# viĖN GiÁC 

TAPCHI CUAKIEU BAO VA PHATT TU VIET VAMTYNANTA, CONGHOA LIEN BANG DHC - ZEIISCHRIFT DER VIETNAMESEN UND BUDOH. VIETNAM-FLUCHTTNGE IN DER BUNTESREFYBLKR DEUTSCHLAND


58
THÁNG TÁM 1990
AUGUST 1990
AUSGABE IN VIETNAMESISCH UND IN DEUTSCH

## VULAN - ULLAMBANA 2534



VÔ NÃO SÁM HỐI DƯỚI CHÂN ĐỨC PHÂTT


THƯTÒA SOAN

Viên Giác số 58 xuất bản kỳ nầy nhằm mùa Vu Lan Báo Hiếu; nhưng mang chủ đề là "Vai trò của người phụ nử Việt Nam đối với Dân Tộc và Đạo Pháp". Kể ra cūng không có gì đáng nói lắm; nhừng việc đáng nói ở đây là giới nữ lưu của Việt Nam chúng ta quá khiêm nhường, nên bài viết về chủ đề quá iṫ; không có nhiều người hưởng úng việc nầy.
Người phu nữ Phật Tử Việt Nam chúng ta đã hy sinh rất nhiều trong đờ sống gia dïnh cüng như tạo ra không biết bao nhiêu phước đức trong việc cúng dường xây chùa, đúc tượng, tô chuông, nhằm xiển dương Đạo Pháp. Nhừng lúc nào quý vị Uúu Bà Di nầy cūng vẫn âm thầm và không lớn tiếng khoe khoan với moi người. Có lẽ vì thế, nên quý vị đôc giả Viên Giác sẽ khó đọc được cảm nghĩ cua ho về vấn dề nầy. Ngày xưa những Hoàng Hậu nhu Y Lan, Dương Vân Nga mô̂t mặt vừa giúp vua trị nước, mặt khác cūng đã có công rất nhiều trong việc hộ trì Tam Bảo. Nhờ thế Phật Giáo ở các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần mới manh mẽ. Chắc chắn mô̂t điều các bậc minh quân thuở ấy chăm lo việc
nước nhiều hơn việc Đạo; nhựng nhờ các Hoàng Hậu, Hoàng phi có tâm với Tam Bảo, ho đãa thảo luân với quân vương để xây đắp nhiều ngôi chùa, tạo nhiều tôn tượng v.v... công đức ấy thật không nhỏ đối với vấn đề chăn dân trị nước của nhà vua.
Ngày nay, chế độ vua chúa không còn tại Việt Nam nüa, quyền hành không tập trung nơi nhà vua hay hoàng hậu; nhưng trong gia dình, người phu nũ cūng näm giữ mô̂t vai trò không kém phần quan trọng, nuôi dưỡng con cái ăn học thành tài, góp ý kiến cho chồng khi ra lo việc nước và đạc biệt việc hộ trì Tam Bảo, hầu nhut người phu nữ nào cūng cán đáng nhiều hơn là các vị Uu Bà Tắc.
Đúc Phât, mô̂t vi Thầy của Trời và Người, biết thấy xa nhìn rộng, đä nâng đỡ đia vị của nguoòi phụ nừ lên quả vị có khả năng thành Phật, đã cho người nũ xuất gia tho giới và truyền giới cho những người cùng phái nưaa. Đó chẳng phải là một sự bỉnh đẳng có tù̀ ngàn xưa sao ?
Năm nay mùa Vu Lan báo hiếu sắp về, nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn sanh thành dương duc của me cha. Chúng ta không được phép quên đi ơn đức sâu dày đó. Nếu không có Mę, chắc chắn chúng ta sē không thành ngườ huãu dung cho xä hội và không có cha, chúng ta sẽ không có nơ chốn nương nhờ.
Xin nguyện cầu cho những ai còn $M e$, hãy mâi mãi giū̃ tron tình thương ấy và ghi khắc vào lòng; cho những ai mất Me, häy xót thương chính thân phận của mình và nguyện cầu cho Mẹ dược siêu sanh nơi tinh cảnh.

## Vien Gicic



Tap Chí của Kiều Bào và Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Cộng Hòa Liền Bang Đức

Zeitschrift der Vietnamesen undBuddhistische Việtnam-Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland

Chú Trương: T.T. Thích Như Điển Herausgeber
Chú Bút và Ký Thuật: Thị Chơn
Chefredakteur und Layout
Cùng sự cộng tác của
Mitwirkung von
Hội Phật Từ Việt Nam Ty Nan tại
Cộng Hठa Liên Bang Đúc
Vereinigung der Buddhistischen Vietnam-
Fluchtlinge i. d. BRD e.V
Tòa Soạn và Ấn Quán
Reaktion und Verlag
Trung Tâm Văn Hóa Xă Hội Phật Giáo Viẹt Nam tại Tây Đúc
Vietnamesisch-Buddhistisches Sozio-Kulturzentrum i. d. BRD
c/o Viên Giác Pagode
Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover 81
Tel.: 0511-864638

* Viên Giác Phát hành mỗi 2 tháng, vào tháng chẳn, nhằm mục dích phục vư lợi ích cho cộng dồng người Việt ty nạn tại Tây Đức.
* Viên Giác bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Phật Giáo và Dân Tộc Việt, cùng nhừng sinh hoạt Tôn Giáo, Xã Hội. Viên Giác hoàn toàn không có tính cách thương mại, tuy nhiên mọi ủng hộ qua hinh thức cúng dường Viên Giáç xin chân thành cảm tạ
* Ung hộ Viên Giác, quý vị sẽ nhận dược biên nhận dế khai làm dơn xin quân bình thuế cuối năm.


## TRONG SỐ NÀY

Thư Tòa Soạn

## TÔN GIÁO

02 Tổ Thiền Tông Thích Thanh Tư
04 Hương Quê Cực Lac Liên $D u$
07 Sự Phục Hưng Phật Giáo Tại Ần Độ Thích Trí Chơn
09 Tin Có Luân Hồi Hoà̀ng Phi Lutu Hoằng Nguyện
10 Đao Phật Đi Vào Cuộc Đòi Tam Nhu
11 Sứ Đồ Chay Tịnh Tâm Quang
ĐỨC NGỬ - IN DEUTSCH
13 Die Lehre Buddhas Bukkyo Dento Kyokai
16 Gedanken Zum Ullambana-Fest Từ Xû́ng - Roland Berthold 17 Buddhistische Aktivităten Viên Giác

## CHỦ ĐỀ

20 Tâm Khúc Huy Giang
21 Đoản Văn Viết Về. Mẹ Nguyễn Phước Bảo Tần
24 Phụ Nừ Việt Nam ở Hải Ngoại Phải Làm
Gì Cho Dân Tôc Và Đao Pháp. Bda Thanh
25 Một Câu Chuyên Nhó Nhoi $\quad$ Diệu Huê
BIÊN KHẢO
26 Hình Bóng Phật Giáo Bên Bờ Sông Hương N. C.

## GIẢI VĂN NGHE

31 Tội ác
34 Thư Gởi Bạn
35 Chúng Tôi Và Thầy Tôi
36 Tráng Hoa Cài áo
38 Chuyện Ngan Nảm
39 Nhớ, Quên
41 Tâm Linh

## VĂN NGHÊ

43 Núi Xanh Mây Hồng Vĭnh Hảo
45 Nhân Quá Thị Tam
47 Máu Hoạn Thư Phù Vân
50 Đường Sang Thiên Trúc Trần Phong Luuu
53 Trung Thu Của Mẹ Đỗ Triờng
55 Gạp Người Xưa ôn Chuyện Cũ Nguyễn Ang Ca
58 Mật ơi Phong Huing Luu Nhơn Nghia

## TRANG SEN

| 62 Suối Trường Sinh | Hồng Nhiên |
| :--- | :--- |
| 63 Truyện CốAn Đồ | Hồng Nhiên |
| 64 Áo Dài Tay Raglan | Minh Thiện |

## CỘNG ĐỒNG

|  | Thời Sự Thế Giới | Vü Ngoc Long |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tin Thể Thao | Ngườ Giä́m Biêr |  |
|  | Tin Cộng Đồng | Viên Giác |  |
|  | Phât Sự Trong Và | Ngoài Tây Đức | Viên Giác |
|  | Diê̂n Tiến Xây Chì | a Viên Giác | Thich Nhu Diên |
|  | Thông Báo | ên Giác |  |
|  | Phương Danh Cúng | Dường | Giác |

THO
Của các Thi Hữu : Tùy Anh, Hoài Khê, Hà Đậu Đồng, Hoài Việt, Tịnh Trí, Phan Thị Vinh, Thu Q., Thanh Tâm, Đỗ Trường(Vũ Hòa)

# TỔ THEÊN TôNG 

## THICH THANH TỪ

## (tiếp theo)

## Tố Thứ Hai Trung Hoa

29.- Huệ Khả
(494-601 T.L.)
Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, giòng tôn thất nhà Chu. Cha mẹ Sư lởn tuổi không con, lám phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên dặt tên Sư là Quang.
Thuở bé, Sư học hết sách đời, rất thông Lão Trang. Năm ba mươi tuổi, Sư tự cám than : "Lão, Dịch là sách thế gian chẳng tột được đại lŷ́". Sư bắt đầu xem kinh Phật.
Sư viễn du tìm thầy học đạo, dến
Lac Dương lên nưi Hương Sơn chùa Long Môn gạ̣p thiền sư Bảo Tịnh bèn xin xuất gia. Sau đó, $\mathrm{Sư}$ dến chùa Vĩnh Mục thọ giới ở tại Phù Du Giảng Tứ. Sư chuyên học kinh luận, chưa bao lâu thảy được tinh thông.
Năm 32 tuối, $\mathrm{Sự}$ trở về Bổn sư nơi Hương Sơn. Ớ dây trọn ngày, Sư ngồi thiền quán trên núi. Trài tám năm như thế, một hôm khi Sư dang thiền dịnh, bỗng có vi thần hiện ra thưa :

- Ngài không nên ở đây lâu, muốn được đạo quả hãy di về phương Nam.
Hôm sau, trên đầu Sư chợt đau như kim châm không thể chịu dược. Sư dịnh di tìm thuốc tri, chợt nghe trong hư không có tiếng nói : "Đây là dối xương, chẳng phải bệnh thường". Sư dem việc nầy thuật lại Thiền sư Bảo Tịnh. Bảo Tịnh ngăn không cho trị thuốc. Sáng hôm sau, Bảo Tịnh xem trên đầu Sư quả thấy đầu xương nổi cao như năm ngọn naii, báo:
- Lạ thay ! ngươi có tướng tốt này ất sẽ đấc đạo. Thần lại dạy ngươi sang miền Nam, ta nghe Đai sí Bồ Đề Đạt Ma dến chùa Thiếu Lâm, chắc đó là Thầy của ngươi vậy.

Nhơn có Thần mách bảo, nên Bổn sư Bảo Tịnh đới hiệu Sư là Thần Quang.
Sư tìm đến chùa Thiếu Lâm yết kiến Tổ Bồ Đề Đạt Ma và được truyền tâm ấn. Sư ở đây cho đến lúc Tố qui tịch. Sau đó, Sư sang Bác Tề hoằng truyền chánh pháp.
Một hôm, Sư gạ̣p một người cư sĩ trạc 40 tuổi, chẳng nói tên họ, đến đảnh lễ Sư thưa:

- Đệ tử mang bệnh ghẻ lở dầy mỉnh xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội.
Sư bảo :
- Đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sám hô̂i. Ông cư sĩ dứng sững giây lâu thua :
- Đệ tử tìm tội không thể được.
- Ta đã vì ngươi sám hối rồi. Nhưng, ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng.
- Hiện giờ dệ tử thấy Thầy đã biết dược Tăng. Chẳng biết thế nào là Phật và Pháp?
- Tâm ấy là Phât, tâm ấy là Pháp, Phât Pháp không hai, ngươi có biết đó chăng ?
- Nay dệ tử mới biết tánh tội không ở trong, ngoài, chặn giữa; như tội, tâm cũng vây, thật Phật Pháp không hai.
Sư nghe nói rất hoan hỷ, cho cạo tóc xuất gia, bảo :
- Ngươi là vât báu của ta, nên đặt tên Tăng Xán.
Ngày 18 tháng 3 niên hiệu Thiên Bình năm thứ hai ( 536 T.L.) Tăng Xán dược thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phước. Từ đó, bê̂nh của ông lần lần thuyên giảm. Ông theo hầu thầy được hai năm.
Một hôm, Sư Huệ Khả gọi ông đến bảo :
- Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng ngại xa xôi từ Ấn Độ sang, đem chánh pháp nhãn tạng truyền cho ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng vôi y bát, ngươi khêo giữ gìn chớ để doạn tuyệt. Nghe ta nói kệ :


## Bổn lai duyên hĭùu địa,

Nhơn dịa chüng hoa sanh.
Bổn lai vô hüư chủng

Hoa diệc bât tà̀ng sanh.
Dịch :
Xuia nay nhơn có daft,
Böi đât giống hoa sanh.
Xuáa nay không có giông
Hoa cüng chả̉ng tì̀ng sanh.
Đọc bài kê̂ xong Sư lại tiếp :

- Ngươi phải tìm nơi núi sâu ở ẩn, không nê̂n đi giáo hơa sôm, trong nước sẽ có nạn.
Tăng Xán thưa :
- Thầy đã biết trước mọi việc, cuii xin từ bi dạy con rành rẽ.
- Đây không phải tự ta nói, mà là lời huyền ký của Tổ Bát Nhã Đa La do Tổ Đạt Ma thuât lại cho ta nghe : Sau khi Tổ nhập Niết Bàn 150 năm sễ có nhữg việc xảy ra như bài kệ nầy :

Tâm trung tuy kiết ngoại đãu hung, Xuyên hạ tăng phòng danh bất trung.
$V i=n g \hat{̣}$ độc long sanh vō tư, Hớt phùng tiểu thủ̉ tịch vô cùng. Dịch :
Trong tâm tuy kiết ngodi dâu hung Đđ̛t xuyên phòng tăng tên chằng tríng.
$V$ găp đốc long sanh con võ, Chơt nghe chuột nhỏ lặng vố cùng.

Xét về niên số nhằm đời của ngươi, ngươi cố gắng gìn giữ. Ta cững có cái nợ ngày trược nay cần phải trả.
Sư sang xứ Nghiệp Đô tùy nghi giáo hơa thuyết pháp độ sanh ngót ba mươi bốn năm.
Lác đó, có một văn sĩ nối tiếng là thần đồng tên Mã Tăng Ma. Năm 21 tuối, ông đả giảng được sách Lễ, kinh Dịch tại miền Đông Hải, thính giả đến nghe đông như chợ. Một phen găp Sư, Tăng Ma liền xin xuất gia đần Phât. Từ đây vè̀ sau, ông tay chảng càm đến cây viết, bỏ hết sách thé gian, chí một y một bát, mợt tọa cy ngày ăn một bưa, duati góc cay ngú một lần, chuyên to hanh dà dà
Lai, of âog af sif Hutiog là nhà văn Uyêa bâc chỉng mang đến bả oông da-h tinh thíh rîng sâu quê vâng dái in lif cis, khát uống nuik gîang lam han văi nươ biếc non ranh da di duling tinh thần. Nghe sur bolong hife a Bfc Tè̀, ông bieta tho din hir tho nita:

Bạch Thầy,
Theo thiển ý của tôi, nguời dời cảnh tạm, công danh phá quí như lùm mây nổi, lạch biển cồn dâu, dài các phong lưu như hòn bọt nước. Có cái gì là chơn thật, đáng để ta quí trọng.
Vì bởi bóng do hình mà có, vang theo tiếng mà sanh, duối bóng nhọc hình, chẳng biết hình là gốc của bóng, to tiếng để ngăn vang, đâu biết tiếng là cội của vang. Trừ phiền não mà thú hưởng Niết Bàn, dụ bó hình mà tìm bóng; lia chúng sanh mà cầu Phật quả, dụ im tiếng mà tìm vang.
Cho nên biết, mê ngộ một đường, ngu trí chẳng khác, kiông tên mà đặt tên, nhơn tên dó mà có thị phi. Không lý mà tạo thành lý, nhơn lý dó mà khởi tranh luận. Huyễn hóa chẳng phải chơn, thì cái gì phải ? cái gì quấy ? Hư vọng chẳng thật, thì cái gì không ? cái gi co ?
Muốn dem cái biết "dược mà không chỗ dược, mất mà không chố mất" trình với Thầy mà chưa có gặp. Nay thố lộ ý nầy, mong Thà̀y từ bi đáp cho.
Sư đáp thơ :
Bị quân lai ý giai nhu thật,
Chơn u chi lý cành bât thù.
Bổn mê ma ni vị ngōa licich,
Hoát nhiên tư giác thị chơn châu.
Vô minh trí huệ đẳng vô dj̄
Đuơong tri van pháp tất giai nhu.
Mẫn thi nhị kiến chi đồ bối,
Thân tì tá bút taćc tu tho.
Quán thân dū Phạt bât sai biệt,
Hà tu cânh mích bỉ vô du?
Dich :
Ông cu sĩ Huớng,
Xem rō ý ông gơi đến đây,
Đối lý chơn u có khác gh,
Mê bảo ma ni là ngói gach,
Bỗng nhiên giác ngộ biết chơn châu.
Vô minh trí huệ dồng chẳng khác, Muôn phâp đều nhu, phải liễu tri.
Thuơng kẻ cháp thường và châp doan,
Bày lòi mulơn bút viết tho này.
Quán thân với Phạt không sai khác,
Nhoc gì tìm kiếm niết bàn chi ?
Ông cư sĩ Hương dược tho Sứ, đọc xong, ông tìm đến dảnh lễ và thọ nhận ấn ký.
Sau nầy, Sư dổi dạo phục, giả dạng thế gian, co khi vào quán rượu, hoặc lúc dến hàng thịt, hoặc

ở giữa đám dông thuyết pháp, hoặc làm nguời khuân vác v.v...
Có ngươi biết hỏi Sư :

- Thầy là nhà tu, tại sao làm như thế ?
Sư dáp :
- Ta tự diều phục tâm, dâu co quan hệ gì đến việc của ngươi.
Sư dến huyện Quạn Thành, ở trước tam quan chùa Khuôn Cứu diễn nói dạo vô thương. Nhằm lúc ông trụ trỉ là pháp sư Biện Hòa đang giảng kinh Niết Bàn, thính giả bền trong từ từ rút lần ra nghe Sư diễn hơa. Ông Biện Hòa bực tức mói di cáo gian với quan Ap Tế tên Địch Trong Khản rà̀ng "Sư giảng tà thuyêt làm việc phi pháp".
Địch Trọng Khản không biết nhận xét, cứ nghe bương liển bất Sữ gia hình. Sư không dối khán vẫn mặc nhiên thừa nhận để trả nơ trước cho xong. Ngay lúc gia hỉnh, Sư thị tịch nhằm niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 13 nhà Tùy (601 T.L.), Sư hưởng tho dược 107 tuối.
Thiện tín thương xót dem di thể của Sư về chôn ở Từ Châu phía dông bắc huyện Phú Dương.
Đến đời vua Đức Tông nhà Đường truy phong Đại Tổ Thiền Sư.

Phần phụ:
Sư Mâ Tăng Ma sau có dệ tử hiệu là Huệ Mãn. Sư bảo Huê̂ Mãn :

- Tâm ấn của Tổ Sư chằng phải chuyện khố hạnh, khổ hạnh chí là giúp dạo mà thối. Nếu người khế dược bả̉n tâm, phát cái dụng tùy ý chơn quang, thì khổ hạnh như nắm đất thà̀nh vàng. Nếu người chí chú trọng khổ hạnh mà không rõ bản tâm, lại yêu ghét trói buộc thì khổ hạnh như dêm ba mươi đi trong đường hiểm.
Ngươi muốn rõ được bản tâm, phải suỷ cùng xét cạn, khi gặp sắc gặp thinh mà chưa khởi suy nghí, tâm ở chỗ nào ? là không chăng ? là có chăng ? Đã chẳng rơi vào chỗ có không, thì tâm chân tự sáng thường chiếu thế gian, chưa có một mảy bưi làm gián cách, chưa từng có tưởng khoảng sát na đứt nối.
Huê̂ Mãn sau cũng hành hạnh đầu đà.
Thiên sứ Hạo Nguyệt hỏi Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm rà̀ng :
- Cố đức nôi : "Liễu tức nghiệp chương bổn lai không, vị liễu ưng
tu thường tác trái" (1). Như Tổ Sư Tử và Tổ Huệ Khả vỉ sao lại đền nơ trước ?
Trường Sa báo :
- Đại Đức chẳng biết bổn lai không.
Hạo Nguyêt hỏi :
- Thế nào là bổn lai không ?
- Nghiệp chương.
- Thế nào là nghiệp chưởng ?
- Bổn lai không.

Hap Nguyêt lặng thinh.
Trương Sa dùng kệ̂ chỉ bày :
Giả hưuu nguyên phi hư̆u,
Già diệt diêc phi vô.
Niết bàn thường traii nghia,
Nhăt tánh cánh phi thù.
Dich :
Giả có vốn chả̀ng có, Giả diêt cuung châng không.
Nghia Niết bàn, dền nơ,
Một tánh laii nào hai.

## Tổ Thứ Ba Trung Hoa

30.- Tăng Xán
(497 (?) - 602 T.L.)
Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào. Chỉ biết Sư với hinh thức cư sî mắc bệnh ghé lở dến lễ Tổ Huệ Khả xin sám tội. Nhơn đó được ngộ dạo. Được Tổ cho thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phước, nhằm niển hiệ̣u Thiên Bình thứ hai ( 536 T.L.) nhà Bác Tề ngày 18 tháng 3. Sư theo hầu hạ Tố dược hai năm, Tố truyèn kệ và y bát bảo phải di phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư dến ở ẩn nơi naii Hoàn Công thuộc Thư Châu.
Đời Châu Võ Đế ra lệnh diệt Phật Pháp (561 T.L.), Sư sang ở núi Tư Không huyện Thái Hồ. Sư thường dổi dời it khi ở lâu một chỗ, nên hơn mười năm mà không ai biết tông tích. Thời gian Sư ò núi Tư Không có một vị sư người Ấn tên Tỳ Ni Đa Luu Chi sang Trung Hoa cầu pháp. Gặp sư, Lưu Chi hết lòng kinh mộ xin làm đệ tử. Sư truyền tâm ấn cho và khuyên qua phương Nam tiếp dộ cháng sinh.
Đời nhà Tùy khoảng niên hiệu Khai Hoàng có ông Sa Di hiệu Đạo Tín dược 14 tuối dến lễ Sư thưa :

- Xin Hòa thương từ bi ban cho con pháp môn giải thoát.
Su hỏi :
- Ai trơi buộc ngươi ?
- Không ai trói buộc.
- Đã không trói buộc, đâu cằn cà̀u giải thoát. Đạo Tín nghe liền dại ngộ.
Từ đây, Đạo Tín theo hầu hạ Sư suốt chín năm.
Sau Đạo Tín dến Kiết Châu tḥ giỡi, rồi trờ lai hầu thầy rất cần mẫn. Sư thường dùng lý huyền diệu gan hồ, biết Đạo Tín co duyên đã thuần thục, bèn truyền $y$ phạ́p cho ông. Sư báo :
- Đại pháp nhân tạng của Nuư Lai, nay ta trao lại cho ngươi cùng vôi y bát. Ngươi gắng mà gìn giử. Nghe ta nói kệ :


## Hoa chủng tuy nhon dia, Tùng dia chüng hoa sanh. <br> Nhulocc vô nhơn hạ chùng <br> Hoa dia tạn vô sanh. <br> Dịch : <br> Giống hoa tuy nhơn dát, <br> Tùt dât giống hoa sanh, <br> Nếu khồng nguờ gieo giống <br> Hoa, aât tron không sanh.

Sư dạy tiếp :

- Xưa Tố Huệ Khả trao pháp cho ta rồi, Ngài đến xứ Nghiệp Đô hoằng hơa hơn ba chục năm môi thi tịch. Nay đã có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, còn mắc ở đây làm gì !
Sư đến nưi La Phù ngao du hai năm. Sư lại trở về Châu Thư, ngụ tại chùa Sơn Cớc. Dân chúng ớ dầy nghe Sư đến đều vui mừng tấp nập kéo đến thừa sự cúng dường.
Sư dăng tòa thuyết pháp cho tứ chúng nghe. Thuyết xong, Sư dứng ngay thăng dươ̂i cây dại thọ chấp tay thị tich. Nhàm ngày ràm tháng 10 năm Binh Dằn, niến hiệu Đại Nghiệp thứ hai ( 602 T.L.) nhà Tûy.
Sư có trược tác bài "Tín Tâm Minh" là một tác phấm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưuu hành.
Vua Huyền Tông dời Đường truy phong hiệu là Giám Trí thiền sứ.

Phần phu :
Đờ Đường niên hiệu Thiên Bảo (742 T.L.) co quan Doãn huyện Hà Nam tên Lý Thường đến khai mộ Sư, thỉnh thi hài làm lễ trà tỳ. Ông lượm xá lợi xây tháp thờ, một phần tặng sư Thần Hội ở chùa Hà Trạch, một phần mang luôn theo minh.
(1) Hai câu này trích trong "Chứng Đ̣o Ca" cuia Thiền sul Huyè̀n Giác.

# HƯƠNG QUÊ CỰC LAC 

## LIÊN DU

(tiếp theo)

## TĨNH AM ĐÁI SƯ

(Đại sul là vị Tố thứ mùòi một trong Liên Tông ho Thờ, tul Tu Tê, người xà Thường Thuc. Ngài xuất gia thuờ báy tuóbi, tho dai giới lúc 24 tuới, dối với thiền, giáo, tânh, tướng, đều suốt thông. Đai su tù̀ng ờ chùa Chân Tịch, duyyêt tạng kinh, niệm Phạt : qua ba năm, nguồn biện luận như thác đố. Ngài lại đến chùa Dục Vuơng lễ tháp, càm ơn xá lơi phóng quang; nhân đó soạn ra sám Niết Bàn và văn
 phần nhiều rơi lệ. Lúc tuối già, dai su' về ờ chùa Phạm Thiên tại Hàng Châu, kết liên xã đế khuyên nhấc län nhau chuyên tu tịnh nghiệp. Mùa đông năm Ung Chánh thú 11, dai sul dụ biết ngdy 14 tháng tul năm sau minh sè väng sanh. Đến kỳ hẹn hạn, ngài nói : "Mười hôm tntớc ta đã thấy Phật, nay lại dulơc thấy". Nói xong niệm Phạt mà qui Tây).

Đại sư nói : "Một chữ nguyện bao gồm cá tín và hạnh. Tín là tin : Tự, tha, nhân, quả, sự, lý, không hư dối. (Tín tự: tin tất cá do tâm tão, minh niệm Phật sẽ dược tiếp dẫn. Tín tha : tin Phật Thích ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tín nhân : tin niệm Phật là nhân vãng sanh, giải thoát. Tín quả : tin sự vãng sanh, thành Phật là kết quả. Tîn sự: tin cảnh giới Tây phương tất cả sự tưởng dều có thật. Tín lý : tin lý tánh duy tâm, bao trùm Phật độ. Mỗi diều trên dây dều xác thật nên gọi là không hư dối). Hạnh là chuyên trì danh hiệu không xen tap, không tán loạn. Nguyện là mồi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong ba diều kiện nầy, người tu tịnh nghiệp cần phải dư, không thế thiếu một, mà "nguyê̂n" là điểm cần yếu. Có thể có tín, hạnh mà không nguyện, chưa từng có nguyện mà không tín, hạnh.
Niệm Phât mà không phát lòng bồ đề, thỉ không tương ưng vợi bốn nguyện của đức Di Đà, tất
khó vãng sanh. (Lòng bồ đề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện dộ chúng sanh). Tuy phát lòng bồ dề mà không chuyên niệm Phật cũng không được vã̃g sanh. Nên ${ }^{+}$ lấy sự phát lòng bồ đề làm ( nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh Tịnh dộ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiếu biết điều nầy.
Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi ba nguyên nhân : không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy minh. Trong ba diều nầy, sự tự xét chỗ sai lầm của minh rất là cần yếu. Đại để muốn sanh về Tây phương, không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được; muốn thoát sự khố sống chết luân hồi trong vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, chờ hẹn, biếng trễ mà dược ! Cơn vô thường mau chóng, mới sốm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư ? Còn e sức chí nguyện không thắng nối sức tỉnh âi, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, những kẻ cứ mãi lơ là biếng trễ, nửa tin nửa nghi, thì ta cũng đành không biết làm sao vây !
Kệ rằng :

## Nam Mô A Di Đà,

Nguiòi nào không biết niệm?
Tuy niệm, chả̉ng tulơng ung,
Mẹ con khó hội kiến !
Khi đi, dî́ng ngồi, nàm,
Đem tâm năy thúc liểm,
Mỗi niệm nối tiếp nhau,
Niệm lau thành một phiến.
Nhu thế, niệm Di Đd̀,
Di Đd̀ tự nhiên hiện !
Quyết dịh sanh Tây phương,
Tron đời không thới chuyển !

## TRIÊT NGỘ ĐẠI SƯ

(Đại su là vị Tớ thúú 12 trong Liên Tông ho Mā, húy Tế Tinh, ngutòi đất Phong Nhuạ̀n, 22 tuố xuá̛t gia, thông suớt cá thiền, giáo. Ban so, ngài chủ trì chùa Van Tho
 Bắc, hà̀ng dè̀ aulớng phấp môn Tịnh độ khuyên chúng tinh tu. Kế
đó dại su lai tru trì chùa Giác Sanh, tiếng tăm cüng lì̀ng lẫy nhu trtớc. Sau, ngài về ờ non Hồng Loa, dai chúng qui hutớng càng đông bèn thành ra đọo tràng Tịnh đọ. Đòi nhd Thanh, niên hiệu Gia Khánh thúl 15 , vào mùa Xuân, đai sul nói triớc ngày vè Tây và bào : "Thân huyễn không bền, dì̀ng dể mô̂t đời luớng qua, mpi người nên cố gắng niêm Phạt". Quả nhiên, tới ngày kỳ hen, đai su tháy Phạt dến tiếp dần, liền chânh niệm mà tọa hóa. Lúc áy đại chúng nghe mùi thơm la ngào ngat, khi trà tỳ dulơc xá lọi hơn trăm hột).

Đại sư n6i : "Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệ̣u Phật", mười sáu chữ nầy là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chơn thiết vì việc sanh tử, thỉ tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả sự khố trong dời nầy không chi hơn việc sanh tử, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết chết sống, ra khỏi bào thai nầy kế vào bào thai kia, bó lốp da nầy lại mang lơ̂p da khác, khố não đã không kham, huống chi tự mỉnh chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi dọa lạ ? Ôí! Khi một niệm sai lầm, liền sa vào ác đạo, tam đồ dễ tới mà khó lui, địa ngục ngày dài mà khố nặng ! Cho nên đại chúng phải đau đớn nghí vấn đề sanh tử, nhự chịu tang cha mẹ, như cứu lửa đốt đầu, gắng chuyên tinh tu tâp. Nhưng ta dã̃ khố vì sự sống chết mà cầu thoát ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loại cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta dồng một bản thế, là cha mę của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời vị lai, nếu chăng phát tâm cứu độ, chí cầu giải thoát riêng minh, thì dối với tỉnh có chỗ chưa an, với lý có diều sơ sót. Huống chi chẳng phát đại tâm thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khể hơp tánh chơn, trên không thế tròn quả bồ dề, dưới không thế dộ khắp muôn loại. Như thế, làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao giải thích oan gia nhiều dời, làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng từ xưa, làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước ? Và như thế thì tu hành chỗ nào cũng gặp chưởng duyên, dù có thành tựu cũng là quả thấp, cho nên phải xứng tánh phát lòng bồ đề vậy.

Nhưng dã phát đại tâm, phải tu dại hạnh, mà trong tất cả hành môn, tìm phương pháp dễ dụng công, mau thành tựu, rất yên ổn, rất viên đốn, thì không chi hơn dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. N6i chấp trì danh hiệu, tức là giữ chắc hiệu Phât nơi lòng không tạm quên. Nếu co một niệm gián doạn hoặc một niệm xen tạp, thỉ không gọi là chấp trì. Giữ được một niệm nối nhau không xen khống tạp, đo là chơn tinh tấn, tinh tấn mãii không thôi, sẽ lần vào cảnh nhứt tâm bất loạn mà viên thành tịnh nghiệp. Nhứt tâm bất loạn là chỗ qui túc của tinh nghiệp, là đại môn của tịnh độ, chưa vào môn nầy, tất chưa yển ổn, học giả há chẳng nên cố gáng ư?
Tâm đã hay tạo nghiệp thì cũng co thế chuyến nghiệ̂p, và nghiệp đã do tâm tạo, tất cuñg tùy theo tâm mà chuyển. Nếu tâm mình không chuyến dược nghiệp, tức bị nghiệp trơi buộc, nghiệp không chuyến theo tâm thi co thể buộc tâm. Nhưng dùng tâm thế nào mới chuyến được nghiệp ? - Ây là giữ tâm hợp với dạo đức, hợp với Phật. Và nghiệp làm sao buộc được tâm ? - Ây là đế tâm y theo đường lối cū, buông lung theo cảnh trà̀n.
Tất cả cảnh giỡi hiện nay, tất cả quả báo về sau, đều do nghiệp cảm, do tâm hiện. Vì do nghiệp cám nên quả báo sẽ dến đều có nhứt dịnh, bởi nghiệp thuộc tâm. Vì do tâm hiện, nên quà báo sẽ dến đều không nhứt định, bởi tâm chuyến dược nghiệp. Như có người dương lúc nghiệp buộc dược tâm, quả báo sẽ̃ dến theo chỉu nhứt định, mà bỗng phát tâm rộng lớn, tu hạnh chơn thật, thỉ tâm chuyển được nghiệp, cảnh sẽ dến tuy định mà thành bất dịnh. Nếu người ấy nửa chừng bỗng thối lui đại tâm, thật hạnh kém sút, thì nghiệp trở lại buộc dược tâm, cảnh sẽ̃ đến bất địh mà định.

Nhưng nghiệp tạo ra từ trước, dành đã̃ lỡ rồi, chí trông mong có phát đại tâm đế biến chuyến, mà nấm giữ cơ quan ấy chính là ta chớ không ai khác. Nếu hôm nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc để mau chứng quả, dộ chúng sanh, giữ niệm hiệu Phật nối nhau không dứt, lâu ngày tâm sẽ hiệp với đạo, thỉ chuyển được quả báo Ta Bà thành Cực Lạ,
dổi nhục thai thành liên thai, không bao lâu, chính mỉnh sẽ là một bậc thượng thiện, tưởng tốt trang nghiêm, an vui tự tại nơi cõi liên hoa thất bảo. Như ta tu hành nửa chừng bỗng lần lần biếng trễ thối lui, tất bị nghiêp lực mạnh mẽ từ kiếp trước sai sử, rồi vẫn y nhiên là một kẻ chịu vô lượng sự thống khố về thân tâm ở côi Ta Bà, không tránh khỏi bị dọa vào dia ngục, ngạ quí, súc sanh vậy. Những ai có chí thoát ly , cầu về Tịnh độ há không nên sợ hải tính ngộ, phất tâm phấn chấn tu hành u?
Có tám điều cốt yếu, người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ :

1) Vì sụ sanh tử, phát lòng bồ dê, dây là dường lối chung của ngườ hoc dao.
2) Dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phạt, dây là chánh tông của môn Tịnh dộ.
3) Láy sụ nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phutơng tiện dụng công.
4) Láy sul chiết phuc phiền não hiện hạnh làm việc yếu tu tâm.
5) Láy sư giū chác bốn trong giới làm căn bản vào dao.
6) Dùng câc thứ khớ hạnh làm trơ duyên tu hành.
7) Láay nhứt tâm ba̛t loạn làm chỗ qui túc của môn Tịnh độ.
8) Láy các điềm lành làm chứng nghiềm cho sụ väng sanh.

## NGỘ KHAI ĐẠI SƯ

(Đai su ho Triơng tul Hoát Nhiên, người ở Tô Châu, xuû́t gia tu hành nơi chùa Từòng Phong. Sau khi ngộ dulợc tâm tông ngài mở pháp hóa nơi chùa Hiến Thân, thuộc miền Kinh Nam. Kế đó, đai sul lui vè̀ ở ân, trải qua các tụ viện : Vân Gian, Luyện Xuyên, rốt sau lai về am Bảo Tạng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài có trỉ́ tác mấy bộ : Niệm Phật bách vấn, Tịnh nghiệp tri tân, Niệm Phạt cành sách, Tịnh nghiệp sơ hoc tu tri và̛ Cố dạo tinh, hutu hành trong dời. Đai sul cảm hóa ngutòi rát dông. Năm Đ̣̣o Quang thú' 10 dời nha Thanh, ngài càm bịnh, gời thd cho hàng täng tục xa gằn, dều la̛y việc sanh tử mà khuyên nhắc và cho hay qua cuối thu minnh së vè Tây. Quad nhiên, tntớc tiết lạp đông hai ngày, dại sul hướng vè̀ Tây niệm Phật mà $h \delta a)$.

Dại sư nói : Mở mắt niệm Phật, tâm dễ tán động, nên nhắm mắt mà niệ̂m. Trước khi niệm phải ngò̀i yên giây phút, buông bỏ tất cả, dể lòng rổng không, rồi từ từ tuyên hiệu Phật, vừa niệm vừa nghe, vừa nghe vừa niệm, mật nhiệm nối nhau, hành trì lâu lâu tất có lúc tương ung. Chí cà̀n mỗi chứ từ thâm tâm phát ra, mỗi câu tha thiết nhớ mong Tịnh dộ. Có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật, dem tâm niệm mình buộc để trên thân đức A Di Da . Làm như thế, tâm dược thanh tịnh, không lay động, chính là chỗ dụng công dác lực.

Hỏi : Tạp niệm từ dâu sanh ?
Đáp : Tâm ta chí có một niệm, niệm Phật tức lă nó mà tạp niệm cũng là nó. Chí nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên, nên niệm trần còn vơ vẩn thế thôi.
Hôi : Làm sao trù dulợc tạp niệm kia?
Đáp : Không cần phải trừ, chí dem tâm niệm hoàn toàn dể trên hiệu Phật, tạp niệm liền mất.
Hỏi : Nhưng nủi tinh lụ̣c yếu kém suy mōi, không thể khiến cho nó tiểu mất, mới làm sao ?
Đáp : Người dạo lực chưa thuần, nên tán loạn nhiều, phải cố thâu nhiếp sáu căn, lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế, thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm, hoặc nhắm mắt chuyên tưởng chơn dung Phật mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu.
Hỏi : Câch áy cüng hay, nhuing sơ e làn hời mõi mê̂t, tạp niệm lại nối lên thil làm sao ?
Đáp : Trong tâm mờ tối, nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không dắc lực, thậm chí vọng niệm dày dặc không tan. Nhưng dừng vội vàng nóng nảy, phải lóng dịnh tầm tư, niệm chấm rãi, hiệu Phật ra từ nơi tâm, phát thành tiếng nơi miệng, rồi lại vào nơi tai; tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe, cứ tuần hoàn như thế, tạp niệm sẽ dứt.
Hỏi : Phương pháp nầy rất hay, chi e nguiòi căn tánh quá tối, không làm dươc lại phải thế nào ?
Đáp : Nên đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Khi niệm ghi nhớ rành rẽ tiếng thứ nhứt là Nam, tiếng thứ nhì là Mô, như thế dủ sáu chữ, liên hoàn không dứt, thỉ vọng niệm không còn chổ xuất sanh.

## DIẸU KHÔNG ĐÅI SƯ

(Đại su ho Trịnh, ngưòi ờ Giang Đô, lúc thiếu thòi ngài hoc Nho, thuờng dồng với Quán Nhu pháp su, Dương Nhu Sơn, Hưa Vân Hu, thương nghi khắc dai tang kinh. Kế đó ngài xuá̛t gia, tự hiệu là Khắc kinh tăng. Trong 15 năm, dai su dã khắc hơn ba ngàn quyển. Sau khi ngài tịch ba năm, bộ kinh Đại Bát Nhã mới hoàn thành. Đai su giü giới tinh nghiêm, quá giờ ngo không ăn, thuở sanh bình trứ thuật rất nhiều, sau hơp lại thành pho: Lân các tòng tho . Trong ây phần nhiều là những sách xiển dương tông Tịnh độ. Ngài cảm hóa nguời rât đông, da số là kẻ trọng vọng nhu ông Tưởng Nguyên Lượng v.v... Nhd Thanh năm Quang Chü thú 6 , dai sư niệm Phật mà tịch, hưởng 55 tuối).


Đại sư nói : Phép quán không dễ thành tựu, giới luâ̂t cũng chưa dễ giữ tròn, tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công, sự diệu ngộ chẳng phải kẻ độn căn có thể làm được. Còn đại nguyện bền chắc, lại càng it có người ! Nếu không do nơi chỗ "chân thật trì danh" tìm néo thoát ly, tất phải chìm trong biển khổ, hằng chịu luân hồi, ngàn Phât dù từ bi, cũng khó cứu độ ! Huống chi, phép trì danh nhiếp cả ba căn, không có phương tiện nào hay hơn dây nữa !

Người niệm Phật, thì không dược nói chuyê̂n tạp hoăc nghí ngợi bông lông. Nếu lỡ có phạ, phải suy xét : ta là người niệm Phật, không nên như thế, rò̀i niệm Phật vài tiếng để tự cảnh tỉnh mà đánh $\tan$ diều ấy.
Phép "tùy thuân trì danh" là khi hôn tràm thì di kinh hành, lác tán loạn trì trở laai ngồi, hoặc dứng, hoặc nằm, đều tùy tiện mà trỉ niệm, làm sao cho câu niệm Phật đừng xa lìa. Đây là yếu thuật dể hàng phục tâm ma.
Khi gặp cảnh thuận, nghịch, khổ, vui, thì, phi, dắc, thất, dơ, sạch, tất cả trường hợp, cần phải giư một câu niệm Phật cho chắc. Nếu không như thế, tất bị cảnh chuyến, hiệu Phâ̂t liền gián đoạn, há chăng đáng tiếc lắm ư!
Khi đối trước tượng Phật, phải xem tượng ấy cũng như Phật thiệt, mắt nhìn tâm niệm, cung kính chí thành. Lúc không ở trước tượng cũng nên thành kính như lúc dối trước Phât tượng. Niệm Phât như thế rất dễ cảm thông, nghiệp ác cũng mau tiêu diệt.
Tất cá người khổ trong đời, vì thân tâm không dược rỗi rẫnh, nên khó tu hành. Nay ta có phần an nhàn, lại dược nghe pháp môn niệm Phật, vây phải cố gáng hành trì nối tiếp nhau, khi chuyên tưởng, lúc nhiếp tâm, mới không uổng ngàn vàng tất bơng. Nếu tu hành lôi thôi, tất có khó kết quá, nhự thế là phụ rảy bốn ân, luống qua ngày tháng, một mai vồ thường chợt đến, lấy gì mà chống đối ư!
Người tu nếu bị quả khổ, tất đời trưởc hoạc dời này dã gây nhân xấu. Cho nên chịu một phân khổ tức là trả một phần ác của mỉnh. Vậy không nên oán trách trời, người sao bất công, buồn thời vân sao diên dảo, mà chí hổ thẹn mình không sốm tỉnh ngộ tu hành thôi. Mỗi khi nghĩ dến diều ấy, vừa kinh sơ cho ác báo, vừa thương cảm cho phận mỉnh, mỗi câu niệm Phật dều từ nơi gan tưy phát ra, như thế mới là chơn cảnh niệm Phật.
Trưởc cảnh ngang trái khổ dau mà không bi thương thì chẳng phải nhơn tình, song nếu chí luống bi thương, há lại là nguời rõ thông Phât tánh ? Cho nên dã bi thương thì phải tìm phương thoát khô, nghĩ chước cứu dộ mînh và tất cả chúng sanh, như thế mới không dến nối vô ích. Nên biết sở di

Phât dược goi là dấng dai bi vì ngài có đủ hùng lựç, trí huê, cứu chúng sanh dau khó. Ta dùng bi tâm mà niệm Phất, cà̀u lòng bi của Phật cứu khố cho ta, sư trì niệm như thế khấn thiết biết dường bao.
Khi niệm Phật đã thuần thục, thì trong sáu trà̀n chí có thinh trần, năng dụng của sáu căn dều gởi nơi nhí căn, không còn biêt thân minh dang vi nhiễu, lươi minh đang uốn động, ý có phân biệt hay không, müi thờ ra hay vào, mát minh nhắm hay mở. Khi ấy sự viên thông của dức Quan Âm, Thế Chí chính là một, căn tức là tràn, trần tức là căn, căn trà̀n tức là thức, mười tám giodi dung hơp thành một giơi.
Vừa làm xong một việc, vù̀a nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật, mà một câu hồng danh cuồn cuộn tuôn ra, đó là triệu chứng tam muội dễ thành vây.
Tu tịnh nghiệp, cảnh cô tich chừng nào hay chừng nấy, tiếng niệm cao thấp mau chậm tùy nghi, làm sao cho hơp thành một phién. Nên biết khi ấy thân tuy đơn chiếc mà tâm chẳng lé loí, vì tâm của chư Phật cùng dức Di Đà chưa từng tạm rời ta, ta khời niệm thì Phặt biết, mờ miệng Phật liền nghe, lo gỉ sư cô tich ?
Binh là cái bược đến sự chết, chết là cửa ải đưa đến cảnh tinh uế thánh phàm. Trong khi binh, phải tưởng là minh sấp chết, chuyên niệm hiệu Phât, quyêt dợi lúc mạng chung, như̛ thế sẽ co quang minh tiếp dẫn mà toại bốn nguyện vãng sanh của minh. Nếu trong lúc ắy tạm dỉnh câu niệm Phạt, thì tầm luyến âi, buồn rà̀u, sợ hãi, tất cả tạp niệm đều hiện ra, như thế làm sao vượt qua néo sanh tử? Thế nên lác bịinh nguy phải ghi nhổ bốn chữ A Di Đà Phât nơi tâm chở quên, và nhừng ké xung quanh cüng phải niệm bốn chữ ây đế thường thường nhá́c nhờ nguời binh. Nên biêt trăm kiếp ngàn đời, siêu hay doa, toàn do ở một niệm trong khi ây. Tai sao thế ? Và sáu nċo luân hồi đêù do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú nơi Phầt, thỉ hinh tuy hoại mà thà̀n không loạn, lièn nương theo do mà vãng sanh. Hời người tu tỉnh nghiệp ! Nên nhở bớn chữ A Di Đà Phât nơi lòng đừng quên!
(con tiếp)

# SỰ PHỤC HỦNG PHẬT GIÁO TẠI ẤN DỘ 

## THÍCH TRÍ CHƠN

## (tiếp theo)

Đại Đức bày tỏ rà̀ng một số giơi diêu và thực hành xem như nền tàng cho Tâng Già không còn có thế chấp trì trong hoàn cảnh kinh tế xã hội ngày nay nữa. Chẳng hạn giơi cấm nhà Sư làm bất cứ diều gì dính dấp đến tièn bac và nhừng vấn đề tiền bac.. Tác già cho ràng những giôi luật này dược dặt ra trong thơi kỳ mà sinh hoạt kinh tế chính yếu chí thực hiện bằng sự đới chác. Tiền bạc lúc dó dã không hoàn toàn chi phối moi phương diên cuia dời sông kinh tế. Vơi hoàn cảnh ngay nay, daii dức noi những giơi luất cố xưa khó co thế duy trì được nữa.
Thât vây, các nhà sư Nam Tông quá bào thú của Tích Lan và Miến Điên từ lâu đã giai quyết những giơi cấm cố thời này trong thé giơi hiện đại bàng một lới giaỉ thích khéo léo. Tại Châu Âu, việc ngăn cấm dính dấp đến tièn bac tương tư do Thánh Francis bắt buộc đối vơi hàng đệ tử của ông đã dược tránh né bầng một lởi phát biếu khôn ngoan (tu sĩ dòng Thánh Francis chỉ bi cấm thế xác xúc chạm tiền bạc mà thôi).
Giáo Hội Nguyên Thí cũng dã cho phép chư Tăng tham dự vào tấ cả các ngân vụ chừng nào họ tránh dăt tay trên tiễn bacc. Tuy nhiên, giơi luât này vẫn còn gấy nhiều khó khăn lởn lao trong dời sống hầng ngày như chính tồi dã găp phải khi co vài Sư bạn Nam Tông ở Marburg. Tôi đã phài đi theo họ đên tiệm hớt tơc để trả tiền cát toc cho ho vì ho từ chối không càm tiè̀n.
Đai Đức Jivika đã kịch liêt chống đối vân đề nan giaii phi lý này mà đã dẫn đễn việc taí thiết lập Tăng Già tai Ấn Độ. Ví dụ khi một tỳ kheo Ẫn dến ngân hàng lãnh một ngân phiéu và yêu càu phát ngân viên nọ trao tièn cho ông ta trong bao thd dé ông khói huy phạm giơi cấm không dươc xúc phạ tiên bac, đại dửc bảo diễu này đã làm tốn thương tràm trọng dến giá tri cua Phât Giáo. Đại Đức yêu cầ ít ra những giáo sĩ và nhà sứ
có trách nhiệm đến vấn đề kinh tế trong các chùa và tu viện dược miễn khỏi sự ngăn cấm cố xưa nay.
Jivaka cūng hưông sự chí trích của đại đức nhằm chớng dối nhiều giôi luât phát sinh từ sư khinh thi phụ nữ của Phât Giáo thời xưa. Đai Đức phát biếu rằng các quyền bỉnh đả̉ng của nữ giởi cuối cùng đã chiến thăng sau một cuộc tranh dấu cam go và đã đượ báo đảm bởi hiến pháp Ấn Độ. Vơi nhận xét này, đại dức quả quyết rằng thât không dúng cách khi buộc hàng tân Tăng phải gắt gao tuân theo những giời luât đối xử vôi nữ giôi như la nhân vât của hạng thấp hơn - chẳng hạn tỳ kheo cấm không dược nói chuyện quáa năm câu vơi phụ nữ. Những giơi luật này, theo ý kiến dại dức, đã ngàm phá sự phât triến, hâm mộ Phật Giáo của nữ giới Ấn Độ.
Điểm thứ ba, dại đức Jivaka đề cập đến nhièu sự hạn chế về cách ăn mặc trong luât giơi. Đại Đức bảo diêuu này không còn co thế duy trì trong tỉnh trang kinh tế xã hội ngày nay nữa. Chắng hạn giơi luât khuyên vị Tỳ kheo khi du


Viên Giác 58-7
hành không nên dùng quá một bưa trong ngày tại quán ăn công cộng. Hơn nữa, đê lừa phính nhựng sự ngăn cấm nhự thê, $\mathrm{Phật}$ Giáo Nam Tông dã dưa ra nhừng lý luận khôn khêo tạo nên diều nhạo báng đối với nền đạo đức Phật Giáo.

Ví dụ như giỡi cấm nhà $\mathrm{Sư}$ không được ăn quá ngo. Tại vài quớc gia Phật Giáo Tiếu Thừa, đièu này có nghía là giữa thời gian mặt trời lặn và trưa ngày hôm say, nhà $\mathrm{Sưo}$ có thế dùng nhiều bữa. Ơ dây cūng vây, Jivaka yêu cà̀u hủy bỏ các giợi luật và sự lẫn tránh khôn ngoan của họ. Những giôi luật dô, đại dức chủ trương nên hoàn toàn dược trừ bó vì lý do cúa những diều kiện sinh hoạt và khí hậu sai biệt trong đó Phật tử sống tại nhiều quốc gia khác nhau.
Sau cùng, Jivaka bạo gan phê bỉnh cả đến nếp sống khất thực vốn làm nền tảng cho toàn bộ chương trình của chế độ tinh xá Phât Giáo Nam Tông. Theo luật giới, nhà Sư phải nhận thức ăn bà̀ng cách đi khất thực nhà nọ qua nhà kia. Jivaka bảo rằng trong diều kiện xã hội hiện nay, đoàn thế cư sĩ Phật tử không còn có thể dược yêu cầu cấp dưỡng cho một số dô̂ng chư Tăng nhàn rỗi nửa. Trong hoàn cảnh kỹ nghệ hóa hiện đại, đại đức nói "Ai bất tác sẽ bất thực" tưởng cũng nên dược hàng Phật tử xét nghî dến vơi lý trí. Một khi chư Tăng không còn sống đời sống như hẹ đã thực hành vào thời kỳ dức Phật như nhưng vi tu khố hạnh trong núi rừng nữa, thì bằng cách này hay cách khác, chự Tãng càn phải tìm cách mưu sinh bằng việc làm riêng cua ho.
Jivaka còn bảo rà̀ng các giôi cấm nghiêm ngăt không dược sát hại sinh vật cữg không thế thực hành trong các diều kiện hiện nay. Chẳng hạn do nhu cà̀u vê̂ sinh cá nhân và xã hội dòi hỏi chúng ta phải diệt trừ các loài rêp, vi trừng, ky sinh trùng và nhựng sinh vất gây nên các bệnh truyèn nhiểm (chuột v.v...).
Tại Ânn Độ, một nhom thứ ba và hoàn toàn khác biệt đã có thái độ thiện cảm vơi Phât Giáo. Đ6 là phong trào Dravidic ờ miền Nam Ân, chủ trương quay về vơi truyền thống Dravidian, tièn Aryan của bán lục đia, nhằm chống lại Bà La Môn giáo thuộc giai câp tu sĩ cao quý hơn, vốn là con cháu của
những người Aryan xâm lược. Các lãnh tụ tinh thần cuia phong trào này là nhửng bậc lảo thành như E.V. Ramaswamy Naiker, truơc kia hoạt động chính trị trong dảng Quớc Đại và C.N. Anadurai, nhă văn lẫn ký gia.
Họ phú nhận mạnh mẽ tất cả moi hinh thưc tin tương ơ Thượng Đé (Thàn Linh). Ho hinh như tán đồng nhân bản chủ nghía và duy lý luân toàn bi của Tây phương. Vè chính trị họ ủng hộ sự thông nhát các vùng thuộc miền Nam Ânn Độ nói ngôn ngữ Dravidic - Tamil, Telugu, Malayalam và Kanada, thành một tiếu bang độc lập cưa dân tộc Dravidian. Thiện cảm cua họ dành cho Phật Giáo phát sinh từ sự phú nhận của Phật Giáo dối vôi tất cả đức tin và uy quyền. Do đó, những năm gà̀n đây, Ramaswamy đã tuyên bố nhắc lại rằng Phật Giáo dáng dược sự chấp nhận rộng rãi tại miễn Nam Ấn Độ nói tiếng Tamil vì lý tưởng của Phật Giáo "dã giúp con người thực hiện sư tự do tư tưởng và giaii thoát ho khơi việc sùng tín vào các giáo diều".
Hơn thế nửa, Ramaswamy nói, việc cải tân sự chống dối giai cấp của Phật Giáo có thế "trong vòng hai mươi năm sẽ chấm dứt hành dộng bóc lột của con người nhân danh giai cấp và tôn giáo". Ký giả Anadurai cüng hoan nghênh ssư quay vè̀ theo $\mathrm{Phâat} \mathrm{Giáo} \mathrm{của} \mathrm{An}$ Độ bà̉ng những lời lẽ tương tự. Thuyết frỉnh trong buối lễ $\mathrm{Phật}$ Đản chinh thức tại Madras (miền Nam Ấn) vào thàng 5 năm 1956, ông tuyến bố ràng nhừng ngưỡi như ông "không tin tưởng vào tôn giáo ${ }^{*}$ lại cảm thấy rất dế đến gàn vơi giáo lý dức Phật.
Tuy nhiên, các lānh tụ phong trào Dravadic đã không bày tỏ $\mathfrak{y}$ trực tiếp tán đồng việc môn đô cưa họ theo Phật Giáo. Khi tiến sī B.R. Ambedkar quy y Phât Giáo, Ramaswamy dược phỏng vấn liệu ông co thê nghí đén việc sẽ theo cûng chù trương vơi Ambedkar. Ồng trả lơi công khai là không, và thêm rà̀ng ông muớn có gắng hoạt động trong Ẩn Giáo đế nhà̀m tiêu diẹt "nhừng giáo lý sai làm và tín ngương mế tín cua nó.
Tuy vây, những phương thức của Phât Giáo nhăm chống đôi Ba La Môn giáo đã được đê cao bởi các đại diệnn của phong trào Dravidic. Và ngấu nhiển mà sự cải tiến Phật Giáo dược so sánh vơi công
cuộc căi cách tôn giáo của Martin Luther (nguobi Đứ, 1483-1546). Ông C.P. Chitrarasu, người co thiện cảm vơi phong trào Dravidic đā viết một cuón sfach vè Martin Luther, dược taii bản làn thứ ba năm 1952 tại Madras và bày bán khấp các hiệu sáçh ờ nhû̉ng ga xe lưa miền Nam Ân Độ. Trong tác phẩm này, Chitrarasu so sánh nỗ lực của Luther thay thế tiếng La Tinh (Latin) bằng ngôn ngự phố thông vơi việc giáo hóa cuia đức Phật bằng tiếng nói của đại chúng - và như thê, tác giả nhàm vận dưng cả hai đại nhân vật cho cuộc tranh đấu chống Hindi là tiếng quốc ngữ mà ồng bày tỏ dân chúng Tamil dã bị cương bách chấp nhân.
(còn tiếp)
Trích tác phấm "BUDDHISM OR COMMUNISM WHICH HOLDS THE FUTURE OF ASIA" (Phật Giáo hay Cộng Sản sẽ nắm giữ Tương Lai của Á Châu)

Đón đọc kỳ tới : "Sự Phục Hưng Phật Giáo tại Miến Điện".

## THÔNG BÁO

Cúng dường đinh kỳ xây Chùa
Viên Giác, kính xin Quý Vị đến
nhà Bank cua Quý Vị làm đơn chuyến tịnh tài theo lôi :

## DAUERAUETRAG

vào trương mục của Chùa nhứ sau

## Congregation der Vereinigten

Vietn. Buddh. Kirche e.V
Deutsche Bank Hannover
Bankleitzahl : 25070070
Konto-Nr. : 865747001
Xin cảm tạ Quý Vi. Chùa Viên Giác

## TIN CÓ LUÂN HỒI

Nguyên Tác :
The Case for Reincarnation
Tác Giả : Joe Fisher
Ngưòi Dịch :
Hoăng Phi Lưu Hoảng Nguyện

Chương XII.
Tử Vương Tinh Hành Tinh của tái sinh.

## (tiếp theo)

IV.-Tái Sinh Trên Toàn Thế Giới:

Tác dộng của Tử Vương Tinh, giống như sự tử vong, ắt hẳn nhiè̀u khi có tính cách bắt buộc và không mấy ai ưa thích, lại rất cần thiết cho sự tái sinh theo luật tiến hóa. Muốn tái sinh, trước hết phải qua đời ! Tử Vương Tinh có nhiệm vụ thúc đẩy sự tiến hóa toàn vẹn, giục gía vạn vật vạn hữu và mối cá nhân luân hồi sanh tử. Nhân loại sẽ theo duổi việc thực hiện sự tái sinh của chính mình bằng cách kết hợp, thống nhất qua việc chăm sóc, thông cảm, tha thứ nhưng dị biệt cá nhân. Tuy nhiên nếu chẳng sáng suốt, loài người sẽ đưa nhau đến chỗ diệt vong, như Alexander Ruperti dã̃ viết trong quyển "Luân Hồi Sinh Tử" (Cycles of Becoming) :
"Với lửa nhân tạo hoặc không gian, chiến tranh hạt nhân hay động đất, núi lửa, Tử Vương Tinh sẽ dạy cho ta biết và cảm nhận Hổ Cáp cũng như ý thức rằng mọi người đều phải quan tâm dến các việc xảy ra cho nhân loại dù ở xó xính nào".
Dù gây ra sự hủy diệt, Tử Vương Tinh còn là bước ngoặc lịch sử giúp cho sự khai sinh tươi mới. Bằng cách ngấm sâu vào cốt lõi của cơ sự, bằng cách xé toạc và vút đi lốp vó phù du bên ngoài để biểu lộ phần thường hằng bất biến, Tử Vương Tinh, vị quan trấn ài, sẽ chí cho ta chân trời mới la. Dane Rudhyar, nhà chiêm tinh nổi tiếng ở California viết rằng : "Tử Vương Tinh giữ cửa trời cho những người thường hoặc những bậc cứu thế qua đời". Mọi việc có vé suông sé cho tới khi mình chợt nhớ rằng đây là thời đại nguyên tử và độc dạo mà Diêm Vương dang chắc nẽo là con dường chinh chiến. Nhưng có lúc nhân loại cân kề với sức mạnh kinh hãi nhất của Diêm Vương, có lẽ vì trong tận
sâu kín của "cõi vô thức tập thể", loài người biết rằng tận diệt cũng không lỗ lã gì ! Ngay đến sự tận thế cũng co khía cạnh tích cực, đó là khởi điểm cho tái sinh. Chuyên ý thức toàn cầu tái sinh như thế nào không quan trọng lắm. Đứng trên quan điểm cực dại về tâm linh, dù là cá nhân hay tập thể bị hủy diệt, thì cũng vây thôi :
"Muốn tái sinh, trước hết phải chết di !"
Tü̉ Vương Tinh nhâp cung Hổ Cáp (tù 27.8.1984 đến 10.11.1995)
Đồ thuyết toàn cầu do chiêm tinh gia Caroline Keenan lạp và giài

> Puto-Scorplo Transit August 27,1984 to November 10, 1995 Olobal Chart Drawn and Analyzed By Astrologer Caroline Keenan


Nhìn vào đồ thuyết này, tôi chợt nghĩ dến một câu trong Kinh Dịch : Hãy tác động lên những gì đã hoại". Nghiệp báo gắn chặt với tinh thần vô trách nhiệm về môi sinh lù lù hiện ra trong lá số Tử vi Tây phương cho toàn thế giới, và phải kết toán mọi việc khi Tử Vương Tinh nhập cung Hố Cáp. Theo lá số, Địa cầu nằm ở cung Trinh Nữ (Virgo) biểu tượng cho sức khỏe, dịch vụ, phác lợi, ngũ cốc, sự phân phối thực phấm và chịu ành hưởng của các cung :

- Nhật : hành khiển, chính quyền, tự kỷ, ý tưởng.
- Thúy tinh : giao thông, vận tải, truyền thông, báo chí.
- Nguyêtt : nuôi dưỡng, thực phẩm, xúc cảm của đại chúng.
- Kim tinh : cảm tình, nghệ thuật, thấm mỹ, thời tiết, tiền bạc.
Nó khắc với :
- Long vil (South Node, Cauda Draconis, Dragon's Tail) : nghiệp báo.
- Hỏa tinh : sự gây hấn, sất thép, cạnh sá́c bén, vũ khí.
- Thiên vương tinh : kỹ thuật, kết quả không ngờ, lầm lỗi, điện, quá khích.
- Hải vương tinh : lừa gat, dộc dược, áo ảnh, đầu, các chất nhấn tạo, hợ tác quốc tế.
- Mộc tinh : bành trướng, gió, phong tục, quyền hành, phát triển vô giới hạn.

Những cung này chịu ảnh hưởng của Chòm Sao Cung (Sagittarius) thuộc hỏa, tượng trựng cho nhửng mũi tên lửa, sự lạc quan, các lý thuyết. Tóm lại, có thể phát sinh những hệ quả sau đây :

- Siêu khuẩn và vi khuẩn bị đột biến (mutation) :
Chiếm tinh gia Al Morrison ở Nữu Ước trước dây mấy năm đã e rà̀ng việc Tử Vương Tinh nhập cung Hố Cáp có thể đưa đến chồ các vi khuẩn, siêu khuẩn đột biến. Vì dùng dược phẩm bừa bấi (nhất là thuốc trụ sinh) nên đã có một số bệnh bỗng nhiên hết thuốc chữa. Vả lại việc thí nghiệm vi trùng trong việc chế tạo vũ khí hiện nay đạt đến mức thượng thừa, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.
- Thời tiết thay dổi và những vụ tàn phá lớn lao :

Có thể sẽ có nhiều thiên tai khủng khiếp xảy ra như dộng đất, núi lửa, những lượn sóng thần, bão tố. Việc ứng dụng sai lâm các kỹ thuật, những cuộc thí nghiệm hạch tâm, sự xáo trộn trên tầng ozone có thể tạo ra nhiều trận mưa to trái mùa, cuồng phong hoặc hạn hán.

- Vấn đề sán xuất và phân phối thực phẩm :
Vì sự giao thông quốc tế gặp nhiều khơ khăn nên nạn thiếu hụt thực phấm càng trầm trọng hơn. Hạn hán, lụt lội, bệnh dịch khiến cho mất mùa.
- Khan hiếm dầu hỏa :

Loài người dã và dang phung phí nguồn năng lực có giới hạn này. Sự khan hiếm có thể gây thiệt hại trầm trọng cho nền kỹ nghệ thế giới dưa dến tình trạng thất nghiệp rộng khắp và sự sự đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế.

## - Chiến tranh :

Ắt hẳn sẽ có sự sắp xếp lại về các quyền lực, song song vôi việc tạo nhiều liên minh mới và khơi lại những mối thù xưa. Tham lam, nhu cầu, có thể đưa dến chỗ xài vũ khí hạch tâm.
Dù có vẽ àm đạm, song ý chí sống còn vẫn tràn đầy cửng như lòng sân hận muốn hủy diệt. Sẽ có nhiều tàn phá, nhựng nhiều chỗ vẫn dược an toàn. Tuy nhiên, để mọi việc xảy ra, để khả năng tái tạo của Tử Vương Tinh phát huy toàn vẹn, tâp thể cần nệu cao ý thức : niềm hy vọng tốt dẹp và can đảm nhất của toàn thế giơ̂i.
Đón xem kỳ tới : Chương XIII : Đi Điều Tra Tiền Kiếp.

