. Không đứa nào, nên cắt nghĩa mấy câu Thầy cho đó. Đạo trong mấy câu Thầy cho, rõ hết thành Tiên có dư, nghe con Đống. Kiếm mà hiểu.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Mừng chư đạo hữu.

Mừng chư đạo muội.

Bần Đạo dạy nối. Nhứt Thái Cực sanh Lưỡng Quang. Nhứt điểm Linh Quang là Thầy, nhị điểm linh quang là chúng sanh nơi thế giới. Mỗi vật linh hồn là một chút điểm linh quang, nên khi trong chúng sanh có một người cùng một thú chi tưởng đến việc chi thì đã máy động đến điểm linh quang của Thầy. Còn linh quang của Thầy thì gom về nơi Thiên Nhãn. Hiểu? Ấy là Đạo. Nên lúc tu phải ngó Thiên Nhãn là ý đó.

**TIÊN NỮ hạ giáng**

Trong phe nữ đây sẽ có một người sau kế vị cho Ta mà độ chúng sanh. Sau có Tiểu Bát Tiên kế vị cho Bát Tiên kia thành Phật.

**THI :**

Tòa Liên Hoa ai lại chẳng ham,

Ngặt vì nỗi cực lòng lâu lắc;

Kìa Non Bồng hãy còn xa xắc,

Thêm nỗi lo cho kẻ mới vào.

**BÀI :**

Từ ngày khai Đạo biết bao,

Biết bao những kẻ có vào thì thôi.

 Tánh tình bạc bẻo như vôi,

Lúc (khi) đau rên vái hết rồi bỏ qua.

 Chẳng phân nẻo chánh đường tà,

Ham vui ham sướng đến già ăn năn.

 Ăn năn thì đã mãn căn,

Mãn căn số phải thêm phần lao đao.

Hiểu? Vậy đạo hữu cũng thấy chớ. Hết bịnh rồi nào nó có ăn năn tự hối đâu. Phải khuyên làm lành nghe.

Làm cầu siêu Thầy cho. Có Kinh đó, làm theo vậy, liệu lấy, song đừng cho lạc.

---o0o---

***Ngày 14 tháng 9 Đinh Mão (09-10-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Thới, Vợ Thới. Thầy dành phần cho con, chớ tưởng vậy là vô phước.

Thầy cho chớ mà tại con không tin keo. Thầy cũng để ý cho chúng con biết rằng Đạo không nên coi rẽ lắm. Sau, không có lịnh Thầy chớ truyền, vì Thới có cha mẹ bà con tu nên Thầy làm vậy cho nó biết mà giữ mình, đó là Thầy thương.

Còn vợ nó chẳng can chi. Song hai con phải tập tánh hiền hòa trong nhà, đừng có tiếng lớn, đừng khua đồ mạnh, đó là cửa Phật.

Hai đứa nhỏ cho nó ra hầu Thầy, Thầy dạy chuyện lành (sau).

Thới, Thầy dạy vậy con hiểu chưa? Nếu hiểu thì ra Chiêu nó chỉ. Thầy cũng chẳng làm cho con buồn lâu, tội nghiệp, hễ đốt…………hồng thệ Thầy cho song có ra xin keo phải tin keo mới đặng.

Còn lời thề sau đây con phải nhớ, nặng lắm đa con, mà nếu giữ được thì thành có dư. Có vậy mới có buộc thêm nó một vòng dây nữa vì nó nhỏ, việc trần sợ nó đắm mà hư, vợ nó cũng vậy.

Nó nghi cơ, nay hết nghi chưa? Mấy lời nói hồi trước đến giờ con nghĩ coi có làm được không? Làm cho Dương, Mười lộn xộn (cười). Hàn Tính (tánh) Humiliation, sobriété, Calme Labeur (Votre ligne de conduite). Rien pendant les inter-repas.

Thới, Bát Giái. Hồi bốn giờ nó ăn bậy, chiều làm không chạy, đáng, mất hết bao nhiêu, biết không? Phải bồi.

---o0o---

***Ngày 20 tháng 9 Đinh Mão (15-10-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Con kiến than cũng động tới Thầy, hà huống gì các con là đệ tử yêu dấu của Thầy. Nạn con Thầy đâu gánh đặng, song Thầy chế bớt cho. Muốn tu Đại Đạo mà yên ổn quá sao đặng.

Nói thì nói chớ nào Thầy đành để làm ngơ sao, có lòng triêm ngưỡng đến Thầy, Thầy cũng cho.

Hay a! Hễ làm lành, Hoàng Thiên đâu nỡ phụ.

Thương ôi! Đường dài, ngựa mỏi. Thảm thay!

Giang san một túi chưa đầy,

Chín năm lao khổ biết cùng hay chăng?

Nầy các con! Thầy cũng đau lòng với các con.

Kìa lao khổ, nọ nhục thân, bền chí nghé.

**BÀI :**

Chút chi để nghĩa hậu lai,

Ôi! Lời nhục nhã bên tai chớ buồn.

 Hàn huyên như nước chảy tuông,

Trương bườm gay trở tìm đường thẳng xông

 Mảnh thuyền gió dập sóng dồng,

Nghiêng ghe chớ có dạ mong chuyện ngoài.

 Cang thường đôi gánh hoằng vai,

Con ôi! Bền chí một mai trở về.

 Nhảy qua đến bến kim khê,

Kim khê lằn nước đề huề Ngọc Kinh.

Hay a! Lạ thay!

Oan gia

Chưa xong

Sao mong

Gay thuyền

Nợ duyên, còn lâu

Sao muốn đi đâu

Lo rầu làm chi con

Nước chảy lâu đá mòn

Thon von

Con, con!

Tẵng tằng tăng, cục đá ý a chưa mòn.

Con hỡi thon von!

Có Thầy đầu non

 Đó đa con!

Đại hườn đon

Dạ chớ sòn

Giữ keo son

Sợ đường trọn

Ngao ngán đường

Tục phải vương

Chớ phô trương

Phải lầm đường.

Thới, vợ chồng con khá yên lòng lo tu, việc nhà có Thầy bảo hộ cho. Thầy nỡ để cho con ngậm sầu hay sao?

Lo cái ruộng dâu đó đến mùa thì biết (Đạo).

---o0o---

***Ngày 29 tháng 9 Đinh Mão (25-10-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Mười, biên tên những người trường trai, cơ này điểm.

(Được 15 người). Đủ 36 người chẳng thâu nữa.

Bây, lúc tu, định thần mặt mày hung ác lắm. Sắc diện như Phật mới đặng, lựa phải nhăn mặt nhíu mày mới định được hay sao?

Thới, Dương, Mười ba trẻ ấu thơ, túc kỉnh lắm nghe.

Nguyên, chấm công cho đó, tu, tu, gom về một mối, sao, hưởi thang đó.

Thông (Beau père de Lộc) nghe thi.

**THI :**

Bỏ than vào lò chụm chín ơ cơm,

Huyền cơ diệu bút gắng công lo;

Hái thuốc đem chưng lối lửa lò,

May sau u hiển về chầu Phật.

Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu.

Cỏ tươi sắc uống trường sanh dược,

Hoa thơm đem ủ mà uống nghé.

Nhớ kiếm lấy mà hiểu, rồi Thầy mới chỉ thêm ba câu nữa. Thiên Cơ. Phải làm theo năm câu đầu, mới có ba câu sau. Hai bài, ba câu dạy Đạo, lui.

Oan Gia

Phạm Hòa đau, tẩy độc.

Đem vô. Hết ngày mai thì bịnh dứt, chạy thuốc nữa thôi. (In Kinh tốt lắm).

Con đau tiền của sạch trơn,

Cha rầu mẹ thảm biết hờn cùng ai.

 Cho rằng tu phải có tai,

Tám mươi mốt nạn đến hoài chẳng thôi.

 Thân này đã bỏ đi rồi,

Sá chi chồng vợ, nợ rồi kiếp xưa.

 Chi bằng mặn lạt muối dưa,

Bền lòng chớ sá nắng mưa trưa chiều.

 May hầu bệ Ngọc tiêu diêu,

Gió xuân mát mẻ thuận điều phong ba.

 Huê thơm rẽ cánh ác tà,

Lìa nhau rải khắp mùi hoa của Thầy.

Mười xin vợ phò cơ. Được mà khoan đã. Chừng đủ 36 người mới lìa. Sơ bộ.

Chuyện Nho: De son propre élan de ferveur.

Dieu n’y est que pour la fin. Qui sait?

Đường quanh bóng mát khỏe mình,

Nẻo rừng đi tắc rập rình cực thân.

Ce n’est que trop vrai.

Đờn ta, ta gãy ta chơi,

Sá chi kẻ biếm người cười mệt lo.

 Thân này miễn đặng ấm no,

Cơm ngày bốn bếp ấm lò thì thôi.

 Bụi trần tay quét sạch rồi,

Cha con chồng vợ hết hồi, rảnh thân.

 Ngày ngày mộ chữ tu bần,

Non Bồng bốn buổi ân cần vãng lai.

 Ai hay cho kẻ hữu tài,

Nước trên đổ xuống chèo hoài không ngưng.

 Đốc xe thúc hối ba quân,

 Ngày đêm thảng thét trông chừng Tây Phương.

 Ai hay cho gã cang cường,

Quân hao tướng mỏi thẳng đường chẳng lui.

 Đợi cho đào nọ chín mùi,

Hái đi đem cất lau chùi cho trơn.

 Tròn vo như hột kim đơn,

Đừng cho trợt té sẩy chơn mất rày.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 10 Đinh Mão (07-11-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Khá khen cho một cái đàn, toàn là những người trường trai. Thầy coi một đám đông kia chẳng có ai biết tu.

Kiểng Thành.

Công các con Thầy thưởng. Nay ngày rằm tháng 10 Thầy tăng cấp các con. Chấm mỗi đứa 100 công.

Đàn bà công ít hơn, song nhờ Bạch Y Tiên Nữ xin giùm nên sáu đứa đẳng đẳng như nhau.

Nguyên, nó mới tu biểu bằng bây sao đặng. Thới, con tính làm chuyện đó khá lắm. Thầy sẽ vui. Khá giữ cho nhẹm thì vừa ý Thầy. Đó là hột giống tốt, gieo vào đất phân.

Mừng thay Thầy tỏ đuôi đầu,

Cho con rõ biết cạn sâu lẽ nào.

 Thường ngày tập chí thanh cao,

Điền viên lo lấy chớ giao tay phàm.

 Tuổi con chẳng đặng mấy mươi,

Đường còn thăm thẳm còn tươi con chờ.

 Sợ cho én rẽ bơ vơ,

Lạc nhau đâu có cậy nhờ lấy nhau.

 Mơi chiều han hỏi âm hao,

Cùng nhau vùa giúp đợi đào trổ bông.

 Tu hành phải nhớ lập công.

Chớ chẳng phải luyện tập mà thành. Phải sửa nết lại.

Thầy rèn tập con, con phải ráng bền chí, chịu lằn lửa, búa, sau đây chúng nó sẽ lấy làm lạ, con đừng than với Thầy nữa.

Bao nhiêu công Thầy biết. Sao đừng có vậy, xá một cái rồi đi tu.

Thầy cũng rèn nó (Cười!.............)

**THI :**

Đem vàng đến thợ làm chiếc vòng tay,

Nó giũa, nó mài,

Nó trui, nó nướng.

Đen thui không bường lúc nọ.

Nhưng mà lọ mọ,

Nó đánh, nó chà,

Thành chiếc kim sa………

Thánh tượng, cất đi.

Bụng bây lộn xộn,

Không chịu ăn trường,

Có cho tấm Tượng.

Để họ hỏi biết đâu mà nói.

Vợ Mười nằm sái.

Vợ Dương làm sao mà Hà Tiên Cô hăm đó.

Vợ Thới cũng có Hà Tiên Cô tâu với Thầy.

Vợ Mười sửa giọng nói lại (của nó, nó biết mà).

Nguyên, tu sao?

Đi trước phải dìu dắt kẻ sau.

Coi chừng có giả có thiệt (trong) đa. (Trong ruột bây) có cách biết đặng. Phô trương lắm, Thầy cho giả. Mỗi đứa đều thấy chỗ hay trong mình.

Tu kiểu Ô Sào Thiền Sư.

Thới, vẽ theo kiểu này dễ tu, định thần dễ lắm.

Có xẹt quang dễ định thần, gom về trung tim, tròng đen.

Con mắt kia của Thới, vẽ để tịnh (J’ai prévu)

Hai giờ tịnh mỗi ngày, một giờ âm, một giờ dương, được hai giờ dương tốt.

Đàn bà, chúng nó giờ rảnh hơn bây.

Sớm mai: một giờ, từ chín tới mười giờ.

Chiều: một giờ, từ ba giờ tới bốn giờ. Ngán há.

---o0o---

***Mùng 9 tháng 11 Đinh Mão (02-12-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**[[3]](#footnote-3)

**THI :**

Thường mảng tiếc thu nguyệt đạm hồng,

Vọi xa đảnh núi tiếng thu không;

Thu không tỉnh giấc hồng vân mộng,

Mộng tưởng chốn xưa đá chập chồng.

Chập chồng là cõi rất tiêu diêu,

Giấc mộng phù sanh có mấy chiều;

Gương thơm là ngọc tương lai đó,

Nương bóng thu không dạ mấy chiều.

Thới lai đắc đạo cõi Tiên về,

Dương trần chớ đắm cũng đừng mê;

Mười Phật chín Trời là của báu,

Hiệp nhau dìu dắt cõi Tiên về.

**CAO** Thượng Huyền Khung ấy danh Ta,

**ĐÀI** thượng tiêu diêu lượng hải hà;

**TIÊN** Phật gồm thâu về một mối,

**ÔNG** lão ngồi trên phẩm Liên Hoa.

Mừng Ta chung rượu nhớ ngày xưa,

Lành dữ mần ri ấy cũng vừa;

Xưa kia rượu thịt đào ngả ngớn,

Nay lại trường trai ấy cũng vừa.

Ba cô vải nhỏ nghĩ làm sao?

Mà lại khổ thân dạ chẳng nao;

Ai biểu trường trai cho cực khổ,

Tu luyện làm chi khá nói nào?

Bốn câu hỏi đó trả lời sao?

Mà lại làm thinh chẳng nói nào;

Muốn thông cái Đạo vô vi ấy,

Thì phải đáp thông nghĩa sao sao.

Thôi, chẳng biết trả lời thì thôi, miễn chín cơm là đủ.

Tu phải sửa tánh, nhứt là ba vợ bây, bảo nó phải dằn lòng, nhịn nhục.

Thường người ta gọi, “*Một câu nhịn chín câu lành. Làm chín chuyện lành, không bằng nhẫn một tiếng*”.

---o0o---

***Ngày 14 tháng 11 Đinh Mão (07-12-1927)***

**THI :**

**NGỌC** Đế giá lâm xuống cõi trần,

**HOÀNG** ân rải khắp cả muôn dân;

 **THƯỢNG** phẩm Liên Hoa phần thưởng quí,

**ĐẾ** Vương ngôi cả Ngọc Hoàng ân.

Mầu nhiệm Trời ban khá để dành,

Gặp lúc mang tai mới rõ danh;

Rõ danh Trời Phật là cao trọng,

Cao trọng dường ni mới rạng danh.

Các con phải ráng mà hiểu, Thầy đâu cắt nghĩa.

Máy hư linh ấy máy mầu,

Dường ni mới biết Đạo cao sâu;

Dưới nguyệt ôm cầm trông đợi gió,

Bạch mã giục cương bước tới cầu.

Tới cầu nước đổ bọt bèo sông,

Chăm nom mãn buổi ngọn đuốc hồng;

Rồng lửa khoanh nằm nơi đáy biển,

Linh qui ấp trứng dựa mé sông.

Mé sông kim phụng bắt cầu qua,

Đại ý Thần Tiên khó kiếm ra,

Linh điểu tòng xưa nay làm ổ,

Âm dương nhị khí ráng cộng hòa.

Cộng hòa phải có chiếu Thầy ban,

Dễ chi kẻ thế xướng làm ngang;

Dưới lò chẳng có thang Ông Thái,

Trên đảnh vắn hơi gió hướng nam.

Cara chylia-del-Alphonso. Mon nom. Illico Saint Alphonso.

Je viens avec la permission du Maitre. Le douloureux calvaire Jésus crucifié pour la rédemption des mortels.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 12 Đinh Mão (25-12-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Cauchemar, chẳng sa của sao đặng mừng. Đứa nào cũng ước mơ cho Jésus giáng. Màng chi những việc không có, màng mang Nhứt Tâm.

**THI :**

Tay nương bút ngọc dạ tính cơ cầu,

Ham vui một lúc quảng gì Đạo cao;

Kìa một thân chia năm bảy khó gì,

Phép Thần Thánh vô biên vô tận.

**JÉSUS DE NAZARETH**

Au nom de Seigneur Dieu dont JE tiens l’effigie, JE demande à vous, adeptes, la clé de l’énigme sanglant qui entoure le Christianisme.

Si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, JE vous dirais que vous êtes par trop exigeants et que désormais, pratiquez la vertu le plus simplement du monde. Les complications ont perdu le Christianisme.

**JMMACULÉE STE VIERGE**

**Appelée en Orient: QUAN ÂM**

Không chồng rứa lại có con,

Con Tiên, con Phật, Bồng Lai con về.

 Rứa mà Mẹ chịu lời chê,

Không chồng đến tuổi cặp kê có bầu.

 Rõ ràng là Đạo cao sâu,

Thánh Tiên để ý ruộng dâu lo trồng.

Jésus n’est pas le fils de Ste Vierge. Jésus est Ste Vierge.

(………) Cà est fou. Cao Đài c’est Cao Đài. Quan Âm c’est Quan Âm. Ne cherchez pas à comprendre. C’est tellement, tellement compliquéela machine de Dieu, et, pourtant c’est UN, un et un font deux, c’est simple, mais pourtant, rien de plus embrouill.

Un et un cà fait dix (chữ Thập là mười).

Dix et dix cà fait l’infini.

---o0o---

***Ngày 29 tháng 10 Đinh Mão (22-11-1927)***

**CÔNG CÔNG**

Mừng chư nhu.

Bần Đạo cần việc tu hơn việc nhà. Chư nhu chỉnh đàn nghiêm trang. Thượng Đế giá lâm có các Tiên. Hội Long Hoa.

Hai mươi bốn ly rượu Bồ Đào. Hạ cơ.

**THƯỢNG ĐẾ**

**Chư TIÊN PHẬT**

Chư Tiên theo hầu Ta coi chư đệ tử tu luyện thể nào?

Chúng con cũng nghe nói Hội Long Hoa chớ?

Chư Tiên Phật Hội Long Hoa đến cùng Ta dùng chút rượu.

**CỬU THIÊN HUYỀN NỮ**

Phe nữ có Ta. Làm lành là điều thứ nhứt. Tu trì là điều thứ nhì. Nghe!

**TRUNG THIÊN GIÁO CHỦ DI LẠC PHẬT**

Phe nam có Ta. Cười! Tu tứ thời là bực chót.

Thượng Đế Ngài sợ chúng ngươi vô lễ nên có Thiên Binh theo rất đông.

Ngàn, mừng cho nhà ngươi, may mắn mới khỏi hại. Phải biết ơn nặng của Thượng Đế. Ngươi phải biết lấy và nhớ Đại Từ của Ngài mà sửa mình. Thân đã chết hụt một lần còn gì nữa mà chẳng ăn năn. Gặp việc phải dằn, nên nhớ thân chết thì dằn đặng, lui.

Vợ của ba đứa bây tu lôi thôi lắm, duy có vợ mày (Mười) tu siêng mà thôi.

Hôi, còn gì nữa mà không tu, mấy mươi tuổi nói thử, hỏi con nó nói cho mà biết, tu sao gọi là tu, lui.

Nguyên, tập luyện thể nào, có bần thần không, giải tán, nang, nang, lui.

Thạch, giữ tứ thời không nên trễ, vợ ngươi hãy ráng niệm, bỏ trầu.

Ngươi phải giữ, họa phước vô môn.

Thường sanh nghề tử nghiệp, mà không tử cũng ngất ngư. Nói cho biết trước.

Thiệt, biết khôn thì khá.

Ngà, biết ăn năn sớm thì khá, lui.

Dương, đừng han hỏi lắm, Phật ưa thanh tịnh.

Thới, đừng phiền não, trăng hết khuyết tới (tròn) đầy, hết đầy tới khuyết, ai cũng phải đi nẻo đó.

Mười, cần những việc ngoại gia.

Nãy giờ ai viết cho bây. Tiên Phật dấu danh. Mỗi đứa có một vị cho, song không nói danh sợ bây kêu réo tối ngày, hiểu? Vị ấy theo hộ thường ngày, chẳng nên biết, vị ấy cũng có chút nợ với bây. Rượu chia nhau uống. THĂNG

---o0o---

***Ngày 11 tháng 12 Đinh Mão (03-01-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Con muốn vững bền không? Có về thì cũng phải song việc tu hành, cũng phải giữ lệ thường, chớ lo gì nữa. Chẳng lẽ Thầy nói cho con biết, song người đời như hoa, có biết chăng?