## DAO PHÂT DI VÀO CUÔC DỜI



## TÂM NHƯ

## (tiếp theo)

Hơi 95 : Em là một nguiòi Viêt Nam mới dên Tây Đíc. Rất mờ. Trong thòi gian nady em duloc mọt ngulòi bạn cho mulơn doc nhū̀ng tờ báo Viên Giác cū. Tháy quý Thăy và quý Phạt Tù̀ đều khuyên thulờng nięm Danh hiêu Phạt A Di Đd̀ vd Danh hiệu Đức Quan Thé Ấ Ầ Bô Tát. Em có một thấc mác nhó muốn nhờ quý Tda Soạn giải đáp dìm.
Tù nhó, em đä thường theo me đến chùa lễ Phạt. Trong só các buới lễ mà em đến dư em thích nha̛t là lễ Vu Lan và lể Phạt Dưoc Su. Sau ndy lớn lên di làm, em cuing cố gâng thu xấp công việc đé đên dụ nhuîng buối lễ trện dù có nàm trong nhü̆ng ngày làm viẹc. Em đặc biệt yêu thích niệm danh hiệu Đû́c Phạt Dự̛c Su. Và với tâm nguyên : Thân tâm em dưoc trong sach va trong suốt nhul Ngadi, em luôn luôn niệm và nhớ nghí đến hình tulơng Đúc Dược Su. Có chuyện gì nguy hiếm, lo sơ em cūng thường niệm danh hiệu Ngài. Nhulng chi' là niệm thäm trong lòng vd tâm thì hinh dung ra than hinh lutu ly sáng chói của Ngài.
Việc thường niệm danh hiệu Dươc Su cuia em có gl sai không ? V em không niệm lớn và rō thành tiếng thl co kết quad gl không ? Xin quý Tòa Soan dành chút thòi gian giài đáp dùm em, chi dạy thêm cho em trên con dulờng tu hoc. Rất tri, an.
An danh (Haunetal)
Đáp : Những lời tâm sự chân thành của bạn đã làm cho Tâm Như cảm kích vô cùng. Sỡ dĩ lâu nay chư Tớ, quý Thầy cũng như báo chí vẫn thường hay khuyên người nên Niệm Phật A Di Đà và Đức Quan Thế Âm hơn là khuyên Niệm Phật Dược $\mathrm{Sư}$, vì những lý do sau đây :
Trong đời mạt pháp nầy căn cơ của chúng sanh bị chậm lụt, chí có pháp môn Niệm Phật là dề tu, dễ chứng mà thôi. Vì thế trong kinh

A di Đà Đức Phật Thích Ca thường hay khuyên chúng sanh nên phát nguyện vãng sanh về thế giởi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà bẵng phương pháp niệm Phật nhứt tâm.
Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là nhựng bậc thiện hữu tri thức của chúng sanh, khi dược sanh sang cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì thế hai vị Bồ Tát nầy không còn xa lạ vỡi cháng sanh ở cõi Ta Bà nà̀y mấy. Ngoài ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong Đại Thừa giáo thường hay hóa thành nhiều thân để độ cho tất cả chúng sanh; nên chúng sanh thường dễ gần gũi Ngài. Vì thế khi chúng sanh gặp khổ nạn thường hay niệm đến danh hiệu Ngài hơn là những vị khác. Ngay trong danh hiệu của Ngài cũng đã nơi lên được diều đó rồi.
Người Phật Tử nào hay di chùa và hay tụng kinh Dược Sư thì mới biết dược công hạnh của Ngài. Thông thường thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được nhiều người biết tới hơn. 'Đức Phật Dược Sư có lời nguyện hay chửa lành những bệnh khố, nếu chúng sanh chuyên trì danh hiệu Ng ài và thần chú "Dược Sư quán dảnh chơn ngôn". N6i chung người Phật Tử cũng có thế niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư nhưng chí chuyêên trì niệm cho người bệnh. Vì mồi một vi Bồ Tát có một hạnh nguyện riêng. Do đó trì danh hiệu của vị nào được thuần thục, thì sẽ dược lợi ích hơn. Ví dụ nhự người học trò hoc về luật học mà di thi $y$ khoa thì khó có kết quả tốt dược. Có thể đậu; nhưng không phải là chuyên môn của mỉnh nến không thể đậu cao dượ.
Phật thỉ chung; nhưng cháng sanh thì căn cơ co khác nhau. Vì thế nên lựa vị Phật và vị Bồ Tát nào hợp với căn cơ và hoàn cảnh của minh đế niệm thì có lọi ích hơn nhiều.
Khi niệm một danh hiệu Phật hay niệm nhiêu danh hiệu Phật
khác nhau khi đến chỗ nhứt tâm và vô niệm rò̀i thỉ đều đồng một thế. Ví như chúng ta dứng trong một gian phòng nhiè̀u tấm kiếng. Tát cả hình ành dược phản chiéu lên tấm kiếng kia chí co một chứ không có hai. Khi niệm Phật đến chỗ thuà̀n thục rò̀i thỉ không càn niêêm thành tiếng. Nhưng lác mởi bắt đầu niệm, ṣ tâm còn vong dộng, chi phối bởi cảnh trần. Niệm thành tiếng vẫn lợi hơn. Sau thời gian 3 đến 5 năm khi dã thuàn thưc thì lúc nào danh hiệu cũng nhử hình tương của Phật vần luôn hiến hiện trong tâm ta. Do đo không cần niệ̂m thành tiếng cüng không sao.
C6 ít người co duyên vơi Đức Phât Dược Sư như bạn. Vì thế bạn cứ tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư và quấn chiếu Đức Phật Dược Sư dế tương hảo dượ trang nghiêm nhứ Ngài. Ngoài ra nếu bạn chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phât A Di Đà và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thêm nữa thỉ chác chăn nguyên lực cua bạn sẽ được thành tưuu một cách viên mã̃n.
Trên đây chí là những gì mà Tâm Như đã học và thực nghiệm. Mong ban chuyên trỉ sẽ̃ thãy dược thêm phần hữu ích như đã trình bày.
Xin thành thật cảm ơn bạn và mong các bạn khác cũng sẽ gởi thư về chùa, về Tòa Soạn báo Viên Giác để Tâm Như có cơ hội góp ý cùng các bạn trên đường tu học Phật Pháp.

## (con tiếp)



Sứ Đồ Chay Tịnh là tên của bài viết trên tạp chí Metro ở San Jose, California. Tác giả Renée Howell giởi thiệu một quyển sách tên là "A Diet For A New America" do John Robbins trước tác. A Diet for a New America là một quyển sách dang dược bán chạy nhất nước Mỹ (best seller). Một nhà phê bình đã nói rằng $A$ Diet For A New America" co triển vọng cách mạng hóa cách ăn uống và dinh dưỡng trên toàn thế giới.
John Robbins trú tại Felton, gần Santa Cruz. Ông đang làm việc với tư cách là một chuyền gia về tâm lý trị liệu sau khi đã đố bằng cao học về ngành này tại U.C. Berkeley. Trong một xã hội có thói quen ăn thịt, John Robbins là một người dã ăn chay trường từ 22 năm nay. "Ăn chay trường" ở dây có nghĩa là ông không ăn thịt, tôm cá, trứng và sữa. John Robbins là con nhà tỷ phú Robbins, nghiệp chủ hệ thống bán cà rem BaskinsRobbins lởn nhất thế giới. Từ nhỏ, John Robbins dã dược giáo dục để trở thành người nối tiếp quản lý hệ thống cà rem Baskins-Robbins. Nhưng John dã cho rằng "càng nhiều người ăn cà rem, các chứng bệnh về tim và dộng mạch tắc nghẽn càng nhiều". Sau khi một ông chú chết bất thần về bệnh tim, ông dã bắt đầu ăn chay và gần đây, đã để trên 3 năm đế viết cuốn A Diet For A New America (Cách Ăn Uống của một Nước Hoa Kỳ Mới).
Tôi dã mua quyển sách A Diet For A. New America dày trên 400 trang, nhưung không có trang nào mà không hay.
Mỗi năm người Mỹ ăn hàng triệu miếng thịt băm, chưa kể sữa, trứng. Những tiệm Mc Donald quảng cáo hàng tỷ miếng thịt băm đã được bán cho khách hàng. Hậu quả dương nhiên của việc ăn quá nhiều thịt là những chứng bê̂nh tim và dộng mạch nghẽn. Nhưng John Robbins với những dữ kiện và tài liệu chính xác được viện dâ̂n từng chi tiết cho hay rằng việc "nghiện thit" (meat addiction) này còn là nguyên nhân chính của việc khủng hoảng năng lượng, thiếu nước, sự hao mòn mau chóng của lớp đất màu mỡ và nhiều vấn đề kinh tế khác.
Trong 20 năm gần dây, những nông gia chuyên nuôi bò thịt, gà thịt, gà trứng, những người sả̉n xuất sửa và các phó sản khác dã

nuôi gia súc trong các "nhà máy gia súc" đế dược nhiều lời. Trong các nhà máy ấy, gia súc được nuôi trong những diêu kiện trâi thiên nhiên, dược cho ăn, xịt thuốc, chích thuốc đế chơng lởn, cho nên mang nhiều bệnh tật và chất độc hóa học trong thịt, trong sữa, trong trứng của chúng. Từ 95 đến $99 \%$ bò, gà và trứng người Mỹ ăn hàng ngày đều do các nhà máy ấy sản xuất, ngoại trừ một số ít do những gia súc nuôi một cách tự nhiên bẳng những thức ẳn hữu cơ.
Người Hoa Kỳ chí biết một cách mang máng rằng gia súc dược xịt và chích trụ sinh, dược tiêm những chất hôt-môn dể chơng lớn, nhất là từ khi Cộng Đồng Kinh Tế Âu Châu (European Economic Community) tấy chay thịt gia súc của Hoa Kỳ từ tháng 12 năm 1988. Nhưng da số họ không biết rà̀ng các chất dộc đó ảnh hưởng quan trọng thế nào đến đời sống của con thú và đến sức khỏe của người tiêu thụ. Ba con lợn mỗi con nặng 700 cân Anh dược nuôi trong một cái chuồng rộng bằng một cái giường nhỏ dược chích những chất hôt-môn để chóng lốn, trụ sinh dể chữa bê̂nh sưng phổi mà chúng mắc phải vì những điều kiện sinh sống, và rất nhiều chất hóa học khác dược phun, chích, và thêm vào thức ăn. Hàng vạn con gà thịt dược nuôi trong những chuồng nhó không nhúc nhích được, được cho ăn suốt ngày suốt đêm, nên chúng nối diên lên cắn xé nhau. đến nồi người nuôi phải chặt cái mó di...

Tuy nhiên, Robbins cho rằng những vấn đề y tế nói trên chí là "cái chớp của tảng băng". Tác giả viện dẫn những thiên khảo cứu của các kinh tế gia viện Cornell và của các Bộ Nội Vụ và Thương Mãi Hoa Kỳ và đưa ra những dữ kiện dưới đây về các hậu quả gây cho môi sinh và kinh tế của việc ăn thit :

- Quá nửa nước dùng ở Hoa Kỳ được tiêu thụ bởi việc nuôi gia súc
: để sản xuất 1 cân Anh thịt, cần dùng đến 2500 gallons nược so với 25 gallons dể sản xuất 1 cân Anh lúa mì. Nếu người thọ thuế Hoa Kỳ không tài trợ cho chi phí về nước do kỹ nghệ thịt Hoa Kỳ xử dụng, mỗi một cân Anh thịt có lẽ sẽ̃ mắt tới $35 \mathrm{Mỹ}$ kim.
- Việc sản xuất thịt, sữa và phó sản, và trứng tốn dến $1 / 3$ tổng số nguyên liệu dùng ở Mỹ.
- Người ta dã phải phá 260 triệu mẫu tây rừng ở Hoa Kỳ để làm nơi trồng trott hầu cung ứng thức ăn cho người Mỹ mà phần lớn dùng thịt. Nếu chí một người Mỹ trở thành người ăn chay, một mẫu tây cây rừng có thể được cứu khỏi bị triệt hạ dể trồng cỏ cho trâu bò ăn.
- Ba phần tư lớp dất màu mõ ở Mỹ đẫ bi cuốn mất, trong ấy $85 \%$ trực tiếp gây ra bời việc nuôi gia súc.
- Chín mươi phần trăm việc ô nhiễm nước bằng phân hữu cơ do gia súc gây ra và số gia súc dược nuôi bài tiết một số lượng phân bằng 20 lần số phân do toàn thể dân Hoa Kỳ bài tiết. Mỗi ngày gia súc đào thải 20 tỷ tấn cân Anh, và một nửa số này, tức là 10 tỷ tấn cân Anh chảy vào các hệ thống tiếp tế nược.
- Một số lởn rừng cây nhiệt đởi bị triệt hạ để biến thành đồng cỏ nuôi gia súc để xuất cảng sang Hoa Kỳ.
- Mỗi ngày, một phản lực cơ 747 rời nưởc Ethiopia dể chở thit xuất cảng sang Hoa Kỳ, trong lác rất nhiều người dân ở đó chết đơi. Trong năm 1989 này, sẽ có một tổng số người trên thế giới là 60 triệu bị đói. Nếu người Hoa Kỳ chí bớt $10 \%$ số thịt minh ăn, thì họ có thế dành số ngũ cốc dành cho việc nuôi gia súc để cứu sống 60 triệu người ấy.
- Gia súc nuôi tại các nhà máy gia súc chứa đựng những chất độc từ các chất khử trùng, hót-môn, chất diệt trừ sâu bọ, chất diệt cỏ dại, trụ sinh, chất kích thích gia súc ăn
cho nhiè̀u. Các cuộc thử nghiệm cho hay rằng các chất này đã̉ gây ra ung thư và di thai hay quái thai từ nhửng thú vật nuôi trong phòng thí nghiệm. Đa số những chất độc này cần nhiều thập niển dế hòa tan trong môi sinh, nên các chất này ứ đọng trong các tế bào của bo, gà, heo, hay người.
John Robbins nói rầng từ khi quyển A Diet For A New America dược xuất bản, mỗi ngày ông nhận dược khoảng 30 dến 60 lá thư từ khấp nơi gơi đến. Nhiều người viết rằng : "Tôi không bao giò nghĩ rằng tôi co thể trở thành một người ăn chay. Tôii nghĩ rà̀ng người ăn chay... phải nà̀m ngú trến một thàm dinh. Nhưng sau khi doc sách ông, tôi bốt ăn thit và hiện nay tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng".
Trong phần đầu cúa A Diet For A New America, John Robbins tá những cảnh cực kỳ thê thảm của gia sưc bị nuôi trong các nhà máy. Tác giả nói rằng ngày xưa con heo con gà dược nuôi ngoài sân, dược thở không khí trong lành, dượ đi lên dất mẹ, dược dùng chân đào xới đất để kiếm mấy con trùng, thì ngày nay, hàng trăm hàng ngàn con bị dồn trong những chuồng nuôi chật chội, nhúc nhich không được, và rất nhiều con đã nối diên cắn xé nhau. Robbins cũng tả cảnh những nhà tế sinh, trong đó những con thú vài phút giây trước giờ chết cố vẫy vùng đế thoát khỏi tử thần, với những cái miệng sùi bọt, những giãy giụa, những con mát căm hờn... Và cái căm hờn đó đã "chảy vào" từng thô thịt cua con thú dể cho người ta ăn...
Robbins viết rầng "Chúng ta dang sống trong một môi trường lạ lèng. Chưng ta dang ăn những thức ăn dang lần hồi nhiễm độc chúng ta. Chưng ta co những thói quen ăn uống gây nên những khố đau ghê gôm cho những sinh vât khác. Cũng những thói quen ăn thit súc vâ̂t này dang phá hủy những $c o ̛$ sở và tài nguyên nông nghiệp trên toòn thế giơi".

Và cho những người nghi ngờ rà̀ng không ăn thịt có thể làm cho con người yếu di, tác giả nêu tên rất nhiêu lực sî̉, điễn kinh, thể tháo gia trên thế giơi đã dạt dược những ky lục thế giơi và là những người ăn chay trường. Sách viện dẩn Dave Scott, bốn lẩn thắng giai "Ironman Triathalon" (người sát thắng 3 loạt dua dường trường gồm co chạy, bơi lội, và dạp xe
dạp trên 50 miles). Dave Scott là người duy nhất trến thế giơi tháng giai này trên 2 làn. Sixto Linares giữ kỳ lục thế giơi về môn 24 giò triathalon. Murray Rose giữ nhiêu kỷ lục thế giỡi và dược coi là lực sí bơi lội siếu việt nhất thế giới. Edwin Moses, lực sĩ diền kinh thế vân đã không bao giờ thua một lần nào trong giải 400 thước rào liên tiếp trong 8 năm. Tất cả những vi kế trền đều là người ăn chay trường.
Tồi dã đọ A Diet For A New America một cách say sưa. Trang nào cūng co những cái hay ${ }_{2}$ những dữ kiện chính xác hấp dần một cách kỳ lạ. Chí nội trong 24 giờ của một ngày, co 9 triệu gia súc bị tế sinh đế cung ứng cho người Hoa Kỳ nào thịt, nào sữa, nào bơ, nào trứng... John Robbins dã can đảm viết ra những sự thật đế cho những người thích ăn thit gia súc, những nhà kỹ nghê̂, những nhà buôn suy nghi. Cổ Renée Howell đã cho ràng John Robbins là một sứ đồ chay tinh (Vegetarian

Apostle). Đọc sách của Vi Sứ Đồ này, tôi tư thấy co nghỉa vu chuyển tiếp thông diệp thực tế, tử bi, và nhầ dạo của Ong. Robbins đã kết thúc quyển sách của ông bẳng lời tuyên bố cua Tù Trưởng Seattle cách dây trên 100 năm, khi người Mỹ da trắng muốn chiếm đất đai của người da đó :
"... tôi chí muốn người da trắng tuân theo diều kiện này :
Người da trấng phải đối xử với tất cả thú vật trên mảnh dất này như những người anh em của họ.
Bởi vì những gì xảy dến cho những thú vật này sôm muộn gì rồi cững sẽ xáy đến cho chính họ.
Tất cả mọ vật dều tương quan mât thiết với nhau".

## A DIET FOR A NEW AMERICA Earth Save

706 Frederick Street
Santa Cruz, CA 95062
(408) 423-4069

## CHƯƠNG TRİNH MỘT VIÊN GACH VÀ MỢT VIÊN NGÓI XÂY CHỪA VIÊN GIÁC

Kính thưa quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần!

Chùa Viên Giác đã xây cất được gà̀n một năm nay và chúng ta dã có dược một giảng dường, mô̂t chánh diê̂n cũng như sắp xong mô̂t dãy nhà Tây 3 tàng lău và 1 tầng hầm. Thành qua ấy co dược là nhờ sư dóng góp của các Phât Tử bằng cách cúng dường cūng nhiư cho chùa mượn Hội Thiện không lời.
Kễ từ khi mua dất cho dến nay chưa đã trà xong tiền măt cho chư dất $540.000,00 \mathrm{DM}$ cộng với $60.000,00 \mathrm{DM}$ tiền giấy phép xấy chùa và $1.100 .000,00 \mathrm{DM}$ tiền xây cất chánh diê̂n. Cộng chûng số tiên chúng ta dã co dược là : $1.700 .000,00 \mathrm{DM}$. Số tiên ấy quả không nhô dô̂i với tất cá bà con Phât Tứ chúng ta; nhưng doan dường còn laỉ, xây nhà Đông và bảo tháp cūng như trang trí bển trong dî nhiền cung phải càn dến sư dông gơp của quy̆ Phât Tử xa gân. Lân này chưng tôi xin dè nghi chương trỉnh "Mồt Viên Gạch Và Một Vién Ngói Xây Chùa". Mỗi viên ngói trị giá 3DM và mỗi viên gạch 2 DM . Nêu có nhiều người hưởng ứng chương trinh nầy. Chặc chấn chúng ta sễ gạp nhièu thuận duyên hơn.
Tính riềng tiền ngói lợp chánh diện dã tốn $84.000,00 \mathrm{DM}$ rồi. Đó là chưa kề nhà Đồng nhà Tây cưng như báo tháp mà số tiễn bồi hoàn của chú dất khi trước chí có $50.000,00 \mathrm{DM}$. Do đó vẫn còn một khoảng phư chi khá lởn. Ngoài ra mối viên gach cûng là nuền tàng dế xây dựng ngôi chùa. Ví thế chứng tôi mong rầng sê dược quy Đao Hữu và quý Phât Tử hưởng ứng như chương trình 1 m 2 đất xầy chừa trước đây.
Mồi người một viên gạch, một viên ngoii hay nhiều hơn càng tốt. Công dức ấy sé không nhó dối với sự xây dựng cũng như phát triến Phật Giáo tại xử Đức này. Kính mong quy vị gia tâm hố trợ cho.

## Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trụ trì chùa Viên Giác
Thích Như Điển

## DIE LEHRE <br> BUDDHAS

## BUKKYO DENTO KYOKAI

gesellschaft der buddhist. förderer
3-14, 4-chome, Shiba
Minato-ku, Tokyo, Japan
Telephone : (03) 455-5851

## ERSTE AUFLAGE 1982

Druck
Kosaido Printing Co., Lıd.
Tokyo, Japan
Buddhas Weisheit ist so unendlich wic der weite Ozean und sein Geist ist von großem Mitleid erfüllt
Buddhas hat keine Gestalt, aber er offenbart sich auf erhabene Weise und führt uns mit seinem ganzen mitfühlenden Herzen.
Dieses Buch ist kostbar, da es das Wesentliche der Lehren Buddhas enthält, die einst in über fünftausend bänden niedergeschrietien wurden, sich seit mehr als 2500 Jahren bis auf den heutigen Tag erhalten haben und über die Grenzen aller Länder und Rassen der Welt hinaus an uns weitergegeben wurden.
Die in diesem Buch enthaltenen Worten Buddhas offenbaren und erläutern auf wunderbare Weise wirkliche Geschehnisse des menschlichen Lebens und Geistes.

## INHALT

BUDDHA
Erstes Kapitel : SHAKYAMUNI BUDDIIA
I. Das Leben des Buddha
II. Die letzte Lehre des Buddha

Zweites Kapitcl : DER UNENDILICIIE:
UND VERKLÄRTE BUDDHA
I. Sein Mitgefühl und Sein Gelübde
II. Buddhas Ilife, Seine Mittel und Wege
der Erlösung
III. Der unendliche Buddha

Drittes Kapitcl : DIE GESTALT VON
BUDDHA UND SEINE TUGENDEN
I. Drei Wesenzüge von Buddha
II. Die Erscheinung Buddha
III. Buddhas Tugend

## DHARMA

Erstes Kapitel : DIE WIRKUNGI:N DER URSACIIEN
I. Die vierfache Ede. Wahrheit
II. Die Wirkungen der Ursachen
III. Die Kette der Verursachungen

Zwettes Kapitel : DAS RIEN GIEISIIGI:
UND DII: WIRKIICIIKIIT AIIIER DINGE:
. Unbeständigkeit und lchlosigkeit II. Die Tatsache des "Rein Geistigen III. Der wirkliche Stand der Dinge IV. Der Weg der Mitte

Drittes Kapitel : DAS WESEN BUDDHAS
I. Das menschliche Geist
II. Das Wesen Buddhas
III. Das Buddhawesen und die Selbstlosigkeit
Viertes Kapitel
LEIDENSCHAFTEN IRDISCHE

LEIDENSCHAFIEN
I. Die Menschliche Natur
II. Das Wesen des Menschen
III. Das Leben des Menschen
IV. Die Wirklichkeit des menschlichen Leben

Fünftes Kapitel : DIE HILFE, DIE
VON BUDDHA ANGEBOTEN WIRD
I. Die Rettung durch Buddha
II. Amida Buddhas, Land der Reinheit

## DER WEG DER UBUNG

Erstes Kapitel : DER WEG DER LÄUTERUNG
I. Die Läuterung des Geistes
II. Der Weg des richtigen Verhalten III. Die Lehre in alten Fabeln

Zweites Kapitel : DER WEG Z.PRAKT.ERKENNTNIS
I. Die Suche nach der Wahrheit
II. Die Wege der Übung
III. Der Weg des Vertrauens
IV. Tugendhafte Grundsätze

## DIE BRÜDERLICHKEIT

Erstes Kapitel : PFLICHTEN BRULDERLICHKEIT
I. Brüder der Hauslosigkeit
II. Laienanhänger

Zweites Kapitel : PRAKTISCHER WEGWEISER ZUR WAHREN LEBENSWEISE

1. Das Familiensleben
II. Das Leben der Frauen
III. Im dienst

Drittes Kapitel : AUFBAU EINES BUDDIIA-LANDES
I. Die Harmonie der Brüderschaft
II. Das Buddha-Land
III. Über diejenigen, die im Buddha-I and die Herrlichkeit genießen

## ANHANG

I. Kurze Geschichte des Buddhismus
II. Dic Uberlieferung der Lehre Buddhas
III. Die Geschichte des Buches "Die Lehrc Buddhas*
IV. Index zu "Die Lehre Buddhas"
V. Sanskrit Glossar
VI. Dhammapada

Buddhistische Gesellschaft zur Förderung und Verbreitung der Schrift "Dic Ichre Buddhas".

## (Fortsetzung)

Zweites Kapitel

## PRAKTISCHERWEGWEISER ZURWAHRENLEBENWEISE

## III. IM DIENST

1. Es gibt sieben Lehren, durch die ein Land zu Reichtum geführt werden kann : Erstens sollte das Volk sich häufig versammeln, um politische Ereignisse zu besprechen und sich für die nationale Verteidigung bereitzuhalten.
Zweitens sollten sich Menschen aller Gesellschaftsschichten in Eintracht versammeln, um ihre nationalen Angelegenheiten zu regeln.
Drittens sollten sie die alten Gebräuche achten und diese nicht unbegründet verändern; ebenso sollten sie die Regeln der Höflichkeit einhalten und die Gerechtigkeit aufrechterhalten.
Viertens sollten die Menschen die Unterschiede in bezug auf $\mathrm{Ge}-$ schlecht und Alter beachten und die Reinheit der Familie und Gemeinschaft bewahren.
Fünftens sollten sie sich ihren Eltern gegenüber wie Kinder benehmen und den Lehrern und Älteren die Treue halten.
Sechstens sollten die Menschen die Weihestätten ihrer Vorfahren ehren und die jährlichen Feiern beibehalten.
Siebtens sollten sie die öffentliche Moral hochschätzen und tugendhaftes Verhalten belohnen, auf ihre Lehrer hören und ihnen Opfer darbringen.
Wenn ein Land diese Lehren gut befolgt, wird es mit Sicherheit Fortschritte machen und von allen anderen Ländern respektiert werden.
2. Es war einmal ein König, der bezüglich seiner Herrschaft über das Land bemerkenswert erfolgreich war. Seiner Weisheit wegen trug er den Namen König "Großes Licht". Er erklärte die Grundprinzipien
seiner Verwaltung folgendermaßen
Der beste Weg für einen Herrscher, sein Land zu regieren, ist vor allen Dingen sich selbst zu beherrschen. Ein Herrscher sollte vor sein Volk mit einem mitfühlenden Herzen treten. Er sollte es belehren und leiten, um alle Unreinheit von seinem Geist zu entfernen. Das Glück, das durch gute Lehren entsteht, übertrifft bei weitem das Vergnügen, das materielle Dinge bereiten können. Darum sollte er seinem Volk die gute Lehre geben und so dessen Geist und Körper Ruhe schenken.
Kommen arme Menschen zu ihm, so sollte er seinen Vorratsspeicher öffnen und sie alles nehmen lassen, was sie begehren, dabei gleichzeitig die Gelegenheit nützend, sie mit der Weisheit zu belehren, wie alle Gier und alles Übel überwunden werden kann.
Jeder Mensch hat gemäß seines Geisteszustandes eine andere Ansicht von den Dingen. Manche Menschen empfinden die Stadt, in der sie leben, als gut und schön, andere als schmutzig und verfallen. Alles hängt von ihrer Geisteshaltung ab.
Diejenigen, die gute Lehren achten, können in gewöhnlichen Bäumen oder Steinen all die schönen Lichtreflexe und Farben des Lapislazuli erkennen, während habgierige Menschen, die nicht über ausreichendes Wissen verfügen, um ihre Sinne zu beherrschen, selbst gegenüber der Pracht eines goldenen Palastes blind sind.
Genauso verhält es sich mit dem täglichen Leben des Landes. Der Geist ist die Quelle von allem, daher sollte der Herrscher zuerst
versuchen, sein Volk zur Erziehung des Geistes zu veranlassen.
3. Das Grundprinzip der Verwaltung besteht darin, wie König "Großes Licht" erklärte, das Volk zur Geisteserziehung anzuhalten.
Den Geist zu erziehen bedeutet, Erleuchtung zu suchen, so daß der Herrscher zu allererst den Lehren Buddhas Beachtung schenher muß.
Wenn ein Herrscher auf Buddha vertraut, sich seinen Lehren widmet, tugendhafte und barmherzige Menschen schätzt und ihnen gegenüber Hochachtung zollt, wird es keine Günstlingswirtschaft Freund oder Feind geben, und sein Land wird immer wohlhabend bleiben.
Wenn ein Land wohlhabend ist, besteht keine Notwendigkeit, ein anderes Land anzugreifen, so daß es daher auch keine Angriffswaffen benötigt.
Wenn Menschen glücklich und zufrieden sind, verschwinden die Klassengegensätze, gute Taten werden gefördert, Tugenden vermehrt, und die Menschen achten sich gegenseitig. Dann wird jedermann wohlhabend werden; das Wetter und die Temperatur normalisieren sich; Sonne, Mond und Sterne leuchten auf natürliche Weise; Regen und Wind setzen zur rechten Zeit ein, und alle Naturkatastrophen verschwinden.
4. Die Pflicht eines Herrschers ist es, sein Volk zu beschützen. Er ist Vater und Mutter seines Volkes und schützt es durch seine Gesetze. Er muß die Menschen aufziehen wie Eltern ihre Kinder, ein feuchtes Tuch durch ein trockenes ersetzen, bevor das Kind zu weinen anfängt. In gleicher Weise muß der Herrscher Leid beseitigen und Glück schenken, ohne auf die Klagen der Menschen zu warten. Seine Herrschaft ist in der Tat solange nicht vollkommen, als bis sein Volk in Frieden lebt. Das ist der Schatz seines Landes.
Ein Herrscher denkt daher stets an sein Volk und vergiBt es nicht für einen Augenblick. Er denkt an dessen Notlagen und macht Pläne für dessen Reichtum. Um weise zu regieren, muß er über alles unterrichtet sein; über das Wasser, die Dürre, Sturm und Regen. Er muß Bescheid wissen über das Getrei-
de, über die Chancen einer guten Ernte, die Sorgen und Annehmlichkeiten der Menschen. Um in der Lage sein zu können, ein gerechtes Urtell zu fällen - zu bestrafen oder zu loben - muß er über die Schuld der schlechten Menschen und die Verdienste der guten gründlich informiert sein.
Ein weiser Herrscher gibt denjenigen Menschen, die etwas benötigen und nimmt von denen, die wohlhabend sind. Er sollte bei der Steuereinziehung sein gerechtes Urteilsvermögen anwenden und die Abgaben so niedrig wie möglich halten, um auf diese Weise die Harmonie im Volk zu erhalten.
Ein weiser Herrscher wird sein Volk mittels seiner Macht und Würde beschützen. Derjenige, der sein Volk in dieser Weise regiert, verdient die Bezeichnung "König".
5. Der König der Wahrheit ist der König der Könige. Seine Herkunft ist die reinste und höchste. Er regiert nicht nur sein Volk, sondern ist auch Herr der Wieisheit und Beschützer der Tugendhaften Lehre.
Wo immer er hingeht, werden Kämpfe beendet und verschwindet der Unmut. Er herrscht mit Gerechtigkeit durch die Macht der Wahrheit, und durch die Unterwerfung allen Übels bringt er Frieden zu allen Menschen.
Der König der Wahrheit stiehlt nicht, mordet nicht und begeht keinen Ehebruch. Er betrügt nie, beleidigt niemanden, lügt nicht oder spricht eitle Worte. Sein Sinn ist frei von Begierde, Zorn und Verblendung. Er beseitigt diese zehn Übel und ersetzt sie durch die zehn Tugenden.
Da seine Herrschaft auf der Wahrheit beruht, ist er unbesiegbar. Wo immer die Wahrheit erscheint, endet Gewalt und verschwindet der Unwille. Es gibt keinen Streit zwischen den Menschen, und so leben sie in Ruhe und Sicherheit. Seine bloße Anwesenheit verbreitet Frieden und Glück. Darum wird er "König der Wahrheit" genannt.
Da der König der Wahrheit der König aller Könige ist, preisen alle anderen Herrscher seinen Namen und regieren ihre Königreiche nach seinem Beispiel.
So ist der König der Wahrheit der Souverän über alle Könige, und unter seiner gerechten Herrschaft bringen diese ihren Völkern Sicher-
heit und erfüllen ihre Pflichten im Dharma.
6. Ein weiser Herrscher wird seine Urteile mit Barmherzigkeit fällen. Er wird versuchen, jeden Fall mit klarer Weisheit zu überdenken und dann den Urteilsspruch in Einklang mit den "fünf Gründsätzen" verkünden.
Die fünf Grundsätze sind folgende : Als erstes muß er die Wahrhaftigkeit der vorliegenden Fakten überprüfen.
Zum zweiten muß er sich vergewissern, daß die Klagen in den Bereich seiner Gerichtsbarkeit fallen. Wenn er ein Urteil mit voller Autorität fällt, ist es wirksam, hat er aber keine Autorität, so ergeben sich daraus Komplikationen. Er hätte berechtigte Widersprüche zu erwarten.
Drittens muß er gerecht urteilen, d.h. er muß sich in den Angeklagten hineinversetzen. Wenn er feststellt, daß die Tat ohne kriminelle Absicht bagangen wurde, sollte er ihn freisprechen.
Viertens sollte er das Urteil mit Güte und nicht mit Strenge verkünden; er sollte eine gerechte Strafe auferlegen, aber darüber nicht hinausgehen. Ein guter Herrscher wird einen Täter mit Güte belehren und ihm Zeit gewähren, über seine Fehler nachzudenken.
Fünftens sollte er mit Barmherzigkeit und nicht mit Zorn urteilen; er sollte das Verbrechen, nicht jedoch den Verbrecher verdammen. Sein Urteil sollte auf der Grundlage von Barmherzigkeit ruhen, und er sollte die Gelegenheit wahrnehmen, den Verbrecher zur Erkenntnis seines Fehlers zu bringen versuchen.
7. Wenn ein wichtiger Staatsminister seine Pflichten vernachlässigt, für seinen eigenen Gewinn arbeitet oder Bestechungen annimmt, verfällt rasch die öffentliche Moral. Menschen betrügen sich gegenseitig, der Stärkere wird den Schwächeren angreifen, ein Adliger wird den gewöhnlichen Mann mißachten, oder ein Reicher wird seinen Nutzen aus den Armen ziehen, und es wird für niemanden Gerechtigkeit geben. Bosheit wird im Überfluß vorhanden sein, und die Probleme werden sich vervielfältigen.
Unter solchen Umständen werden sich aufrichtige Minister von der öffentlichen Stellung zurückziehen,
weise Männer werden aus Furcht vor Komplikationen schweigen,' 'und nur Schmeichler werden in Regierungspositionen sitzen und ihre politische Macht dazu gebrauchen, sich selbst zu bereichern, ohne dabei an die Not der Menschen zu denken.
Unter diesen Umständen wird der Einfluß der Regierung unwirksam werden, und die Rechtschaffenheit ihrer Politik wird ruiniert.
Solche ungerechten Amtstrë sind die Diebe des Glückes $c_{\text {L. }}$ Menschen. Sie sind sogar schlechter als Diebe, da sie sowohl den Herrscher als auch das Volk hintergehen und zugleich die Ursache für die nationalen Probleme sind. Der König sollte solche Minister ausrotten und sie bestrafen.
Aber selbst in einem Land, das von einem guten König und einem gerechten Gesetz regiert wird, gibt es Untreue in anderer Form. Es gibt Söhne, die sich der Liebe zu ihren Frauen und Kindern hingeben und gegen ihre Eltern, die sie in langen Jahren aufgezogen und versorgt haben, undankbar sind. Sie vernachlässigen ihre Eltern, berauben sie ihres Besitzes und mißachten deren Belehrung. Solche Söhne sind zu den schlimmsten unter den Menschen zu rechnen.
Und warum? Weil sie sich gegenüber ihren Eltern, deren lang andauernde Liebe sehr groß war eine Liebe, die nie zurückgezahlt werden könnte, selbst wenn die Söhne für den Rest ihres Lebens die Eltern ehren und freundlich behandeln würden - pflichtvergessen zeigen. Diejenigen, die sich untreu gegen ihren Herrscher und pflichtvergessen gegen ihre Eltern zeigen, sollten wie die schlimmsten Übeltäter behandelt werden.
Es gibt noch eine andere Form der Untreue in einem Land, das von einem guten Herrscher und gerechten Gesetzen regiert wird. Es gibt Menschen, die die drei Werte Buddha, Dharma und Samgha völlig vergessen. Solche Menschen zerstören die Heiligtümer ihres Landes, verbrennen die heiligen Schriften, lassen sich von den Lehrern der Gerechtigkeit bedienen und verstoßen so gegen die tugendhaften Lehren Buddhas. Sie gehören ebenfalls zu den schlimmsten Übeltätern.
Weshalb ? Weil sie den religiösen Glauben ihrer Nation, der die

Grundlage und die Quelle ihrer Tugend ist, zerstören. Diese Menschen schaufeln sich selbst das Grab, indem sie den Glauben der anderen vernichten.
Alle anderen Übeltaten erscheinen als leicht im Vergleich zu diesen Vergehen. Solche untreuen Übeltảter sollten deshalb auf das schwerste bestraft werden.
8. Es mag zu einer Verschwörung gegen einen guten König kommen, der sein Land gemäß den tugendhaften Lehren regiert, oder Feinde überfallen von außen das Land. In einem solchen Fall sollte der König drei Entscheidungen treffen :
Er sollte beschließen : Erstens, diese Verschwörer oder Feinde bedrohen die Ordnung und das Wohlergehen unseres Landes. Ich muß das Volk und das Land beschützen, notfalls auch mit Waffengewalt.
Zum zweiten werde ich versuchen, einen Weg zu finden, die Feinde zu besiegen, ohne auf den Gebrauch von Waffen zurückzugreifen.
Drittens werde ich versuchen, sie lebend zu ergreifen und nicht zu töten, und sie entwaffnen zu lassen.
Mit dem Fassen dieser drei Beschlüsse wird der König auf sehr weise Art verfahren, nachdem er die notwendigen Posten aufgestellt und ihnen Anweisungen gegeben hat.
Verfährt der König in dieser Weise, so werden das Land und die Soldaten durch seine Weisheit und Würde ermutigt und seine Standfestigkeit und sein Wohlwollen achțen. Falls es nötig sein würde, auf Soldaten zurückzugreifen, werden diese den Grund und das Wesen des Krieges vollständig verstehen. Sie werden mutig und treu zum Kampfplatz gehen und die weise und gütige Souveränität des Königs anerkennen. Dieser Krieg wird nicht nur den Sieg bringen, sondern auch die Tugend des Landes vergrößern.
(Fortsetzung folgt)



GEDANKEN ZUM ULLAMBANA FEST

## Tù xứng ROLAND BERTHOLD

Drei große Feste prägen das religiöse Leben im vietnamesischen Buddhismus : Neujahr, Vesak und Ullambana.
Da ist zunächst die Feier des Neuen Jahres. Sie erinnert uns an den unablässigen Wandel der Zeit. Endlos ziehen Freude und Leid, Geburt, Alter, Krankheit und Tod im Laufe der Jahre an uns vorüber. Unerbittlich tobt der unaufhörliche Strom der Zeit mit uns weiter. Dennoch können wir diesem Strom entkommen.
Darauf weist uns das zweite große Fest im Jahreskreis hin, das Fest des Gedenkens an die Geburt des Buddha. Ein Mensch, der wie wir alle der Veränderlichkeit und der Leidenserfahrung unterworfen war, hat sich vor über 2.500 Jahren aufgemacht, um den Kreislauf von Geburt und Tod zu unterbrechen, und ist in die vollkommene Freiheit hinübergegangen. Doch Erleuchtung ist keine Erfahrung, die ein Erwachter für sich behalten könnte. Wie ein Stein, den wir ins Wasser geworfen haben, immer größere Kreise zieht, so teilt auch ein Erleuchteter seine Befreiung mit allen Wesen.
Daran will uns das dritte Fest im Jahreskreislauf erinnern, das Ullam-bana-Fest, das am Ende der alljährlichen dreimonatigen Einkehrzeit des Sangha steht. Es will unseren

Blick von uns selbst weg auf unsere Umwelt lenken und uns unsere soziale Verantwortung aufzeigen. Denn alle Wesen sind miteinander verwoben; niemand steht für sich allein.
Am Anfang der Ullambana-Überlieferung stand ein Ratschlag des Buddha Sakyamuni. Sein Jünger Mahamaudgalyayana besann sich plötzlich auf seine Verantwortung als Sohn. Das Schicksal seiner Mutter, die aufgrund ihres unheilsamen früheren Wirkens in der PretaWelt wiedergeboren war, bewegte ihn zutiefst. Doch was immer er auch aus spontanem Mitgefühl unternahm, um seiner Mutter zu helfen, führte nur zu neuem Leiden für diese. Auch wir machen immer wieder solche Erfahrungen : wie oft bringt auch unser Handeln trotz bester Absichten anderen nur neues Leid.
Verzweifelt wandte sich Maudgalyayana an den Buddha, den großen Kenner der Menschenherzen. Dieser schaute tiefer. Zwar ist alle materielle Hilfe, die wir unserer Umwelt aus sozialer Verantwortung zuteil werden lassen, Voraussetzung für ein würdiges und solidarlsches Miteinander der Menschen Freigiebigkeit und soziales Engagement helfen, das Leiden des Nächsten in diesem Leben zu lindern Dennoch können wir nicht die

Früchte früheren unheilsamen Wirkens anderer Wesen verhindern. Wenn wir anderen Wesen wirklich helfen wollen, müssen wir uns den Dharma zuwenden. Allein der Bod-hisattva-Wandel befähigt uns, den leidenden Wesen dauerhaft helfen zu können. Nur das Aufzeigen des Weges aus dem Kreislauf von Geburt und Tod hinaus bringt endgültige Hilfe.
So muß unsere Sorge um die Mitmenschen stets auf zwei Ebenen wirksam sein. Mit freudigem Herzen sollen wir die Bedürtigen speisen und bekleiden. Antrieb dazu muß unser Wunsch sein, sle alle endgültig aus dem Leidenskreislauf hinauszuführen.
Anders ausgedrückt : Hilfe zum menschenwürdigen Leben in der Welt und Hilfe zum endgültigen Verlassen des Samsara sind wie die beiden Flügel eines Vogels. Für den Buddhisten gehören sie untrennbar zusammen.
Um das Leiden der Mutter zu lindern, schlug der Buddha dem Maudgalyayana deshalb vor, den Sangha der vier Weltgegenden einzuladen und ihm Opferspenden darzubringen. An die Steile der Habgier, welche die Mutter in die Welt der Hungergeister geworfen hatte, setzte der Buddha die Freigiebigkeit des mitfühlenden Herzens. Der Sangha ist ein besonders fruchtbares "Feld des Verdienstes", da er Tugend und Entsagung übt und den Weg zur Befreiung vorlebt. Überall, wo Bhiksus und Bhiksunis den Dharma wirklich leben, schaffen sie ein Kraftvolles Feld des Heilsamen um sich. Diese spirituelle Kraft des Sangha ist am Ende der Regenzeitklausur besonders intensiv. So ist es verständlich, daß die Opferspenden am Ullamba-na-Tag von besonders heilsamer Wirkung sind. Diese heilsamen Wirkungen, die wir als Verdienste bezeichnen, gehören dem Spender nur scheinbar, denn bei allem heilsamen Wirken ist ein Ich nicht zu finden. So gehen diese Verdienste in Wirklichkeit auf jedes Wesen über, dem sie der Spender widmet. Die Belehrung des Buddha richtete sich nicht allein an Maudgalyayana, sondern an uns alle. Irgendwie verhalten wir uns alle meistens wie Pretas. Unablässig begehren wir die tausend Dinge dieser Welt, die uns dennoch im Halse steckenblei-
ben und sich dort in glühende Kohlen verwandeln.
Andererseits war im Verlaufe der unendlichen Vergangenheit jedes Wesen im weiten Universum dereinst einmal unsere Mutter, die uns genährt, beschützt und aufgezogen hat. So tragen wir jedem Wesen gegenüber die Verpfichtung zu kindlicher Dankbarkeit.
Das Ullambana-Fest lehrt uns also vor allem dieses :
Alle Wesen waren einmal unsere Mutter. Aus Dankbarkeit für ihre damalige Güte haben wir eine Verantwortung für sie auch in diesem Leben. Wirkliche Dankbarkeit findet ihren Ausdruck im heilsamen Wirken zugunsten der leidenden Wesen. Wir müssen unser gieriges Preta-Dasein überwinden und lernen, die Welt loszulassen.
Denen aber, die uns diesen Weg zur Befreiung aufgezeigt und vorgelebt haben, gebührt die höchste Dankbarkeit.
Die Sutras lehren uns vier Objekte der Dankbarkeit in der Welt :
die Eltern, die uns den Körper schenkten,
die Lehrer, die uns den Weg in dieser Welt zeigen,
den Herrscher, der den lebensnotwendigen Organismus des Staates ordnet, die Mitmenschen, die für uns Nahrung, Kleidung und Wohnraum herstellen.
Diesen vier Objekten begegnen wir auch im geistigen Leben.
Durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten wurden wir in die Familie des Buddha hineingeboren. Wir wurden zu Erben des Dharma, wie es in den Sutras heift, aus dem Munde des Buddha
geboren. Der Buddha ist unser Vater, unsere Mutter, unser Lehrer. Und mit dem Radjuwel des Dharma ausgestattet, bringt er Ordnung in unsere geistige Welt. Der Sangha und alle Weggefährten sind die Hüter dieser Ordnung.
Dies ist die Botschaft des Buddha an Maudgalyayana, die Botschaft des Ullambana Festes an uns alle. Nur die Drei Kostbarkeiten konnten Maudgalyayanas Mutter aus den Leidenswelten befreien. Nur die Drei Kostbarkeiten lösen endgültig alle unsere Probleme.


# Buddhistische Aktivitäten 

In der Bundesrepublik Deutschland

- Allgemeiner BuddhalehrKursus in Karlsruhe :
Vom 6. bis 8.7.90 haben etwa 20 Buddhisten unter der Anleitung des Ehrwürdigen Thich Nhu Dien und des Rev. Thich Nguyên Hol an diesem Kursus teilgenommen. Während dieses Kursus hielten die Teilnehmer sich an die Regeln der Achtfasten-Zeremonie. Am Ende der Veranstaltung fand eine Klausur statt. Obwohl die Zeit kurz war, haben die Teilnehmer viel für ihr inneres Leben gewonnen.
- Einweihungsfeier der Avalokitesvarastatue und Präsent der JuBFa Phat Bao.
Am 8.7.90 um 15 Uhr fand die Einweihungsfeier in der Buddhagedenkstätte Phat Bao; Barntrup, Äbtin Rev. Nonne Thich Nu Dieu Hanh; statt. Danach ist die Präsentation der JuBFa Phat Bao.
Die Feier fand in Anwesenheit und mit der Bezeugung des Hochehrwürdigen Thich Thien Dinh, Abt der Phap Hoa Pagode, Marseille Frankreich, des Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, der Reverenter Thich Minh Phu und Thich Thien Tam, der Ehrwürdigen Nonnen Thich Nu Dieu Tam und Thich Nu Thanh Ha sowie allen Mönche und Nonnen der Congregation der Bundesrepublik Deutschland.
Nach der Feier hielt der Hochehrwürdige Abt der Phap Hoa Pagode eine Unterweisung der Buddhalehre und fand eine musikalische Darbietung der JuBFa und anderer Buddhisten statt.
- Der Buddhalehr-Kursus in Europa Nr.II
Am 14.7.90 um 11 Uhr versammelten sich ca. 110 Laien und 20 ordinierte Teilnehmer sowie 12 Lehrer aus ganz Europa (Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweiz, Holland, Norwegen, Dänemark, Schweden) und den USA in der Andachtshalle der Pagode Vien Giac,
um den Kursus zu eröffnen. Die anschiließende zehntägige Veranstaltung vom 14 - 24.7.90 fand in Berkhof ( 40 Km von Hannover entfernt) statt.
Die Teilnehmer wurden in drei Klassen eingeteilt :
- Klasse I (ca. 65 Teilnehmer) : erstmalige Teilnehmer an einem Buddhalehr-Kursus.
- Klasse II (ca. 45 Teilnehmer) : Fortgeschrittene.
- Klasse III (ca. 20 Teilnehmer) : Mönche und Nonnen.
Den Klassen II und III wurden der Soujata Sutra gelehrt, wobei die Ordinierten noch die Sila und Etikette zusätzlich lernen mußten.
Die Teilnehmer hatten je dreimal zwel Unterrichtstunden am Tag. AuBerdem nahmen sie an der folgenden Zeremonien teil : Rezitation der Suramgama Sutra, Speisen Védana Zeremonie, Lotus Sutra Verbeugungszeremonie und Abend-Rezitation.
Zum Lehrkörper gehörten : Ehrwürdiger Thich Minh Tam, Thich Tanh Thiet (Frankreich), Thich Nhu Dien (Deutschland), Reverenten Thich Tri Minh (Norwegen), Thich Quang Binh (Dänemark), Thich Nhut Chon, Thich Thien Hue (Frankreich), Thich Quang Hien (Schweiz), Thich Nguyen Hoi, die Ehrwürdigen Nonnen Thich Nu Dieu Tam (Deutschland) und Thich Nu Thanh Ha (Irland). Während des Kursus hat der Hochehrwürdiger Thich Thien Dinh aus Frankreich die Teilnehmer besucht. Er hielt eine Rede und Bungierte als geistige Stütze für die Congregation der vereinigten vietnamesischen buddhistischen Kirche in Europa. (Näheres entnehmen Sie bitte aus den "Nachrichten für Europa Aktivitäten").
Aller Mitglieder der JuBFa in Europa versammelten sich unter der Leitung der Ehrwürdigen Thich Minh Tam, Thich Tanh Thiet und der Reverenten Thich Quang Binh, Thich Tri Minh. Es wurde über die Gründung und Aufgaben der JuBFa in Europa diskutiert.
Nachder 1. Hälfte des Kursus fand ein musikalischer Abend zur Entspannung statt, am Ende eine Abschluß Klausur. Vom 23 - 24.7. besuchte man dann die Stadt Berlin.
Dies sind die Ergebnisse der Bemühung des Shanga und der Unterstützung der Laien in Europa.

Dieser Verdienst ist nicht gering, wenn man ihn mit der Entstehung und Entwicklung des vietnamesischen Buddhismus in diesem Erdteil.

- Camping Versammlung der vietn. Pfadfinder in Tuttlingen :
Am 28. und 29.7.90 besuchte der Ehrwürdige Thich Nhu Dien die Campinglager der vietnamesischen Pfadfinder in der Bundesrepublik Deutschland in Tuttlingen. Der Ehrwürdige wurde eingeladen, für die buddhistischen Pfadfinder eine Ze remonie und eine Rede zu halten. Wegen Personalmangels konnte sich der Ehrwürdige nur einmal im Jahr, nämlich anläßlich der Versammlung an diesem Ort, um die geistigen Belange der buddhistischen Pfadfinder kümmern.


## - Allgemeiner Buddhalehr-Kursus in Reutlingen :

Der Ortverein der vietnamesischen buddhistischen Flüchtlinge in Reutlingen und Umgebung veranstaltete einen allgemeinen BuddhalehrKursus von 3. bis 5.8 .90 . Der Kursus fand unter der Leitung des Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, des Rev. Thich Nguyên Hoi und des Novizen Thien Tin statt.
Insgesamt waren ca. 40 Teilnehmer und Gasthörer anwesend. Dieses Ergebnis ist der Bemühung des Vorstandes des Ortvereins zu verdanken.
Am Ende des Kursus fand eine Klausur statt. Während dieser Zeit lebten die Teilnehmer wie am Acht-fastenregel-Tag.

- Vorbereitungsversammlung für das Ullambana-Fest :
Die alljährliche Versammlung vor dem Ullambana-Fest fand am 11.8. von 15 bis 17 Uhr statt. Die verschiedenen Funktionen wurden verteilt; alle Anwesenden nahmen ihre Aufgaben freudig entgegen und hofften auf eine gelungene Feier.
- Camping-Lager "Lien Hoa $\mathrm{II}^{\prime}$ der JuBFa in Deutschland :
Nach dem Lager "Lien Hoa I" vor 2 Jahren in Hannover fand das Lager "Lien Hoa II" dieses Jahr in Norddeich statt. Zu dieser fünftāgigen Veranstaltung (vom 14. bis 19.8.90) versammelten sich ca. 100 Mitglieder der JuBFa Deutschlands. Am Eröffnungstag besuchte der Ehrwürdige Berater der JuBFa das Lager und hielt eine Rede.


## Ullambana-Fest in Hamburg und

 Pforzheim:Die Pagode Bao Quang, Abtin Ehrwürdige Nonne Thich Nu Dieu Tam, und die Pagode Khanh Hoa, Äbtin Rev. Nonne Thich Nu Minh Loan, veranstalteten die Ullambanafeier am 25.8.90. Die beiden Veranstaltungen wurden von vielen Besuchern beehrt. Der Ehrwürdige Abteilungsleiter der Congregation leitete die Feier in Hamburg und hielt eine Rede. Danach begann die musikalische Darbietung zur Opfergabe an die drei Juwelen.

## IMPRESSUM

## VIENGIAC

Die Zeitschrift der Vietnamesen und Buddhistischen Vietnamflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland
c/0 VIENGIAC Pagode, Eichelkampstr. 35 a , 3000 Hannover 81, Tel.: $0511-864638$
Herausgeber: Ven. THICH NHU DIEN
Redaktion: Vietnamesisch-Buddhistischics Sozio-Kulturzentrum in der BRDeutschland (VIBUS)
Chefredakteur: NGO NGOC DIEP, Dipt. Ing.
Erscheinungsweise: alie zwei Mopate Druck: VIBUS, Hannover
Satz und Layout: VIBUS, Hannover
Diese Zeitschrift wird kostenlos verschickt.
Nachdnuck nur mil schifificher Gentinnigung der Redaktion erlaubt.

## Europa

## Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche in Europa

Jedes Jahr haben die Mönche in Europa die Gelegenheit, anläßlich des zehntätigen Buddhalehr-kursus für ordinierte und nicht ordinierte Buddhisten in Europa zusammenzukommen. Bei diesem Treffen wurden die Aktivitäten für das kommende Jahr besprochen.
Der Buddhalehr-kursus in Europa Nr.II wurde in diesem Jahr in Berkhof bei Hannover vom 14. bis 24.7.1990 veranstaltet. Dieses Mal einigte sich der Shanga und gründete die Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche in Europa gegründet. Es folgt das Protokoll der Versammlung :

## Protokoll

Die Versammlung des Shangas in Europa am 18.7.1990 um 18 Uhr in Berkhof bei Hannover, Bundesrepublik Deutschland.
Anwesend sind der Hochehrwürdige Thich Thien Dinh; die Ehrwürdigen Thich Minh Tam, Thich Tanh Thiet, Thich Nhu Dien; die Reverenten Thich Quang Binh, Thich Tri Minh, Thich Nhut Chon, Thich Thien Hue, Thich Quang Hien, Thich Nguyen Hoi; die Ehrwürdigen Nonnen Thich Nu Dieu Tam, Thich Nu Thanh Ha; die Reverent-Nonnen Thich Nu Dieu An, Thich Nu Dieu Hanh, und die Bikksu Thien Son, Hai Tinh, Chuc Nhuan, Quang Dao sowie elf Sramanera und Samanerika (Mönche und Nonnen) - insgesamt 30 Personnen.
Die Reverenten Thich Minh Giac, Thich Quan Khong, Thich Quang Nhien sind entschuldigt.
Der Shanga steht auf und rezitiert den Namen des Buddha.
Der Ehrwürdige Thich Minh Tam eröffnet die Versammlung. Deren Themen :

- Nach dem Buddhalehr-kursus in Holland letztes Jahres haben die Mönche Deutschland als Ort für die nächste Veranstaltung gewählt. Aus diesem Grund sind sie hier in diesem Jahr anwesend. Dies ist auch die Gelegenheit, um die Congregation der Vereinigten Vietnamesischen Buddhistischen Kirche in Europa zu gründen. Diese Congregation ist eine Fortsetzung der in Vietnam entstandenen Tradition.
- Ziel der Congregaton ist die Verbreitung des Dharma-Geistes und der Dienst an der Bevölkerung.
- Der Vorstand :

Der Hochehrwürdige Abt der Phap Hoa Pagode wird um geistige Stützung gebeten. Vorsitzender der Congregation : Ehrwürdiger Thich Minh Tam (Frankreich). Sekretär der Congregation : Ehrwürdiger Thich Nhu Dien (Deutschland). Kassenverwalterin : Ehrwürdige Nonne Thich Nu Dieu Tam (Deutschland). Beauftragter des Dharma-Geistes zur Verbreitung : Rev. Thich Nhut Chon, Rev. Thich Thien Hue (Frankreich). Beauftragter für Shanga- Angelegenheiten : Ehrwürdiger Thich Tanh Thiet (Frankreich). Beauftragter für Kultur und Erziehung : Ehrwürdiger Thich Nhu Dien (Deutschland). Beauftragter für JuBFa: Rev. Thich Tri Minh (Norwegen). Beauftragter für Etikette- Angelegenheiten : Rev. Thich Quan Khong (Norwegen). Beauftragter für Laien-Angelegenheiten: Rev. Thich Quang Binh (Dänemark). Beauftragte für Wohltätigkeit : Rev. Nonne Thich Nu Dieu An (Deutschland). Unterstützung durch Rev. Thich Minh Giac (Holland), Rev. Thich Quang Hien (Schweiz), Rev. Thich Nguyên Hoi (Deutschland) für Shanga-, Etikette- bzw. Laien-Angelegenheiten:
Dies ist der vorläufige Vorstand für die Anfangzeit. Die Congregationsordnung wird noch aufgestellt und eine weitere Versammlung wird dann stattfinden. Die vorgesehene Zeit hierfür wird auf drei bis fünf Monate geschätzt. Die Beauftragen sollen in dieser Zeit einen Plan für ihre Aktivitäten skizzieren.

- Der'Ehrwürdige Thich Nhu Dien schlägt vor, der Shanga der Congregation möge zum Kongreß des Vorstandes der Weltshanga im April 1991 und zur Einweihung der Pagode Vien Giac vom 24.7. bis 30.7.91 vollzählig erscheinen.
- Der Buddhalehr-Kursus Europa Nr.III, wird vom 10.7. bis 20.7.91 in Dänemark stattfinden.
- Der Ehrwürdige Thich Tanh Thiet schlägt vor, für die Mönche und Nonnen alljährlich einen einmonatigen Lehrgang zu veranstalten. (Drei Monate sind zu lang und zehn Tage zu kurz).
- Der Ehrwürdige Thich Minh Tam meint, man könnte diesen Lehrgang in dem Winter verlegen, da im Sommer die meisten anderen Aktivitäten liegen.
- Der Ehrwürdige Thich Nhu Dien schlägt eine gemeinsame Zeitschrift für Europa vor. Um die Druckerarbeiten kümmern sich die Mönche aus der Bundesrepublik Deutschland. Die Beiträge zur Zeitschrift würden dann vom Shanga in Europa geliefert.
- Der Ehrwürdige Abt der Pagode Khanh Anh möchte, daß die neue Bhikksu um die buddhistischen Aktivitäten in den Orten kümmern, um die erforderliche Erfahrung zu sammeln.
- Rev. Thich Tri Minh meint, der Ehrwürdiger Abt der Khanh Anh Pagode solle eine Congregationsordnung vorbereiten. Danach sollten die Mönche ihre Meinung dazu außern.
- Die Versammlung endet um 19 Uhr des gleichen Tages bei vollster Zufriedenheit aller Anwesenden.

Sekretär
Thich Nhu Dien
P.S. : Dieses Protokoll wird an alle Mönche, anwesende wie abwesende, gesendet.

## CHU ĐỀ

## Tâm Khúc 2

## HUY GIANG

Thay lời kinh thương nhớ, con kính gứ về Ba Má nhân mùa Vu Lan -90:
.... Cuộc dời còn lại cho Ngươoi những gì!? C6 phải chăng sự tận tưy, càn mẫn hơn 30 năm vơi ngành công chức bạc bẽo. Để rò̀i khi rủ áo, Người chí còn lưuu lại ở lòng dầy âp bất mãn, muộn phièn tiềm ấn, chọt đôi lần chổm hiện trên dôi vai hoằng cong, dấu tận cuối đáy tâm hồn cuaa từng nhánh cây khô cằn, dứng chơi vơi bên bãi dời náo nhiệt, nhưng loạn cuồng phủ đầy son phấn!.
Người lui về căn nhà nhỏ, Nguời đã âm thầm quay lưng vào bóng tốinhư một anh hùng mạc lộ̀. Người dã dóng trọn vai tuồng mà xẩ hội viết lên một cách tuyệt vơi. Vở tuồng do Ngươi dóng vai chánh, thể hiện trang kiếm sĩ, tự biết mỉnh không đời nào đich lại kè thù, hiên ngang bễ kiếm bược đi, mà trong lòng như dòng suối trong vắt chẳng gơn bot sóng nhở căm thù... Sự câm nín của Người đã phoii bày lơng lánh trên những nụ hoa tường vi thánh thiệ̣, hay qua vòng tay ấm áp, nồng nàn trên thân thế nhỏ bé của đàn cháu nộ, ngoại.
Đầu thuốc cháy dỏ trong dêm, tách nược trà nơng bốc tản hơi mù mù, bay nhe nhẹ vào lòng dêm vấng. Người đã nghĩ gỉ, qua chuối thời gian dặc xệch vắng vè dô? Nào ai dược biết? Cũng không ai co dủ chứ dể viết lên, lột trần hết trên khung giáy thênh thang, niềm bát ngát trài mỏng diu dàng, nẳm thoi thả trên những áng mây hồng của tỉnh thương qua nu hôn nhẹ nhăng, vào một đêm nào đo vè̀ sáng cách nay hơn 30 năm. Những sơi râu cứng làm nhột nhạt trên gò má non nốt làn da, hơi thở Người thơm nồng nàn, tỏa lên
gương mặt của tôi, và hỉnh nhứ co giọt nược mắt quanh quấn ở khóe mi , nhựng Người cố gượng dấu kín, nghẹn ngào run câu nói: ".. Ba đi nha.. các con!...". Tôi dạo ấy còn nhó quá, tôi không thể hiếu và biết một chát gì khi ngoài cánh cửa ngó, màn trời còn buông kín những hạt sương lạnh buốt. Người, ba của tôi, tay nặng triu hành trang, lòng dong đầy lưu luyến, bơng ngã nghiêng, cố đơn bước trên mặt lộ đá lồi lỏm, di về hương con tàu sất đang nầm yên lặng từ buối sáng hôm qua, lạnh lùng chờ đợi đưa Người về một quận ly, mà dại danh ngặc nghèo, mà lầy lội, đầm chua nước mặn ở cuối vùng U Minh... Nơi co hơn 10 năm sau ,tôi co lần biết dích xác, trong cuộc hành quân giải to al.
Ôi tuyệt vời ngọn duốc lưu ly, rực sáng bừng bừng tận dính Thái sơn, và cao cả làm sao sự hy sinh thần thánh, âm thầm dấu kín như những mầm nhựa ngọt ngào trong tận mạch cây trường kha̛c, vẫn dạt dào ở từng xớ móng, ờ những

cành lá xanh um, ngạo nghễ dang rộng ôm ấp đàn trái non căng bơng tương lai dang hí hửng, dang ngây thơ ríu rít vơi chú vành khuyên, hay dong đưa vôi lũ gió nhẹ. Ngọn Thái sơn muôn đời trường cửu trong lòng tôi hoài hoài ngư tri, cội cây già vôi xanh um lá tươi mát... Thâi sơn ơi, ba di...

Và má tôi, những năm cô đơn đo cùng đàn con chắt chiu qua ngày thâng dài đăng dằng, má của tôi, ngươi mẹ đã đo từng dấu chân son, got chân căng mọng run run dưới đôi gánh trỉu nặng, dể đởi lấy từng vết hồng chân chim sáo tung tăng trên sân trường... Dòng sông nào nhil??. Dòng sông nào co dử mạch lượng chất ngăt, dạt dào phù sa tình thương bao la đó nhi?.
Đôi bàn tay, dôi bàn tay gà̀y gày của người thiếu phụ tré, đôi bàn tay chưa đủ sức đấp nối con dập đế ngăn nược và mương nhỏ trước nhà̀, thế mà trong long má tôi dòng sông hiền hòa có mạch phù sa vẫn hodi hodi nhịp nhàng rôch rách đố, dố mãi theo dôi bàn tay gày gày bé từng thanh cuii mỏng, mổi buối chiều về un khôi bếp, khơi bốc lên cao, thơi thả bay vào khoảng trời diu dàng xanh biếc...
Đôi bàn tay với lòng nhân từ ấy, đã thần thánh chống đõ mọi cơn lốc hung hân đố vễ ào ạt hằng ngày, hằng giò... Đîi hàm ră̆ng cắn chặt, cán vở nát làn môi bât máu, máu thấm mân mặn, nóng hối lăn tròn từ hố sâu thăm thẳm, nghiệt ngằm trên đôi má sạm nắng, khô cằn đưa vào nức nở tràm trầm của dêm vắng đưa đều con sông vỗ... Gió vẫn nghiêng từ lòng biển khoi thoảng vè, nhẹ len qua lá bần xào xạc, khuất nửa mái trăng treo lo lửng trên sơi may trấng màu trong vát, nghe như rến rí dâu đó một vài tiểng hạt đêm ṿ̣ng vè, buồn buồn áo não!. Đàn con đang tươi mát ự̂p mộng, ngọn đèn dầu vẫn leo lét, vẫn lâp lòe nơi căn bếp nhỏ, má tôi đứng đó... Má thu xếp gì nửa vào đôi gánh đã đầy ấp, và hỉnh như quá triu nặng do?!!. Chưa đủ sao má?. Chưa đủ sức nặng để đè nát đôi vai trơ gày của má sao hở má của chúng con? Và đôi gánh chưa đủ làm cong chiếc lưng nhỏ, làm tơi tả hơi thở trên khoảng dường ra hopp chọ sao hò má? Má di...
Buối com chiè̀u vẫn thanh đạm, vẫn ngot ngào tỉnh thương, vẫn diu dàng trong đôi mắt từ bic của má... Chững con biết, vì nhọc nhằn quá nên đã gặm nhấm xác thân của má vội vã, mái toc dài den mượt ngày nào má âu yếm cưng chỉu, giờ đã bạc màu hơn phân nửa, dôi
gò má nhô cao nhăn nhó, nức né trông xuống hố mắt chất chứa muộn phiền. Má dã còm cỏi vơi nhửng cưu mang, dơn dộc trên suốt đoạn đường chông gai, dâp diu bão táp. Chiếc bóng lè loi, hiu hắt in vào vách lá tựa dáng khô top của dốt tre già khẳng khiu, đững lạnh lùng chơ vơ trên gò đất thấp, nhìn xuống thửa mạ vởi rạc rào trìu mến, nhánh tre già như cố vươn những cành mỏng manh còn sót lại, hoài che chở cho từng chiếc búp mạ non đang run rẫy vì làn gió chưởng cuối mùa... Buối hoàng hôn im ả tiếng tù già, nàm vắt vèo trên từng mái rạ xa xa, đàn trâu í ạ cùng lũ mục đồng thơi thả quay trở về làng sau một ngày mệt nhọc ngoài ruộng lua, hay vào trưa hạ bầng bâcc cánh diêu no gió cao tit giữa lưng trời xanh biếc, chơi chang sắc nắng... Má vẫn con đó, cành tre già vẫn còn đó, dáng hạc trắng gây gầy vẫn còn dững cô dơn bên bờ ruộng đó, như muốn gin giữ những bảo vât vô giá, như muốn gần gŭi hoài niềm ao ưởc đã dược đặt để từ lâu lắm, quanh quấn theo từng nhánh búp sữa ngâm đòng dòng tương lai múm mím... Má đã bươn bả theo từng nhịp khắc khoải, đốt bất hạnh của quê̂ hương trên trục lộ dài thăm thả̉m từ Nam ra Trung, doạn dường cay nghiệt của chiến tranh, doạn dường cua bom dạn vô tỉnh, dộc ác của những ngày dỏ lửa kinh hoàng, khủng khiếp!!
Yêu thương nào, thánh thiện nào đâ dẫn dắt, dâ che cho người mẹ già yếu của tôi, với tay triù nặng vài đòn bánh tett, mấy nãi chuối đã ngã màu thâm den vì thời gian, bước ngã nghiêng trên nhưung hố min bom dạn, khập khểnh theo doàn xe tiếp tế, vào tận rừng sâu thăm thằng con nhỏ di lính trận... Và má của tôi đã run rấy dứoi hố cá nhân ngập nưởc khi dàn mưa pháo ngang qua, tay cố vươn lên ôm chăt vào lòng ngực gói quà, mặc tû̉h cát bụ̂ bám dầy vào thần thể!!.
Ai dã che chở...
Tình nào co thể vượt qua nhû̃ng ngặc nghèo tàn khốc và bi thảm đo?!.
Má oi....
(Trích TNKBQ)



## ĐOAN VAN VIÉT VĖ ME

Của một tường nhân trong ngày lễ phát tang
Một buổi chiè̀u mùa hè nắng Sài gòn đã dịu bớt những cơn gió thoang thoảng lọt qua cửa sổ làm rung nhẹ mái tóc "quăn" của tôi, nhin trong gương tôi chải ngay lại mái tóc, mặc vội ao vào, xuống lầu di đến bên mẹ từ xa tôi đã nở một nụ cười thât tươi, Nhin thấy tôi mẹ cũng cười rồi hỏi: "Con đi chừng nào mới vè̀?" nếu về khuya con nên dem theo chia khóa cưa..." Tôi đón xâu chỉa khóa trong tay mẹ và nắm chặt tay me trong hai tay tôi: "Con di chắc khuya mơi về, đi sinh nhât có nhiều tiết mục nên khó về sớm dượ!" Mẹ tôi cười, chí goi quà đã gói sẵn, dặn vói theo: "C6 vui, nhưng con đừng uống nhiều không tốt. Còn để mai di làm" quay lại nhin mẹ khép cổng, tôi "dạ" thẩt lớn rồi đap xe di, trong lòng cảm thấy thật sung sương... nghĩ mà thấy thương mẹ quá di thôi. Kỳ lânh lương tháng này con sẽ mua quà về tặng mẹ loại trái cây mà mẹ thich nhất me nhé...
Dòng suy nghí bị dút doạn trả tôi về vợi thực tế, chiếc toa xe lửa dừng lại một ga nào dô. Nhưng cai miền man suy nghí về mẹ vẫn chưa tan mất trong tâm trí của
tôi. Đã bao lần suy nghí, dã bao lần lo âu và cũng đã bao là̀n toan tính, cuối cùng tôi cüng đã dứt khoát để đi đến đượ Hannover. Trên một đoạn đường dài 600 cây số từ một thành phố miền Nam nứoc Đức co tên là Regensburg tôi đã ra đi, để tìm cho minh một sự an ủi của tâm hồn. Ngồi trong toa xe lửa, lòng tôi vẫn triu nặng những phiền muộn vấn vương. Vì tin tức mới nhất ở VN dã báo cho biết rà̀ng mẹ tôi đã mất tích, tính đến nay đã hơn 10 tháng rò̀i!
Trước khi về chùa Viên Giác Hannover tôi cũng dã liên lạc đế báo tin ngày đến. Khi dến nhà ga Hannnover, tôi cấn thận gọi diện thoại thêm một lần nữa để xin chí dẫn cách dến chù̀. Trên dường về chùa lòng tôi vẫn miên man suy nghĩ về mẹ, về một người mà suốt đời đã tận tụy với tình thương cho đàn con, mà khi đi xa tôi đầ bao lần từ tạ, nhưng lần ra đi này cua mẹ tôi cảm thẩy sẽ không bao giờ có cơ hội ngộ. Đầu tháng $4 / 90$ sau khi phỏng vấn ở Zirndorf về, tôi đã viết thư về VN để hỏi thăm thêm tin tức cua mẹ, và tôi nhạn dược trả lời rằng: "Hãy yên tâm, ổn đinh để chờ xét ty nạn... Mẹ vẫn chưa tìm gặp và trường hợp thương tâm nhất c ó thể xem như mę không còn ở trên côi đời này nû́a, mà đã giã từ chúng ta..." Tối nhận dược tin mà lòng bồi hồi xuyến xao khó tả. Tinh thàn tôi dã bị khưng hoảng mấy ngay liền.
Tôi không còn ngôn từ ý tuởng nữa để nghí về mẹ và cuung chẳng
có hinh ánh nào làm cho nguôi ngoai nỗi buồn, lo láng này. Ca dao VN co câu: "Mẹ già như chuối ba hương, như xối nếp một như dường mía lau" trong lúc này càng làm cho tôi thấm thía về tỉnh mẹ nhiều hơn nưa.
Tồi đến chùa vơi một tâm trạng hoàn toàn im lặng. Vì xưa nay tôi it đến chùa nên không rành về lễ nghi, nên tôi càng phải giữ ý tứ nhiè̀u hơn. Ngày xưa còn bé, tôi vẫn ngồi bên mẹ nghe tụng kinh và mẹ giảng cho tôi thế nào là lạy Phật, thế nào là lạy ông bà; nhựng ngày nay những hinh ảnh ấy cách xa tôi quá nhiều rồi.
Sau khi đảnh lễ vị thầy trụ trì, tôi thưa rằng: "Con doce báo Viên Giác thấy chùa đang xậy dựng mà gà̀n đến ngày lễ Phật Đản, nên con đến xin làm công quả". Ngoài ra tôi không nơi thêm vấn đễ gì cả. Thầy im lặng mím cười, nhưng co lẽ thầy cũng đoán biết trong tồ co một nỗi buồn u uấn gì đó! Sau đó thầ sấp xếp chỗ nghí lại và hưỡng dẫn tôi sang thăm chùa mỡi đế giởi thiệu kiến trúc nơi đây.
Nhửng ngày trong tuà̀n đầu tôi âm thầm làm việc, ai nhờ gì, cà̀n gì cüng không từ chối, từ việc quét nhà, rửa bát, tưới cây, rồi phụ làmbáo v.v.. Tất cả những việc này dến với tôi như một sự dương nhiên, không chờ đợi và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận chúng như một sự thật hiển nhiên.
Mỗi buối sáng tôi thức dây 5 h 30 và lên chánh diện đế nghe quý thầy, quý cô và quý chú trì tụng kinh lăng nghiêm. Kinh này rất khó hiểu, nhưng tôi có gắng nghe đế tâm mình co phà̀n nào an ốn chăng?
Thế rò̀i ngày Đại lễ Phật Đản lại dến, cà hơn ba ngàn người về dư lễ, co văn nghhệ giúp vui có cả những ca sĩ từ Hoa Ky sang nữa. Nhưng tôi vẫn thấy cô đơn giửa rừng người và lặng lẽ giữa đám đông, quạnh hiu giữa những nụ cười tươi như ngày hội tết.
Ngoài ra tôi có một mục dích phụ trong khi về chùa lần này là có tim cho ra tông tích của mẹ. Xem trong chương trinh dai lễ Phật Đản năm nay có buối nói chuyện của hai văn sĩ Phạ Thăng đến từ Canada và anh Hồ Trường An dến từ Pháp. Trược năm 75 mẹ tôi là một nhà tho co giao thiệp nhiều trong giơi văn nghệ sí Sài gòn nhự Cu Lẵng Nhân Phùng Tất Đấc, Cụ Phạm Đình Tân, Cụ

Tuần Lý Huỳnh Khắc Dưng, Cụ Thiếu Mai cûng như Bác Bàng Bả Lân, nhac sí Hùng Lân, thường quân Vînh Mạnh, Đông Xuyên Tinh Xuyên, Tống Anh Nghi, Thi đàn Minh Phụng, Thi đàn diên trì, di Tùng Long...
Đến năm 1974 mẹ tôi co xuất bản tập thơ láy tên "Hoa Hương Dương" vỡi bát hiệu Chim Hoàng do di Tùng Long viết lời giỡi thiệu và bác Lẵng Nhân viết tặng tựa tập thơ và in tại nhà in Kim Lai ấn quán của Bác. Sau năm 1975 tập tho của mẹ tôi bị liệt vào "Văn hóa phấm đôi trưy" và tên tác phấm, tác giả bi cấm lưu hành" dược trưng "trong nhà trưng bày tội ác Mỹ Nguyy' tại dường Trân Quý Cáp, dù ràng thơ của me tôi chí là tho trữ tỉnh và chủ yếu là tho dường luât.
Sau khi nói chuyện vơ̂i Bác Phạm Thăng, tôi cüng không tìm dược tông tích của me, và sau khi nói chuyện vơi anh Hồ Trường An thi anh co biết nữ sĩ Chim Hoàng nhưng chí gặp một lần lúc còn ở VN và co nghe mẹ tôi ngâm thơ trong Hội thơ Tao Đàn. Tôi hy vọng mẹ vẫn thường liên lạc thư từ vơi các người bạn ở ngoại quốc, co thế co chút tin tức... Tuy tôi không thất vọng ; nhưng niềm hy vọng về mẹ sao vững mạnh quá; mà trong giờ phút này chí còn là chí mành treo chuông. Sau giờ công phu sáng ngày 30 tháng 5 năm 1990. Tôi nhận được tin trực tiếp từ VN cho biết là mẹ tôi đã mất rò̀i, mất thật rò̀; Mất trong một sự đau buòn nhắt...! nên gia đỉnh đã cô dấu tôi mãi! Hờ ợ! Mẹ oil Mẹ bó con thật rò̀i ư! Một cơn chóng mặt thật mạnh. Tai tôi ù lên, mắt mờ cay xé. Cảnh vật chung quanh như dảo ngược. Tâm trí tối từng cơn thốn thức. Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai...
Không kềm được nược mất, tôi vội di ra khỏi chùa. Đi đâu giờ đây̧!? Tôi không biết! Tôi chí biết minh phải đi, phải di... đôi chân không ngừng lạị Đến trưa tôi về chùa cố tạo nét mặt tự nhiên. Thày Nguyên Hội thấy vẻ ủ dột của tôi, mới kêu vào phòng hỏi thăm tôi di đâu không ăn sáng và giờ này mỡi vè̀. Thày hỏi tôi co tâm sự gi buồn hay không, sao không trinh bày cho quý thây rō. Lác này tôi không còn dô̂i lòng đê dấu các thày nựa. Tôi dã xúc dộng trinh bày nỗi thương tâm của minh, mà chính sự thật phủ phàng này tôi
không muốn nó đến sởm vỡi tôi như thê.
Nghe xong thày an ủi tôi rất nhièu và bảo sao tôi không trỉnh bày tâm sự ấy ngay trong những ngày đà̀u ờ chùa cho tinh thàn đö phài căng thẳng. Tôi vớn suy nghí rằng: Nếu co buồn khố gì thi di ra khói chùa, hãy than khóc cho đã đi, rồi về chùa vơi nét mặt vui tươi trở lại. Chứ bao nhiều buồn khố cứ trút lên hết quý thầy, làm sao thầy kham cho nối. Quý thà̀y không đồng ý vôi tôi điều đó và nói rầng : Sở dĩ chúng sanh c6 đau khổ! Thỉ Phật giáo mời có mặt ở dời. Phật giáo không chối từ khố đau của nhân thế, mà nghiểm nhiên chấp nhận những sự vố thường, khố không và vô ngã....
Buối chìùu hôm ẫy tôi đã gặp Thà̀y trụ trì và thà̀y đã cho tối thêm những lờ khuyên quý báu. Tôi trình bày nỗi khố tâm của minh là mẹ mất đã lâu mà làm con tôi chưa dượe thọ tang, và theo lỡi thính cà̀u của tôi, quý thày giúp cho tôi một buối lể phát tang vào 11 giờ trưa ngày 31 tháng 5 năm 1990 tại chùa Viên Giác.
Thầy Nguyên Hội đã lo sẵn dùm khăn tang và hỉnh của mẹ cũng dã dược đưa lên thờ trên bàn vong của chánh diện.
Thật xác động ngâm ngùi khi tôi "dội sỡ đế cúng mẹ. Ôi! sao thê thảm tang thương khi ngược mắt nhỉn lên bàn thờ hỉnh của mẹ với khói hương quyện tỏa. Mẹ oil! con mãi muốn dược mẹ ôm ấp yêu thương như thuờ nào, nhựng lúc con ốm dau, hoc thi mẹ lo lâng, chăm sóc an ưi, chí vé những diều con chưa hiếu. Con muốn sống mãi trong tỉnh thương tha thiết đo mẹ oi! bây giờ mẹ đang ờ dâu... Một nỗi rùng minh đến ôn lạnh thấu xương khi thà̀y trù trì đặt chiếc khăn tang lên dầu tôi và quần lại. Trời ơi! Thế là tiêu sụp hoàn toàn rò̀i, mọi việc đã rõ̃ ràng. Từ giờ phát này tôi thật sự là đứa con mồ côi, mất mẹ. Ôi! sao thảm thương quá. Tồi không kềm lòng được nữa, mọi uất ực buồn nén chí là ở phút này....! Vành khăn tang trên đần cứ như xiết chặt lại. Thước khăn tang muộn màng, giải khăn sô đế khớc mẹ. Tôi khóc mà không kềm được trong tiếng nấc nghẹn ngào và tôi nghe giong trà̀m buồn của thày trụ trî tụng càng làm não lòng hơn nữa "... Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn
trùng. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào lược giắt trâm cài bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang..." Ồi mỗi lời tụng nhắc nhở cuộc sống sinh hoạt hàng ngày "Mẫu tử tình thâm" với bao ky niệm, nhỉn lên bàn thờ với hỉnh mẹ lòng tôi quặn thắt. Tôi quỳ dâng rớt các tuần trà, xôi cơm đưa để ăn... mỗi cử chỉ là sự đau đôn trong lòng... Khóc bao nhiêu cho vừa. Cảm thân cô tử một mình một bóng ở quê người. Bất hạnh thay khi mẹ mất chằng có ai bên cạnh; nỗi ân hận ấy sễ dày vò mãi trong thâm tâm tôi.
Lời kinh đã di sâu vào trong tâm khảm tôi, tôi nguyện cầu, nguyện lực của quý thầy quý cô co lễ cũng giúp cho hương hồn me tôi phần nào được thanh thản đế sốm được siêu thoát. Và tôi sẽ tập tụng niệm và cầu siêu cho mẹ. Cầu mong mẹ sớm được siêu thăng nơi nhàn cảnh. Con mua những loại hoa mẹ thích cúng dâng lên và nguyện cầu nhiều cho mẹ như câu ai đo đã có lần gọi:
"Kinh sám hối ngày ngày tụ̂ng niêm Cöi bồ đoàn mong hưởng giot cành dulong"
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngưỡng bạch Thượng Tọa Trụ Trì
Cùng quý Thầy, quý Chú, quý Cô tại chùa
Con chẳng biết dùng lời nào dể cảm ơn cho đủ những sự lo lắng giúp dỡ của quý Thầy, quý chư, quý Cô đối với con trong tuần lề phát tang cho mẫu thân con vừa qua. Nhờ đó mà con dược an tâm và đỡ tủi phận hơn. Có như thế con mới cảm thấy làm tròn dược phần nào nhỏ nhoi trong chữ hiếu đối với người mẹ hiền. Con xin tri ân và cám ơn tất cả những lời cầu nguyện và chia buồn cững như giúp dỡ con trong buổi lể phát tang vừa qua cho hương linh thân mẫu

Nũ sĩ Chim Hoàng
Cao phan Hoàng Nguyềt Qué
Sinh năm 1931
ta thế ngày 19.6.1989
hưởng dương 59 tuổi
Lần nữa con xin thành tâm tri ân quý thầy, quý chú và quý cô tại chùa Viên Giác Hannover.

Hiếu tử
Nguyễn Phước Báo Tần

## Những Giọt Sương

Buổi sáng thức dậy tỉnh tâm
trong lời chim hót
lòng chợt bàng hoàng nghe đời đã khác tăm tối trong đêm, tăm tối trong hồn đã tàn

Ngọn cỏ ngâm sương
Mặt trời biến tướng
Ta sống trong vô thường
mà cứ mê mờ vọng tưởng nên mãi cưu mang ngọn, lửa ưu phiền Buổi sớm, những bước chân hành thiền
nhẹ nhàng thanh thản
Nỗi niềm trăc ẩn
đã một thời ru nỗi xót xa nay đã phôi pha trên miên trường bồng bềnh sóng vỗ một đời đã lỡ
trên những lỗi lầm nặng trỉu nỗi nhớ niềm thương
Những giọt sương
như những giọt lệ của Me
nhỏ xuống đời con
thấm vào xương tủy để con lớn khôn
từ tình thương như biển rộng sông dài
Nam Mô Cam lộ Vương Như Lai
Theo dấu chân Ngài
phát lòng hạnh nguyện
dâng hiến cho đời trọn vẹn yêu thương

Những giọt sương<br>giọt nước Từ Bi cứu độ<br>thành thuyền từ<br>đưa chúng sanh thoát vòng luân hồi bể khổ giọt nước Cam Lồ<br>thấm nhuần vào đời<br>thấm nhuằn vào người<br>thành dòng từ ái<br>thành an nhiên tự tại<br>Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai<br>Theo dấu chân Ngài<br>đem an bình rưới trên cuộc đời khổ ải<br>đem tình thương bôi xóa những hận thù

Hamburg, Vu Lan 90
TÙY ANH

## PHU NƯ VIÊT NAM

## $O^{\prime}$ HAI NGQAI PHȦ LAM GI CHO

## DÂN TỐC VÀĐAOO PHÁP

Người phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại đang đåm nhận một trọng trách khó khăn thập bội so với da số phụ nữ trên thế giới như Pháp, Anh, Y, Mỹ v.v...
Tình hình nước Việt Nam hiện ở trong giai doạn den tối, dất nước đang bị bạo quyền Cộng Sản cưỡng chiếm, hàng triệu gia dỉnh phải di tản ở khắp nơi trên thế giới, đời sống phải lệ thuộc nơi các quốc gia dược định cự. Người phụ nữ Việt gặp nhiều khó khăn về văn hóa và những lề lối Âu Châu, vì các thiếu nhi V.N đang hấp thụ một nền giáo dục mới, khác với luân lý cố truyền của chúng ta. Muốn hòa đồng hai lối sống Âu A dể duy trì văn hóa Việt, phụ nữ cháng ta có trọng trách ngăn ngừa, kiểm soát con em đừng để chúng tiêm nhiễm những thói hử, tật xấu nơi xứ người như xì ke, ma túy, rượu chè, đàng điếm, vô lễ với mẹ cha, quên tiếng Việt, thích dạ vũ v.v...
Ngoài ra, song song vơi việc học ở nhà trường, chúng ta có bốn phận day chúng các lề nghi, phong tục Việt, trẻ em phải nới tiếng Viê̂t ở nhà, dạy chúng biết dọc và viết quốc ngữ, hát tiếng Việt v.v...
Đối với gia dình, cha mẹ đều bận di làm, thật khó mà thực hành các điều trên, vì cả ngày trẻ em chí nói ngoại ngữ, đến chiều cha mẹ mới có dịp nói tiếng Việt với các con, nhựng nếu chúng ta có ý niệm từ lúc chúng còn thơ, chí nói vối chúng bằng tiếng mẹ đẻ, ất khi lớn lên cháng sẽ tiếp tục nói rành Việt ngữ.
Ngoài xã hội, chúng ta tiếp xúc vởi những gia dỉnh Việt Nam quanh ta dể thính thoảng gặp nhau, trao dối những kinh nghiệm sống, những khó khăn gặp phải trong việc giáo dục con em, những vấn đề thời sự liên quan dến tỉnh hỉnh V.N. v.v.. Nhưng ta sẵn sàng tiếp nhận những cái hay, cái tốt của văn minh Âu Châu, cùng lúc cháng ta vẫn duy trì những phong tự tập quán tốt của chúng ta nhự: tổ chức ngày lễ Nguyên đán trọng dại, ngày Phật dản, Vu lan, ngày giỗ chạp ông bà v.v.. (đây là riềng dối với Phật tử, còn những người
khác đạo thì tổ chức các ngày lễ theo tôn giáo của minh )
Cần dạy cho thiếu nhi hiểu thế nào là Trung, Hiếu, Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Cái hay của nền giáo dục cổ truyền của chúng ta là coi trọng gia dình, biết giữ gin luân thường dạo lý.
Muốn có kết quả, cha mẹ nên làm gương cho con. Ta có một nếp sống dẹp, cha' mẹ không cãi nhau thường, tương kính nhau, thương yêu con, giữ tròn Đạo pháp; trong câu chuyện hằng ngày luôn nhắc nhở những diều hay, lẽ phải, vạch rõ những cái hứ, cái xấu cho các con thấy đế lánh xa.
Đối với Dân tộc, ta có bổn phận nhắc nhở đến lịch sử Việt Nam, công ơn các tiền nhân đã bồi đắp gây dựng nên nước Việt ngày nay. Chúng ta tìm dịp để kế cho các con nghe gương các anh hùng dân tộc, dần giải bằng sách vở, bằng lời ca , tiếng hát, bằng hình ảnh v.v...

Tùy phương tiện mình có, chúng ta nên tham gia các việc công ích, xã hội như : "Một chiếc tàu cho V.N.", giúp đỡ các gia dỉnh Việt mới dịnh cư còn bỡ ngõ trên xứ người. Đối với Cộng đồng Việt, ta nên tìm cách thân thiện, giúp đỡ, tương ái hơn là dố ky, ganh đua. Luôn nhớ rằng giúp người tức giúp cho lương tâm ta dược thoải mái, yêu đời, còn ganh ghét chí đem lại lòng ta những ích kỷ hẹp hòi.
Ngoài ra, chúng ta luôn nhắc nhở chồng con ngày về quê mẹ, các gương ầi quốc, cần lập tâm thâu ngắn ngày về. Dù ở hải ngoại, chúng ta co bổn phận rao truyền chính nghía dân tộc - Là dàn bà, ta vẫn không quên chính nghỉa quốc gia, và luôn bảo vệ, tài trợ nó, dư không dược như Bà Trưng, Bà Triệu, ta cũng noi theo tinh thần yêu nước, quyết phục quốc và làm những gi lợi ích cho công cuộc cứu nguy dân tộc đang mòn mò̉i dưới tai ách Cộng nô.
Đối vơi Đạo pháp, theo ngu ý, tu không phải là ãn chay, niệm Phật, đi chùa thường xuyên, hoạ̣c cúng dường cho nhiều là dủ. Người Phật tử luôn luôn rèn tâm Phật, làm việc thiện, giữ ngũ giới, biết thương người và làm nhiều hơn nói. Nếu ta làm on cho ké thù của chúng ta dược, tức là ta thực hành theo lời Phật day, ta giải dược oán thù.
Trong gia dinh, chúng ta tìm dip kể sự tích đức Phật, ý nghia Phật
giáo, luôn làm gương cho các con trong mọi việc. Những ngày lễ Phât giáo, chúng ta chịu khó sấp xếp để cả gia dinh cùng tham dự, đế các con dược gần khung cảnh trang nghiêm nơi chốn Phật dường.
Là Phật tử, chúng ta cố gắng sao cho lớp con em cháng ta yêu thích mái chùa, thích nghe thuyết pháp, mến Gia dỉnh Phật tử. Cần có sự đồng tâm của các đấng lang quân, vì các vị này phần đông it chịu đi chùa.
Tiếc thay, nhiều quốc gia như ở Thụy sĩ, chưa có một mái chùa!
Chúng ta thường xuyên khuyến khích các con em làm việc thiện, tu tâm, dưỡng tánh. Mỗi ngày, trước khi di ngủ, niệm Phật và tự xét xem dã làm dược việc thiện hoặc việc xấu gì trong ngày để sửa mình. Từ đó mà tu tập lần thân, khấu-ý.
Ta hãy xem gương phụ nữ Nhật, biết tận tụy với chồng con: khuyến khích chồng trong chức nghiệp, lo lắng giáo dục con, sã̃n sàng hy sinh từ tinh thần đến thể chất cho con. Do đó, nước Phù tang là một quần đáo nhó, không co tài nguyên phong phú như Việt Nam (gạo, cao su, cà phê, lâm ngư sản, quặng sắt thép v.v..) nhưng nhờ tinh thần dân tộc cao, và sự hổ trợ dắc lực của giới quần thoa mà nước Nhật ngày nay là một nược văn minh tân tiến dã từng làm cho các siêu cường quốc nể nang.
Người phụ nữ có chức nghiệp, ngoài việc tề gia giáo dục các con, cơn đảm nhiệm công tác xã hội. Vì thế, người dàn ồng có trách nhiệm lo cho gia dỉnh no ấm, thì công của các bà không kém, do đó có câu: "Của chồng, công vợ."
Tóm lại, trách nhiệm của người phụ nữ là tề gia, nội trợ, giáo dục con em. Người xưa có nói:

Nhà nào đàn bà hay
Như gấm càng thêu hoa
Nhà nào đàn bà hư
Lụn bại và xấu xa
Phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại hiện nay chú tâm lo cho các con giữ được nền Văn hóa Việt, tinh thần Việt, yêu nước Việt, thích nghe những lời $\mathrm{Phật} \mathrm{dạy}, \mathrm{làm} \mathrm{việc}$ thiện, tu rèn tâm tánh, yêu mến mái chùa.
Tương lai của Dân tộc và Đạo pháp tưy thuộc phầnlớn nơi chị em phụ nữ chúng ta vậy.

Bà Thanh Bình

## MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ NHOI

Diệu Huê

Từ năm 1984, dã 6 năm, năm nào vợ chồng chúng tôi cũng theo học lốp đàm thoại Anh ngũ của trường Volkshochschule ờ tinh chúng tôi cả. Mục dích học không hả̉n để trau dời ngoại ngữ này, mà cốt để tiếp xúc với người bản xứ, người Đức. Vì chúng tôi đã có tuối, không di học, không đi làm, thì cung khó mà tiếp xúc được.
Taii lợp thì bắt buộc nói tiếng Anh rồi, nhưng lác trước giờ hay giờ nghi, mọi người vần nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Nhưng diều đó đối với chưng tôi cûng không quan trọng, mà chúng tôi chỉ cần sự tiếp xúc con người vơi nhau thôi, bất cứ bằng thứ tiếng gì.
Chúng tôi chọn một bà thầy giáo, người khác cũng chọn bà thầy giáo đo, rồi tiếp tục ghi tên học từ năm này qua năm khác. Sau mỗi khóa (mỗi năm hai khóa) đều rủ nhau ăn diểm tâm chung, ăn cơm chung, hoặc di chơi chung, thành biết nhau nhiều và cũng dễ thân. Chúng tôi chí gọi nhau bằng tên ở nhà như Karl, Rita. Christine, không cần biết họ của nhau.
Ngay năm đầu, để gây thân thiện, chúng tôi mời bà giáo tên Susan và vợ chồng Karl, học viên ngồi cạnh chúng tôi trong lớp, về nhà ăn cơm trưa. Dĩ nhiên bữa dó cũng có món chả giò mà thực khách không hết lời khen ngợi. Ån xong tôi don vào, hai bà khách cũng tiếp tay, bà giáo đề nghị rửa chén giúp, tối bảo không sao, dể con gái tôi đi học về nó sẽ rửa. Câu chuyện nhỏ nhoi chí có thế. Vây mà vào lốp bà giáo nhắc lại tới nay đã ba lằn, và mới đây Karl cũng lại nhắc lại một là̀n nữa. Nói về các món ăn, bà Susan kể món ăn Việt Nam rất ngon, bà ấy dã được dự ở nhà chúng tôi, nhắc lại việc bà ấy dịnh giúp tôi rửa chến mà tôi nói dể con gái đi học về sẽ rửa, thật là "dặc biệt hay", bà ấy dùng chữ "wonderfull", và thêm một câu: "dễ gì con gái chúng ta làm được nhuư vây". Bà ta nhắc lại việc đó hai lần nhân dịp nói về ăn, lần thứ ba thì khi bà̀n về vấn đề giáo dục con cái, nên cho con cái tự do nhiều hay it, rồi cũng lại tới chuyện rửa chên của con tồi. Bà ta nói thêm, tôi là người Á Đông biết giáo dục con cái và con
tôi cho chuyện ấy là tự nhiên thôi chứ không bị bó buộc gì cả. Chính tôi lúc nôi thế, tôi cũng cho là sự thường, đâu có gì lạ. Rồi mới đây nhân nói về sở thích của mối ngươii (Hobby), tôi kể là tôi thích ngoại ngữ nên mới đến lớp này, và nói rộng ra học gì tôi cũng ham thích cà, như học giáo lý dạo Phât, như học về cây có làm vườn và cả học làm bếp nữa. Thế là bọn Karl lại có dịp kể là tôi làm bếp rất ngon và lại nhắc tới việc rửa chén cua con tôi, khen là tôi biết dạy con.
Thành tôi chợt nghĩ, chí do một việc cỏn con rất thường, đến minh không tưởng tới mà ngâ̂u nhiên tôi được ngươi ngoại quỗc để y, và khen nền giáo dục, nếp sống dân
tộc Việt Nam, qua cá nhân nhỏ bé của tôi.
Tôi cuang thấy lo ngại nếu co gì ngược lại, chí một chút xiu thôi, cũ̃ng có thể làm họ coi thường mình rồi đến cả dân tộc mình, thí dụ hẹn mà không đúng giờ, cư xử với ai đó mà không đúng cách.
Ta nên theo nề nếp thuần túy Việt Nam là chắc ăn nhất. Đã goi là "nề nếp" thì chỉ là nếp sống tốt đẹp thôi. Nhất là dối với người phụ nữ, vốn là "nội tướng", thì sự nề nếp ấy sẽ giúp ta bảo vệ được gia dỉnh, giáo dục dược con cái. Ngoài ra người bản xứ, qua phong tục của ta, thấy cảm mến dân tộc ta, khiến mọi nguời đạt tới cuộc sống hài hòa.
Đó cũng là một diều mà giáo lý nhà Phât vẫn dạy chúng ta. Ơ' dây ta thấy rỗ: Đạo Phật và Dân Tộc vốn là một.
12.7.90

## ME

> Hơn sáu mườ con vẫn là con Mẹ Vẫn thấy cần có Mẹ lúc đông sang Bàn tay Mẹ thân yêu trong những lúc cơ hàn
> Là nắng ấm, là gió xuân thơm mát
> Hương suãa Me suốt đời còn ngào ngat
> Và hồn con vọng maai tiếng ru hời
> Nhờ Me, nhờ Cha con đã nên người
> Con đã sống một cuộc đời đáng sống
> Có khổ đau nhừng rất nhiều tho mộng
> Vi Me, Cha đã cấy lúa, trồng hoa .
> Hoa trái ái ân khiến cöi Ta Bà
> Không sầu thảm mà dịu hiền, an lạc
> Mé ra đi, con thấy lòng tan nát
> Dù Diệt, Sinh, Mẹ day lē Vô Thường
> Nước mắt con nuơóc mắt của tình thương
> Là hoa trái con cúng dường lên Mé
> Me của con, Me của thời thơ tré
> Me của ngày xúa và Mé của ngày mai
> Con cúi đầu kính lay Đức Nhu Lai
> Cầm tay Mẹ dẫn về miền Cực Lac

## HOÀI VIÊT - PARIS

(Việt Bình thanh trang Vu Lan 1990)
Xin kính dâng vong linh Bắc nén tâm hương
Mến tặng Yên

# HİNH BÓNG PHẬT GIÁO BÊN BỎ SÔNG HƯỎNG 

N. C.

."Hinh bóng Phât giáo bên bờ sông Hutơng" là đàu đè buôi nơi chuyện cách đây khá lâu tại chùa Liên Hoa. Theo lời "nhắn nhủ" của một số đông thân hưuu, chứng tôi cho dăng lai mô̂t phần dulới dây. Trong khuôn khố mô̂t tập Chulong trinh văn nghê, Tiếng sông Hutơng chi "giill lai" môt vài ngôi chùa mà không thể trinh bày hết như đā làm trong buối nói chuyện tại chùa Liên Hoa.
Không kế các Niệm Phạt Đulờng Hué-Thìla Thiên co hon 100 ngôi chùa lớn nhỏ. Cơ hội tìm hiêuu lịch sủ̉ các danh lam tiấng cành nay nhu vây chắc sē còn nhiều.

Từ cuối thế kỷ thứ 17 trở di, đạo Phật thịnh hành ở Đàng Trong. Tạo được co duyên này phần lơ̂n do công dức các chúa nhà Nguyễn hầu hết là những người không những sùng thượng đạo giáo, lai còn tinh thông đạo pháp, muốn phục hưng, mở mang dạo Phât. Trong sách lược dương đầu vôi Đàng Ngoài, co lē̃ các vị chúa Nguyễn dã muốn tìm ở daoo Phật một điểm tựa tinh thần để từ đó xây dựng vùng dất mới "Hoành sơn nhất đái vạn dại dung thân" hòng co đủ thế lực cầm cự lâu dài với nhà Trịnh.
Sau khi vào trấn thủ Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng dã nghĩ đến việc lập chùa. Và chùa Thiên Mụ ở xã Hà Khê là ngôi chùa dầu tiên ờ Đàng Trong. Trong các vị nối nghiệp chúa Nguyễn Hoàng sau này có chúa Nguyễn Phúc Chu là người mà lịch sứ Phât giáo Việt Nam sẽ nhác dến nhiều hơn cá. Thọ bồ tát giới năm 21 tuối, với pháp danh Hưng Long, chúa Nguyễn Phúc Chu về sau này co dạo hiệu Thiên Tùng Đạo Nhấn.
Thêm một co duyê̂n khác về sự hưng thịh của dạo Phật trong giai doạn Nam Bắc phân tranh la sự co mặt tại Đàng Trong của nhiều vị cao tăng người Trung Hoa.

Trong giai doan chuyến tiếp Minh Thanh, các thiền sứ Trung Hoa một số tìm đường lánh cứ ty nạn và họ đã dừng chân ở Đàng Trong dể truyền bá Phật giáo. Các vị du tăng này dược các chúa trọng nế, có ngưới dược tôn làm quốc sư như hòa thượng Hưng Liên, vị thiền sư đã đem môn phái Tàa Động vào Đàng Trong.
Riềng tại Thuận Hóa, trên bờ sông Hương, cung trong giai đoan này, đã ghi dấu chân hoằng pháp của các vị du tăng Trung Hoa như thiền sư Minh Hoàng, khai sơn chùa An Tôn (Từ Đàm), thiền sứ Giác Phong, khai sơn chùa Thiên Thọ (Báo Quốc), thiền sư Từ Lâm, khai sơn chùa Hà Trung, thièn sư Thạch Liên, khai sơn chùa Thiền Lấm.
Qua đà̀u thế kỷ 19 , các vua nhà Nguyễn kế từ vua Gia Long, đều có thiện niệm với đạo Phật. Năm 1805, vua Gia Long ban sắc chí tu bố lại chùa Thiên Mụ. Vua Minh Mang năm 1826 cho kiến thiết lại chùa Tû́y Vân. Theo di chác của tiên vương, vua Thiệu Trị cho xây ngôi tháp 7 tầng tại chùa Thiên Mu , mấy năm sau lại khánh thành thếm một số ngôi chùa mối, chùa Diệu Đế.
Riêng vua Tự Đức, ngài chú tâm đến việc tố chức các chùa công. Năm 1849 nhà vua ban chiếu chí hệ thống hôa các chùa công; trụ trỉ mối chùa là một vi tăng cang do triêu dình bố nhậm và dược chu cấp lương bổng. Năm 1853 ngài lại minh dịnh việc cấp phát ruộng đất cho các chùa công như Thiên Mư, Diệu Đế, Linh Hựu, Thiên Thai...
Thêm vào đó, các hoàng hâu, hoàng thân quốc thích hầu hết là những người mộ dạo và một số đông đă góp phần công hạnh trong việc sửa sang kiến thiết chùa chiền. Biết qua tinh hỉnh Phât giáo ở Đàng Trong, biết qua cố dô Huế trong những ngày đầu tiên
khi Phật giáo mối bắt đầu khai dựng nền mông đến đây chúng ta thây ràng: là một tôn giao cổ truyèn đạo Phật, đã ảnh hưởng đạm đâ tâm hồn, dời sống người dân xứ trà̀m hương. Kế từ buối xa xưa ây đạo Phật lần là̀n chi phối đơi sống, sinh hoạt ngươi dân xú Huế trong nếp sống tinh thà̀n, triết lý, đạo dức, trong cuộc sống tỉnh cam tâm linh cũng như trong các sinh hoạt văn hóa, xã hội, gia dỉnh. Đạo Phât đã góp phần tạo cho Đàng Trong và đạc biệt xứ Huế nhửng nêt thuà̀n phong mỹ tục độc đáo, nếp sống hiè̀n hơa, thuà̀n lương, biêt lấy dạo nghỉa làm trong.
Tưy trinh độ nhận thức và hấp thụ giáo lý khác nhau giữa ngươi có học với đại chúng bình dấn, nhựng nói chung, bằng cách này hay cách khác, tất cả cùng thấm nhuần tư tưởng Phật giáo một cách sâu xa. Cuộc sống biến thiễn thăng trâm. Năm tháng, thòi gian trôi mau như vó ngưa qua cưa số cuộc đơii như đám mây trôi, lọi danh danh lơi, giàu sang phí quý co đo rồi mất đo. Cái nhin nhân sinh quan vô thường ấy đã tạo cho người dân xứ Huế một cuộc sống tâm linh đạo đức khác thường:
Tiếng chuông ngân gơi trong đêm vâng
thủ̉ hỏi hòn ai đā tünh chuta
(Thulơng toa Thich Mât Thé̉)
Trước cuộc đời vô thường vơi những khố đau của kiếp sông, nhờ tinh thần Bi Trí Dûng ngưới dân cố đô dã co một thái độ bỉnh thản tràm mặc lạ thường một tâm hồn sâu sắc tế nhỉ, một tấm hồn độ lượg bao dung.
Chưng tôi vừa nói tinh thần Phật giáo dã ành hưởng người dân xứ Huế. Chúng tôi muốn nơi tiếp thêm nơi xuắt phát nguoùn ảnh hưởng ấy. Noi xuất phát ấy, không dâu khác hơn là các già lam, các thiền môn chúng ta dã một lần dừng chân vi:

Sắc uờng lâu đài minh sắc diệu thanh tuyè̀n chung cổ diển thanh huyè̀n
(Lóng lánh lâu đài màu huyền diệu,
nhip nhàng chuông trống, tiếng $u$ huyền).
Xét về phương diện lịch sử văn hóa nước ta, miền Trung nói chung và riêng xứ Huế không có những ngôi chùa lốn có giá trị mỹ thuật lởn lao như các ngôi chùa ở miền Bắc. Và cố đô Huế cũng không có những công trình kiến trúc mỹ thuật mà chúng ta thường gọi là "An Nam tứ dại khi" như ở miền Bắc. Nhựng dù sao các ngôi chùa ở Huế vẫn cónhững nét đặc thù dịa phương, riêng biê̂t qua kiến trác, qua phong tục, lề nghi, qua các pho tựơng, các bia tháp, các lầu chuông, gác trống, các dồ thờ, hay nói chung các tự khí. Có thể tơm tắt dược rằng một phần không nhỏ di sản mỹ thuật cổ truyền Huế nằm trong các chùa chiền mà chúng ta thường lui tới ngày xưa.
Di sản tinh thần, dạo đức, văn hóa cổ xưa chúng ta vừa tiếp nhận xong, bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tô̂i trở lại cố đô viếng thăm một vài ngôi chùa thân yêu để thấy rõ hình bóng Phật giáo bên bờ sông Hương.

## Chùa Thiên Mụ

## Gió đúa cành tríc la đà

tiếng chuông Thiên Mu, canh gà Tho Xuong (1)
Có những câu ca dao, câu hò gợi tình gợi ý ${ }_{2}$ và có âm hưởng dặc biệt đến nỗi nghe tới người ta liên tưởng ngay đến một hinh ảnh, một địa danh, thắng cảnh nào đó của quê hương xứ sở. Câu ca dao trên là một ví dư. Dù chưa biết Huế, chưa có dịp viếng thăm sông Hương núi Ngự, nhưng mỗi lần nghe câu ca dao này, người ta nghĩ ngay đến cố đô Huế.
Ngôi chùa cố kính này nằm trên một gò núi thuộc xã̃ An Ninh (xã Hà Khê), huyệ̂n Hương Trà, là một trong những danh lam thắng cảnh vào bậc nhất của cố đô từ bao nhiêu năm qua, tạo nguồn cảm hứng cho nhiều văn nhân thi si.

[^0](Tríơc Chùa Thiên Mu.)

Hơn 100 năm trước thi sĩ Nam Trân và bao nhiêu tao nhân mặc khách khác, vua Thiệu Trị trong tập ngự chế Thần Kinh Nhị Thập Cảnh, đã trước tác bài Thiên Mụ Chung Thanh (Tiếng Chuông Thiên Mụ), để ca tụng vé dẹp chùa. Bài thơ này được khắc vào bản đồng hiện còn tại chùa.
Chùa Thiên Mụ đep không nhũng vì lối kiến trúc mỹ thuât lại thêm dược trùng tu kiến thiết nhiều lần, trải qua bao nhiêu triều đại. Chùa còn dẹp vì cảnh trí xung quanh; thiên nhiên đã cùng hòa hợp với sự sáng tạo nghệ thuật của con người để làm chùa Thiên Mụ trở nên xinh đẹp và tiêu biểu cho xứ Huế.
Thật vậy, bắt từ nguồn sông di xuống hay ngược dòng sông từ Thuận An di lên, nếu có một doạn dài dẹp nhất của sông Hương thì đoạn dài ấy không dâu khác hơn là khúc uốn cong từ ngã ba Long Hồ, chảy qua Văn Thánh và chùa Thiên Mụ. Từ xa nhìn tới, dù khó tính đến đâu hẳn quý vị cüng đồng ý rằng dây là đoạn uốn cong thước tha, hữu tình nhất cua con sông vốn từ thuở mới ra đời dã thướt tha, tình tứ.
Vì cảnh trí thiên nhiên đẹp như vây, vì khung cảnh hữu tình như vậy, dây dòng sông lặng lờ chảy ở trước mặt, phía sau vùng dồi núi, núi đồi cây ẩn hiện, và không xa làng Kim Long, nơi ngày xưa nối tiếng có nhiều cô gái đẹp:
Kim Long có gái mỹ miều
trẫm thương trầm nhớ trầm liều trâ̂m di.
Chùa Thiên Mụ trong những ngày thanh bình xa xưa cũng là nơi hẹn hò của bao nhiêu nam thanh nữ tú:
Tiếng chuông Thiên Mu dặn do em di cảnh vắng, hẹn hò cùng ail
Hay có những cạ̣p tình nhân dã chọn nơi đây để trao đổi tâm tình, thề nguyền kết tóc xe tơ:
Cho dü can lach Đồng Nai
nát chưa Thiên $M u$ mới sai lòi nguyền...
Nhưng trên dây chẳng qua là chuyện của văn nhân thi sĩ, của trần gian đang đắm say mê mãi trong vong tục lụy, chúng ta hãy trở lại với hương khói nhiệm mầu của ngôi chùa dang in bóng trên dòng sông Hương. Nguồn gốc, sự tích hai chữ Thiên Mụ hầu hết quý vị đềubiết. Chúng tổi xin khỏi nhắc lại, mà chí trình bày sơ lược lịch sử ngôi chùa cổ kính này.

Chúa Nguyễn Hoàng sau khi vào trấn thủ Thuận Hóa đã nghĩ đến việc lập chùa. Và chùa Thiên Mụ nằm trên một gò núi cao thuộc xã̉ Hà Khê chính là ngôi chùa đầu tiên tại vùng đất mởi Thuận Hóa. Chùa bắt đấu xây năm 1601, ba năm sau thì làm lễ khánh thành. Chưa Nguyễn Hoàng dích thân ngự đến chùa lập trai đàn và làm lể bố thí.
Đời chúa Nguyễn Phác Tần, năm Ât Ty (1665) chùa Thiên Mụ dược sửa sang lại. Đợt trùng tu kiến thiết tiêu biểu nhất co lẽ là dưới dời chúa Nguyễn Phúc Chu, tiêu biểu vì từ đó về sau chùa Thiên $\mathrm{Mụ} \mathrm{đã} \mathrm{trở} \mathrm{thành} \mathrm{một} \mathrm{tùng} \mathrm{lâm}$, một phạm vũ lớn thường xuyên tổ chức các đại giới dàn; chùa Thiên Mụ dồng thời cũng là một tổ dỉnh, nơi trụ trì của các bậc cao tăng dời nhà Nguyễn... Là một người sùng kính đạo Phật chúa Nguyễn Phúc Chu, năm 1714 cho đúc đại hồng chung tại chùa. Chuông cân nặng 3285 cân, trên chuông có ghi khắc tước vị chúa.

Năm 1714, chúa lại ủy thác Chưởng Cơ Tống Đức Đạt thực hiện thêm một dợt trùng tu khác. Lần sửa sang này theo quy chế Cổ Sơn Môn chùa Thiên Mụ có Thiên Vương Điện, Ngọc Hoàng Điện, Thủy Vân Đường, Tri Vị Đường, Đại Bi Điện, Đại Tự Điện, và Tẳng Liêu Thuyền Xá. Chùa Thiên Mụ có một bia đá lớn, cao $2,60 \mathrm{~m}$, rộng $1,60 \mathrm{~m}$ dựng hỉnh trên một con rùa bằng đá cấm thạch ghi công Đức vị sư trụ trì là Thiền sư Quốc Liên và một bài minh do chúa sáng tác.

Viêt chi Nam hề, trú thủy trú sơn bảo sát chi trâng hề, chiếu thiền quan
tánh chi thanh tịnh hề khê hưởng sà̀n sà̀n
quốc chi diện an hề, tứ cảnh an nhàn
vô vi chi hóa hề, Nho Thích dồng ban
ký tul thắng khái hề nhân quả hồi hoàn
kiền tiệu lập dích hề thành tồn tà nhàn

Đất Việt phương Nam chư, có nước có non
bảo sát tráng lê chư, mặt tròi chiếu rang
tư tinh thanh tịnh chừ, suối tuôn một ngon
quốc gia an ốn chư, Nho Thích cùng ban
ghi cảnh dep này chừ, nhân quả tuàn hodn
dựng bia litu dấu chù, chánh giūl tà tan.

Chùa kiến thiết xong, chúa Nguyễn Phúc Chu mở dại hội, ở lại chùa ăn chay một tháng, tham dự đại hội này có Phiên Vương Chiêm Thành cùng hoàng gia và triều thần. Chùa Thiên Mụ tuy được sửa sang tu bổ nhiều lần trong đời các vị chua ở Đàng Trong, nhưng về phương diện kiến trúc chí là một ngôi chùa nhỏ. Chùa Thiên Mụ với kiến trúc quy mô nhứ chúng ta thấy ngày nay được khởi công xây cất lại năm 1815 dời vua Gia Long.
Chính giửa là diện Đại Hùng, hai bên tả hưu là diện Thập Phương, sau là diện Di Lặc, sau nữa có diện Quan Âm, phía sau bên hửu là lầu Tàng Kinh, ở chính giưa mặt trước là cửa Nghi Môn, trên cửa Nghi Môn phía tả là bia dình lục giác, bên hữu là lầu đại chúng. Xung quanh chùa bốn phía là tường gạch cao, có tám cửa lớn nhó ra vào.
Theo di chiếu của vua cha, năm 1845, vua Thiệu Trị cho xây thêm ở chính trung mặt tiền, trước cửa Nghi Môn một ngôi tháp hình bát giác, chiều cao $21,24 \mathrm{~m}$, gọi là tháp Từ Nhân. (Tháp Từ Nhân sau đối tên là bảo tháp Phước Lộc, và sau cùng là Phước Duyên Bảo Tháp). Tháp co bảy tầng, mỗi tầng thờ một Đức Phâ̂t, từng cao nhất thờ Kim thân Đức Thế Tôn.

Trước tháp có dình Hương Nguyện dặt cái Pháp Luân theo gió xây chuyển, hai bên tả hữu đều dựng một bia đình, có xây lan can.
Thời đệ I Cộng Hòa, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành sắc lệnh liệt chùa Thiên mụ vào hạng di tích lịch sử.

## Chùa Thiên Thọ (Báo Quốc)

Vị khai sơn chùa Báo Quốc theo tương truyền là thiền sự Giác Phong. Nầm dưới chân núi Hàm Long rộng dộ hai mẫu tây, thuộc dịa phận xã Phường Đức (ngày xưa có tên là chùa Hàm Long), giữa hai chùa Linh Đài và Linh Quang trên dường di Nam Giao, chùa Báo Quốc kiến trúc theo lối chữ "khấu".

Một trong những vị sư trụ trì có tiếng ngày xưa là Thiền sư Phổ Tịnh. Và kế tiếp đó là Thiền sư Nhất Định, một đệ tử của Thiền sứ Phố Tịnh.
Năm 1747 (Đinh Mão), nhâ lễ khánh thành, chúa Nguyễn Phác Khoát ban biển vàng khấc mấy chữ: Sắc Tứ Báo Quốc Tự, Quốc chủ từ tế đạo nhơn ngự đề. Trong cuộc binh biến Tây Sơn, chùa bị tàn phá một phần, phần còn lại được dùng làm nhà kho chứa diêm tiêu.


Năm Gia Long thứ 2 , năm 1808, Hiếu Khương Hoàng Hậu quyên tiền làm lại chùa, đổi tên là chùa Hàm Long Thiên Thọ Tự. Vua Minh Mạng năm 1824 cải đổi tên cũ: Báo Quốc Tự. Chùa bị hư sập, vua Tự Đức năm 1858 cho sửa chữa lại.
Phía Bắc chùa ngày xưa có một cái giếng gọi là giếng Hàm Long, đáy giếng có đá như hàm rò̀ng, nưởc từ trong lỗ đá phun ra, ngọt và thanh. Nước giếng Hàm Long đã trong lại sạch... Nứơc giếng này để riêng vua dùng, vì thế có tên là Giếng Cấm. Chùa Báo Quốc là một trong những phạm vũ lốn đã đào tạo nhiều vị cao tăng cho Phật giáo miền Trung.

## Chùa Từ Hiếu

Huế có những ngôi chùa đẹp, với cái tên đẹp. Huế đã có chùa Báo Quốc, Huế lại có thêm chùa Từ

Hiếu. Phải chăng khi ban sắc tứ biển ngạch "Từ Hiếu Tự" năm 1843, vua Thiệu Trị đã muốn hoằng dương ý nghia chữ Hiếu, vì Hiếu và "đầu muôn hạnh lành" như lời kinh Phật day.
Cách trung tâm thị xã Huế chừng 5 km , chùa Từ Hiếu nà̀m trên một khoảng dất rộng, xung quanh là dồi thông vi vút, trước mặt co con suối quanh $c o$, xa xa về hưởng Đông Nam là núi Ngư Bình. Muốn vào chùa phải qua một cái cửa tam quan, bên trong có hî̀ bán nguyệt rồi đến một cái sả. rộng mối đầu sân là bia dình ghı lịch sử thành tạo ngôi chùa.
Vị sư khai sơn chùa Từ Hiếu là Thiền sư Nhất Định, một trong nhửng bậc cao tăng dời nhà Nguyê̂n. Năm 1839, Thiè̀n sư Nhất Định, pháp danh Tánh Thiện dược vua Minh Mạng cử làm tăng cang chùa Giác Hoàng (1). Tính ưa vân du và không thích trông coi các chùa quốc tự nên sau mấy năm trụ trì, thiền sư nhất dịnh xin từ chức tăng cang chùa Giác Hoàng.
Hạnh phùng ta̛u đắc nhừng hồi läo, nhất bát cô thân vạn lý di
(Già rồi nay dutợc vua thutơng, một thân, một bát, rộng dulờng vân $d u$ ).
Không làm trụ trì chùa lôn, Thiền sư Nhất Định đi vân du đây đó sau cùng lên núi. Dương Xuân Thượng (2) lâp một thảo am nhỏ gọi là An Dưỡng Am cho dến ngày viên tịch (1847).
Mặc dù đã xuất gia, Nhất Định hòa thượng là một người con chí hiếu với cha mẹ như lời các đệ tử vẫn thường ca tụng (3). Nương vào đức dộ ấy, sau khi cung giám Châu Phước Năng trùng tu xong chùa, và chuấn lời tâu xin cua Viện Thái Giám, vua Thiệu Trị ban sắc tứ biển ngạch "Từ Hiếu Tự".
Thái giám (giám sinh hay giám lặt) là những người không vợ không con, hầu hạ vua và hoàng gia trong Tử Cấm Thành. Sống, trọn đời phục dịch vua, nhưng lỡ đau ốm không dược chết trong thành nội hay các lăng tấm mà phải ra ngoài thành.
Nghĩ dến tuổi già xế bóng không vơ, không con, không người hương khói phụng tự, các quan thái giám triều vua Thiệu Trị với sự dôn đốc của Thái giám Châu Phước Năng đã cùng nhau góp công sức, tiền bạc, kiến thiết chùa để sau này già yếu nương thân nơi cửa Phật và
mất đi có nơi mai táng, có người cúng giỗ (bài vị các thái giám đặt thờ nơi hậu viện) (4).
Được trùng tu thêm một lần nữa, cũng do các thái giám triều vua Thành Thái (1893), chùa Từ Hiếu cũng là một tùng lâm lớn với nhiều vị cao tăng như thiền sư Cương Kỷ, một đệ tử của thiền sư Nhất Định. Trong thời gian trụ trì tại chùa, thiền sư Cương Kỷ có phát 25 lời đại nguyện dược khắc trên bia tháp của chùa.

## Chùa Thiền Tôn (Thuyền Tông)

Chùa Thiền Tôn còn có tên là chùa Thiên Thai Nội (5). Vị sư tổ chùa là Thiền sư Liếu Quán, vị cao tăng chịu ảnh hưởng môn phái Lâm Tế lãnh đạo công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Đàng Trong, và cũng là người đầu tiên được đắc truyền tổ đạo. Tháp ngài hiện còn tại chùa. Trước cửa tháp có đề mấy chữ: "đàm hoa lạc khứ hữu dư hương". Và hai câu đối:
Bảo dạt tritòng minh, bát doạn môn tiền, lutu lục thừ.
pháp thân độc lộ, y nhiên tọa lý khánh thanh sơn.
(Tiếng mō vang lì̀ng trước ngõ không ngìng dòng núơc biếc,
pháp thân vòi voi quang tòa cao ngút dãy non xanh).
Chùa Thiền Tôn dược khai dựng ở một bên dồi núi Thiên Thai, thuộc xóm Ngũ Tây, làng An Cựu, cách Huế chừng 6 km , có một cảnh trí rất đẹp. Từ chùa nhìn xuống dãy nái Thiên Thai, và xa xa là những ngọn đồi con với những hàng cây rậm bóng mát. Chùa Thiền Tôn không có cửa tam quan nhử các chùa khác, muốn vào chùa phải quanh co theo những thoải dồi con, và sau cùng leo lên những tầng cấp nhỏ rồi đến một cái sân rộng. Như hầu hết các ngôi chùa cổ ở Huế, chùa Thiền Tôn lúc mới khai dựng chí là một thảo am bằng tranh, lân hồi dược tu bổ kiến thiết để trở thành một ngôi chùa lốn. Năm 1747, chùa được chúa Nguyễn Phúc Khoát ban biển ngạch sấc tứ (Thiên Thai Thiền Tông Tự), Cảnh Hưng Bát Niên) và đại hồng chung cũng được đúc vào năm đó.
Lần kiến thiết trùng tu sau cùng là năm 1943, chùa bị đổ nát hự hại nhiều. Giáo Hội Tăng Già Thừa Thiên đứng ra thực hiện công dức này. Chùa Thiền Tôn là một tố đình lớn ở Thừa Thiên, nơi
phát xuất môn phái Lâm Tế Việt Nam (sau này cũng gọi là môn phái Liễu Quán, một nhánh của phái Lâm Tế) đã đào tạo nhiêu sơn môn tăng già.
Một vài ngôi chùa cổ kính thân yêu trên bờ sông Hương chúng ta vừa vội vàng vừa ngắn ngủi, dừng lại thằm như một thoáng xa xôi, ngồi tại viện dường này hỉnh tưởng lại nay chỉ còn là những kỷ niệm xa mờ trong ký ức nếu chưa hẳn đã tàn dần vào dĩ vãng. Rời bó quê hương, chúng ta đã tự cắt đứt sợi dây liên lạc thiêng liêng từng gấn liền tâm hồn chúng ta với những kỷ niệm cũ trên dòng sông Hương. Rời xa quê hương, chúng ta vĩnh biệt những kỷ niệm ấy, vĩnh biệt những gì trước đây chúng ta ngõ rằng không có sức mạnh nào tháo gở nối.
Nhật mộ hutơng quan hà xú thi
yên ba giang thương sử nhân sàu
Trong bài Hoàng Hạc Lâu, Thôi Hiệu ngày xựa đửng trên đất Hán Dương rực rỡ bãi Anh Vũ lúc trò̀i chiều, ngóng trông làng cũ, tự hỏi: quê mình ở đâu?
Quê nhà Thôi Hiệu ở sau lớp khói và sóng nhạt mờ trên dòng sông đang lạnh lùng chảy. Thôi Hiệu chí xa quê và nhớ quê. Thôi Hiệu lại còn có dòng sông Trường Giang trước mặt để gửi gắm tâm sự minh, nhờ dám mây trắng trôi đưa tâm sự mình về quê cũ.
Chúng ta ngồi tại đây không được cái may mắn như nhà nghệ sĩ thi nhân đời Đường, chúng ta không có sông Trường Giang trứoc mặt để tưởng tượng là sông Hương, chúng ta vừa tha hương, vừa mất nước, và tâm sự dòng sông Hương vẫn in bóng ngàn đời những ngôi chùa cổ xưa là tâm sự đổn đau khi hàng ngày phải làm chứng nhân cho nối bất hạnh của quể hương.
Quê hương chúng ta tuy còn đó, núi cao bể rộng tuy còn đó, nhựng tiếng chuông chùa trước đây vẫn thường ngân vang trong nắng sôm sương chiều, ngày nay đã dần dà vắng tiếng. Các ngôi chùa chúng ta vừa mường tượng lại qua ký ức bây chừ dã vắng tiếng cầu kinh và đang im lìm lặng khói trầm hương. Hay dù, thảng hoặc có dược đôi lần, khói trầm hương ấy không biết có còn sưởi ấm được chốn thiền môn không?
Giờ dây, dòng sông Hương với những hỉnh bóng Phật giáo đã từng ràng buộc chúng ta với quá
khứ, đang cứ mãi tàn tạ đần. Mơ về sông Hương, chúng ta nhớ lai những ngôi chùa thân yêu cũ̃, chúng ta nhớ về chùa Từ Hiếu, chùa Báo Quốc, chùa Linh Quang,...
Ngồi tại đây, nhắc đến chùa Từ Hiếu, chúng ta nhớ dến công cha nghia mẹ sinh thành, cháng ta nghĩ dến bổn phận và trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm con để rồi cảm thấy đậm đà, thấm thía hơn ý nghĩa hai chữ hiếu dể đã in sâu vào tâm hồn chúng ta từ buối sơ sinh.
Ngồi tại đây, nhắc đến chùa Báo Quốc, chưng ta càng thấy nhớ quê hương xứ sở, nhớ đồng bào, nhớ tởi những người đã nằm xuống vì vũ lực bạo tàn, nhớ đến những người đã chết đi để cháng ta được sống tự do. Sự nằm xuống của đồng bào, bà con thân hữu, của các chiến sĩ quốc gia, nói cho cùng chí̉ là hiện thân của sinh sinh diệt diệt như đám mây tới rồi trôi di. Nhưng, trong hoàn cảnh tha hương ty nạn chúng ta, những cái chê̂́t ấy đã nơi lên được một điều; nỗi khổ nhục của con người, của đồng hương chúng ta trước sự tàn phá hung hãn cua bạo quyền. Và đối lại, khi nhớ vế Báo Quốc, người Phật tử nguyện báo "Phật ân" bằng con đường hiến thân cho đất nược xứ sở, cố gắng làm sao để thực hiện giấc mở tự do thanh bình an lạc doàn tụ lốn lao, khi quê hương xứ sở đã hoàn toàn hưng phục.
Nhớ về chùa Linh Quang, chúng ta nhớ lại truyền thống tâm linh của dân tộc, chúng ta hướng về Tâm. Mặc dù có những điểm khác nhau, mặc dù có những di biệt giửa chúng ta ngồi tại đầ, nhưng chúng ta vẫn có chung một cái gì đó không sai biệt, không khác nhau. Chúng ta cùng có chung một diểm nhất trí, cộng thông cái đó là Tâm; cái tâm vừa thực tế, vừa siêu hỉnh, vừa viên chiếu, vừa đại đồng. Chúng tôi muốn nói cái Tâm dạo. Tam giáo trên quê hương chúng ta ngày xưa sở dí đồng quy cũng vì cái Tâm. đó.
Tam giáo bổn lai đồng nha̛t thế, phi tăng phi đọo, diệt phi nho.
Đạo Phật tuy có nhiều tông phái nhưng tất cả tựu trung cùng hưởng về một chữ Tâm. Và Đức Phật đẫ chứng được cái Tâm ấy một đêm trăng tròn ở gốc Bồ đề.
Trước nhưng đau thương tan nát của đất nược quê hương vì bạo
lực, sất máu, trong thân phận tỵ nạn tha hương tại nước người, sống trong một xã hội tuy giàu có, phong phú về vật chất kỹ thuât, nhưng nghèo nàn, thiếu thốn về tâm linh, chúng ta cố gắng hướng về tâm, trở về tâm.
Trở về với truyền thống tâm linh chúng ta trở về với tâm dạo, cố gắng và sẵn sàng nhận lânh Tâm ấn Đức Phật đã̃ trao truyền cho hậu thế. Chứng dược Tâm, chúng ta sẽ cùng nhất quán trong tâm dức Bi Trí Dũng dể viên mãn trách nhiệm, nghia vu chúng ta đối với gia đình, đối với tổ quốc, dối với dấng thiêng liêng. Đó chính là bản chất dặc thù của nền văn hóa nhân bản Việt Nam mà những ngôi chùa dang in bóng trên bờ sông Hương chúng ta vừa dừng lai thăm là một trong những biểu tượng.
(1) Chùa Giác Hoàng ngày xưa nằm trong Thành Nội, nguyên trước là nhà Tiềm Đề dành cho vua Minh Mạng. Khi ngài lên ngôi, nhà này được đổi làm công phú cho Thiệu Hoá Quận Công. Năm Minh Mạng thứ 20 (1839), ngôi phủ này được sửa chửa lại thành chùa Giác Hoàng. Năm Thành Thái nguyên niên, chùa bị triệt hạ để lấy dất làm viện Cơ Mật (nha Hội Thương).
(2) Dương Xuân Thượng là một xã có nhiều chùa cổ xưa nhất ở Thừa Thiên, như các chùa Kỳ Viên, Tường Vân, Kim Quang, Linh Giác, Pháp Võ, Từ Lâm ...
(3) Tương truyền rằng vì mẹ đau, cần tẩm bổ bằng thức ăn, hòa thượng Nhất Định hàng ngày chống gậy xuống chợ Bến Ngự mua cá về nuôi mẹ.
(4) Trong vườn sau chùa Từ Hiếu, có gần 20 ngôi mộ các thái giám với đầy dủ bia đá ghi rõ tên họ và chức tước người chết. Khách thập phương viếng thăm chùa thường di xem mộ các thái giám. Có lễ vì vậy các nhà nghiên cứu di tích lịch sứ cố dô Huế người Pháp gọi chùa Từ Huế là chùa Thái Giám (Pagode des Ennuques)
(5) Gọi Thiên Thai Nội, vi cũng tại vùng núi Thiên Thai, còn có một ngôi chùa khác, gọi là Thiên Thai ngoại. Theo D.N.N.T.C. thì tương truyền ngày xưa có một nữ Phât tử là Nguyền thị Ngọc Duệ thấy cảnh chùa hư sập tiêu điều liền quyên tiền sửa sang lại chùa.


LTS: Sau ngày "Lên Chùa Viên Giác" thăm viếng và hỏi han chuyện trò cùng bà con Phật tử trong dịp đại lễ Vu Lan 1989, S.H. đã nhận được it nhiều thư từ cũng như tâm tình hiểu biết, thông cảm của quý vị bà con. Để tỏ lòng biết ơn, S.H. gửi lại đền bà con Phật tử xa gần bài thơ "Lên Chùa" này.

## Lên Chùa thắp nến dâng hương <br> Lên Chùa tô đẹp con đường nghiẹp duyên <br> Lên Chùa nhắc lại lời nguyền:

"Làm con Đức Phật hòa hiền từ tâm."
Lên Chùa vào độ trăng rằm
Mây vần bóng tháp khói trầm cuộn bay.
Lên Chùa tựg niệm kiêng chay
Cầu kinh xá tội kiếp này đền tha.
Lên Chùa hái lộc ươm hoa
Lộc thành nhân quá, phước hòa màu sen.
Lên Chùa đất thánh cưa đền
Nâng cao tâm trí vươn lên cỏi lòng
Nhân sinh thế sự long đong
Đa đoan chướng nghiệp quanh vòng tư sinh.
"Bố thí là chị lờ kinh" (*)
Công ơn phước đức hiện hình kiếp sau.
Nhǜng than thớ, thở than đau
Cú cho ân nghīa, đổi sầu thay vui
Vô thường Phật lý đời đời
Ghi trong Bát Nhã trong lò̀ Kinh Kha
Mau lên ! tuổi trẻ phận già
Về nơi đất cúng mái nhà che nhau
Về đây san sé thương đau
Dắt nhau tiến bước qua cầu Thach Khê.
Dắt nhau trên néo đường về
Dừng chân dưới gốc Bồ Đề tịnh tâm.
Tịnh tậm, tâm tĩnh hồi luân
Nghe lòng thảnh thoát vướng vân cõi Thiền.
Lên Chùa dưới nắng hoa viên
Bóng theo chân bước nối liền tâm linh
Lên Chùa sáng sớm bình minh
Chiều về tắm gội ân tình mến thương.