Nhớ lời, cang thường chẳng phải mãn, miễn giữ cho tinh, gần mực mà chẳng dính tay mới ngoan, Thôi con.

Luôn dịp Thầy dặn các con phải giữ đoàn thể, phải hiểu đoàn thể là sao?

Thới có nói mà chẳng thấy làm, mảng lần lựa mà chẳng kịp, phải làm bây giờ, hạn trông mưa, mà mưa chẳng tưới. Nếu vậy thì cũng uổng công Thầy. Nếu không làm Thầy treo cơ. Thi hành lời nguyện. Bây biết rằng bây phải chịu liên cang: một đứa làm chịu chung, Thầy tưởng con làm, nên Thầy mới cho cái huyền diệu ấy, được rồi làm thinh.

Mười, ngoại gia phải cần, sao không thấy cần lắm, cần lắm, làm Thầy cứu cho (Mười nói bề nào cũng có Thầy). Đừng nói vậy mà mang khốn. Phải có giữ trước tới việc Thầy mới đỡ. Thầy nói trước tự con lo liệu, nếu Thầy chỉ thì lậu Thiên cơ (………) Đừng chữ gia, có người đỡ con được mà người ấy là người con ghét bỏ đã lâu, mấy năm nay.

---o0o---

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Muôn ngàn mầu nhiệm.

Đường xa muôn phần đi chưa đặng một. Vậy mà có đứa đà muốn thối. Tu hay không Thầy không ép, song phải nhớ lời nguyện xưa. Vậy chớ muôn ngàn con của Thầy không tu Thầy lại giết nó sao? Song đến lúc lâm chung mới biết. Thầy ra công phổ độ các con dựng nên một cái thang vững vàng cho các con leo đến Thầy sao các con mê muội đến thế.

Tu thì cực nhọc lắm song cái cực nhọc ấy sánh với sự vui sướng ngày sau thì trăm phần không có một, tỉ như mua bán kiếm lời phải xuất vốn, câu cá phải thả mồi. Tu đừng cho trễ thì sẽ thấy Thầy thường ở một bên.

Ba đứa bây và vợ nhơn dịp lúc bãi trường dẫn nhau ra mé biển mà hứng thanh khí, nhứt là Thới, Dương, cần phải dưỡng. Ra đó thuê nhà ở tu luyện cho đặng lâu thì tốt, hoặc nửa tháng, hoặc hai mươi ngày.

---o0o---

***Tháng 8 Đinh Mão (1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Tu theo Thầy, biết Thầy là phải, chớ lo, đến chết Thầy cũng cứu sống.

(Năm đau) nạn con, cứ việc tu, muôn việc có Thầy bảo hộ. THĂNG

---o0o---

***Tháng 8 Đinh Mão (1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chúng đệ tử.

Thiên, biết đường chánh vào nhờ lấy thân sau.

Chiêu, Thao, Thiệt, Mười, Thanh, Cưởng, Ngàn sao không tập cơ. Phải tập cho thành theo lời nguyện, nghe. Tính nhau cho tiện.

***Mùng 1 tháng 9 Đinh Mão (26-09-1927)***

**HÀ TIÊN CÔ**

Mừng chư đạo muội.

Mừng chư đạo hữu.

Thầy hội yến Thiên Đình, một giờ nữa mới đến.

Hội, để Ta thày lay mách giùm cho mà cầu Đạo. Thầy thương kẻ chí tâm. Hễ phàm thì duy có cầu lạy, khẩn vái thì đặng. Vậy hãy do theo Ta cầu thì đặng mối Đạo, tuy nặng mà nhẹ vì có cấp dễ đi.

Thanh, ráng cầu Thầy nghe.

Của, ý Thần Tiên ai biết, thấy vậy hay vậy thì trúng Đạo.

Ngàn, vái Thầy mà kềm bớt miệng, Thầy độ cho. Con xin sẽ có người phò tá dễ tu.

Nguyên? Nguyên? Nguyên?

---o0o---

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Miễn lễ.

Thiệt, cơ các con tính tập cho xong. Tùy ý. Tới lui giữ đa. Nghe các con.

Từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi phải tập. Tập ba bữa phải cầu cơ cũ một lần đặng Thầy dạy nghe.

Giữ gìn.

Nét tu mới khỏi hại. Nhẫn.

Ouvrez des séances à vous le 23 et le 8 de chaque mois. JE ne peux rien dire.

Bơ thờ lắm, phải sốt sắng mới tìm Đạo. THĂNG

***Tháng 9 Đinh Mão (1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con nên nhớ rằng, Thầy của các con là Ông Thầy vô vi, duy biết cái công vô vi của các con.

Thầy hằng bố hóa cái Đạo bần, cho đứa con nào cũng đồng thể. Trong Đạo tu hành các con nhớ lấy, nếu các con sai đi thì biết bao nhiêu là hiểm trở cho lớp hậu lai. Các con tỷ như cái nồi để chứa đựng cái Đạo lớn lao của Thầy đã khởi lập.

Cậy Chiêu đến có mặt, các con tập cơ.

Lời nó xin, bằng các con khấn vái cả tháng.

Tu, tu, vô vi, Đạo truyền kiểu vô vi.

Đạo chẳng phải dễ mà dễ ngươi.

Biết Thầy, biết Chiêu, biết bạn là dễ. Các con tu sao cho rạng danh Thầy, cho chẳng uổng công Thầy cực với các con, nhứt là phe nữ Thầy cực hơn hết.

Diệt chớ đừng biến. THĂNG

---o0o---

***Tháng 9 Đinh Mão (1927)* (Ông Đạo xin điểm cơ)**

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Con có biết chút Đạo. Thầy chẳng dùng bùa chú mà ếm đối. Vậy Thầy chứng cho cơ, cho đồng, giữ trai giái mà tập luyện thì thành. Vậy hãy vững lòng.

Con lui.

---o0o---

***Cuối tháng 9 Đinh Mão (1927)* (Năm đau nặng)**

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Có chi mà sợ lắm vậy. Thường sự, uống thuốc và nước vái Thầy.

Con than thở cũng động lòng Thầy, ngặt vì nạn con phải chịu cho cùng. Không nạn, không có nét tu hành, đừng sợ, bậm gan mà chịu không sao chớ lo, để dạ tu hành. THĂNG

---o0o---

***Mùng 8 tháng 9 Đinh Mão (03-10-1927)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Thanh, đem nó đây, đem vô ngủ.

Mười, ngồi bên nào – cơ – vô luân phiên mỗi đứa Thầy điểm, mỗi phiên có hoặc Dương, hoặc Thới.

Mười, từ lúc thượng cổ, Thầy đã truyền ra mối Đạo, hiện nay Đạo đã biết bao nhiêu là nhiều.

a - b : ba - c d ca

Bác, ác, ca, đa, bà

Các con nên đến Minh Lý Miếu hầu Thầy, trước cho biết Đạo Thầy, ngàn muôn vẫn có một, sau học khôn luôn. Chẳng nên đồ theo, song cũng phải học cách (l’essence rituelle).

Ta tu nơi Bạch Vân Động, rừng Hắc Thảo Lâm. Ta tự danh Đại Đạo Tiên Ông. Thường Ta vân du bốn biển. Trên có nẻo thông động chư Tiên, dưới có đường đi địa phủ. Từ ải chí đèo, bao nhiêu là thanh thú. Đại Đạo Tiên Ông có từ lúc chưa lập nên Trời Đất. Đại Đạo Tiên Ông gầy dựng muôn loài, sau mới có chư vị Phật Tiên Thánh Thần…v…v… Đại Đạo Tiên Ông xưng là Tiên Ông hầu chuyển cơ dạy Đạo.

**LẠC CẢNH TIÊN CÔ**

Ta là ai? Ta tu nơi Nê Hườn Cung, cảnh thú thanh nhàn, nơi cửa động “Hào quang sáng giới”. Buồn, Ta dạo chơi dưới cụm tùng xanh vui, Ta lại trèo hang khe nước chảy. Đạo.

Đò là đò ai đưa,

Đò là đò ai đưa;

Sông Huỳnh quanh co,

Giang Hà chẳng lo,

Qua đò làm sao?

Đường là đường lên cao,

Đường là đường lên cao,

Ai rào khó đi,

Vô vi, tu trì,

Ráng đi kịp thì.

**DIÊU TRÌ THÁNH MẪU**

Kim danh Thổ Thần Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát

Mẫu? Ông?? Đạo

Trước có Đại Đạo Tiên Ông, rồi mới có Ta, muôn vật, Ta là Mẹ chung.

Thăng Thiên một ánh bạch hào,

Kim đơn luyện nấu, Đạo cao khó tìm.

 Phép tu như thể con chim,

Đủ lông đủ cánh mới tìm quê cha.

 Đạo trong Thái Cực lòn ra,

Qua sông lướt biển đến tòa tháp cao.

 Tu rằng một chữ anh hào,

Ngậm cay nuốt đắng trông mau đến nhà.

 Trần ai con thoát chớ sa,

Mê nơi trần tục hầu Cha sao tròn.

 Này phàm Thầy kể đây con,

Ăn ngon uống ngọt thân con nặng nề.

 Này con tật ngủ đáng chê,

Ngủ thôi bất kể về quê cùng Thầy.

 Sắc tài con chớ dựa này,

Con toan giữ Đạo bần Thầy truyền cho.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 9 tháng 9 Đinh Mão (04-10-1927)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thanh, con quên lời Chiêu hay sao?

Dương trị tiếp cho nó. Còn Thanh, con ráng tu Thầy giảm bớt nạn cho. Hiểu?

Dương, Thanh muôn việc do nơi Thầy. Buổi tu đem hơi cho đặng thấu thì hết bịnh, nạn con đó, Thầy độ cho, không hề chi đâu mà sợ.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ và chư ái nữ.

Sửu, việc tu hành là khó, vậy con hãy cầu ba đứa nó truyền cách cúng tứ thời và con hãy đem lời Thầy dạy cho trong môn đệ Thầy ở dưới biết việc cơ bút là tối trọng chẳng nên dễ ngươi, một lời biện bạch cũng phải cẩn lấy, về cử chỉ trong lúc hầu Thầy từ đây cũng sửa lại, con làm y theo lời Thầy trong một tháng sẽ thấy huyền diệu. Thầy sẽ đích thân nương các con vào đàng chánh, nghe. Sau cũng đặng hành chữ Bần Đạo. Còn việc Đạo do nơi Đức. Đạo đức gồm hai mới gần Thầy. Do nơi Thầy mà học Đạo. Thầy có ý để cho con biết tông chỉ của Thầy. Nơi đàn Thầy điểm công cho mỗi đứa. Phải hiểu lời Thầy nói thì công con lên đến đây mới có kết quả.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thanh, Thầy minh chánh chẳng tư vị đứa nào. Con cũng đồng con tánh con cứng cỏi thêm Dương lại kỳ khôi sanh chuyện, song Thầy nói con nghe, phàm vợ nhịn chồng mới phải hơn, gọi là Tam Giáo Đạo thì đã gồm Đạo Khổng Tử, Đạo dạy phép ở đời, vợ chồng là việc trọng, Thầy chẳng ưa những đứa lỗi Đạo vợ, Thầy cũng ghét những đứa không tròn phận chồng.

Việc chi còn Thầy, đứa nào nhịn Thầy điểm công, nào phải hơn thua làm chi tiếng nói, mấy đứa kia nghe. Con tu Thầy vui lòng mà bịnh con hết nghe.

Đạo chẳng chi mà tỵ hiềm. Phàm ai nói hơn hoặc làm điều trái, thì nhịn đi, ai cười, có ai cười công càng lớn. Còn lúc nóng giận va những tiếng chẳng phải, đến lúc nguôi rồi biết lỗi mà hơn thiệt với kẻ nhịn mình một đôi lời thì tội Thầy đã dĩ cho hết phân nửa. Thầy nói nóng giận, chớ phàm tu hành trước khi nóng thì đã dằn đi rồi. Lúc sơ bộ thì bên đường đời Thầy kể nhiều hơn, giữ tròn ba năm, thì về sau vô sự.

Ngàn, con giữ buổi tu cho tròn, lúc này là lúc khó. Bảo lãnh hết các con, giữ tròn về sau đắc thành.

Thiệt, giữ mình cho (lắm) vẹn, nghe con. Muốn cho Thầy chấm vào hàng đệ tử của Thầy thì khó lắm chớ chẳng phải chơi đa, con trường trai là lập công lớn với Thầy, còn bề ăn ở phải giữ từ nét.

**ĐẠI ĐẠO BỒ TÁT**

Vui theo Đạo, Chiêu nó đi thi bây, chớ chẳng phải đi chơi đâu ráng nghe.

Tu lỗi nhịp lắm. Ngồi cho vững, xương sống cho ngay thì hơi lên mới đặng. Không trúng nhịp.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con đứa nào cũng no Đạo. Thầy tập các con cho rành hầu ngày sau đoạt lấy bản vàng mới toại lòng. Thầy độ các con đến cùng một phút cũng chẳng rời các con. Vậy các con yên lòng.

Trai lo việc nước, gái sắp đặt việc nhà, trai lo kiếm tiền, gái giữ nồi cơm, bữa cháo cho chồng, rảnh việc đến giờ lo hành Thiên Đạo, sẵn lương bổng Thầy cho, tu hành chẳng lo thiếu đủ, đến buổi tu ngồi rửa hết việc trần, nhàn như thế mới gọi nhàn.

**NĂM MẬU THÌN (1928)**

***Mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Thìn (23-01-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mãn năm cũ sang năm mới, các con ra lễ mừng Thầy, phải lắm, song còn thất một điều. Lầm lỗi Thầy thật không chấp song lễ phải giữ cho phải, người tu đại kỵ những điều vong ân và bội ước.

**THI :**

Tóc xanh đã đặng Đạo huyền nương,

Đầu bạc hãy còn thế vấn vương;

Vườn hồng rực rỡ cành hoa tốt,

Nương mây may thấu cảnh Tây Phương.

Đã kinh, đã sám mà chẳng thấu tai. Vậy nào là kẻ đại chí trượng phu, sao chẳng làm thử như trẻ thơ này, tu thì muốn mà hãy còn lần lựa, qua một ngày mất một ngày.

**Tiếp Cầu :**

**CÔNG CÔNG**

Mừng chư đạo hữu.

Thần Hòa Đông hội quán.

Hỉ chư nhu.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Năm nay mồng một tháng Giêng,

Lệ rằng lễ Tết tân niên thường mầng.

 Mãn đông trời lại sang xuân,

Xuân qua hè chí đượm nhuần lê dân.

 Kìa thu nọ lại hầu gần,

Bốn mùa trời đất nhơn dân thanh nhàn.

 Trải qua năm cũ bình an,

 Này qua năm mới nhộn nhàn khắp nơi.

 Trẻ kia xem bể vơi vơi,

Ngày qua bảy tháng cuộc đời đắng cay.

 Sanh ra mối Đạo Cao Đài,

Ngọc Hoàng hạ giá tỏ bày Đạo Cao.

 Một là thiên hạ chẳng hao,

Hai là cứu kẻ ngôi cao trở về.

 Sao còn nửa tỉnh nửa mê,

Nhọc lòng Ta phải dựa kề khuyên lơn.

Tân xuân Ta mừng chư nhu, Ta lui.

**Tiếp Điển:**

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Vi vi – vi vi.

Tân xuân Ta mừng đạo hữu và đạo muội.

May nay lại có dịp tạm đàn chơi, mảng lo việc trần mà quên tuổi của Già. Bao nhiêu tuổi đố lai biết? Già năm nay đã đặng tám trăm tuổi. Khuyên chư đạo hữu gắng rèn tu, mai sau được hưởng thanh nhàn như Già vậy.

---o0o---

***Mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Thìn (31-01-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

**THI :**

Mang mển làm chi cái nợ trần,

Càng thêm phú quí nhọc nhằn thân;

Cho hay danh lợi là bèo bọt,

Mang mển làm chi cái nợ trần.

Mang cào, mang cào.

**Tiếp Điển:**

**THI :**

Ta là Tiên Nữ đẩy xa rồng,

**HÀ CÔ** có chí độ người trông;

Tiên Phật ưa người lòng chí thiện,

Nữ phái ráng tu dựa núi Bồng.

Đạo là chữ nhứt, nhứt tâm thành,

Biến cải có khi phải lạc danh;

Mơ tưởng tưởng mơ đều không phải,

Vẻ vang cho lắm mệt cầm canh.

Mừng có cần chi phải đọc bài bản, bài ấy để mà mừng Thầy, dâng trà rượu cũng vậy. Mấy năm lầm lạc tại lỗi người đời ham sự vẻ vang, chế biến, càng ngày càng lạc nguyên bổn. Khó lắm, phải coi chừng từ bước, nhít một chút thì đã lạc.

Kẻ nào chẳng giữ tròn Đạo phải bị Lôi tru.

Tướng hiền nó chẳng sợ, làm oai nó mới kiên. Thả bầy quỉ vô thường nó phá cho mà coi, làm biếng, muốn nghỉ thì nghỉ vô cớ.

**BÀI :**

Vô vi mối Đạo dạy đời,

Cứu người dưới thế kíp dời Tiên Bang.

 Nữ nam hai phái rõ ràng,

Lòng thành túc kỉnh độ nàn an thân.

 Tứ thời khuyên khá ân cần,

Ngày đêm bốn buổi trau thân nhẹ nhàng.

 Nguyên con giữ lấy trần gian,

Ngày sau ắt khó Tiên bang trở về.

 Con đà thấu đáo vân khê,

Non sông một túi ê hề chớ quên.

 Tu sao cho rõ tuổi tên,

Rõ đường trong sạch vững bền siêu thăng.

 Kìa con ba đứa đạo hằng,

Nhơn luân vẹn giữ có ngằn có nơi.

 Một là Đạo ở cùng Trời,

Thần Tiên Phật nơi bơi kỉnh nhường.

 Hai là Đạo lý thẳng đường,

Đừng cho cong vạy phải vương nẻo tà.

 Ba là Đạo ở mẹ cha,

Hết lòng hiếu hạnh việc nhà toan lo.

 Bốn là cô bác khá dò,

Tánh tình ngay thật đắn đo chớ lầm.

 Năm là phận đối với chồng,

Ngày đêm lo liệu chớ lòng bạc đen.

 Phải cơn giận dữ lửa nhen,

Trước tua tưới bớt chúng khen phải người.

 Gặp cơn hoạn nạn phải thời,

Cùng nhau chung chịu việc đời đắng cay.

 Nợ trần mối ấy rất dày,

Chẳng toan giữ lấy có ngày tai ương.

 Đạo là nương lấy luân thường,

 Luân thường vẹn giữ vạch đường Tiên Bang.

 Giống chi cái thói gái hoang,

Mắng chồng mà có khôn ngoan bao giờ.

 Lỗi lầm nó cũng trơ trơ,

Biết chi xấu hổ nhuốc nhơ thân hình.

 Biết chi những sự nhục vinh,

Miễn là lấn lướt tiếng rình giọng cao.

 Khuyên con tua khá nhịn nhau,

Mấy lời Thầy dặn âm hao cho tường.

 Ấy là nẻo thấu Tây phương,

Thánh Tiên khi trước chung đường với con.

 Bởi lòng trong sạch nợ tròn,

Nên Thầy cứu độ lên non hầu Thầy.

 Các con thang hạt cung mây,

Gắng lòng bước thẳng hướng Tây trở về.

 Thương con Thầy tỉnh giấc mê,

Dạy rồi Thầy trở ra về Bồng Lai.

---o0o---

***Ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Thìn (06-02-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thới, tuân mạng Thầy mà hứng mát, mau mau, mùng một tháng hai mừng Thầy, Thầy sang truyền mầu nhiệm cho con.

Thần thường hộ mạng.

Thầy cũng cần, công con mơ ước, Thầy chấp theo lời nguyện. Chiêu cắt nghĩa.

Mầu nhiệm thường mang càng thêm nhiệm,

Máy linh thêm tưởng lại thêm linh.

Thới!

**THI BÀI :**

Máy linh khá rõ kìa con,

Nhọc nhằn bao quản thân mòn chớ lo.

 Đường đi mỗi bước mỗi dò,

Dò nơi sâu cạn khá lo cho thành.

 Thới con muốn đặng công danh,

Ráng công luyện tập rõ nhành chim linh.

 Việc chi dạ chớ dễ khinh,

Đắng cay xấu hổ thường tình lạ chi.

 Muốn nên Đạo cả vô vi,

Phải toan giữ đủ mấy thì chớ sai.

 Dầu mà phải trễ một ngày,

Ngày mai tua khá giữ hai mỗi thời.

 Muốn cho thân nọ tốt tươi,

Tý thời tu lấy hai nồi thì xong.

 Mấy khi dạ đặng bá tòng,

Toan lo giữ lấy nền công đến cùng.

 Con ôi! Gặp lúc thung dung,

Đừng quên đau ốm khốn cùng lúc xưa.

 Hằng toan giữ lấy muối dưa,

Tỉnh hồn mê muội chẳng thừa đừng hao.

 Nhập tâm lời dặn âm hao,

Dương con nhắm lấy Trời cao đất dày.

 Xem kinh ôn kệ chờ ngày,

Vững bền rày thoát trần ai trở về.