## HÀ ĐẦU ĐỒNG

(*) "L'Aumône est la soeur de la prière" Victor Hugo

## BÀI DƯ THI SỐ 6

TộI Ác

Bât kỳ một nhà khảo cổ nào, một nhà văn hóa nào có lương tâm, khi đặt chân đến quê tôi đều co một nhận xét ".. O' nơi đây còn giữ lại nhiều di vật quý và cổ kính. Đó là tài sản vô giá của dân tộc, và là nguồn gốc, nền văn hóa lôn....". Thật vậy, cái làng Cát chữ thụôc tính Nam Định cũ̃, quê tôi, ai đã dến thăm một lần thì thực khó quên. Nó không những có đức tính thật thà, hiếu khách, nho nhã của con người Cát chữ mà nó còn là truyền thống hiếu học, và bảo tồn, bảo tàng, những tài sản, di vật của cha ông dể lại. Trung tâm văn hớa, di sàn của làng tôi, là một ngôi chùa cố kính nằm giữa làng. Không biết đã qua bao dời, nơi đây đã̉ là trung tâm của lễ hội, đầu năm ngày Phật Đán, rằm tháng bấy, tết trung thu, và những ngày lễ sau mùa thu hoạch đồng áng của dân trong làng và dân tứ xứ trong nước kéo về. Nhưng ngày rà̀m, những ngày đầu tháng, hương khói nghi ngút, tiếng cầu nguyện của dân làng tạo thành một không khí thật ấm cúng và thanh bình của xóm làng. Tất cả các con đường làng đều dược lót gạch, luôn luôn sạch sẽ dần dến cổng tam quan của chùa tạo ra một sự uy nghiêm và dầy tôn kính. Nghe mẹ tôi kể lại, không biết luật lệ̂ làng tôi dặt ra từ bao giờ, nếu bất kỳ gia dình nào có con cái lập gia dinh dều phải xây 5 mét gạch làm đường đi. Nhà nào nghèo không làm dược, dân làng xúm lại giúp
đỡ. Nếu ai sinh ra, và lớn lên ở đây thì dù có đi bất kỳ nơi đâu dể sống, và có hết cuộc dời mình, thì cũng không bao giờ quên, những kỷ niệm thơ ấu, với những mái ngói cổng làng, bên cạnh gốc da cổ thụ to hàng mấy người ôm. Ây thế mà một bàn "tay sắt" của những kẻ vồ thần, đã hủy diệt đi những gì linh thiêng, và cao qứ của dân làng tôi nói riêng, và của dân tộc nói chung. Tiếng kêu cứu, tiếng kêu thét, tiếng kêu căm hờn, của những gì đã có trong lịch sử, đối với ké dã man dùng chủ thuyết vô thần chà dạp lên những tinh hoa của cha ông chúng. Đây là một, trong hàng trăm sự thật khác mà những bàn tay dính máu gầy ra:
... A lô! A lô... Thông báo cho tất cả dân làng hôm nay dúng 7 giờ tối phải ra sân chùa để nghe thông báo về việc đảng ủy đã họp, quyết định sử dụng chùa làm trụ sở ủy ban hành chánh xã. Không bất kỳ một ai được vắng mặt. Nếu ai vắng mặt chúng tôi sẽ trừ tiền và vào thóc...
Vừa ngồi trên xe "Cub" hai công an xã vừa ngạo nghễ dọc thông báo qua một cái mi-cờ-rô giọng đầy vé thách thức...
Vừa di ông Cửu Hai vừa lẩm bấm:"Chúng nó lại rở cái trò như thằng bí thư Phán năm ngoái dây. Đột nhiên ông chửi đổng một minh:

- Đồ chó má, chúng nó không biết cha ông là ai cá? Nói thằng Pháp, thằng Nhật nó tàn ác một, bây giờ chúng nó tàn ác mười, một trăm lần. Ông Cửu Hai có lẽ̃ là người già nhất còn lại trong làng tôi. Ông là người chết sẩy trong vụ cải cách ruộng dất. Vào dến cổng chùa, ông Hai nhìn xung quanh chùa bằng dôi mắt ngấn lệ. Nghe thấy tiếng chhân người, $\mathrm{Cu} \mathrm{Sư}$ Huê̂ bước ra. Ông Hai quay lại kính cấn chấp tay chào:
- A Di Đà Phật con chào cụ ạ!
$\mathrm{Cụ}$ Sư Huê̂ cười dáp lễ, và mời ông Hai vào nhà, sau khi ông Hai ngồi xuống bục. Cụ Sư Huệ rót bát nước vối có pha hoa hòe (thứ nước này chí quê tôi mới có) nóng hổi đưa cho ông Hai và buồn rầu nói:
- Tôi vừa dược thông báo của ông chủ tịch, tối nay họ đưa người vào dây họp và thông báo cho dân chúng biết ủy ban sễ lấy chùa làm trụ sở làm việc của họ, còn chùa sẽ...
Nói dến đây cụ Sư Huệ không dám nói hết, đôi mắt cụ rưng...
"Trước khi $\mathrm{Cu} \mathrm{Sư}$ Huê̂ dược làng mời về làm trụ trì chùa làng tôi, $\mathrm{Cu} \mathrm{Sư}$ Liên, cụ có rất nhiều công dức với xóm làng. Nhưng cải cách ruộng đất về $\mathrm{Cụ}$ và ông Phi chủ tịch chính quyền Việt Minh (đã dược cụ nuôi trong chùa) bị họ dem di bắn. Nghe mẹ tôi kể là ông Hải bí thư huyên ủy bây giờ (nằm trong dội cải cách ruộng dất). Sau khi Việt Minh cướp lại chinh quyền năm 1954 lúc đó ông Phi đang làm chủ tịch Việt Minh. Ông Hải sợ ông Phi sẽ̃ chiếm chức bí thư huyền ủy do vây đã xúi dục bố con ông Học (con là thằng Thanh chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy xã bây giờ) và một số người nhà của ông ta tố cáo vu cho ông Phi là Quốc Dân Đảng. Và ông Hải sợ Cụ Sư Liên bênh vực ông Phi do vậy ông ta cho làm luôn một thể vu cho $\mathrm{Cụ}$ và ông Phi là Quốc Dân Đảng và mang cụ ra bắn bất chấp sự phản ứng kêu gào của dân chúng. Đội cải cách không cho dân làng dem xác $\mathrm{Cụ}$ chôn ở sau chùa theo thứ tự nhử các cụ sư trưởc đạ̃ tạ thế và xây lăng tẩm nhỏ. Mà chúng bắt người bó chiếu cụ đem chôn ở ngoài đồng. Đêm đó dân làng bí mật mang cụ về chôn ở sau chùa. sau này, chính phủ sửa sai dân làng mới góp tiền xây am thờ cụ. sau đó, dân làng tôi rược cụ Sư Huệ về trụ trì chùa làng. Trước cải cách ruộng dất xã làng còn trích một mẩu ruộng công ra cho chùa trồng cấy không phải dóng thuế. Từ ngày Việt Minh về mục đích của những kẻ vô thần, nhẳm tàn phá chùa chiền do vậy chúng thu một mẫu ruộng chùa lại sung vào ruộng của hợp tác xã. Do vây, mọi khoản chi phí lễ trong chùa, và sửa chữa đều do dân làng và thập phương trang trải. Từ ngày cụ Sư Huê̂, tháng nào cụ cüng có một ngày dạy đạo lý, và pháp đạo cho dân làng. Nhất là tré con đứa nào cũng yêu quý cụ. Cụ mở một
lôp dạy học cho những tré nhà nghèo không có tiền dóng học cho nhad nứơc. Năm ngoái bí thư kiêm chủ tịch Phán đã có chủ trương lấy chùa làm ủy ban xã, dịnh dến khiêng tượng thờ di, nhưng dân làng chặn lối, do vậy ngà̀y đó ông ta không làm dược. Ong ta đinh hôm sau nhờ công an huyện dến để giài tán dân làng. Nhưng ngay đêm đó ông ta bị trúng gió chết. Dân làng mội người đều mừng rỡ nói:
- Đáng đời cho thằng chó tàn ác "dúng là trời quả baó".
Sau khi ông Phán chết, thằng Thạnh con ông Học di bộ dội về thay thế. Thằng này còn bé dược $\mathrm{Cư} \mathrm{Sư} \mathrm{Liên} \mathrm{dạy} \mathrm{học} \mathrm{mãi}, \mathrm{nhưng} \mathrm{vì}$ cái dầu ngu và dốt cho nên Thạnh chỉ biết đánh vần mặt chữ. Trong cải cách ruộng dất Thạnh cùng bố tố cụ Sư Liên dến chết. Sau này ông Học có hối hận và nói lên sự lừa bịp xúi dục của bí thư huyện. Còn thằng Thạnh từ ngày lên chức bí thư nó càng hung hăng. Thằng này chữ nghia thì dốt, nhưng nó giôi về thư doạn và nịnh bợ cấp trên. Do vậy lần nầy thẳng Thạnh quyết tâm lấy bằng dược chùa làm ưy ban xã. Trước mắt nó đã làm văn bản lên úy ban huyện và xin công an huyện về hổ trợ trấn áp dân chúng!..
Chưa đến 5 giờ chiều mà tất cả dân làng đã kéo về sân chùa, từ cụ già nhất là ông Cửu Hai dến mấy chú trè trâu. Sau khi $\mathrm{Cụ}$ Sư Huệ thông báo và giải thích mục dích ghê tởm của chính quyền với sự tín ngưỡng của dân làng. Và chúng muốn phá di những di sản quý báu của xóm làng. Ơ dưới sân có tiếng khóc sụt sùi của mấy cụ, mấy bà và mấy cô gái. Ông Cửu Hai lên tiếng:
- Bạch Cu , và thưa dân làng, âm mưu chính quyền muốn phá vỡ tín ngưởng của chúng ta và di sản của cha ông ta để lại. Chúng ta bằng mọi giá phải giữ lấy nhửng gì chúng ta dã có, không dể chúng cướp di. Chúng ta phải dồng sức và đồng lòng.
$O^{\prime \prime}$ dưới tiếng kêu và đồng thanh ầm ầm:
- Không thế dược! dù có chết chúng ta cũng giữ di sản của cha ông.
Nhất dịnh không để chính quyền cứop di một cái gì.
Sau khi Ông Hai bố trí mọi công việc dối phó với chính quyền cho dân làng. Thì một lúc sau thằng

Thạnh bệ vệ ngồi trên xe máy Cub phóng dến. Theo sau nó là trưởng công an xã, và một số công an xã. Bước xuống xe, thằng Thạnh dệnh dạng nói:

- A'! hôm nay chắc không thiếu gia dình nào dâu nhỉ?
Nói xong thằng Thạnh nhìn Cu Sư Huệ nói:
- Như ban sáng, tôi dã nói với ông, trước hết ông nói với dân làng về chính sách, và chủ trương của đảng xóa bó mê tín dị đoan là hoàn toàn đúng đắn. Và ồng đã đi thấu suốt chînh sách, và ông dề nghị với dân làng tự nay ông không trụ trì ở chùa, và làm lề nữa. Ông dồng y' dể uy ban sử dụng nhà chùa làm trụ sở ủy ban. Còn tất cả tượng Phật, di tích dền cho vào kho dể niêm_phong.
$\mathrm{Cu} \mathrm{Sư}$ Huệ diềm tînh, dōng dạc nói:
- Nam mô A di dà Phật.. Các ông là những kẻ vô thần... Tôi là người tu theo dạo, làm những diều lành cho dân. Do vậy tôi không thể nơi những diều ông nói... (Lác này tự nhiên giong của Cu danh lại và cưởng quyết). Tôi dề nghi các ông xóa bó ngay dạo luật phá bó tự do tín ngưỡng của nhân dân. Luật số... của chính phủ đã ban hành chúng tôi dược tự do tín ngưỡng. Tôi lên án nhửng việc làm phá chùa chiền của các ông là phá vỡ đạo lý làm người, và là việc làm mất đạo đức, không có lương tâm...
Biết không thể nào dùng lời lẽ nói với $\mathrm{Cụ}$, cho nên thằng Thạnh sầm mặt quay ngoắt lại phía dân làng nói:
- Hôm nay tôi thay mặt đảng úy và ủy ban thông báo cho bà con rō: Thông qua quyết dinh của chi bộ xã và dược sự dồng ý của huyện ủy. Chúng tôi dã quyết định sử dụng ngôi chùa xã đế làm trụ sở ủy ban xã và...
Khồng để cho Thạnh nói hết, dân làng dứng hết dậy, tất cả ầm ầm căm phẫn như biến sóng.
- Chúng tôi phản đối việc làm của chính quyền. Đây là di sán của cha ông dế lại từ bao đời nay. Đây là tryuền thống và tự do tín ngưỡng của chúng dân. Dù chết dân làng cũng bảo vệ chùa đến cùng. Không ké nào có quyền phá chùa...
Lúc này Thạnh quát lớn:
- Các đồng chí an ninh làm nhiệm vụ. Ai mất trật tự dề nghị trừ tiền và thóc...

Lúc này ông Cửu Hai lên tiếng:

- Tôi dề nghị dược hỏi ông bí thư: Đảng và nhà nứdc nói dân dược tự do tín ngương, tự do lê̂ bái tại sao các người cấm doán? Chùa của nhân dân xây lên, và thờ cúng, làm diều thiện cho dân làng, trong do có cá gia dình nhà ông, tại sao các ông phá chùa làm trụ sở ủy ban xã? Và nếu như xã̉ muốn làm trụ sở to hơn chúng tôi dề nghị chọn đất khác. Chŭng tôi, dân làng đóng góp công dế xây dựng. Chúng tôi phản kháng việc các ông phá chùa để làm trụ sở.
- Chinh sách sáng suốt của đảng ta là bài trừ tệ nạn mê tín dị doan. Những ai còn hành nghề này sẽ bắt bỏ tù. Còn chùa là tồn tại của chế độ phong kiến để lại, và nó ơ trung tâm xã do vây chúng tôi lấy làm trụ sở ủy ban là hợp lý. Do vậy ngày mai chúng tôi cho dời tất cả tượng Phật vào kho, nếu ai chống dối tức là chống dảng và nhà nước....
Ông Cửu Hai cắt ngang lời thằng Thạnh:
- Tôi dã sống dưới ba, bốn chế dộ, phong kiến nào, Pháp, Nhật, tôi chưa thấy chế độ nào tàn ác mất tự do như các ông. Ngày xưa thằng Pháp, thằng Nhật có thằng nào dám động đến chùa đâu? Nhờ vậy Việt Minh mới còn nhờ vào dức độ của cửa Phật mà sống. Đến bầy giờ các ồng phản phúc vậy hả? Dân làng chúng tôi quyết tâm bảo vệ di sán của cha ông và tự do tín ngưỡng...
Tiếng dân ầm î:
- Đồ chó má... Thằng Thạnh không nói Thằng Thạnh khồng nói dược lời nào và quay lại hăm dọa:
- Các người chống đảng các người làm phản động hả? Các đồng chí làm nhiệm vụ,
Không thấy ai nhúc nhích, mấy công an xã cúi mặt nhìn nhau. Thằng Thạnh văng tục và nhảy lên xe phóng di:
- Chúng mày sẽ biết tay ông!

Dân làng chí dể số người về nhà chuẩn bị cơm nước, còn tất cả ở lại họ dề phòng bọn công an và dân quân ban đêm ập đến bất ngờ phá chùa. Tất cá dều ngủ ở ngoài sân chùa.
Sáng hôm sau, bí thư Thạnh, trưởng công an xã, và khoảng trên một chục công an huyện và dân quân súng ống dùi cui trang bị dầy dú, theo sau chúng là một xe bò kéo. Lúc này dân làng đã đứng
kín trước cổng chùa chặn lối. Tiếng trưởng công an xã, và bí thư Thạnh quát:

- Chưng tôi đề nghi, dân làng tránh lối cho chang tôi làm nhiệm vư. Nếu ai chống đối buộc chúng tôi phải dùng vũ lực và truy tố trược pháp luật.
Tiếng ầm ầm của dân làng:
- Chúng tôi phản dối việc làm của chính quyè̀n, dù chết chúng tôi cüng không để các ông phá chùa.
- Các người định làm phản động hết hả? Các đồng chí làm nhiệm vụ. Tiếng thằng Thạnh quát.
Tất cả bọn công an và du kích xã àm ầm như một bầy thú gạt dân làng ra, để vào chùa, nhưng nhân dân đã chặn lối và đấy chúng ra. Mấy công an huyện vừa quát vừa dùng dưi cui quât vào mặt, vào đầu các bà, các cụ già chấn lối. Một số tê̂n đã chui dược vào trong chùa. Tất cả mọi người trong lúc ầm ĩ, không ai chú ý đến một ông già. Đó là ông Học bố đé của bí thư Thạnh. Ông thú một con dao vào người bứdc dến gần chỗ Thạnh đang chỉ đạo đám công an tấn công dân chúng, ông Hoc quát:
- Thạnh mày không còn là con tao nửa!. Chưng mày mất hết tính người rồi. Cả cuộc đời chúng tao đã bị cháng mày lừa. Mày phải chết, đồ thất đức. Vừa nói ông rút dao chém vào cổ Thạnh. Một dòng máu phun ra từ cố thằng con đẻ của ông, một tiếng kêu rú của thằng Thạnh, và hắn ngã xuống. Và ông Học dã dùng dao để tự hạ sát minh...
Mâu dã dổ, và súng dã nổ. Bọn cháng lại càng diên cuồng, chúng huy dộng thêm lực lượng công an huyện. Cháng đã́ bắt di gần hai chục người trong dó co Cu Su Huệ và ông Cửu Hai. Còn thằng Thạnh và ông Học chúng mang di cấp cứu, dọc đường ông Học cắn lưởi chết. Cuối cùng chúng đã làm được những gi mà chúng muốn làm. Chúng gom tất cả tượng và những di vât của làng tôi lên một chiếc xe bò kéo đi, hai bên là hai công an áp tải lăm lăm tay súng. Cờ đỏ máu sao vàng dã dược kéo lên nơc chùa, chứng minh cho sự chiến thắng. Và hàng chữ ở cổng tam quan chùa đã được dựng lên "Ừy ban hành chánh xã Cát Chữ" trong tiếng gào khóc của dân chưng làng tôi./.

Ngày 16.5.1990

## MU'A BUỐN

Múa rơ lác đác ngoài sân
Lệ tôi tuôn mãi trên đôi má gầy
Trời buồn, trời nổi phong ba
Cho cơn gió cuốn hết bao ưu phiền
Trời buồn, trời cuung khóc than
Tạo mưa để trút cạn đi nô̂i sầu
Tôi buồn biết tỏ cùng ai ?
Ông trời xa quá đâu từng thấu cho !
Thân tôi tựa liễu mong manh
Không gây giông bão đ̛ể quên nỗi buồn
Mượn đôi dòng lệ tó bày
Bao nhiêu phiền muộn in thầm tim tôi
Thu $\mathbf{Q}$.
Bayreuth

## GIẢI "VĂN NGGHÊ-VIÊN GIÁC"

Bên cannh mục "Sáng Tác Có Nhuân Bút 50DM" của báo Viên Giác, và qua tinh thần phiên họp Ban Biên Tập báo Viên Giác trong ngày 10 tháng 2 năm 1990 tại chùa Viên Giác Hannover, Tòa Soạn sẽ mở thêm giải "Văn Nghệ-Viên Giác" cho các bài viết được đăng trong phần Văn Nghệ báo Viên Giác.

1. Tất cả mọi cây viết, đã từng hay chưa viết bài cho báo Viên Giác, có tên hoặc còn ẩn danh, những cây viết lão thành hay tré đều có thể tham dự giải này.
2. Bài viết của tác giả tham dự giải này sẽ được đăng trong phần Văn Nghệ và bài viết này sẽ không dê tên tác giã̉ (chỉ có tòa soạn biết tên và địa chỉ của tác giả) mà sẽ được đánh số.
3. Thời gian: Bắt đầu từ Viên Giác số 57 (tháng $6 / 90$ ) và chấm dứt đăng bài tham dự giải này trong Viên Giác số 63 (tháng 6/91).
4. Việc chấm giải: Trong Viên Giác số 63 ra trong tháng $6 / 1991$ sẽ có phiếu chấm bài. Độc giả Viên Giác sẽ cât phiếu này ra và ghi số hiệu của bài viết mỉnh thấy hay nhất và gửi về cho tòa soạn báo Viên Giác qua dịa chí chùa Viên Giác. Các giải gồm có hạng nhất, nhi và ba; ngoài ra còn có 5 giải khuyến khích nữa.
5. Phần thưởng cho dộc giả chấm giải : tất cả độc giả chấm các bài hay nhất, nhi và ba sẽ được bốc thăm trong Đai Lễ Vu Lan 2535-1991. Và cũng nhận dược những phần thưởng khích lệ̂ nhất, nhì và ba
6. Phát giả̉: sẽ̃ được công bố trên Viên Giác 64 ra trong tháng $8 / 1991$ và phần thưởng sẽ̃ được phát trong Đại Lể Vu Lan Phật lịch 2535-1991
7. Quý Văn, Thi hữu có bài viết tham dự giải này, khi gửi bài về tòa soạn xin ghi chú ngoài bì thư hoặc bên trong giòng chữ: "Tham Dự Giải Văn Nghệ-Viên Giác",
8. Những bài viết tham dự giải này không phản ánh lâp trường và chủ trương báo Viên Giác xin miễn đăng. Và theo thông lệ̂, nếu không có sự yêu cầu của tác giả, chúng tôi xin miễn gửi trả lại.

Kính mong Quý Văn, Thi hữu nhiệt tình tham dự giải Văn Nghệ - Viển Giác để hổ trợ và góp phần cho nội dung báo Viên Giác được thêm khởi sắc.

Tòa Soạn

## BÀI DƯ THI SÓ 7

THU

Thụy Sĩ, ngày ...

## H. thân,

Trước nhất tao cám ơn mầy nhiều cho những tấm hình mầy chụp về căn nhà yêu dấu của gia dình tao. Thoạt tiên tao dã sững sàng vì chẳng nhìn ra nó nữa, ôi thật là diêu tàn tao không tưởng tượng được ! Tuy nhiên khi nghí lại tao càng thấm thía hơn cái chủ nghia cộng sản và những thằng Việt Cộng - chỉ chừng mười năm thôi, ấy thế mà cộng sản đã xây dựng tiến bộ đến như vậy thì thử hỏi ngần ấy thời gian nưa quê hương dất Việt sẽ đi về đâu ?! Mở cửa, thả lóng, đổi mới... Ai mà không biết, chúng đang đói và vì đói quá nên chúng mới tạm nhượng bộ vậy thôi. Bài học này đã được chúng lập đi lập lại bao lần rồi, kể từ khi bọn chúng xâm chiếm miền Nam vào tháng Tư Đen 1975. Đó là chưa nói dến gần đây cái chủ nghỉa cộng sản lỗi thời dang trên dường và đã giấy chết. Liên Sô và khối Cộng Sản Đông Âu, dàn anh của bọn Việt Cộng đã bị dân chúng làm lộn nhào, vậy thử hỏi thằng Việt Cộng con có thể làm dược gì hơn !!! Nhưng dối với Cộng Sản chúng ta đừng quên nhìn ky những gì chúng làm hơn là chí nghe chúng nói. Chiêu bài chiêu dụ "Việt Kiều" về nước để hốt đô dù là đô la "dế quốc dơ bẩn" tao chẳng dám hùa theo. Thử hỏi tao làm sao có thể tin tưởng Việt Cộng khi cờ đỏ đầy máu của chúng vâ̂n còn đó và bọn Việt Cộng vẫn còn đó nơi cái xã... làng... quê hương của chúng ta. Tao thật cảm thấy nhục nhã̃ khi bây giờ phải giáp mặt với bọn chúng để trình giấy tờ hoặc gì gì đi nửa. Tao phục mầy vì đã không biết sợ Cộng Sản. Nói chung với tao ví rằng tao đã có quốc tịch Thụy Sĩ chăng nửa, nghia là tao không còn là công dân dất Viê̂t trên giấy tờ, ngàn đời tao vẫn

không vác mặt về để đối mặt một cách nhục nhã khi bọn Việt Cộng vẫn còn nắm quyền hành. Ngoại trừ trường hợp về đối mặt để hài tội bọn chúng!
H . thân, có điều tao thật khó tưởng tượng được, là lúc mầy lên phi cơ để về Úc quốc mầy đã có cảm tưởng gì. Dí nhiên nó không giống như vào 9 - 10 năm về trưởc, lúc mày xuống thuyền để vượt biên: Quê hương của mầy nay là Úc quốc hay Việ̣t Nam ? Mầy đã nghí gì về nhửng con người "chậm chân chạy muộn" Cộng Sản để rồi bị thế giới hững hờ từ chối định cư, hồi trả về vởi loài quí dó ? Việt Cộng đã dổi mới, thả lỏng tại sao người ta vẫn ra di, vì đói hay vì Cộng Sản ? Thế giới thì cho rằng đa số những người chậm chân chạy muộn đó là vì đói nghĩa là thuộc thành phần ty nạn kinh tế ! Riêng tao thì cá hai, vi đói và vì Cộng Sản. Chính trị và kinh tế di đôi lẫn nhau, khó mà phân chia được, Nền kinh tế quốc dân suy sụp là do chủ nghĩa Cộng Sản gây nên. Chử nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa bất nhân tâm, sát nhân, vô thần, lỗi thời... Chủ nghĩa ấy chi' cho con người ta những thiên đường bánh vễ. Nhưng tóm lại thế giới có vấn đề của thế giới còn vấn đề của dân Việt ta, trước nhất vẫn phải dược chính chúng ta tự giải quyết lấy.
H. thân, tao biết mầy vẫn có những lý do riêng dể trở về lại Việt Nam, bởi vì hoàn cảnh của mầy không giống như tao, là vẫn còn gia dình và người thân ở lại Việt Nam. Tuy nhiễn xét cho cùng tội ác ấy là do Cộng Sản hoàn toàn gây nên mà thôi và chính vì lý do đó chúng ta đã phải chấp nhận để ra đi, từ bó tất cá thì nay không lý do gì chúng ta lại mau quên những gì trước đây chúng ta dã quyết tâm. Dù sóng gió, bão bùng của đại dương và bao nguy khốn khác chúng ta vẫn không từ, dể tìm đến bến bờ Tự Do. Thật
chẳng còn gì ngu muội cho bồng nay chúng ta lại bị bọn Việt Cộng lợi dụng và bị chúng kìm chế. Tuy rằng mầy dã trở ra Việt Nam và về lại Úc quốc an toàn. Một hậu quả mà có lẽ nhiều người như mầy vô tình không nghĩ đến, đo là vấn đề bắt buộc "hợp tác với Cộng Sản" một khi Cộng Sản cần đến. Cho dù mầy không muốn nhưng vì mầy đã bị lọt vào bấy của bon chúng. Danh sách Việt Kiều hồi hương cùng các lý lịch cá nhân và dia chỉ, quốc gia mầy hiện dược phép ty nạn... dều nằm trong tay bọn chúng với chữ ký xác nhận của chính mầy. Với những bằng chứng rành rành như vậy bọn chúng có thể áp lực mầy một khi mầy không chịu hợp tác với chúng. Bọn chúng chí cần báo cho chính quyền địa phương nơi mầy hiện dược ty nạn biết rằng mầy đã trở về Việt Nam trong thời gian qua. Là người ty nạn hoặc cho dù mầy đã có quốc tịch xứ đó đi nữa, bản thân mầy rõ hơn ai hết, sẽ lãnh chịu những tai hại và hậu quả nào. Bọn Cộng Sản thâm dộc vô lường ! Sự thật mầy cũng chí là một nạn nhân của lũ mang danh "Vịt Cừu yêu quái" đang sống rải rác trên các quốc gia có người ty nạn. Bọn chúng chí vì quyền lợi cá nhân đã và đang phục vụ đắc lực cho bọn Việt Cộng đang nắm quyền hành trong nước. Chúng đã lớn mồm quảng bá cái chiêu bài Việt Kiều hồi hương kia, bởi vì Việt Cộng nay đã đối mỡi !!!
H. thân, những dòng này không có ý dạy đời hoặc dạy khôn mầy, chí mong se giúp mầy thức tính và làm sáng tỏ vấn dề mà thôi, tuy hơi muộn nhưng còn hơn không.
Chúc mầy được nhiều may mắn và hy vọng bọn mình sẽ hội ngộ một ngày không xa trên quê hương yêu dấu Việt Nam.

Bạn mầy,
Quách Tường

## THÔNG CẢM

Vì tôn trọng Tác Giả các bài dự thi nên Tòa Soạn hoàn toàn không sửa đổi cách hành văn; trừ những lỗi chính tả nếu có ! Các bài gửi về dự thi sẽ dược Viên Giác lân lượt dăng trong những số tới.
Xin Tác Giả và Độc Giả hoan hỷ cho. Thành thật cảm tạ.

Tòa soạn

## BÀI DƯ THI SỐ 8

Trmôt nơ̛ời Thầy mà mình yêu kính. Ai lại không it nhiều mang ảnh hưởng của Thầy mình trong tâm hồn và trong cách nghĩ suy. Tôi cũng vây, người Thầy yêu kính của tôi là thầy giáo dạy văn, chỉ yêu kính Thầy với tất cả tấm lòng thì có gì đáng nói, vì trước tồi, sau tôi có rất nhiều người dã và đang yêu kính thầy mình đấy chứ.
Mười mấy năm qua với bao biến đổi của cuộc đời, ngồi viết lại những suy nghĩ của mình. Lòng tồi bồi hồi nhố mái trường xưa, nhớ cơn mưa đầu mùa hạ, nhớ tiếng ve dầu tiên gọi mua hè về cho nhân loại, và hoa phượng. Hoa phượng bao giờ cũng gơi nhố dến mùa hè và tuối học trò thần tiên. Cái tuổi trong trắng vô tư, cái tuổi dễ dàng xúc động, dễ dàng chấp nhận nhữg gì người ta sấp dặt cho mình. Ơ' măi trường xưa, tối côn co Thầy tôi người mà tôi yêu kính. Ông thây giáo nghèo nàn, giản di. Giản dị như chính tâm hồn Thầy, tư tưởng của Thầy. Tôi nhớ lắm. Thầy của tôi có giọng noi trong sáng và truyền cảm. Tôi đã yêi kính Thầy vì một lẽ thật giàn đơn, Thầy giảng văn hay quá. Tâm hồn Thầy là cả một trời thơ ca. Thầy giảng văn cổ diển. Thầy giảng ca dao, văn học nước ngoài. Thầy giảng văn học "cách mạng", tất cả dều hay quá, dễ hiểu quá. Bởi vây mà năm nào Thầy cũng là "Thầy giáo dạy giỏi của thành phố" và chúng tôi sau khi thi tốt nghiệp trung học ai cũng dược it nhất là 6 diểm văn học. Thầy đã gieo vào hồn tôi vốn thơ của dân tộc vơi những câu ca dao dẹp dê, trong sáng, thanh cao. Thầy dã cho tôi thấy thế nào là
"Nhiễu diều phủ lây giá gương
Người trong một nulờc phaii thương nhau cùng".
Nhờ Thầy mà chúng tôi mới thấy dược tâm hồn Việt Nam qua thơ Nguyễn Trải, Nguyễn Du. Nhưng Thầy, Thầy dạy văn học Việt Nam giôi bao nhiêu thì Thầy cũng dạ văn học "cách mạng" giỏi bấy nhiêu. Thầy đã làm cho chúng tối say mê một "mặt trời chân lŷ". Thầy đã đưa chúng tôi vào một thiên đường trong tưởng tượng, với những công bằng và sung sưởng. Thầy làm cho chúng tôi quên đi

## CHÚNG TÔI VÀ THÂY TÔI

cảnh sống hiện tại mà mơ dến một cảnh sống trong ảo ảnh. Thầy giảng say mê bài "ba mươi năm đời ta có dảng". Thầy muốn chúng tôi phải một lòng ơn kính dảng. Nhờ Thầy mà chúng tôi thấy được "tính dảng" trong văn học. Và thế hệ chúng tồi, trước tôi và sau tôi đã bao người "biết on dảng" kính yêu đảng, tôn vinh dảng như linh hồn của vũ trụ, để rời nối đuôi nhau làm "mầm non của đảng" và đã bao lớp người từng hò vang trên đường phố khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm". Và lẽ tự nhiên là tôi, tôi cũng đã say mề hàng giờ để làm những bài "tập làm văn" về Đảng. Tổi cũng đẫ viết hay lá́m, hay đến mức mà khó tính như Thầy mà còn phải cho tôi 8 diểm văn học. Và cứ thế ngày tháng qua đi, từ nắng thu vàng đầu năm học đến mùa hè chói chang khi mãn khóa chúng tôi những học trò ngoan ngoản như những con chiên thành kinh ngò̀i nghe giảng dao, dể rồi chỉ biểt rằng trên thế gian này chỉ có dảng, dảng là thiêng liêng nhất, cao cả nhất, để rồi lớp lốp thanh niên lên dường di bộ dội. Họ gác sách vở lên đường theo tiếng gọi của Đảng. Để rồi


Việt Nam thống nhất, vâng thì thống nhất quá di chứ. Khi mà từ Bắc dến Nam chí có một minh Đảng duy nhất, thì ai lại dám nói là không thống nhất. Khi mà nhất nhất từ trung ương đến dịa phương ở đâu cũng là Đảng thì ai dám nói là không thống nhất. Nhưng tôi : nếu phải chăng tâm
hồn tôi, sự suy nghĩ của tôi vẫn mãi mã̃i bé bơng và dễ tin như tuổi học trò, thì tôi vẫn sẽ "dời đời nhớ ơn Đảng". Nhưng tôi, bạn tôi đã trưởng thănh, dã thấy và đã dược hít thở bầu không khí tự do thì chúng tôi xin doạn tuyệt vơi những bài giảng của Thầy. Chúng tôii chí ghi nhổ những bài giảng của phằn hồn Việt Nam, của những bài văn nguyên chất Việt Nam. Còn một phần quá to lớn. Cái phần về "Cách Mạng" về Đảng thì chúng tôi xin trả lại Thầy để dược sống theo những suy nghĩ và tình cảm của chúng tồi.
Mười mấy năm qua không biết Thầy tôi giờ đây có nghî gí khác trước không ? Thầy có còn say mê giảng nhưng bài văn học theo tinh thần của Đảng không ? và Thầy tôi có biết ràng 60 năm Đảng đã làm gì cho đất nước không ? 60 tuối, Đảng dã trở thành một ông già cũ kỹ cuaa thời gian. Nhưng tồi, tôi thấy gì dâu ? ngoài những khấu hiệu mà Đảng giăng đầy trên đường phố như những tấm bảng quảng cáo bán phó-mát treo dầy dương phố Âu Châu. "Độc lập", "Chủ quyè̀n" ở đâu ? khi chí thấy Nga Sô và Đảng chia nhau cai trị đất nước. Công lý là đâu ? khi mà Tiền và Quyền của Đảng là cán cân của pháp luật. No ấm là đâu ? khi mà khắp nơi trên đất nược vẫn còn đói khố. Công bằng là đâu ? khi mà những ông chủ sống trong nhung lụa mà lại mang danh là : "người dày tở trung thành của dân" và chúng tôi, những "ông chủ cuộc dời" thi lây lất trong cảnh sống là̀m than thi tại sao ? tại sao ? Thầy lại bắt tôi phải yêu kính những "dày tớ" sang giàu ấy tại sao ? Chúng tôi lại phải "tuyệt đối trung thành vơi Đảng" và trong sự nghiệp văn chương của Thầy, Thầy có thấy một bi hài kịch nào lôn và diễn ra dài gằn một thế kỷ không Thầy ???
Ngày nay trên mái trường xưa vẫn bảng đen và giấy trắng, Thầy vẫn giảng như xưa ư? bài giảng của Thầy vẫn là "Đảng là cuộc sống của tôi" ư ? và lợp lợp dàn em tôi có còn nghe say sưa những bài giảng của Thầy không ? trong lòng ho nghĩ gì ? trong lòng Thầy tôi nghí gì ???
Hannover dêm 27.6.90
Viên Giác 58-35


## Kính tặng những ai mất mẹ

Hoàng hôn, khói đã lên cao, đồi thông cuốn mình trong lớp sương mù bãng lãng, trời tháng tám, Đalat không mưa, nhưng phảng phất tơ chiều khá lạnh.
Chập chùng dồi núi liên tiếp nhau như những chiếc tô úp ngược, khiến đoàn xe lượn theo triền dốc khá vất vả. Vách đá cheo leo như thách thức vực sâu thăm thẳm kia càng tăng cái hiểm nguy muôn thuở bởi quốc lộ ngoằn ngoèo, hun hút đưa cổ xe quan về an nghỉ nơi quê cha dất tổ. Đành rằng, ai cũng ra di và hư vô cát bụi kia chắc chắn đã miên viễn thường tồn. Đời người được bao lăm trong cỏi mộng phù du ảo tưởng? Xông xáo đó đầy, trần gian lặn hụp, cuối đời rồi cũng xuôi tay. Một tiếng thở dài hối tiếc, giọt nược mắt đã khô vẽ trên quầng mí chút phạc phờ của kẻ thương tâm.
Qua thác Pren, dường trở nên phẳng lặng, sườn đồi nhấp nhô phố thị lưng chừng, ẩn trong màn sương mờ nhạt, tạo ra vẽ mơ hồ giữa chốn đời thực hư chơn giả.
A'm đạm bởi mây trời, lạnh lùng trong hoang vắng, buồn tênh cái kiếp phù sinh cho những ai tiễn chân người theo giòng trần hư vô, tịch tĩnh.

Vãng sanh dường "Linh Sơn" được dựng bên đồi chè choán khoảng đất thênh thang, trống
vắng như cố tạo cái thê lương trơ trọi của mỗi kiếp người.

- Thanh phương oil xuống đi em, linh cửu mẹ sấp chuyển vào vãng diện.
Nàng bừng mắt, cặp đèn cầy lập lòe trong gió như gượng chống với lụi tàn, gắn trên nắp quan tài từ từ di chuyến. Tùng cúi mặt dìu Phương từng bước, càng về đêm gió lạnh càng tăng, nàng gục xuống vai Tùng làm rối bung mái tóc, vành khăn trắng trên đấu sỗ xuống ngang lưng. Còn đâu nước má́t để tuôn? từng cái nấc là niềm đau tột độ...
... Me $\sinh$ ra và lớn lên nơi dây, mẹ hit thở khí trời Đalat, buối ấu thời thơ mộng vàng son. Suối róc rách thông vi vu, chốn trời đất núi rừng khoáng dạt lúc nào cũng nặng trĩu nhớ thương khi bà bước theo chồng về Sài đô hoa hội.
Năm tháng dần qua, chiến tranh bộc phát, khắp non sông khơi lửa điêu tàn, cảnh thanh bình biến mất từ dây nhường lại cho những trận đánh kinh hồn bạt mạng. Cha mẹ lấy nhau chưa được hai năm, lúc Phương cất tiếng chào đời thỉ tiếng goi tòng quân vang vọng. Từ giã lên đường, cha Phương biệt vô âm tín dế trở thành chiến sĩ vô danh, khiến vóc mẹ héo hon chờ dợi...
... Mẹ đón con buổi đầu đi học, chiếc xe đạp khô dầu hơi kẽo kẹt vòng chain. Phương lên sáu trong vòng tay âu yếm nhưng lắm lúc tự hỏi cha mình sao chẳng chịu về? Ngồi phía sau ba ga, vòng tay ôm bụng mẹ bé hỏi những diều thắc mắc.
- Cha con đang ở chiến trường, chừng nào hết giặc sẽ về. Con học thật ngoan thì cha mừng lắm.
- Chừng nào hết giặc hả mẹ?
- Mum!...

Chiếc xe GMC chạy ngang chở dầy Thủy quân lục chiến có vẻ mệt nhọc, dường như vừa áp trận ở một nơi nào đó. Hồi tưởng lại binh chủng của chồng, chua xót dến những câu hỏi thơ ngây của con, bất chợt giọt nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay dang ôm chặt me minh.

- Nước gì âm ấm vậy mẹ? Ưa! mẹ khóc hả, sao vậy mẹ?
- À... Không con à, có cái gì bay vào mắt mẹ đấy thôi không sao dâu!.
Mẹ im lặng hồi lâu như cố giấu cái thương cảm trong lòng, xe vẫn
cứ chậm chạp tiến về Phú thọ, thêm vài giọt nước mắt cứ vậy rơi tuôn. Phương không dám hỏi nửa, nó cảm nhận ra rằng, mẹ mỉnh đang phiền muộn trong tâm.
Tượng chiến sĩ vô danh hùng dũng nơi công trường Cộng Hòa mang một vè buồn tênh, vời vợ, đăm chiêu nhìn mẹ con nàng. Mẹ dừng xe lậ, hưởng mắt nhịn lên bầu trời rồi bảo Phương rằng: "Người ngò̀i đó giống cha con dang trực vậ!".
Kỷ niệm từ đó vọng về làm Phương lúc nào cũng có ấn tượng dến một người cha hiên ngang, hùng vî̉ sã̃n sàng thách thức vởi tháng nắm.

Thời gian cứ thế dần trôi. Phương lổn lên trong vòng tay thân thiết của mẹ. Đôi khi sự thương cảm dối với người cha bị lu mờ bởi sự dồn nén mến yêu tột cùng của mẹ. Phương như con chim non ríu rít suốt ngày bên vòng tay bảo bọc trìu mến. Mẹ nàng cũng vậy, Phương là giot máu cuôi cùng của chồng bà trên cỏi trần này, nhớ nhung chí để thương tâm, bà cố gắng cho con ăn học. Phương dược 13 tuối, cái tuổi "con cầu" phải chuộc về nhà, bà đã bán cho chùa từ dạo lên hai...
Sáng hôm đó sương mai còn đọng, cảnh mưa ngâu lún phún gieo sầu, rằm tháng bảy mùa Vu Lan thắng hội, hai mẹ con dâng lễ về chùa. Đúng là mùa báo hiếu, màu của triệu con tim có dịp hưởng về song thân với lòng thành kính tri ân. Chùa Viên Giác khói trầm ngào ngạt, từ cổng tam quan thẳng vào chánh điện phải qua tượng Me Quan Âm. Nêt mặt từ bi, giải thoát với cành dương liễu sẵn sàng rưới nước cam lồ cho những ai sầu bi não lụy, mím cười đón mẹ con nàng. Bà cuii lạy ngài rồi bắt Phương dảnh lễ như vậy. Tiếng chuông thính thoảng vọng ra, khách thập phương cũng bắt đầu tấp nập...

Chuông trống bát nhã ba hồi, Phật tử lòng thành lắng đọng tâm tư, nguyện cầu mười phương tam bảo khi sư cụ dâng hương bắt đầu khóa lễ Vu Lan, tiếng mõ câu kinh hòa cùng trầm hương phảng phất dưa hồn người cao vút nhiệm mầu...
Me được gắn đóa hoa hồng trắng Phương còn mẹ mang cánh hoa hồng tươi. Ôi! cái màu ý nghĩa tuyệt vời, cái màu cao quý vô song
mà Phương nào biết gì dâu. N6 chí thấy thoải mái khi sư cụ xoa đầu rồi cuii xuống làm phép cởi chiếc xuyến vòng dưới cổ chân đã theo Phương hơn chục năm ròng. Nó nhẹ làm sao!!
Nhớ thương về cha, đong đầy hồn mẹ, bà héo hon từng ngày khi bất chợt có ai nhắc đến tên cha. Hai mé con nhứ bóng với hình, bé nũng nịu bao nhiêu, mę càng cưng chiều bấy nhiêu. Trôi trong tháng ngày êm á, Phương lơn lên theo nét già cỗi của mẹ mình...

- Mé oi! Con đói bụng quá! - Đi học về Phương dã réo ngoài cổng.
- U!! thỉ thay dồ di rồi ăn cơm.

Con gái đã lớn rồi, chuyện gì cũng phái từ từ.
Nàng sà vào lòng mẹ, cái sung sướng vô cùng của đứa con được núp trong vòng tay âu yếm dịu hiền. Bà tát nhẹ một cái rồi mắng yêu:

- Mười lăm tuổi rồi đó nghe chưa!
... Cuộc sống cứ vạay di qua, thời gian là sự biến thiên tăng dần đến sự hủy diệt của một kiếp người. Mẹ ngã bịnh hơn ba tháng qua, anh Tùng, người anh thúc bá phải bỏ việc từ Long Thành về dây giúp Phương chăm sóc mẹ nàng:
Chí có cái tuyệt đối duy nhất ở cỏi đời không ai cưỡng được buộc me tuân theo sau cơn bạo bịnh. Ngoài kia, trời đất tối thui, không một vì sao dẫn dường. Phương ngất xỉu bên thân mẹ trong sự thổn thức tột cùng của đau thương.
Còn gì nưa đâu khi lòng Phương tê tái, âu sầu. Buối chiều, trời Đalat xám xịt, gió hiu hiu lạnh thấm từng cơn. Đoàn người tiễn mẹ dến nơi an nghỉ cuối cùng khá đông. Dù sao, đây vẫn là quể nội. Lúc di hài ngang qua mã Thánh, nơi gởi nắm xương tàn của không biết bao nhiêu thế hệ, Phương có cái cảm giác ngao ngán giữa chốn phù vân.
Côn gì nữa đâu khi lớp đất cuối cùng dược đắp nên hỉnh. Nàng dứng đó bất động, mắt ráo quãnh không ngăn dược cái nấc từng cơn. Bên đồi, tiếng chuông chiều "Linh Quang" vọng diểm công phu, thoảng nghe hồn mình trống vắng như gieo vào lòng chất chứa đau thương:
"Hoàng hôn phủ trên mộ,
Chuông chùa nhẹ nhẹ rơi.
Tôi thấy tôi mất mę
Như mất cả bầu trời..."


## LỜI ME RU

## Khóc ta, khóc thuở vào đời

Mẹ ru giấc ngủ trao lời ân uu
Mong con vươt bể oan cìu u
Mang dòng hào khí luân lưu giữa đời
Rồng Tiên đẹp mãi con ơi
Lac Hồng gắng giū̃ rang ngò̀ Tổ Tiên
Nam nhi tạc da thề nguyền
Liệt oanh hết kiếp truân chuyên không lùi
Bạc đầu trọn vẹn niềm vui
Quê hương mở hội, ngâm ngùi phôi pha
Trải thân gánh vác sơn hà
Tủ sinh đüng để goi là vô duyên
Một mai rü sach muộn phiền
Hân hoan mẹ mim cười miền vô ưu
Vạn Giả Mùa Vu Lan 90
Thanh Tâm
Tháng 6.90
.. Mười mấy năm trôi qua, mười mấy mùa Vu Lan thắng hội, còn đâu nữa cánh hồng rực rở tiêu biểu cho tình mẹ dạt dào.
Giòng đời xuôi ngược đua chen, Phương lận đận rồi rời xa tổ quốc. Hướng trùng dương nhìn về quê me, đã một lần mất mê thân yêu, thêm một lần lia xa đất mẹ... Hởi oi! thuở ấu thơ theo mẹ đến chùa, đóa hoa hồng có nghĩa gì đâu?
Mười mấy lần cánh hồng trắng cài lên ngực áo, mười mấy năm chiếc khăn tang quấn đội trên đầu, cũng là quãng thời gian vĩnh viễn lia mẹ thân yêu thêm từng phút nhớ thương quê mẹ đọng thành những đắng cay hằn khắc nỗi niềm.
Khói trầm lan tỏa... Bài sám nguyện Vu Lan cất lên, Phương chấp tay dâng cả tấm lòng, ước gì bỗng chốc thành Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nàng phóng quang về quỳ bên mồ mẹ.
Mẹ ơi! Vài phút nữa dây, ngực aó con gắn thêm đóa hoa hồng trắng nhở thương "mất mẹ". Kia xem bên cạnh con, một cụ già run rẫy đón nhận cánh hồng tươi! Ôi! Còn gì sung sướng cho bằng! Nó có nghĩa gì đâu? Phải chăng là cái nghîa vô cùng của sự hiện hữu. Màu hoa hồng không là gì! Phải chăng nó thể hiện cái bất biến của
"sắc sácc, không không". Thêm một lần con chết lặng di, hồi tưởng đến vong linh $u$ hiển trong phút giây đón nhận cánh hoa trắng thương tâm của mẹ.
Một tiếng chuông nhẹ ngân, đưa Phương về thực tai, trưởc mặt, doàn oanh vũ "hoa hồng" dịu dàng dâng hương như chia xẻ nỗi đau của từng đóa hoa trắng nhớ thương. Phương chấp tay nhưng nước mắt cứ tuôn, hình bóng mẹ in sâu hiện ngời ngời lên giữa hào quang chư Phật. Hương thơm như hương mẹ, lời kinh thâm trầm vi diệu như tiếng ru ngọt ngào ngày xửa ngày xưa...
Chuông ngân vừa dứt. Bài ca dựa ý của Nhất Hạnh vọng lên:
"Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em, hãy cùng tôi vui sứơng di, vui sưởng di". Phương nhìn lại bông hồng trắng mởi cài, rồi buông tiếng thở dài, đôi mắt dịu dàng của dức Thế Tôn nhìn nàng âu yếm, Phương thụp lạy ngài, như tưởng chừng thấy lại ánh mắt của chính mẹ thuở nào...
Ngoài kia, trời tháng bảy mưa ngâu, tiếng hát ấm, trong, vẫn còn vang vong...

## BẢI DU THI SỐ 10

## CHUYỆN NGAN NÄM

T$T_{\text {rưa a mùa hè, bệhh viện vắng }}$ lặng. Ông ta ngồi đó - dôi lại cuộc đời lao xao, nghiệt ngã - Còn gì là cuộc đời của một bác sĩ? Thời đại mới này tươi đẹp, văn minh, với đất nước quá là giàu sang này. Thời đại mới xã hội chủ nghỉa mà lương bác sĩ tháng không dủ nuôi chính bản thân, lại còn vợ và một lũ con đông nữa chứ!
Nghiệm lại quãng đời như một thân gỗ mục. nát, trôi theo dòng nước cuốn bấp bênh, trôi nổi, quay cuồng theo dồng nước xoáy, đế rồi từ đó mà tìm nơi nương tựa - viên bác sĩ tự nghĩ như vậy.
Đã gần hết một ca trực của ngày chủ nhật, mà chẳng có gì vui vẻ cả. Có lế sống trong thời đại mới này, người ta cũng không dám tới bệnh viện nữa hay sao? hay là hôm nay... Hắn sợ - lại tiếp một điếu thuốc trên môi - Có lẽ...
Có tiếng gỏ cữa - viên bác sĩ như người bừng tỉnh cơn say - giọng nói ồm ồm của thuốc lá - đá thuốc lào:

- C6́ gì vậy nào? Xin mời vào

Viên bác sĩ thở phào khi trút được nỗi lo âu - trước mặt hắn đã có một bệnh nhân tới - Vậy là đã gặp may quá rồi.
Một thiếu phụ khoảng chừng 26 tuổi đang dắt dìu một mẹ già, có lê đang lên cơn sốt cao.

- Dạ thưa bác sĩ - Mẹ tôi bị ốm nặng - Nhờ bác sĩ cưu mang giúp a.

Lại thêm hơi thuốc dài nhả khói:

- Việc gì nào? - Bệnh tình ra sao? mà sao lại đến vào chủ nhật thế này? Sao không dể mai, mốt hãy đưa vào bệnh viện - Bệnh như vậy sao mà chết được.
- A' này - Mà chồng chị đâu há? Sao mà chị phải dưa di! hay không có chồng há.
Người phụ nữ như muốn khóc lên - Song giọng nói của chị ta bình tĩnh hơn:
- Thưa bác sĩ - Chồng tôi dang phục vụ bộ đội ở biên giới phía bắc.
À, à vậy mẹ và vợ của chiến sĩ - Thôi dược - tôi ưu tiên số 1 đấy nhé!
Viên bác sĩ thở dài, chán chường - Cả ngày mới có một người mà lại bà mẹ chiến sĩ thế này thỉ khó mà...
- Nào vào nhanh lên nào - Đàn bà chẳng được việc gì cả.
Người thiếu phụ vừa dắt mẹ vào vừa khóc - bệnh nhân đã quá kiệt sức. Tiếp một diếu thuốc trên môi - Viên bác sĩ ung dung đi vào phòng bệnh nhân.
5 phút.. 10 phát... 30 phát qua di, người thiếu phụ hết đứng lại ngồi, di đi lại lại chờ vị bác sì̀. Viên bác sĩ di ra với vé mặt hết sức quan trọng - như vớ dược ân nhân - thiếu phụ chạy laị phía bác sĩ.
- Thưa bác sî, tỉnh hình cúa mẹ tôi ra sao bác sĩ? Mẹ tôi thế nào thưa bác sĩ?
Lại một điếu thuốc gắn trên môi - tỏ vé chán nãn.
- Bệnh nhân bị sốt cao - tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch có thể... song nếu có thuốc thì sẽ khỏi ngay thôi. Không sao đâu mà chị cứ yên tâm - Nhưng...
- Ôi! ôi cám ơn bác sĩ, lạy ơn bác sĩ
- Đáng tiếc là tôi lại không có cái thuốc đó - mà thứ thuốc này chí có người nhà bệnh nhân mới có thể có được - Chị có thể kiếm được đấy - Vậy chị nghĩ thế nào? - Thôi mạng sống là hơn cả chị ạ. Tôi cũng cố gắng m6t it đi vậy Vì tôi biết hoàn cảnh của nhà chị mà.
- Da thuốc gì? Dạ thuốc gì cơ bác sî?
Người phụ nữ như ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả - Viên bác sĩ cười...
- Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết thuốc gi? để em...
- Làm gì mà chị phải cuống lên vây, phải bình tỉnh chứ! diều gì cũng phải bình tỉnh - tôi nói đâu có sai - Đàn bà chẳng được việc gì cả.
Thế này - Thế này nhé: Bệnh của mẹ chị quá nặng dấy, mà bây giờ ở bệnh viện không có thứ thuốc này để trị nữa đâu - Chị phải tự kiếm lấy mới được - Tại thuốc đó là ... là...
Viên bác sĩ ấp ung không phât ra lời dược nữa. Sau giây phút luống cuống, ông ta luống cuống ghé sát
lại người thiếu phụ - Người thiếu phụ như đồn tất cả thính giác để nghe lời tri ân của viên bác sĩ.
- Thuốc... Thuốc ngan nảm.

Giây phát thoáng qua người thiếu phụ ngỡ ngàng lễn như chả̉ng hiểu gì lời nói của viên bác sí. Phải chăng khoa học ngày nay mơi sáng chế ra loại thuốc mới.
Thưa bác sĩ - Sao lại gọi là thuốc ngan nà̀m a - Tôi chî thấy có ngan đứng, ngan chạy và ngan ăn thôi ạ. Con ngan năm thì chưa thấy - hay là con ngan khi nó di ngư ạ, hay là tôi bắt con ngan ơ nhà nó đang đẻ đấy bé què chân đi tất nó phải nằm, được không bác sĩ?

- Trời! thế còn sao gọi là vị thuốc nưa.
Làm việc với đàn bà thật là khó - Viên bác sĩ chán nãn thở dài phải chăng hôm nay phải ngày tốt của tôi.
- Này có ngan nằm mà nhà chị cũng không hiểu thật à? Thế này nhé! Ngan nằm... Ngan nà̀m nó là ... hắn ra hiệu cho thiếu phụ lại gần:
- Ngan nằm là...
- Là gì thưa bác sĩ ..o..o
- Ngan nằm là... Ngan nằm là... là năm ngàn.
Người thiếu phụ thoáng ngac nhiền - Ôi là năm ngàn - tiếng của bác sĩ Việt Nam bây giờ thật khó hiểu.


## THÔNG BÁO

Cáng dường dinh kỳ xây Chưa Viên Giác, kính xin Quy Vi đến nhà Bank cua Quý Ví làm don chuyển tinh tà theo lố:

## DAUERAUETRAG

vao truong mục cúa Chùa nhuu sau

## Congregation der Vereinigten

Vietn. Buddh. Kirche e.V Deutsche Bank Hannover
Bankleitzahl : 25070070
Konto-Nr. : 865747001
Xin cám ta Quý Vi.
Chùa Viên Giác

## BȦ dƯ THI SÓ 11

Muười lăm năm trôi qua kể từ ngay bạo quyền cuững chiếm miền Nam, tinh yêu nược và lòng căm thù bầy quỳ đỏ vẫn như ngay nào. Nhô Sài gòn "mưa rò̀i chợt nắng", nhớ Long Phú - Sóc Trăng - vượt biên lal̀n thứ 7 bị bắt, lao dịch khổ sai - "ai trở về xứ Việt, nhắn giùm tôi ... người ấy ờ trong tù". Nhớ Cần Giuộc - Long An - chay thoát mạng lưới "bò vàng" cùng chú, nay chú trong ngục tù Thái Lan chờ "thanh lọc ty nạn" sau 16 lần vượt biển - dứa con gai út bỏ mỉnh trên đại dương mênh mông, chết mất xác, còn đau đổn nào hơn không? Nhớ ngày mẹ tôi cùng thím như diên như dại lang thang trên bãi biển Vũng Tàu, Long Hải... Hy vọng xác Th. sẽ tấp vào bờ chăng? Th. oil Em sống khôn thác thiềng, hồn chăng ngậm cười nơi chín suối?
Nhớ sao hết những khổ dau, tan nát bà con 2 bên Nội, Ngoại đã, đang chiu dựng vì Cộng Sản. Khồng quên dược hôm cha vượt ngục từ Lấp Vò - Sa Đéc sau suốt đệm "chêm vè" thở bằng ống trúc dươi ao buốt giá. Không quên dược lúc ngoại ngất xúu sau Tết Mậu Thân khi nhận ra được màu áo len và thè căn cưởc bọc nhựa cua hai cậu vẫn còn trên bộ xương trắng - tay bị trói thúc ké sau lưng, so vổ nát. Anh "giai phóng". chưng tôi như vây đo sao? "Giải khăn sô cho Huể - Nhã Ca! Cảm on chị dã cho thế giới biết dến Cộng Sản tàn ác không bút mực nào tả xiết. Chí có 1 tấm hình tương Loan bắn tên Trung úy Việt Cộng nà̀m vùng - giả dạng dạp xích lô ở Yên Đỗ, dã bắn chết người bạn thân của ông - mà bon phản chiến la 6 rùm beng. Còn mấy chục ngàn người chết tức tươi ở Huế dầu năm 1968, bị Cộng Sản chôn sống tập thể, bị dâp vở dầu; hàng ngàn dân lành bị Việt Cộng thảm sát trong "mùa Hè đó lửa" ơ Đông Hà, Quảng Trỉ; bao nhiêu em nhó hoc trò "hỡi bé tho ngây, em tội tinnh gỉ, sao lại bó di" khi giặc Cộng pháo kích vào trường Cai Lây, Định Tường, v.v.. và v.v.. Sao chưng không nhấc đến? Thời gian dâu co là liêu thuốc làm lẫg quên! Quên sao dượe ngày công an âp vào nhà Dượng lục soát, tìm

## NHÓ, QUÊN

ra tài liệu và truyền đơn Phục Quốc. Dương bị cong tay dẫn di nhưng vẫn hiên ngang trược kẻ thù. Quên sao được Cồ từ trần thê thảm ở Bataan - Phi Luât Tân chết không nhắm mắt, không ngươi thân tiễn đưa, hòm ván ghêp sơ sài, bông dai làm hoa tang. Vi ai ra nông nồi? Quên sao dược những ngày trớn chui trốn nhủi trên căn gác Lữ Gia - tránh cái gọi là "nghiaia vụ quân sự" - nhưng không di thì sóng thúc sau lưng đem thân làm lính dánh thuê trên đất Miên. Mùng cột sã̃n để giựt hai móc, tưởng chừng như không ai ngú ở đo, sẵn sàng tấu thoát khi co dộng; không chống Cộng dược thì có khi nào lại di lính cho
câu hỏi vì sao, tại sao như nhû̃ng nhát chém rí máu trong tôi. Sao ngày xưa sơi dây oan nghiệt lại giữ anh Ba "Nguyễn 'Ai Quốc" lại làm chi trên boong tàu sóng đánh khi biển dộng, khi tê̂n Lê Chiễu Thống cuaa thế kỷ 20 là Nguyễn Tất Thành làm bồi trên dường bán nược cho đế quốc Nga. Phải chi ngày ấy dừng co những mắt xích trên thành tàu cản cáo Hồ cho khỏi văng xuống biển co lê ngày nay dân tộc Việt dâu tủi nhục, dau thương. Bài hát mởi của Khúc Lan sao vẫn vang vang, thấm thía: Chống Tây, Mỹ "Bác" dem dân dỡ dạn cho Nga, Tàu. Đánh thự dân "Bác" dem thân làm tôi đé quốc. Nếu không co "Bác", bom rơi miền

chúng.
Kể sao cho xiết những đọa đày cả dân tộc đã và đang gánh chịu dưới ách búa liềm. Cảnh khổ của gia dình chỉ là thí dụ trước mặt, sao người ta gọi là "ty nạn kinh tến cho được? Sao trước 30/4/1975 không aibó đi cá? Mười năm tha hương, biểu tình Quốc Hận trên thủ dô Bonn vừa qua còn it hơn 2 ngày trước đó ở Frankfurt, về đến hậu trường chí con vài ba chục. Người có lòng, có tâm với quê cha đất tổ chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi? Hay vì bận làm ăn, buôn bán, học hành, không còn thì giờ nghì đến quê hương nữa? Nhửng

Bắc. Không có "Bác", đạn không nố miền Nam. Không có người chôni Tết Mậu Thân, không có người lên núi vào bưng. Và nếu không có "Bác", không hờn căm Nam- Bá́c. Không co "Bác": không có xương trấng Trường Sơn, không có ngày "sinh Bác, tử Nam", không có ngày thây chất biển Đông. Sao co những ké vổ ngực tự xưng là trí thức, lại rêu rao "hòa hợp, hòa giải dân tộc" với bầy quỷ dó. Đông Âu dã dứng lên làm cách mạng, những tên đồ tể ở Bắc Bộ Phư cũng muốn chết như vơ chồng Ce ausescu bên Rumaenien hay sao? Những câu hỏi không giải đáp, bài
toán chưa co đáp số nhưng hy vẹng vẫn tràn trề, nuôi dưỡng niềm tin mânh liệt: ngày Quang Phục không còn xa nữa. Trở về! Tâm tư thôi thác, trở về - ăn nhờ ở đậu xứ người - bị khinh miệt, kỳ thi, ghét bơ nhưng vẫn chưa quay lại được vì đất nườc vẫn còn Cộng Sản; thật chua xót, dắng cay! Sao lại nhẹ dạ, hân hoan du lịch Việt cộng, đành lòng "đâm sau lưng chiến hữu". Sao mù quáng, dễ dãi - chuyển tiền qua Asimex, Asico... kinh tài cho Cộng Sản. Mười năm vât chất đầy đủ nơi đất khách khiến có người quên hết tất cả rồi sao? Quên rằng mình cũng đã từng bị "học tâp cải tạo" 4,5 năm. Quển rằng quê hương mỉnh đang quằn quaii, rên xiết dưới gông cùm bạo quyền. Quên bao nhiêu đồng bào trong các trại ty nạn Đông Nam 'A đang khắc khoải, tuyệt vong khi những cánh cửa của lòng nhân đạo đã khép kín. Sao có kẻ mia mai, châm biếm những người tham gia biểu tình - đấu tranh dể co một ngày về. Anh không làm thỉ thôi, để người khác làm. Sao lại chê bai, chí trích không phải để xây dựng, mà ngược lại. Phải có những kè yêu nưởc thật sự như vậy, dân bản xú mới không bảo minh là ty nạn kinh tế chứ! Vậy tôi hỏi anh: qua đây để làm gi? Sang xứ người với mục dích chi? Đã không tham gia các phong trào chống Cộng, lại gián tiếp "nối giáo cho giặc". Thật khốn nạn, tôi không kềm lại dược tiếng chưởi phẫn uất khi nghe anh, nghe chị còn "cả gan" lổn tiếng tuyên bố cho dù hết Việt Cộng cũng chẳng về ở ngoại quốc sưởng hơn?! Chỉ có ăn là đủ, là thỏa mãn tất cả hay sao? Thật dau buồn cho Mẹ Việt Nam, "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" - dâu cần đợi ai báo, ai kêu mới tham gia tranh đấu chống cái gọi là "Xã Hội Chủ Nghía". Xúc động, mừng dến bàng hoàng khi nghe tin ở Sài gòn dã có it nhất bảy cuộc biếu tình chống bạo quyền Cộng Sản, Hà Nôi lập bốn nhà thương dã chiến dể chuấn bi cứu thương. Cho dù đó là tin chưa kiểm chứng, lòng vẫn tự nhú phải làm gì dể hổ trợ cho bên nhà. Chuyển lứa về Quế $\mathrm{Mê}$ đã có kết quả - những ngọn lửa đang bùng lên, cháy rực thiêu đốt lũ cháu con của chủ nghia Mác, Lê. Hy vọng tràn trề, có niềm tin dể sống, có chủ quan quá không? Ai nói sao mặc kệ, tôi
vẫn tin tưởng mãnh liệt: ngày Phục Quốc đã kề cận, ngày bọn cháng gần "Bác" xa trời.

Đảng là Mẹ, "Bác" là Cha, Từ ngày "Bác" mất, Đảng ta góa chồng
"Bác" oi! "Bác" có biết không?
Thạch Sanh thỉ it, Lý Thông thì nhiều!
Mười lăm năm cưỡng chiếm miền Nam đã quá đủ, chủ nghĩa Cộng Sản đã chết trên toàn thế giởi. Việt Cộng còn muốn hấp hối, dãy dụa trước khi tắt thở bao lâu nưa? Sao chúng không chết phức liền di cho dỡ tốn xương máu của dân tộc Việt đã quá điêu linh. Xin đừng kỳ thi Bắc Nam nữa, xin đừng phân biệt tôn giáo. Tôi qua trưởc, anh qua sau. Tôi là "Việt kiều" ở Tây Đức, còn anh từ Đông Đức trốn sang. Xin dẹp bỏ tị hiềm, nghi ngờ lẫn nhau. Xin dừng chưp mũ nhau là Cộng Sản một cách bừa bãi nữa. Xin hãy ngồi lại với nhau như các Hội Đoàn dang thực hiện, xiết chặt tay nhau Đoàn Kết - quyêt đấu tranh chống Cộng đâu có phải là của riêng ai. Xin hãy tự hào là người Việt Nam (nhưng không phải là "Nazi"), thẳng thắn trả lời mỉnh là người Việt khi người ngoại quốc hay dân bản xứ hỏi dến. Đừng chối quanh: tôi người Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc v.v... Anh bảo tôi: Việt Nam đâu có gì để đáng tự hào? Có nhiều lắm chứ sao không, vài thí dụ trong lịch sử đấu tranh của dân tộc: vó ngựa Mông Cổ một thời tung hoành Châu 'A, đánh tới Hung gia lợi; vậy mà ba lần xâm lăng Việt Nam dều bị quân dân đời Trần đánh tất cá! Lý Thường Kiệt dã từng bình định Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) của Trung Hoa. Chiến thuyền Xiêm La (Thái Lan) bị Nguyễn Huệ tiêu diệt ở Rạch Gầm, v.v.. và v.v.., kể sao cho cùng. Anh nói: đó là chuyện quá khứ! Xin hỏi anh không có quá khứ thì làm sao có hiện tại; không có xưa, sao có nay? Nếu dĩ vãng dân tộc mình không kiêu hùng, biết đầu quê hương đã bị ngoại bang xóa tên trên bản dồ như số phận Chiêm Thành (vậy mình cũng đã từng thời là đế quốc? Hay đó là lẽ tự nhiên trong luật sinh tồn: "manh dược, yếu thua"?). Nhưng dầu phải chí giỏi trên lãnh vực chinh chiến, nhân tài trong văn học Việt Nam cũng như lá mùa Thu, đếm sao cho xuể! Anh
không nhớ Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đã dược UNESCO tôn phong là vĩ nhân? Anh đã quên Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm... và còn rất nhiều nữa. Anh có nhớ lác xứ mình ráp được xe La Đà Lat thì Hy Yun'Đai còn đi làm nhân công bên Nam Hàn. Ngày nay người ta sản xuất xe hơi hàng loạt; còn minh thì vẫn nghèo đói, tối tăm vì Cộng Sản. Anh cho rà̀ng anh sinh ra ở đây - nói tiếng Đức là việc bình thường, chẳng có gì đáng quan tâm, lo ngai cả! Bây giờ chúng còn nhỏ, anh chị còn khả năng dạy dỗ dược. Tương lai bầy tré lônn lên, cở trinh độ Gymnasium - liệu anh chị còn dủ tiếng Đức để giảng bài cho chúng nó không? (Kẻ viết bài này không dám vơ đũa cả nắm", xin đừng hiểu lầm là tất cá người Việt ở Đức nói riêng và hải ngoại nói chung). Đừng ngại xấp nhỏ không nói được tiếng người, sao không lo chuyện con mình quên Việt ngữ? Mới 15 năm con cái đã bắt đầu xa gốc, 15 năm sau nưa sẽ ra sao? Tại sao đa số người Thổ, người Trung Hoa, Nhât Bản không dể con họ quên tiếng mẹ dẻ khi sống ở Đức; họ cũng bận rộn di làm, mưu kế sinh nhai; ít có thỉ giờ rãnh như mình vậy. Do Thái tha hương 2000 năm vẫn không mất gốc, tiếng Do Thái vẫn không mai một. Anh tự nhận là người "Do Thái da vàng", sao con anh lại chí nói được tiếng Âu Mỹ, Anh, Pháp, Đức,...? Nếu cứ đà này kéo dài, mai sau phần đông chúng nó chả biết Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng, Nguyển Thái Học, v.v.. lă ai cả. Và cũng không hề nghe tới Lục Vân Tiển, Kim Vân Kiều, Chinh Phụ Ngâm...; hoặc dơn giản hơn nữa: Sư Tích An Tiêm, Sự Tích Chữ Đồng Tử, Sonn Tinh Thủy Tinh, v.v...
Có nhiều cái đáng nhớ, nhưng cũng có nhiều cái không nên quên. Xin nhớ mình con Rồng, cháu Tiên; và đừng quên Cộng Sản đang dày xéo Quê Mẹ Việt Nam.

## ĐÓN ĐỌC

GIẢI VÅN NGHE VIÊN GIÁC

## BAII DU THI SÓ 12

## TÂM



## LİNH

Thời gian cuối 71, tôi và Trọng từ câu lạc bộ SQ sư đoàn về, khoản 3 giờ chiều, Trọng lái xe tôi ngồi một bên.
Từ xa chúng tôi thấy một bóng hồng, áo dài bay bay, che dù hồng, đang tiến về phía đơn vị chúng tôi. Căn cứ Lai Khê, trước đó Sư doàn Không Ky Hoa Kỳ đóng, sau chuyển laii cho Sư Đoàn 5 bộ binh, từ Bỉnh Dương lên thay. Tuy hơ xa Saigon nhưng thính thoảng cũng có người dẹp xuất hiện. Bơng hồng này ghé đơn vị chúng tôi, nên Trọng thểm ga. Xe ngừng trước cổng, anh lính gác hạ chiếc dây cáp chắn cửa, tôi hỏi : Cô này đến tìm ai thế?
Anh lính gác trao cho tôi thé sinh viên, năm thứ 3 trường Luật khoa Saigon tên Ng. t. M.L, hai mươi ba tuối. Dáng cao cao, nước da trấng, trên ngực áo dài có thêu hoa văn, giày cao gót mũi bằng. Thoáng nhin nhận xét "Trên trung bình". Cô ta tiến về phía chúng tôi khẽ gât đầu: Thưa ông, chúng tôi vừa nhận được diện tín báo tin, T/Úy Nguyễn Phước Đa, vừa tử trânn, em là thân nhân của anh ấy đến xin nhận xác. Việc chết chóc đối với một Sư doàn tác chiến, dĩ nhiên là chuyện thường tỉnh. Thật ra chúng tôi cũng không hay biết. Phần hành đó Trung đội Chung sư. Chú Điếm trưởng đứng xớ rớ tôi hỏi: Ai chết đó em?
Trỉnh D.B. có ông T/U'y mới đổi về Đ.Đ trinh sát, dẩn toán kích ngoài vòng rào cổng Nam , bị min chết. Kế đó một chiếc xe Toyota co thùng, trên xe vài ba người đang khóc tí tê, tôi đoán cũng thân nhân của anh ấy. Trọng nhỏ hơn tôi hai tuổi, cũng có cái tật "thấy đàn bà con gái là xầm xi". Trong cho xe ngang qua Trung dội Chung sự, còn tiếc rẽ̃ "bóng hồng" nên ngừng xe phía trước. Mọi việ̣c đều được chu toàn. Đại loại như cắt đặt sĩ quan gác quan tài, hàn rương, hoa quả, nhang dèn... Xe

## NHỚ CỐ HƯƠNG

> Mười lăm năm ở chốn quê người Cố hương muôn vạn dặm xa khơi Thương em nhớ cháu lòng chua xót Trông về cố quốc lệ thà̀m rợ Quê người lưu lạc bấy lâu nay Tuối hạc chồng thêm với tháng ngày Còn mong chi được về quê cũ Gởi nâm xương tàn với cỏ cây Một thoáng mây bay ở cuối trời
> Cũng làm thương nhớ đến chơi vơi Mái nhà êm ấm ngày xưa áy Bên giòng nước bạc lựng lờ trôi Cố hương ơi hỡi cố hương oi ! Bao năm xa cách mấy phương tròi Kỷ niệm chôn vùi theo dI vãng
> Thương nhớ còn trong ký ức thôi
> Phan Thị Vinh
> Xuân Canh Nge
chúng tôi vừa đậu, Trung đội trưởng Chung sự, một T/Uy già đến chào, tôil hỏi thêm và được biết, vị $S Q$ này vừa ra trường $S Q$ Đà Lạt thuyên chuyển về $\mathrm{SĐ}$ và nhận nhiệm vụ ĐĐ Phó Trinh sát.
Nói đến hai tiếng trinh sát, ai cũng rõ, đó là con cưng của $\mathrm{S} Ð$. Nơi nào bị vây đánh không thủng, SĐ đều cho trinh sát hoặc trực thăng từ trên đầu địch hoặc bằng mọi giá... tốc chiến tốc thắng vừa yểm trợ vừa giải vây. Sau bốn năm huấn luyện tại quân trường, về đây nhận nhiệm vụ. Dĩ nhiên được $S Ð$ cho phép nghĩ dưỡng sức sau những năm thụ huấn. Đa còn xin thêm một giấy phép cưới vợ. Hai giấy phép vị chi hơn ba tuần. Lẽ ra anh $Đ Ð$ trưởng cho Đa đi phép ngay chiều hôm nhận chức, nhưng có tin vợ đau con yếu... cho nên anh $Đ Ð T$ đề nghị : "Anh Đa nán lại coi đơn vị một đêm, tôi có chuyện "Dù" về Bình Dương thăm má bà tré, sáng tôi lên sôm, cho xe đưa anh về và còn đám cưới nữa chứ?
Một sĩ quan vừa ra trường, lòng đầy nhiệt huyết. Tối dến anh dẫn một toán đi phục kích bên ngoài, cổng phía Nam Lai Khê. Toán kích bố trí dọc theo con đường 13 từ Nam Lai Khê di Bến Cát. Khu vực này kể như an toàn một trăm phần trăm. Các tổ tìm vị trí, gài min Clémore, tầm sát hại hưởng về phía khả nghi. Xong là ngú, anh gác cũng ngủ luôn, Khoảng 9 giờ, một vài tên du kích hay đặc công gì đó, bò sát đơn vị, quầy một vài quả mìn, hướng sát hại về phía lính gác. Lui ra một khoảng,
bắn choác choác vài loạt AK . Lính gác giật mỉnh khi có tiếng súng, vội vàng bấm "min". T/Uy Đa chưa quen trận mạc, 16 đầu quan sát. Các quả min Clémore nổ, tầm sát hại quay vào. Không ai bị thương ngoại trừ anh $Đ \mathrm{a}$ bi một mảnh nhó ghim thẳng vào tim. Xác chết được đặt vào quan tài, đậy nắp hờ. Trước khi tẩm liệm, mọi vật dụng cá nhân, như đồng hồ, dây chuyền cà rá... được tháo gõ̃ và giao lại cho thân nhân. Ngay lúc đó, cô M.L tiến đến chúng tôi và noi: - Xin phép ông cho gia dình tôi gặp mặt lần cuối cùng dược không? Chuyện không có gì phải nói. Hòm chưa đóng nắp hay hàn chì. Tôi gọi phần hành mở nắp. Xác dược phủ một lơ̂p vải trắng trên mặt, từ cổ xuống dưới đắp mền cấn thận. Cả gia dỉnh đều khóc, riêng cô M.L không khóc. Tưa sát quan tài gõ kính den thay thế kính cận, nhin vào mặt xác chết chăm chăm; Như dồn hết moi can dảm, bỉnh tính, chậm rãi, nhưng tiếng nói đôi khi run hay đứt quã̃ng:
Anh Đa!
Hơn sáu năm qua, lúc anh và em là hai đứa học trò, tỉnh. yêu dậy sóng. Nuôi dưỡng chắt chiu, một quả cầu kỷ niệm. Ngày họp mặt vinh viễn không còn. Em không biết phải nói gì với anh dây? Lời tạ từ cuối cùng nào phải nói hởi anh. Anh Đa ơi! Thôi anh hãy ngủ yên...
Còn chiếc nhẫn dính hôn, bao năm trọn vẹn em và anh gin giữ nó. Bảo vật của tình yêu. Hồm nay anh ra di không còn hẹn nữa,
xin phép cho em gởi lại anh chiếc nhẫn này... và anh vui lòng cho em chiếc nhẫri của anh, anh nhé.
Cô M.L tốc chiếc mền đắp trên bụng, lòn tay xuống và kéo bàn tay trái của T/U Đa. Cánh tay vầng lời, mềm mại được nâng đặt trên bụng. Tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh $甲$ (loại nhẫn bằng tăm xáa răng, làm bằng vàng tây có răn răn...). Đồng thời cô tháo chiếc nhẫn trên tay, từ từ đeo lại cho chàng. Cấn thận cô đặt cánh tay trở lại vi trí. Vừa kéo chiếc mền đậy lại, bổng dưng máu đổ trào ra từ miệng mũi xác chết, sùi bọt. Hai hàng nước mắt cuồn cuộn tràn xuống hai bên lỗ tai. Cô M.L lảo đão hai tay ôm chặt dầu anh $Đ \mathrm{a}$, gục đầu bất tĩnh. Mái tóc dài, bồng bềnh phủ trên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, thấm lên mái tóc những giọt máu còn rí chảy hai bên khóe miệng: Tôi vội vàng hét: - Đem đi bệnh viện Trung doàn 8 mau lên". Xe vừa chở cô đi tôi đứng lại ngẩn ngơ. Một hạ sĩ gần bên tôi nói: - La quá D.B, chiếc nhẫn lúc tấm liệm, em tháo cách mấy cũng không ra, bây giờ cô ta tháo dễ ơt như chơi.
Em lại tay phải phía bên kia giở lên coi, còn cứng hay mềm, tôi bảo?.
Anh hạ sĩ vén mền, nắm cánh tay đã cứng đờ, kéo mạnh lên, thân hình nhấc theo luôn. Lác đó Trọng cũng đến, thử kêo, cánh tay trái, lắc qua lắc lại, vẫn mềm như người còn sống, nhất là ngón tay đeo nhẫn, vẫn còn ấm ấm.
Tia nắng yếu ớt của chiều cuối đông , không đủ sưởi ấm lòng người cô phụ. Cơn gió lạnh làm bay những chiếc lá cao su cuối cùng cố bám lấy những cành trơ trụi lá.
Chú thích: Trong thời gian học tập cải tạo, tôi có kể lại chuyện nầy cho một số bạn tù nghe, mỗi người giải thích một ý riêng. Tình cờ tôi được dọc quyển "Sống và Chết" của Thich Chánh Lac chứng minh "Chết là gì?" là tiềm thức (tâm linh) lia khỏi xác, không còn nhiệt dộ, mệnh căn doạn tuyệt. Ông giải thích thêm: "Sau khi tắt hơi "thần thức vẫn chưa lia khỏi xác, còn tri giác và đó là thời kỳ đau khổ tột cùng của tâm linh nên chưa thể gọi là chết còn phải chờ một thời gian; thần thức thật sự ra di mơi gọi rằng chết thật (Phải mất từ 12 giờ trở di).

Mây ooi ! hãy ngùng trôi
Cho ta lời nhắn gưi
Về phương trò̀ xa xôi
Noi ấy có mẹ ta
Đang ngày đêêm ngóng đợ
Đúa con xa chưa vè̀
Thổi nhanh lên gió ờ !
Về tới đất quê minh
Cuốn đi những thương đau
Trên lưng còng của me
Mùa thu sắp qua đi
Những chiếc lá vàng kia
Sao ngươ còn ở đó
Ngươibất chấp thòigian
Qui luật của cuộc sống
Bão táp đang đến kìa
Sẽ quật ngươi rung xuống
Lü "quí đỏ" kéo về
Đã cướp đi cuộc sống
Sáu mườ triệu dân ta
Tiếng tré tho không còn
Của lớp học chiều nay
Trên cánh đồng mênh mông
Vắng bóng chú trẻ trâu
Tiếng sáo đồng cao ngất
Thương cho những người chi
Những năm dài chờ đơi
Tuổi xuân đã qua nhanh
Mà chẳng thấy người về
Biết bao là̀n như vậy
Mẹ thắp hương cầu nguyện
Cho những đưa con xa
Me ờ! Con sẽ về
Cüng bão táp cách mang
Đangtừ Âu sangÁ
Nhấn chìm lũ qui đó
Trá lai tiếng tré thơ
Reo vui khắp sân trường
Đem lại những lò̀ yêu
Qua bao ngày chờ đơi
Cho nu cuời của me
Trên môi héo bao ngày
ĐỖ TRƯỜNG (VŨ HÒA)
Wallhalben 6.3.1990

## VÅN NGHÊ

## NÚI XANH MÂY HỐNG

## CHUONG HAI

(tiếp theo Viên Giác 57)

## Vinh Háo

Thật là lý thú khi chúng ta phát giác ra rằng chúng ta lầm lẫn. Và cũng thật là lý thú khi chưng ta biết rõ mình lầm lẫn mà vẫn cứ để sự lầm lẫn đó tiếp tục vận hành của nó, đồng thời coi đó như là y y muốn đúng đắn của chính minh vậy.
Mặt trời đã lên khỏi dãy núi phía Đông. Không khí một ngày mới kích thích niềm vui và mơ màn cho nhiều câu chuyện trên tàu. Người ta nói với nhau về nhữg chuyện buôn, những cuộc đi xa của họ. Qua vài câu chuyện, tôi mới vỡ lẽ rằng đây là chuyến tàu ra Trung chứ không phải vào Nam như tôi và Đức nghi. Thế mà nãy giờ tôi cứ mường tượng ra một cảnh trí Sài gòn đang chờ đón mình. Trong trường hợp lầm lẫn một cách ngớ ngấn như thế, người ta có thể hoảng lên và đòi xuống gấp ở một ga nào đó gần nhất. Và sẽ thật là phiền toái nếu người ta mang nhiều hành lý. Tôi thấy có người mang lên tàu bảy cái gió, hai thùng mắm và một số đồ linh tinh kềnh càng khác. Tôi đứng như thế, im lặng và bình thản, và cảm nghe một nồi niềm gì đó ngồ ngộ, kỳ thú. May mà không ai hỏi đến tôi. Nếu họ hỏi và tôi trả lời rằng tôi vào Sài gòn, chắc họ cười dữ. Và cũng may là chuyến đi của tôi hôm nay, tuy cũng nhắm vào Sài gòn thật đấy, nhưng không nhất thiết phải là Sài gòn. Đối với tôi, mục dích chuyến di này là $Đ I$, chứ không phải là ĐI ĐÂU. Do đó, con tà co dưa tôi ra Trung thì cũng được thôi. Ngay trong trí tôi lúc đó, sự phản kháng rất là yếu ớt. Tôi dể mặc cho cuộc lữ có thể đưa mình đến bất cứ nơi nào. Bằng quyết định đó, bằng thái độ chấp nhận và không chọn lựa đó, tôi thấy mình thực sự tự do và hạnh phác. Bắt dầu từ hôm nay, tôi có thẩm quyền rất lônn về cuộc sống của mình. Bao lâu nay, nhất nhất mọi sự đều do gia dình (khi
chưa xuất gia) và thầy Bổn sư (lúc đã vào chùa) quyết định. Một chuyến phiêu du không những cho tôi nỗi thích thú vì những mới lạ, những bất ngờ dang chờ đón mà còn cho tôi cái cảm tưởng (hay ảo tưởng?) rằng, tôi đã thực sự cởi hết những trói buộc.
Tàu chạy lúc lấu thì ánh nắng chiếu vào giữa toa. Tôi không có chỗ ngồi. Đúng nhữ lời Đức nói, nếu cứ tình trạng mỗi ga ngừng để rước khách và bốc hàng hơa thì sẽ̃ có triển vọng rằng chốc nữa tôi sẽ đứng một chân cho mà xem.
Đến ga Tuy hòa, khách chen lên chật cứng. Người ta dẫm lên chân tôi nhiều lần. Kẻ khác bị như vậy hẳn đã sừng sộ chửi rủa lên rồi. Tôi thì chí biết than thầm mà thôi. Có những bàn chân mang bùn non làm nhầy nhụa trên dép và lưng bàn chân tôi. Lại có người mang guốc nghiền trên mấy ngón chân ló ra của tôi nữa. Đó là chưa kể hai thùng nước mắm của ai đó đặt trên sàn tàu, phía sau lưng, sát chỗ tôi đứng. Cứ mỗi bận con tàu xốc mạnh hay thắng rít ở một ga nào đó thì từ hai miệng thùng được bịt bằng túi nylon có ràng giây thun, nược mắm lại phì ra y như hai thằng khùng vừa sặc cười vừa phun nước miếng vào người minh vậy. Sự kiện này làm tôi thấy phiền ghê gởm, nhưng tôi vẫn im lim như một pho tượng. Đã vậy, người ta còn lấn như buộc tôi phải dời gót. Nhớ lời Đức, tôi nghí gi, chứ dời gót thì nhất dịnh không dược rồi. Mình không nên giành lấn người ta nhưng it nhất minh cũng giữ được thế đứng của mình. Tôi bèn "xuống tấn", rán đứng trụ một chỗ, không co chân lên một khắc nào. Hai bắp chân đã từng được tôi luyện mối mùa hè bằng cách gánh nước từ dưới xóm leo một trăm hai mươi tám bậc cấp lên chùa Núi, nay dược dịp thi thố cái chức năng thô kệch của nó. Nhưng đó là tôi quá lo vậy thôi chứ thực thì tình thế không dến nỗi nghiêm trọng như Đức nói. Lúc tàu sắp rời ga Tuy hòa, có hai thiếu nữ trạc tuổi tôi từ dưới sân ga nhảy phóc lên cửa sổ ở khoảng giữa toa, ngay chỗ tôi
đứng. Họ lẹ làng dưa lên từ dưỡi hai bao gạo rồi đấy ùn đến chỗ tôi. Nhờ vậy mà quanh tôi, người ta dãn ra, rộng dược một chút. Nhưng khổ nổi, một bàn chân tôi đã nằm dưới bao gạo. Thấy nó cũng chẳng khó chịu bao nhiêu nên tôi cứ việc đứng yên. Tàu chạy. Một thiếu nữ dến xốc lại bao gạo và khám phá ra cái bàn chân dơ hầy và trường kỳ chịu đựng của tôi nãy giờ bị kẹt ở dưởi. Cô ta khẽ xin lồi:
"Sao chú không nói để tôi nhích qua một bên!"
Tôi trả lời lúng búng chẳng ra câu, rồi chỉ biết cười nhẹ. Cô ta định nói thêm gì nữa đó nhưng thấy tôi nhìn chồ khác nên thôi. Một chốc, cô lên tiếng mời tôi ngồi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu. Cô ta chí lên bao gap:
"Chú ngồi lển đây cho khỏe chân."
Tôi lại láng túng. Tôi không biết rõ là một tu sĩ ngồi trên bao gạo như thế coi có được không. Thuở bé, còn ở nhà, mấy bao gạo mẹ tôi mua về để ở góc phòng thường là cứ điểm lý tưởng cho nhưng trò chơi của bọn trẻ chúng tôi. Nhưng mỗi khi thấy một đứa trèo lên bao gạo, mẹ tôi đều quở. Bà chí cho phép chúng tôi nấp sau bao gạo (đế chơi trò bắt hay bắn súng) chứ không cho dẫm. đạp lên đo. Mẹ tôi không nói rô lý do, chí nói rằng làm như thế là mang tội nặng lắm và có thể mắc quả báo là không có gao mà ăn. Chúng tôi không sơ bị đói nhưng rất sơ chữ "mang tội" hay chữ "Trời phạt" nên nghe theo răm rắp. Bây giờ, tôi đã rổ lý do vì sao mẹ tôi cấm. Hạt gạo là của Trời cho, không nên vung vãi phung phí và tỏ ý bất kính mà phải trân quí như nhưng hạt ngọc. Lý do đó không gây cho tồi chút băn khoăn hay sợ hãi tội lỗi trong trường hợp ngày hôm nay nưa. Nhưng liệu rằng khi tôi đồng ý ngồi trên hai bao gạo, những người chung quanh có thầm trách tôi chăng? Tôi thì cho phép minh ngồi rồi đó (vỉ tôi đã quá thèm ngồi), còn họ thì sao? Tôi đưa mắt lướt nhanh qua những khuôn mặt gần đó xem thử họ có ý gì phản đối không nếu tôi vén áo ngồi xuống. Thật may là vài người khác dã dồng thanh mời tôi ngồi nối lời thiếu nữ kia. Họ đều có vẻ quan tâm đến tôi, một tu sĩ hiền hòa, câm lặng và có hơi "ngây ngôn", đứng im. từ hồi khuya đến

Viên Giác 58-43
giơ. Thấy ho có vé thành thật và ẩn cần, tô̂i môi yên tâm ngồi xuống. Hai bao gạo chồng lên nhau cao hơn băng ghế gố trên toa. Tôi có vẻ cao ngất nghếu so vơi những người ngồi quanh. Và hạnh phưc thay khi dược ngò̀i xuống! Bao gạo mới thật là êm à làm sao! Tồi chợt thấy hạnh phúc là một cái gì giản đơn, dễ hiểu như thế thôi. Buồn ngú mà dược ngú, đói bưng mà dược ăn, khát nước mà được uống, mói chân mà dược ngòi. Hanh phúc co nghia là vậy. Nhưng tồi cũ̃ng có thể nhìn thấy trong hạnh phúc và khổ dau, sự cảm nhận cái này không thể tách rời khỏi cái kia. Và cả hai đêu có tính cách tương dối. Khi người ta cượp của tôi tất cà gia sản mà tôi dã gầy dựng dược rồi cho tôi lai một it cơm gạo hay một túp lều nhỏ để sống thì cái hạnh phúc mà tôi có thể co lúc ấy chí là một áo tưởng. Khi người ta bóp cổ tối, tôi nghẹt thở, rồi người ta thả tôi, tội hết nghẹt thở và tôi sung sương. Nhưng sịł hô hấp bình thưỡng cuà tôi là cái tôi đã có sẵn chứ không phải là ân huê̂ của người ta ban cho. Trong cuộc sống, người ta thường bị lừa loc để dến nỗi co thế an phận và hài lòng vì những hạnh phúc giả tạo, cỏn con tương tơ như vâ̂y. Tôi dang miên man trong những suy tư về hạnh phúc thì thiếu nứ buôn gạo đứng gần dấy, nghiêng về phía tồi, noi thấp giọng:
"C6́ ai hỏi chú nói gạo mua cho chùa nghe. Làm phước cho tôi chú há."
Nôi xong, cô ta chen qua toa khác. Tôi chí biết than thầm trong bưng: "Trời dất!", chứ chẳng biết phải làm sao. Tối nghĩ rà̀ng dó là cách cô ta trốn thuế. Một tu sĩ mang gạo đi sê không bị nghi ngờ là một con buôn và gạo đó có thế dược miễn thuế, hoặc khỏi bị trưng thu nếu gặp những nhân viên hỏa xa có dực tin. Tôi có thế giúp cho cô ta dược dấy, bằng cách nơi dối như cô ta bày. Nhưng tôi chẳng c 6 chát hiểu biết gì về chuyện gaoo cơm, buôn bán thî làm sao tôi có thể ưng đối rành rẽ̃ nếu nhân viên quan thuế gặn hỏi một cách kỹ lưởng, gắt gao! (Chẳng han, gạo loại gị? Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền một ký? Bao nhiêu ký tất cả? Đem gạo di dâu? Tuôn gạo lên ngõ nào, ga nào mà chưa đơng thuế?) Càng nghĩ tôi càng lo lăng, bồn chồn.

Sau năm 1975, hình như mọi thái dộ chống lại Nhà Nước dều được mặc nhiên công nhận như là những hành vi hợp lý và đạo đức. Giúp cho một người dân qua mặt Nhà Nược để sinh sống bằng cách bao che, nôi dối cho họ, tồi nghĩ tôi co thể làm dược mà không thấy ray rứt gì bao nhiêu vì rằng hành vi đó khiến tôi bị phạm vào hai giới cấm căn bản của một người theo Phât (trốn thuế thuộc giởi thứ hai: ăn căp; nói dối thuộ́c giôi thứ tư: vong ngû). Nhưng không phải đây là việc "làm phước"

như thiếu nữ kia nói đó sao! Tuy vậy, diều này cũng làm tôi khổ tâm không it. Vì tôi, một tu sĩ dang bát đầu một cuộc lang thang, hành lý đơn giản, sao lại phải cưu mang làm gì hai bao gao "ác ôn" kia kia! Nghi đi nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Lại buồn cười ở chố người ta không những không cấm minh ngồi trền bao gạo mà còn mời minh ngòi trên đó một cách tử tế; không những mời ngòi mà conn nài ní mình hã̃y coi (dù tạm thơi) nhứ mình là chú nhân của hai bao gạo ây. Đời thật nhiều nỗi rối rắm! Nhưng ta phải chấp nhận vậy.
Ga Diêu trì là ga chót của chuyến tàu này. Hai thiếu nữ kia đến, trả tự do cho tôi và xin nhận lại hai bao gạo. Tôi thở phào nhẹ nhỏm và cû̃ng trả tự do cho hai
bao gạo. Hai cô đều ngõ lời cám on tôi. Tôi im lặng xuống tàu, nhưng cũng thầm nói ràng. "Cám ơn hai cô đã cho tôi một chỗ ngòi thoải mái. Và nếu hai cô có ý muốn làm ơn làm phước cho tôi thì xin dừng để tôi có cơ hội cám ơn hai cô là̀n nữa về những bao gạo khác."
Tôi thức trắng một đêm tại sân ga rồi đáp chuyến tàu khuya ra Đà nẵng. Từ Đà nẵng, tôi lại đón xe di Hội an (Faifoo). Đây la thành phố nhỏ mà quãng đời hành điệu (làm chú tiểu) của tôi đả gán liền vởi nhiêu kỷ niệm thơ mộng, dễ thương. Tôi vào chùa Long Tuyền, vi dây là ngôi chùa duy nhất trong tưnh mà tôi nghỉ rằng thích hơp vơi tôi hơn cả. Tôi dã̃ học và sống ở đây ba năm. Lúc đó, chùa Long Tuyền còn là một Phật học viện. Sau biến cố ba mươi tháng tư, Phật học viện giải tán. Anh em trong lổp chia tay nhau ai về quê nấy. Đầu năm một chín bảy sáu tôi môi rời noi này dế về Nha trang tiếp tục hoc. Noi đây còn lại một vài huynh dệ thường trú ở chùa. Ho là nhû̉ng tu sĩ nhiệt huyết trong sạch và làm việc đồng áng rất gioỉ. Tôi dến chùa nhẳm lác cả chùa đều ra ruộng cả. Phải đến trưa tôi mơi gạ̣p dú mặt. Trong số những bạn bè của tôi ờ dây, người tôi mong dược gặp mặt nhất là Tửu. Thuở trước, chú là người thân nhất, vừa như anh, vừa nhứ bạn tri âm của tôi vây. Tuy nhiên, sau thơi gian xa cách, chừ gặp lại, tôi thấy Tửu không hợp vợi tôi như trược nữa. Không hiểu rà̀ng do Tửu thay đối hay tôi đối thay mà sự thân mật và thông cảm nhứ xưa không con. Tôi tạm cho ràng co lễ chưng tôi đêu đã lốn. Tuoúi tho không còn nữa. Tôi đã bát đầu là môt chàng trai có chiều cao, co thé lực và một it kiến thức về dời sống. Nhưng cûng co thể là do suy so sánh, dù là so sánh một cách vô tỉnh, giữa Tửu và Đức ngang tuối nhau và đều lốn hơn tôi sáu tuối. Cả hai đều kết thân vôi tôi trong tỉnh bạn, chứ không phải vai vế anh em. Tôi đã có thể chdi thân với Tửu và Đức, nhưng trên thực té, tôi thấy Tửu và Đức khác nhau rất xa trong cách cư xử lẫn tuính tînh. Tửu không hợp vôi tôii nhiều như Đức. Trong vài khía canh khăc cũng thế. Tửu thẳng thấn, Đức cūng thẩng thắn, nhưng cái thẳng thẳn của Tửu thường làm
giơ. Thấy ho có vé thành thật và ẩn cần, tô̂i môi yên tâm ngồi xuống. Hai bao gạo chồng lên nhau cao hơn băng ghế gố trên toa. Tôi có vẻ cao ngất nghếu so vơi những người ngồi quanh. Và hạnh phưc thay khi dược ngò̀i xuống! Bao gạo mới thật là êm à làm sao! Tồi chợt thấy hạnh phúc là một cái gì giản đơn, dễ hiểu như thế thôi. Buồn ngú mà dược ngú, đói bưng mà dược ăn, khát nước mà được uống, mói chân mà dược ngòi. Hanh phúc co nghia là vậy. Nhưng tồi cũ̃ng có thể nhìn thấy trong hạnh phúc và khổ dau, sự cảm nhận cái này không thể tách rời khỏi cái kia. Và cả hai đêu có tính cách tương dối. Khi người ta cượp của tôi tất cà gia sản mà tôi dã gầy dựng dược rồi cho tôi lai một it cơm gạo hay một túp lều nhỏ để sống thì cái hạnh phúc mà tôi có thể co lúc ấy chí là một áo tưởng. Khi người ta bóp cổ tối, tôi nghẹt thở, rồi người ta thả tôi, tội hết nghẹt thở và tôi sung sương. Nhưng sịł hô hấp bình thưỡng cuà tôi là cái tôi đã có sẵn chứ không phải là ân huê̂ của người ta ban cho. Trong cuộc sống, người ta thường bị lừa loc để dến nỗi co thế an phận và hài lòng vì những hạnh phúc giả tạo, cỏn con tương tơ như vâ̂y. Tôi dang miên man trong những suy tư về hạnh phúc thì thiếu nứ buôn gạo đứng gần dấy, nghiêng về phía tồi, noi thấp giọng:
"C6́ ai hỏi chú nói gạo mua cho chùa nghe. Làm phước cho tôi chú há."
Nôi xong, cô ta chen qua toa khác. Tôi chí biết than thầm trong bưng: "Trời dất!", chứ chẳng biết phải làm sao. Tối nghĩ rà̀ng dó là cách cô ta trốn thuế. Một tu sĩ mang gạo đi sê không bị nghi ngờ là một con buôn và gạo đó có thế dược miễn thuế, hoặc khỏi bị trưng thu nếu gặp những nhân viên hỏa xa có dực tin. Tôi có thế giúp cho cô ta dược dấy, bằng cách nơi dối như cô ta bày. Nhưng tôi chẳng c 6 chát hiểu biết gì về chuyện gaoo cơm, buôn bán thî làm sao tôi có thể ưng đối rành rẽ̃ nếu nhân viên quan thuế gặn hỏi một cách kỹ lưởng, gắt gao! (Chẳng han, gạo loại gị? Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền một ký? Bao nhiêu ký tất cả? Đem gạo di dâu? Tuôn gạo lên ngõ nào, ga nào mà chưa đơng thuế?) Càng nghĩ tôi càng lo lăng, bồn chồn.

Sau năm 1975, hình như mọi thái dộ chống lại Nhà Nước dều được mặc nhiên công nhận như là những hành vi hợp lý và đạo đức. Giúp cho một người dân qua mặt Nhà Nược để sinh sống bằng cách bao che, nôi dối cho họ, tồi nghĩ tôi co thể làm dược mà không thấy ray rứt gì bao nhiêu vì rằng hành vi đó khiến tôi bị phạm vào hai giới cấm căn bản của một người theo Phât (trốn thuế thuộc giởi thứ hai: ăn căp; nói dối thuộ́c giôi thứ tư: vong ngû). Nhưng không phải đây là việc "làm phước"

như thiếu nữ kia nói đó sao! Tuy vậy, diều này cũng làm tôi khổ tâm không it. Vì tôi, một tu sĩ dang bát đầu một cuộc lang thang, hành lý đơn giản, sao lại phải cưu mang làm gì hai bao gao "ác ôn" kia kia! Nghi đi nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Lại buồn cười ở chố người ta không những không cấm minh ngồi trền bao gạo mà còn mời minh ngòi trên đó một cách tử tế; không những mời ngòi mà conn nài ní mình hã̃y coi (dù tạm thơi) nhứ mình là chú nhân của hai bao gạo ây. Đời thật nhiều nỗi rối rắm! Nhưng ta phải chấp nhận vậy.
Ga Diêu trì là ga chót của chuyến tàu này. Hai thiếu nữ kia đến, trả tự do cho tôi và xin nhận lại hai bao gạo. Tôi thở phào nhẹ nhỏm và cû̃ng trả tự do cho hai
bao gạo. Hai cô đều ngõ lời cám on tôi. Tôi im lặng xuống tàu, nhưng cũng thầm nói ràng. "Cám ơn hai cô đã cho tôi một chỗ ngòi thoải mái. Và nếu hai cô có ý muốn làm ơn làm phước cho tôi thì xin dừng để tôi có cơ hội cám ơn hai cô là̀n nữa về những bao gạo khác."
Tôi thức trắng một đêm tại sân ga rồi đáp chuyến tàu khuya ra Đà nẵng. Từ Đà nẵng, tôi lại đón xe di Hội an (Faifoo). Đây la thành phố nhỏ mà quãng đời hành điệu (làm chú tiểu) của tôi đả gán liền vởi nhiêu kỷ niệm thơ mộng, dễ thương. Tôi vào chùa Long Tuyền, vi dây là ngôi chùa duy nhất trong tưnh mà tôi nghỉ rằng thích hơp vơi tôi hơn cả. Tôi dã̃ học và sống ở đây ba năm. Lúc đó, chùa Long Tuyền còn là một Phật học viện. Sau biến cố ba mươi tháng tư, Phật học viện giải tán. Anh em trong lổp chia tay nhau ai về quê nấy. Đầu năm một chín bảy sáu tôi môi rời noi này dế về Nha trang tiếp tục hoc. Noi đây còn lại một vài huynh dệ thường trú ở chùa. Ho là nhû̉ng tu sĩ nhiệt huyết trong sạch và làm việc đồng áng rất gioỉ. Tôi dến chùa nhẳm lác cả chùa đều ra ruộng cả. Phải đến trưa tôi mơi gạ̣p dú mặt. Trong số những bạn bè của tôi ờ dây, người tôi mong dược gặp mặt nhất là Tửu. Thuở trước, chú là người thân nhất, vừa như anh, vừa nhứ bạn tri âm của tôi vây. Tuy nhiên, sau thơi gian xa cách, chừ gặp lại, tôi thấy Tửu không hợp vợi tôi như trược nữa. Không hiểu rà̀ng do Tửu thay đối hay tôi đối thay mà sự thân mật và thông cảm nhứ xưa không con. Tôi tạm cho ràng co lễ chưng tôi đêu đã lốn. Tuoúi tho không còn nữa. Tôi đã bát đầu là môt chàng trai có chiều cao, co thé lực và một it kiến thức về dời sống. Nhưng cûng co thể là do suy so sánh, dù là so sánh một cách vô tỉnh, giữa Tửu và Đức ngang tuối nhau và đều lốn hơn tôi sáu tuối. Cả hai đều kết thân vôi tôi trong tỉnh bạn, chứ không phải vai vế anh em. Tôi đã có thể chdi thân với Tửu và Đức, nhưng trên thực té, tôi thấy Tửu và Đức khác nhau rất xa trong cách cư xử lẫn tuính tînh. Tửu không hợp vôi tôii nhiều như Đức. Trong vài khía canh khăc cũng thế. Tửu thẳng thấn, Đức cūng thẩng thắn, nhưng cái thẳng thẳn của Tửu thường làm

Huyền mới dặn rằng: Sau này ông có nạn chi nền qua núi Cửu Lũng tại Bành Châu đất Tây Thục tìm tôi và nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ.
Sau đó ngài Ngộ Đạt Quốc sứ đến ở chùa An Quốc thì đạo dức của Ngài càng vang khắp. Vua Y Tôn thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng đạo. Nhân đó vua mới ân tứ rất hậu cho ngài cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương và từ đó trên đầu gối của ngài bỗng nhiên mọc một munn ghé tựa như mặt người, đau nhức khôn xiết! Ngài cho mời tất cả các bậc danh $y$, nhưng không ai chữa được. Nhân ngài nhớ lại lời dặn của nhà sứ trước kia, bèn đi vào núi mà tìm.
Trên đường đi, trời đã mờ tối, trong khoảng âm u mây bay khói tỏa mịt mư, ngài nhìn xem bốn phía, bỗng thấy dạng hai cây tùng ngài mới tin rằng lời ước hẹn xưa kia không sai. Ngài liền đi ngay đến chỗ đó, quả nhiên thấy lầu vàng diện ngọc lộng lẫy nguy nga, ánh quang minh chói rọi khắp nơi. Trước cửa nhà sư đang đón chờ ngài một cách thân mât.
Nhân ở lại đêm ngài Ngộ Đạt môi to hết tâm sự đau khổ của mỉnh. Nhà sư ấy nới:
Không hề gì đâu, dưới núi này có một cái suối, sáng ngày rửa mụn ghé ấy sẽ khỏi ngay.
Mờ sáng hôm sau một chú tiếu đồng dẫn ngài Ngộ Đạt ra ngoài suối. Ngài vừa bụm nước lên rửa thì mụn ghé kêu lên:

- Đửng rửa vội! Ông học nhiều biết rộng đã khảo cứu các sách cổ kim mà co từng dọc dến chuyện Viên An, Tiều Thố chép trong bộ Tây Hán chưa?
- Tôi có dọc
- Ông dã đọc rồi có lẽ nào lại không biết chuyện Viên 'An giết Tiều Thố vậy. Thố bị chém ở chợ phía đông oan ức biết dường nào. Đời dời tôi tìm cách báo thù ông, song dã mười kiếp ông làm bực cao tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tôi chưa tiện bề báo oán dược. Nay vì ông dược nhà vua quá yêu chuộng nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức, tôi mởi báo thù dược ông. Nay nhờ ngài Ca Nhã Ca tôn giả lấy nưởc pháp Tam Muội rửa oán cho tôi rồi, từ đây trở di tôi không còn báo thù ông nữa.
Ngài Ngộ Đạt nghe qua hoảng sơ liền vội vàng bụm nước dội rửa mụn ghé làm nhức nhối tận xương
tủy, chết giấc hồi lâu mới tủnh. Khi tỉnh lại thì không thấy mụn ghe ấy nửa. Nhân đó ngài mới biết thánh hiền ẩn tích ké phàm tỉnh không thế lường được. Ngài muốn trở lên lay tạ vị sư nhưng ngó ngoảnh lại thỉ ngôi bửu diện kia đã̉ biến mất từ bao giờ. Khi đó ngài Ng ộ Đạt nghĩ đến nỗi oan trái đã bao đời nếu không gặp thánh nhân thì làm sao giải khôi được. Vi cảm nhận cái ơn cứu độ lạ lùng ấy, ngài mới thuâ̂t ra pháp sám nầy tức là lấy nước Tam Muội rửa sạch nghiệp oan nên mới đặt tên là Thưy Sám...
Qua câu chuyện trên, ta thấy nổi lên hai diểm
1 - Viên An đã chém oan ức Tiều Thố, gây một nhân xấu. Thố quyết tâm theo báo oán, nhưng phải đợi mười kiếp sau Thố mởi có thuận cờ để báo oán mặc dù lúc đó Viên An là một quốc sư quyền cao tột đỉnh của triều đình.
2 - Quốc sư Ngộ Đạt tên là Tri Huyền lúc chưa hiển đạt ngài đã tận tình giúp đơ một nhà sư bị bê̂nh cùi, đã gieo nhận tốt, nhờ đó mà dược nhà sư cảm kích cái thâm ân ấy nên đã vừa rửa oán cho Tiều Thố để Thố không còn theo báo oán ngài Ngộ Đạt, lại vừa giải kết nỗi oan trái lầu đời giữa Viên An và Tiều Thố.
Đúng là câu "Ân đền, oán trả" chẳng sai tí nào!
- Cơn làm thiện gặp ác; làm ác gặp may thì sao? Có nhiều trường hợp ta làm thiện trong, dời này, liền hưởng được báo ứng ngay. Ngoài ra čo người làm nhiều việc lành, phước dức nhựng hiện tại chưa được đền đáp xứng đáng, lại gặp toàn chuyện không may mà phải chờ một thời gian $5,10,15$ năm hoặc 30 năm sau mới có báo úng. Vì sao? Vì hồi trước họ đã vay nợ quá nhiều của tha nhân, đời này ḥ̣ phải trả; $5,10,15$ hoăc 30 năm, sau khi trả xong nợ thì họ mới hưởng được phước báo do việc làm thiện trong đời này mà thành. Ngược lai có người trong đời làm toàn những việc ác phát xuất từ thân khẩu ý, nhưng lại gặp toàn chuyên may. Tại sao? Tại vì trong nhiêu kiếp trưởc ho dã gieo nhân lành, tích lũy nhiều phước báo nên đời này họ hưởng. Nhưng, sau một thời gian nào dó khi phước báo đã can hết họ phải thọ nhận quả báo do nhân xấu họ đã gây ra. Đôi khi có những trường hợp ta ra sức làm việc thiện và
chờ mãi cho tỡi lác chết vẫn không thấy chưt phước báo nào tới cả mà phải đợi đến đời con cháu mới hưởng.
Câu ca dao:
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ làm lành dể phước cho con
C6 liên hệ đến lý nhân quả kêo dài từ đời này dến đời khác.
Khi biết qua ý nghỉa này rồi, chúng ta không còn thắc mấc, tiêu cực, trông chờ không còn trách Phật oán Trời mà phải cố gắng làm cho đến cùng bất cứ một công việc thiện nào, dù nhỏ đến đâu và kết quả đưa lại tốt hay xấu đều phải vui vé chấp nhận. Như vậy môi xứng đáng là người thực hành và hiểu biết lý Nhân Quả của dạo Phật một cách rốt ráo.
Trước khi chấm dứt bài này, tôi xin ghi lai lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú
Dưc tri tiè̀n thế nhân
Kim sanh tho già thi
Duc tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị
Tạm dịch:
Muốn biết nhân đời trutớc
Hăy xem quả đòi này
Muốn biết quả đòi sau
Hãy xem nhân hiện tai


## THI TÂM

## THÔNG BÁO

Cúng dường định kỳ xây Chùa
Viên Giác, kính xin Quý Vị đến nhà Bank của Quý Vị làm đơn chuyển tịnh tài theo lối :

## DAUERAUETRAG

vào trương mục của Chùa như sau
Congregation der Vereinigten
Vietn. Buddh. Kirche e.V
Deutsche Bank Hannover
Bankleitzahl : 25070070
Konto-Nr. : 865747001
Xin cảm tạ Quý Vị. Chùa Viên Giác

## MÁU HOẠN THƯ

## Phiến luận: PHỪ VÂN

## 4

(Viết đẻ̛ thanh toán "nọ nần" với T.H và T.B)

Cảm thương ông Adam côi cút một mình ở vườn Địa đàng, chúa Trời môi "bẹo" một tí xương sườn dể nặn ra bà Eva. Trong lúc cao hứng, chúa Trời đã dành cả tâm hồn nghệ thuật để sáng tạo một tác phẩm tuyệt vời - người dàn bà. Tù̀ đó cuộc đời của ông Adam mới đỡ lễ loi, mới xinh như hoa, tươi như mộng; bởi:

Gái có hơi trai nhul thài lài phải cût chó,
Trai có hơi vơ nhul cỏ bo phải trò̀ muia.

Trong vườn Đia dàng ông Adam và bà Eva có thể xơi bất cứ loại gì ngoại trừ trái cấm. Để thử đức vâng lời, chúa Trời mới cho con rán hàng ngày dụ dỗ ông Adam và bà Eva "hãy xơi trái cấm đi, hãy xơi trái cấm đi, chẳng có gi đáng sợ! Sao hèn quá vậy!".
Thơi đời, những điều gì cấm ky thường có hấp lực lôi cuốn sự tò mò; bên cạnh đó lại có thêm những lời xái dục khuyến khích của con rắn, nên ông Adam và bà Eva đã cải lời Chúa và ăn thử trái cấm. Bà Eva đã ăn một cách ngon lành chẳng mảy may nhớ đến lời răn, nên sau này đàn bà phải chịu hình phạt "mang nặng, đẻ đau"! Riêng ông Adam, mới ăn nửa chừng, sực nhố dến lời Chúa dạy, nên trái cấm mắc nghẹn ngang cổ. Vì vậy, sau này đàn ông mới có "cục bướu" không mấy mỹ miều ở cố! Giả như hồi đó ông Adam làm một phát nuốt chửng nửa trái cấm thì nhan sắc của quý cụ ắt có phần dễ coi hơn một chút. Đáng tiếc thay!
Sau khi xơi hết trái cấm bà Eva và ông Adam mới biết mình "trần truồng, như nhộng" và cảm thấy xấu hố nên mới lấy lá đa che kín hạ thể.
Cảm on ông Adam và bà Eva. Nếu hai vị không xơi trái cấm thì thân phận của con người chẳng khác gì cuộc đời của thập loại
chúng sinh, cây cỏ. Nhờ có ăn trái cấm con người sinh ra hiểu biết, phát triển trí tuệ - trái cấm là trí tuệ, là khả năng khoa học.
Cảm on loài rắn. Nhờ những lời xúi dục ông Adam và bà Eva mới dám ăn trăi cấm. Con rắn là động cơ tâm lý thúc đấy con người tìm tòi, nghiên cứu. Những ai thù ghét loài rắn - nhất là rẵn độc, cũng xin vì ân nghĩa này mà dung thứ cho nó một phát. Theo quan niệm chung, rắn tiêu biểu cho sự độc ác lừa dối và phản bội - một loại Bạch long xà của Tây dộc Ẩu dương Phong trong Võ Lâm Ngũ Bá của Kim Dung, chuyên dùng Xà trượng và Xà trận dể hại người. Ngoài ra rắn còn có vai tuồng quan trọng trong các câu chuyệ̂n cổ tích, thần thoại và trong quan niệm của người Tây phương. Con Mã̃ng xà trong chuyện Thạch Sanh - Lý Thông. Huyền thoại mẹ con nhà họ rắn của Thị Lộ và Nguyễn Trã̃i. Ngày xưa, hình hai con rắn quấn trển cành nguyệt quế hay cành cây lãm là biểu tượng của thần Hermes (ở Hy lạp) và thần Mercury (ở La mã). Đó là những vị thần chư sử mua bán, du lịch, phát minh, biến chế, thương mãi. Ngành y dược cũng dùng hình con rấn làm biểu tượng. Hình con rắn quấn quanh bó que (ngành y) và con rắn nhả nọc dộc trong một cái ly (ngành dược). Bởi loại rắn dược xem là sự lanh lợi mà người y sĩ phải có để đối phó với các chứng bệnh và con rắn dù độc nhưng ta có thể dùng nọc độc của rắn để khắc chế chất độ khác theo nguyên lý "lấy độc trị độc".

Do dộng cơ tâm lý thúc đẩy, trí tuệ phát triển, ông Adam và bà Eva ý thức được tội lỗi và cảm thấy xấu hổ nên dùng lá đa dể che thân. Từ đó mới bắt đầu phát minh ra vải vóc, chế biến quần áo theo "mốt này, kiểu nọ". Có diều ấm ức là trong vườn Địa đàng chán chi lá cây mà bà Eva lại chơm ngay cái lá đa! $\mathrm{O}^{\prime}$ Việt Nam, anh chàng Trần Minh lại chọn lá chuối làm khố che thân (chuyện Trần Minh khố chuô̂i". Phải chăng
khởi nguồn từ đó mà lá đa đã đi vào văn học sử dân gian - cái gì quý giá nhất, kín đáo nhất quý cô, quý bà Eva cần phải lập "hàng rào ấp chiến lược", "vùng cấm địa", "vùng phi quân sự" để :

## Hớ hênh ra lắm kẻ dòm

(Hồ Xuân Hương - Hang Thánh Hóa)

Sự đời là vậy, lắm kẻ thích tò mò dòm ngó những điều kín đáo cấm ky mà miệng vẫn "đánh trống la làng" nguyền rủa:

Sáng trăng suông em cứ ngỡ tối trời
Em ngồi em để cái suḷ đời em ra Sư dời nhu chiếc lá da
Đen nhu mōm chó, chém cha sụ đö̀i!

Nhắc đến trăng thì ai cũng nhớ đến chuyện Thằng Cuội và Cây $Đ \mathrm{a}$. Con rấn thì gian xảo, Thằng Cuội thì dối trá, cho nên cây da và lá da cũng bị ảnh hưởng lây:

## Sao gián rà̀ng năm lai có ba

 Trách người quân từ hẹn sai ra Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt Xin hái cho vài cái lá da!Đó là chuyện bà Eva Hồ Xuân Hương trách ông Adam Chiêu Hổ không giữ đúng lời hứa cho mượn 5 quan mà chí đưa có 3 quan tiền. Dî nhiên ông Adam Chiêu Hổ không phải là tay vừa, thuộc loại "bựa" nên suồng sá trân tráo đối lại:

## Rà̀ng gián thl năm, quý có ba Trách người thuc nū tính không ra $U U^{\prime}$ rồi thong thả lên chơi nguyệt Cho cả cành đa lẵn củ đàl

Chao ôi cây đa, bến cũ, con đò là những diểm hẹn hò đôi lứa trữ tình lãng mạn; là những biểu tượng nhớ nhung thiết tha quyến luyến:

Trăm năm đã lỗi hẹn ho cây đa, bến cộ con đò khác đưa
nay ca dao, tục ngữ dân gian Việt Nam bị bà Eva Hồ Xuân Hương và ông Adam Chiêu Hổ phang cho mấy quả như rứa thì đúng là "tan tành xú quách" hết! Tội nghiệp chưa!
Từ ngày lỡ ăn vụng trái cấm, bị đuổi ra khói vườn Địa đàng tự túc mưu sinh, ông, Adam mới thấy "cuộc đời là bể khổ". Nhưng nhờ lăn thân vào thế tục, ông Adam mới được biết, ngoài bà Eva của mỉhh còn có "muôn hồng ngàn tía" bà Eva khác trong côi ta bà - mà bà nào bà nấy đều đẹp "hết cở thợ mộc". Thế cho nên ông mới có cảm giác lâng lâng và làm một màn so sánh ră̆ng "Vợ người thi đẹp, văn mỉnh thì hay". Từ đo, ông mới ý thức dược rằng trong con người mỉnh chí luân lưư toàn một loại máu "D", ông mới soi gương thấy mình đẹp trai (Đàn ông phải luôn tin tưởng rằng minh đẹp mỗi sống nổi trong cuộc đời nhiễu nhương trai thừa gái thiếu này!). Thực tế, cũng chẳng cần gi phải "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi" hoặc phải "thông minh, hào hoa, phong nhã, có duyên" như anh chàng Kim Trọng trong truyện Kiều của Nguyễn Du:

Nền phú hậu, bậc tài danh
Văn chương nết đá̛t, thông minh tính tròi
Phong tut tài mao tuyệt vò̀i
Vào trong phong nhä, ra ngoài hào hoa.

Lắm lúc "đẹp trai" không bằng "chai mặt" "học giỏi" không bằng "giỏi chọc", "thông minh" không bằng "tinh ranh", "ć duyên" không bàng "duyên nợ". Thế cho nên quý ông, quý anh, quý cậu Adam nào lỡ có một chút tì vết - không dám dại mồm dại miệng mà nói là đui, què, mé, sứt - thî cũng dừng có vội chán chường, than trời, trách đất số phận hẩm hiu của mình chưa được lọt vào mắt xanh của một bà Eva nào đó. Phải nên học lôi tán tỉnh của dàn anh, của các bậc trưởng thượng đã co 12 thành công lực và kinh nghiệm đầy mình về khoa tán gái, chứ đừng bắt chước loại "trêu hoa ghẹo nguyêtt" giả tỉnh giả say, táy máy tay chân, sờ mó tùm lum của ông Adam Chiêu Hổ đã có khi gặp phải một bà Eva danh đá cở Hồ Xuân Hương điêu ngoa cắt cố mắng cho một trận:

Anh đồ tinh, anh đồ say
Sao anh gheo nguyệt giüa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn á̛y hang hăm chớ mó tay!
Thử hỏi quý cụ có đủ bản lãnh cứng cựa, hóm hỉnh như ông Adam "Hầm Hổ" đã dám "mặt dạn, mày dày" ngang ngược trả lời:

Này ông tinh, nay ông say
Này ông ghẹo nguyệt giũa ban ngày
Hang hăm ví chå̉ng không ai mó Sao có hằm con âm chốc tay!


Học lối "tán gái", "o đào" theo kiểu này chắc có ngày ở giá quá các cụ ạ!
Đối với các ông Adam "thấy gái tái mặt", "dại gái" nên dễ bị "gái dụ" - nôm na mà nói là có tính "mê gái" nên bao nhiêu tiền của đều dâng hiến, cung phụng cho người dẹp mong dược một ngày rước nàng về "nâng khăn sưa tưi". Cho dến một ngày đẹp trời nào đó "sức tàn, lực tận" tiền không đủ chi viện cho nàng phấn son, quần áo chưng diện, thỉ bài ca tiễn biệt:

Anh duờng anh, tôi đường tôi
Tình nghia đôi ta có thế thôi.
nghe ra thật não nùng thê thiết. Người đẹp Eva xách gói ra di "biệt chim tăm cá". Than ôi:

Tim em nhut thé tim chim Chim ăn biển. bắc, anh tìm biển nam.

Thôi đành ca bài "Em oi bây giờ em ở dâu? Bến Hải hay Cà Mau? Em ơ bây giờ em ở dâu? G6c biển hay rừng sâu?". Em ở đâu, em ở đâu? Thôi đành:

## Bất thang lên hỏi ông Trò̀ <br> Đem tiền cho gai có dodi duọc không?

Ông Trời từ trên cao nhìn xuống, thấy tên "dại gái" đã không an ùi mà chí cộc câ̆n một câu: "- Đòi cái cùi loi!"
Đã lỡ rồi đành ôm hận và nên nghe lời cư Dương Khuê ân cần nhắn nhủ về cái dại chơi gái:
... Chơi cho phờ râu, chớn má̛t, cho long giải yếm, cho tuột dây ling

Còn thutơng tiếc lăng luing vào cuộc dai
Thôi xin chớ tìl dây dai mäi
Chū da tình là cái vô tình
Gặp nhau ta së màn thinh!
Thôi đành làm thinh, im hơ lặng tiếng, chịu dựng ngậm bồ hòn. Chứ còn nói năng ra để bạn bè cười cho thúi đầu, thúi oc!
Đã lỡ mang tính đa tình, cũng không thể dể dàng "một sởm một chiều" khuây quên "bể ái nguồn ân", phôi phai hình bóng người yêu, nên quý cụ Adam vẫn thất tha thất thảm nhở thương:
Nhớ ai ra ngẩn vào ngo,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ail

## Nhớ ai bối hới, bồi hồi

Nhu đứng đống lùa, nhul ngò̀i đống than.
... Nhớ ai nhul nhớ thuớc lào.
Đā chôn diếu xuống lại đào diếu lên.

Để rồi sinh bệnh tương tư, bởi:
Nắng muta là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Bốn phương mây nước trời đôi $n g a ̈$
Hai chũ tương tul một gánh sàu
(Tản Đà)
chung tình, mê man tàn tật đến thế là cùng!
Còn các cậu Adam choai choai, nghề "thả dê" tán tỉnh thì hay lắm:

Than rà̀ng gối gấm không êm,
Gối lụa không mềm bà̀ng gối tay em.
nhưng khi lâm vào đường tình ái thỉ lại mang chứng＂ngựa non háu đá＂：

Ong non ngưa noc châm hoa nūa， Dề nơn buờn sìng húc dậu thula
（Hồ Xuan Hương－Lởm bọn đồ trẻ）

Đúng là một loại＂diếc không sợ súng＂，＂chưa thấy quan tài thì chưa nhơ lện＂，nên cứ lăn xả vào không đếm xía gì đến những lời cảnh giác：

Xin ai yêu đến đì̀ng ham mó
Hễ mó tay vào ớ nho nhem．
（Tản Đà－Vịnh căi hoa đào）．
Quan tủ có thương thi đóng coc
Chớ dï̀ng mắn mó nhụla ra tay．
（Hồ Xuân Hương－Quá mít）
Ngược lại cũng có hạng Adam ＂mặt dạn，mày dày＂，＂thấy gái như mèo thấy mớ＂．Đó là hạng đàn ông tham sấc dám＂dem ngàn vàng chuốc lấy trận cười＂để＂Ai xuân anh cũng chơi xuân với＂như Nguyễn Công Trứ quan niệm：

## Choi cho lịch mới là chooi

Chooi cho dài các cho nguiòi biết tay

Xin chớ nghe lời xúi dại của cụ Tư Kép Trần Kế Xương về lối ＂chơi à đào＂．
Cuộc đời cụ long đong＂học tài thi phận＂chỉ đổ có hai cái Tú Tài：

Thôi ai oi choi lấy kẽo hoài
Choi cüng thế mà không chooi cuing thé
Của trò̀ ađát biết bao mà kế
$N \not ⿴ 囗 ⿰ 丿 ㇄$
Chơi cho thủng trống tàm bong！
Đ6 là loại＂tay chơi ngang tàng＂， ＂chơi ngổng＂dám tiêu tan sản nghiệp，còn có loại dám＂chơi cha＂，＂chơi lường，chơi quitt＂－loại ＂chịu chơi và chơi chịu＂：

Cao lâu thường ăn quịt
Thố dī lai chờ lường
（Tư Xương－Tụ Trào）
Còn có loại Adam học thói Sở Khanh＂hình dong chải chuốc，áo diuu dàng＂，chuyên dụ dỗ con gái nhà lành đế：
＂Choi hoa rồi lai bẽ cành bán rao＂．

Thế mà có kẻ dù：
Chơi hoa tì thuở hoa còn trên tay nhưng vẫn：

Chơi hoa đã dễ máy nguời biết hoal
Choi cho đến khi＂hoa tàn nhị rüa＂ Chơi xuân đã biết xuân chăng tá Cọc nhố di rồi lỗ bó không！
（Hồ Xuân Hương－Đănh Đu）
Khoảnh làm chi hỡi chúa Xuân Chooi hoa cho rūa nhụy dàn mới thôi
（Ôn Nhu Ha̛u－Cung Oán Ngâm Khúc）

Hạng đàn ông phụ bạc，vô tình， vô thưy vô chung，vô trách nhiệm chỉ biết＂chơi cho bướm chán ong chê＂rồi tìm muôn phương bách kế ＂chạy làng＂，＂quất ngựa truy phong＂，＂tẩu vi thượng sách＂để lại cho người tình Eva＂khôn ba năm dại một giờ＂một＂cái bầu tâm sự＂：

Phận liễu sao đành nã̃y nét ngang
khó ăn nói với làng nước：
Trăm năm đã chắc có duyên trò̀
Chưa cưới nhuing mà häy dẻ chơi．
（Tú Xuơng－Chüa Hoang）
Để khi bị hạch hỏi，các nàng Eva phải mất công làm một phát ＂Thanh Minh Thanh Nga＂：

Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thà̀ng phải gió nó đè em ra
Em van mà nó chả̉ng tha
Nó đem nó nhét＂cái mã cha＂nó vào！
（Hồ Xuân Hương－Ghẹo Cô Gái Hái Chè）

Rồi âm thầm trách móc：

## Cái nơ trăm năm chàng chịu cả

Khối tinh một mảnh thiếp xin mang．
（Hồ Xuân Hương－Chũa

## Hoang）

Thế mà búa rìu dư luận của bà con xóm giè̀ng đâu có tha：

Miệng khôn，trôn dại đǜng than phạn
Bụng òng lìng eo chớ trách trờil
（Hồ Xuan Hương－Già kén ken hom）

Còn những ông Adam đã lập gia đỉnh， $\mathrm{vọ}$ con đừm đề，kéo cái＂rờ mọt＂thê tử coi bộ cũng khấm；thế mà vẫn giư thói＂nguyệt hoa，hoa nguyêtt＂da tỉnh，chuyên＂di khuya về tắt＂hoặc＂xé lẻ đi đêm＂－một loại Casanova，nay bà này mai bà khác；Thế nhưng mấy ông Adam này lại khéo tài nịnh vớ，khéo chiều chuộng quý bà．Đối với＂bàn dân thiên hạ＂bên ngoài quý ông ＂mồm mép trơn như mõ̃＂，cứ một tiếng＂nội tưởng＂，hai tiếng＂bà đầm，bà xã＂，ba tiếng＂nhà tôi＂． Cái thái dộ ton hót y chang là ＂nhất vợ nhỉ trời＂，nhưng làm sao qua mặt được quý bà－vốn đã có nhiều kinh nghiệm đau thương về bản thân．Nên mỗi lần ông xã vuốt ve âu yếm thỉ＂chăm phần chăm＂là chàng dã làm một quả ＂ăn vụng ái tình＂đâu đo rồi！Nếu quý bà Eva có cằn nhằn xì nẹt，thì quý ông Adam này laii luận diệu ba trợn về bản chất mèo chuột：

Đố ai nå̀m võng không dua
Ru con không hát，anh chìa
nguyệt hoa！
Trời năng rồi laii trời muaa
Tinh tôi hoa nguyệt không chìla
dươ dâul
Thế là＂hết thuốc chữa＂！Quý bà chí đành buông lời thở than：

## Chi＇dâu mà buộc ông trò̀i <br> Thuốc đâu mà chửa con ngườ

 lầng lo！Nếu quý bà Eva nổi xùng＂làm hùm，làm hốn，＂thượng cẳng chân， hạ cẳng tay＂trổ tài＂nữ kê tác quái－gà mái đá gà cồn thì quý ông Adam dám lấy quan niệm cổ hũ của thời phong kiến quan liêu ＂chồng Chúa，vợ tối＂để bào chữa：

## Trai năm thê bảy thiếp Gái chính chuyền một chồng！ <br> Cái nhà có năm ba cái cửa

Đúng là ích kỷ có hạng．Hỉnh như một ông Tây nào đó cũng có phán một câu ranh ngôn ví von như thế này：
＂Đàn ông nhul là một cây bút máy，ai muốn xài hay xài cho ai cüng dươc．Còn dàn bd̀ nhu một
cá̉ bàn chải dänh răng chi cho một người xà mà thôil"
Chơi ép đàn bà thế coi sao đẹp. Cây viết xài hoài, xài quá cỡ thì cũng có ngày hết mực chứ!
Chao ôi, đàn ông lòng tham sắc dục ... vô đáy:

Sông bao nhiêu nước cūng vìla
Trai bao nhiêu vơ vẫn chula hài lòng.

Xin lỗi quý cụ Adam, ngôn ngũ dân gỉan họ nói như vậy!
Thế nhưng, nguyệt hoa cũng có "luật chơi" cần phải nằm lòng:

Trai tan gái góa thl chơi
Đìng nơi có vơ, diìng nơi có chồng!

Đành rằng phải biết tự chế, phải biết giới hạn "con lợn lòng", nhưng với bản chất "trẻ không tha, già không bỏ", chí ham thích:

Hoa thơm đánh cà cum.
Đ̛̛̣̣̀c chị còn muốn rụ rị đến em.
Träng xế nhuing mà hoa chả̉ng khuyết
Hoa tàn song nhị vân còn tươi!
(Hiệu Thul - Bởm cô đào gia)

Thật đúng là:
Đàn ông năm, bảy lá gan
La aé cùng vơ, lá toan cùng ngutòi.
cái tính "lang chạ", "mèo mã gà đồng" làm sao qua được cặp mắt "sắc như dao cau" của mấy bà. Vì vậy khi bị tra vấn, quý ông Adam thường tỏ ra lúng ta lúng túng:
Ra tuồng mèo mã gà dồng
Ra tuồng lúng túng chảng xong bè ndo.
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)
Bởi biết tính chàng "ham thích của lạ", "ăn cơm nguội hoài cũng chán", nên mấy bà van ví:

Chàng ờ phu thiếp làm chi,
Thiếp là cơm nguội có khi đói lòng.
rồi lý luận rằng "của ai cũng giống nhau", "cái nào cũng y chang cái nấy":

Nhắn nhủ ai về thương lấy với,

Thịt da đâu cüng thế mà thôil
(Hồ Xuân Hương - Trống
Thuing)
Rộng hẹp nhỏ to vùa văn cả
Ngắn dài khuôn thutớc cuüng nhul nhau.
(Hồ Xuân Hương - Dệt
Vài)
Nhưng mà "ngựa quen đường cũ", ông Adam một thoáng "hứa trăng hứa cuội" cho vui lòng bà Eva rồi vẫn "chứng nào tật ấy", "ma chuột vẫn hoàn tính ma chuột"
... Năm canh to nhó tình ma chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Em aii cung đàn chen tiếng hát La dà kẻ tinh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán Vô tận kho trời hết lai vay.
(Tủ Xương - Vịnh Cô Đău)
Để rồi:
Nhüng lúc say sua cūng muốn chùla
Muốn chìla nhuing tính lai hay ưa Hay ua nên nổi không chù̀a dược Chùua dượ rồi ra cūng chả̉ng chừa!
(Dương Khuê - Chùla Rượu)
Một trà, một ntợu, một dàn bà Ba cái lăng nhăng nó hai ta Chila aượ cái nào hay cái náy Có chăng' chừa riợu với chùa trà.
(Tủ Xương - Chùla Gái)
Đó quý cụ nghe rõ không. Gì cũng chừa dược mà gái thỉ không!