 Con ôi! Chớ khá cười chê,

Những người lầm lạc tê mê chốn trần.

Đức Ngô Minh Chiêu cho tiếp:

 Biết thời sửa tánh ân cần,

Phật Trời đã sẵn đấu cân đo lường.

 Bá tòng con hãy lương khương,

Lâu năm rồi cũng chẳng nhường chi ai.

 Đạo thời dốc chí bền dai,

Hiện thời phải chịu đắng cay khổ sầu.

 Sông non vốn sẵn một bầu,

Đảnh lò Tạo Hóa cạn sâu mấy từng.

 Bắt tay trúng cách rập chừng,

Bạch y tề chỉnh dạ đừng dễ khinh.

 Ô kim, bạch thủy khí tinh,

Công hòa phải phép một bình “kim đơn”.

 Con đợi Thới, nghe:

Mười, Dương ra lễ Thầy dạy. Mầu nhiệm rõ đặng trong bài Thầy cho.

Mầu nhiệm vô vi là bí truyền,

Mầu nhiệm bàng môn là tà thuật.

Versez chacun votre cantionnement (garantie).

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Đạo, hai vợ chồng con đã nhứt định theo Thầy, vậy hãy lựa ngày tý tháng hai lập bàn thờ Thượng Tượng Thầy, còn việc mật nhiệm và tâm sự của con Thầy đã biết mà ngừa rồi, vậy cứ đi.

**THI BÀI:**

Mặc dầu ai xiểm ai dèm,

Một lòng giữ vẹn chớ (hòng) thèm để tai.

 Vợ chồng là Đạo cao dày,

Nặng lòng quân tử chi sai mối đời.

 Ngạt nghiên trời biển chơi vơi,

Đất dày nước rộng tơi bời cá chim.

 Đạo mầu con dốc chí tìm,

Non xanh nước bích mảnh thuyền ra khơi.

 Đôi chèo mũi lái nương dời,

Vào ra sâu cạn cuộc đời đắng cay.

 Phỉ nguyền thệ với cao dày,

Tấm lòng son sắt giồi mài cho trong.

 Mấy ai dạ đặng bá tòng,

Ùn ùn sóng bủa nhưng lòng không không.

 Vợ chồng rày đặng (……) thông,

Huỳnh đình nương bóng non Bồng rảnh thân

 Rày khuyên con gắng chí cần,

Tứ thời y lệ một thân u nhàn.

 Biết đường thẳng tới Tây phang,

Ngàn năm một hội phong quang rảnh trần.

Thôi.

**THI :**

Tìm Đạo kìa ai đặng nếm mùi,

Bịnh căn rày dứt lại càng vui;

Chén rượu Huỳnh Tương tô điểm Đạo,

Ngàn năm may thoát ngọc chôn vùi.

Buổi trưa hàng cá ê hề,

Bán mắc bán rẻ đi về cho xong.

 Ai kia dưa chẳng thấy trồng,

Lại lên xanh tốt đơm bông trổ màu.

 Tưởng rằng nó cũng chì thau,

Nào dè vàng thiệt có trau có giồi.

Bài trước cho hai vợ chồng Ông Đạo.

Bài chót cho ông thân Hội Đồng Nhiễu (chết).

---o0o---

***Ngày 21 tháng Giêng năm Mậu Thìn (12-02-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Dương và vợ ra lễ tốn nhiều, người phàm chơn tu hãy còn chưa chịu lễ vật thay huống chi là Thầy. Con ít tiền để dùng việc khác.

Thầy dụng tâm mà thôi.

Việc chi đều tiền định, nhơn lực sao qua Thiên Mạng.

Con đợi Thới rồi Thầy sẽ nói chuyện con. Vợ Dương chớ buồn, con thối chí không nên, có chịu khổ, thắng đặng, sau mới biết mà dạy người ta, có đạp gai mới biết mà lễ, hiểu không con, ráng chịu, trong lúc đau vui vẻ là tỏ ý kính trọng Thầy, tu mà vô sự sao ra mối Đạo. Di Đà còn phải chịu nạn thay!

**THI BÀI :**

Yên lòng con hỡi kìa con,

Chín năm lao khổ vẹn tròn công phu.

 Người đại chí ráng rèn tu,

Mai sau thoát kiếp nhàn du Thiên Đàng.

 Bịnh căn rày thật trái oan,

Nợ trần khi trước vương mang cũng nhiều.

 Rày lo thắng, Phật tiêu diêu,

Nam du bắc ngoạn mơi chiều độ dân.

 Khuyên con chớ đắm dương trần,

Những điều vui sướng lao thân ích gì.

 Giữ lòng dưa muối kịp thì,

Linh Tiêu Ngọc Điện hiển vi hầu Thầy.

 Con ôi! Chớ để dạ khuây,

Lời chồng khuyên giải la rầy chớ quên.

 Vì con chẳng chịu dạ bền,

Chồng con nó mới sợ quên Đạo mầu.

 Vợ ngoan đâu có câu mâu,

Chồng khuyên vì bởi sợ lâu quên đường.

 Con ôi! Gặp lúc tai ương,

Kể như những việc xem thường xem khinh.

**THI :**

Dòng sông con nước ngược chèo xuôi,

**DƯƠN**

Ưng dạ theo Thầy chí đừng lui;

Ơn dày lo trả cho thong thả,

Nếm Đạo sao sao cũng biết mùi.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 2 năm Mậu Thìn (21-02-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI :**

Ba ly rượu bọt tấm lòng son,

Kìa nghĩa nhơn luân khá giữ tròn;

An phận muối dưa cay đắng chịu,

Ngàn thu hưởng phước Ngọc Hoàng ân.

**THI BÀI :**

Mừng Thầy chén rượu bồ đào,

Non xanh nước biếc nhượm màu cỏ hoa.

 Thới ra lẽ (lễ) cúng mừng Ta,

Gọi là tân nhựt bước qua cõi mầu.

 Vạch tìm giếng cạn ao sâu,

Non non nước nước một bầu tinh anh.

 Rõ ràng phụng ấp chim nhành,

Liên thu cúc hạ minh manh Đạo Trời.

 Kìa lư nọ đảnh an nơi,

Để cho khí tụ cuộc đời dẹp qua.

 Nhành dương liễu của Phật Bà,

Hồ lô cam lộ đượm hòa trong thân.

 Tý thời giờ nhứt ân cần,

Vào ra hai hiệp khí tân chuyển thường.

 Ngàn con rõ Đạo đo lường,

Cam la sớm gặp nào nhường Tử Nha.

 Đấy là nói tắc việc nhà,

Lắm khi giận dữ rầy la ráo lời.

 Khuyên con chế bớt cuộc đời,

Hàng văn sao cũng thuận vời đó con.

 Sợ khi nóng giận nó mòn,

Thất công luyện tập thon von bấy chầy.

 Thấy con tập chí bền dai,

Rày lo cho kịp chớ sai tấm lòng.

 Con đà rõ thấu đục trong,

Cạn sâu chín khúc lửa trong nấu thường.

Vợ chồng chớ nên giỡn hớt, Thầy phạt. Giỡn như vuốt râu cọp. Mười, Thới coi chừng khí tụ phải bị tán chớ chẳng phải chơi mà dể duôi. Mầu nhiệm, Thầy truyền cách vô vi. Coi trong mình hễ thấy mối thì phăng tới.

**THI :**

Tinh anh một vẻ điểm vàng son,

**T**

**H**

**Ơ**

**I**

Hạn gặp mưa tuông thấm bọc tròn;

Ơn ai khá biết kìa ai đó,

In lòng giữ vẹn dạ chớ mòn.

---o0o---

***Mùng 3 tháng 2 năm Mậu Thìn (23-02-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Vợ Dương, con dùng đồ cay nhiều lắm, vậy hãy kiếm đồ mát mà ăn uống, dùng bưởi, cam, quít mà xổ. Tuy Thầy nói tại con, song cũng là một cái nạn khó tránh. Con vui lòng giữ tứ thời thì có Thầy và chư Thần hộ, phải tin cho lắm, có căn phần mới gặp nạn.

Nguyên đâu, kêu. Hạ cơ.

**Tái Cầu:**

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ**

Chỉnh đàn, Quan Âm Bồ Tát giáng.

**QUAN ÂM BỒ TÁT**

Biên tên tuổi mỗi đứa.

- Tô Thị Nguyên : 46 tuổi

- Hồ Thị Ngàn : 23 tuổi

- Giao Thị Thanh : 29 tuổi

- Trần Thị Của : 24 tuổi

Lũ mang áo vàng múa men trước bệ, mỗi đứa lót chữ “Ngọc”.

**THI :**

Thanh thiên kiết nhựt giáng trần gian,

Của thế lắm câu chuyện dở dang;

Ngàn năm thoát kiếp về cõi Phật,

Nguyên bổn khi xưa khá giữ gìn.

Nguyên, đi ra Chiêu.

Ngày Mười ra lễ.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI BÀI :**

Mười con cho rõ nguồn cơn,

Cạn sâu chín khúc sanh đơn thoát trần.

 Vẹn lòng giữ dạ ân cần,

Máy linh ba cửa chín từng khói mây.

 Muốn về cõi Phật phương Tây,

Chớ nên sa đắm cái bầy hổ tinh.

 Con lòng đặng chữ sắt đinh,

Vì may đặng hưởng an bình khỏe thân.

 Đến sau dạ cũng ân cần,

Tai nàn mang lấy giữ thân chớ sờn.

 Lâu năm mới hóa kim đơn,

Một bầu Tạo Hóa Linh Sơn là nhà.

 Dằn lòng chớ khá sai ngoa,

Khắp trong ngũ khí cộng hòa chớ sai.

 Non Bồng kia ở trong tay,

Tiên gia mầu nhiệm độ rày thân con.

 Ngoại gia xử lấy cho tròn,

Chớ nghe lời (……) thon von luân thường.

 Giang hà con hỡi lương khương,

Gắng lo mà giữ thấu đường chim linh.

**THI :**

Một lòng giữ vẹn dạ đừng hai,

**M**

**Ư**

**Ơ**

**I**

Ươn yếu có khi gặp nạn tai;

Ơn Trên đã sẵn cân Tạo Hóa,

In lòng son sắt dạ đừng phai.

**THI BÀI :**

 Tiên gia hóa phép nhiệm mầu,

Cứu dân độ thế về hầu Ngọc Cung.

 Của con giữ vẹn tam tùng,

Ngày sau may đặng thung dung thái bình.

 Lòng toan giữ vẹn sắt đinh,

Bồ đề cửa Phật nương mình nhẹ thân.

 Cao Xanh thờ kỉnh ân cần,

Trước sau một dạ chớ đừng đổi hai.

 Mây xanh che phủ nạn tai,

Non Bồng là gốc trần ai chớ màng.

 Thấy con lập chí hân hoan,

Vui theo mối Đạo chẳng màng lợi danh.

 Rõ trên tòng nọ một nhành,

Thiên hương bát ngát khí thanh lộn về.

 Việc trần chớ khá đắm mê,

Gió reo mây vẹt đề huề cõi Tiên.

Nguyên đi ra Chiêu, nghe.

Cơ đừng cầu thường, lạc điển.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Muôn dặm đường xa, lắm nẻo chông gai, lắm nơi hầm hố, đến nẻo gãy phải biết dọn đường, gặp hầm hố phải biết bắt cầu, miễn do nơi ánh hào quang Thầy rọi, lời dặn ngàn năm sau, đệ tử Thầy do đó.

**THI BÀI :**

Thiên Thai cảnh báu u nhàn,

Hào quang rọi xuống khắp ngàn cỏ cây.

 Muôn dân lạc nghiệp an tai,

Người lành cảnh đẹp dịp may Thầy truyền.

 Thánh Thần lại với Phật Tiên,

Cuộc vui phong nhã xuống khuyên làm lành.

 Này con mắt thế rất lanh,

Nhớ chừng tánh nết làm lành chớ nao.

 Nó xem đến nét ra vào,

Cách ăn thói ở lẽ nào đó con.

 Tang Bồng nọ trẻ cho tròn,

Ngày sau sẽ đến đầu non có Thầy.

 Trải qua lắm cuộc đắng cay,

Muôn điều nhục nhã ai tài đởm đương.

 Nét qua dạ trẻ chẳng nhường,

Mắt phàm đâu thấy nẻo đường con đi.

 Phật Đạo nhựt nhựt tăng huy,

Pháp luân thường chuyển ai bì trẻ ngoan.

Cuối tháng Táo Thần hài tội mỗi đứa.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Tiên Phật ưa thanh tịnh.

Vô lễ, vô lễ, vô lễ, vô lễ.

**LÝ THÁI BẠCH**

Các ngươi chẳng hiểu ý Thầy làm việc vô lễ. Tiếp nghinh chẳng đúng lễ, gần Thần Tiên sao đặng.

Vô lễ, vô lễ.

**LÝ THÁI BẠCH**

Đọc kinh giống trẻ em, một đứa đọc, bao nhiêu người phải nương theo.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Không biết lạy làm gì cho xong.

Lập đàn nam nữ khăn áo chỉnh tề, hầu Thần Tiên để đầu trần khó coi. Tâm kinh là đọc chẳng cho nhịp môi, đừng đọc mau quá. Nhớ mấy lời Thầy dạy, sau chỉ cho người khác nghe.

Đàn chẳng mấy đứa mà chẳng nghiêm, sau khá giữ.

Dương, futures épreuves.

Mười, Thới, préparez-vous à de nouvelles épreuves. Toujours.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thới, vô sự, vô sự, không sao. Epreuve à qui vient le tour. Pour toi et Mười, il est encore loin.

Đạo Thần Tiên muốn theo phải trăm cay ngàn đắng, dễ gì, có thắng thì thắng, không thắng thì thôi, chớ không linh đinh như kẻ khác đặng, vuông tròn sau phải đặng, như cái bình dơ, muốn đựng nước sạch, trước phải súc đi.

Vous avez encore un devoir à remplir envers celui qui vous a mis dans la vois du bien. Bây phải luân phiên nhau mà tập đồng viết, giờ trưa, có chư vị coi chừng.

Các con tu nay đã đặng thập ngoạt, lựa ngày làm lễ Thầy. Trọng.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Tạo cơ tập đồng trường trai mà học Đạo là tốt lắm. Thầy nhứt định một lời, lôi thôi là tại nơi các con.

Ngọc Thanh: ráng tu mà độ gia quyến.

Của, Ngàn mấy đứa kia lui, Thầy dạy tư. Tu già ngày tháng thai khởi kiết, phải xiêm áo chỉnh tề, tu hành siêng năng. Nhứt là phải tu khẩu. Nói có chừng, có mực, đừng lớn tiếng, đừng lời ác, nhớ, nhứt lớn tiếng thai không kiết đặng, có đứa còn dục dặt lắm, phải tin Thầy.

Chiêu không dạy sái. Ráng có thai mới thấy huyền diệu.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thới tính đi, liệu có phần hay thì đi. Thầy cũng thường độ con có giờ phút nào không?

Thầy thường dạy các con mà nào các con có nghe lời, còn cầu thỉnh làm chi cho nhọc lòng Thầy. Lời hay để vậy. Kẻ không có lòng tin Thầy. Chư Tiên cũng buồn ý chẳng muốn đến với Thầy. Chỉ gì nữa? Chỉ hằng ngày có thấy đứa nào tuân theo. Vậy Thầy lui lâu lắm Thầy mới có giáng đàn nữa. Bữa nay chư Tiên đến lục bộ tội lỗi các con, nhưng đến ngày (nay) chẳng ai muốn đi. Có chỉ tội cũng vô ích. Không sửa mà chỉ làm chi. Nguyện với (các) chư Tiên sửa lỗi thì các Ngài mới chỉ cho.

---o0o---

***Cầu cơ tại nhà Quan Phủ***

**CAO ĐÀI** xưng danh.

**THI :**

Trên trăm thế kỷ đổi san hà,

Tạo Hóa sông non vốn một Ta;

Phổ Độ Tam Kỳ vì chúng khổ,

Các con khuyên gắng chí theo Già.

Thất niên dĩ cận, dĩ nhơn tri,

Chiêu dụ hồi tâm, nhựt sở vi,

Tùng thử Tam Kỳ hành chánh giáo,

Trì nghi nan đắc Đạo vô vi.

Chiêu, khuyên con giải cho các môn sanh nghe.

Bảy thu lấp xấp đã gần bên,

Chiêu đốc các con gắng chí bền;

Muôn kiếp hội may gần chánh giáo,

Trì nghi khó gặp nẻo mò lên.

(Đầu năm Mậu Thìn 1928)

Muốn nên người quân tử, thì phải ra công.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG ĐÀN**

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Dương đem vợ gởi đàng Thới.

Thới, lại đem Chiêu lại Dương.

Chung cùng nhau mới thành.

Thầy vừa muốn lập một trường dượt bộ tội lỗi các con, mỗi tháng hai kỳ, nhưng thôi. Thầy lui, tự các con làm gì xong thì thôi. Chư Thần buồn ý chẳng muốn cang dự đến, song việc ai tai nấy. Rộng rải với các con, các con khinh oai Thầy lắm lắm.

---o0o---

***Ngày 12 tháng 4 năm Mậu Thìn (30-05-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Khăn bây trường trai, chớ cho kẻ ăn mặn mượn, dơ dáy. Đám ma dơ. Đồ của bây tu, chớ cho kẻ khác để tay vào, vải trắng (vải che) Mền tu, sắm hai cái thay đổi, ghế để dùng tu thì chớ dời đổi. Khăn lau một đứa hai cái trắng tinh, sạch, chớ đem ra ngoài chùi lau.

Muốn đội đầu, may 2 cái mũ bằng nỉ trắng giặt thay đổi, chớ kéo mền để lên đầu khó coi và bất tiện.

Liễn đâu? Chữ hiệu? Kiếm kẻ trường trai viết chữ nho.

Sửa bàn lại cho dễ coi (Bàn ghế nơi đàn) sơ sài quá.

Thầy chẳng muốn cho các con tốn tiền, song cũng phải sửa cho đẹp. Thiên hạ ngó vào, nói sao chỗ Thần Tiên mà coi khinh quá. Hiểu.

Lỗi chịu chung, chư Thần phạt 15 ngày, Thầy chế bớt cho. Không dám tập thì nghỉ hết (tập cơ) nghỉ thì nghỉ hết, tập thì tập hết, liệu.

Chư Thần đủ quyền hành phạt, vì việc nghiêm chỉnh trong đàn là phần trách nhậm của chư Thần. Nay các con tu trên 10 tháng. Mười tháng trở về trước Thầy châm chế hết. Mười tháng trở về sau không đặng vậy nữa, song Thầy cũng rộng cho các con theo.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thìn (15-05-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Ba con chỉnh đàn không nghiêm.

Có người ngoài phải sắp đặt trước.

Đạo Thầy muốn mở rộng, dùng cơ bút làm huyền diệu, nhưng tay phàm chẳng xứng đáng làm cho Đạo rất hẹp hòi. Người giữ Đạo duy biết đọc kinh, ngoài ra thì chẳng biết chi hết, bởi tại đâu?

**THI BÀI :**

Khó thay một giống hai nòi,

Cũng lò Tạo Hóa Thầy roi dấu truyền.

 Cũng trong một khối Thiêng Liêng,

Ngàn muôn rồi cũng một giềng mối dây.

 Các con gặp hội sum vầy,

Đoàn viên cha mẹ tớ thầy vui chung.

 Đất Trời con cũng chẳng cùng,

Con ôi! Gặp Đạo phân vun hằng ngày.

 Tam Kỳ Đại Đạo rất may,

Đảnh lư là mối dịp may tới rồi.

 Còn chi con hãy lôi thôi,

Lâu năm đá cũng phải giồi mới tinh.

 Hềm vì một bóng hai hình,

Thiêng Liêng khéo đặt mối tình dây oan.

 Phủi đi cuộc thế chớ màng,

Công danh là bợn thẳng đàng thanh tân.

 Của tiền con chớ dựa gần,

Ngày ăn ba bữa trau thân nhẹ nhàng.

 May về đặng chốn u nhàn.

Ngàn năm duy có hội này mà thôi.

Các con cũng nên tuân mạng Thầy, truyền bá Đạo ra theo ý Thầy, làm việc cho Thầy có công nhiều. Phần đời là khổ. Lập cơ tìm Minh Sư học Đạo. Gặp Đạo biết ham là có căn Tiên cốt Phật. Chớ nghi nan.

---o0o---

***Ngày 16 tháng 4 năm Mậu Thìn (16-05-1928)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Tu lâu, định thần được, không ngủ. Liệu sức mà làm.

Tu hay ngủ phải biết giải.

Oanh Linh Thần điển đạo đồng.

**QUAN ÂM BỒ TÁT**

Làm phép Thọ Quang cho Vợ Mười.

**HÀ TIÊN CÔ**

Thầy phán dạy phải biết cách giải, chẳng ai cầu hỏi chi. Phải cầu Quan Âm.

Vái đi Ta mời.

**QUAM ÂM BỒ TÁT**

Lấy nhành dương liễu, đứa nào hay ngủ ra quì thọ phép.

Muôn việc tại nơi lòng tin tưởng.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các đệ tử.