Thế mới biết cái "bệnh Tề Tuyên" thật khó trị. Thời chiến quốc vua nước Tề là Tề Tuyên Vương là người có tài nhưng lại ham mê tửu sắc. Mạnh Tử là bậc thâm nho thời bấy giờ thường đi khuyên các vị vua nển lấy đức để trị dân. Tề Tuyên Vương đã thú thật với Mạnh Tử rằng: "Quả nhân hữu tật, quả nhân hiếu sắc", (Trích trong Thiên Lương Huệ Vương của Mạnh Tử), Bệnh Tề Tuyên ám chí cho người hiếu sắc, thích gái dẹp:

## Tai nghe nhuing mắt chula nhìn Bệnh Tề Tuyên dã nối lên đùng düng. <br> (Ôn Nhul Hà̛u - Cung Oán Ngâm Khúc)

(Còn tiếp)


## Từ Hùng Trần Phong Lưu

Dến bấy giờ, tôi mới hiểu tại sao trong chương trình du ngoan Thầy Huyển Diệu đã dự trù thêm tới hai, ba ngày kẹt xe. Vì chuyện kẹt xe ở xứ Ân này mất trọn cả ngày, cả dêm là chuyện thường. Nếu chúng tôi không may mắn gạ̣p bác tài khéo len lơi, lách tránh, thì có lẽ giờ dây xe chúng tôi còn nà̀m kett đâu đó trong đám xe hỗn loạn dài hàng mười cây số nằm vắt qua hai bên thành phố. Mà có lê đến đêm chưa chắc đã giải toả xong.
Mãi dến xế trưa, đoàn xe mới ngừng lại bên đường để bà con vào viếng ngôi hành cung của vua Ần. Đó là một tòa kiến trúc Hồi giáo Ần khá bề thế: Qua cửa cống, vào đến Môn Quan, giống kiểu Ngọ môn của kiến trác Việt Nam, nhưng xây nóc vòm cầu mở các cưa cung theo kiểu Ần. Các tường đá vôi trải qua năm, sáu thế kỷ dã bị oxyt-hóa den sạm như bị ám khơi lâu năm. Rồi bược xuống mấy tầng sân thượng lát đá móng. Theo con dường rộng lát sa thạch, bắc qua một hồ lởn, thông bên dưới bằng những cống vòm nôi, dẫn đến Hành Cung chính. Vì thời tiết nóng bức, nên hầu như công trình xây dựng quan trọng nào của Ấn độ cũng đào hồ nưởc, vừa tạo hơi mát, giữ độ ấm và vừa thêm son thúy cho phong cảnh chung quanh.
Tòa Hành Cung xây trên nền cao với tường đá bao quanh trông xa như một thành trì với bốn tháp canh ở 4 g ćc, xây cùng một kiểu với hành cung nhưng đơn giản hơn, hợp với Hành cung tọa lạc tại trung ương thành thế ngũ điểm. Khách phải leo mấy chục bậc trong cầu thang có mái che mới lên đến sân thượng bao quanh Hành cung xây bằng sa thạch vàng
nâu đã ngã màu sậm và den ở nhiều nơi. Tầng dưới mở ra nhiều cửa cuốn vòng cung gẫy, xây lõm nhiều nấc vào trong thành nhiều gờ chí dơn giản mà dẹp rất gần kiểu trang trí hiện đại. Phía trên đầu tường cũng đúc thêm mái hiên de ra, các gờ chí và dãy lan can con tiện quả trám. Bên trên còn xây thêm hai tầng giả, bao tròn, nhỏ dần đều lên đến nóc vòm bán cầu với đầu tháp nhọn. Nơi mỗi tầng giả lại xây thêm các tháp nhỏ cũng lợp mái vòm bán cầu dỉnh nhọn trên các cột tròn. Hai vòng tháp nhỏ nầy viền quanh 2 tầng nớc bán cầu chính như vương miện lợp trên tầng hành cung da giác. Đến chiều, đoàn xe tiến vào thành Ba La Nại (Varanasi, một trong những thà nh phố cổ xưa nhất trên thế giới còn giữ được nhiều nét đặc biệt của các thắng tích, các hình tượng tôn giáo và các sinh hoạt thuở xưa, rất khó tìm ở các nơi khác. Dân chúng vẫn còn chuyên nghề dệt vải, lụa như tự ngàn xưa. Lụa Benarès nổi tiếng khắp thế giới đã được sản xuất từ thời Đức Phật. Trong các sách vở Phật giáo cũng đã chẹp: Rất nhiều vị Phật đã giáng sinh thời quá khứ tại thành phố bên dòng sông thiêng xứ Ấn này.
Dọc dường chúng tôi còn gặp từng đoàn dân quê Ân gồng gánh nhửng lọ hủ bằng đất nung, đi bộ hàng trăm cây số để rước nưởc sông Hằng về tưới lên các tượng thần ở địa phương như ta làm lế tám Phật. Xe đưa phái doàn vào thẳng vườn Lộc Uyển (Sarnath), nơi đức Phật chuyến Pháp Luân và giảng pháp cho người 5 đệ tử đầu tiên. Đây là Động tâm quan trọng bậc nhì của Phật giáo. Khu vườn rộng đến hơn mười mẫu cây co xanh tươi, hoa kiểng nhiều màu nhiều loại được cắt xén cấn thận. Những con đường lát đá thẳng băng nối liền các kiến trúc và các thắng tích. Tháp Pháp Bảo mới xây sau này trong khuôn viên ngôi chính diện trung ương xưa kia, được lợp nóc như môn quan Gopuram của các đền đài Nam Â'n hơi giống mái nhà Rong của người thượng Việt Nam. Nhưng nếu mái nhà Rong gặp nhau tại đòn đông bên trển, thì bốn mái tháp Ấn hình thang lōm cong vào, lại tận cùng phía trên bằng một mặt bằng chữ nhật. Thêm một tháp nhỏ thông gió ngự trị trền trung tâm mặt bằng và 4 tháp nhỏ
khác nằm ở 4 phương trên mặt đáy nóc hợp thành thế ngũ diểm tiêu biểu cuaa kiến trúc tôn giáo Ấn. Công trình mới tương phản hã̃n với khu di tich cổ ngỗn ngang gạch đá. Ghi dấu ngày xưa vườn Lộc Uyển đã từng dựng lên đến ba mươi tu viện với khoảng 1500 tu sĩ cư trú tu tập. Ngôi chánh diện trung ương được xây cất từ thế kỷ thứ hai. Trong Tây du ký, Thầy Huyền Trang đã tả ngôi chùa này cao đến 61 thước. Sững sững giữa khuôn viên chùa, ngôi bảo tháp Dharmarajika xưa kia chứa Xá Lơi Phật. Vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch vua A Dục đã dựng trước chùa trụ đá sư tử khắc chữ Phạn (Brami) cho biết Đức Phật đã̉ thiết lập giáo đoàn đầu tiên ở đây gồm 60 vị Khất sĩ. Trụ đá nay đã đổ nát được tom góp
hình trụ. Phần dưới to rộng hơn. Phần trên nhó và cao hơn và tóp dần lên dính được vêt gọn như đỉnh đồi. Chẳng thấy cửa nẽo hay lỗ thông hơi. Mãi dến nay vẫn chưa ai biết bên trong xây đặc ruột hay có chừa phòng ốc, hoặc ngăn thành ô như tòa phù đồ Sanchi hay không? Trong khi các Phật tử Tây Tạng vừa đi vừa quây dụng cụ kinh hành thì các Phật tử Miển diện, Thái Lan tuần nhiểu chung quanh tháp dược coi như nơi dức Phật nói pháp Tứ Diệu Đế lần đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như (Kondanna) và khiến họ chứng quả A La Hán. Nhưng nhiều thế hệ chỉ nghĩ đến ý niệm khố qua danh từ. Mà thực ra năm uấn không phải là khổ. Chính sự vưởng mấc vào ngũ uẩn mới là nguyên nhân của khổ đau.

lại một chỗ dựng mái che. Tượng 4 con sư tử trên trụ đá dược tàng trữ hầu như nguyên vẹn trong Bảo Tàng Viện Sarnath. Ngày thầy Huyền Trang tìm dến đây vào thế kỷ thứ 7 , trụ đá vẫn còn y nguyên, vần còn hàng chữ khắc tiên doán "Hãy đề phòng sự tranh chấp tôn giáo và những người phá hoại Phật giáo sẽ bị trừng phạt".
Chính nhờ các trụ đá khắc chữ của A Dục Vương và chính nhờ Thầy Huyền Trang ghi lại nhựt ký chí rõ vị trí các trụ đá này cùng các thắng tích, chùa cổ của Phật Giáo, mà sau này các nhà khảo cố Đức và Âu Mỹ khác mới biết dến để khai quật lên và ngày nay Phật Tử khắp năm châu mới có dịp đi chiêm bái các Phật tích.
Dưới ánh chiều vàng. Chúng tôi lần đến ngôi đại tháp hùng vĩ Dhamekha, cao gần 40 m ngự trị giưa vườn. Tháp xây tròn phân hai

Cũng it ai xem vô thường vô ngã không là sự khổ. Vô thường, vô ngã chí là diều kiện tất yếu của cuộc sống. Chính nhận thức sai lầm nhìn vô thường ra thường, cho vô ngã là ngã mởi tạo duyên cớ của đau khổ... Điều này tôi mới học được qua chuyến chiêm bái Phật tích Vườn Nai trong "Đường xưa còn đó"... Chúng tôi chọn bãai cỏ dưới bóng mát cầy Nimba, ngồi hưởng về tháp Dhamekha theo Thầy Huyền Diệu đọc một thời Kinh Bát Nhã.
Cây nầy, ngày xưa, lúc an cư ở Verannja, đức Phật đã từng ngồi thiền, thuyết pháp, thọ trai và ngủ ngay dưới gốc. Tên La-tin của Nimba là Azadirachta Indica, dịch âm chữ Nho là Nhiệm bà; Trong kinh gọi là cây Khổ đông gần giống cây sầu dồng của ta, có trái nhỏ và đắng. Ngày xưa đức Phật và các đệ tử thường dùng cành cấy
này để đánh răng. Mãi đến nay dân Ẩn độ vẫn cơn tiếp tục dùng cành cây Nimba để chải răng, súc miệng do tác dụng sát trùng của $n$ ń.
Sau đó, chúng tôi tìm qua vườn Nai , nằm kế bên đế nhìn lại những con nai lông vàng den mượt, lốm dốm hoa mà ai cũng đã có dịp thấy qua trên các hình ảnh thờ tại các chùa. Vài người đàn bà nhà quê Ấn độ bưng những rổ củ cải đỏ èo uột đến gạ bán dế chúng tôi cho nai ăn. Lúc cháng tôi định dưa máy ảnh lên chụp di tích của các tu viên xưa trong vươn thì một anh Â'n dộ, quần áo xốc xếch theo chân chúng tôi nãy giò̀ nhào ra ngăn trở. Chúng tôi xếp máy vào bao mà lòng vẫn thắc má́c không rõ anh ta có thực là người giữ vườn hay không. Về sau, kinh nghiệm hơn chí cần dúi tú tiền là chúng tôi tha hồ chụp ảnh. Phải chăng dây là cách làm tiền khác của dần Ấn.
Bước qua bãi có xanh trồng xen lẫn những cây bông bụp thân to bằng cườm chân, chúng tôi gặp dâm thợ Miến diện dang ra cồng tô đắp bức tượng Năm anh em A Nhã Kiều Trần Như dang nghe dức Phật thuyết pháp. Chưng tôi liền chung nhau một số tiền gưi ông thợ cả gọi là khuyến khích trà nước cho các anh thơ tạc tượng.
Gần chạng vạng tối, Thầy cho một chiếc xe chở phái đoàn bên Mỹ về khách sạn rồi thương lượng trá chiếc xe đó về sau khi phải dưi tiền trả thêm cho tên hương dẫn viên "áp đặt", dể nó khỏi theo quấy rà̀y nữa. Từ đo hai phái đoàn tách di riêng luôn vì những động tâm chưng tôi sắp di viếng, phái đoàn Mỹ đã xem xong. Thầy đã nghe tôi chọn giữ lại bác taii già nhiều kinh nghiệm. Vã lại chiếc xe kia do anh thanh niền lái bi "panne" một lần trên đường đã mất thêm bao thỉ giờ.
Tối đó xe đưa chúng tôi về nghí ngoi tại khách sạn Hoàng thân Pallavi, được xếp vào bực nhứt cố đô này. Dươi ánh đèn mờ, qua sân cây cảnh nhiệt đới vào cửa kiếng viền đồng, bồi phòng cũng ăn mặc đông phục tượ tât, bàn ghế gō̃, cẩm lai lót nệm màu trông cüng co vẻ sang. Nhứt dinh là sang hơn nhà khách Janpath tại Tân đề ly. Chỉ phiền thứ tục giấy tờ quá rườm rà và mỗi người phải lo viết phiếu lý lịch và trình giấy thông hành cho họ kiểm. Bồi phòng lại
lo là không lo quét dọn, phòng ngủ và hành lang.
Sau màn tắm gội rũ sạch hết lớp buii dường Ần độ, mọi người hợn hở xuống phòng ăn trong ý tưởng sẽ dược thưởng thức một bửa thịnh soạn trong một khung cảnh khang trang của khách sạn ông Hoàng, sau cả ngày ăn đường uống chợ.
Nhưng thực tế trái hẵn, lác xem thực đơn tỉm mãi mới chọn dược một món, nghĩ là đậu hủ chưng. Nhưng dến lúc bồi dọn lên nghe mùi lạ, múc vài muổng nếm thấy nhợn, cố lấm mới nuốt trôi. Hai
người lỡ kêu theo, thêm hai dĩa dọn lên, cũng đành bó lại. Mơi hay đo là món pho mát sửa dê để lên men chua!
Chúng tôi bèn kéo nhau ra chợ nhỏ gần bên định tìm cái gì ăn thêm. Nhân tiện ngắm hành hóa và tìm mua vài món quà kỷ niệm. Đêm đó ai cũng về ngủ trể dù đã dược Thầy dặn trước phải chuấn bị ngày mai dậy sôm ra đón bình minh trên sông Hằng.

## THÔNG BÁO

## VỀ ĐẶC SAN XUÂN TÂN MỪI 1991

Ban biên tập báo Viên Giác năm nay họp tại chùa Viên Giác Hanonover vào tháng 2 năm 90 vừa qua, quyết đinh cho ra Đặc San Xuân Tân Mùi 1991. Khổ A3, bìa in bốn màu. Số trang dự trù là 200 trang. Báo này sẽ được phát hành từ tháng 12 năm 1990. Vi không nhận được sự tài trợ của các cơ quan khác; nên Viên Giác số Xuân này dự định phát hành 5.-DM một tờ chưa kể cước phí. Ngoài ra, tờ Đặc San này sẽ nhận đăng quảng cáo cho mọi dich vu của người Việt tại khăp nơi ở Âu Châu. Giá quảng cáo, xin quý vi liên lạc về chùa để rõ. Số phát hành dự trù từ 5.000 đến 7.000 số. Do đó quảng cáo Đặc San Xuân Viên Giác sẽ được nhiều người lưu ý đến.

Về bài viết, xin quý vi vui lòng gởi về chùa bắt đầu từ nay cho đến cuối tháng 10 năm 90 là hạn chót.

Nội dung của Đặc San Xuân Viên Giác nói về phong tụ ngày tết, khảo cứu Tôn giáo, Thơ, Văn, Truyện Ngăn, Hồi Ký v.v.. tất cả đều được hoan nghinh.

Bài được đăng; nếu có sự yêu cầu, sẽ trả tiền nhuận bút cho bút giả mối trang A3 là 20DM.

Mong quý vi lưu tâm và cộng tác cho.
Ban Biên Tập Viên Giác

Trăng đãã lên. Ánh trăng tỏa xuống mát rượi nhứ các nàng tiên điu dàng mang hàng ngàn ánh bạc trài khắp bầu trời. Xa xa những đám mây đen hắc ám đang hùng hổ kéo đến như nuốt chửng những ánh bạc rơi. Lòng tôi lại nao nao nhở đến những rằm trung thu, và suốt đêm ngời chờ xem gấu ăn trăng ở quê hương. A'nh trăng là tuối thơ. Ánh trăng theo tâm hồn ta lớn lên theo thời gian và năm tháng. A'nh trăng là những gì đẹp nhất, mà ta khổng thể nói thành lơi. Nhưng đối vởi tôi, ánh trăng của đời tôi là "những đám mây den hùng hổ kéo về và nuốt chửng nó". Giờ dây dược tự do nhin những ánh bạc rơi, thì tuổi thơ nào đâu còn nữa. Ôi! nếu như được trở lại với tuối thơ, ta sẽ mang ánh trăng này về cùng với hương vị của quê hương, và cùng vơi các em ta trở lại đón một đêm trung thu thực sự, hoàn hảo và thanh bình...
... Ngôi nhà .của tôi, nằm trơ trọi giữa cánh dồng làng. Nói là nhà̀, nhưng thực ra dây là cái diếm canh của gia đỉnh tôi trước dây để cho những người làm thuê nghí và ăn cơm trưa. Trước dây ông bà, bố mẹ tôi có những ngôi nhà và từ dường của dòng họ nằm ngay giữa làng. Ngày "cải cách" ruộng đất về, họ mang ông bà tôi ra giữa chợ bắn. Nhà cửa ruộng vườn, và ngôi từ đường ho cưởp chia nhau. Bố mẹ tôi, ruộng đất thỉ không còn. Thành phần địa chủ như bố mẹ tôi họ cûng không cho vạ̀o "hợp tác xã" để làm. Họ đuổi bố me tôi ra diếm canh giữa đồng để ở. Đã đến bước đường cùng, biết ra di là nguy hiểm, một sống hai là chết, nhưng bố mẹ tôi quyết tâm vượt qua ranh tuyến dể vào Nam, mặc dù trong lúc mẹ tôi dang mang thai tôi. Bố mẹ tôi đã bị bắt ở Vĩnh Linh. Bố tôi chúng tra tấn đến chết ở trại giam Hà Nam. Còn mẹ tôi, cûng may nhờ cái bào thai sắp ra đời là tôi, do vây mỡi sống sót. Sau ba tháng giam, chúng cho người áp tải mẹ tôi về tận quê, giao tận tay cho công an địa phương quản thúc. Mẹ tôi trở về sổng lủi thủii một mình ở diếm canh, và tôi cung ra đời ở cái chòi hoang tàn này, dưới bàn tay cua một ngươi dàn bà hoàn cảnh cũng như mẹ tôi. Rồi thời gian cuộc sống cứ trôi di, mẹ tôi không từ làm một thứ nghề gì kiếm sống để nuôi tôi. Kể cả nghề

## TRUNG THU CỦA ME <br> Truyện ngán của Đổ Truơng

di "câu cáy". Tôi còn nhố mãi và không bao giờ quên dược, hỉnh ảnh mỗi buổi sáng mẹ tôi buộc một sợi chỉ vào một cái cầu bằng tre, lấy con ốc để làm mồi. Mẹ tôi deo giỏ bên hông, thế là tôi lễo dẽo theo sau mẹ. Hôm nào mà may mấn, cáy cắp mồi nhiều được gần đầy gió, thì me con tôi được bữa cơm khoai sắn no. Nếu ngày nào súy quấy, dược it mẹ con tôi nhịn đói. Và dường như trái vơi qui luật của tự nhiên, tôi dã không lởn lên bằng cởm gạo, bằng Protit, mà tôi dã lớn lên trong tình thương của mẹ. Còn mẹ tôi mỗi ngày một xanh xao, và ho hắng nhiều (sau này tôi mới biết đó là triệu chứng lao lực của mẹ)... Dần dà tôi đã đến tuổi tựu trường. Những đứa bằng tuối tôi, đã được bố mẹ mua cho quần áo mới, căp mới để bước vào năm học. Từ dầu ngõ tôi chạy về, sà vào lòng mẹ tôi thì thầm :

- Me oui! Ngày mai con co dược di học không? Thằng C , thằng Nam hôm nay chúng nó dược mua quần áo mới để mai đến trường... Mẹ tôi buồn rầu, ôm chặt tôi vào lòng, hai hàng nước mắt dầm dề:
- Không biết họ có nhận con vào học không? Mà mẹ làm gì có tiền đóng tiền học cho con... (dừng lại một chút mẹ tôi chậm rãi nói) Thôi cứ để ngày mai mẹ đưa con tới trường xem sao? May ra thì họ nhận.
Đêm hôm đó, mẹ tôi cặm cụi cắt và khâu cho tôi bộ "quần áo mới" từ bộ quần áo của mẹ tôi. Có lẽ dây là bộ quần áo duy nhất còn lành của mẹ. Sáng hôm sau, tôi mừng rỡ theo những bước chân rụt rè, dầy lo âu, của mẹ để dến trường. Lúc này ở sân trường đã tụ họp đầy đủ, hàng ghế trên cùng là ông chủ tịch (bố của thằng Co ), và ông hiệu trưởng, và các thầy cô giáo. Hai mẹ con tôi là người đến sau cùng rụt rè, thập thò ở ngoài, chưa dám vào. Một số phụ huynh học sinh đã lên tiếng:
- A ! Mẹ con nhà địa chủ đến! Ai cho con nó học cùng với con của bà con bần cố nông...
Thằng Cò và thằng Đông réo to theo:

A ! thằng địa chủ con! Ai cho mày học...
Mẹ con tôi đứng ôm nhau khóc. Tự nhiên mẹ tôi kéo tay tôi vưt chạy. Hai mẹ con tôi đang lủi thủi đi về, thì nghe tiếng gọi với theo:

- Này! chi.

Mẹ con tôi quay lại, thỉ đo là cô giáo Phương mẹ của Nam. Cô đến cạnh mẹ con tôi bảo:
Chị cứ để cháu ở lại. Để tôi bàn với ông chú tịch xã, và thầy hiệu trưởng xem có nhận cháu vào học được không? (Cô nhìn mẹ tồi thông cảm, và dắt tay tôi). Nếu như mọi người không đồng ý, tôi sẽ cho cháu vào học dự thính ở lớp tôi...
Như người chết đuối bám được cọc, mẹ tôi quyệt vội nước mắt cám ơn cô rối rit...
Cũng được cái thông minh, và học giỏi nhất trường, do vậy mãi dến năm lớp ba tôi mới được ghi tên chính thức vào lốp học do sự can thiệp của cô Phương. Cả lơ̂p tôi tất cả đều dược vào đội nhi đồng "quàng khăn đó", chỉ có riêng tôi là không đủ tiêu chuấn. Và chí còn mấy ngày nữa là rà̀m trung thu đến. Tất cả đội thiếu niên và nhi đồng chuấn bị kỳ cắm trại, do nhà trường tổ chức. Những đứa bằng tuổi tôi, đứa nao cũng được bố mẹ mua cho một chiếc lồng đèn kéo quân, xanh đỏ tím vàng thật đẹp. Đứng nhìn thấy cháng nó chơi mà tôi thèm khát lắm. Mẹ tôi cảm nhận thấy diều đó, song mẹ không biết làm thế nào mà chí nhìn tôi rớm rớm lệ, kèm theo những tiếng ho dài sặc sụa. Tôi biết đâu được rằng, đó là những ngày cận kề, cố gượng với cuộc sống, của những ngày còn lại cho cuộc đời mẹ tôi...
... Ánh trăng mười rằm sáng vằng vặc. Bầu trời trong xanh, cao ngất như vô tận. Xung quanh nhà là những tiếng kêu não nề của các loại côn trùng. Xa xa, tiếng trống ếch rộn ràng, tiếng vui đưa nhộn nhịp, tâm hồn tré thơ của tôi bồn chồn rạo rực. Mẹ tôi yếu ớt nấm lấy tay tôi, và bảo:

- Con đến đó chơi một chút rồi về, nhớ đừng đến gần họ đuổi đấy...

Tôi ngần ngừ không muốn đi, vì tôi không muốn dể mẹ một minh nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi giục mấy lần, tôi mơi chạy một mạch đến sân trường. Lúc này sân trường nhộn nhịp, tiếng vui chơi vô tư của đám tré con cùng lứa. Tôi lủi lách như kẻ ăn trộm, dến "chi đội" của lớp tôi, và nấp ở dà̀ng sau để xem. Lác này chương trình "hái hoa dân chủ", do một chị phụ trách. Tức là mỗi người dược lê̂n hái một là̀n, trong bông hoa có một cấu hỏi, người hâi phải trả lời câu hỏi đo. Nếu trả lời đúng, thỉ nguời đo được lânh thưởng. Đến lượt thằng $\mathrm{Cò}$ lên hâi, nó bắt phải một bài toán, ngắc ngứ mãi nó mới đọc được đề bài:

- Huyện A đã tiêu diệt được 30 tên địa chủ. Huyện B dã tiê̂u diệt được 10 tên. Hỏi huỵ̣̂n B đã tiều diệt được mấy phần huyện A ? Mãi thằng Cò không trả lời được, chị phụ trách lên tiếng hỏi? Ai trả lời được câu hỏi này? Cả đội im phăng phắc, không ai trả lời dược. Không hiếu tại sao lúc đó tôi nói dōng dạc, như ở trong lợp học:
- Huyện B bằng 1 phần 3 huyện A a a.!
Người phụ trách và cả đội quay lại nhìn xem là ai? Mọi người đã̃ nhận ra tôi. Thăng Cò một phần vì ngượng không làm dượ, một phần vì nó ức có người làm dược, nó quát lôn:
- Thằng địa chú con, ai cho mày đến đây! Cát ngay!
Tôi không nói không rằng, cắm dầu chay một mạch về nhà̀, nhự kẻ có lồi. Về ôm chặt lấy mẹ, tôi kể lại cho mẹ nghe, mẹ tôi chỉ thở dài ôm tôi vào cánh tay gày gò, và run rấy. Kỳ thi hết học kỳ một đã đến, hôm nay là ngày thi mốn toán , của chúng tôi. Thằng Cò ngồi cạnh tồi, nó cắn bát không làm được bài, trong khi tôi đã làm xong. Thằng Cò giật tay tôi:
- Mày cho tao xem bài vơi!

Đấy là cái tật của nó, mỗi lần thi, hay kiểm tra, là nó toàn chép băi cua tồi. Nhưng lần này, tồi nghĩ dến cái đêm trung thu đó, tôi không cho nó chép bài. Nó giật lấy bài của tôi. Tôi giật lại, nó định xé bài cưa tôi. Tồi đứng dây mách với cô giáo. Cô nghiêm mặt bảo Cò trá lại tôi và phê bình nó. Do vậy nó thù tôi. sau khi ra khỏi lơ̂p, nó cà̀m cán chổi trực nhật nện vào dầu tôi và bảo:

- Đáng đời, thằng địa chủ con mách cổ giáo!
Vừa đau, lại vừa tức, tôi lấy một hòn gạch ném vào đầu nó chảy máu. Tôi sợ chạy về nhà. Một lúc sau bố nó hùng hổ dẫn nó dến nhà tôi, quát tháo ầm ĩ. Mẹ tôi sợ vô cùng, mẹ tôi nói như quỳ xuống van lay ông chủ tich, tha thứ. Ông ta lôi tổi ra khỏi lòng mẹ tôi, tát một cái, tôi chảy cả máu mồm, máu mữi. Mẹ tôi bị ông ta đấy xấp xuống giường...
Đồ ranh con! Ông sẽ cho hiệu trưởng đuối học mầy!
... Đêm hôm đó, mẹ tôi sốt cao, tiếng thở của mẹ tôi càng ngày

càng to, và rit lên như tiếng gió hư... Và trong cơn gào hét, sợ hâi, thảm thiết non yếu của tôi, mẹ tôi đã ra di... Căn bệnh lao lực đã cướp di cuộc sống của mẹ tôi. Cưởp đi bàn tay ấm áp của mẹ, trong cuộc sống còn non ớt của tôi. Tôi đã mất đi tấm lòng của mẹ, đã che chở cho những bước đường còn laii của tôi... Cái diếm canh này, dã hoang tàn giờ đây càng hoang tàn hơn. Tôi bỏ học, lang thang ra mộ mẹ xem còn tim dược một chát tînh thương hơi ấm nào của mẹ chăng?... Một phần thương tôi, và một phần tức cho sự học hành của tối, do vây cô Phương đã đến bảo cho tôi rằng:
- Thồi về ở với cô, cô sẽ nuôi em ăn học. Cô có đói ăn đói, no ăn no.

Tôi cũng không biết bám víu vào dâu nữa, và mấy ngày nay cưng không có hạt cơm nào vào bụng. Bàn thờ mẹ tôi ba ngày mà đã lạnh hương khói. Tôi đành ôm mố quần áo rách về nhà cô Phương, trong sự luyến tiếc nhổ nhung, hình ảnh gày gò của mee...
Hai vợ chông cô Phương dều là giáo viến, và cũng co môt minh Nam, mà tôi và Nam bằng tuổi nhau, và cùng học một lớp, do vây chúng tôi rất hợp nhau. C6 tôi, Nam cũng học khá hơn lên phần nào, vì tôi học khá hơn Nam nhiều, do vây tôi giảng bài cho Nam dễ hiểu hơn cô Phương day, do đo cố Phương lại càng quy tôi. Chính vì sống trong tỉnh thương của cô, mà tôi đỡ buồn đi một phần nào. Một lần cô đi về, và bảo tôi:

- Tuần sau trường ta có lập đội tuyển học sinh giöi, di thi ở huyện. Cô đã đề nghị nhà trường cử con di. Song ban giám hiệu không đồng ý cho con di, với lý do lý lich gia dình. Nhưng cô là người dẫn đội đi thi, do vậy cô cho con đi, đến phòng thi, cô sẽ ghi tên con sau. Tôi biết, cô muốn cho tôi tiến xa, và đúng với lực học của tôi. Tôi thầm cảm ơn cô, và tự hứa sẽ không phụ công của cô. Và thực tế dã chứng minh, trong kỳ thi đo tôi dứng diểm cao nhất huyện. Khi giấy báo tên tôi tập trung lên huyện dể luyện thi toàn tỉnh, và miền Bắc, thì nhà trường mới rō là kỳ thi vừa qua tôi có dự thi. Nhà trường gọi cô Phương lền cảnh cáo vỡi lý do tự động cho tôi di thi. Bằng lởi lê phân tích, dến cùng, cô Phương cũng không thuyết phục dược hiệu trưởng và ông chử tịch xã để tôi đi lên luyện thi tiếp. Tôi biết cô Phương buồn lắm, tôi cười dộng viên cô, như một người đã lớn:
Thưa cô! Con không muốn xa thầy cô và Nam dế đi xa học. Con được học thế này là may mấn và hạnh phúc lắm rồi!...
Ngoài kia, những đám mây den đã gà̀n nuốt hết những ánh tră̆ng, đâu dây chí còn một vài những ánh trăng yếu ớt tỏa xuống. Bầu trời như sập xuống. Tôi cố găng tìm những ánh trăng còn lại nhưng nó cứ xa dần và xa mãi...
Wallhalben 30.5.90.


## GặP NGưởí XỬA ôN

 CHUYỆN CŨ
## NGUYỄN ANG CA

## (tiếp theo)

Đế gọi là mừng vợ chồng chúng tôi trãi qua 39 năm chung sống (anh chị An. Khê cũng tròn 39 năm, nhưng di trước chúng tôi mấy tháng) David-Vân Nga đã tổ chức một bửa cơm thân mật tại restaurant "Le MéKong". Ngoài anh Tám Vương Đức Đại, có anh chị Nguyễn Văn Nho, anh chị Đặng Văn Sung (xin đừng lầm với BS Đặng Văn Sung, chủ nhiệm báo Chính Luận), Anh chị An Khê và Cô Quách Thị Ngọc Thu, chị ruột của nữ nghệ sĩ Bạch Yến.
Tuối Ât Mão (75) cùng với tuổi Đại Tương Dương Văn Minh và ký giả Huyền Vũ nhưng Vương lão huynh luôn vui nhộn, yêu đời trong khi Đại Tướng Minh lúc nào cūng trầm ngâm tư lự và hiền như một vị Hoạt Phật, còn anh Huyền Vũ thì vẫn hăng hái, nhiệt thành như lúc nào còn cởi xe Lambretta di làm phóng sự thể thao khắp thao trường...
Anh Tám Đại nói:

- Tên của em là Kim Cang nhưng lại trở thành Ang Ca cho nên dịpnày anh Tám tặng em Chín An Khê (Cửu Lang) và em út Kim Cang bài tho nhan đề:
Kim Cang An Khê tri kỷ bằng hưuu Kim Ngọc män dường phú quý gia Cang cường düng khí, quán sơn hd
An toàn dutỡng chí, xulyên thiên ha,
Khê thủy triờng lưu, trú tác da! Tri túc thường tồn, đạo đức hiển Kỷ thân hành thiện, phúc duyên hда

Bà̀ng môn huynh đê, chung doàn tu,
Hüu nghị thâm tình, khoaii lac ca...
Anh Tám Đại còn thao thao viết bằng Hán ngữ bài thơ nói trên rồi còn phóng bút viết một bài thơ Pháp văn mà những chữ đầu đọc từ trên xuống dưới thành:
"Trois compatrotes qui se rencontrent au restaurant "Le Mékong"
Aujuord'hui marquent une amitié sincère dont le temps et l'espace n'effacent jamais leurs meilleures ralations pour une joyeuse existence terrestre anisi qu'un bonheur éternel".
Bài thơ có nhừng câu:
Trois vieux amis se sont réunis à Saint-Victoret
Compatriostes si chers et dévoués au commun intérêt,
Qui réside dans leur sympathie profonde récéproque
Se souhaitant ardement de surpasser cette époque...

Rentcontrent gaiement durant la soirée de ce Jeudi
$A u$ meilleur rendez-vous $\partial u$ l'endroit a été chosi
Restaurant fameusement renommé qu'on connait ici!
"Le Mékong" exsite depuis longtemps à Marignane...
Anh Nho trong bất cứ lần gặp gõ họp mặt nào cũng tạo dược sự huyên náo trong bà̀u không khí nồng nàn vui nhộn bằng những câu chuyện tếu hết sức linh dộng. Nhớ lại ở đêm đầu tiên gặp nhau tại Paris, anh chị Nho đưa đề nghị đi ăn tối ở khiêu vũ trường Capitol đế nghe Họa Mi hát. Tiếc thay, đêm đó Họa Mi vắng mặt vỉ nàng đã theo bước Hương Lan sang Hoa Kỳ trình diễn nhưng những câu chuyện của anh Nho kể, đã khiến cho vợ chồng tôi và cả bàn tiệc cưởi đến... chảy nước mắt, đến phải ôm bụng vì... nôn cả ruột gan.
Bên cạnh Anh, Chị Nho lúc nào cung trầm ngâm nghiêm nghị, chỉ biết phụ họa theo chồng bằng ánh mắt với nụ cười duyên rạng rỡ!
Cô Thu thì vô cùng dạn dĩ̃ sẵn sàng ứng phó vởi Vương lão huynh bằng những lời đối thoại, chơi chữ. Nhîn bà chị ruột của Bạch Yến tôi không ngờ cô đã 55 cái xuân. Phải chăng nhờ tánh hồn nhiên cười nhiều hơnn đổ lệ nên người cô phụ nầy như trẻ mãi không già?
Anh chị Đặng Văn Sung có một tiệm bán sách báo và đồ lưu niệm
khá lốn ở Cảng Marseille, là con người chống Cộng khá nổi tiếng ở Cảng này. Anh chị tường thuật cho chúng tôi nghe việc tích cực hoạt động của anh chị suốt thời gian đoàn văn công Cộng sản thành Hồ đến Marseille hát xưởng. Đồng vợ, đồng chồng, cùng chung ý chí chống đối việc đem ngoại tệ về Saigon cứu nguy cho nền kinh tế CS, anh chị Sung còn tỏ rõ lập trường chống Cộng rõ ràng, cương quyết bảo : Vàng phải là vàng còn đó thỉ cứ dó chẳng thế nào lập lờ vì quyền lợi cá nhân mà đứng giữa hai trận tuyến. Hoan hô anh chị Đặng Văn Sung.
Tiệc gần tàn, anh Vương Đức Đại rút trong căap ra bài viết của anh Trần Văn Ần, một đấu sĩ tài ba bậc nhất mà chẳng gặp đúng thời, đọc cho anh chị em cùng nghe. Bài có tựa:
"Lời tạ tội triớc bàn thờ Tố Quốc..."
Cuối đầu đảnh lễ,
Kính bải niệm Chư Vị Quốc Tổ,
Các bâc chí sī tiền bối, tù̀ Cụ Phan Đình Phùng hai Cu Phan Bội Chau, Phan Chau Trinh,
Đúc Giáo Chủ Phạt Giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sơ và Đúc Hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc
Các anh hùng liêt sí Yên Bâi Nguyễn Thăi Học và đồng chí,

> Các Anh Dutơng Văn Giáo, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,
Các Bạn Tạ Thu Thâu, Tràn Văn Thach, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văm Sâm, Hồ Văn Ngà, Lâm Ngoc Đường,
Đồng chí Trung Hoa Châu Lụlc và La Quán Anh v.v..
Kính bái,
Tôi Trần Văn Ân, tuối Nhâm Dằn, sanh đằu năm 1903. Nay cuối Ha sắp vào Thu 1989, mùa Vu Lan báo hiếu, hành lể và viết tại Rennes..., Pháp quó́c.
Cüc cung aảnh lể trûớc bàn thờ Tố Quớc, Tố Tông, Ông Bd, Cha Me ho Trän, Pham,
Kính bái niệm, dâng lời:

## Trước tiên,

Chịu tội không cứu dược nước nhà để cho Quốc Tế Cộng sản Đệ tam cuỡng chiếm, mặc da̛u suốt thời kỳ nằm khám Cấm cớ tủ̀ hình Côn Sơn - tî̀ năm 1957 tới cuối năm 1963 và đău năm 1964, đã phát nguyên.
Cúc cung tạn tụy làm moi cách cho dat

Hд̀a Bình công bằng cho Dân tộc Vièt
và đã phât nguyện giul đò̀ trong sach không tham nhüng giul lòng trung quôc gia, hiếu dân tộc.
An tôi đă thát bại
Xin chịu tội trước bàn thờ Tố Quốc
14 năm qua - Dân tộc Viêt đã trở thành dân tộc bịnh hoạn vè cả hai mặt tinh thàn và vạt chât,
Nước Việt lâm cành nghèo nàn đớ rách nhứt thế giới vời ba nước khác.
Nay Quớc tê Cộng sản Đệ tam hiển nhiên lọt vào tinh trang băng hoại, không nuôi nổi chui hàu, khiến día con Viễn đông la Cộng sản Hà Nội cău cứu khấp nơi.
Phong trào về nutớc của ngườ ty. nạn thiếu suy nghi mong "hдa hơp hòa giài" theo lời hô hào, kêu ca, của lãnh tu. Cộng sản VN, bùng sôi. Các sul việc a̛y dem lại một sự lo âu mới cho toàn thể nguời Việt hải ngoai...
... Ké sī tôi, cúi đòu đảnh lẽ truớc bàn thờ Tổ quốc với nén hương, kính đăt thành vấn dề và không quên nói rô minh không thờ ngườ, chi thờ Tố quớc và quớc gia, dan tộc, nên tuyê̂t đối không cô vấn đề biện hộ hay binh vutc ai cà - chi không thích vach lá tìm sâu, không ung chườ đổng cho sướng miệng chi biết vua ngu còn tệ hơn vua tham, vi vua tham còn biết giul núoc giū cuia dê cho minh tham, còn vua ngu thl dâng cá stl nghiệp của tô tiên và Ông cha cho quân cướp mà còn đắc chí thích thú...
... Bài "Lời tạ tội..." của nhà cách mạng lã̃o thành Trần Văn Ân rất dài (những sáu trang đánh máy), chúng tôi xin dược phép thu gon ý chánh mà thôi.
Tất cả chúng tôi kính cấn ngồi nghe, như muốn chia xé nổi lòng, tâm tư của nhà báo tiền phong Văn Lang, bút hiệu đầu tiên của Ông Chư nhiệm báo "Đời Mới", cuung tức là ký giả Dương Bá Đương hay nhà cách mạng Trần Văn Ân, đã suốt bao năm chống thực dân Pháp, chống chế dộ dộc tài, rồi dai dẳng kiên trì chống Cồng sản Đệ tam Quốc tế, dể chính những kẻ dội lốt quốc gia, thọ lịnh Mạc Tư Khoa và Hà Nội, liên tiếp bôi bẫn và chụp mũ̃, xuyên tạc... "Trần Đấu sin", nhứt là sau khi thấy phái doàn Trần Văn Ân dạt nhiều thăng thế chính trị ở cuộc hội thảo tại Bắc Âu (19691970?).

Khi dọc dứt, không dằn dược sự xúc động, anh Đại phát khơc ồ lên khiến cả bàn tiệc bỗng có bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Dù đã 12 giờ dểm, Vương lão huynh gọi điện thoại đánh thức anh chị Trần Văn Ân, đang ở tại Rennes, cách Saint-Victoret trền 500 km , để tường thuật lại cuộc họp mặt của ba thằng em của anh Cá, tuy xa mặt nhưng chẳng bao giờ có thể xa lòng.
Các ly champagne đã cạn.
Tôi ngâm lên hai bài thơ:
Tiệc tàn nhul tiếng pha lê vơ
Găp gơ nhau rò̀i dế biệt ly...
Anh Đại trở lai trang thái vui tươi cũ, riêng anh chị Đặng Văn Sung siết chặt tay tôi:

- Anh Ca ơi, năm rồi không thể đáp ứng lời đề nghị của anh, đem tiếng hát Nguyệt Ánh cùng ban Hưng Ca về dược đija phương này. Nhưng nay, tôi quyết tâm phải tổ chức cho dược vi đo là...nhiệm vụ của chúng mình. Anh ráng vận động giúp chúng tôi nhé.
Tôi bỗng nhở dến Hà Thúc Sinh.
- Tôi sê biên thư cho Nguyệt Ánh, Việt Dũng và nhà thơ, văn kiệm nhạc sĩ Hà Thúc Sinh. Tôi cũng đã liên lac vơi bạn Nguyễn Hữu Nghia. Bên Anh quốc, nhóm "Cờ Vàng" của người bạn trẻ Nguyễn Bá Đạt cữg đông như anh, như tôi, dều có quyết tâm phố biến tiếng hát Hưng Ca vào sanh hoạt cộng dồng... Có tin gì mới, tôi isẽ liên lạc cùng Anh Chị.
Marignane vùng gia dinh anh chị An Khê ở, cách cảng Marseille lối 20 km . Đúng hơn, làng anh chị An Khê cùng con cháu trú ngụ tên là Saint-Victeret, có lối 35.000 dân chúng, có được 5, 6 tiệm ăn Việt, Hoa và tiệm "Le Mékong" của cháu Vân Nga cùng chồng - dược xem là quán ăn số 1 của khắp vùng. Cuối tuần có khi có hỡn 100 thực khách. Quán có 70 chỗ ngò̀ và thường phải hai lần "service". Nhưng quân ăn nổi tiếng nhất ở miền Nam nước Pháp, dịch vụ thương mãi cao hơn nhiều quán ăn ở Marseille, cả của Paris, là quán "Cây Tăm" tại Aix-En-Provence, của vợ chồng Thaí Hoa, em ruột của nữ nghệ sĩ Bạch Yến. Năm xưa, khi vợ chồng Thái Hoa sang Pháp lập nghiệp tỉnh cờ dung rủi dã di chung chuyến phi co Air France với tôi. Thuở do, tôi từ Saigon sang Pháp để thăm ông bà Đại sứ Phạm Đăng Lâm và bạn Phan Nhự Mỹ dể dược cùng anh

Phan Như Mỹ đáp phi cơ sapg Luân Đôn đáp lời mời của ông bă luật sư Lê Ngọ Chấn, vừa được chính phủ bố nhiệm làm đại sứ toàn quyền VNCH tại Vương quốc Anh. (Bà Lê Ngọc Chấn vốn là một nữ nghệ sî, bạn của nữ sĩ Thiếu Mai). Thái Hoa bây giờ có đến 3,4 tiệm. Nghe tin trong bụng mừng thầm cho sự thành công của một chàng trai, thuở bế rất khôi ngố hiền hậu... nhưng tôi không biết bây giờ, khi dã trở thành triệu phư... "quan Pháp", Thái Hoa còn giữ được bản tánh khả ái năm xưa?
Tại Marseille tôi có quen biết mấy gia dỉnh và cũng chẳng phải là lần thứ nhất tôi dến Cảng nổi tiếng nhứt tại Âu Châu này.
Năm 1963 hay 1964 gì đo, các bạn Nghia (hynos) Ban (Bột mi) Ngọc (Hãng dia Asia) có cùng tôi dùng ô tô đi từ Pháp đến Marseille, thăm qua Toulon, Nice, tiểu quốc Monaco của Bà Hoàng Grace Kelly, đến tận Menton tức sát biên thùy hai quốc gia Pháp Y.
Hè 1985, con rể của cháng tôi, đưa vợ và vợ chồng chúng tôi từ Bruxelles đến Limoges thăm người cousine của vợ tôi, nguyên nữ y tá bê̂nh viện Grall, nay là vợ một bác sî Pháp, anh chị Nguyễn Văn Hợi chủ nhà in và tuần báo "Thế Giới" (Phạm Ngũ Lão Saigon), xuống tận Marseille thăm gia dỉnh bà góa phụ Đại tá Lê Quang Tung...
Trên chuyến di năm ây, chúng tôi còn đi thăm chị của chúng tôi, bà Bùi Mộng, cháu của chúng tôi BS Bùi Quang Hải và các em, anh chị Nguyễn Văn Phú ở Toulouse. Anh chị Phú (nguyên chủ nhân một nhà may lớn ở Saigon (đường Nguyễn Văn Thinh trước năm 1975) còn dưa chúng tôi viếng Lourdes xin nứơc Thánh. Cháng tôi cũng không quên ghé thăm BS Nguyễ̃n Minh Hòa, con trai của cố Bác sĩ Hiển (mà đồng bào khu Đề Thám từng xem như một vị Phật sống). Hò cũng là anh trai của cựu quân nhân môn bóng bàn Nguyê̂n Minh Hiệp, từng nổi tiếng sau thế hệ Hòa, Tiết, Liễu, Đức, Xây, Sáng, Hùng, Anh...
Trở lại Cảng Marseille kỳ này, vơ tôi khồng dược vui trọn bởi mới dược tin BS Nguyễn Văn Huệ, tay quần vợt có hạng của Cercle Spatif Saigonnais, thường đứng, thường đứng cặp với Đại tưởng Dương Văn Minh trong các trận thư hùng, bà con rất gần với nhạc
mẫu tôi dột ngột từ trần... Gia dinh BS Huệ ở Nice, nhưng chúng tôi sẽ biên thư chia buồn chở không đển viếng thăm, bởi từ lâu rồi, kể từ ngã̀y mất nước, dường như bà Nguyễn Văn Huệ e ngại chi đó, nên không muốn liên lạc với vợ chồng chúng tôi. Đành vậy...
Ơ Marseille chúng tôi còn có một tri kyं.
Đo là giáo sư Trần Ngọc Bích.
Anh dã chịu khó dến Saint Victoret và ở lại hàn huyên tâm sự với chúng tôi đến trọn buổi chiều.
Tuy có vợ đầm, xa quê hương hơn 25 năm, anh Bích vẫn còn nói giỏi tiếng mẹ đẻ. Anh là người sinh trưởng ở Hà Nội rất ham mê viết báo. Lác còn là học sinh ở cố đô Thăng Long, Bích gởi bài ra Huế cho Thạch Lê. (sau là cố Trung tá Lê Đình Thạch, phòng báo chí Nha CTTL Bộ Quốc Phòng) và vào Nam cho Nguyễn Long tự Thành Nam (bây giờ là chủ nhiệm báo "Đuốc Từ $\mathrm{Bi}^{\text {". }}$ Theo lời anh Bích kể, thì lúc đo anh rất mê thích các bài của Thanh Huyền Lang, mãi sau này anh mới được biết bút hiệu này là của anh Thành Nam.
Sau ngày mất nước, biết rõ hoàn cảnh cua anh Lê Đình Thạch, nhứt là sau khi bị đi tù CS về, anh Thạch đau yếu luôn, anh Trần Ngọc Bích đã đều dặn tiếp tế cho... cố nhân. Khi dược tin anh Thạch qua đời (do tôi khấn báo) tuy còn nằm bệnh viện (bi bể màn nhĩ ơ tai) anh Bích vẩn không quên gởi quà về cho chị Thạch và các cháu, gọi là một chút lòng thành phúng diếu người khuất bóng.
Hành động của anh Bích khiến tôi xúc dộng.

Và từ đó trong bản danh sách những người có lòng mà tôi tự dộng lập ra (dể rồi đây anh An Khế và tôi nhứt định phải hoàn thành cho dược bộ "Việt Nam Ty Nạn Nhân Vật Sứ" có tên Trần Ngọc Bích. Tên được viết rất đậm và rõ nét.
Sáng nay, thức sớm ra mở thùng thư, anh An Khê reo mừng:

- Có thơ của Cao Văn Muôn!

Muôn từng là chủ tịch hội Thương phế binh ở vùng 4 chiến thuật.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, khi anh Muôn cùng cựu Đại tá Phạm Văn Liễu một bạn thân của chúng tôi, sang Bruxelles thuyết trình dể cổ

động cho mặt trận của Phó Đề dốc Phạm Cơ Minh.
Tôi rất quý mến Muôn bởi theo lời góa phụ Thiếu tứơng Lê Văn Hưng nhũ danh Phạm Thị Kim Hoàng, thì trong số những sĩ quan can đảm ở lại chôn xác Hưng, sau khi Hưng tự vẫn, không chịu gặp mặt bàn giao với kẻ tử thù - có Cao Văn Muôn.
Anh chị An Khê thì thương yêu muôn như em, và cho rằng muôn vẫn hăng hái dấn thân cho lý
tưởng, không biết anh có tìm dược chưa một mái ấm gia dỉnh, có người hiền phư tựa cửa ngóng đợi tin chồng, mỗi khi anh lên dường công tác nơi xa?
(còn tiếp)


Phong Hưng Lưu Nhân Nghĩa

## Tặng Trương Văn Tắn (Scheidegg)

Tính tôi trúa ngù là thủ dô một hòn đảo xa xôi, it ai nghe tiếng, ở Nam Bán Cầu. Tiếng là thủ đố, nhờ vi trí giao thông thuận lợi, dân só hơn trăm ngàn sống rải rác trên đồi, lưng chừng đồi, thung lüng doct theo bồ biể. Bốn mùa gio biễ Nam Thái Bỉnh Dương thối vè như bão, thàmh phớ co biệt danh "Windy Wellington". Nếp sông dân tứ xứ phâng lặng và hiền hòa, cuô̂i tuà̀n, phờ xá váng vè, khó timm người ngoai dường, quán rươu mở của từ 10 giò sâng tôi $10: 30$ tôi, chủ nhutt dóng cưa, dip lễ cuối tuàn càng hoang váng hơn.
Cuối năm đó, vào dị Giáng Sinh, ai cũng về quê doàn tụ gia dỉnh, ăn tết Dương lịch. Hai vơ chồng Ân độ, vợ gốc Anh, mượn chung nhà, gấu $\delta$ nhau ỏm tỏi, vợ mắng chồng say rự̛̣u, chồng than thở bên vợ kỳ thị màu da. Cải nhau chán rồi cũng khăn gói về quê vợ, bỏ tôi một mỉnh nẳm co ro buồn tênh trong cẳn nhà rộng thênh thang, trống trải. Quán rượu vắng bạn bè, uống một minh, lúc ra về nơm nớp lo sợ đám công lộ hăm he rình rập, muốn đọc sách thỉ lại thiếu kiên nhẫn. Túng quấn, tôi đến nhà cô bạn goóc Ai Nhí Lan, xin theo cô về quế ăn tết. Cô nghiêm trang trả lời:
"Không, anh chàng 'A Châu luộm thuộm kia, tôi thấy anh cả tháng chưa giặt tấm vải trải giường ngư, cha mẹ tôi khó chia xé cái thói quen không lấy gì đáng khuyến khích đo".
Tốt hơn là anh dừng quấy rầy tôi!"
Vừa nói, nàng nguây nguấy vào bếp.
Tôi ngơ ngác hỏi vói theo, bây giờ mới thấy vô duyên,
"Ờ! Vây là người ta phải giặt vải trải giường sao?"
Tôi tiu nghíu vè̀ nhà, ra sau vườn nà̀m cô đơn dươi tàn cây hạt dé, nhìn lên thảm trời xanh trong. Bên kia đồi, bãi biển vắng, hải ấu bay lượn tìm cá biển. Bên vườn nhà
bên cạnh mấy con chim "TUI" đậu trên cành hoa Kowhai, hoa hỉnh cái chuông màu đỏ như phượng. Con chim Tui hát nhụy hoa Kowhai, say nhưy, bay vưt lên say sưa hót cao vút, vô không gian trong vắt. Tiếng nhạc dập dốn lẫn tiếng cười rộn rã từ nhà hàng xóm bên đường vọng qua, ai cững lo hưởng hạnh phác vội vã.
Cơn ngột ngạt thần kinh đột ngột dựng tồi dậy, phát giây ấy nếu co người bạn bên cạnh an uii, tâm sự, pha trò, chắc dễ chiu lắm.
Tôi vội vã thu xếp it hành trang vào tái deo lưng, đặt lên xe gắn máy, chuấn bị đi xa, xa cái không khí chán ngấy nà̀y.
Cô bạn láng gièng giở cửa số hỏi: "Anh sáp làm cuộc hành trình dài thú vị há?"
Tôi đùa bỡn,
Tôi di tìm hạnh phác, cô thích di tìm hạnh phúc không?"

- Ở đâu? cô tò mò hỏi :
- Trên yên sau xe tôi đây!

Tới lượt cố pha trò:
"Cám ơn, tô̂i muốn sống tới năm 2050, anh hãy xuống địa ngục tìm hạnh phúc vỡi quỳ sứ!". Cô hạ sầm cửa sổ xuống.

Lên xe mà chưa biết di đâu, chí co 2 hươ̂ng duy nhất. Vè nam phải qua phà mất 4 tiếng, chưa biết giờ nào có phà, chí còn hướng bắc, chạy quốc lộ phía đông trânh mặt trời xế trưa.
Cuộc hành trỉnh kéo dài gần 2 tiếng, thèm tách cà phê đen thơm cho thỏa mãn cơn ghiền. Các quán cà phê dọc theo quốc lộ hoàn toàn đóng cửa vào dịp lễ, tôi bắt đầu ngất ngưởng như người ghiền á phiện. Bền traí, biến xanh bao la, hải dảo xanh non cây có, bên phải đồi xanh cỏ, đồi nâi hùng vĩ cüng màu xanh lấm tấm những diếm nhửng con trừu trắng gặm cỏ, tôi thưởng thức nếp thanh binh, ngày như đêm, không lo min bẫy, hầm chông mã tấu, đù muốn tìm phút lo âu cüng không có, xe hư, sẽ có người dừng lại sửa hộ (đúng luật xa lộ) người mệt, có thể ghé bất cứ nông trại nào tìm chỗ nghí ngơi, được dâi ăn sáng, được mời ờ lại. Khi hứng chí, khoảng dường vắng, siết ga, xe vọt chồm lên, thỏa tính ngang tàng say mê tốc dộ. Gặp nơi nào phong cảnh hữu tỉnh, dừng lại, xuống khe suối dọc theo vách núi cao sừng sững, khoát nước, vốt cụm bèo xanh mơn mởn, tâm trí thảnh thơi
tưởng mình đang đứng trước con rạch cùng ở quê nhà.
Nắng hè bảng lảng trên đồi xanh, lúc nhảy nhót trên dốc thoai thoải, trong oc tôi lởn vởn tách cà phế nóng den bốc hơi thơm thoang thoảng, xứ này còn quá nhiều khuyết diếm cần hoàn chính cấp thời, gần trăm doạn dường mà không thoả mãn cho tôi được tách cà phê den.
Cơn ghiền dưa tôi về không khí quán cà phê ở VN, ly cà phế đen đục, rẻ tièn, lợn cợn cặn cáo, nơng phỏng lưỡi, nhấp một ngụm thấm qua vi giác lên khứu giác, xuống ấm cả phối tim, thơ thối quên nghèo. 'Óc tường tượng chưa đủ mạnh dằn cơn ghiền hành ha, nước mắt tuôn từng hồi, gió phần phật khó xua đuối cơn buồn ngủ lập lờ.
Đi mãi mơi tìm được quán bên đường thiên lý, sân quán vắng người, chừng chục chiếc xe Jeep và mấy con ngựa cao lôn yên cương sẵn dứng, cựa quậy. Khách là những chủ nông trại chăn nuôi quanh vùng. Trong quân chưa đến hai mươi người. Tôi vừa bược vào, quán đang ôn chợt im lặng, họ đặt ly xuống bàn, trố mắt ngạc nhiển nhìn tồi. Tôi tháo bao tay, áo quần da và n on môtô đđ̣̆t đầy trên ghế bành, đi thẳng đến quày rượu, tim vị trí của binh nấu nược pha cà phê, laai thất vọng. Tôi hầm hầm gọi một bình nưởc chanh rót ra ly uống. Tiếng ồ đồng loạt làm tôi giật minh. Họ cầm ly di về phía tôi, những con gấu đủ loại, vạm vỡ xoay xở chậm chạp, thở phì phò, ngực lông lá như dã nhân, nơi chuyện trong cổ họng. Tôi uống vựa cạn bỉnh nược chanh, một anh nông dân, râu tớc che hết cả mặt, trừ đôi mắt, phưc phịch di chuyến cái thân nặng nề, xô vai tôi. Trọng lượng và nội lực cánh tay hắn đư xô tôi ngã bật vô tường.
Hấn cười nói huyênh oang:
"Ê, bạn ở dâu tời!"
Mùi beer, thịt trừu nồng nự, giọng nói ồm ộp, " $\widehat{E}$, người bạn hoạn quan dấm máu kia, (Hey, man, you bloody eunuch) ờ quán rượu không có lệ uống nược chanh nghe chưa?

- Vậy sao họ bán nược chanh? Tôi hơi lại,
- Nược chanh dể pha vỡi rượu mạnh!
- Tôi khát nước, tôi trả lời
- Khát nược thì uống beer!

Hắn lè nhè, "Bạn biết không, tuị tui thích bạn lắm, dù tụi tôi chửi thề. Cỏn cái bọn dân biểu đảng lao động nghe ${ }_{2}$ nó nói giỏi hơn nó làm, nó gạt gẩm người ta, rồi giải thích sai lầm cũng hợp lý. Đả̉ng đó vay mượn ngân hàng ngoại quốc cả mấy tí dollars dể tài trợ cho bọn thất nghiệp và bọn công nhân, công chức lười biếng. Bọn đó lý luận là nông dân chúng tôi lợi tức cao, phải đánh thuế cao hơn cho hợp lý.

- Này, anh dừng có bôi bác, tôi góp ý, nông dân các anh có làm việ̂c cực khố dở bấn như vậy ở hã̉ng xưởng không? Sáng 9 giờ các anh tụ tập quán rượu tới chiều, tự do muốn làm gì thì làm!"
Hắn dằn ly beer xuống bàn, phân bua, "Sáng 5 giờ tôi dậy, lo cho bầy chó ăn, rồi mở. chuồng, thả chó lùa trừu lên đồi, vừa gắn máy vắt sữa bò, cho bò ăn tới 9 giờ sáng, tắt máy vắt sữa, di rãi phân v.v... cắt cỏ cuốn lại phơi, dành cho mùa đông. Ban biêt, hôm nay lễ Giáng Sinh, những con bò tôi vẫn cho sữa, vẫn ăn cỏ. Cái bọn Quốc hội thật vô dụng, kỳ bầu cử tới tôi bầu cho dảng Bảo thủ. Càng nói hắn càng hă̆ng tiết, bạn bè chung quanh hổ trợ bằng những tràng cười hô hố. Hắn lại tò mò hỏi,
"Xứ anh nông dân theo dảng nào?"
Tôi ấp úng, "tùy theo họ!"
Lượng thịt và lông trừu, thịt bò xứ anh xuất cảng di đâu?
- Dạ xứ tôi thuộc khí hậu nhiệt đới, it nuôi trừu!
Hắn tròn xoe mắt,
"Thế thực phẩm chánh là gì?"
- Gạo, thịt cá và rau cải!
- Có ăn thịt rắn không? Hắn nheo mắt.
- Dạ không!
- Lượng sản xuất gạo trên mỗi mẫu Anh là bao nhiêu? Hắn hỏi dồn.
- Dạ tôi cũng không nhớ.

Hắn lộ vẻ bực mình, "Hỏi cái gì anh cũng không biết, hay anh không ưa cuộc đối thoại với bọn tôi? "Uống beer di!"

- Dạ không, cám ơn anh, tôi phải lái xe đi xa, mùa Giáng Sinh, nhân viên công lộ thường xuyên cảnh cáo là họ sễ không nhân nhượng bất cứ ai lái xe trong máu chứa quá số lượng qui dịnh nồng dộ của chất lên men.

Hắn chửi thề, "Bọn công lộ lãnh lương để phát giấy phạt. Bạn ở xứ này lâu chưa?"

- Dạ, dược hơn 5 năm!
- Bạn thích theo tôn giáo bọn tôi chưa? Hắn nhưởng mắt hóm hính.
- Da tôn giáo nào?
- Ơ' xứ này có ba thứ tôn giáo thông dụng nhất, beer, dã cầu và cá ngưạ. Bạn chọn thứ nào, chọn cả ba cũng không sao! Hấn lại dưa ly beer ngang mày, giả vờ làm phép thánh.
- Tôi chưa bắt kịp trò đùa nên thờ ơ trả lời "Dạ chưa biết!".
Mấy người dứng gần thấy tôi ngây ngô, họ phá lên cười thích thú, cười bằng miệng, bằng râu, bằng bụng phệ chứa nước beer và mở trừu.
Quán càng nhộn nhịp, họ bàn tán sôi nổi vè̀ giá thịt trừu xuất cảng qua Trung đông dang có chiến tranh Iran - Iraq bị ngưng trệ, bọn Nhựt bản đánh cá trong vùng biển này mà do dự chưa chịu nhập cảng thịt bò và len đủ số lượng như đã thỏa hiệp ký kết, số thực phẩm sửa bị thặng dư, bọn công doàn thay nhau dinh công. Họ kết án chính phủ, quốc hội bất lực làm quốc gia mất thăng bằng cán cân tài chánh, nông dân bị bớt tài trợ...
Một lão ục ịc, bô bô, đưa ngón tay cái lên, "Ta mà làm thủ tướng há, tỷ số thất nghiệp là zéro; bọn quốc hội nó bận việc ngủ gục"
Những nông dân đều là những chính trị gia, kinh tế gia lỗi lạc, tiếc là họ lo bận bịu cho bầy trừu và vắt sữa bò, chưa có dịp mang sở trường ra thi thố, nếu hàng năm có hàng chục ngàn trừu già bị giết bỏ, cả triệu lít sữa đổ xuống suối vì thị trường ối đọng. Họ dằn cơn bực dọc bằng ly beer lạnh, đầu run run gật gật.
Tiếng cười nói rộn ràng bị giọng nói lởn và uy quyền của anh chủ quán làm giảm bớt cường độ, đèn tắt một gôc phòng.
Cám on quý vi, cám ơ quý vị, dã 10 giờ rưỡi rồi, hẹn ngày mai, tạm biệt quý vị, chúc quý vị ngủ ngon".
Mọi người nốc vội ngụm beer cuối cùng, lảo dảo di ra, kẻ mở máy xe, người lên ngựa về nông trại, rải rác ở các thung lũng chung quanh.
Tôi cũng phải lên xe, gió dêm mát mé từ biển thổi lồng lộng, xe chao bồng bềnh, cơn mỏi mệt đè trên mí mắt.

Gió lồng biển Nam Thái Bình Dương bao la ánh sao Nam cực thành một vùng lấp lánh kim cương, ai có người yêu cứ nhờ bầy chim hải âu ra biển nhặt về làm quà cưởi. Càng lác tôi càng thoát khỏi sự láng túng trong xã hội quá nhiều ước lệ̂ và chi tiết, quá tầm hiểu biết của khối óc khô héo như thỏi dất sét bị cơn buồn ngủ đè nặng.
Ngang qua một làng nhỏ bên quốc lộ́, đèn lấp lánh trên những cây thổng Giáng Sinh, trước cửa một căn nhà, một dôi vợ chồng già̀ ngồi tựa bên nhau âu yếm.

Tôi vựa xuống xe, ông bà bước ra chào niềm nở. Tôi hỏi chỗ nghí qua dêm, ông bà vồn vã mời vào nhà. Bà già giục dã, "Cởi nón và áo, vào uống tách cà phê cho ấm di chú $\mathrm{em}^{\prime \prime}$.
Ông cụ lui cui đấy xe vào nhà xe,. Tôi quen với lòng hiếu khách ở dây nên tự nhiên bược vào phòng khách. Sau khi tự giới thiệu tên họ, ông hỏi, "Chú em uống trà hay cà phế".
Cơn ghiền cà phê làm giọng nơi tôi run rấy,
"Dạ, cho tôi xin tách cà phê den".
Ông thân mật hỏi, "Chú em ăn tối chưa?"

- Da cảm ơn ông, tôi chí thèm cà phê."
Mùi cà phê thơm tuyệt diệu, tôi tỉnh táo, bắt đầu hàn huyên. Ông nói, "Chú em hãy xem như ở nhà, nhà này dư 2 phòng, tôi giữ nhà cho con gái tôi đi du lịch xa, thích thú là tôi khám phá ông bà cũng cư ngu ở tính tôi dang ở cách nhau không xa.
Cuộc đối thoại dược kéo dài nhờ bình cà phê mởi, câu chuyện tiếp tục dến gần nửa dêm, ông Buchenan dẫǹ tôi vào phòng ngư, giường nệm trắng, tôi sợ sạch sẽ và ngăn nắp, nên lấy tưi ngú nằm trên sàn nhà, như tên chăn trừu ngủ trong lâu dài.

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, vào phòng khách đã thấy ông Buchenan ăn mặc dàng hoàng như công chức sắp sửa đi làm. Ông vào bếp dọn bàn, chiên trứng, nướng bánh mì chuẩn bị bữa diểm tâm. Bà dã dậy nhưng còn trang điểm. Tấm trải bàn màu xanh nhạt, bốn góc thêu những đóa hoa hồng. Trên bàn bày ba bộ dĩa và dao nía bạc, bên cạnh ba cái khăn hồng xếp thành ba đóa hoa xinh xắn.

Trong mỗi dia có hai trứng chiên thật khéo và mấy miếng thịt heo muối chiên, cuốn gọn, xếp thật dẹp mắt, không một giọt mỡ dư thừa nào dọng trong dia. Giữa bàn là một bỉnh hoa tươi mát mới hái trong vườn, ông chủ sửa lại nhánh hoa, bưng bỉnh cà phê, bỉnh sữa, lo dường để sẵn, mời tôi ngồi. Ông trịnh trọng ngồi vào bàn, sửa kiếng và cà vạt, hai tay chống trên bàn chờ đợi.
Bà đã trang điểm xong, vừa bước ra khỏi phòng, ông Buchenan, kéo ghế nhẹ nhàng cho bà, vừa cười âu yếm, "Mừng em buối sáng, Mật ơi, em dùng tách trà nhá!" (Morning honey, Would you like a cup of tee?)
Chúng tôi lại chào nhau, bà nũng nụu ngồi bên ông bắt đầu ăn sáng, gật dâu nhè nhẹ với ông, "Môn heo muối chiên (bacon) anh chiên "thật là" tuyệt diệu, cưng ơi, cưng là người chiên trứng khéo nhất thế giới, phải không chàng thanh niên? "bà quay sang. tôi hỏi?
-"Dạ thật là tuyệt diệu, chưa bao giờ tôi co bữa ăn sáng ngon như hôm nay!". Tôi nghi thầm, "thịt heo muối mặn thấy bà nội".
Sau bưa ăn sáng, ông bà dẫn tôi di dạo vườn hoa sau nhà, tí mí giảng cho tôi dặc tính các loài hoa, ông nâng niu ve vuốt nhửng đoa hoa xương rò̀ng xinh xấn. Mắt nhin, tai nghe, nhưng đầu óc tôi nặng chĩu những lo âu ngày mai, nhổ thương cái quá khứ ở quê cũ, kìa, bông súng nằm trên mặt nước thanh bỉnh, thân cây nằm cuốn dưới mặt nưởc mát. Tôi không góp ý dược gì trong câu chuyện ông bà, tôi di tìm hạnh phúc, thấy dược hạnh phúc của người, họ say sưa hưởng hạnh phúc, riêng tôi đấm chỉm trong cơn mở ban ngày.
Ông bà dát tay nhau di chầm chậm lên đồi thoai thoải, trò chuyện, tán tỉnh âu yếm như họ còn ở tuối thanh xuân. Ông nhắc khéo bà, "Mật ơi, em còn nhớ một buối dầu mỉnh dắt nhau di dạo anh hái hoa heather giất trên tóc vàng ong à của em đó!.

Bầ gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt xanh trong suốt, như chứa chan nước hồ xanh "Em nhớ, vì thế nên em dặt tên dứa con gái lốn mình là Heather đó".
Ông tiếp tục "Mật ơi! Em có trí nhớ tốt quá, Heather, con gái minh dep như em lúc còn trẻ phải không?"

Họ ngồi xuống thảm cỏ, tự nhiên, ông vuốt ve tớc bà, bà dựa đầu trên vai ông.
Cơn nấng sáng ấm áp, bà mặc y trang màu trắng tinh khiết, nón vành rộng, cổ deo chuối ngọc trai, gương mặt đầy đặn, phúc hậu, những nét nhăn tuối già không che hết nét dẹp thời hoa niên. Ông mặc y phục trắng, cà vạt nâu sẫm như lúc ông đi đánh Golf, đôi mắt tinh anh, thân thể còn vững chải. Hai vợ chồng già như đôi tiên ông tiên bà dang hưởng phong vị nơi non bồng nước nhược.
Ông bà tế nhị gián tiếp tìm hiểu hoàn cảnh tôi, ý muốn giúp đỡ nếu có thế.


Dĩa thịt trừu và khoai tây tán dược ông bà dọn lên thơm nghi ngút. Cơn dông bất chợt dai dẳng gop phần ấm cáng cho bữa ăn tối bê̂n ngọn nến trắng.
Ông Buchanan khen vớ,
"Ừ. mon salad lần nào em làm cūng dòn và tươi, món trừu hầm, ăn mãi mà vẫn thích! Tôi cũng bắt chưởc khen lấy lòng bà,
"Ngon tuyêt, thưa bà!"
Tồi hối hận đã khiếm nhã, khen cho có lệ, thật ra bữa ăn tối hôm đó với không khí đầm ấm, thân tình, mới gặp lần đầu mà dược đối đãi như bạn thâm giao, còn từ ngũ nào hay hơn chữ "Tuyệt diệu" dể diễn tả?
Sau đo bà mang ra ba miếng bánh ngot tráng miệng. Ông suy̆t xoa khen,
"Eo ôi! Cái bánh này vợ tôi làm với cả tấm lòng (with loving care). Miếng bánh bơ, sữa, chocolate, trên mặt bánh cái bông hồng nhỏ bầng kem trông rất mỹ thuật, chứa toàn chất bổ dưỡng.
Vừa ăn vừa nhớ vẫn vơ, nhớ câu "muối mặn gừng cay" nhớ " dưa leo chấm với cá kèo, cha mẹ tôi nghèo, tôi học Normal".
Bên ngoài mưa vần vũ, lành lạnh, sau bữa ăn tối, chúng tôi ngồi trong phòng khách uống cà phê. Ong bà khuyên tôi cứ ở lại chơi, tôi ngồi bơ phờ nhỉn qua khung
cửa, nược mưa chảy từng dòng ngoằn ngoèo như nước măt. Ông bà nhạy cảm, thấy tôi lơ dãng, bắt đầu lả vả câu chuyện. Đêm càng khuya, câu chuyện càng lý thá êm đềm, như liều thuốc chữa bệnh tâm thần hiệu nghiệm. Câu chuyện bắt đầu bàng bức ảnh phơng đại trên tường, một thiếu nữ độ 16 tuổi đẹp như nàng tiên thanh khiết, tô̂i tưởng đó là bức ảnh con bà, nhỉn kỹ mơi biết người trong ảnh là chính bà.
Ông vuốt tớc bà, mím cười tỉnh tứ, hôn nhẹ trên trán bà. Bà bắt đầu kể chuyện, giọng bà ấm áp dễ cảm người nghe chuyện.
"Chú em à, ngày xưa còn be, tôi được cha mẹ nuông chiều vì tôi là con một. Thời di học tôi thích vẽ tranh thủy mạc. Năm tôi dược giải thưởng toàn trường, giáo sư hội họa khuyến khích tôi thành nghệ sî. Nhưng cha tôi muốn tôi học xong làm việc ở quày hàng bán vé xe lửa, thế chỗ ông, vừa vặn lúc ông ấy về hưu.
Năm tôi học lớp 10, tranh tôi được chọn đế triển lã̉m hội họa tỉnh nhà, bán gây quỹ cho ban nghệ thuât trường tôi đang học.
Hôm ấy vào ngày làm việc, nên vấng người đến xem tranh, co một thanh niên đẹp trai vào phòng triển lãm. Chàng xem từng bức tranh vẽ, vé mặt say sưa thưởng ngoạn, quên mất chung quanh, có vé bực tức vì tranh nào cũng có người dăt mua cá.
Bà kể đến dây, ông Buchanan không dằn được, xen vào góp lời vơi bà̀,
"U', mật ơi! Bức tranh tính vât mấy trái dào trong, dĩa đo, nhỉn nhửng trái đào chín mọng, lưỡi anh thấy ngot lịm vị của trái dào, em có dể ý không?
"C6 chứ" bà nüng nụu,
À, bức tranh em chí vẽ môt phần của cành cây, chim oanh đâu trên cành hoa, mật ơi! Anh ngấm tranh, anh nghe tiếng chim oanh véo von, mữi anh thưởng thức hương hoa tràn ngâp bầu không khí. Mât di! Bức tranh dồng cỏ đó, buổi xế trưa, ánh nấng hanh vàng nhuộm dồi có xanh mơm mởn, một phần đồng có bị đồi che ánh nắng, anh thấy bơng náng ngã dần về phía tây, anh sơ mặt trời sẽ khuất sau dồi, mấy con trừu tung tăng chạy trên dồi. Mật oi, bức tranh linh dộng chan hòa hạnh phúc phải không em?*

À, mât oi! bức tranh "vách núi đá" đó, sơng vỗ vào gành đá lởm chởm của bãi biển Hokitika, tạo cho anh cảm giác rờn rợn khi di tám biển vùng đo vào ngày biển dộng. Anh thưởng thức từng bức tranh và cuối cùng, mật ơi, em là bức tranh đứng bên bức tranh cuối cùng dep tuyêt vời làm anh ngây ngât!"
Nghe ông bà Buchanen kể chuyện tình cảm, tôi khen thầm, ối ôi ông bà kể chuyện và tán tính nhau hay quá. Bà sửa lại thế ngồi, hăng hái tiếp tục,
"Độ mấy ngày sau cuộc triển lã̃m, sau buối cơm tố, cha tôi gọi tôi vào phòng, vé mặt nghiêm trang và lo lắng, đưa cho tôi một goi quà, nói,
"Nầy con, nghe cha noi. Buối trưa này, co một thanh niên tên Buchanan tơii nhờ cha trao lại cho con một mon quà. Nầy con, nếu con thích tiếp tục tìm hiểu, con mơii được mở quà, vì chàng thanh niên đó rất nghiêm trang".
Tôi trả lời cha tôi, sau phát ngâp ngừng,
" Da , con muốn tìm hiểu"
Từ đó mỗi chiều thứ sáu, chàng thanh niên tên Alex Buchanan quá giang xe đều đăn tởi thăm tôi suốt quảng dường gần 80 Km .
Cha mẹ tôi rất vừa ý tư cách chàng
"A', mật đi" ông tiếp chuyện cho bà nghỉ lấy hứng, co hôm anh quá giang xe, vì mệt nên ngủ quên trên xe, lại quá giang trở lại, đêm đó gần 7 giờ đêm mới đến, em lo âu giân hờn, em nhớ không?".
Bà lim dim, "Chàng chiều chuộng tôi, tôi giận chàng về sự chiều chuộng quá độ. Chàng học xong, xin đối về túnh tôi làm thư ký Bưu diện và chú em ơi, 42 năm hạnh phác!"
Giọng bà chân thành, cảm động như chính bà dang sống dang thở cái không khí hạnh phúc trong veo, không gợn một thoáng buồn...
Ông vuốt ve bà, "Mật ơi, mấy đứa con gái mình đều có gia dình hạnh phưc, mấy dứa châu mình, be Judith, be Patricia, be Jason đều bụ bẩm dễ thương quá!"
Bình cà phê mới làm dầm đà câu chuyện, tôi ngòi nghe, mơ ước dược cuộc đời suông sẽ như đôi vợ chồng già này, tuối cao mà còn khỏe mạnh, thong dong hưởng nhàn trong quốc gia thanh bình.

## (còn tiếp)

## THĂM NUÔI



Kính tạng các Phy Nữ Viẹt Nam đảm đang lạn lội thăm nuôi chồng trong lao tù Cộng sán trước một ngày về vô định

Em đã đến! Tin vui bay rộn rã
Bước chân anh chắp cánh, dạ bồi hồi
Như tré thơ, bầu sữa cạn trong môi
Nghe ly muỗng khua vang lò̀ mò̀ mọc
Em lại đến mang tin lành trái ngot
Gót chân son thách đố những con đường
Manh nào bằng trang trải mồt tình thutơng
Và em đến với tấm lòng biến cá
Em laai đến vai nghiêng nghiêng triuu nặng
Người đàn bà lực sĩ của chồng con
Đang gồng minh với tay xách tay ôm
Bụng trống rỗng không miếng cơm chén nước
Em lai đến cú đều đều nhu thế
Nhu vầng trăng cú sáng những đêm rằ
Như hoa đào cú nở những ngày xuân
Mặc giá buốt mặc chông gai mặc hết
Em lai đến không một lời mệt mỏi
Lòng thủy chung đốt cháy nhüng $u$ sầu
Dạ kiên trinh tiếp mãi lưa a lâu đài
Anh quay gót mà nghe hồn rực sáng
Ôi bằng đồng, bằng gang hay bằng thép
Ngườ đàn bà bất hủ của Viêtt Nam
Một tấm lòng son hay da sắt gan vàng
Bà Triêu, bà Tring một thời để laị!
HOÀI KHE

## SƯÔI TRƯƠNG SİNH

Dảo Miya Jima nước Nhật Bản xưa kia là một đảo nổi tiếng linh thiêng. Dân ở đảo này hầu như không ai có quyền chết.
Đảo này là một trong ba thắng cảnh dẹp nhất xứ Phù Tang. Toàn đảo co một ngôi đền danh tiếng đ̛̉ ngay trên bờ biển. Cửa chính của đền hưởng ra biển. Những lội di trong dền dựng không biết bao nhiêu những cây đèn bằng đá, liên tiếp từ cửa này đến cửa khác. Nơi đây có những con nai đi lại nhởn nhớ. Không chút sơ. sệt sự qua lai của người mộ dạo. Không khí rất trong lành, biển một màu xanh biếc. Bên kia có biển, xa xa hiện lên những dãy núii tim tím, những cánh buồm rơm vuông vấn của những chiếc thuyền đánh cá phản chiếu ánh sáng mặt trời, trông nhự những đám lửa nhỏ nối trên mặt nước.
Trong số dân cư ngụ tại dảo này có hai vợ chồng người tiều phu già, hết sức già. Chồng là Yoshida, vơ là Fumi. Ho dược cà làng yêu mến vị nể. Ai nấy đều khen sự kiên nhẫn chịu dựng mọi sự mà họ dã trải qua, và ca tụng sự trung thành của hai người dối với nhau trên sáu mươi năm chung sống.
Họ không quen nhau mấy, hồi mà cha mẹ họ quyết định sự hôn nhân. Yoshida chưa bao giờ dám nói chuyện với Fumi, nhưng khi gặp nhau trên bãi biển thì chàng cứ nhìn nàng bằng cặp mắt trỉu mến và cứ nhỉn theo nàng mãi. Nàng đi thong thả, hơi cúi vê phía trưởc (đó là lối đi của những thiếu nữ có giáo dục). Những ngày hội chàng thích tìm nàng trong đám đông để thấy khuôn mặt trâi soan của nàng, có cặp mắt đào đó hây, cái áo dài màu ngọc trai xám có thắt ngang một cái thắt lưng lởn, gấu áo viền bằng lụa nâu có thêm những bông các trắng.
Fumi cunng không khao khát ngày cưới lắm, vì nàng biết dời nàng đã được định đơat rồi; và mấy tháng trước ngày cử hành hôn lề, nàng đội cái "mũ cưới" tượng trưng cho
người con gái sáp thành hôn. Bản tửh Fumi rất dịu dàng, mà nàng vẫn sơ trước những sự nghiêm khắc, những sự bất hòa có thể xảy ra giữa vợ chồng. Nàng nghỉ dến câu phương ngôn "Lòng người dàn ông đễ thay đới như trời thu". Nhựng nàng sẽ nhất dịhh giữ dươc tỉnh yê̂u cưa chồng bàng sự kiến nhẫn, dịu dàng và sự âu yếm kín đáo của nàng. Nàng biết co câu phương ngôn: "nếu người ta ngồi ba năm trên một tảng đá thỉ tảng đá đó sé nóng..."
Cuộc hôn nhân của Yoshida và Fumi dã dược cha mẹ dịnh doat theo đúng luật cổ truyèn, nển dược vui vé và tồn tại giửa hai vơ chồng. Ngay từ buối dầu, Yoshida yêu Fúmi vôi tất cá mối tình nồng thắm của tuối trè và Fumi dền đáp lại bằng sự yêu kính chồng rất mực.


Họ dược hưởng những lúc vui sượng cüng như gặp những hồi buồn bã. Vui, là họ sinh liên tiếp ba trai. Rất buồn ba con lác dã trưởng thành laii bi chết một ngày vì nghề dánh cá Một hôm ra khơi, biến dã cướp mất ba người con, Yoshida và Fumi trong long tan nát, cố chịu dựng trưởc bạn bè, gượng cười ra vè thản nhiền. Nhưng khi chí có riêng họ, họ khôc sướt mướt. Tay áo họ luôn luôn dấm lệ dau thương. Họ dặt
bài ví ba con trên một cái bàn nhỏ bằng gỗ quý, tại một căn phòng dẹp nhất dể ngày dêm tưởng niệm. Mỗi ngày trước bửa ăn họ dặt thức ăn lền một cái bàn bằng gổ sơn, đốt hương dế khấn các con về thụ hưởng. Những lác đo ho ngồi hàng giờ dể nghĩ tới những người con đẳ mất.
Bây giờ chí còn co hai vợ chồng, họ lấy sự kính yêu nhau làm nguồn an ủi duy nhất. Mỗi người đều muốn làm cho người kia bốt dau khố, họ tỉm hết cách âu yếm lẫn nhau. Dà̀n dần tâm hồn họ bình thản trở laí; và họ trở nên kiên nhẫn. Họ lấy câu tục ngữ sau đây để tự an uii: "Khi hoa anh dào đã tàn, không phải lấy sự tiếc thương mà làm cho hoa anh dào nở lai dược".
Giờ đây họ đã g già lắm, già như những con dồi mồi cô kính. Yoshida thì da nhăn nheo, khồ héo, chân tay run rấy. Fumi thỉ tóc và lông mày dã rụng nhẵn.
Người ta gặp họ di chơi vôi nhau, bược rất chậm chạp, vơ di sau chồng một chút (vì tập tục như vây). Thính thoảng đôi vợ chồng già này đi đến tận ngôi đền nguy nga đấ làm cho hòn đảo nổi tiếng khắp nước.
$\mathrm{O}^{\prime}$ nhà, dù Fumi đã nhiều tuối, vẫn cố gáng giữ gỉn nhà cửa được sạch sễ, xinh xắn. Bà ưa màu trắng của bức tường bằng giấy và ánh sáng cua chiếc chiếu mởi vởi một ý nghĩa rất tế nhị hòa hợp tình cảm, bà thường thay dối sự trang trí tùy theo thời tiết, tùy theo từng mùa hoặc tùy theo màu sác của từng ngày, Tũy theo nỗi buồn trong tâm tưởng khi treo nhữg bức tranh luaa sơn trên tường; trong một cái bỉnh bằng đồng bà cắm ba cành hoa rất kheoo léo mỹ thuât.
Đôi khi cạnh lọ hoa, bà đặt hai pho tượn nhỏ, tượng trưng cho hai ông bà già đang quét lạ thông. Đó là tiêu biểu cho tình nghĩa vơ chông nhữg cặp vơ chồng già dược ví như hai cây thông dầ mât thiết mọc liền thân vơi nhau dến nối trông như một và cùng già bên nhau.
Cũng co khi Fumi dặt trên bàn một pho tương sơn, tượng một vị thần mà bà thích nhất, một vị thà̀n rất ngộ nghinh có bộ râu dài,
đội một cáa mũ kỳ lạ, tay cầm một cái gậy, còn tay kia cầm một quyển kinh, đó là một trong bảy vị linh thần, mà là vị thần tượng trưng cho hạnh phúc của tuổi già.
Yoshida và Fumi kể là đôi vợ chồng già sung sưởng, biết gác ra ngoài những nối khố cực của loài người để hưởng sự yên tỉnh và thương yêu lẫn nhau. Nhưng dù sao họ vẫn có một mối sầu vương vấn. Bây giờ họ đã quá già, lòng luyến tiếc thời tré trung xưa kia đã quá xa. Người nào cũng nghĩ rằng: Khi mà một trong hai người chết di, người còn sống sẽ dau khổ biết chừng nào, cô đơn biết chừng nào! Giá bây giờ họ con trẻ cả hai, họ sẽ dược hưởng một cuộc sống lâu dài bên nhau. Đời sống họ sẽ trở nên thơ mộng biết bao, êm dềm biết bao!...
Một buổi thu, trời trong sáng. Yoshida như có một cảm hứng huyền bí gi, di về phía rừng một mỉnh. Nơi đây, trước khi ông đã làm nghề đốn củi rất cần cù, bây giờ trước khi chết muốn nhìn lại cây cối mà ông đã sống gần suốt đời.
Nhưng khi dến nơi, ông không còn nhận ra phong cảnh xa xưa kia nữa. Ngay cửa rừng ông không còn thấy cây Phong to lổn lá dỏ cả mùa thu, nối bật lên giữa đám lá thông xanh thẩm. Ông không nhận thấy cả cái suối nưởc trong, trong một cách lạ lùng, màu xanh lo...
Sau khi dã mỏi, ông thấy khát nước, thấy có suối trong xanh ngay cạnh lối di. Với hai lòng bàn tay, ông bốc nước lên, uống thong thả.
Nào ngờ? Khi nhìn bóng minh trong suối nứoc, ông thấy thay đổi hết: tóc dã trở nên đen nháy, mặt hết nhăn nheo; trong ngươi các bắp thịt có một sức mạnh đang vươn lên. Yoshida dã trẻ̉ lại như người mới hai mươi tuổi, ông dã vố tình dược nước suối "trường sinh".
Khỏe mạnh, vui tươi, đầy nhựa sống, ông già Yoshida bây giờ là một chàng thanh niên tré trung yêu dời. Anh ta sung sưởng vội vã chạy về nhà.
Bà già Fumi thấy một chàng thanh niên đẹp trai dã yào nhà. Bà thốt lên một tiếng: "Ô" rồi từ ngạc nhiên đến sợ hãi, làm bà chết đứng như người mất trí.
Yoshida vội an uii và giải thích rō ràng sự may mắn vừa đến với anh.

Bây giờ đến lượt bà lão đáng thương vừa cười vừa khóc vì sung sương. Sáng mai bà cũng sẽ̃ ra cái "suối tiên" đó uống nước rồi, khi về bà cũng sẽ tré lại như một thiếu nữ hai mươi.
Hai vợ chồng sẽ sống cuộc đời tươ dẹp, vơi bao sự vui thú của tuối tré và sẽ hài long khi nghí đến những kỷ niệm đã qua.
Sáng hôm sau sau khí nắng hồng mới hé, sau làn không khí trong trẻo, Fumi vội vàng đi ra cái suối nước trong, Yoshida ở nhà, anh ta dợi, không có gì sốt ruột. Anh biết rằng phải mất độ hai giờ cho một người già để đi suối, và lúc về thỉ sễ mau hơn.
Vây mà dã hơn hai giờ, mà sao lâu thế? Rồi những phát trôi qua, sự sốt ruột của anh càng lúc càng tăng.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi một cách tàn nhẫn, chậm chạp. Đã ba giờ qua; bốn giờ qua; năm giờ qua... Sự gì xảy ra đây?
Yoshida không còn kiên nhẫn được nữa, vì sự sợ hãi cứ tăng dần lên. Anh đóng cửa lại rồi chạy ra rừng.
Anh vội chạy dến gà̀n chỗ "suối tiên": Anh nghe thấy tiếng nưởc chảy hòa lẫn tiếng lá reo trên cành. Chú ý im lặng tìm kiếm một vùng rộng, mà vần không thấy vợ đâu, anh bắt đầu thất vọng.
Bồng một tiếng kêu, một tiếng rên, có lẽ một con vật bị thương.. làm cho anh chú ý
Yoshida đi dến gần bờ suối. Khi dến tận bờ, anh dừng lại, ngạc nhiên bỗng thấy giữa dám cỏ cao, một đứa bé con... một dứa bé độ chừng vài tháng, chưa biết nói, chí giơ tay về phía anh với vẻ thất vong...
Yoshida bế dứa bé lên. Nhìn vào mắt đứa bé. Cặp mắt lạ lùng! Cặp mắt đó làm anh nghí đến nhựng kỷ niệm xa xôi của đời anh. Sao lại có cặp mất giống hệt cặp mắt vở anh một cách lạ lùng thế? Anh đã nhận ra dược cặp mắt của người vợ anh khóc khi anh buồn, cười khi anh vui. Lòng anh xúc động mạnh.
Rồi đột nhiên anh hiểu được tất: $A$, ra chính đứa bé này là vợ anh, là bà vợ già của anh, là Fumi đáng thương đã trẻ lại. Và đã quá trẻ, vì nó muốn trẻ lại hơn chồng, nên đã uống quá dộ, nên đã biến thành một đứa hài nhi.
Yoshida thở dài, bồng dứa nhó lên và mang nó sau lưng, như bà
mẹ thường địu con... Anh buồn bã trở về,nghí rằng từ đây anh 'sẽ phải như một người cha săn socc và nuôi dưỡng dạy bảo đứa bé mà trước đây là vợ mình; người bạn trung thành của anh trên đường đời.

Hồng Nhiên sưu tầm

## TRYUEN CÓ ÁN ĐOO

## HŨ VÀNG

Một người kia có mua của người láng giềng một miếng đất.
Bữa đó nhằm phải ngày chót của "thời hoàng kim" và dến sáng hôm sau sẽ chuyển qua "thời hắc ám".
Mua miếng đất xong anh bèn đào dất ngay dể dựng cột nhà, thỉ lại dào trúng một hủ vàng. Anh bèn lật dật qua nhà người láng giềng, chủ cũ miếng dất cho hay: "Tổi vừa đào miếng đất mà tôi vừa mua của anh, tôi gặp một hủ vàng. Tôi mua dất, chứ tôi không mua hủ vàng, vậy xin trả lại anh!" Người kia nói:

- Tôi mừng dùm anh đo. Khi tôi bán cho anh miếng đất là tôi đã định bán tất cả, đâu có chừa món nào trong đó. Vậy, nó là của anh, tôi không có quyền nhận nó.
Hai bên cứ nhường nhau mãi cho đến khi trời sấp tối mà cũng chẳng ai chịu nhận hủ vàng. Hai bên dều nghĩ rằng cũng nên để qua ngày sau cho dôi bên suy nghí lại chín chắn rồi sẽ hay.
Đêm đó, đâu dè lại là lúc chuyển sang "thời hắc ám", ngọn gió vật chất và tư lợi thổi tràn khắp mặt đất, tâm hồn đạo đức của hai bên đều bị ảnh hưởng hấc ám mà không hay.
Người mua đất liền nói:
-     - Tôi đã suy xét kỹ lại, thì quả lời nói của anh ngày hôm qua rất xác đáng. Tôi đã mua đất thì tất cả trong đó đều là của tôi.
Người láng giềng nói:
- Không phải vây. Hôm nay tôi dã xét kỹ lại, thỉ lời nói của anh hôm qua là đúng. Anh khồng thể nào mua một món dồ mà anh không cố ý mua. Anh chí mua đất, chứ không mua hủ vàng. Anh trả lại cho tôi rất dúng.
Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường cho ai hủ vàng cả.
Họ trở thành thù dịch, lôi nhau ra tòa, dùng dủ biện pháp và thủ tục để thắng bên kia cho kỳ được,
bên nào cũng chấc chắn là mình phần phải, và đều vì công lý mà tranh đấu.


## ĐÔI DÉP DA

Ngày xưa, bên Ân Độ, có một nhà vua cảm thấy dau thương cho dân trong nứơc bi trầy chân hay đứt chân vì gai góc đá sỏi gồ ghề của mặt đất bèn cho vời quần thần đến ra lệnh:

- Trẫm không thể chịu nỗi khi thấy con dân trong nược bi đá sỏi gai góc làm thương tốn đến đôi chân mềm mại. Vầy, hãy cố gáng cho lót bằng da thú tất cả mặt đất trong nước cho ta.
Một hiền giả cao niên trong nước khuyên vua:
- Theo ngu ý thì tại sao bệ hạ không cho thi hành một cách giản dị và dễ thực hiễ̃n hơn là truyền cho nhân dấn mỗi người cất hai miếng da vừa vôi đồi chân của mỉnh và cột nó vào chân. Như thế, kết quả cû̉ng như nhau: Không ai bị đá sỏi gai gooc làm tổn thương đôi chân cúa minh cả.
Vua nghe nói phải. Và nhờ đó mới có bày ra đôi dêp da.

Hồng Nhiên sưư tầm.

## LÀM CON PHẢI CHO DỄ DAY

Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần đến cha mẹ cũng đã vui lòng lắm rồi. Nhưng muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nưa, thì con phải biết vâng lời dạy bảo. Ý mỉnh muốn làm gì, mà cha mẹ bảo đừng, mình cững phải thôi, ý mình không muốn làm, mà cha mẹ bảo làm mình cũng phải làm. Ta phải biết rằng cha mẹ ngăn cấm diều gì cũng là muốn cho mỉnh dược hay. Vậy vâng lời cha me, tức là ích lợi cho minh. Cũng ví như ông thầy thuốc bắt người ốm (dau) phải kiêng nhịn vật gì, là đế chữa cho người ấy mau khời.
Những ngừơi con không chịu nghe lời cha mẹ thường hay hại dến thân. Ta có câu:
"Cá không ăn muối cá uơn; con cāi cha me trăm dulờng con hui"

## T.Q.V.G.K.T

Hồng Nhiên - Lingen/Ems

## A'O DÀI TAY RAGLAN

## (tiếp theo Viên Giác 56)

## CÁCH VẼ VÀ CÅT:

## A. Thân sau:

Lấy canh vải từ biên vào $=1 / 2$ số đo rộng tà +1 cm (cho tà Trung hoặc tà $B a ́ c$ ) hay $=1 / 2$ số đo rộng tà +2 cm (cho tà Nam).

- Aó dài tà Bắc các cụ lôn tuối thường mặc.
- Aó dài tà Nam, may nhanh nhưng mặc không bền, tà không ôm, không dep bằng tà Trung.
- Aó dài tà Trung, cách cát và may tuy co mất thi giờ một chát, nhưng mặc ôm, dẹp, không dễ bị vat tà như áo tà Nam. Vì thế nên từ các cô gái trẻ trung cho đến quí bà đứng tuổi đều ưa chuộng áo dài tà Trung. O' dây M.T. chọn tà Trung để áp dụng vào cách vẽ và cât.
* khi lấy canh vải nên dùng nhiều kim gút dế ghim giữ vài cho thẳng, dễ vẽ và cắt.
1-2: Dài áo $=$ số do $=106 \mathrm{~cm}$ (chừa gấu áo 4 cm )
2-3: Rộng tà $=1 / 2$ số đo rộng tà hoặc $={ }^{*} 1 / 4$ mông $+1,5-2$ cm (cho các cô trè tuối); * $1 / 4$ mông $+2-5 \mathrm{~cm}$ (cho các bà đứng tuối)
3-3:6-7 cm, kẽ song song với dường sóng áo
1-4: Ha eo $\mathrm{sau}=$ số do $=36$ cm (số đo đã trừ trong khi đo)
4-5: Rộng eo = (a) $1 / 4$ số do vòng eo $+1,5 \mathrm{~cm}=62 / 4+1,5$
$=17 \mathrm{~cm}$ (cho vớc người cân đối)
(a) $=1 / 4$ số đo vòng eo +2 $2,5 \mathrm{~cm}$ (cho người co lưng gãy, mông hodi diêu)
(đã + cử động khi đo)
(b) $=1 / 4$ số do $+0,5 \mathrm{~cm}=$
$68 / 4+0,5=17,5 \mathrm{~cm}$ (cho người
có lựng gãy); $=68 / 4$ (người cân đối)
4-6: Ha mông: trung bình $=$
14 cm ; mông hơi xê̂ $=15 \mathrm{~cm}$
6-7: Rộng mông $=1 / 4$ số do vòng mông $=86 / 4=21,5 \mathrm{~cm}$

Tà áo:

* Nối 5-7, đánh cong khoảng 0,7 - 1 cm ở giữa cho người có vòng eo và vòng mông cân xứng. Đânh cong hơn 1 cm cho người có vòng eo quá nhỏ, hoặc mông quá to.
* Nối 3'- 7, đánh hơi cong khoảng giữa từ $0,2-0,3 \mathrm{~cm}$.
1-8: Hạ ngực: có 2 cách tính: a) $=1 / 4$ số đo vòng ngực -2 cm (vai trung binh) $=(82 / 4-2) ;$ b) $=$ $1 / 2$ số do vòng nách +1 cm (vai ngang) cách nầy vẽ đường Raglan hơi khác một chát.
8-9: Rộng ngực $=1 / 4$ số do vòng ngự $=82 / 4=20,5 \mathrm{~cm}$ (mặc sát); $=1 / 4$ số đo vòng ngực $+0,5$ (hơi rộng)


## Sườn áo:

* Nối 5 - 9. Sườn áo trung bình khoảng từ $16-19 \mathrm{~cm}$
1-10: vào cố thân sau lấy vào từ $35-4 \mathrm{~cm}$ c6 số đo vòng cố từ 32 -38 cm .
$10-10$ : 1 cm , đánh hodi cong vòng cố sau từ 1 - $10^{\circ}$.


## Đường Raglan:

a/ (vai trung bình) Nối $9-10$, chia làm 3 doạn bằng nhau. Từ diểm $1 / 3$ phía dươi nách, kẽ 1 đường thẳng gốc. Lấy trên đường thẳng gốc đó $2-2,5 \mathrm{~cm}$. Từ diếm 10'nối thẳng đến điểm $2,5 \mathrm{~cm}$, rồi đánh cong xuống 9 ta sẽ có đường Raglan thân sau của vai binh thường.
b/ (val ngang) Nối 9-10' cũng chia làm 3 doạn bằng nhau. Từ điểm $1 / 3$ phía dươi nách, kẽ 1 dường thẳng $\mathrm{g} o c$, lấy vào $1,5 \mathrm{~cm}$, nối điểm 10 ' đến điểm $1,5 \mathrm{~cm}$. Đánh cong dường Raglan của vai ngang theo hình vẽ.

## Khi cát chừa:

* $0,5 \mathrm{~cm}$ dọc theo dường tà áo (tà Trung).
* $0,5 \mathrm{~cm}$ vòng cố áo.
- 2 cm dường Raglan.
- 3 cm dường sườn áo.

Ký hiệu trên hình vẽ :
(.........) đường vải gấp đôi

tỳ lệ hinh vê mỗi..................... giấy $=2 \mathrm{~cm} 2$

## (còn tiếp)

(Hình vẽ và cách dẫn giải của tác giá)


* PhầN trên thân trước


Sự khác biệt của pince ngực bên mở hò và bên không mở hò :

- Bên không mở hò : hạ pince ngực bằng với số đo.
- Bên mở hò : hạ pince ngực bằng số đo $+0,5-1$ cm (tùy theo vòng ngưc to hay nhó).

MINH THIÊN phu trách

- Mẫu người vai ngang
- THÂN TRƯỚC
- cùng một ni mẫu và vòng eo đã + cử động khi đo ( $=68 \mathrm{~cm}$ ) Chí khác nhau ờ đường Raglan và cách túnh so đo hạ nách thân uáo.



## C/ THÂN SAU

THÂN TRƯỚC

* Mẩu người ngực hơi ểnh về phía trước, mông hơi diêu

Cùng một ni mẫu nhưng (hạ eo trước $=29 \mathrm{~cm}$; hạ eo sau $=33 \mathrm{~cm}$ ) vòng eo đo vừa sát $=62 \mathrm{~cm}$.
Gặp trường hợp nầy hơi rắc rới. Để tránh bớt cái máng ngang eo phía sau thì phải căt eo thân sau hơi rộng và eo cao hơn bình thường một chút (lây số đo hạ eo chính xác trừ lên từ $3-5 \mathrm{~cm}$ thay vì $-1-3 \mathrm{~cm}$ ở vóc người trung bình). Thường thì mẫu người nầy có só đo hạ eo trước và sau chênh nhau không nhiều như mấu người cân đói. (Hạ eo sau chưa trừ 36 cm ; hạ eo trước 32 cm ).


Những điểm sai biệt với cách tính cho mẩu người cân đới:

- Ha eo trước và sau ngán hon
. Ngang eo sau rộng hơn . Ngang ngực trước rộng

Ngoài ra giớng nhau hết.

## THÖI SỰ THE GIÓI

## VIẸT NAM

- CSVN đang cố phá vô sư bao vây kinh té.
- Giáo sư Nguyẽ̃n Ngoc Huy qua đờ.

Nhựng biến chuyến ờ Liên Sô và Đông Âu dã tạo nên những giao động mạnh ờ VN, trên mọi lảnh vực. Trước hết là sư lo sơ cuia giôi lãnh dạo CSVN, về một sự vùng dậy của dân chûng đòi tự do dân chủ như̛ các xứ Đông Âu, kế đến nguồn viện trợ đế nuôi sống chế độ CSVN là Liên Sô và các xứ Đông Âu, đã đang gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế, không thế tiếp tục đố viện trợ vào nuôi dưỡng CSVN đượ nữa. Mặt khác vơi sư mắt quyè̀n cuia các đảng CS ở Đông Âu, đã làm cho các xứ này hưy bó các giao két dã ký nhận vôi CSVN, vè vấn dề "lao động hơp tác quốc tể. Sư việc này đưa tỡi vấn đê hàng chục ngàn thanh niên, thanh nữ VN dược đưa qua Liên Sô và Đông Âu lao động trả nợ, phải trờ về nược sôm hơn hạn kỳ. Trong khi đo tại VN, tỳ lệ thất nghiệp đã quá cao, nay lại càng tăng cao hơn nưa, vơi trên 200.000 công nhân di lao động trả nơ này, dang làn lươt bi trả vê từ Liên Số và Đông Âu.
Nhin chung tập đoàn lãnh dạo CSVN đang bi vây bủa trùng diêp nhừng 'sư kh6' khăn, đang cố gầng tháo gõ dươc chừng nào hay chừng đó. Mỡi đây trên lãnh vực kinh tê, CSVN đã xin chính quyè̀n Hồng Kông cho thành lập một văn phòng thương mại ờ xú này, hàu bán hàng hóa sản xuất tứ VN, cüng như kêu gọi vốn đầu tư của các tử bản ngoại quốc. Mỡi đây Huỳnh Minh Huê tống đại diện của giơi buôn bán VN ở Hồng Kông đã nơi "sự ra đời của vẳn phơng dai diện này nhàm 2 mục dích, bược đầu của sự buôn bán, sau đó kêu goi sự họp tác đầu tứ. Văn phờng này sẽ co nhiệm vụ quảng cáo tát cả các món hàng cua VN trên thương trường quốc tế. Tuy nhiên cho tỡi nay chính quyền Hồng Kông chưa chỉnh thức chấp thuận, cho loại văn phờng
này hoạt động, và đang đặt điều kiện CSVN phải giải quyết vấn đè người ty nạn ờ các trại Hồng Kông.
Trong khi do trên lãnh vưc chính tri, dư hạ minh van xin dược tâi lập quan hệ vơi My , nhưng vẫn bi Mỹ cò cưa đặt điều kiện đủ thứ. Mặt khác sau khi Liên Sô và Đông Âu lên tiếng cat́t giảm viện trơ cho CSVN, đã làm chính quyè̀n Ha Nội chôi vôi trong nhựng khô khăn to lôn. Vì lâu nay mọi sự sống con của CSVN là do sự hà hơi tiếp sức từ Liên Sô và các xứ Đông Âu. Như cháng ta biết trong nhừng năm trược dây, mỗi năm CSVN nhận viện trọ̆ cúa Liên Sô hơn 3 tỷ SUS, cùng các khoản vay, trả lời nhẹ khác. Nay mọi chuyç̂n dã qua, kế hoạch ngü niễn tỡi đây của CSVN đã bị cát giảm tất cả các nguò̀n viện trơ trên $50 \%$. Sư kho khăn kinh té ơ Liên Sô, không thế cáng dáng thêm dế nuôi bạo quyè̀n Hà Nội nửa. CSVN quay qua có bám chân Trung Quớc, hâu diễn lại trò di giây như trược đây giửa Nga Tàu, trong những năm chiến tranh. Tuy nhiên ngày nay dã khác, Trung Quốc dã thây dược nhừng trò tráo trờ của CSVN, nên cūng dè dặt và đặt đủ thứ các diều kiện đé́ cô dược sư tái tục quan hẹ. Cả vấn đê CSVN phải đế cho nhựng tay chân của Trung Quốc trong nhóm Hoàng văn Hoan dang ty nạn tại Tàu vè nược nấm quyèn. Cüng như CSVN phải chính thưc trao Hoàng Sa , Trường Sa cho Trung Quốc và mờ cửa biên giơit, cho tư do hàng hóa của Trung Quốc đố vào thị trường VN. Các điều kiện đé́ quan hệ dự̛̣c vợi Trung Quốc thật khó khăn cho CSVN. Riêng chí vấn đề mở biên giơi cho hàng hóa Trung Quóc tư do bán ờ VN đã làm phá sản hà̀u hết các cơ xường ky nghệ cuia VN từ Nam ra Bấc. Hàng hóa Việt Nam không thé nào cạh tranh dược vời hàng của Trung Quốc vè̀ phấm chắt và giá ca.. Trong khi đó nhiều con buồn người Viĉ̣t gớc Hoa dược thế vùng lên, khuynh loát thị trường, khiến chính quyèn CSVN không thé nào kiếm soát dược giá cà. Năm qua CSVN có
gáng thu vêt lúa gạo đem đi bán phá giá thi trương lúa gạo thế giơi, hầu tạo một tiếng vang trên lãnh vự kinh tế của thế giơi. Nhung trò choi "tháo caing kinh tê này của CSVN đã chả̉ng lừa bịp được ai. Nạn đói dã tiêp tục xảy ra ở một số tính Bác Trung phàn. Giáa gao vẫn tã̉ng cao ờ các thành phớ. Dân chûng nhièu nơi vẫn phải ăn độn khoai, bấp. Sư hào nhoáng của vài thành phố miè̀n Nam, vơi nhựng nhà hàng, quán ăn, phòng tấm hơi, do tiền bạc từ nhựng đám Việt kiều du lich về VN tung ra tiêu xaii. Hoặc một số gia dinh co con em ờ nước ngoài gời tiền về giúp dõ. Sư phồn vinh giả tạo dã diễn ra ở VN thạt rõ ràng. Trong khi $₫ 6$, ngoài mặt lạy van Mỹ và Trung Quốc để mong nối lại quan hệ, CSVN mỡi đây lại mơi đón cả Pháp trờ lại VN. Nhiè̀u co xương, đơn điền, bệnh viện của Pháp trượ đây, nay CSVN kêu goi trả lai cho ngưới Pháp đế họ tùy ý dưng ra khai thác. Hòa theo đó, một vài tên trí thức, quân phiệt tay sai, của các tên Tây thuộc địa trược đây, cüng được CSVN móc nối, hứa hẹn này kia. Làm không khí sinh hoạt chính trị ò Paris của dám người Việt ty nạn nhao nhao lên. Kẻ bưng, ngươi đội, những tên cộng già, cộng con, hàu mong kiém chác chât bống lộc. Nhiều tin tức từ Paris cho biết vụ nằm chưa bênh của Lê Đức Tḥ̣ ở Pháp, đã gây thật nhî̀u òn à̀o, cȧ "tá" quan quyèn, "trí thức, trí ngu"" Việt ty nạn, từ năm châu bốn biến 10 p ngóp bò vè Paris, xin yết kiến tên cộng già bảo thủ sât máu này, cûng như ve vãn một số tên Tây già thuộc địa đế mong nếu có sự bắt tay nào giửa Pháp va CSVN, thỉ đám này cũng được hường chút lọi danh. Tuy nhiên trò dón gio này của đám chính khách salon, cựng gặp trăm ngàn nhựng trác trở, và liệu đám Tây thuộc địa, co thế mon men trở lại làm ăn được không, khi nhựng tên tư bản Mỹ, dang lăn xả vào kiém phàn đ̀ VN. Liệu nhửng tên trí thức trí ngủ ờ Paris đội những ông Tây bà đầm và nhửng tên cộng già cô̂ng con ờ Paris có tranh lại vơi nhừng tên
tay chân của Mỹ dang chuẩn bị đố về VN. Giới am hiểu những trò quỷ quyêt của CSVN thì dưa ra nhận định đám lãnh tụ Hà Nội dang dùng mồi nhử đám quân phiệt và trí thức mệnh danh ty nạn ở Pháp và Mỹ cùng nhau về VN, để tranh giành cấu xé giết nhau, chúng dứng ngoài gom cả. Ngày tháng tới dây sau khi Mỹ chính thức bắt tay với Hà Nội, tại hải ngoại nhiều trò nham nhở của đám chính khách đón gió Việt ở hải ngoại múa may. Đừng ai mong gì sự cứu dân, cứu nược của đám này cá.
góp cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngày thêm khởi sắc. Sự ra dời của Liên Minh Dân Chủ, rồi phong trào yểm trợ VNTD của ông, ngoài ra những đóng góp trong lẫnh vực văn hóa của ông cũng không nhỏ với những tác phấm như Hàn Phi Tử, Quốc Triều Hình Luật, Thơ Hồn Việt ... Được biết giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sinh 1924 tại Nam Việt Nam, ra nhập đảng Đại Việt từ 1945 trong phong trào chống Pháp dành dộc lập. Năm 1955 vì bất dồng chính kiến với chính phủ Diệm, ông đã bỏ qua Pháp. Tại đây ông


Giáo Sut Nguyễn Ngọc Huy tại chùa Viên Giác năm 1987

Mặt khác một tin buồn lớn trong cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại đo là sự ra di của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại Paris vào 9 giờ 30 tối thứ 7, 28.7.1990. Giáo sư Huy là một chính khách còn sót lại của khối người Việt quốc gia còn đầy đủ uy tín đối với quốc tế và những người đồng hương của ông. Trong năm qua dù già cả và bệnh hoạn nhựng ông đầ chu du đó đây, không quản ngại đường sá, cũng như đối tượng là thành phần nào, trí thức hay lao động, miến là có lòng tranh dấu cho quốc gia dân tộ̀c là ông đã tới an úi, cố võ tinh thần. Có lẽ cả cuộc đời của ông bôn ba đo đây, mong đem tà sức ra phục vụ quốc gia dân tộc, nhưng tiếc thay các công sức của ông đã chẳng dạt được toại ý. Ngày ông ra di công việc tranh đấu cho tự do hòa bình của xứ sở vẫn còn mờ mit. Tuy nhiên chẳng ai có thể phủ nhận nhưng nổ lực lơn lao của ông trong những đơng
dã theo học ngành chính trị ở "Paris Political Studies Institute năm 1958 và sau đó lấy bằng tiến si ở Đại học Paris 1963. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ 1.11.1963 ông đã trở về Việ̣t Nam. Sau đó vì áp lực của Tưởng Nguyễn Khánh lúc bấy giờ nấm quyền, ông phải lưu vong qua ở Hồng Kông và Nhật từ tháng 9 tới $10 / 1964$. Sau đó ông trở lại Việt Nam khi Tưởng Khánh bị lật và thành lâp đảng Tân Đại Việt, rồi 1969 ông cho ra đời phong trào quốc gia cấp tiến ... Tóm lại cả cuộc đời của ông đã gắn liền với các sinh hoạt chính trị ở miền Nam VN trước 30.4.75 và tại hải ngoại cho tới ngày ông nhắm mắt. Tiếc rằng những tố chức do ông thành lập, xét về chiến lược đấu tranh thì thật tuyệt vời, nhưng trong lãnh vực tổ chức và cán bộ đã thất bại, ngoài bóng dáng của ông ra, người ta không thấy một cá nhân nào có thể thay thế ông,
làm tiếp tục những việc ông đã làm, cho các tổ chức do ông thành lập. Mặt khác những cán bộ cấp trung trong các tố chức của ông hầu hết là những học trò của ông trước đây, và những người nầy nhiều năm học và hành nghề nghiệp hành chánh, chính vì thế họ dã không thích ứng và có những sắc bén, xông xáo trong lãnh vực chính trị. Vì thế các cơ sở dại diện các tổ chức của ông có ở khắp nơi, nhưng tiếc thay rằng họ đã it tạo dược những tiếng vang lốn trong mọi hoạt dộng.
Cái chết của giáo sư là một mất mát thật to lốn cho cộng dồng Việt quốc gia ở hải ngoại, nhất là trong giai doạn sôi bong nầy.

## LIÊN SÔ

- Gorbatchev đang ngup lạn trong khó khăn.

Đại hội lần thứ 28 của dảng CS Liên Số dã diễn ra trong cực kỳ sôi nổi, sau 10 ngày bàn thảo, những ước mơ của tổng thống Gorbatchev là hàn gắn lại những rạn nức đã diễn ra trong giới lãnh đạo chóp bu của đảng từ mấy năm qua, kể từ ngày Gorbatchev cho ra đời chủ trương Glanost và Perestroika. Nhưng vấn đề đã chẳng diễn ra tốt dẹp như Gorbatchev mong đợi. Tuy chiến thắng chống phe báo thủ của dảng do Ligachev cầm đầu, nhưng đã thất bại, không lôi kéo dược phe cấp tiến của Yeltsin hợp tác, mà đã̃ đưa tới sự rút ra khỏi dảng của Boris. Yeltsin chủ tịch cộng hòa Nga, một cộng hòa lớn nhất trong 15 cộng hòa của Liên Bang. Vởi $70 \%$ dất đai và 147 triệu dân trong số 289 triệu dân Nga. Trược đại hội đảng Yeltsin tuyên bố từ chức khỏi dảng CS , dế có thỉ giờ lo cho dân chúng của cộng hòa Nga , trong công cuộc cải cách kinh tế nhanh chóng, xa dần chủ trương kinh tế tập trung trước đây. Riêng về cánh bảo thủ của đảng, Ligachev muốn nắm chức phó tổng bí thư của dảng hầu nấm phần kiểm soát những sinh hoạt hàng ngày của dảng nhưng đã thất bại trước Ivashko người do Gorbatchev đưa ra tranh cử. Ivashko dã chiếm dược 3109 phiếu, Ligachev chí chiếm 776 phiếu. Mặt khác bộ
chính trị co quan dầu não của Liên Sô dã đượ tăng cường só úy viên, từ 13 lên 24 người bao gòm các yếu nhân trong chính phủ, dảng và chú tich dang trong 15 công hòa. Sư ra di cuia Yeltsin khöi dảng, nguưoi ta lo ngai Công Ḥ̀a Nga dười quyèn lãnh đạo của Yeltsin sé hoàn toàn theo duối một chính sách kinh tế,xã hội khác hẳn chính quyèn Trung ương, biến bộ máy càm quyỳ̀n ờ diện Cám Linh trờ thành một tiéu quớc Sô Viết Vatican vơi giơii hạn là búc tường cuia diện Câm Lỉnh. Các cộng hòa trong liên bang dà̀n dần từ trị theo đuối những chính sách riêng biêt. Trong khi $\mathrm{d}_{\mathrm{c}} 6$ tình hình kinh tế chung của Liên Sô ngày thêm tồi tệ, nửa năm đầu của 1990, so với năm 1989 đã co những yếu kém rõ rệt, trên nhièu măt. Tống san lương quốc gia giảm $1 \%$, khôi lượng lao động giảm $1,5 \%$, các công trỉnh xây căt môi giàm $6 \%$, tiền yếm trơ tăng $9 \%$, mức lam phát tăng $5 \%$, số lương thất nghiệp 8 triệu trong khi đó chính quyèn cho in thêm $9 \%$ đồng Rubles đé́ tăng lương cho công nhân từ 236 Rubles lễn 257 Rubles, giá cá thực phấm dêu gia tăng ườc chừng $14,2 \%$. Năm nay ườc túnh sự thầm thưng của ngân sách liên bang là 60 tỳ Rubles tương dưong 103 ty SUS. Ph6 thu tuơong Nga Stepan Sitaryan trong một cuộc phỏng vấn đã nơi hiṭ̂n tại Liên Sồ thiéu ngoại quốc 36 tỳ Rubles, từ 34 tỳ trong tháng $6 / 1989$. Một diều lo ngai cho chính quyèn Liên Sô vè só thu hoạch chính thức cuaa vụ mùa năm nay, tuy dượ mìa, nhưng vấn đề kho chứa, nhiên liệu, máy móc và lao động đã găp phải những khó khăn, nễ só thực thu lại sút kém hơn nằm ngoái.
Trong khi do tống thớng cua 3 nườc Cộng Hòa vùng Baltic Latvia, Lithuania và Estonia mơi dây tuyên bố sẽ không tham gia trong vã đê soạn thào kế hoạch phât triến chung của Liên Bang và sẽ tiép tục dơi hỏi hoàn toàn dộc lập. Quyêt đính này đã được 3 lẫnh tụ cua các Cộng Hòa họp ờ thành phố Jurmala trong Công Hòa Latvian, sau khi co sự thảo luận voii chu tich Boris Yeltsin của Công Hòa Nga. Yeltsin đã co liên hệ riêng rê giưa 3 xứ vùng Baltic, không qua sự chi phối cuaa chính quyèn trung ưong.

Trong khi đó tại Cộng Hòa Ukraine, quốc hội của xú này đòi bobi chính quyèn trung ưong ờ Mac Tư Khoa, trả laị họ tất cả những con em nguời gó́c Ukraine dang di lính trong lưc lương Hồng Quân Nga. Ngoài ra quóc hội Cộng Hòa Ukraine cũng kêuu gọi Tớng trưởng Quớc phòng Liên Sô, rút lai tát cả các linh gớc nguỡi Ukraine dang dong ò các Cộng. Hòa Kirghizia, Azerbaijan và Armenia trưôc ngay 1.10.90. Đượ biết các Cộng Hoa nà̀y dang xung dột vì sác tộc. Nhièu giơi phân tích tinh hinh Liên Số thì cho rằng, nhừng đòi hói này của quớc hội Ukraine kh6 dược chính quyền Cấm Linh thóa mân. Nhưng đo là một dấu hiệu quan trong cho bươc tiến tời hỉnh thức hỉnh thành một lực lương quân đội riêng của Cộng Hòa Ukraine. Một lãnh tu quớc gia tranh đấu tự trị ờ Ukraine tuyên bó "sư tự trị của Cộng Hòa không co y y nghia gì nếu không co một lực lượng quẩn đội riêng. Sự tuyên bố tự tri của Ukraine vào trung tuàn tháng 790 bơi quớc hội của Công Hòa này, và dā đi xa honn các Công Hòa đơi tự trị trườc đây là thành 1âp một lực lượng quân dội riêng biêt, cung nhứ một hệ thớng tiền tệ khác.
Mạt khác tại Cộng Hòa Georgia đã co cuộc dính công cuia công nhân hóa xa, dòi chinh quyèn d̀ Công Hòa này từ chức va cho tó chức bàu cư tự do voli nhièu dảng tham dự. Cuộc dinh công này khiến trên 500.000 tán lúa mî, dàu, dường, thit v.v... dã bị ú dong không thế vận chuyén tơi nơi tiêu thụ. Ngoài ra coln hàng chục ngàn hành khách bị chờ dơi.
Nhin chung tỉnh hinh kinh té và chính trị của Liên Sô đang roii vào tinh trang cưc kỳ den tốt. Gorbatchev dang có boi lội, trong một biến vắn đê kho khăn cô chỡng đõ được phàn nào hay phần đo. Vấn đè đơi hỏi tư trị của các Công Hòa, vân dề xung đột sác tộc, và ké đến vấn đè kinh tế, tắt cả đèu là những vấn đề sinh tự cua Liên Sô trong lác này.
Trong khi do Gorbatchev trong chuyén Mŷ du vưa qua đã có vạn dộng các chính quyèn Mỹ, Canada, Đai Hàn, trực tiếp viẹn trợ kinh tế dế phục hồi nền kinh tế Liên Sô. Cüng như co cưa dât diêu kiền viện trợ vơi chính quyèn Tây Đức, trược khi Liên Sô lên tiéng chập thuận giaii phâp thống nhát xứ

Đức. Vấn đè̀ này Nga dã nhân dược số tiền so khời trên 3 ty่ SUS từ Tây Đức ký thác vào các ngân hàng Liên Sô, dế chính quyền Liên Sô co ngoại tê̂ nhạp cảng các nhu yéu phẩm càn thiêt bán cho dân chưng. Ngoadi ra hàng năm Tây Đức phải trả gà̀n 1 tỷ 5 Mark cho chi phí cuia trên 380.000 Hồng Quân Nga đóng do Đông Đức.
Cho tơ̂i nay tư bản của Tây Đức đã bó nhiè̉u vốn vào đàu tư ơ Liên Sô, cūng như nhiè̀u chuyên viên $\mathbf{k y}$ thuăt quàn tri, dã dưoc Liên Sô gơi qua Tây Đức tu nghiệp. Tháng 9.90 hội dờng tối cao Sô Viât dã dược Gorbatchev triệu tâp đé́ bàn thảo vè ké hoạch cài cách kinh tế, thay vì do phía đảng và hội đồng chính phủ đề ra như trườ dây. Như chưng ta biét đai hội kỳ thứ 28 của đảng CS Sô Viết vào trung tuàn tháng 7.90 vừa qua. Trong mô hinh mỡi cuia co cáu lãnh đạo Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết, vai trò cuia Bộ Chính Trị tức co quan đầu não của dảng CS Liên Số đã mát đi quyèn hành tuyêt dôi trườc dây. Thay vào do chức vụ tông thơng và hội đông chính phủ có quyền quyết dinh các vấn đề quan trong. Tuy nhiên diều 6 trong bản hién pháp Liên Sô dành đợc quyè̀n cho dảng CS dã dưde húy bó, nhung cho tơi nay đảng CS Nga vẫn nấm quyè̀n chư dộng, chi phôi mọi sinh hoạt chính tri, đó là lý do đưa tời cuộc biếu tỉnh của hàng trăm ngàn dân chúng Liên Số quanh diện Cám Linh vado ngay 15.7 .90 vùa qua.
Mặt khác trên lãnh vực ngoại giao quóc té Gorbatchev dã tồ ra cưc ky mèm déo vơi phía tư bản Âu Mỹ. Hàu như mọi dê nghi từ phía Tây đều được Liên Sô dông $\hat{y}$, miễn sao vị̣̂n trọ̆ tiền bạc và ky̆ thuât tời dượ Liên Sô. Mơi dây Tống thư ký Tố chức NATO, Manfred Worner qua Mac Tú Khoa mời Gorbatchev qua viêng thăm tru sờ trung ưong cua NATO, Gorbatchev dã cháp thuân lơi mời, thời gian sễ dược ấn đinh sau. Ngoài ra cuộc hop thương dính My Nga vào cuối năm nay cũng dã đươc phía Bộ Ngoại Giao Liên Sô thông báo. Trong khi do Mỹ val Liên Sô dã co nhừng thỏa thuận ngàm về một giaii phăp cho vân đê Đông Dương. Mồi đây My dã bỗng nhiên thay dơi chính sách về vãn đê Kampuchea. Hoa Kỳ tuyên bơ sẽ̃ noii chuyên trực tiêp
wôi $\mathrm{Ha} \mathrm{Nội}$ và chính quyèn Nam Vang, củng như rát lại sư ủng hộ chính phư Liên Minh gòm phe Sihanouk, Sonn San và Khmer Đó ờ Liên Hiệp Quốc. Sư thỏa hiệp giưa Nga và My nhằm loại phe Khmer Đó do Trung Cồng yém trợ ra khỏi những cuộc thương thảb chính trị, nhưng trên chiến trường phe Khmer Đỏ đã chiếm được nhiều vùng và đang tiến về uy hiếp thủ đô Nam Vang. Trong khi đó Nga My cuing cùng nhau thóa thuận một gảai phâp cho A Phá Hản một cuộc tống tuyén cừ co lẽ sẽ được tiến hành vơi sự tham dư cuia nnhiều phe nhom. Tuy nhiên cho tỡi nay giữa các lực lự̛̣ng khâng chiến đã co những sự kỉnh chớng lẫn nhau nên cuộc nội chiến ờ A Phú Hãn sẽ khơ chấm dưt một sôm một chiêu dù cuộc tống tuyến cử co diễn ra.
Mặt khác cả Nga và Mỹ cüng chẳng mong muốn cho xứ Hồi giáo A Phú Hãn này im tiếng sûng. $\mathrm{Sư}$ kỉnh chớng, nội chiến trong các xú Hồi giáo là dièu mong đơi của cả Mỹ va Nga. Thé ky 21 tơi đây, chư nghia CS sẽ hoàn toàn yên ngú trong dàu 6 c mpi người, nhưng sư vùng lên và doàn két của khốt Hôi giáo sẽ là một de dọa lôn cho hòa bỉnh thé giôi.
Trong khi đo đé dờn nố lưc vào vấn đê phục hưng kinh tế mỡi đây Liên Sộ tuyên bớ hủy bó chương trỉnh sản xuất hỏa tiển SS. 24 liên lục địa. Tuy nhiên theo tinh báo của Mŷ, cững như sự tiết lộ của ngoại trưởng Mỹ thì Liên Sô vẫn tiếp tụ sản xuất một số vĩ khí mỡi (dượ biêt loại SS. 24 mang 10 đàu đạn nguyên tự, dượ thiết bi từ 1987 và đā co 58 hóa tiễn dượ sản xuất, bấn xa 10.000 km ). Môt măt khác mối quan hệ giữa Liên Sô và Trung Quốc ngày lai ấm lai. Mơi đây Trung Quớc đã cừ một phâi doàn quẫn sư cao cáp viếng thăm Liên Sô. Theo tin tức từ giơi ngoại giao doàn thil cuộc thăm viếng nà̀y nhằm nối lại những hơp tác quân sự đã bi cát đứt từ 1959 , sau khi co nhửng khác biệt về tư tưởng giưua 2 đảng CS Liên Sô và đảng CS Trung Quớc. Ngoài ra sau vup thảm sát Thiên An Môn, Hoa Kỳ đã dỉnh chí hơp tác trên lānh vực cải tiến hoa guân sự, 50 chiến đấu cơ F. 8 Mỹ tinh bán cho Trung Quớc trị giá 550 triệu SUS dã bị dinh chí. Nay Trung Quóc quay qua mua cuia $\mathrm{Ng} a$ các chién
đán co MIG-29 và phi đạn loại Su 24 chớng máy bay, ngoài ra Trung Quốc đẩ chuấn bị sản xuât loại chiến đấu cơ MIG vơi sự hơp tác của chuyên viên kỹ thuât Nga. Vấn đề hơp tác sản xuất các loại vũ khí tồ tân giữa Nga - Trung Quớc, đã tạo sư ngac nhiên cho giôi phân tích tỉnh hinh chính tri thé giơi. Vì từ những nằm đàu của
 Liến Sô là mối lo ingai hàng đà̀u, trên lãnh vực quớc phờng. Nay trutoc sư áp lyde thưe thi dân chù cua các xut Âu Mŷ, Trung Quóc đã phải tiến gàn lại vơi Liên Sô, đế hơa giải thế bị cô lâp vỡ quớc tê. Cho tời nay sau hơn một năm sau vu thám sât ở Thiên An Môn, Trung Quớc dang chơi vôi trưoćc nhựng dè dăt quan hệ của các xứ $k y$ nghê $\hat{A} u$ My.. Nhu cháng ta biêt sau 10 năm thực hiện cuốc cách mạng mơi ơ Trung Quóc, Đặng Tiếu Bỉnh đã co môt quan hệ thật tốt đẹp với Mỹ, nhiều phái đoàn chính trị, kinh tế và quân sư cao cấp đã qua lại thằm viêng nhau. Trung Quớc đã cùng Mỹ hơp tác đê cải tiến quân sự, nhî̀u chiến cy đả dược Hoa Ky bấn cho. Nay, trưoc sư gioi hạn quan hệ của Mỹ, cüng như ngưng bán các chiến cy, Trung Quơe phài ngã theo Liên Sô đế nhờ cây canh tần hơa quân đội.
Mạt khăc trận chiến ơ Trung Đông bỡng nhiễ bộc phát, Irak bất thà̀n xua quân xâm lăng xứ Hồi giáo anh em Kuwait. Được biết Irak là xứ dược Liên Sô cung cấp vũ khí, từ nhiè̀u năm trược đây. Ngay từ thơi gian trận chiĉ́n Irak - Iran bùng nố. Nay trươc sư xâm lăng của Irak, cüng như theo lơi yêu càu từ Mỹ, Liên Sô đã tuyên bớ ngưng cung cấp chiến cư cho Irak. Sư lồn manh cua Irak ơ Trung Đông sẽ tạo một ành hường lôn cho Liễ Sô ờ vùng đât nguò̀n dàu hóa chính cuia thế giđi này. Ngoai trương Mỹ dã bay todi Mac Tư Khoa dế thảo luân vơi ngoai trưởng Liên Sô vè vấn đê Irak. Trong những lời tuyên bố ngoại giao, phía Liên Sô dã tỏ ra sốt sáảng cû̀ng vôi Mỹ đế ngẳn chặn sự xâm lăng nược láng gièng của Irak. Ngươi ta thăy rằng du cho tôi nay mơi hòa diu giữa Nga va Mỹ dã ó một mức độ thạt tớt dep. Nhưng không vì thế mà hờa bỉnh thé giơi được cho là bền bī và lâu dài. Sư suy thoaii quyèn lưc cua Nga va Mŷ, đã tạo nên nhừng trạ̀n chién
cục bồ, làm cả 2 siêu cường Nga Mỹ, chí phản ûng đé́ vơt vât danh dứ, chứ không thế nào ngẳn chặn được các trận chiến cục bộ. Qua cuộc xâm lăng của Irak, vào xứ láng gièng Kuwait, người ta đươc biết hơn 100 hảng xương của Tây Đức sản xuất hỏa tiễn phi đạn đai bác được thiĉ́t lâp ơ Irak. Biến Irak thành một xứ co lự lương quân sư hùng mạnh nhất trong các xứ A Râp và là một mối lo sơ lớn cho Do Thái. Trong khi do Nga tiép tue cho ngươi Nga góce Do Thái dưde tiép tup di cur vè sinh sơng tai Do Thâi, hàu tảng cương dân số, đế co thể dương đàu vỡi khô̂i À Rập. Cho tỡi nay trân chiến giưa Do Thái và các xứ Hồi giáo quanh vùng vẫn âm 1 í diễn ra, và nó co thế bùng nớ bất cứ lức nào. Cho tôi nay ành hương cuia cả Nga và Mỹ đêu mất dân ờ các nơi, một khối Hồi giáo thống nhắt, hoặc một xứ Irak hùng mạnh khống chế các xứ láng gièng, tất cà dều ngoài tàm tay diêu hương cua cả Nga và Mỹ.
Tại Liên Sô Gorbatchev dang chodi vaii ngup lăn trong trẳm ngàn vấn đề khơ khăn, trong khi $đ 0$ tai Mỹ, nan kinh tế suy thoái và ké tiếp văo 1992 này vơi một Âu Châu thớng nhất khới thị trường chung $\widehat{A u}$ Châu, sẽ bao thàu nhửng thi trương buôn bán trong lục dia này. Hàng bóa Mỹ sé bi cạh tranh ráo riét, và một nư̛c Đức thống nhất vôi đông Mark mạnh mẽ sẽ chi phối toàn bộ thị trường Tây và Đông Âu. Nga, Mỹ sẽ chẩng còn là những siêu cường số một như nhựng nåm trườc dây nửa. Thế giơi sẽ vẫn tiếp diễn vđ̂i nhừng vu xung dột trièn miên không bao giò dưt.

## CHƯ $\ddagger$ Ề VG 59

TƯƠNG LAI
THANH THIẾU NIÊN
VIET NAM

## ĐAI HÀN

Nam và Bác Hàn có co tiến lại gần nhau
Năm qua tình hình Đông Au biến đởi nhất là sự sụp đổ của bức tường Bá Linh để dân chúng Tây và Đông Đức dang tiến sát tới một sự thống nhất trọn vẹn sau 45 năm chia cắt. Tại A Châu xứ Đại Hàn cũng nằm trong trường hợp chia 2 tương tự như xứ Đức. Bắc Hàn với một chính quyền cộng sản cực đoan cứng rắn chẳng thua gi chính quyền CS ở Đông Đức do Honecker lãnh đạo trước dây. Chủ tịch Kim Il Sung của Bắc Hàn đã luôn luôn tỏ ra cứng rấn quyết tâm muốn đè bẹp Nam Hàn mặc dù dân số Bắc Hàn chỉ 20 triệ̉u trong khi Nam Hàn 42 triệu và kinh tế Nam Hàn phát triển gấp cả mấy chục lần Bắc Hàn. Như chúng ta biết trong nhiều năm qua Bắc Hàn đã tìm đủ cách quấy phá, khiêu khích Nam Hàn, từ vụ đặt bom ám sát tổng thống Phác Chính Hy của Nam Hàn ở thủ dô Miến Điện, tới vụ gián điệp Bắc Hàn dạ̣t bom làm nổ phi cơ dân sự Nam Hàn, cùng sự xách dộng sinh viên Nam Hàn biểu tỉnh chống chính phủ. Sự cứng rắn của Bắc Hàn bỗng thay dối kể từ khi cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Nam Hàn Roh Tae Woo và tổng thống Liên Sô Gorbatchev hồi tháng $6 / 90$ ở San Francisco, cũng như Nam Hàn đã dặt được quan hệ với nhiều xứ ở Đông Âu, khiến Bắc Hàn càng ngày càng rơi vào thế cô lập. Đồng thời với sự áp lực của Liên Sô và Trung Quốc với Bắc Hàn, khiến Kim Il Sung phải tỏ ra hòa dịu, vào 5.7 .90 vừa qua Bắc Hàn tuyên bố mở cửa nơi làng Bàn Môn Điếm vào 15.8 .90 nhân kỷ niệm 45 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi sự xâm lăng của Nhật, để dân chúng Nam Hàn có thể thăm viếng thân nhân và nhìn lạ̉ quê hương xứ sở (có trên 5 triệu dân Bấc Hàn di cư vào Nam Hàn khi đất nước chia 2). Nhưng phía Nam Hàn đã không chấp nhận vì sẽ có hàng ngàn người đổ xô về làng Bàn Môn Điếm, chắc chấn sẽ tạo nên những sự hổn loạn, và là cơ hội để Bắc Hàn gây biến loạn cho Nam Hàn. Như chúng ta biết 1988 khi Nam Hàn đứng ra tổ chức thế vận hội mùa hè, phía Bắc Hàn đã tìm đủ cách quấy phá trong vùng phi quân sự

ở Bàn Môn Điếm, phía Bắc Hàn toan tính phá đâp nước sông Hàn ở phía Bắc dể tạo ngâp lụt cho Hán Thành hầu phải dỉnh chí các trận giao đấu của các phái doàn lực sî thế giới tham dự thế vận hội.
Dù phía Nam Hàn từ chối sự dề nghị của Bắc Hàn về việc mở cửa Bàn Môn Điếm, nhửng tổng thống Nam Hàn dã tuyên bố Nam Hàn mở biên giới trong 5 ngày bắt đầu 14.8.90 cho dân chúng Bắc Hàn tự do tới thăm viếng bất kỳ một ai, và bất cứ ở dâu trong Nam Hàn, phía Bắc Hàn liền đó cũng từ chối tuy nhiên 2 chính quyền đồng ý 2 cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng 2 nước vào 4.9. đến 7.9.90 tại Hán Thành và 16.10. tới 19.10 .90 tại Bình Nhưỡng. Phía chính quyền Nam Hàn tuyên bố mong mói một sự hợp tác thịnh vượng chung giữa Nam Bắc, dưới hỉnh thức một xã hội, hai hệ thống chính trị. Tuy nhiên chính giới Nam Hàn thỉ tin rà̀ng mọi sự liên hệ tốt dẹp giữa Bắc Nam có thể chí xảy ra khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Il Sung qua dời (nằm nay Sung đã 78 tuối).
Tại Nam Hàn chính quyền của tống thống Roh Tae Woo dang cố theo đuổi một sự mở cửa liên lạc với phía CS Bắc Hàn, cũng như cựu thủ tưởng Tây Đức Willy Brandt trong những năm của thập niên 70, cố mở mối liên hệ với các xứ CS phía Đông Âu, với cuộc viếng thăm Đông Đức. Tuy nhiển sự khác biệt giữa Đại Hàn và Tây Đức là vấn dê khởi đầu sự thống nhất nươ̂c Đức trong thời gian vừa qua, là làn sóng dân Đông Đức ào ạt đổ vào Tây Đức, cuộc bỏ phiếu bằng chân, rồi kế sau đó là cuộc bỏ phiếu bằng những lá phiếu. Mặt khác tại Nam Hàn những bất ổn chính trị vẫn còn âm í cháy, nhiều toan tính của các đảng phái dối lập muốn lật dố chính quyền của tổng thống Roh Tae Woo, hơn nửa ý thức chính trị về quyền tự do dân chủ của dân Đại Hàn vần còn thấp kém so vởi dân chúng Tây Đức. Dân chúng Nam Hàn dã bị các phe nhơm quá khích lôi cuốn vào những cuộc biể tình bạo dộng chống phá chính phủ. Mới dấy vào 21.7 . với trên 300.000 dân chúng do các đảng đối lập sách động đứng đầu là Kim Dae Jung chư tịch dảng Dân Chủ và Hòa Bình, cùng vởi Lee Ki Taek chủ tịch dảng Dân Chủ cùng một số hội đoàn, doàn
thể, tuyên bố yêu cầu tổng thống Roh Tae Woo phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử sổm. Cuộc biểu tình dã diễn ra tại thủ đô Hán Thành, Kim Dae Jung tuyên bố sẽ phát dộng cuộc tranh đấu trên toàn quốc, để quyết áp lực bắt chính quyền của tổng thống Roh phải sốm tố chức tống tuyến cử. Trong khi đo tại Paris thủ đô Pháp tổng trưởng quốc phòng Nam Hàn là Lee Sang Hoon cùng tổng trưởng quốc phòng Pháp là Jean Pierre Chevenement dã ký kết một hiệp ước về quân sự. Nam Hàn sẽ̃ mua một số chiến cụ tối tân của Pháp, gồm những hệ thống phòng không, kiểm soát hàng hải và các phi dạn... Tổng trưởng Lee của Nam Hàn nói rằng vấn đề nầy ông không nghĩ rằng hiệp ước nầy sẽ̃ làm gia tăng mối xung dột Nam và Bắc ở Đại Hàn. Lee nói tiếp "phía Bắc Hà̀n vẫn còn đóng kín, họ đã không tự ý có thiện chí cởi mở để đi tởi sự thảo luận, và phía lực lượng quân sự Bác Hàn cho tới nay vẫn 2 lần nhiều hơn phía Nam Hàn.
Để tỏ thiện chí Nam Hàn đã cho dỉnh chí cuộc thao diễn quân sự kéo dài 6 ngày trong tháng 8 . dể tỏ dấu mè̀m dịu, hầu chào đón cuộc gặp gỡ giữa 2 thủ tưởng Nam và Bắc Đại Hàn. Được biết từ những năm đầu thập niến 70, hàng năm chính phủ Nam Hàn cho tổ chức những cuộc thao dượt bao gồm lực lượng quân đội, cảnh sát và phòng vê̂ dân sự dể phòng ngừa một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Bắc Hàn.
Cho tợi nay con đường tiến tới sự thống nhất của dân chúng Đại Hàn cũng còn thât nhiều trạ̛c trở. Nhưng với sự lớn mạnh kinh tế của Nam Hàn, cũng như sự giúp đỡ của Nam Hàn cho Liên Số phục hưng kinh tế, và giúp vốn cho Trung Quốc mở mang kỹ nĝ̣ệ. Chá̛c chắn 2 xứ CS dàn anh cưa Bác Hàn sẽ áp lực bất Kim Il Sung hòa diu với Nam Hàn. Tương lai về một xứ Đại Hàn thống nhất đã thấy hé mở, dư còn nhiều chặn đường gai góc còn cần phải vượt qua.