**THI :**

Một vẽ trời xanh bóng nguyệt hồng,

Giang hà chín khúc lửa gồm trong;

Thiên thai thập ngoạt mong gầy dựng,

Bồ đức làm ân cháng lý thông.

Khá khen chúng tử biết nghe lời Thầy. Tới đâu Thầy nhắc đến đó, miễn chúng đệ tử y lời Thầy dạy.

Thầy nhắc chuyện làm phước đã lâu lắm rồi, các con có nhớ không? Không cố nên không kiếm. Có một đứa làm mà thôi, nó phải giữ nhẹm.

Ngàn, cực khổ chớ buông lời vô lễ.

Tức cho con chẳng hiểu ý Thầy. Thầy là Cha lẽ nào chẳng thương con, dầu kẻ không tu, Thầy còn độ thay, huống chi con trường trai khổ hạnh với Thầy. Con đau đớn vì Đạo, Thầy cũng vì con mà cực khổ. Chốn Bồng Lai là cảnh tiêu diêu, Thầy an ngự chẳng thanh nhàn hơn hay sao mà phải xuống độ các con. Thầy thương là thương các Đấng Thiêng Liêng, chớ chẳng thương như phàm tục. Thầy phải cho các con khổ hạnh với Thầy, ngày sau mới phủi hết nợ trần. Hiểu con. Thầy dạy đây thiệt quá lời Tiên Phật, con sao chẳng vì Đạo, chẳng vì Thầy.

Mười, vưng mạng Thầy đã dạy con. Thới nói trúng. Thầy có để ý. Đợi đến giờ. E con chẳng có ngày giờ, song nên dùng cơ.

Ngày các con tẻ ra đi nhớ hiệp nhau một tháng một kỳ. Người tu hay nhớ việc cũ, sau gần đi Thầy định lại.

Thanh, tội chi Thầy cũng vui lòng mà xá cho con, song sự làm bậy nói bạ một ngày phải bớt đi một chút. Thầy dạy Ngàn đó, con hiểu không Thanh. Các con cực với Thầy, một ngày có bốn lần. Thầy cực với các con mỗi đứa một ngày bốn thời, tính ra thì các con có còn than van chi nữa. Hiểu.

Của, Thầy biết cả tâm tánh mỗi đứa. Con phải sửa nết. Thường kẻ tu một lời nói chẳng cao xa. Con sửa nhiều, còn tật ấy con không để ý vào.

Mười, enseigne lui, ce que c’est la modestie, c’est le caractère de la femme vraiment pieuse. Remarquez la modestie chrétienne et l’humilité bouddhisque. Remarquez ces figures tous tendues à Dieu et quelle expression de physionomie.

Thầy hằng ở một bên các con. Nếu các con thấy ắt không hay làm bậy, hoặc mắng rủa kẻ ở trong nhà, hoặc lấn lướt với chồng.

Ba đứa nó cũng chẳng phải gì đó song Thầy lập trường thi ấy đứa nào nhịn đặng Thầy điểm công mà hễ hai đàng cố ý nhịn nhau thì trong nhà bình yên và đều được điểm công lớn, nghe:

Cơ và đồng nhỏ Thầy đã chứng rồi. Các con làm phước thì như đã dán một lá bùa đệ nhứt.

---o0o---

Ngày khai khiếu cho Thao và Chiêu[[4]](#footnote-4). Hai đứa phò cơ với Thới.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI :**

Thao Cao Tiên đại ý hiểu sao ra,

Chiêu Phàm hễ thiệt tu khó lắm mà;

Thao Nạn tai qua khỏi là Tiên Phật,

Chiêu Tiên Phật gần bên chẳng có xa.

**BÀI :**

Thao Tối huyền là Đạo vô vi,

Sắc không như một hiển vi phép Thầy.

Chiêu Thần Tiên Thánh Phật đông tây,

Chiêu chư môn đệ vui vầy cùng nhau.

Thao Đạo là phép báu Thiên Tào,

 Thao chì rồi cũng một màu tinh anh.

Chiêu Cá sông, nước biển, chim nhành,

Càng tươi vẻ ngọc càng rành màu hoa.

 Phỉ trong sương tuyết mặn mà,

Anh linh một khối thiên hoa đượm màu.

---o0o---

***Ngày 29 tháng 4 năm Mậu Thìn (16-06-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Các con cầu Thầy có việc chi chăng? Xá thân cầu Đạo. Đừng làm nghịch ý Thầy. Thầy thương kẻ ăn chay. Thầy thường yêu dấu chúng nó.

Thầy dạy lâu không đặng.

(Bài này dạy Bác và Tía thằng Chiêu[[5]](#footnote-5))

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ, mừng chư ái nữ.

Chiêu nên Đạo cũng nhờ thiên hạ không ưa. Nó biết khôn lánh tục mới đặng gần Thầy. Lời khen thường làm cho tổn đức. Mỗi đứa đều có một lúc khó, không sớm thì muộn, phải ráng chớ để bơ vơ.

Phải chuộng người mới có kẻ đỡ tay. Ba đứa phải nhớ hồng thệ trước sau cũng tại nơi các con khẩn vái. Thầy vén mây cho các con thấy đền Bạch Ngọc của Thầy thì các con sẽ biết tiền căn của các con. Thầy nói cạn lời, còn chi nữa mà không chịu cực. Các con thấy chuyện mơ màng nên không chắc ý mà nếu thấy rõ ràng là giả dối.

Có môn đệ Thầy ở xa một mình, sao các con chẳng đi thăm, không phải nói Chiêu. Một người cần các con phải đến có mặt đặng nông chí tu hành. Công của các con mà cũng là bổn phận của các con.

(Thôn) Thầy không nhắc thì các con đã quên đi rồi.

Ngàn, lúc này là lúc khó của con. Thầy thấy con bê trễ lắm đa. Mỗi đứa đều có một lúc khó.

**THI BÀI :**

Cảnh Bồng Lai Thầy vừa ngự giá,

Xuống chốn trần tạm ghé đàn này;

 Từng trời chen núp rèm mây,

Gió tan mây phủ phương Tây chói lòa.

 Hạc reo qui giỡn một tòa,

Long lanh ngọn đuốc tiếng hòa thu không.

 Giữ lòng như sắt như đồng,

Mặc ai trững giỡn má hồng kề vai.

 Mặc ai khoe sắc khoe tài,

Muối dưa con giữ chớ bày phô trương.

 Mặc ai tính toán lo lường,

Giàu nghèo trối kệ cái phường tham ô.

 Mặc ai rượu thịt hồ đồ,

Tương dưa con nắm hồ lô con đầy.

 Kìa con ngọn đuốc Thầy xây,

Chiếu hào quang rạng phương Tây là nhà.

 Gái ôi! Chớ dạ sai ngoa,

Hồng duyên con phủi mới là lạ cho.

 Then gài khóa chặt nó mò,

Thấy đâu những sự cam go Đạo mầu.

 Con ôi! Có biết ruộng dâu,

Ngày đêm con giữ buổi hầu Thượng cung.

 Vừa tu con giữ Tam Tùng,

Cùng là Tứ Đức cho cùng nghe con.

 Xưa Thầy đã hứa đâu mòn,

Lời Thầy kim thạch sắt son một lời.

 Có đâu Thầy để chơi vơi,

Khiến con sai ngã theo lời Thầy răn.

 Dục chi con cũng khá dằn,

Lâm dâm thần chú mà răn lấy mình.

 Nói cho khẳng khái phân minh,

Ma nào mà lại theo mình đặng sao.

 Mày cao, tao lại càng cao,

Sá chi của thế tao vào ngục môn.

 Trời cao là Đấng Chí Tôn,

Học trò Ngọc Đế nhượng phồn hôn mê.

 Để cho bây nói bây chê,

Sau rồi bây biết cái đề của tao.

 Rượu chè nói chuyện chào rào,

Cam phần tao dại, dại nào hơn bây.

 Xe châu (rồng) trở gọng về Tây,

Các con vui dạ sum vầy đưa Cha.

---o0o---

***Ngày 12 tháng 5 năm Mậu Thìn (29-06-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con. Hỏi chi?

Mười, Questions à mettre.

Xa Chiêu các con biếng.

Pourquoi faire? Francophile ou francophobe, ce n’est à vous de démontrer. Vous auriez du avoir autre chose en tête que ces questions superficielles. Répondez que vous n’êtes pas antifrancais et démontrez par vos actes que vous êtes pacifiques et pacifistes. Faites savoir si vous voulez mais n’encombrez pas votre pensée de ce poison de la discussion, n’est ce pas alors que vous ne pouvez pas tout faire savoir. Eh bien! Ce qu’ils veulent savoir, c’est précisement ce que vous cachez, or, une fois lancée dans la discus-sion, il faut la mener à bout pour les convainere.

Oui, mais, m’engagez pas votre nom par des réponses écrites.

…………………………………………………

Voilà la difficulté que J’AI préconisée………

Non, non, dites franchement mais m’engagez personne.

Des opinions contradictoires, JE ne peux en dégagez la bonne mais JE tache de vous donner quelques renseignements que JE crois de source certaine. Des temps les plus reculés, on se servait déjà de la corbeille à bec pour entrer en relation spirite avec les esprits.

Cao Đài, l’etre suprême, a, par la même voie fait connaitre ses volontés d’évangiliser le monde. Le premier qui a recu de Dieu ses saintes paroles fut un Phủ Ngô Văn Chiêu. Promoteur d’une religion qui promet par ses débuts, de devenir universelle, il a propagé les Doctrines à quelques fonctionnaires de Saigon. Quand le mombre d’adeptes devenait grand, Chiêu s’est retiré, croyant avoir mis la bonne graine entre de bonnes mains. Il a autre chose en tête. Pour ce qui est de la propagande, il n’a pas les moyens d’abord et ensuite, il a agi par la volonté divine. La religion, dès lors, gagnait rapidement parmi les Cochinchinois voire même les Cambodgiens et autre habitants de l’Indochine. Hélas! Combien sont nombreux les adeptes qui ne savent pas, les principes élémentaires de la religion. J’entends par principes élémentaires le mode de culte et les saintes prières dont l’origine remontait à l’époque de la conversion du promoteur.

Dieu avoulu la paix, les Anamites de nature pacifiques ne demandent pas mieux d’obéir. On a interdit l’usage de la corbeille à bec et Dieu n’a pas pu à ses disciples, faire connaitre ses volontés, à part quelques uns et ceux là guideront le reste.

Pourquoi Dieu a crée cette 3eAmnistie?

La civilisation a fait du bien mais avec alle, hélas, est venue la guerre, sa soeur inséparable. Dieu a prévu une guerre mondiale, un bouleversement de fonds en comble de la société humam. Il a voulu sauver les hommes en les mettant dans la voie du bien et en leur inculquant le respect de la vie de tous les êtres. Le régime végétarien est là pour vous démontrer que les Caodaistes ont obéi à leur grand MAITRE dans une chose aussi difficile. Dieu aime la vie, ses adeptes adoptent le régime végétarien. La guerre et tout ce qui peut nuiro aux autres est défendu de Dieu.

Les rites – À vous, Je corrigerai s’il le faut.

**CẢM ỨNG**

Et la vie extra-terrestre, le Nirvana, le Grand Repos final, vous oubliez?

Pas d’autre Chef que Dieu lui même assisté de son entourage. Tous sont frères égaux dans toute la restriction du mot.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Các con cầu chi? (Xin khoán cơ).

Đem cơ.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Đồng tử?

Tập cơ giữ trai giới nghe. Về nguyện với Thầy sau cơ thành phải làm việc cho Thầy, nghe.

Thầy thương đứa trường trai như con lưu lạc phương xa mới về. Phải chịu cực với Thầy.

Cầu chi nữa?

**BÀI :**

Hữu duyên con gặp Đạo mầu,

Tìm nơi trong sạch cao sâu dựa nhờ.

 Ngày xưa cúc hãy xơ rơ,

Nay thân đã đặng trông chờ phước Cha.

 Thuốc Tiên là báu cỏ hoa,

Con ôi! Giữ dạ sai ngoa mà lầm.

 Đạo là phát tại nơi tâm,

Thần Tiên đâu có dạy lầm sao con.

 Búp (bút) cơ con tập cho tròn,

Đạo cao con nắm độ con trở về.

 Thuốc Trời con giải bịnh mê,

Sau rồi con cũng đề huề theo Cha.

Cho chú Đạo tỷ Thới.

**BÀI :**

Nước non vốn sẵn một nhà,

Thiên hoa của báu vọi xa biết mùi.

 Đạo cao người lại thâm vui,

Cực mà vui chịu đặng mùi Thần Tiên.

 Búp (bút) cơ rõ dấu Thiêng Liêng,

Đảnh lư mới thiệt là giềng mối Cha.

 Thấy con sửa tánh ôn hòa,

Thầy dành để một ngôi tòa kim liên.

 Bởi con có chút tiền duyên,

Thầy toan tận độ cõi Tiên u nhàn.

 Rày Cha trở gót xe loan,

Cuối đầu con họa đôi hàng tiễn Cha.

---o0o---

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các môn đệ và các ái nữ.

Vợ Mười đâu?

Dì Năm, Thầy ban ơn cho con. Công con chẳng phải nhỏ. Thầy thường hằng chiếu cố và thương yêu những kẻ thấp hèn mà biết đường con hãy ráng.

Nhiều đứa vắng mặt. Nó ham ngủ hơn là mừng Thầy. Thầy cũng biết cho nó. Nay là ngày Thầy ngoạn cảnh thưởng công. Thầy buồn cũng lui.

Ngày Rằm chư Tiên hỏi Thầy, đệ tử Thầy đâu? Thầy biết làm sao mà chỉ.

---o0o---

***Ngày 16 tháng 5 năm Mậu Thìn (03-07-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI :**

Lộc trời con hưởng mấy mươi thu,

Lẩn bẩn thê nhi khó thế tu;

Ngày nào phủi sạch câu trần tục,

Ngày ấy mới trông cá hóa cù.

Con biểu vợ con lên Thầy dạy việc.

**THI BÀI :**

Đêm nay chánh bữa rầm ngươn,

Cớ sao trăng lại phải hờn chi con.

 Trăng sao trăng lại có mòn,

Người đời sống thác mất còn một giây.

 Nợ trần càng đắm cày gây,

Khiến con chịu nhọc phương Tây Thầy chờ.

 Lòng con rày ước mai mơ,

Trông con quá mỏi Thầy chờ đợi con.

 Nương theo dấu thỏ đường mòn,

Long xa Thầy ngự đầu non Thầy chờ.

 Đường xa ngảnh mặt bơ vơ,

Non non nước nước tại cơ Thiên Tào.

 Rày con những lúc ra vào,

Khuyên con giữ dạ chớ nao núng lòng.

 Đường trường cách trở thẳng xong,

Tìm nơi bóng mát dựa dòng nước xanh.

 Mấy lời kim thạch chỉ rành,

Con toan trọn Đạo trên đành có Cha.

 Vợ chồng hòa hảo một nhà,

Cháu con vui vẻ nét hoa thanh nhàn.

 Con ôi! Sớm lánh trần gian,

May sau kịp bước u nhàn chốn xưa.

**THI :**

Mười cửa Thiên môn biết nẻo nào,

Thới lai rày biết Đạo càng cao;

Dương âm hiệp mặt anh nhi tựu,

Xuất thế càn khôn đặng một bầu.

**THI :**

Một bầu linh dược cứu trần gian,

Quảy giỏ âm dương đứng giữa đàng;

Nặng gánh huỳnh tương xuôi ngọn gió,

Non sông nặng gánh trút nghiên thoàn.

Thanh bạch trời xuân phới phở lòng,

Ngàn từng chen núp dưới rèm sông;

Của thế toại lòng đâu muốn hưởng,

Nguyên xưa áo sắc dựa hầu Ông.

Nguyên trước Thầy ban chiếu chỉ hồng,

Thanh nhàn con bỏ dựa dòng sông;

Ngàn thuở con mong hầu Ngọc Đế,

Của dư con lại bỏ như không.

**THI BÀI :**

Ngàn năm một hội Long Hoa,

Thiên môn Thầy ngự một tòa kim liên.

 Phật xưa đóng chặt cửa thiền,

Nay Thầy rộng mở hữu duyên độ về.

 Nguyên xưa con cũng đái thê,

Bỏ đi một kiếp con về sao xong.

 Nay con quyết thẳng non Bồng,

Trần gian con lánh bá tòng xuê xang.

 Của Trời dành để muôn ngàn,

Lựa người đức trọng đưa sang vật này.

 Một lòng gắn chặt phương Tây,

Non xanh mấy kiếp mới đầy đó con.

 Thanh nhàn một mực vuông tròn,

Thiên hoa Thầy rải hơn tròn mười thu.

 Biết thời cá mới hóa cù,

Mặc con toan liệu, con tu, con nhờ.

Chiêu nghe thi:

**THI :**

Biếng nhác tội kia phải đánh đòn,

Roi đâu con quất nó nghe con;

Ba đời những đứa không siêng học,

Mà làm sao nên đó hỡi con.

Hẹn cho ba bữa phải thuộc làu.

Mười, nghe thi bài:

**THI BÀI :**

Vườn hoa lá mượn Mùi thơm,

Nương người đạo đức dựa chòm bông sen.

 Dưa tương là thứ quê hèn,

Quê hèn con giữ nét sen của Thầy.

 Lòng ưa cảnh lạ phương Tây,

Cực con ráng chịu sau vầy cùng nhau.

 Nay con tá túc vườn đào,

Huê thơm con hái thêm màu của con.

Nay con ở với Thầy mà lập Đạo, ngày sau cơ Trời khó biết.

Thiệt nghe thi:

**THI :**

Hô hào nộ khí phải dằn đi,

Sớm biết Đạo cao có dễ gì;

Tu áo, tu khăn, không tu miệng,

Thì sau khó khỏi chúng khinh khi.

Con phải giữ lỗ miệng, muốn phát làm hung, phải tự nói với mình rằng: “Vì Thầy, vì Đạo nên phải kiên”.

**THI :**

Giao lê quả táo sắc Thầy ban,

Văn chương gấm dệt giá đáng ngàn;

Ngà ngọc nay còn chung ẩn đá,

Sau rồi kết quả chiếu Thầy ban.

Nguyễn trào u ám Đạo cao xanh,

Văn võ thiếu tay đặng chỉ rành;

Thao chì ẩn ngọc thiên môn kiếm,

Tu ắt sau nên có chỉ rành.

---o0o---

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ, mừng chư ái nữ.

Dưng trà cho Thầy coi.

**THI BÀI :**

Con Hà con đẩy xe loan,

Cho Thầy ngự giá trước đàn thưởng trăng.

 Tu hành dục trí khá dằn,

Chớ nên tính toán lăng xăng rộn ràng.

 Rõ ràng trên có Tiên bang,

Dưới thì Địa phủ thứ hàng có ngôi.

 Con sao con nói lôi thôi,

Thần Tiên quả có phẩm ngôi Thiên Đình.

 Tuy trong một (khối) Đấng Thiên linh

Nảy nhành sanh ngọn màu linh phép Trời.

 Các con còn hỡi chơi vơi,

Mập mờ giữa biển thuyền khơi sóng tràn.

 Linh đinh gió dập nghiên thoàn,

Thấy Trời với nước muôn ngàn hiểm nguy.

 Thôi thôi nhắm mắt thuyền đi,

Cậy cùng Bắc Đẩu giải nguy độ rày.

 May thay thiệt quá là may,

Thuyền đi thấy bến giăng cây rõ ràng.

 Mừng vui xiết kể hân hoan,

Chèo mau tới bến thoát nàn hầu Cha.

 Con sao có nói lạ là,

Tiên đâu vốn cũng một Cha sanh thành.

 Dầu Âu, dầu Mỹ cũng nhành,

Dầu Nam dầu Bắc đành rành một Cha.

 Phong tục vạn quốc khác xa,

Thầy tùy dân chúng truyền ra Đạo mầu.

 Đâu đâu cũng giữ ruộng dâu,

Tông chỉ dầu khác cũng hầu Cha chung.

 Giêsu cũng một Cha cùng,

Như Lai Phật Tổ cũng tùng một nơi.

 Hềm vì tục đổi tánh dời,

Khiến ra kích bác việc đời lạ chi.

 Con ôi! Cái mối huyền vi,

Rõ đâu cho thấu hiển vi của Thầy.

 Dầu mà Nam Bắc Đông Tây,

Đố ai biết đặng máy xây hướng nào.

 Dầu ai học thức tột cao,

Tột cao đến thế chớ nào rõ thông.

 Nên con chớ tính lòng dòng,

Lo cho trọn vẹn Đạo hồng phước Cha.

 Tứ thời con giữ thệ mà,

Lo chi những chuyện cao xa nhọc nhằn.

 Gái ôi! Tua khá lập công,

Chớ nên tính toán thiệt không làm gì.

 Biết rằng đường chắc phải đi,

Tấn đến thối lạc có chi lo lường.

 Năng tính như ngựa sút cương,

Năng lo ắt chẳng có đường đi ra.

 Các con giữ vẹn đạo nhà,

Thầy toan trổi gót liên hoa thượng trào.

---o0o---

***Ngày 19 tháng 5 năm Mậu Thìn (06-07-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thới xin, được vậy càng tốt.

Muối, Gạo, Tiền ba vật báu trên đời.

Muối gạo thiệt, còn tiền, chẳng lẽ để tiền thiệt mà đốt. Cúng ấy là lễ, nghĩa là giờ dậu là giờ rốt trong tứ thời là bốn cách của người làm Đạo.

Đến cấp thứ tư, 9 tới sau 12 năm thì phải hủy ba vật báu ấy. Cúng cho có lễ và chỉ nhẹm Đạo trong mỗi cái lễ như bông trái Thầy đã dạy rồi. Tuy dưng bông, dưng trái chớ tức là chỉ Đạo. Trà và nước trắng cũng có dạy rồi, cũng là Đạo. Ba ly rượu, tượng Tinh, Khí, Thần, 5 cây nhang tức là tượng chỗ thờ Thầy và Thánh Thần Tiên Phật chớ tức là ngũ tạng xông lên lúc tu (luyện đạo) mà làm ra ngũ khí.

Lư trầm tuy nói để xông cho tẩy nhơ uế chớ là lò (lư) xông hơi lên đảnh là (đầu). Thì các con thấy rõ ràng mỗi vật phần đời hiển hiện cho người ta thấy. Còn Đạo gói vào trong (ẩn).

---o0o---

***Ngày 22 tháng 5 năm Mậu Thìn (09-07-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ, mừng chư ái nữ.

**THI BÀI :**

Bạch hào rọi thấu chín từng,

Thang mây lần bước con mừng hầu Cha.

 Ngọc Kinh vòi vọi một tòa,

Chúng sanh dưới thế lập tòa chen chưn.

 Danh đeo lợi đuổi tưng bừng,

Xót lòng Cha mới dựa ngừng xe loan.

 Huỳnh tương chút rượu bọt tràng,

Lộc Trời con hưởng chớ màng lợi danh.

 Đạo Tiên xưa đã chỉ rành,

Mở đường cho kẻ hiền lành đưa chơn.

 Xưa tu ở chốn cao sơn,

Nay con giữa chợ luyện đơn mới tài.

 Nay con vừa bước nẻo ngay,

Con tua gắng vó lẽ ngay con vào.

 Sân si Tinh kém Thần hao,

Sửa lần tánh nết con vào chánh tông.

 Sửa lòng sau dựa Non Bồng,

Thần Tiên giáng thế một lòng cứu dân.

 Con lo trả đủ nợ nần,

Vấn vương, vương vấn chốn trần khó lên.

 Sớm lo giữ một dạ bền,

Áo cơm đầy đủ ơn đền Cha sanh.

 Phận tuy quần yếm đã đành,

So bề đạo đức cũng nhành thiên hoa.

 Vợ chồng nương đạo thuận hòa,

Một nhà sum hiệp cành hoa thêm màu.

 Cao Đài ấy chốn tột cao,

Màu xanh con thấy là màu Thần Tiên.

 Bởi con gắn chút tiền duyên,

Chẳng màng công khó Thầy truyền lời hay.

Thầy kêu con lên chẳng chi khác hơn là khuyên con ráng lo tu hành. Nền đức tổ tiên đã cao, con nên bồi thêm cho rộng.

**THÁI BẠCH KIM TINH**

Ô Dieu, l’être suprême!

Puisse par ma ferme résolution, m’échapper de ce gouffre béant de l’Enfer et des Ténèbres.

Puisse par votre soutien, sortir du cycle des générations et du cercle des souffrances humaines.

Puisse, enfin Ô Mon Père! Par votre grâce suprême, m’élever jusqu’à vous! Ô très Grand Bouddha!

J’ai confiance en vous! Je me donne à vous sans rèserve.

Ayez piété de moi, secourez moi, par votre volonté, je briserai tous les obstacles, J’endurerai toutes les peines. Je serai votre digne fils.

Dieu Miséri cordieux! Sauvez moi.

À Mười:

À vaillant coeur, rien d’impossible. Il est temps à ceux qui peinent de profiter, à leur tour de la bienfaisance divine, car c’est bien une rosée bienfaisante que du fait qu’on est médium de Dieu. Maitre t’accorde entière satisfaction. Tu peux choisir (……) qui sera avec toi. Quant à l’heure d’exercice, pourquoi ne pas choisir l’après-midi puisque vous ne faites pas la sieste………… Oui, Dieu est le symbole de la bonté et de la justice. JE m’en vais

**BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ**

Dạy chư nhu mừng Thượng Đế.

Nói cho mấy rồi đàn cũng chẳng nghiêm.

**THƯỢNG ĐẾ**

**BÀI :**

Lập đàn cơ búp (bút) cho nghiêm,

Dầu ngồi dầu đứng im lìm tịnh tâm.

 Con làm rối rấm chẳng nhằm,

Khiến cho lâu lắc khổ tâm mệt lòng.

**THI :**

Mệt lòng mấy trẻ chẳng nghiêm đàn,

Ngồi đứng ngã nghiêng chẳng biết hàng;

Đọc kinh sao lại ngồi tọa thị,

Khiến nên lâu lắc chẳng vì quang.

Vô lễ quá Thần Tiên đâu chứng,

Ngồi điềm nhiên con đọc bài mừng.

Phải sửa

Mười, tự ý con lựa đứa nào thì lựa.

Còn đứa nào chưa hầu cơ.

Xin keo, Thiệt được.

Thầy biết con hay làm bậy, dám trộm lịnh chớ chẳng không, song Thầy cho mà phải lập thệ. Nếu làm ngang thì hủy hết công phu tiền nhựt. Nếu tái phạm khó thoát nạn Trời và cửa Địa Ngục hầu bén gót. Làm chi cũng có lịnh Thầy.

Dương, coi chừng thệ nó.

Toại chí không?

Tâm lục tặc.

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Tinh, Khí, Thần

Tinh hóa khí là Đạo, nếu nguyên chất xuất ngoại là phàm.

Khí: vapeur de sperme à l’état natif.

Thần: fluide.

Sperme produit vapeur de sperme. Vapeur de sperme produit fluide.

Thần Tam Thai: Trinité présidant à la formation. Nếu tinh chẳng hóa khí thì phàm, nên có Thần coi, 3 vì ấy là Thần Tam Thai.

Trinité: 3 personnes qui n’en forment qu’un: Créateur, Tam Thanh, Cao Đài.

Vật linh mà chỉ có ý vô lễ phép là tội.

Thới nói với Thạch, sự học Đạo là quan hệ, chẳng phải làm như vậy. Phải nội đàn toàn là người trường trai, luyện Đạo mới được.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 6 năm Mậu Thìn (31-07-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư ái nữ, mừng chư môn đệ.

Dọn đàn nghiêm chỉnh Thầy khen.

Thầy thấy một phe chúng nó thấy mà tức cười. Các con chẳng nên cang dự đến. Nên hư cũng tại nơi Thầy mà thôi, hiểu?

Của, con hãy dời song thân con đến ngày 30 hầu Thầy dạy việc. Tuân mạng.

Ngàn: Dương, Mười, Thới ba con đến ngày mai hãy mở đàn tại nhà Thạch qui môn đệ bần[[6]](#footnote-6) của Thầy, gọi chút liên lạc với nhau.

Ngàn, con hãy dời song thân con đến hầu việc. Tuân mạng.

**LÝ THÁI BẠCH**

**THI BÀI :**

Cúc tửu một bầu quá chén,

Bần Đạo mừng chư sĩ lửa bén hương nồng.

 Dương quang bóng hạc xế mòng,

Gốc tùng cụm liễu Non Bồng thảnh thơi.

 Vỡn vơ hạc ré tơi bời,

Canh xuân phới phở cuộc cờ đương say.

 Bần tăng nay mới tỏ bày,

Đạo cao tua gắng chớ sai ngoa lòng.

 Thường ngày lập đủ mấy công,

Nhẫn lòng mới đặng cậy trông Đạo tìm.

 Đạo như chỉ nọ lòn kim,

Xê qua xích lại phải tìm nẻo ngay.

 Đạo như câu chuyện trồng xoài,

Hột ương cây lớn đúng ngày trổ bông.

 Đạo như đôi gốc bá tòng,

Cây xanh lá thắm dày công đắc thành.

 Đạo như nẻo rậm co quanh,

Vạch đường bước tới công dành về sau.

Mỹ, Thầy nhắc con hãy năng niệm Thầy. Ngày nào tới sẽ độ con đi một đường, lui.

Mười, con hãy biên tên những đứa có Đạo có mặt tại đàn.

**NAM**

1. Nguyễn Văn Thôn
2. Nguyễn Văn Dương
3. Phạm Văn Thới
4. Nguyễn Văn Mười

**NỮ**

1. Tô Ngọc Nguyên
2. Giao Ngọc Thanh
3. Hồ Ngọc Ngàn
4. Trần Ngọc Của

Thầy cho pháp danh mỗi đứa.

Đến ngày mai.

Thôn cũng đến đó nghe. Bảo Thạch chớ cho người ngoài hầu, một hai đứa chớ nhiều không nên.

---o0o---

***Trưa ngày 15 tháng 6 năm Mậu Thìn (31-07-1928)***

**QUAN ÂM NHƯ LAI**

Miễn lễ.

Chư sĩ khá tuân mạng Thầy, mầu nhiệm phàm nhơn khó biết. Thầy dạy như vậy ắt có ích cho người. Hiểu? Giữ tu cho đủ mới hay. Vừa giúp người vừa giữ tròn bổn phận mới là quí.

**THẦY**

Tâm không tịnh khó biết lời Thần Tiên. Nếu xao động phải dùng đứa khác.

---o0o---

***Ngày 30 tháng 6 năm Mậu Thìn***[[7]](#footnote-7)

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Tảo, tảo, tảo.

Của, Thầy dành đàn hôm nay cho cha mẹ con, song vì không có mặt khó nói. Thầy muốn làm cho toại chí con vì bấy lâu cũng lắm điều cực khổ. Phật dụng tâm, muộn rồi. Sao chẳng vui với con một đoàn. Thầy hiểu ý con. Con tu cho cha mẹ là lẽ thường song cha mẹ cũng hằng trông nom cho con. Lui.

Của, hãy phục lòng cha mẹ cho tròn, con phải sớm lo, vì con phải đi. Thầy phục thì đặng song Thầy muốn thưởng chẳng muốn răn. Sớm trở vào đàng chánh thì khỏi sợ. Thuận Thiên.

Tảo, tảo, tảo. Lui.

Của, Thanh:

Tay hồng quần vẹt ngút mây xanh,

Gương thiếu nữ bầu trời toan góp.

Thầy cho, tự ý.

Thanh, mẹ đã trông con chỉ vào nền chánh giáo, sao??

Mẹ Thới, Thầy cắt nghĩa cho con biết Bần Đạo là sao.

**THI BÀI :**

Bần là tu ẩn tu thầm,

Tu nơi giữa chợ người lầm mới hay.

 Bần là trọi trọi rảnh tay,

Chẳng mong phú quí chẳng say sang giàu.

 Bần là chẳng gọi mình cao,

Ngọn đèn của Phật làu làu mới tinh.

 Bần là chớ khá khoe mình,

Dở hay thôi cũng mặc tình khen chê.

 Con nay một chí theo về,

Há đi chẳng giữ nhành huê liên đằng.

 Tu trong một chữ tột bần,

Hạnh con giữ đặng Thánh Thần độ cho.

 Kìa phú đạo xuất của kho,

Mua vui rồi chọn mối đò cho đông.

 Chẳng qua là cuộc lòng dòng,

Mua khen chuộng tiếng của công đó mà.

 Con ôi! Mối Đạo như hoa,

Biết thời hoa nở, bỏ đi hoa tàn.

 Một lòng chí quyết Tây phang,

Mau chơn bước tới Tiên Bang con về.

 Đạo Thầy lắm kẻ khen chê,

Nhứt tâm tụng niệm khai huê kịp thời.

 Thầy đâu để trẻ chơi vơi,

Mau chơn con cũng kịp thời với ai.

**Tảo, Khải, Ải**

Hội tu nghe, có nếm chút trần mới biết đắng. Tu Đại Đạo tránh mới khỏi luân hồi.

Mùi, bền chí nghe, sau Thầy sẽ biểu dạy Đạo cho con.

Cầu siêu cho ông bà cửu huyền thất tổ thì cũng đặng, phải dùng đồng khác mà thỉnh Tổ Tiên.

---o0o---

***Mùng 3 tháng 7 năm Mậu Thìn (17-08-1928)***

**THÁI THƯỢNG tá danh CAO ĐÀI**

**BÁT TIÊN**

**CAO ĐÀI**

Mừng rượu chư Tiên.

Con dưng rượu không đúng phép. Bồ đào 8 ly.

Chúng đệ tử nghinh Thánh Giá. Miễn lễ.

**BÁT TIÊN**

1. Tu là sửa tánh với dằn tâm.
2. Tu ấy hằng lo đạo lý tầm.
3. Tu trong cái túi non sông đó.
4. Tu tại Linh Sơn mạc viễn tầm.
5. Tu như mèo nọ nằm rình chuột.
6. Tu tợ ngâm thi thả câu ngầm.
7. Đố hỏi ai kia tu tới bến.
8. Tu là mật sự dễ chi tầm.

Rượu cho chư sĩ uống. Đứa uống bảy hóp, còn một hóp nữa chừng nào………… uống.

Ngàn? Rượu và trái phải dành cho nó gọi là lễ đề hồ kiết quả.

1. Giàu ham không?
2. Tu sang ham không?
3. Tu nên nhẫn không?
4. Nên làm phước không?
5. Nên tranh đua không?
6. Nên sát sanh không?
7. Nên nhứt tâm hành đạo không?

Bảy chuyện đều làm được, duy?.................

Của, dùng ly rượu ấy Ta nói cho quí muội nghe. Uống nữa cho đủ 8 hóp rồi Ta nói…………………

---o0o---

***Đàn tại nhà Thạch (Rạch Đào)***

***Ngày 16 tháng 6 năm Mậu Thìn (01-08-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư ái nữ, mừng chư môn đệ.

**VÔ VI**

Thạch, Thầy phạt con quì một hương, tu chẳng nên nhiều lời. Máy thiên cơ khó biết. Thầy lập Đạo tức nhiên thành, mỗi việc xảy ra đều do ý Thầy.

Tư, Dệ, Ngàn:

Ngàn, cha mẹ con hữu hạnh.

Dệ, Tư, hai con nên nhắc nhở chiếu cố Ngàn. Thầy giao cho con lo lắng. Ngày sau nó độ hai con, vì nó tu con cũng hưởng được một phần. Còn việc Đạo hai con phải cần cho lắm. Con hãy biết rằng, thân sống này chẳng ra chi. Cuộc đời là giấc mộng, nên lo Đạo hơn phần đời. Hiểu?

Thầy nhắc một, con nhớ hai. Lui.

Thầy dặn trong môn đệ, chớ dùng cơ bút mà hỏi việc đời, nếu phạm có tội, nghe. Thôn, cặp đồng không đặng tịnh. Giữ theo lệ thường thì trúng.

Trượng.

**THI :**

Ven mây bắn nhạn, nhạn càng cao,

Có thuở hạn kia gặp mưa dào;

Vườn xuân núp bóng cây tòng bá,

Kiến công sau cũng dựa vườn đào.

Hai câu trắc để ý, kiếm mà hiểu câu 2 và 4. Lui.

Thạch, trả bài.

Tâm, nhụy châu

không thuộc

Thôn, cảm ứng

Tu chơi sao? Về học nghe.

Tâm, phải ráng học cho thuộc Cảm Ứng, sau lấy đó làm bằng. Lui.

---o0o---

***Mùng 5 tháng 7 năm Mậu Thìn (19-08-1928)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Tướng. Cười! Cười! Cười!

Làm (nhạc) việc lằn nhằn khó coi. Bày đặt nhiều chuyện. Bát Tiên nào biểu. Ai biểu thì tu. Giữ trước sau như một. Vậy chớ ai biểu bây ăn chay. Chuyện ấy tại nơi tâm khiến làm nào ai biểu Thần Tiên hiện nơi tâm biểu làm. Kẻ không phần thì không muốn tu vì Thần Tiên chẳng dục lòng. Các con giữ trước sau như một, còn Bát Tiên nói như vậy là tại các con trửng giỡn lắm. Song Thầy khuyên các con phải tu riêng, ăn chung.

Thầy thử các con, các con ráng làm là tỏ ý kính Thầy. Giữ mực thường song phải dè dặt hơn trước bội phần. Làm một buổi mới biết sự cực của Chiêu.

Tá giả tu chơn. Thăng.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 7 năm Mậu Thìn (29-08-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ và chư ái nữ.

Cẩm tú giang san đâu?

Nay ngày Rằm hiếm chỗ cầu Thầy. Thầy thấy các con Thầy chẳng vui lòng.

Đệ tử Thầy bấy nhiêu mà nào là đứa hết lòng vì Đạo?

Đệ tử Thầy là đứa nào???

Tục đời nói:

“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung,

Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”.

Các con đối với Thầy như Quân, như Sư, như Phụ. Thầy dạy các con không tuân lời. Dạy con đã mỏi, nào các con có y lời.

Tu lấy có, chớ nào có đứa nào do Đạo. Tâm đạo các con chẳng đặng một phân. Nói cho rộn, chớ rốt việc không cũng hườn không. Tài kiêu ngạo hơn ai. Đứa kiêu ngạo tu mất kiếp cũng không làm gì đặng. Tu một phần chưa có mà lấy giọng cầu cao.

Nay ngày tốt, Thầy không vui lòng, các con liệu lấy mà giữ mình. Thần Tiên bất nhị ngôn. Bữa nào hội cả môn đệ Thầy cho đủ mặt Thầy giảng cho mà nghe, tự liệu lấy mà giữ mình. Trong đục, muốn cái nào tùy ý.

Thới, mặc ai làm gì, con giữ nét Đạo vô vi của Thầy, nghe.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 8 năm Mậu Thìn (14-09-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Nguyên hữu công.

Từ đây đến ngày mùng 8 phái nữ phải ra lễ hầu việc, nghe.

Vô sự. Thăng

---o0o---

***tháng 8 năm Mậu Thìn (1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Dương, nhạc con chưa đủ lễ.

Tu như bây, ngàn kiếp chưa kiết đặng kim đơn. Bây tưởng là dễ sao?

Thới xin đi: Thới, con có đi thì đi song phải tính ở Phú Lâm. Đặng vậy mới đổi, bằng không vậy, không cho, nhớ.

---o0o---

***Mùng 7 tháng 8 năm Mậu Thìn (20-09-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Hội, Thầy đưa sớ lại cho con. Con hãy về suy nghĩ ít bữa sẽ ra mắt Thầy, liệu mình chở Đạo nổi thì tấn.

Thanh, con cắt nghĩa cho mẹ con rõ Đạo làm sao.

Nữ, cơ làm sao? Tự nơi các con tính rồi đem Thầy phê.

Thầy thấy con tu Thầy quá mắc cười. Thua đứa ăn mặn bội phần. Nhớ địa ngục. Con chẳng đáng làm môn đệ của Thầy.

Thầy dạy riêng mỗi đứa về tu để ý trong ba ngày, nghe.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 6 tháng 9 năm Mậu Thìn (18-10-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thới, Thầy nói tiếp con nghe. Thới, con hãy cầu lo cho cha mẹ con. Lời Thầy nói con chớ bỏ qua. Lẽ con phải dựa gần mà lo, nhơn vì Đạo Thầy, phép tu mặc ai liệu lấy, còn lời khuyên giải dễ nào lại không ngơ sao. Sẵn Thầy nhắc cho con biết, con lỗi bề bổn phận cùng cha mẹ con rất nặng a. Con tu an ổn nhờ ai lo cho con. Lương bổng dư sài vì đâu mà có? Được chữ vinh hoa nơi trần, ấy nhờ ai, con nay con tu cha mẹ con cũng vừa tu với con còn chi nữa là tốt. Lẽ con giữ vẹn mới phải, sao, bề giúp đỡ con chẳng đặng một phần. Trước kia con đã hứa cùng cha mẹ con thể nào? Vội quên đi sao? Đạo nhà không giữ. Tiền lương bổng con duy lo no ấm lấy một mình con há.

Tiên Sư. Thăng

---o0o---

***Ngày 13 tháng 10 năm Mậu Thìn (24-11-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Brebis égarée. Cười……... (Bài cho riêng đạo hữu Đạo)

Thầy chứng cho về thi hành. Phải đổi làm vui. Muôn việc đều xong.

Pratiquez une religion comme celle-ci, c’est être stoique.

Hai con khởi làm việc, để đến đâu có Thầy dẫn cho chớ lo. Đạo là đánh liều thân như đã mất đi rồi, còn lo cho nó lắm thì thoát chẳng khỏi luân hồi. Con cứ đi, khó là dễ, dễ ấy khó, hiểu.

Làm khó dễ đặng, làm dễ khó đặng, khó dễ duy tại nơi mình ước, khó đặng dễ không, cho các con vững lòng, làm khó là người muốn đến, khó làm ấy kẻ không ham. Các con hãy hiểu cho thâm lời Thầy, phải cắt nghĩa. Phải cắt nghĩa cho hiểu. Phải cầu Thầy, Thầy sẽ cắt nghĩa cho các con, hiểu.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 10 năm Mậu Thìn (26-11-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con tu hành lôi thôi lắm, ngày thứ bảy là ngày Thầy định cho các con mà các con tu cũng lôi thôi.

Thầy để các con phạt lấy mình, chén tương, chén chao mà thôi. Tu có khá Thầy mới vui lòng mà dạy nghe.

---o0o---

***Ngày 20 tháng 10 năm Mậu Thìn (01-12-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Hữu duyên thiên lý ngộ.

Thầy đã vì hai con, ngặt nó chẳng ham.

Con phải biết rằng, con người chẳng qua căn phần, đặng đó nào biết có bền không.

**BÀI :**

Nan nan Thầy dạy mấy phen,

Ngày ngày giữ lấy tập rèn cho tinh.

 Còn bao chi việc quanh mình,

Mẹ cha là mối nặng tình cao thâm.

 Trải qua tính lại đôi năm,

Thuyền con mũi lái chèo dầm an nơi.

 Con ôi! Có biết việc đời,

Muối dưa ấy thảo cho đời mẹ cha.

 Cao Đài ấy mối Đạo nhà,

Con tu cha mẹ cũng hòa một nơi.

 Ngậm cười cuộc thế đua bơi,

Lánh vòng nghèo khổ thân phơi nô đòi.

 Phận con con giữ rồi coi,

Mẹ cha sao cũng phải đòi nợ xưa.

 Nhưng con tiền của dư thừa,

Trả cho quá nợ mới vừa ý con.

---o0o---

***Ngọ thời,….. tháng 10 năm Mậu Thìn (1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Vợ Dương đâu không thấy?

**BÀI :**

Trước đèn ngọn gió lai rai,

Nước non trăng tỏ cảnh ngoài thêm xinh.

 Vọi xa nơi chỗ môn huỳnh,

Hào quang rẽ một sắc hình như nhau.

 Cửa vàng tay mở lách vào,

Ôi vàng với ngọc lộn vào gấm thêu.

 Đủ màu ngũ sắc bông thêu,

Gạch vàng nóc ngọc đủ điều xinh tươi.

Bốn mùa hoa nở tươi cười,

Trải qua tám tiết vóc người thêm xinh.

Ngọc Hoàng ngự trước thảo đình,

Hai hàng Tiên Phật lộn hình bông sen.

 Bạch ngọc thủ sổ điểm khen,

Môn sanh dày dặn lửa đèn gắng công.

 Hai năm con giữ một lòng,

Còn bao năm nữa phải phòng nghe con.

 Ngày sau luyện thuốc đặng tròn,

Trở về thủy tú thanh son với Thầy.

 Hỡi kìa Đạo có, ai gây?

Trước sau con nguyện một Thầy làm tin.

 Đã là mấy mối gia đình,

Phui phai vóc liễu tại mình mà ra.

 Dương quang bóng xế ác tà,

Còn chi đợi khách về nhà nuôi cơm.

 Biết khi dạ nóng chờm hờm,

Tiếc vì áo rách mà ôm vào lòng.

 Tiếc chi mảy múng Hóa Công,

Thiên Đình định số Non Bồng con qui.

 Tiếc chi một lũ yêu trì,

Thiên Hoàng ai lập kịp thì đăng Tiên.

 Tiếc chi của thế ưu phiền,

Rảnh tay con mới về miền Tây phương.

 Đường đi có lúc đoạn trường,

Cay là mật mở tốt dường đồ treo.

 Quanh năm ai khéo tréo mèo,

Éo le cuộc thế như đèo không hang.

Hiểu ý Thầy làm gì không Mười?

Mười, một ngày đăng đẳng, bốn giờ tu mà còn thiếu.

Có đứa lại có tu mà không cúng, sao nên.

Tri ngộ thi.

---o0o---

***Ngày 23 tháng 10 năm Mậu Thìn (04-12-1928)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mừng chư môn đệ. Mừng chư ái nữ.

Mười, biên tên người bạn tu của con vào sổ cũ hồi khi trước. Nhớ biên thêm.

Trước nó quấy, nay tỉnh ngộ. Sau đây con với vợ chồng con phải độ nó a, dìu dắt nó.

Vợ Thới phải có mặt.

Thái Cực, tu sao một ngày một mòn, đến Thái Cực phải ráng có đủ mặt, 30 phải tính trước mấy ngày tu hội Thầy, nghe.

Placez? Thăm bạn. THĂNG

---o0o---

***Ngày 30 tháng 10 năm Mậu Thìn (11-12-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mấy ngày nào?? (Tu hội)

Mỗi khi có đàn cầu Thầy thì phải giữ cho êm tịnh.

Mười, Nguyên, giỡn không phải. Dẫu kẻ không tu cũng giữ. Không được nói chơi. Giữ cho khéo mới đặng. Giao tay chẳng nên, nghe.

Tu chớ vội, hãy theo Thầy.

Tu, nét chớ thêm chớ bớt, chớ nghe lời người, chớ khoe, thấy có đó chớ đà phải không, nếu tự đắc thì khổ a.

---o0o---

***Mùng 4 tháng 11 năm Mậu Thìn (15-12-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Chiêu cực lắm mới được Đạo, có chịu bao nhiêu cũng không bằng nó. Có Chiêu nhiều mới có Đạo. Trao thân cho Thầy thì xong khỏi mệt lo cho nó, có xảy ra điều gì thì của Thầy làm.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 8 tháng 11 năm Mậu Thìn (19-12-1928)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mừng các con.

Nguyên đâu? Sao nó không đến thọ ân.

Đọc bài răn mình (………) đọc một lượt.

Chớ khoe khoang mà bị hại. Thầy nhắc trước, sau chớ trách Thầy nghe. Thầy nói thì có chớ chẳng sai, liệu lấy mà giữ mình nhớ nghe.

Thiệt hiếp chó, đừng vậy, không nên nghe. Con phải hiểu rằng nó cũng đồng thể với con, nếu trong các con không giữ mình e chẳng bằng, kiếp sau khổ hơn nữa a, lại còn trầm mê nơi chốn A Tỳ.

Thệ các con, Thầy nắm giữ. Đứa con nào sai Thầy y thệ mà hành, còn đứa nào tu có chừng đó thôi, sau phải tu mười kiếp, có lỗi xuống ngay Địa Ngục. Nếu các con y theo lời Thầy tu cho chính tứ thời chẳng sai, chồng giữ phận chồng, vợ giữ phận vợ. Thầy coi trong đám đàn bà tu ở chẳng bằng lũ ăn thịt.

Thầy nói đã tột lẽ, Thần Tiên chẳng đa ngôn đâu.

---o0o---

***Mùng 9 tháng 11 năm Mậu Thìn (20-12-1928)***

**BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ**

Sắm sửa nghinh Thánh Giá.

Thầy cùng chư Tiên ngự từ lúc ba giờ đến giờ. Lễ bồ đào tửu hiến cung chư Tiên, nghe.

**CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ**

**CHƯ TIÊN**

Miễn lễ.

Thầy mừng các con.

Các con lo tu hành, Thầy không bỏ đâu mà sợ, con thệ, Thầy hứa chẳng sai. Nay con làm tiệc mừng, Thầy cũng vui, hãy làm lễ tương rau mà thỉnh cửu huyền hỉ lạc với các con, nam nữ.

Thầy nói cho các con mừng.

Cha mẹ ông bà của các con được hưởng vui thanh nhàn mà đợi các con, làm lễ chung mà thỉnh, nghe.

Thầy hết lòng cùng môn đệ, chớ lo về phần ấy, hay, không duy có bền thì đặng.

Hội a! Thầy mừng con, con ráng. Thầy hứa độ sanh, độ tử dầu thế gì Thầy cũng chẳng bỏ đâu con.

**ĐẠI BỒ TÁT A DI ĐÀ PHẬT**

Hỉ Hỉ

**HỘ PHÁP**

Hỉ Hỉ hỉ

**THÁI BẠCH**

Đại hỉ chư đạo hữu.

Nơi tiệc hãy sắm một ly rượu cho Bần Đạo chứng cho vui, nghe. Tam Kỳ để cứu chư đạo hữu và đạo muội về Tiên. Nhớ hằng năm phải hiệp nhau ngày này. Ráng tu Thầy chẳng bỏ ai hết. Vững lòng siêng năng tức nhiên trong mình có Đạo.

**QUAN ÂM NHƯ LAI**

Đại hỉ

**HÀ TIÊN CÔ**

 Một kiếp tu có gì là cực a, ráng giữ, Thầy độ cho không sai.

**THẦY**

Các con tập hứng gió nghe. Muốn cầu Cửu Huyền hay không?

Mười bạch: ……………………

Phải a con. THĂNG

---o0o---

***Ngày 19 tháng 11 năm Mậu Thìn (30-12-1928)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thanh, con giỏi chịu Thầy đem về, nghe con, đến chết cũng chẳng than mới phải.

Thầy thương con lắm, chớ nói rằng vô phước.

Quì (Dương, Mười, Thới).

Đốt đủ hai nhang mới về.

Đi Chiêu, đi Chiêu. Ngặt nghèo, cầu không để đợi đàn lệ. Thanh ra Chiêu phạt tu mãn tháng này.

Đạo không chịu khoe khoan. Thầy dặn trước, kỵ lắm. Thầy nói cho biết, ngoại Chiêu chẳng nên để ai thấy.

Mười bạch:………………

Không phải vậy đâu, hệ lắm. Đứa nào cũng có ý khoe. THĂNG

---o0o---

***Ngày 23 tháng 11 năm Mậu Thìn (04-01-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Các con hãy giữ mình cho lắm, tu lâu chừng nào thì phải giữ hơn chừng nấy. Tu xương sống cho ngay.

Giữ ấn nghe.

Thới, vợ sửa tánh nết.

Mười, vợ, âm. THĂNG

---o0o---

***Tháng tư, năm đi Long Hải, ở nhà Mười đau, khi gần mạnh lại hầu đàn.***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con.

Muôn việc có Thầy, chớ lo. Giữ lòng như sắt đá, dầu chuyện chi cũng chẳng hại, tưởng Thầy, niệm Thầy, vái Thầy, nhớ kinh cứu khổ, lo làm phước, chứa đức, ấy là mấy vị thuốc Thầy cho.

Thầy cũng xót lòng mà phạt. Quan pháp bất vị thân. Một đoàn con. Thầy ngự trên cầm cân ngay thẳng, nên khi có hoạn nạn chớ trách, phải biết rằng, chuyện chi cũng tiền định. Thiên địa vô tư. Thầy nhắc nhiều lần phải làm phước, phải kiếm cách, chớ chờ cho có dịp mới làm, cần nghe Mười, nhớ! Nhớ! Nhớ.

Thầy dặn hết thảy: Biết bao nhiêu là cách bố thí. Người tu chẳng bồi đức chẳng bao giờ nên Đạo, Cơ. Phe nữ ráng cần kiếp tạo cơ thêm, dùng dịp bãi trường tập cho dễ. Bây làm hay bê trễ, đúng bảy giờ rưỡi có Thầy lập đàn. Đứa nào chẳng đến thì thôi, trừ ra có việc để trễ thì chế cho, cầu muộn một lát.

Mười, con đừng tưởng là đau, phải tưởng trong mình mạnh như thường thì thấy thuốc đến.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 1 tháng 12 năm Mậu Thìn (11-01-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con tính đi Cần Thơ sao? Khi trước các con do nơi Thầy mà học Đạo, (……) không nên quên. Vậy trước khi đi thì hãy ra mắt Thầy cho đủ mặt mà làm lễ. Đáng lẽ Thầy để các con nghiệm lấy mà làm việc bổn phận, song vì Thầy e các con lầm lỗi. THĂNG

---o0o---

***Ngày 15 tháng 12 năm Mậu Thìn (25-01-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

**THI :**

Tang bồng một gánh mới vừa vai,

Ngặt nỗi Đạo Cao khó chỉ bày;

Một nắm tương dưa ba gánh Đạo,

Thiên cơ đành để Lão thày lay.

Nay là ngày tốt mà sao đàn chẳng vui như lúc trước. Thầy giận một đám kia nó làm bậy mà trễ của Thầy.

Phe nữ lo tu. Thầy chẳng nói dối đâu, đứa nào không tu thì Thầy bỏ, còn đứa nào siêng năng Thầy đem về. THĂNG

---o0o---

***Ngày 22 tháng 12 năm Mậu Thìn (01-02-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Ngàn cũng đau như người ta, có chứng chi lạ mà sợ, phải tu. Chẳng nên đau mà phế, không trúng Đạo, nghe con, ráng tu.

***Ngày 23 tháng 12 năm Mậu Thìn (02-02-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Loạn thần.

---o0o---

***Ngày 25 tháng 12 năm Mậu Thìn (05-02-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Miễn lễ.

Tân xuân Thầy mừng các con. Vậy để Thầy với chư Tiên thêm phước cho các con đặng mạnh dạn lướt tới. Vậy các con thủ đại lễ.

Miễn lễ.

Cọng lạc. Các bạn đồng môn dụng ly rượu của Ta cũng chẳng chi lạ, vậy các đạo hữu chúc cho Chiêu, hiểu?

Miên viễn đến lúc cuối cùng đừng để lạc số 12 của Thầy, cũng chẳng cho thơ từ làm chi cho mệt.

Hỉ hỉ.

Thầy cùng chư Tiên đồng lui.

---o0o---

**CHÚ Ý:**

Nếu quí đạo tâm thấy còn thiếu nhiều bài từ năm Bính Dần (1926) tới năm Mậu Thìn (1929) chưa có in trong quyển này nơi Đàn Phú Lâm xin vui lòng gởi cho chúng tôi đặng bổ túc thêm cho đầy đủ.

Cám ơn quí đạo tâm.

**NĂM KỶ TỴ (1929)**

***Mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (17-02-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ và chư ái nữ.

Cần Thơ? Nếu đi thì rộn ràng lắm.

Máy thiên cơ (……) biết. Có mà thấy như không, còn không lại có, khó biết, hãy giữ tu hành tứ thời luân chuyển. (……) giữ theo cựu lệ nghe, trước sao, sau cũng vậy gọi là thỉ chung như nhứt.

Vợ Thới đâu? Nó tu trễ lắm.

Nguyên, gắng nghe.

---o0o---

***Ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (07-03-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Có ra lễ cầu khẩn hay do theo lời Thầy dạy lúc trước.

Những việc về phần đời thì liệu phải thì làm. Thầy cần cho các con tu. Thầy duy biết nẻo tắt đó độ các con mà thôi. Các việc phàm duy có lấy chơn hỏa thì lâu ngày tìm mới được.

Nhớ đọc cảm ứng lúc cầu siêu nghe.

(Bài này cho chung).

---o0o---

***Mùng 1 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (11-03-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ, mừng chư ái nữ.

Ý Thầy xa rộng lắm, một mãi (mảy) chi Thầy định có nghĩa lý lắm. Thầy đại từ đại bi muôn điều. Độ các con chẳng bỏ đứa nào.

Các con cũng nên hạp ý Thầy. Tuy chưa Phật chớ cũng tập lần lần tánh ý Phật. Các con nên ngó việc hư không mà giựt mình việc tu hành lo giữ tứ thời làm gốc, chẳng phải khó gì, một thời tu không biết chừng gồm cả mấy năm lao khổ nơi chốn trần. Sao không ráng mà tu con Ngàn? Lúc đó kỳ cũng tu như thường. Từ này hãy nghe Thầy, nghe bạn nông chí tu mới đặng vì các con có thệ với Thầy thì *đường tấn có, đường thối vẫn không*.

Tu nghe.

---o0o---

***Mùng 8 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (18-03-1929)***

Thầy mừng các con.

Gắng tu nghe.

Thầy biết có một cách đó độ các con mà thôi.

Từ xưa đến nay cũng vậy, chớ nghe lời người mà (………) một không hai. Ai có nói các con hiểm thì chịu mà thôi. Ai có biết rằng tu là học, sau đặng dạy lại người khác. Tu thì chưa mà muốn dạy là dạy cái ngu của mình cho kẻ khác học, mù dẫn đứa đui sao khỏi lạc. Thầy nói cho các con hiểu, chớ người ta có nói các con hiểm thì cứ chịu hiểm. Phép tu hành chẳng những là chịu nhục mà lại kiếm tiếng chê cho mau tấn bộ, hiểu? Nhớ con tu quên kinh thì gần ngày nhập Tiên tịch.

---o0o---

***Cầu cho nhạc phụ đạo hữu Dương***

***Mùng 9 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (19-03-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Con tu cho nó. Nó có lỗi. Thầy vì vợ chồng Dương.

***Nguyên đau bụng, thỉnh Thầy***

Thầy, giấy vàng. Chẳng nên sợ. Biểu nó phải dạn gan.

(Cầu cho Nguyên nữa).

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

**THI :**

Hạnh phước ngày xưa đã giữ tròn,

Kiếp nay nghiệp trả nợ nước non;

Thâm thẩm mấy từng chưa đến một,

Dạ còn lắm kết cuộc thon von.

---o0o---

***Tháng 2 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Hỉ chư môn đệ. Hỉ chư ái nữ.

Thới không nên bỏ về, một đôi giờ thì đặng, buổi tu và bữa ăn không nên bỏ, vô lễ. Sau đứa nào cũng vậy, nghe.

(Đạo hữu Lộc và vợ).

Con đứa nào muốn tu Thầy vui. Vậy Thầy bảo hai con về sắp việc nhà cho tiện, lên Thầy sẽ định cho. Đường dài gấp gì. Thầy rõ biết lòng hai con. Đàn tối nên đến nghe, hoặc mùng một hoặc rằm.

---o0o---

***Tháng 3 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**THẦY**

Ngàn, con giữ tu cho trọn thì trong nhà không có việc. Nếu trễ Thầy làm cho cực hơn cái tu nghe.

Con người làm mỗi việc chi, ban đầu còn phấn chấn, đến sau thua buồn bỏ đi.

Cơ, hiểu? (mấy người đàn bà bạch…………)

Tự ý các con làm gì cũng xong, có nghe mới có dạy, nghe lỗ miệng mà tâm bất phục, hiểu ý các con. Thầy mới nói gọi là diện phục tâm bất phục lẽ thường, có chi lạ chăng? Nghe, con biết chữ hypocrite là gì? Thần Tiên kỵ lắm nghe các con.

---o0o---

***Cho vợ chồng Lộc muốn học Đạo***

***Tháng 3 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Tu có vợ chồng là thuận. Vậy Thầy cũng vui cho. Vậy hãy lựa ngày đến cầu Chiêu nó định cho. Phải khấn vái cho lắm. Thầy nói con hiểu không? Việc là việc lớn chẳng nên gấp tính.

Gắng chí nghe.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 1 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (09-05-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ. Mừng chư ái nữ.

Hèn lâu các con không hầu Thầy, biết vui thầm tu hành mới nông nả. Thầy nhắc cho các con tu. Các con, từ rày Thầy không nói nhiều lời, phải hiểu mấy lời vắn tắt, phe nữ ráng cho kịp thời.

Chiêu dẫn các con theo Thầy, các con chậm bước trễ kỳ khó lắm.

---o0o---

***Hai vợ chồng Lộc trở lên***

***Mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (15-05-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Cầu chi???

Hai con chậm bước, Thầy mới quở. Vậy Ngàn, con có vui lòng không?

Ngàn bạch: ……………………

(À Lộc) Vậy con giúp nó nghe. Còn bổn phận con hãy giữ tứ thời, nẻo tu hành rất khó, bền chí. Nếu thế đặng thì con (……) tới cho đủ vợ chồng dìu dắt nhau tu mới nổi. Thầy muốn vợ chồng đồng tu, con chớ ngán. Thầy đã dặn cứ vậy mà thi hành.

Lựa ngày truyền. Các con phải chứng. Thầy định cho vợ nó học trước dọ đường được thì vợ chồng sẽ đồng tu mới đặng, sau (……) cũng có Chiêu dự vào, song bây giờ chớ làm rộn nó. THĂNG

---o0o---

***Mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (16-05-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thanh???

Các con tu đặng cũng nhờ kiếp trước có phước đức nhiều. Tu quen rồi thì tứ thời có chi khó, phải không? Các con chẳng lo giữ là chẳng kính trọng Thầy. Nào phải xá sâu hay dài gọi là kính trọng. Thường tưởng đến Thầy gọi là ở chung với Thầy.

Có chỉ thì chỉ sự tập luyện tron nghe.

---o0o---

***Vợ Thới chỉ Đạo cho Vợ Lộc***

***Ngày 11 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (19-05-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Nghiêm chỉnh nghe. Ngàn chỉ nó con.

Ngưng cơ.

Giữ thường tứ thời, lâu ngày mới thấy Đạo phát hiện trong mình. Có phần thì có Thần Tiên hộ trì, được cùng không duy tại chí bền nào phải luyện hay dở. Con hãy phú cho Thầy thì muôn việc ắt nên. Người làm đặng tức con cũng phải đặng.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (23-05-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Nguyên, Của, Thanh, Ngàn.

Việc tu hành lắm điều trắc trở, chẳng ráng thì khó theo Thầy.

Các con ráng tu đặng độ người trong rốt đời này.

Phe nữ. Thầy còn để trọn phần cho các con độ. Có.

**HÀ TIÊN CÔ**

Tu sao thiếu lắm vậy, làm cho Ta ngồi chẳng yên, Ta nực cười! Thấy mấy em thương mà nặng nề quá biết làm sao. Vậy thì đường dầu dài cứ việc đi. Các em nhớ nhắc Ta thường theo một bên mà độ.

---o0o---

***Ngày 24 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (01-06-1929)***

**BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ**

Mai sẽ cầu, nay Thiên Đình hội.

---o0o---

***Ngày 25 tháng 4 năm Kỷ Tỵ (02-06-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con chầu Thầy, hãy để ý tưởng Thầy. Thầy mới chứng.

Tu sao? Sao??

Trường đồ tri mã lực. Thầy biến hóa độ mỗi đứa. Có quấy tưởng Thầy cũng phải.

Nguyên, sao con? Tu phải trải qua lắm điều cay đắng. Con tự hỏi mình thì biết, hãy vững lòng.

Thiệt, Ngà hãy ham Đạo. Thầy chẳng xa lệ, là qui củ.

---o0o---

***Mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Tỵ (14-06-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Theo Thầy, Thầy độ đến cùng. Ngà vái Thầy cho lắm thì đậu.

Tu được khá cũng nên gia công chỉ đường mở nẻo cho người khác tu, phải xá tội cho người khác.

Đạo tu hành biết bao nhiêu là điều oan ức, biết dằn thì nên.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 5 năm Kỷ Tỵ (21-06-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng chư môn đệ và chư ái nữ.

Bấy lâu nơi Trào thiếu người hầu hạ. Ngọc nữ cần tu đặng về hầu hạ Thầy, năng tịnh không? Ngà, ý con muốn chi Thầy cũng thuận theo. Dương phải tính cho nó, Thiệt rối lắm. Thiệt con phải có tánh hiền hòa Thầy sẽ cho con. Nguyên, tự nơi con chát lấy họa, sao con chẳng nhớ lời Thầy nói khi xưa. Mười, nhớ không? (Nguyên, con chớ đắm trần gian). Bài thơ Thầy cho phe nữ, con đọc hoài làm gì? THĂNG

---o0o---

***Ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Tỵ (29-06-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Thầy coi các con tu có vẻ khá rồi, vậy các con giữ lấy cho bền, đến lúc khảo thì lo gì là chẳng đậu. Các con ý còn muốn tiếc cuộc trần, có chi đáng cho các con ghé chơn vào. Vậy bề ngoài các con cũng giữ như ai, còn bề trong, thì trống không mới phải, chớ giữ nét cũ của bọn kiếm ăn ra cho phải vẻ thầy tu còn bề trong, ôi!....... nhớ nghe.

Nguyên, nó biết khôn, Thầy độ nó, nếu nó dại, Thầy đưa luôn nó, nói cho các con biết.

Tối mai đúng 8 giờ cầu Hà Tiên Cô dạy việc nghe, nhớ nghe.

---o0o---

***20 giờ ngày 24 tháng 5 năm Kỷ Tỵ (30-06-1929)***

**HÀ TIÊN CÔ**

Ta vưng lịnh Thầy dạy các người trong phe nữ, hãy cùng nhau luyện một cái cơ để độ đàn bà. Vậy hãy tính sao cho tiện thì làm, hẹn trong ba ngày, phải tính cho xong, trong bọn đàn bà tập với nhau.

THĂNG

---o0o---

***Tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con tính lẽ nào cũng vừa ý Thầy. Vậy bữa nào khởi sự. Các con Thầy đã điểm cho rồi, vậy hãy tính với nhau, trong ba đứa, hai đứa ngồi. Tùy ý, bữa nào khởi sự cũng được.

THĂNG

---o0o---

***Tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Nguyên, con hãy ráng mà giữ nghe. Có Thầy luôn luôn. Ba đứa kia cũng lo việc tập cơ cho thường nghe.

Các con phải do theo Chiêu mà ở đời đừng cho màng tiếng lập riêng một mình một phe.

Thiệt, Ngà hãy giữ thói ăn nết ở cho thiên hạ chẳng lộn mình với kẻ khác. Ai muốn thầm hại các con hãy để cho Thầy, còn phận các con hãy dè dặt cho lắm.

---o0o---

***Nguyên đau nặng, ngã mặn***

***Tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con.

Của, chít bạn. Thới lo việc nhà xong, mau đem vợ lên, lời Thầy dạy chớ cải.

Các con đã gởi thân cho Thầy, Thầy hằng lo cho các con, một phút chẳng rời sao lôi thôi lắm vậy. Thầy nói: một chút nó làm hại được, song Thầy giữ các con, an lòng tu, miễn nghe.

Thầy thì Thầy bao hết.

---o0o---

***Mùng 8 tháng 7 năm Kỷ Tỵ (12-08-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Hội, Thầy chứng cho con đó.

**CỬU THIÊN HUYỀN NỮ**

Phái nữ. Ta cho điều lệ rất dễ, vậy hãy ráng nghe.

Hội, Thanh, Của, Ngàn giữ tứ thời cho đúng, nhứt là đừng vắng mặt lâu. Nguyên, chẳng giữ bổn phận. Thầy hằng nhắc mà nó không nghe, tánh nó dại lắm, nó duy có Thầy cứu, chớ Ta chẳng biết làm sao. Ta cũng ráng xin dùm, họa may có được cùng chăng?

---o0o---

***Tháng 7 năm Kỷ Tỵ (1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Thầy thương mà nó không tu. Thầy độ nó. Biểu nó lo tu thì mới khỏi. Mỗi việc đều có Thầy mà nó không lo, cứng cỏi mới đau Thầy thấy xa đã nói lâu, nhắc nhở hoài.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Tỵ (17-09-1929)***

**BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ**

Sắm sửa nghinh Thánh Giá.

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ**

Miễn lễ.

Thầy e các con không chắc tu, các con nghĩ sao? Như đứa nào đã quyết định thì Thầy chẳng tiếc chi. Vậy đứa nào muốn hãy chung ngang trước đầu cơ của Thầy, Thầy sẽ nhận làm môn đệ của Thầy.

Hội, con khoan đã, tu đến chừng nào thiệt ý sẽ thề chẳng muộn chi, việc rất quan hệ.

Con nên nêu tên mấy trẻ mà thệ với Thầy.

1. Nguyễn Văn Mười
2. Trần Ngọc Của
3. Hồ Ngọc Ngàn
4. Giao Ngọc Thanh
5. Phạm Văn Thới
6. Nguyễn Văn Dương

Thầy cho ba con chữ lót phòng ngày sau trình diện với Thầy.

Các con đã đi ngang dưới cơ của Thầy thì phải biết lo, rất quan hệ. Các con khá biết từ đây nên hư tự Thầy. Chư Thần chứng. Phải nhớ lúc các con đi ngang dưới cơ Thầy mà lập chí tu hành, có vững bền cũng do nơi bữa nay. Các con nên nhớ ngày nay lấy làm kỷ niệm là ngày bước vô cửa Phật, đã giáp cùng Thượng Đế và chư Thần hộ trì, đàn tới Thầy sẽ chỉ cho các con niệm.

---o0o---

***Các đạo hữu đều vâng lời nguyện***

***Ngày 23 tháng 8 năm Kỷ Tỵ (25-09-1929)***

**BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ**

Chỉnh đàn cho nghiêm. Thượng Đế giá lâm.

Thiệt, Ngà về nhà. Mười, Dương vọng bàn. Thượng Đế có giáng đọc mừng kế bài nguyện.

**THƯỢNG ĐẾ**

Thầy chấp lời thệ của các con và mừng cho các con. Tiếc vì các con chẳng dời Chiêu, ngày nay lẽ thì nó phải có mặt.

Các con cậy nó gá (tiếng) vô một lời mới đặng. Thầy giao Thần cho nó, trên Thầy chứng vị đó thôi. Đã biết mỗi mỗi cũng do nơi Thầy, song có Thầy chẳng có nó chẳng phải Đạo.

Các con ra nó làm lễ Thầy thì từ đó về sau mới chứng là đệ tử của Thầy. Đếm 30 (chuỗi). Làm phước Thầy sẽ tăng số mỗi đứa.

Nam Phương Giáo Chủ, hiểu?

Từ đây các con đã vượt bực. Thầy mừng cho các con. Song các con chớ vội mừng hãy lo giữ gìn mối Đạo. Các con nghĩ biết việc đời khó dứt, một ngày vương thêm khó gỡ, vậy hãy ráng tưởng Thầy, duy có Thầy có phép làm cho tâm các con hết phàm thì mối Đạo chở mới nổi. Các con chớ nói tự nơi các con mà đặng, điều của các con làm là sự phước đức, nên hư do đó mà ra. THĂNG

---o0o---

***Mùng 1 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (03-10-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Mông (lòng) mà chẳng tưởng Thầy.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 8 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (10-10-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con dể duôi quá. Tập cơ chẳng nghiêm chỉnh.

Thầy mừng cho các con, vậy hãy ráng giữ mực thường, đường dài Thầy lo cho các con lắm. Các con chớ làm cho đạo hữu các con nặng lòng vì các con. Thầy khuyên dạy vậy các con nghĩ sao? Thầy nhắc dạy trước, sợ các con lầm lỗi, đến việc mới rõ lời Thầy. THĂNG

---o0o---

***Ngày 15 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (17-10-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thầy mừng các con.

Chắc sao các con cũng muốn biết Nguyên thế nào? Lẽ thì Thầy đã cho nó đến viếng các con, song vì phép tu hành, càng lâu càng buộc, chẳng phải dễ như xưa.

Vậy nếu các con muốn hầu chuyện với Nguyên, hãy lập đàn riêng.

**Bạch Vân Động HUỲNH LIÊN TIÊN CÔ**

**NHẮN NHỦ :**

Nhắn nhủ khuyên ai ráng sức tu,

Trần thế là nơi sóng mịt mù;

Nạn nước lao dân nhưng vững thế,

Cũng vì mấy kiếp gắng công tu.

Ba tuần núi ai chen lấn mà qua khỏi chẳng đặng, dễ ai kiếm đặng người tu.

Phật năng tịnh bất năng động.

THĂNG

---o0o---

***Ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (25-10-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Vô sự. Các con giữ tứ thời cho thường thì đặng. Tu phải cúng kỹ, đừng làm dối quá.

Các trẻ nhớ Thầy nghe. Qua rồi ngó lại mới tỉnh.

THĂNG

---o0o---

***Mùng 1 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (01-11-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Vô sự. Thăng

---o0o---

***Mùng 8 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (08-11-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Nhớ bắt đầu tháng sau khởi đại công.

Thầy vui cho các con. THĂNG

---o0o---

***Ngày 15 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (15-11-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Của, Ngàn, Thanh, Hội. Cười!

Thầy thấy đường con đi Thầy phát ngán đa các con. Các con có ngán không?? Thầy ngán cho các con lắm. Chẳng phải đường dài mà ngán, ngán là ngán Đạo quá lớn mà các con bưng chớ không chịu gánh, hiểu??? Chẳng phải luyện tập mà thành, muôn việc do nơi tâm, phần hồn là trọng, phần xác như vỏ ngoài, làm lành cho nhiều. Nhớ Thầy trên đầu. Thầy độ các con đến cùng. Thầy chẳng nỡ bỏ đứa nào, ai công bình bằng Thầy.

---o0o---

***Ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (23-11-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Khảo về cách thức tu hành. Chiêu biểu các con chớ bỏ qua. Các con nhàn không? Không lo liệu chi nữa?

Chiêu còn chưa được trọn nhàn, các con phải ráng. Các con tu sao ngủ lắm vậy? Tự các con, hiểu? Đâu được như người ẩn, hiểu.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (01-12-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Hãy nhớ ngày mùng chín.

Chẳng có việc chi.

Thăng

---o0o---

***Ngày Thượng Tượng năm Bính Dần***

***Mùng 9 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (09-12-1929)***

**THƯỢNG ĐẾ**

Thầy mừng cho các con lắm.

Các con được vầy, công Thầy dạy Chiêu chẳng uổng, vậy các con hãy ráng. Người đời hữu thỉ hữu chung. Mỗi năm Thầy mừng các con tăng lên một cấp. Cũng chẳng còn mấy bước nữa thì gặp Thầy. Thầy có hứa đầu non Thầy đợi. Các con gom nhau cho chặt chịa, lúc góc biển chẳng mấy gay go, đến giữa non mới hiểm trở. Các con hãy chen khít nhau, nghe. Thầy dạy chẳng khi nào lầm.

**QUAN ÂM BỒ TÁT**

Ta mừng cho chúng đệ tử.

Nữ phái hãy nhớ có Ta. Từ đây nét ăn ở phải giữ cho kỹ cang nghe, Của, Thanh, Ngàn, Hội.

**LÝ THÁI BẠCH**

Năm trước Ta chứng cho chư đạo hữu, nay mãn việc giao người khác. Chư đạo hữu hãy tặng Chiêu một ngôi riêng nghe, thế Bần Tăng cáo thối. THĂNG

---o0o---

***Ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (15-12-1929)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Có chư Tiên hầu Thầy, Thầy và chư Tiên mừng các con tấn Đạo. Nay các con tu khá, Thầy với chư Tiên đến. Vậy các con tính lẽ nào? Công lao của chư Tiên theo hộ trì các con chẳng phải nhỏ.

Mười bạch: xin đọc lời thệ nguyện.

Đọc chẳng ăn rập.

Sao nữa con. Đến ngày giờ chẳng phải chuyện chơi. Đó là cửa lên xuống.

Hội, Tâm, Lộc, Huỳnh bốn đứa còn phải đợi tu thêm, chừng liệu chắt sẽ làm, nghe.

Sao nữa, chư Tiên đợi. Sao? Để chư Tiên đợi lâu, vô lễ (không biết gì). Vậy Thầy và chư Tiên cũng náng cho các con đến ngày mai, nghe không? Dương, Mười, Thới, Của, Ngàn, Thanh?

Tâm, Hội, Lộc, Huỳnh bốn con quì ra thọ ân Thầy. Thầy nói các con nghe cho thấu đáo sau khỏi lầm lạc:

1. Vả chăng Chiêu thọ mạng Thầy, các con khá biết thì muôn việc ắt nên.
2. Còn việc tu hành, dẫu thế nào, bực nào, thì cũng có một cách mà thôi.
3. Cùng đi một đường với nhau, khá biết yêu nương nhau.
4. Lộc và vợ hãy do theo Chiêu, lời nó là ý Thầy, khá hiểu.

Thới, Lộc và vợ hai đứa, hãy cần lo cho mẹ. Thầy hay thương những đứa dốt. Nhớ chư Tiên đợi các con mai đến 8 giờ tối. Thăng

---o0o---

Sớm mai ngày sau có Quan Phủ vô và dạy rằng: “*Công ơn Thầy và chư Tiên độ mình chẳng nhỏ. Vậy phải nguyện cùng Thầy và chư Tiên mà độ lại người sau*”.

---o0o---

***20 giờ, Ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (15-12-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Có chư Tiên, hãy nói.

Mười bạch: y lời Quan Phủ dạy.

Phải làm có ra giấy tờ, lần sau.

Vậy thì công Thầy dạy Chiêu chẳng mất và Chiêu dạy lại các con cũng chẳng mất. Vậy các con phải cần nghe.

---o0o---

***Bữa sau ra Quan Phủ đặt giùm (Inspiration)***

***Lời nguyện độ đời.***

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nay là ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (23-12-1929), đệ tử là………………thành tâm lập nguyện độ đời.

Như Thầy ban ơn cho con tu đến bực nào thì con biết Đạo mà dạy người đời, con thệ nguyện chẳng vì danh lợi mà làm khó dễ cho người mộ Đạo. Nhưng con còn xác phàm tánh tục, con không dám tự đắc, con cũng y cách Quan Phủ Ngô Minh Chiêu dạy con ngày xưa, nghĩa là do nơi Thầy mới dám dạy vì Tiên phàm khác xa con chẳng nệ phú bần, cầu tưởng Thầy là Thầy, con là kẻ dìu dắt.

Nếu con chẳng giữ theo lời nguyện này thì bị cuồng điên trọn đời, sau chẳng đặng đầu thai làm người.

Cẩn sớ.

Lấy nghĩa bài thệ trước mà đặt ra Trường Thiên đặng dễ học dễ nhớ (Rédigé par Thới).

**TRƯỜNG THIÊN :**

Ngày lành huê quả kỉnh dưng,

Cả trong môn đệ chúc mừng Cao Tiên.

 Ơn Trên chiếu giám lòng thiền,

Đặng cho đệ tử lời nguyền dưng lên.

 Ơn Thầy con dễ vội quên,

Cùng công chư Phật, chư Tiên rất dày.

 Công ơn Quan Phủ hằng ngày,

Với công Thần Thánh độ tai vớt nàn.

 Ơn kia chất kể muôn ngàn,

Nên con nguyện độ thế gian trọn đời.

 Soi theo ý Thánh cơ Trời,

Dục danh cầu lợi trót đời chẳng ham.

 Nhưng con mang lấy xác phàm,

Dám đâu tự đắc mong làm Thầy riêng.

 Nhớ lời Quan Phủ chỉ truyền,

Cũng y cựu pháp mà truyền người sau.

 Tiên phàm vẫn khác xa nhau,

Do Thầy mà dạy dám nào làm cao.

 Lần hồi tu đến bực nào,

Độ con biết Đạo đặng sau độ đời.

 Chẳng làm khó dễ cho người,

Khiến cho kẻ thế để lời phiền phân.

 Con nguyền chẳng nệ phú bần,

Làm người dìu dắt đến chân của Thầy.

 Nếu con chẳng giữ lời này,

Khiến cho phải chịu cuồng ngây trót đời.

 Lâm chung chẳng đặng làm người,

Muôn năm trâu ngựa để đời làm gương.

Cũng về ý trên đây, nên Thầy có cho bài dưới này và dạy những người hầu đàn: “*Bàng Môn tham tài háo sắc. Thọ lãnh của người cũng lạc vào Bàng Môn. Một cây nhang, một thẻ trầm cũng phải từ. Từ rày, ai đến đàn xin hầu, trước phải xin keo. Chớ tư vị người thân*”.

---o0o---

***Ngày các đạo hữu dâng nguyện độ đời***

***Ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (23-12-1929)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mừng các con.

Mỗi khi hầu cơ phải đọc. Thầy sợ các con lâu rồi quên. Xưa nay kẻ tu hành bị vậy mà phải hủy bỏ hết công. Thầy mong các con chỉnh đốn lại.

Thăng

---o0o---

***Mùng 1 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (31-12-1929)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con ạ! Đạo nhờ sốt sắng mới mau tấn phát. Các con nguyện chắc với Thầy, Thầy chẳng nỡ bỏ, nếu các con làm biếng thì chẳng khác nào trì trở lại. Thầy có thương mà xô tới cũng chẳng bằng con đi.

Thiệt, bài nào con đọc một bài Thầy nghe nào?

Thiệt đọc bài “Con Hà con đẩy xe loan…” thuộc.

Giỏi.

Thao: Cảm Ứng, điều thứ năm (không thuộc).

Thao sao? Học, mùng 8 trả tất kinh Cảm Ứng nghe.

Soạn Thánh Ngôn rồi đem Thầy phê, nghe. Thăng

---o0o---

***Mùng 8 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (07-01-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mười, con hãy kể tên người trường trai vào. Biểu mẹ con phải đốt sớ nhập đàn, từ này về sau giữ lễ, vậy nghe:

Đàn tới làm kỹ, có ngày nhập đàn (đi Cần Thơ). Do theo nó ý Chiêu tức là ý Thầy.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (14-01-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

(Nhạc mẫu đạo hữu Mười).

Thầy độ con ăn chay, không hề gì đâu. Thường việc chi hay có đến mới biết hay, sau Thầy sẽ bố hóa thêm.

Sổ người ăn trường trai. Để vào tập.

Sao? Các con muốn viếng Cần Thơ cũng tốt. Thầy cũng vui lòng cho các con đi, song hãy bàn luận với nhau. Các con đi như nêu danh Thầy, liệu lấy mà xử (sửa) mình. Có đi thì đừng làm ra vẻ người tu.

(Vợ đạo hữu Thới).

Thầy cho phép. Phải lo cho có chữ Vạn theo kiểu Chiêu.

Thăng

---o0o---

***Vợ Thới đau***

***Ngày 18 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (17-01-1930)***

**HÀ TIÊN CÔ**

Học bài cho thuộc thì Thầy sẽ cho hết. Đứa nào kinh sám còn lôi thôi phải lo lần.

Ngàn, có tai chớ sợ.

---o0o---

***Ngày 23 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (22-01-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thầy lo cho các con lắm. Con chớ sợ nghe Thới. Vợ chồng con chớ bỏ nhà lâu không nên, đừng sợ nghe Ngàn, có Thầy. Các con giữ tròn phận sự ngày xuân. Cần Thơ.

Thăng

---o0o---

***Chư Nho tựu lại đàn cúng ra lễ Thầy đầu năm***

***Ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (26-01-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thầy mừng các con, lo tu cần mẫn nghe các con. Vậy sắp qua năm mới Thầy ban ơn cho mỗi đứa đặng tu hành phấn chấn.

Các con nghe lời Thầy, phải giữ luôn luôn tứ thời lấy làm gốc, chớ xa Thánh Ngôn mà lãng xao không nên. Bỏ sự giận mới thấy Thầy, khiêm nhường là nét người tu. Nhớ Thầy, nhớ Chiêu, yêu bạn, thương người, thương vật, siêng năng, dằn tánh ấy là mấy điều cần kiếp của các con. Biên lấy để bên mình cho khỏi quên nghe.

Thầy lấy hết lòng từ thiện mà dạy các con, các con nên lấy chí khoan nhơn đại độ mà ở đời, phải ra nói Đạo, khoe mình làm chi. Các con lấy lòng từ thiện mà đối đãi với người thì người cảm động cải dữ hóa lành. Răn người thì duy lấy gương mình mà giáo nhơn là tùng theo ý Phật.

Vậy các con lui.

---o0o---

**BÀI HỒNG THỆ**

***(Kiểu cho đàn bà)***

Nay là ngày…………tháng…………năm………

Tôi là……………lập đại nguyện cầu xin Thượng Đế chứng chiếu lòng thành của con.

Bấy lâu, con đã nghe các lời của Quan Phủ Ngô Minh Chiêu dạy biết việc tu hành, duy có Đức Thượng Đế độ linh hồn của con đặng mà thôi.

Nay con quyết chí tu hành, thọ phép Đức Thượng Đế, nguyện hủy hết các cuộc vui sướng nơi trần, dầu phải lúc Thượng Đế sai Thiên Thần thử lòng, phải trải qua bao nhiêu hoạn nạn thì con cũng chẳng bao giờ thay dạ đổi lòng, trước sau như một. Đến ngày lâm chung, con cũng tưởng đến Thầy.

Dầu sau chồng con chết trước mà Ngài độ có cơm ăn, thì con cũng nguyện tu hành cũng như xưa.

Nếu con giữ chẳng trọn đời theo lời nguyện thì con phải bị phạt nặng nề, nơi trần phải bị các cuộc khốn nạn, đến ngày lâm chung phải bị đời đời nơi Địa Ngục.

Cẩn sớ.

---o0o---

Theo lời Quan Phủ dạy, mỗi khi cúng giờ Tý rồi thì phải đọc bài thệ này đã diễn ra Trường Thiên sau đây:

**TRƯỜNG THIÊN :**

Ngày nay đệ tử lập nguyền,

Bệ tiền cầu khẩn Cao Tiên chứng lòng.

 Từ ngày gặp Đạo gia công,

Ngày đêm luyện tập tấm lòng chẳng khuây.

 Nghe lời Quan Phủ chỉ bày,

Phần hồn duy có một Thầy độ thôi.

 Nên con quyết phủi sạch rồi,

Bao nhiêu vui sướng trên đời chẳng ham.

 Dầu khi thọ nạn cũng cam,

Một lòng cùng Chúa đặng làm tôi con.

 Phận con là gái giữ tròn,

Cùng chồng chung thỉ chẳng mòn lòng trinh.

 Gặp cơn cường bức hủy mình,

Một đời tiết sạch vẹn gìn lòng son.

 Dầu cho nhục nhã chìu lòn,

Nhứt tâm chung thỉ cho tròn thì thôi.

 Lâm chung ngày có đến rồi,

Cũng lòng tưởng Chúa như hồi còn sanh.

 Miễn Thầy độ trẻ đắc thành,

Thân này hiến hết cho Thầy quản cai.

 Mong sao lời thấu Thiên Thai,

Thượng Hoàng giá hạ chứng ngay lời nguyền.

 Cầu cho thệ thấu Cửu Thiên,

Thánh Thần Tiên Phật tại tiền chứng tri.

 Nếu con chẳng giữ tu trì,

Lòng dời dạ đổi tức thì họa lai.

 Cả đời khốn nạn đến hoài,

Lâm chung muôn kiếp đọa đày âm cung.

---o0o---

**BÀI HỒNG THỆ**

***(Cho đàn ông)***

Nay là ngày…………tháng…………năm………

Tôi là……………lập đại nguyện cầu xin Thượng Đế chứng chiếu lòng thành của con.

Bấy lâu, con đã nghe các lời của Quan Phủ Ngô Minh Chiêu dạy biết việc tu hành, duy có Đức Thượng Đế độ linh hồn của con đặng mà thôi.

Nay con quyết chí tu hành, thọ phép Đức Thượng Đế, nguyện hủy hết các cuộc vui sướng nơi trần, dầu phải lúc Thượng Đế sai Thiên Thần thử lòng, phải trải qua bao nhiêu hoạn nạn thì con cũng chẳng bao giờ thay dạ đổi lòng, trước sau như một. Đến ngày lâm chung, con cũng tưởng đến Thầy.

Nếu con giữ chẳng trọn đời theo lời nguyện thì con phải bị phạt nặng nề, nơi trần phải bị các cuộc khốn nạn, đến ngày lâm chung phải bị đời đời nơi Địa Ngục.

Cẩn sớ.

---o0o---

Theo lời Quan Phủ dạy, mỗi khi cúng giờ Tý rồi thì phải đọc bài thệ này đã dịch ra Trường Thiên sau đây:

**TRƯỜNG THIÊN :**

Ngày nay đệ tử lập nguyền,

Bệ tiền cầu khẩn Cao Tiên chứng lòng.

 Từ ngày gặp Đạo gia công,

Ngày đêm luyện tập tấm lòng chẳng khuây.

 Nghe lời Quan Phủ tỏ bày,

Phần hồn duy có một Thầy độ thôi.

 Nên con quyết phủi sạch rồi,

Bao nhiêu vui sướng trên đời chẳng ham.

 Dầu khi thọ nạn cũng cam,

Một lòng cùng Chúa đặng làm tôi con.

 Dầu cho nhục nhã chìu lòn,

Nhứt tâm chung thỉ cho tròn thì thôi.

 Lâm chung ngày có đến rồi,

Cũng lòng tưởng Chúa như hồi còn sanh.

 Miễn Thầy độ trẻ đắc thành,

Thân này hiến hết cho Thầy quản cai.

 Mong sao lời thấu Thiên Thai,

Thượng Hoàng giá hạ chứng ngay lời nguyền.

 Cầu cho thệ thấu Cửu Thiên,

Thánh Thần Tiên Phật tại tiền chứng tri.

 Nếu con chẳng giữ tu trì,

Lòng dời dạ đổi tức thì họa lai.

 Cả đời khốn nạn đến hoài,

Lâm chung muôn kiếp đọa đày âm cung.

(Khi cúng thời Tý rồi, kế đọc bài này)

---o0o---

**NĂM CANH NGỌ (1930)**

***Mùng 1 tháng Giêng năm Canh Ngọ (30-01-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Các con xa xí ngày giờ lắm nghe, giờ này (1 giờ) rất quí, hãy lựa giờ khác trước Tý, tiện bề tu.

Hãy chịu nhục thì Thầy cho, nghe. Giữ bổn phận cho tròn là điều cần.

---o0o---

***Mùng 8 tháng Giêng năm Canh Ngọ (06-02-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Có chi cần hỏi chăng?

Mười bạch:…………………

Tốt a, cầu là nhớ Thầy.

Thăng

---o0o---

***Ngày 23 tháng Giêng năm Canh Ngọ (21-02-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Thầy mừng các con.

Thầy lấy làm vui mừng vì các con trông mong nơi Thầy.

Phái nữ ráng, đứa đã tu thì lo tới, đứa chưa tu hãy lo về một nẻo cho xong, chớ nghe theo ai mà trông những sự cao kỳ, lo tới chớ tính lui, tu hành một ngày một tấn.

Thăng

---o0o---

***Mùng 8 tháng 2 năm Canh Ngọ (07-03-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Mừng các con.

Các con, mỗi đứa phải giữ mình nghe. Khó chớ chẳng chơi, mặc người, tự mình, nghĩa là bổn phận cho tròn, mặc người làm chi thì làm. Phải cứu người, Thầy dặn, các con hiểu ý mà làm nghe.

Vịnh Thầy, coi Chiêu, níu bạn, cùng nhau mà đi, nhớ nghe.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 2 năm Canh Ngọ (14-03-1930)***

**CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG**

Lâu lâu vợ chồng phải ngồi cơ, Thầy dạy việc riêng. Thầy mừng cho các con hết. Lo tu cho kịp thời nghe. Thần Tiên chẳng biết đợi ai, ngày sau các con biết.

Lần sau Tiên Cô đến, sắm chút trà rượu.

Thăng

---o0o---

***Ngày 23 tháng 2 năm Canh Ngọ (22-03-1930)***

**HÀ TIÊN CÔ**

Sao? Điều Ta dạy các em đã đến đâu? Thầy mở Đạo trông cậy nơi cơ bút??? Lo cho đặng Ta tấu giùm xin thưởng, ngày giờ cạn tới nghe. Cứ việc đi tới, lòng lành Trời giúp. Vậy Ta muốn các em, lo lần công quả, ngày sau dầu có trắc trở, có Ta, nghe. Nhớ Ta nhắc lần này có lẽ là lần chót.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 3 năm Canh Ngọ (30-03-1930)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mừng chúng đệ tử.

Chiêu, con biết, hễ sen thì trổ mùa hạ, cúc mùa thu, ý con thể nào?

Con biết Đạo mới toàn. Thầy để con ngụ ý mà đoạt thiên cơ, chẳng phải mỗi người đều biết, nên bấy lâu Thầy dành cho con, trong đệ tử của Thầy hiểu Chiêu.

Đồng đẳng, các con nhớ có Thầy thì chắc ý, dẫu thế gì cũng chớ nao.

---o0o---

**NĂM TÂN VÌ (1931)**

***Ngày 15 tháng 11 năm Tân Vì (23-12-1931)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Nam nữ vui vầy. Thầy mừng. Đọc bài.

---o0o---

***Tại nhà đạo hữu Hữu***

***Ngày 19 tháng 11 năm Tân Vì (27-12-1931)***

Một lòng với nhau mà lo một Đạo là cũng như anh em một cha một mẹ. Vậy từ rày, ai lớn tuổi hơn thì làm anh, còn nhỏ tuổi thì làm em. Hễ nói sái thì phải sửa nhau. Còn đàn bà hễ lớn tuổi cũng vậy, nghĩa là liên hiệp tụ đoàn, nếu các con làm được như vậy thì Thầy mới vui lòng được.

---o0o---

***Mùng 1 tháng 12 năm Tân Vì (08-01-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con vô lễ, ngày sau dạy ai? Phạt quì nửa nhang. Kinh sám phải nhuần nhả.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con, Thầy vui. Hãy liên hiệp nhau và tối đến cùng nhau cho đủ mặt. Hữu thỉ hữu chung.

---o0o---

***Ngày 15 tháng 12 năm Tân Vì (22-01-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con phải đi Cần Thơ. Lần này Thầy biểu thiệt. Tưởng Thầy, có Thầy đó.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

(Cúng tại nhà Thới)

Các con phải đi đảnh lễ các đàn Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Thơ rồi sau mới về đàn các con.

Chiêu tính giùm cho, đừng làm tốn hao nhiều. Thủ thường thôi.

Lý dời phiên con ra rằm tháng giêng.

---o0o---

***Ngày 28 tháng 12 năm Tân Vì (04-02-1932)***

**THIÊN MẠNG TIÊN ÔNG**

Các con.

12 giờ hầu Thượng Đế. Đại lễ.

Các con phải y cân chỉnh tề.

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con hay cãi lời Thầy. Lần thứ nhứt Thầy bảo các con theo hộ Chiêu, các con bỏ qua. Phần việc các con là để hầu Chiêu. Sau Thầy bảo đi Sài Gòn, Cần Thơ, các con chẳng y lời mà cũng chẳng bạch lại cho Thầy rõ. Sao các con chẳng y lời, có đáng tội chưa? Vậy ngày nay các con đi đây là tuân mạng Thầy, chừng trở về phải viếng các đàn Sài Gòn, Chợ Lớn.

Một năm nay ráng chịu cực. Sau Thầy không biểu đi nữa. Còn đàn Tây Ninh, các con liệu sao? Thầy biết các con nghèo, nếu liệu không kham, thì Thầy chế cho. Đừng cho ai biết mình. Ẩn.

**NGÔ TIÊN ÔNG**

Cười!!!

Đi nghe hầu nam hầu nữ.

**NĂM NHÂM THÂN (1932)**

***Ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Thân (20-02-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mừng các con.

Mưa gió ấy phép Trời. Các con chớ buồn, chớ lo. Phép Thầy biến hóa. Xưa nay thiếu chi Phật lâm nàn tại thế.

**NGÔ TIÊN ÔNG**

**THI BÀI :**

Nghĩ cuộc thế mà buồn cho thế,

Hiển theo Tiên thế mới là kỳ;

 Non Tiên sớm Lão hồi qui,

Dựng nền Đại Đạo trường thi lựa tài.

 May mắn kẻ lánh đời bay nhảy,

 Sớm hồi đầu ác cải thiện tùng;

 Lần theo mối Đạo Trung Dung,

Ngày đêm tứ tuyết khôn trung một bầu.

 Nương mây thoát kiếp hồi đầu……..

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Đạo, Thầy rộng lòng, các con hãy cầu xin.

(Mère Mme Ngàn)…… Vậy là thuận ý. Thầy mừng cho. Con của con làm bổn phận theo lời Thầy đã định.

(Ông Già Cần Đước)…… Lo kinh sám cho rành. Thầy ban ơn. Thầy rõ. Con chớ xao. Thành tâm Thầy cho phép, lui.

Chiêu mắc việc, bữa khác sẽ tiếp.

Sáng đêm này Ông ra nhà thương.

---o0o---

***Tại nhà đạo hữu Lý - Saigon***

***Ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Thân (21-02-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Thầy mừng các con. Các con phải bền lòng tu niệm, biết Đạo chẳng có mấy người. Thầy rất thương cho những kẻ không biết đường ngay lẽ thẳng mà tìm, đến ngày ăn năn đã muộn. Các con đã có tên vào sổ, phải ráng cho kịp Long Hoa.

---o0o---

***Tại nhà Ông Quan Phủ***

***Ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Thân (21-02-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con.

Thầy mong sao các con định ý minh tâm lại. Trò Tiên chẳng ra vẻ trò Tiên, thằng xược không nên thằng xược.

Chiêu, con đã thường mong lánh việc trần, nhưng còn làm việc tại thế. Các con theo giúp hộ nó.

---o0o---

***Tại nhà Ông Quan Phủ***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Mua làm chi (mua ghè đừng đồ tô).

Chiêu con tịnh dưỡng. Nam nữ hầu cho qua lúc này.

***Lúc Ông đau***

***Mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Thân (07-03-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con chớ nghi nan, việc sắp đặt có Thầy. Các con giữ việc tu cho cần. Các con vô sự. Hãy gắng chí có ngày thảnh thơi. Con nhớ lấy, vợ chồng con ráng tu cho cần.

---o0o---

***Lúc này Ông đi Tà Lon rồi về Cần Thơ***

***Ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân (21-03-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con lo cho tròn công quả, đừng dại năng xuống thăm Chiêu.

---o0o---

***Ngày 24 tháng 2 năm Nhâm Thân (30-03-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con chớ lo mệt trí, lo là phàm. Dầu tới đâu cũng có Thầy.

Các con có chí hay không? Thiên cơ.

Các con bỏ thuốc, trầu đi còn ham nổi gì? Phàm quá mà theo Tiên sao đặng.

Dương, Thới, Mười bây mê muội quá, coi đứa nào cũng ghiền. Còn bây (phe nữ) lại trong sạch gì? Nhịn sài sau có chỗ dùng. Các con vưng mạng.

Các con bỏ được Thầy mừng. Nam nữ y lời. Thầy ban ơn thật chớ Thầy không gạt.

(Beaux Parents Thới) Hai con hãy gắng theo, năng gần người tu trước đặng do theo ngọn cờ mà bước tới.

Huấn, bến mê là chỗ tạm. Bồng cảnh ấy nhà.

---o0o---

***Ngày 30 tháng 2 năm Nhâm Thân (05-04-1932)***

**CAO ĐÀI TIÊN ÔNG**

Các con vui theo đường đạo. Thầy mừng cho. Ráng cho công tròn quả mãn theo Thầy về Cực Lạc. Thầy nói còn e các con bôn chôn mà rộn việc.

(Beaux Parents Thới) Con hãy phủi bớt việc phàm. Đừng gá tiếng vô sự thế, hay lo tu mà thôi. Thầy sẽ tiếp đò cho vợ chồng con tới bến, hay gần gũi kẻ tu lâu mới được.

Mấy con có chí hãy lo cho kịp trong năm nay. Thầy vận các con trong phái Chiêu đặng làm việc cho Thầy.

***Trước khi Ngài liễu đạo***

Các đệ tử của Ngài có cầu cơ đặng hỏi thăm căn bịnh của Ngài, chớ còn Ngài chẳng hề nói thiệt, sợ e cho các đệ tử theo bịn rịn làm trễ ngày giờ của Ngài.

Thầy có giáng cơ nói như vầy: “*Xác phàm cư tại thử xứ, còn linh hồn du viễn Tứ Châu phổ hóa*”.

***Bữa 12 tháng 3 năm Nhâm Thân, Đức Văn Xương Đế Quân*** cho như vầy:

Chung qui rồi nợ ấy tiêu diêu,

Đủ đức nhạc đưa giữa nhạc thiều;

Phới phới gót son lên chín bực,

Vui miền thanh nhả trí phong phiêu.

---o0o---

***Quan Phủ Ngô Văn Chiêu***

***liễu Đạo tại giữa sông Tiền Giang***

Khi đi Trà Lon về ghé Cần Thơ, Ngài không chịu ở nhà ai hết. Các đệ tử của Ngài bèn cất cho Ngài một cái am cách xa Châu Thành Cần Thơ ba ngàn thước, ngang Chiếu Minh Nghĩa Địa. Ngài dạy phải làm bằng cây lợp lá mà thôi vì Ngài không ở lâu làm cho tử tế không ích gì lại thêm tốn kém. Ngài dạy phải làm nội một tuần cho xong. Trong lúc đương cất am cho Ngài thì Ngài tạm ở cái am của đệ tử của Ngài là Bà Tư Huỳnh cũng ở gần đó.

Ngài thường nói rằng Thầy đã định cho Ngài chết dưới sông bởi vì xưa kia Thầy có nói:

Giờ này Thầy điểm thâm công,

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về Nguyên.

Đến đúng ngày giờ thì Ngài biểu phải đem Ngài về Tân An lập tức. Các đệ tử của Ngài không muốn cho Ngài đi, song một hai Ngài cũng biểu đưa Ngài về Tân An.

Té ra chở Ngài vừa tới giữa sông Tiền Giang[[8]](#footnote-8) (đò Mỹ Thuận) thì hồn Ngài lìa xác. Ngài đi êm ru không ai hay cả, cho đến mấy người đệ tử theo trên xe hầu Ngài cũng chẳng hay.

Tới chừng có một người ở dưới đò Mỹ Thuận dòm thấy tri hô lên thì mới hay.

Ngài liễu Đạo nhằm ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân lối 3 giờ chiều (18-04-1932).

---o0o---

***Sau khi Ngài liễu Đạo***

Khi Ngài phi thăng giữa sông Tiền Giang rồi thì quày xe trở lại Cần Thơ. Cái xác của Ngài vẫn còn ngồi như người sống vậy, đôi mắt thì nhắm như ngủ.

Về tới am của Ngài thì các đệ tử của Ngài phụ đỡ Ngài vô am và cũng để ngồi chớ không để nằm.

Một điều lạ khiến cho các tín đồ để ý, là con mắt bên tay trái của Ngài lần lần mở ra một ngày một lớn, tròng trắng tròng đen coi đủ tinh thần như người sống.

Có lẽ Ngài muốn để con mắt lại cho thế gian rõ biết Ngài là người đã thờ con mắt trước hết vậy.

Còn cái xác của Ngài thì dịu nhiễu, mình mẩy chẳng lạnh nên không tưởng cho Ngài là chết thiệt. Cho tới 51 giờ đồng hồ sau khi chết mà tay chơn vẫn còn dịu.



**TAM TÀI**

1. Hai Bà là Bà Hà Tiên Cô và Bà Cửu Thiên Huyền Nữ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rầy về việc ấm bùa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cao Thượng Huyền Khung là Cao Đài Tiên Ông. [↑](#footnote-ref-3)
4. Một người trùng tên với Đức Thầy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Một người trùng tên với Đức Thầy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Môn đệ bần. Xem giải nghĩa ở đàn ngày 30 tháng 6 Mậu Thìn. [↑](#footnote-ref-6)
7. Xem lại ngày đàn này không có ngày 30 tháng 6 năm Mậu Thìn. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bữa Rằm tháng Giêng năm Nhâm Thân quan phủ Vương Quang Kỳ có xuống thăm Ngài ở Tân An thì Ngài có nói: Tuy tôi đau nhiều chớ không chết ở đây đâu. Thầy đã định cho tôi chết ở Tiền Giang. [↑](#footnote-ref-8)