## TÂY ÂU

## Cơn sốt ty nạn

Trược sự tan vỡ của khối cộng ở Đông Âu, cũng như tại Liên Sô, tình trạng kinh tế càng ngày càng
rơi sâu xuống hớ thả̀m của sư khủng hoảng. Sư giẫy chết của tư tưởng Marx Lenin, cüng nhứ các chính quyè̀n CS ờ Đông Âu. Đồng thời cao trào dòi tư do, cơm âo của dân chúng ờ kháp nơi trong các xứ CS. Măt khác riêng tại Liên Sô vắn đê sâc tộc, cùng nhièu vấn đề kh6 khăn khác đã tồn trữ trên 70 năm, từ ngày cuộc cách mạng vô sản thành công ở Liên Sô, giơi lảnh đạo diện Cám Linh nhìn thây đã đén lóc mộng ừc nhuộm đó toàn càu, không thê tiép tục theo đuới dươe nừa. Đo la tất cả các lý do đế cuộc chiến tranh lạnh giữa các xứ Tư Do do Mỹ càm đâu và các xứ CS do Liên Sô chí huy. Hơn 4 thập ký từ nhừng xung dột giủa $\mathrm{Nga}-\mathrm{My}$ ò kháp nơi trong các vùng ành hường của 2 siếu cường này. Đã đưa tơi cuộc thi đua tâi vô trang, hàng ngàn tỷ dollars dã dược 2 nược đổ ra đế sản xuắt vũ khí, hàu toan tính de bep nhau. Nay trược nhừng lôn mạnh nhanh chông của các xứ Tây Đức, Nhạt, Đại Hàn, Trung Quơe và nhăt la các xú Hồi giáo dang co co ngòi lại cùng nhau. Môi xung đột ý thức hệ giữa tự bản và CS đã và đang dà̀n dà̀n phai lạt dàn. Nhựng tièn đồn kỉnh chớng nhau của My và Liên Sô là các xứ Tây Âu và Đông Âu nay đã tiến lại gàn nhau trong nhừng hơp tác kinh tế, văn hóa, xã hội... Sự lo sơ vè̀ một trận chiến nguyên tử giữa $\mathrm{Nga}-\mathrm{Mỹ}$ cũng như giữa các xứ Đông Âu, Tây Âu của nhừng năm về trượ, nay đã thự sư không còn ám ánh trong đàu ơc dân châng các xứ ờ Âu Châu nữa. Nhân loại đã thờ phào nhẹ nhőm, tường rằng sê được cùng nhau vui hưởng hòa bïnh. Nhưng vấn đề đã chẩng đơn giản nhut moi ngươi nghĩ. Văn đê tôn giâo, sác tộc, đả khờ đầu nhừng trạn chiến mơi, mà ngươi ta nghì rầng nó sẽ khớc liệt chẳng kém trận chiến ý thức hê, trong mấy thạp kỷ qua. Sư xung dột sắc tộc ở các cộng hòa Nam Liến Sô, rồi các xứ Nam Tư, Tiệp khắc, cüng như phong trào kinh chớng các người ngoại quớc ờ các xứ Tầy Âu ngày một gia tăng. Ngoài ra làn sông di dân từ các xứ Đông Ẩu và nhắt là các xứ A Phi qua các xứ kỹ nghệ Tây Âu. Đạ̣c biệt dân chúng các xứ Hồi giáo Bắc Phi dã ào at đớ Jồn vè các xú Tây $\hat{A} u$, ngoài lý do di tim một cuộc sóng vật chắt khá hơn nơi chôn nhau
cát rún của họ, n6 cobn hàm chưa một sư bùng phát của khơi Hồi giáo, dang tím đường phát triến ở các xứ Au Châu. Một trận chiến thàm lặng của khối người Hò̀i giáo đang diễn ra. Cho tơi nay nó dã trờ thành mối lo ngai cho nhiều xứ ơ Âu Châu. Mđ̛̣i đây 4 xứ Tây Ban Nha, Pháp, Y và Bồ Đào Nha, đang cùng nhau hơp tác, đé tim ra một giải pháp hầu bằng mọi cách ngăn chặn khôi dân Hồi giáo tù̀ các nơi đó dồn vè các xû này. Nhièu giodi chức cao cấp của 4 quớc gia này đã lên tiếng lo ngai sư băt ốn cua Tây $\hat{A u}$. Ngay thâng tơ̂i sẽ phát nguôn từ các xữ Hồi giáo Trung Đông và Bấc Phi. Một nhân vật cao cấp Tây Ban Nha tuyên bó sư xung đột Bác Nam, thay vì Đông Tây ơ Âu Châu sẽ diễn ra. Hội nghị 4 xứ Pháp, Tây Ban Nha, Y và Bồ Đào Nha đã diễn ra bàn về sự hơp tác và an ninh cho vùng Đia Trung Hải. Bốn xứ nà̀y đã khởi đầu một sự liên hệ hợp tác vơi các xứ Morocco, Algeria, Tunisia, Libya và Mauritania -. trên lảnh vưc kinh tê và xã hội, hàu bàn thảo vè khối lượng dân chúng các xứ này dang ào at đó́ qua 4 xú này. Như chưng ta biét Pháp la một xứ co ảnh hưởng sâu rộng vơi các cựu thuộc dia Bác Phi như Algeria, Morocco, Tunisia. Trudờc dây Pháp dễ dàng đơn nhận, dần chông các cựu thuộc địa này qua Pháp sinh sống. Nhưng ngày nay đã khác dân châng Pháp đã̃ tỏ thái độ mạnh mẽ chống đối các ngưỡi da màu Hồi giáo từ Bắc Phi. Ngoài Pháp, Tây Ban Nha và Ý, dang lo ngai sô dân Bắc và Tây Phi cữg lū lựt di cư qua 2 xứ này. Vấn đè đã gây nên khó khăn cho chính quyền các xứ này, là sự bộc phát cưa phong trào cưc đoan nôi lên đơt phâ, hành hung chớng ngướ Hồi giáo A Râp và các công nhân Phi Châu. Một chuyên viên xã hội đưa ra nhân xett, làn sóng di cư Bác Phi sẽ̉ tiếp tục tạo nhựng bạo loạn đến cho dân chîng Âu Châu. Trong khi đó dân chưng các xứ Hồi giáo này gia tăng ờ một múc độ đáng sơ. Riêng 3 xû Algeria, Morocco và Tunise vào 1987 co 54 triệu, nhưng tơi năm 2025 con số tăng lên 127 triệu. Mạt khác các nhóm Hồi giáo cực doan trong các xứ này, dang ngày một mạnh, như mơi đây ờ Algeria phong trào Islamic Salvation dã chiếm da só trong các cuộc bầu cừ dia phương
dã tapo su lo ngai cho chính quyèn Pháp. Ngoài ra nhiều dấu hiệu cho thấy các nhóm Hồi giáo cực đdan, dang ngày ngày được sư tín nhiệm của dân chêng và sẽ làn lượt nấm quyèn, mối lo ngại cho các xứ Âu Châu. Cho tỡi nay lò thuốc sông ơ Trung Đông sẽ̃ bùng nố bất cứ luac nà̀o, trận chiến giưa 2 lưc lương Thiên Chía giao và Hồi giáo ở Liban vẫn còn tiếp diễn. Cũng nhự môi thâm thù giựa Do Thái và các xứ Hời gião A Râp vẫn chưa phôi pha. Làn song ngươi Nga góc Do Thái dược Liễn Sô cho hồi hương, là một suf thỏa hiêp giuia My và Liên Sô trong sách lược düng Do Thái đế cản ngăn sự lôn mạnh cuia các xứ Hồi giáo Trung Đông. Cho tơi nay Nga-My va các xứ Âu Châu đã chính thức tỏ ra lo ngai vè sự bành trương của khôi Hồi giáo hiếu động. Như chúng ta biét trong những năm qua chî vôi xứ Iran vôi ông đao Khomeini và xứ Libya vơi Gaddafi diên khùng dã nhièu phen làm cả thế giđii Âu Mỹ lên cơn soót. Cho tơi nay dù sư cảnh giác thế nào đii nưa cuia các xự Âu Mŷ, nhựng rất nhiêu dâu hiệu cho thấy rằng, trận chiĉ́n tôn giáo giửa các xú Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, không thế nào trânh khơi. Hỉnh bông cưa cuộc thánh chiến thời Trung có giưa 2 tôn giáo này dã thăy thấp thoâng. Thé kỷ 21 tỡi dây nhưng trận chiến giành ảnh hưỡng tôn giáo và sấc tộc sễ thay thế các trận chiến ý thức hê, và chắc chấn rằng nó sẽ khớc liệt không kém.

## TRUNG ĐÔNG

Irak xua quân tràn ngạp xứ Hò̀ giáo anh em Kuwait. Lo thuóc súng Trung Đông có cơ nố lớn.

Hai siêu cương Mỹ, Nga co thé nói chuyf̂n hờa hoãn vđ̂i nhau nhưng thực tế ḥ̣ không thế nào kiếm soát và duy trì nèn hòa binh cuia thế giđđi dược. Sự kiṭ̂n dã dược chứng minh rō̃ ràng qua cơn sốt ờ Trung Đông, khi trên 100.000 quân Irak ào at vượt biên giôi, tiến vào thú đô xứ láng gièng Hồi giáo Kuwait, cuộc xâm lăng này của Irak bỗng làm tỉnh hinh Trung Đông trờ nên sôi bóng. Nga và Mỹ bị đạt trườc chuyện đã rời, chí lên tiếng hăm he, cho đờ mất thế diện. Riêng phía My thil to ra hung hăng hởn, một hàng không mã̃u hạ đã đượ gời tơi vùng

Vinh. Nhưng giới chức Mỹ lại trấn an dư luận là không có hành dộng quân sự nào đế răn đe Irak cả. Trong khi do sau khi đè bẹp Kuwait một cách dễ dàng, Saddam Hussein tống thống của Irak đã cho thành lập một chính phủ quân sự bù nhin lâm thời. Đài phát thanh của Irak loan tin tân chính phú do đại tá Ala Hussein Ali cà̀m đầu nhự thủ tươ̂ng, kiêm tư lệnh quân đội, tổng trưởng quốc phòng và nội vụ cùng tám tổng trưởng từ cấp bậc thiếu tá tởi trung tá. Trong khi do theo tin của tòa đại sứ Kuwait ở thủ đô Amman xứ Jordan, thì Ali là con rế của Saddam Hussein tống thống Irak, tòa đại sứ Kuwait ở Tunis thì cho biết Ali từng cộng tác trong chính quyền Irak. Trong khi dó dài phát thanh Irak nói không một người Irak nào trong chính quyền mới của Kuwait cả. Theo tin báo chí thì tân chính phủ bù nhin dã tỡi trình diện Hussein ở tính biên giơi Kuwait Irak. Theo tin từ Baghdad thú đô Irak, thì tất cả sĩ quan từ cấp bậc đại tá trở lên trong quân dội của Kuwait trược đây phải giải ngũ. Ngoài ra 140.800 dân Irak sống ở phía Nam gà̀n biên giỡi Kuwait được kêu goi tự nguyện gia nhập quân đội, 11 sử đoàn mới dược thành lập. Cho tơ̂i nay lực lượng quân đội của Irak dược coi là hùng hậu nhất vùng Trung Đông. Sau dây là một bảng so sánh :

## Irak

Dân số 17,4 triệu
Diên tích 435 ngàn dăm vuông
Tống sản hlợng quớc gia 35 tỳ sUS
Dằu sản xuât 3100 ngàn thùng/1 ngady
Quân đọi 1 triệu quân
Chiến xa 5500 chiếc
Phi cơ 513 chiếc
Tàu 60 chiéc

## Kuwait

Dân sớ 1,9 triệu
Diên tích 18.000 dạm vuông
Tống sản lự̛̣g quớc gia 18,5 ty SUS
Dău sản xuất 1950 ngàn thuìng/1 ngay
Quân dội 20.300 quân
Chiến xa 275 chiếc
Phi cơ 36 chiếc
Tàu 30 chiếc
Saudi Arabia
Dân số 15,5 triệu

Diện tích 2150 ngàn dăm vûông
Tống sàn lự̛̣ng quớc gia 73,5 ty SUS
Dầu sản xuất 5450 ngàn thùng/1 ngày
Quân đội 65.700 quân
Chiến xa 550 chiếc
Phi cơ 179 chiếc
Тӓu 47 chiéc
Với một lực lượng quân đội kinh nghiệm trong chiến trường sau 8 năm đánh nhau với Iran, cũng như được trang bị các vũ khí tổi tân do Liên Sô, Pháp, Tây Đức cung cấp trược đây. Hiện lực lượng quân đội Irak mạnh hơn cả Anh và Pháp. Sau khi chiếm đóng xong Kuwait, một số lực lượng của Irak đã rút về nước, số còn lại đế bảo vê̂ chính phủ do họ lập nên. Cuộc tấn công vào thủ đô Kuwait làm 800 người Kuwait bi giết, và hàng trăm người bi thương, lực lượng quân đội Kuwait quá yếu kém so vôi lực lượng hùng hậu của Irak. Chí một vài chống trả yếu ớt, sau 12 tiếng kế từ lúc doàn quân Irak vượt biên giơi, đã làm chủ tỉnh hỉnh tiến vào thủ đô Kuwait chiếm cứ khu cung diện vua Kuwait cùng khu ngân hàng. Vua Sheikh Jabbar Al Ahmad Al Sabah dã nhanh chân chạy thoát qua xứ láng giềng Saudi. Được biết Kuwait là một
vào thứ 8 trong tất cả lương dầu dự trữ của thế giơi. Thời gian trước đây Kuwait đã ung hộ Irak trong trận chiến 8 năm giữa Irak và Iran. Vỡi số tiền Kuwait cho Irak mượn để mua chiến cụ trị giá từ 10 tỳ SUS tới 20 tỷ \$US. Mạt khác Irak nói trong thời gian chiến tranh vơi Iran, Kuwait đã̃ chiếm 4 km ở vùng biên giới phía Bấc giữa 2 nược, cũng như vìng đảo Bubiyan. Các vấn đề thiếu nợ và đất đai được 2 bên thảo luận, nhưng hội nghị tan võ, 2 ngày sau Irak xua quân tràn ngâp Kuwait. Dân số Kuwait trên 1,9 triệu người nhưng hơn 1 triệu là người ngoại quốc và trên 100 tỷ $\$$ US vốn do tư bản ngoại quớc bó vào đầu tư ơ Kuwait.
Phía Hoa Kỳ đã mạnh mẽ vận động quốc tế dế ép buộc Irak rút quân khỏi Kuwait. Hội đồng an ninh Liên Hiệp Quớc dược cấp tốc triệu tâp, 15 nược trong hội đồng đạ̣c biệt có 13 nược bó phiếu tán thành 2 nước vắng mặt là Cuba và Yemen, không co phiếu chống, Liên Số và Trung Quốc cũng ủng hộ. Cho tời nay lực lượng Irak đang trực chí dàn ra doc biến giởi vỡi Saudi Arabia. Ngoài nhửng lời lên án Irak, Mỹ dang dùng áp lực yêu cầu Thố Nhỉ Kỳ cát đứt những ống dầu của Irak dẫn ngang


Saddam Hussein (Trái) ờ tại Bộ Tu Lênh, đang nhìn về hướng Kuwait.
trong những xứ sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giơi, từ 1986 lợi tức đầu người của người dân Kuwait là 13.890 SUS (So với Việt Nam hơn 100 SUS), mỗi ngày sản xuất 1,9 triệu thùng, trữ lượng dầu của Kuwait là gà̀n 90 tỷ thùng, dứng
qua Thố. Ngoai trưởng Mỹ dã bay qua Thố đế mở cuộc thương thuyết. Đồng thời tổng trưởng quốc phòng Mỹ cũng tơ̂i Saudi, dể trợ giúp tinh thà̀n xứ nầy, cüng như tỏ dấu hiệu đe dọa Irak, nếu tấn công Saudi là Mỹ sẽ can thiệp.

Ngoài ra tổng thống Bush đã ḥ̣p vối thủ tưởng Anh Thatcher và tổng thư ký NATO. Manfred Wơrner cũng như Bush dã gặp thủ tươ̂ng Canada ở Hoa Thinh Đốn, ngoài ra vua Hussein của Jordan cững liên lạc diện thoại với tổng thống Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cung kêu gọi dân chúng Mỹ hãy rời khỏi Kuwait và Irak càng nhanh càng tốt. Khối thi trường chung Âu Châu đã ngưng nhập cảng dầu từ Irak và Kuwait cũng như không bán vũ khí cho Irak (theo giới báo chí ở Tây Đức thì có hơn 100 cơ xưởng sản xuất vũ khí của Irak, do các công ty Tây Đức bao thầu, tất cả các loại vũ khí từ nguyên tử, hơa học, tới những hỏa tiễn thường đều dược sản xuất ngay tại Irak). Các nổ lực ngoại giao quốc tế nhẳm bao vây kinh tế Irak, không một xứ nào mua dầu của Irak, đang dược Hoa Kỳ nở lực vâan động, đặc biệt chính phủ Thưy Sí dù không là hội viên Liên Hiệp Quốc cũng ủng hộ nghị quyết của Hội dồng an ninh Liên Hiệp Quốc, để áp lực Irak phải rút khỏi Kuwait. Được biết mồi ngày Irak xuất cảng 2,6 triệu thùng trong khi Kuwait giờ dưới sự chiếm dóng của Irak sản xuất 1,2 triệu thùng, cộng chung chiếm $20 \%$ số dầu xuất cảng của OPEC. Nếu số lượng dầu này không được mua, giá nhiên liệu sẽ tăng, cùng các hàng hóa khác. Tuy nhiên dể ngăn ngựa vấn đề tăng giá này xứ A Rập Saudi có thể tãng số dầu xuất cảng 5,5 triệu thùng lên 7 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng cho tới nay Saudi không muốn làm việc này, và dặt diều kiện các xứ Tây phương phải bảo dảm an ninh, nếu có cuộc tấn công của Irak vào Saudi. Được biết dầu của Irak bán ra ngoài theo 3 dường ngang Thố Nhî Kỳ ra Địa Trung Hải, dọc Saudi Arabia ra Hồng Hải và trực tiếp tới tàu ở vùng Vịnh Persian, Kuwait thì ở vùng Vịnh. Trong năm qua Irak thu dược 11 tỷ \$US do tiền bán dầu; mới đây Irak đã quyết định đòi các xứ OPEC phải cùng tăng giá dầu để bù đắp vào những thiếu hụt trong thời kỳ chiến tranh với Iran và trả nợ ngoại quốc 80 tỷ \&US t iền thiếu.
Cuộc xâm lăng của Irak dã mở ra một cuộc khủng hoảng mới cho thế giới, gía dầu dã tăng 27 \$US 1 thùng và còn có thể tăng nửa, dồng dollars Mỹ dã giảm giá, các xứ kỹ nghệ sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Riêng Mỹ tình trạng kinh tế bị ảnh hưởng nhiều hơn các xứ Tây Âu. Trưởc sự tăng cường quân số với sự thành lập thêm 11 sử doàn mởi mặc dù quân số của Irak đã trên 1 triệu là mối lo ngai cho xứ láng giềng đầu tiên là Saudi Arabian. Sau khi tổng trưởng quốc phòng Mŷ và phó cố vấn an ninh quốc gia tới Saudi. Lực lượng quân dội Saudi dã dược lệnh di chuyển về dọc biên giởi phía Bắc giáp với Irak, tất cả trong thế sẵn sàng giao tranh nhiều chiến xa của Irak đã dàn sã̃n trực chí lãnh thổ Saudi. Trong khi do tại thủ dô Baghdad của Irak dân chíng khắp nơi lo thao dượt quân sự $24 / 24$, cũng như những chiến xa dược thao dượt khắp nơi. Tổng thống Hussein của Irak cảnh cáo dân cháng là phòng bị một cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ và Do Thái co thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó tại Mỹ tổng thống Bush dã chấp thuận một kế hoạch lật đổ Hussein bằng một cuộc đảo chính, tuy nhiên giời bỉnh luận chính trị thế giới thì cho rầng việc làm này khó mà thực hiện dược vỉ trược đây Mỹ cũng dự tính lật Đại tá Gadhafi của Libya nhưng cũng không làm được. Trong khi đó tại Do Thái sau khi quần dội được trang bị mặt nạ chống hơi độc, giờ tới dân cháng cũng dược phân phát, để phòng bị một cuộc tấn công bất ngờ của Irak. Như chúng ta biết hồi tháng 4, Irak nói có thể giết nửa dân Do Thái bằng bom hóa học. Phía Do Thái cho tới nay mới tiết lộ họ dã chuẩn bị tất cả những vũ khí hóa học dể đầu với Irak kể vũ khí hóa học và nguyên tử, mới dây tổng trưởng quốc phòng Do Thái tuyên bố "Sau 1 phi dạn đầu tiên của Irak bắn vào Do Thái, Irak sẽ̃ mất tất cả sự kiểm soát tức thì bởi sự phản công của Do Thái". Theo giới phân tích của viên chiến lược thế giơi ở London thỉ Do Thái có khoảng 100 dầu đạn nguyên tử. Nhưng giỡi chức Do Thái mới tuyên bố "Do Thái sẽ không là nước dầu tiên xử dụng vũ khí nguyên tử ở Trung Đông". Ngoài ra một lực lượng tàu ngầm nguyên tử cửng đã dược Do Thái thành lập, để phòng hờ một cuộc tấn cồng của các xứ A Râp vào các phi trường, căn cứ quân sự v.v...
Trong khi đó một số tài liệu được các nhóm đối lập ở Irak vơi Hussein dang lưu vong ở các nơi,
đã cung cấp cho báo chí về những toan tính của Hussein cũng như những việc Hussein đã làm từ khi nấm dược quyền qua cuộc dảo chính 1979. Saddam Hussein dã hành quyết nhiều bạn, các chính khách đối lập, nhiều sĩ quan cao cấp, sau đó nấm trọn quyền như tổng thống, bí thư đảng và tổng tư lệnh quân dội. Hussein cũng tống khứ hơn $1 / 2$ triệu dân 'A Râp theo Hồi giáo Shiite qua Iran, giết nhiều tu sĩ của hệ phái Hồi giáo này, gây ra trân chiến với Iran làm mấy trăm ngàn dân Irak vong mang. Ngoài ra vì chiến tranh Irak thiếu nợ 80 tỷ \$US.
Hussein là một con người nguy hiểm và toan tính cà̀m dầu các xứ ÁA Râp, cuộc xâm lăng Kuwait là bước đầu của mộng lẫnh đạo này. Con người Hussein dược báo chí thế giởi mô tả như một Hitler của Đức với mộng ước bá chủ Âu Châu. Thật vậy cho tỡi nay Irak có một lực lượng quân đội trên 1 triệu tay súng, chưa kế lực lượng bán quân sự, trong một xứ hơn 17 triệu dân.
Đây là một mối lo ngại cho hòa bỉnh thế giới, nếu các xứ Âu Mỹ không đồng nhất trong một nổ lực cản ngăn toan tính của nhà dộc tài Saddam Hussein thỉ cháac chắn sốm muộn gì chiến tranh cũng bùng nố toàn vùng Trung Đông và lan qua các xứ khác: Nhiều nhà bỉnh luận chính trị thế giới đưa ra nhận xét nếu cuộc xâm lăng Kuwait của Irak không bí phản ứng cụ thể sẽ rất nguy hiểm cho tinh hình chung thế giới vì số lượng dầu Irak kiểm soát chiếm $20 \%$ lự̛̣ng dầu của khối OPEC, Irak sẽ tăng guá dầu, dùng dầu làm vũ khí tấn công các xứ kỹ nghệ̂ Âu Mỹ, cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khó tránh khỏi khi giá dầu tăng vọt. Cho tới nay nhiêu nước còn đắn đo vẫn tiếp tục mua dầu của Irak, đó là lý do Irak, đã lên tiếng cảnh cáo bất cứ sự can thiệp nào, Irak sẽ có những hành dộng thích ứng.
Qua cuộc xăm lăng Kuwait của Irak cho chúng ta thấy rằng, tới nay sự hòa diụ, tà giảm chiến cụ của 2 siêu cường đầu sỏ Mỹ Nga , cũng chưa dủ bảo dảm hòa bỉnh thế giới, mà phải cả những xứ trong thế giỡi thứ 3 nữa. Lo thuốc súng Trung Đông sẽ bùng cháy bất cứ lác nào, khó mà lường trước dược sự khốc hại.

## ĐỨC QUỐC

Nố lực chót của nhân dân Đức cho vấn đè. nhanh chóng thống nhất
Cho tới nay sau hơn một tháng, thống nhất tiền tệ giữa Tây và Đông Đức. Con số thất nghiệp tại Đông Đức dã tăng lên 250.000 người, làn song người Đông Đức bỏ xứ ra đi vâ̂n tiếp diễn. Tất cả vấn đề kinh tế khủng khoảng ở Đông Đức đã làm chính quyền của thủ tươ̂ng Kohl phải nhức đầu. Mạt khác với chuyến Nga du của thủ tướng Kohl đã thu dạt được nhữg kết quả, mong muốn phía Liên Sô đã đồng ý một nước Đức thống nhất vấn ở trong khối NATO. Để trả giá cho vấn đề này chính quyền Bonn đã phải chi ra nhiều tỳ dollars cũng như bắt đầu từ 1990 Tây Đức phải trả những tổn phí cho trên 300 ngàn Hồng Quân Sô Viết đóng ở Đông Đức, hàng năm trên tỷ Mark. Ngoài ra để vuốt ve Liên Sô, mới đây trong hội nghị 7 nước ky nghệ họp ở Houston (Mỹ) Tây Đức dã mạnh mẽ chủ trương các xứ Âu Mỹ phải nhanh chóng viện trợ giúp Liên Sô phục hưng kinh tế. Trong khi Mỹ thỉ đặt diều kiện Nga phải ngưng viện trợ cho các xứ chư hầu như Cuba, CSVN, Bắc Hàn... Còn Nhật đòi Sô Viết phải trả lại các đảo ở phía Bắc Nhật, Nga đã chiếm sau khi Nhật bại trận hồi thế chiến thứ 2 . Như chúng ta biết trong cuộc gặp gõ giữa Kohl và Gorbatchev ở Zheleznovodsk trong vùng Caucasus. Hai bên đã đi đến thóa thuận gồm các điểm sau được công bố :

- Nước Đức thống nhất vẫn trong NATO,
- 380.000 lính Sô Viết sẽ rút khỏi Đông Đức trong thời gian từ 3 tới 4 năm,
- Quân của NATO, không dược đồn trú trên lãnh thổ Đông Đức, ngoài ra dù Mỹ, Anh, và Pháp quân dội vẫn đóng ở Bá Linh, những lính Nga sẽ rút về,
- Lực lượng quân đội Đức sẽ giảm thiểu cả Đông và Tây còn 370.000 từ 590.000 người,
- Nước Đức tuyên bố bãi bỏ các chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử, hóa học ...
Ngoài những diều công bố chính thức trên, còn nhiều những diều ngầm cam kết khác, dĩ nhiên có những khoản tiền khổng lồ Tây

Đức phải trả cho Liên Sô qua hỉnh thức viện trợ kinh tế, cû̃ng như xây cất các nhà cửa cho lính Sô Viết khi trở về có nơi ăn chốn ở.
Mới đây thủ tưởng Kohl đã tuyên bố dể đối lấy một sự thống nhất nước Đức, dù phải chấp nhận sự tăng thuế. Chánh văn phòng của thủ tưởng Kohl Rudolf Seiter nói : tất cả các đảng phái trong quốc hội bây giờ phải tự hỏi minh "làm được cái gì tốt đẹp cho dân cháng Đức". Trong khi đónhững tin tức về cuộc tổng tuyến cử trưởc được dự trù vào 2.12 .1990 nay sẽ dược tố chức sớm vào 14.10.1990. Tuy nhiên để dạt được ước muốn này, chính phủ của thủ tướng Kohl phải cần $2 / 3$ số phiếu trong quốc hội chấp thuận. Điều này đòi hỏi ông phải có sự ủng hộ của 1 số dân biểu SPD. Ngoài số dân biểu trong liên minh của ông. Cuộc gặp gỡ giữa Kohl và lãnh tụ của dảng dối lập SPD phải diễn ra dể thảo luận vấn dề này. Tuy nhiên phía đảng đối lập SPD thì muốn duy trì thời gian tổng tuyển cử ở hạn kỳ cũ tức 2.12.1990, dể họ hy vọng rầng, tình trạng kinh tế càng ngày càng tồi tệ ở Đông đức, sê là cơ hội tốt, để họ hy vọng dánh gục liên minh của thủ tướng Kohl trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên phía đảng dối lập SPD đã có sự chia reẽ, cánh hữu của dảng này thì đồng quan diểm với thủ tưởng Kohl là bầu cử càng sổm càng tốt. Vì tình trạng kinh tế ở Đông Đức dược ví như chiếc xe đang lao xuống dốc với vận tốc nhanh. Có thể mức thất nghiệp sẽ gia tăng từ nay tới cuối năm là 1 triệu người và làn sóng người Đông Đức tràn qua Tây Đức kiếm việc càng ngày càng nhiều. Cho tới lúc chúng tôi viết những tin tức này thì, giữa phe liên minh của thủ tướng Kohl và phía đảng đối lập SPD dang gặp gõ để quyết định chắc chắn thời gian tổng tuyển cử vào tháng 10 hoặc tháng $12 / 90$. Trong khi đo lãnh tụ nghiệp doàn thương mại với 8 triệu đoàn viên đã lên tiếng ủng hồ sự nhanh chóng tổng tuyển cử. Vì hầu hết các chính khách ở cá Tây và Đông Đức đều cho rằng vấn đề tổng tuyến cử đi liền vởi vấn đề thống nhất nước Đức, không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này một ngày nào cá.
Trong khi đó vào thượng tuần tháng $8 / 90$, nhiều tin tức về cơ
quan công an STASI ở Đông Đức được tiết lộ cũng như những liên hệ của tổ chức này với các nhóm khủng bố dưới thời Honecker. Mởi rồi tổng trưởng nội vụ Đông Đức Peter Michael Diestel, đã cho công bố những tài liệu liên quan tới cơ quan STASI, cũng như tổ chức RAF (Red Army Faction) cùng nhóm tháng 9 den (Black September). Theo tài liệu STASI có 86.000 nhân viên hoạt động toàn thời gian, cùng 20.000 mặc sấc phục quân dội và trên 110.000 hoạt dộng toàn thời gian và bán thời gian trong nhiệm vụ theo dõi cung cấp tin tức, hàng năm cơ quan này tiêu $16 \%$ ngân sách của Đông Đức tức 2 tỷ 25 \$US. Cơ quan STASI hoạt dộng song hành với lực lượng quân đội, cầm đầu tố chức này từ 1958 dến 1989 là tổng trưởng an ninh tưởng 4 sao Erich Mielke năm nay 82 tuối, trong co quan có nhiều ban mỗi ban do 1 đại tá cầm đầu. Chí riêng hoạt dộng trong quốc nội STASI có 30.000 nhân viên trong mỗi ban. Ban 6, nhiệm vụ theo dôi du khách, tới viếng Đông Đức. Ban 7, giữ các hồ sơ trong cảnh sát. Ban 8 , nhiệm vụ theo dỗi từng nhà. Ngoài ra 1 ban dặc biệt trong quân đội, tổ chức thanh niên, tu sĩ, các lực sĩ thế thao... Ban 15 , tỉnh báo quốc ngoại với 6500 gián diệp được tung đi khắp nơi, trong 27 năm qua do Marcus Wolf cầm dầu. Trụ sở trung ương của STASI ở quận Lichtenberg Đồng Bá Linh, trên đường Normannen với tòa nhà 8 tầng tại dây 30.000 nhân viên hoạt động ngày đêm, chung quanh vởi 50 cao ốc bao bọc bảo vệ tổng hành dinh của STASI. Tại trung ương có dủ thành phần làm việc như bác sĩ, nhà khoa học, tu sĩ, sinh viên, những chính khách không thuộc đảng CS , những bà nội trợ... mỗi khu trong mỗi tính, mỗi dường và mỗi thành phố. Cho tới nay 9 tháng sau khi bức tường Bá Linh bi kéo dố, chính phủ Đông Đức cũng chưa có thể thu thập được dầy đủ về tố chức này. Mới dây chính phủ khám phá ra được 1 hầm bí mật cho caấp lãnh đạo của STASI trú ấn khi có chiến tranh nguyên tử, ngoài ra 1 villa ở Chemnitz làm nơi giải trí cho các nhân viên STASI được trang bị cực kỳ xa hoa, với hầm rượu Scotch và trứng cá Caviar. Cho tới nay tân chánh phủ không thể loại hết các nhân viên này
hiện còn 3600 trong bộ nội vụ, và hàng trăm gián diệp của STASI vẫn còn hoạt động ở hải ngoại, cũng như trong co quan $K G B$ cua Liên Sô. Ngoài ra theo giới chức Tây Đức, màng lưới của STASI vẫn còn hoạt động ở Đông Đức, để chống phá tân chánh phủ, hầu hết các nhân viên cao cấp của chỉnh phủ đều nhận được những cú diện thoại hăm dọa, cũng như các nhân viên này hoạt động cho các lực lượng Hồng Quân Sô Viết đóng ở Đông Đức, đám này hy vọng tỉnh hỉnh chính trị có thể thay đổi, dảng CS trở lại nắm quyền. Một số nhận chỉ thị khủng bố, phá hoại làm chậm lại sự thống nhất 2 xứ Tây và Đông Đức.
Tương lai sự thống nhất nước Đức đã thật sự gần kề, người ta tin rằng các khó khăn dân chúng Đức đã vượt qua được, vì sự hùng mạnh kinh tế hiện nay của Tây Đức đã làm mọi thế lực cản ngăn sự thống nhất đến bất kỳ từ đâu, đều phải khuất phục. Trong khi đó tổ chức khủng bố Red Army Faction tuyên bố mở cuộc tấn công du kích ngăn ngừa sự lôn mạnh của nước Đức. Các yếu nhân Đức sẽ là mục tiêu thanh toán của tổ chức này. Mới đây môt bức thư của 1 tổ chức khủng bố này dài 5 trang được phổ biến, nội dung nói Đức đang tiếp tục làm sống lại chế dộ phát xit, từ dệ tam Reich tới Đại Đức... và chủ trương bành trương như chế quốc quốc xã của Hitler, nhưu chúng ta biết 8 tên khủng bố đã giết các yếu nhân Đức, trong những năm qua mởi bị chính quyền Đông Đức tóm cổ giao cho Tây Đức. Các tên này do chính quyền Honecker của Đông Đức trược đây nuôi dưỡng. Đám RAF dang kêu gọi sự hợp tác của đám khủng bố ở Tây Ban Nha, để thực hiện cuộc cách mạng dọc Tây Âu, nhà̀m ngăn chặn sự thống nhất của xứ Đức, tất cả nhân viên chính quyền, cùng các yếu nhân thuộc lãnh vực kinh tế, thương mại, dều có tên trong bảng "phong thần" của nhóm này. Mởi đây một chuyên viên chống khủng bố cao cấp của Tây Đức bị nhơm này "hỏi thăm" chiếc xe của ông dã bi nổ tung nhưng rất may ông đã thoát chết. Ngày tháng tỡi đây khi cuộc tống tuyển cử diễn ra, chắc sể có nhiều những biến động, trên mọi sinh hoạt ở Đức. Liệu đám khủng bố có làm được gì, khi
tất cả đã dược chuẩn bị dể dối đầu với những tên quá khích CS giờ thứ 25 này.

## CAMBODIA

Một khúc quanh mới trên lãnh vực chính trị

Trưởc những chiến thắng quân sự trên khắp các chiến trường ở Cambodia của phe Khmer Đó, viễn ảnh sự trở lại nắm quyền của lực lượng kháng chiến Đỏ này, đã làm cho Hoa Kỳ nhanh chóng thay dổi chính sách về vấn đề Đông Dương. Mới dây ngoại trưởng Mỹ James Baker tuyên bố, kể từ năm nay Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ cho sự có mặt của phe Khmer Đỏ trong chính phủ Liên Hiệp 3 thành phần, trước diễn dàn Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay và chuấn bị cuộc nói chuyện trực tiếp với phe CSVN vào 6.8 .90 tại Liên Hiệp Quốc, cũng như nói chuyện với phe Khmer Nam Vang. Sự thay dổi này của Mỹ nhằm ngăn chặn một sự hợp tác có lẽ sẽ diễn ra giữa phe Khmer Đó do Trung Quốc yểm trợ và phe Khmer Nam Vang do CSVN giật giây, để loại 2 phe Sihanouk và Son Sann ra khỏi vòng chiến. Sự việc này sê diễn ra và cũng là diều kiện phía Trung Quốc đưa ra dể có mối quan hệ bỉnh thường với CSVN.
Trong cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Sô Viết ở Paris vào 18.7.90 vừa qua, ngoại trưởng Mỹ dã công khai tuyên bố rút lại sự ủng hộ phe Khmer Đó, nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ 2 phe không CS trong chính phủ Liên Hiệp do Sihanouk lãnh đạo. Ngoài ra ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố một cách gián tiếp thừa nhận chính quyền Khmer Nam vang. Baker nói "nó (tức chính quyền Nam Vang) chắc chắn là chính quyền bù nhin của CSVN, khi bộ đội Hà Nội còn ở đây, nhưng nay những lính CSVN dã rút vê....". Được biết từ 1984 chính quyền Nam Vang nhiều lần lên tiếng muốn nói chuyện trực tiếp với Mỹ về vấn đề những lính Mỹ mất tích ở Cambodia trước đây, nhưng phía Mỹ đã tó ra lanh nhat chí nhờ cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế làm việc này. Nay theo giới chính trị quốc tế, thì nay mai Mỹ sẽ gởi một phái doàn kỹ thuật
tới bàn thảo với Nam Vang về vấn đề này. Ngoài ra phái doàn Mỹ sẽ gặp đại sứ Hà Nội ở Liên Hiệp Quốc là Trịnh Xuân Lãng tại New York vào 6.8.90. Mỹ cũng nói dã chuẩn bị viện trợ cho Nam Vang 5 triệu \$US, dể giụp các trẻ em Cambodia tai nạn cưa chiến tranh, ngân khoản này theo Baker thì sẵn sàng dược quốc hội Mỹ dồng ý. Sự thay dổi chính sách của Mỹ ơ Đông Dươmg đã chỉ báo trước cho Trung Quốc trước 2 giờ và 6 nước trong khối Asean 12 giờ trước khi James Baker ngoại trưởng Mỹ công bố. Sự tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Liên Sô trong vấn đề giải quyết trận chiến ở Miên, cũng nhử ở Angola và Nicaragua, sự thay đổi nà̀y dược đáp lại là Liên Số rút quân khói Cam Ranh. Tuy nhiên liệu trận chiến ở Miên sẽ dược giải quyết ổn thỏa không, khi lực lượng Khmer Đó do Trung Quốc yểm trợ vẫn nắm phần chủ dộng trên chiến trường. Mới đây kể từ tháng $5 / 90$ với những cuộc tấn công ồ at phe Khmer Đó đã kiểm soát hầu như cá phần phía Bắc Cambodia và di chuyển dân chúng từ các trại ty nạn ở biên giới Thái Lan về các phần dất do họ kiểm soát. Nhiều hệ thống đường xá được sửa sang chuấn bị những đường tiếp nhận vũ khí clua Trung Quốc từ Thái dổ qua. Sự thay dổi chính sách của Mỹ về Cambodia chắc chắn ngày tháng tới phe Khmer Đỏ sẽ mở những cuộc tổng tấn công, để dành dân chiếm đất. Chiến trường Cambodia sẽ trở lại khốc liệt, lực lượng CSVN dội lốt lính Khmer Nam Vang sẽ phải đối đầu sanh tử với phe Khmer Đó. Cơ hội thuận tiện CSVN lại đổ quân qua lại đất Miên. Trong khi đó vài dấu hiệu cho thấy phe CSVN và Khmer Nam Vang sẽ chấp nhận 1 cuộc bầu cử do quốc tế kiểm soát. Tuy nhiên với những biến chuyển chính trị, chắc rồi đầ , phe Khmer Đỏ sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử nếu có diễn ra. Viễn ánh một cuộc nội chiến khác lại diễn ra ở Miên, trong khi đó cho tới nay lực lượng của 3 phe Khmer Đó, Sihanouk, và Son Sann đã có nhiều hợp tác quân sự. Mới đây con trai của Sihanouk, Norodom Ranariddh tuyên bố sự thay dổi chính sách của Mỹ sẽ đấy phe kháng chiến tới sự liên hệ mật thiết vởi Trung Quốc dể nhận viện trợ tiếp tục
kháng chiến chống CSVN và Khmer Nam Vang.

Mặt khác 6 nước trong khối Asean gồm Brunei, Nam Dương, Malaysia, Phi, Singapore và Thái Lan đã có những khác biệt về sự thay đổi của Mỹ. Chính giới Mã̉ Lai thì cho rằng sự dẩy phe Khmer Đỏ ra ngoài là một sự nguy hiểm, cũng như nhiều giới ngoại giao A Châu thì cho rằng sự thay dổi chính sách của Mỹ làm giảm thiểu sự hy vọng CSVN và Khmer Nam Vang chia sé quyền lực với phe Khmer Đó và 2 phe Sihanouk và Son Sann.
Riêng phía Hà Nội thì tỏ ra vui mừng là đã có được cuộc tiếp xúc với Mỹ chính thức trên cấp bậc ngoại giao cao cấp, và CSVN tin rằng con đường dần tới 'sự quan hệ bình thường với Mỹ đã gần kề, đây là điều hằng mong đợi bao lâu nay của Hà Nội.
Cho tới nay thật khó tiên doán những gì sẽ̃ xảy ra trong những ngày sắp tới cho vấn đề giải quyết trận chiến ở Miên. Liệu sự thay đổi của Mỹ có dược sự ủng hộ của các xứ 'A Châu quanh vùng, cũng như các xứ khác trên diê̂n đàn Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới đây không ? Ngoài ra cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và CSVN, cũng như gat phe Khmer Đó ra ngoài, có làm sự bất bình của Trung Quốc lên cao độ và mạnh mẽ yểm trợ phe Khmer Đó mở những cuộc tổng tấn công vào nhửng ngà̀y tháng tới. Điều này có lế chắc chắn sẽ xảy ra, nhất là mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai doạn hiện nay dang lạnh giá. Nhiều giới bình luận tình hình chính trị A Châu thì cho rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ ở Cambodia, sẽ ' đẩy Trung Quốc vào thế phải yểm trợ mạnh cho phe Khmer Đỏ. Hay đúng hơn Trung Quốc phải nuôi dưỡng một cuộc chiến tranh ở ngoại biển với nhiều tốn kém, nó sẽ̃ làm trì trệ công việc phục hưng kinh tế taị Trung Quốc. Đó là diều cả Mỹ và Liên Số dều mong dợi. Sau những năm dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, trước ngày cuộc thảm sát ở Thiên An Môn xáy ra, tình hình kinh tế chung Trung Quốc đã tiến bộ rất nhiều. Hàng hóa mang nhãn hiệu Trung Quốc dã thấy tràn lan khắp nơi. Mặt khác sự nới chuyện thẳng với Hà Nội và phe Khmer Nam Vang, tức các thế lực con đẻ của Liên Sô sẽ làm
cho CSVN phải có một sừ lưa trện 120.000 thuyền nhân Việt chọn, một là tiéce tự thần lièn Sô dang sống trong các trại ở Đông dể thương thảo vời Mŷ, hai là ngã ${ }^{\text {to }}$ Nam A. Hầu hết các nước A Au My hẳn về phía Trung Quốc, chấp nhận dề chờ phe Khimer Nán Vang nói chuỵ̣̀̂n vồi phe Khmer Đó, và chia sẻ quyền lực ở Miên và loại 2 phe Sihanouk và Son Sann ra khỏi vòng chiến.

Ngày tháng tới dây chắc chắn trận chiến ở Miên lạí bùng nổ lởn, dù Mỹ và Liên Sô dã có một sự đổi chát. Nhưng trận chiến ở Miền khác những trận chiến ở Angola, Nicaragua, chî co những tay sai của Mỹ và Nga quần thảo với nhau, còn ờ Miên có thêm tay sai của Trung Quốc nữa, nên vấn đề trở nên rắc rối hơn. Thân phận những xứ nhược tiểu luôri luôn trở thành những con vât dể các siêu cường dùng làm vật tế thần mỗi khi họ cần dến. Vì xương máu và sự thương đau mất mát chẳng ảnh hưởng gì tới các siêu cường cả. Chắc chắn dân tộc Khmer còn phải hứng chịu những thống khổ nhiều thêm nửa.


- Trước những khủng khoảng kinh tế và xã hội nữ thủ tướng Benazir Bhutto đã phải chấp nḥận một cuộc tuyển cử sớm hơn hạn định, do phe đối lập đòi hỏi.

Cuộc tổng tuyển cử dự trù 24.10 .90 tới dây. Được biết sau 20 tháng nắm quyền, là người phụ nũ đầu tiền trong một xứ Hồi giáo Bhutṭo dã dược chọn làm thủ tướng khi dảng nhân dân Pakistan của bà chiếm đa số phiếu. Benazir Bhutto tin rằng là sễ tiếp tục nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử thảng 10.

- Chính quyền Do Thái đã phát nhửng mặt nạ chống hơi ngạt cho dân chúng để phòng ngừa một cuộc tấn công bất ngờ của Irak với bom hóa học, mà Irak đã xử dụng trong thời gian chiến tranh với Iran.
- Chính quyền các xứ Thái, Mã, Nam Dương và Phi, Hồrg Kông tuyên bố sẽ dùng nhửng biện pháp mạnh để trục xuất tất cả các thuyền nhân Việt trong các trại ty nạn trền xứ họ. Cho tới nay có
dã từ chối nhận lãnh thêm người ty nạn Việt. Trong khi đó theo tin tức nghe được từ Paris, Tây Đức, và Thụy Sĩ, trên 200 "Việt Kiều" du lịch về VN dã không thấy tăm hơi. Theo giới am tường có lẽ dảng nhà nước cho di ngú với giun, dế. Mặt khác theo tin những người mới qua trong diện doàn tụ nhiều tên Việt Kiều du lịch, về ỳ có tiền bạc phách lối, đã bị thanh toán thẳng tay, hoặc bắt cóc, buộc thân nhân chuộc tiền...
- Số xe dân chúng các xứ CS Đông Âu có tính theo 1000 người © Đông Đức 226, Tiệp Khắc 181, Hung 169, Nam Tư 136, Bảo Gia Lơi 132, Ba Lan 121, Liên Sô 53 , Romania 49.
- Thủy quân lục chiến Mỹ đã được khấn cấp đổ bộ xuống Liberia để cứu các kiều dân Mỹ gồm 74 người từ thủ dô Monrovia của Liberia. Hơn 200 thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện cuộc hành quân này không ai bị thương vong. Cuộc hành quân này dược thực hiện sau khi tin tức phe loạn quân do Prince Johnson cầm đầu lật đổ tổng thống Samuel K.Doe và bắt làm con tin tất cả các ngoại kiều sống ơ Liberia.
- Lãnh tụ da den Mandela của Nam Phi đã bắt đầu những cuộc thảo luận với phe cầm quyền thiểu số da trắng của tổng thống De Klerk để tiến tới vấn đề chia xè quyền lực và loại bó sự dộc quyền của người da trắng, Mandela tuyên bố nếu cuộc thảo luận tốt đẹp thì lực lượng của ông sẽ từ bó cuộc tranh đấu bằng vũ lực.
- Cuộc xâm lăng của Irak vào Kuwait làm giá dầu tăng vọt từ 15 \$US trong giữa tháng $6 / 90$ lên 27 \$US 1 thùng trong $7: 8 / 90$ và có thể còn tăng nửa. Từ sự gia tăng giá dầu sẽ kêo theo tất cả các hàng hóa đều lên giá.

VŨ NGOC LONG 6.8.90

## TIN THỂ THAO

Cúp bàng vàng 18 karat, nặng 5 kg , cao 36 cm của Tổng Cuộc Túc Câu Thế Giới.


Kết Quả Các Trận Đấu Từ Vòng I Đến Bán Kết :
Vong I :
Toán A:
Ý-Ao-Mỹ-Tiệp Khá́c :

| Y - A6 | 1:0 |
| :---: | :---: |
| Mỹ - Tiêp | $=1: 5$ |
| Y - M |  |
| Aó - Tiệp | 0:1 |
| Y - Tiệp | 2:0 |
| Aó - Mỹ | 2:1 |
| Xếp, hạng | Điếm |
| 1) Y | 6:0 |
| 2) Tiệp | 4:2 |
| 3) $A 6$ | 2:4 |
| 4) Mỹ | 0:6 |

## Toán B :

'A Căn Đình, Kamerun, Liên Sô, Rumani :
'A Căn Đình - Kameru n $=0: 1$ Liên Sô - Rumani $=0: 2$ A Căn Đỉnh - Liên Sô $=2: 0$ Kamerun - Rumani $=2: 1$ A Căn Đình - Rumani $=1: 1$ Kamerun - Liên Sô $=0: 4$
Xếp hạng Điểm

1) Kamerun $4: 2$
2) Rumani 3:3
3) A Căn Đình $3: 3$
4) Liên Sô $2: 4$

Toán C:
Ba Tây, Thụy Điển, Costa Rica, Tô Cách Lan :
Ba Tây - Thụy Điể $=2: 1$
Costa Rica - T.C.Lan $=1: 0$
Ba Tấy - Costa Rica $=1: 0$
Thưy Điển - T.C.Lan $=1: 2$
Ba Tây - T.C.Lan $=1: 0$
Thụy Điển - C.Rica $=1: 2$
Xếp hạng Điểm

1) Ba Tây $6: 0$
2) Costa Rica $4: 2$
3) T.C.Lan $2: 4$
4) Thưy Điển 0:6

## Toán D :

Tây Đức, Nam Tư, TVQ 'A Rập, Kolumbi :
TVQ 'A Râp - Kolumbi $=0: 2$
Tây Đức - Nam Tư $=4: 1$
Nam Tư - Kolumbi $=1: 0$
Tây Đức - TVQ A Rập $=5: 1$
Tây Đức - Kolumbi $=1: 1$

Nam Tứ - TVQ A Rập $=4: 1$
Xếp hạng Điểm

1) Tây Đức $5: 1$
2) $\mathrm{Nam} \mathrm{Tư} \quad 4: 2$
3) Kolumbi $\quad 3: 3$
4) TVQ 'A Rập $0: 6$

Toán E:
Bỉ, Nam Triều Tiên, Uruguay, Tây Ban Nha:

| Bí - N.Trièu Tiên | $=2: 0$ |
| :--- | :--- |
| Uruguay - T.Ban Nha | $=0: 0$ |
| Bí - Uruguay | $=3: 1$ |
| N.T.Tiên - T.Ban Nha | $=1: 3$ |
| Bí - Tây Ban Nha | $=1: 2$ |
| N.T. Tiên - Uruguay | $=0: 1$ |

Xếp hạng Điểm

1) T. Ban Nha $5: 1$
2) $\mathrm{Bi} \quad 4: 2$
3) Uruguay $3: 3$
4) N.T. Tiên $0: 6$

Toán F :
Anh, Aí Nhí Lan, Hòa Lan, Ai
Câp :
Anh - Aí Nhĩ Lan $=1: 1$
Hòa Lan - Ai Cập $\quad=1: 1$
Anh - Hòa Lan $=0: 0$
Aí N.Lan - Ai Cập $\quad=0: 0$
Anh - Ai Cập $\quad=1: 0$
Aí N.Lan - Hòa Lan $=1: 1$
Xếp hạng Điểm

1) Anh $4: 2$
2) Aí Nhĩ Lan $3: 3$
3) Hò Lan $3: 3$
4) Ai Cạp $\quad 2: 4$

- Thắng được 2 điểm
- Hòa mỗi dội được 1 diểm
- Thua không có diểm

Vòng 1 tám đội sau đây bị loại : A6́, Mỹ, Liên Sô, Tô Cách Lan, Thụy Điển, Tiểu Vương Quốc 'A Rập, Nam Triều Tiên và Ai Cập.

Vòng II (Achtelfinale) :
Kế từ vòng nầy đội nào thua là
bị loại ngay cuốn gói trở về nhà rèn cầu chính đội để chờ 4 năm sau sẽ trở lại tranh hùng.
Kết quả các trận đấu :
Kamerun - Kolumbi $=2: 1$
Tiệp Khắc - Costa Rica $=4: 1$
Ba Tây - 'A Căn Đình $=0: 1$

| Tây Đức - Hòa Lan |  |
| :---: | :---: |
| Aí Nhĩ Lan - Rumani | 5:4 |
| Y - Uruguay |  |
| Tây Ban Nha - Nam | 1:2 |
| Anh - Bí | 1:0 |
| Vòng tứ kết (Viertelfi |  |
| A Căn Đỉnh - Nam Tu | 3:2 |
| Aí Nhí Lan - Y | $=0: 1$ |
| Tiệp Khắc - Tây Đức | $=0: 1$ |
| Kamerun - Anh | 2:3 |

Trận đá giữa Kamerun và Anh (ông tổ của môn bơng tròn) thật sôi nổi và hào hứng. Hiệp đầu Anh dẫn trước 1:0 do công làm bàn của Platt ở phút thứ 26 . Sang hiệp hai Kunde của Kamerun đá trái phạt đền ở phút thứ 62 gở huề $1: 1$; đến phút thứ 65 Ekeke thắng thêm quá thứ hai nghiêng về cho dội Kamerun là 2:1. Cầm chân được đến phút thứ 83 , vì một cầu thủ Kamerun chơi trái phép trong vòng cấm địa nên bị phạt dền. Lineker vua phá lưới giải vô dịch thế giới ở Mexico 1986 san bằng tỷ số $=2: 2$. Đến 90 phút hai bên vẫn huề nhau $2: 2$, đá thêm giờ, Kamerun bị thêm một trái phat dền thứ hai, Lineker tung lưởi mang chiến thắng về cho đội cầu Anh tới tiếng cơi chấm dứt trận đấu với tỷ số 3:2.
Đội cầu Kamerun dại diện cho Châu Phi lần nầy không hổ danh là những con sư tử của núi rừng Phi Châu. Báo chí Tây phương không tiếc lời ca ngơi về kỹ thuật nhồi bóng của đội cầu nầy. Đặc biệt là anh Roger Milla 38 tuối dược khán giả yêu mến nhất, mối lần anh đá lọt lưới một quả, anh chạy dến góc sân múa diệu Lambada. Trong giải nầy anh ra quân 5 lần và dã đá lọt lưới dối phương 4 quả. Mặc dù thua nhưng được xem là một trong những dội cầu hay nhứt trong giải nầy.

Vòng bán kết (Halbfinale) :
A Căn Đình - Ý = 5:4
Tây Đức - Anh $=5: 4$
Trận giữa Tây Đức và Anh, hiệp dầu huề $0: 0$; hiệp hai dến phút thứ 60 Brehme (Đức) phá lưới Anh dẫn trước 1:0, dến phút' thứ 81 Lineker gỡ huề $1: 1$. Tỷ số nầy kéo dến hết trận dấu 90 phút. Đá thêm 30 phát nưa vẫn còn huề 1:1. Phải kết thúc bằng 5 trái đá 11 thươ̂c.
Tây Đức chọn các anh Brehme, Matthaues, Riedle, Thon và Augenthaler.
Anh chọn các anh Lineker, Beardsley, Platt, Pearce và Waddle.

Bốc thăm Anh đá trước, Lineker 1:0, Brehme 1:1, Beardsley $2: 1$, Matthaues 2:2, Platt 3:2, Riedle 3:3, Pearce đá bị thủ môn Illgner bắt dược, Thon 4:3, Waddle đá banh bay bổng trên đà ngang gốc trái. Thủ môn Illgner mừng quá bó gôn chạy dến ôm các bạn. Trên 30 ngàn ủng hộ viên Đức hoan hô vang dội thiếu diều nổ tung cầu trường. Như vậy Đức thắng với tỷ số trước sau là 5:4, anh Augenthaler khỏi phải đá trái thứ 5 . Thật ra sự kết thúc trận đấu bằng 5 trái đá 11 thược là hên xui tùy tài phản xa nhanh chậm và may rủi của thủ môn mà thôi chở không tùy thuộc vào nghệ thuật. Nhưng dó là một cách giải quyết không thế keoo dài thêm trận dấu vì sức người có hạng.

## Tranh hạng ba :

Ngày 7 tháng 7 lúc 20 giờ tại vận động trường Bari dội Ỳ và Anh tranh hạng ba. Trên 50 ngàn khán giả tham dự, hai dộl ra sân với tinh thần uể oải. Kết thúc trận đấu với tỷ số $2: 1$ nghiêng về dội cầu Y Đại Lợi không là number one thì number three ! không làm vương thì làm tướng cũng dược !

## Trận chung kết (Finale) :

Giữa dội cầu dương kim vô dịch A Căn Đình và dội hạng nhì thế giới là Tây Đức. Bốn năm về trước (1986) tại cầu trường Mexico hai đội nầy đã vào chung kết, và dội 'A Căn Đình dã hạ Tây Đức với tỷ số $3: 2$ dế đoạt cúp. Bốn năm sau, ngày 8.7.90 tại sân vận dộng Rom trước 73.603 khán giả, có sự tham dự của Tổng thống Tây Đức ông Weizaecker, Thủ tượng Kohl, Thủ tướng Ý v.v...., hai đội nầy lại gặp nhau. Đội Tây Đức ra quân với lòng hăng say, với ý chí phục thù̀; còn A Căn Đình thì bằng mọi giá phải giữ vững ngôi vị của mỉnh.
Thành phần hai đội :
A Căn Đình : Goycochea (thủ môn), Simon, Serrizuela, Ruggeri ( 46 'Monzón), Troglio, Sensini, Burruchaga (53 Calderon), Basuado, Lorenzo, Dezotti, và Maradona (thủ quân).
Tây Đức : Illgner (thủ môn), Augenthaler, Kohler, Buchwald, Haessler, Berthold (73 Reuter), Littbarski, Brehme, Klinsman, Voeller và Matthaeus (thú quân).
Trọng tài : Bác sĩ Edgardo Codesal Mendez (Mexico).

Sau khi chào quốc kỳ của hai quốc gia xong, đúng 20 giờ tiếng còi của trọng tài vừa thối lên, trái banh giải chung kết từ chân của Maradona đá đi, trận đấu bắt đầu sôi nổi. Tây Đức dốc toàn lực tấn công, hai müi nhọn Klinsman và Voeller tả xung hữu dột áp đảo trược khuôn thành dối phương nhưng dã bỏ lỡ mấy cơ hội làm bàn khi được banh trong chân lại đá ra ngoài khuôn thành. Hiệp đầu Tây Đức giữ banh trong chân nhiều hơn, đá phân nửa sân phía 'A Căn Đỉnh, câu thủ đối phương lo đá giải vây trối chết. Nhưng đến khi tiếng còi dược thổi lện chấm dứt hiệp một, hai bên vẫn huề nhau 0:0.
Sang hiệp hai Tây Đức cũng vẫn làm chủ tînh hỉnh trên sân cỏ, gặp ngày không may cứ đá banh trúng chân đối phương hoặc bay bống trên khuôn thành. Maradona cột trụ của toàn dội lại bị Buchwald kềm sát nút nên không thể thi thố được tài năng. Đến phút thứ 65 Klinsman nhận dược banh của dồng dội từ giữa sân thọc sâu xuống góc mặt, anh chạy thật nhanh vào vòng cấm dia; Monzon từ trong chạy ra phóng người hai chân dạp Klinsman làm anh nầy bay bổng lên té xuống lăn mấy vòng. Trọng tài móc the dỏ duối ra sân. 11 người còn phải chống đỡ vất vả, bây gườ còn lại 10 người, dội hình cưa A Căn Đînh bắt đầu bị lộn xộn vì phải bao che một lỗ trống. Nhưng Tây Đức cũng chưa có dịp làm bàn. Đến phút thứ 85 , Voeller dược banh của Matthaeus chạy thật nhanh vào vòng cấm địa bị anh phòng vệ A Căn Đình chơi xấu chèn trái phép, trọng tài thối phạt dền. Brehme lãnh phần đá tung lượi dẫn trước 1:0. Đến phút thứ 87 Dezotti lại bị trọng tài móc thẻ dó duối ra sân vì có hành động thô bạo là dùng cánh tay câu cố giật anh Kohler. Còn 3 phút phù du, 9 người trên sân cỏ A Căn Đình hết hy vọng san bằng tỷ số.
Đúng 21 giờ 50 , tiếng còi của trọng tài vừa thổi lên, quả da ngừng lăn, Đức thắng 1:0 !
Hoan hô Tây Đức vô dịch giải bơng tròn thế giới ITALIA 90 ! Trên 70 ngàn khán già dứng lên vổ tay vang dội cầu trường, cờ Đức tung bay rợp trời. Beckenbauer ông bầu dội Đức được mệnh danh là Hoàng dế không ngôi cùng các cầu thủ phòng hờ ồm
nhau nhảy máa ! 18 phát sau thủ quân Matthaeus cùng toàn đội lên khán đài danh dự nhận lânh cái cúp bằng vàng của Chủ tịch Tổng cuộc Túc cầu Quốc tế trao tặng (FIFA) trước sự hoan hô nồng nhiệt của khạn giả.

Nhìn bảng so sánh chúng ta thấy Tây Đức trong 7 trận dã đá lọt lưới đối phương 19 bàn, bi đá lọt lưới 8 bàn, được 13 diểm. Còn A Căn Đỉnh chí đá lọt lươi dược 12 bàn, bị đá lọt lưới 9 bàn, có 9 điểm. O' vòng đầu nếu không may mắn huề Rumani thi đã cuốn gói về xú rò̀i.


Trái banh vô dịch Brehme (3) đá trái phât dền không mạnh nhuing di sát gớc trái. Thủ môn Goycochea phông ngừ̀i theo dö nhung không trüng banh lăn vào ưới. Littbarski (7) - Troglio (20) dîng nhìn quà da.

Trận chung kết đã qua gần cả tháng mà dư âm còn vang vọng trong lòng người ham mộ. Người ta cho rằng Đức thắng trái phat đền không hay. Nếu, cũng nếu không có trái phạt dền thì trận dấu còn ngang ngửa v.v... và v.v... Riêng người giám biên thì cho rằng dội cầu Tây Đức thắng ${ }^{\prime} \mathrm{A}$ Căn Đỉnh doạt cúp rất xứng dáng. Nói có sách mách có chứng. Chúng tôi xin đưa ra dây bảng so sánh giữa 2 dội từ mức khởi đầu dến tuyệt dính vinh quang :
Tây Đức : -Thấng Nam Tư 4:1-2 diểm
-Thắng TVQ A Râp 5:1-2 diểm
-Huề Kolumbi 1:1-1 điểm
-Thắng Hòa Lan 2:1-2 diểm
-Thắng TiệpKhắc 1:0-2 diểm
-Thắng Anh (1:1 đá thêm giờ, 4:3
đá 11 thước) 5:4-2 diểm
-Thắng ACănĐình 1:0 - 2 điểm doat cúp
Tổng cộng
19:8-13 điểm
A Căn Đình :
$\begin{array}{ll}\text {-Thua Kamerun } & 0: 1-0 \text { diếm } \\ \text {-Thắng Liên Sô } & 2: 0-2 \text { diếm } \\ \text {-Huề Rumani } & 1: 1-1 \text { diếm } \\ \text {-Thắng Ba Tây } & 1: 0-2 \text { diếm }\end{array}$
-Thắng Ba Tây $1: 0-2$ diểm
-Thắng Nam Tư ( $0: 0$ đá thêm giờ, 3:2 đá 11 th.) 3:2-2 diểm
-Thắng Ý (1:1 đá thêm giờ, 4:3 đá 11 thước) 5:4-2 diểm
-Thua Tây Đức 0:1-0 diểm Tổng cộng 12:9-9 diểm

Vậy một lần nữa hoan hô dội cầu Tây Đức. Super Deutschland Weltmeister 1990!


Độ vô địch thé giơi Tây Đừ ITALLA 9o Hàng triớc tùl trái sang phải : Littbarski Brehme - Haessler - Klinsman - Matthaeus. Hàng dû̀ng til phdi sang trái : Augenthaler - Voeller - Buchwald - Kohler - Illgner Berthold.

Bên lề giải túc cầu ITALIA 90 : - Tổng cuộc Túc câu Quốc tế (TCTCQT = FIFA) dưa ra khấu hiệu FAIR PLAY dịch nôm na là Chơi Đẹp dế làm cái bấy gài phạt cầu thủ lấy tiền bó vào quỹ. Ai bị thé vàng hay thé dỏ phải chịu một số tiền phạt. Nghe nói lần nầy TCTCQT đã thâu được trên $1 / 2$ triệu Đức Mã tiền phạt của các đội !

- Trái banh FIFA lăn mà trọng tài của FIFA không lăn theo kịp nên đã thối sai lầm quá nhiều làm cho trận dấu mất hào hứng. Nhất là
trận dấu giữa đội Tây Đức và Hòa Lan trước 74559 khán giả tại sân Mailand ngày 24.6 .90 lúc 21 giờ. Trong tài Juan C.Lonstau (A Căn Đình) dã phạm những lối lầm đáng tiếc. Cầu thú Hòa Lan Riijkaard chơi xấu Voeller bi trọng tài phạt the vàng, anh ta tức giận phun nước miếng vào đầu Voeller, Voeller đến trình bày vơi trọng tài, ông ta không nghe lại móc thé vàng phạt Voeller ! một quyết định độc đoán ! Đến pha̛t thứ 22 , thủ môn Breukelen (Hòa Lan) bắt banh, Voeller từ ngoài chạy vào còn đà nhảy tránh thú môn té xuống dất, Riijkaard đang cay cú với cái thẻ vàng vừa rồi, chạy đến xách lổ tai Voeller, một hành động hết sức xất xược, kém văn minh và không thế thao chút nào ! Voeller không chống cự lại, thế mà trọng tài lại mù quáng móc thé đó đuối Riijkaard và cả Voeller ra sân. Khán giả la 6 chọc quê quâ chừng chừng.
- FIFA đưa ra khẩu hiệu FAIR PLAY, nhưng chính FIFA lại không FAIR PLAY tí nào cả ! Trong dầu mấy ông trọng tài luôn luôn nghĩ minh là ông Vua trên sân có. Quân xử thần phải tử không dược kêu ca hay khiếu nai. Mà dù có khiếu nại thỉ cũng vần phải thi hành lệnh phạt vì bao giờ phủ cũng binh phử và huyện vẩn binh huyên. Như trường hợp của Voeller dù không có lỗi, dù có khiếu nại vẫn bi phạt tiền và không được đá trận kế tiếp !
- Cầu thủ làm lồi, trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ dó, phơi áo 5-6 tháng ! Còn trọng tài làm lỗi thỉ sao ? Chưa thấy có biện pháp chế tài nào dược loan báo cho người ham mộ biết.
- Tổng cộng có 52 trận dấu, cầu thủ bị phat 170 thé vàng, 15 thé đỏ. Trung bình mỗi trận có 3,3 the vàng và 0,33 thé dó. Một ky lục chưa bao giờ xảy ra từ khi có giải nầy (1930). Hở một chút là móc thé vàng, đó là trọng tài Jamdl Al Sharif (Syrien) trong một trận dấu giữa Aó và Mỹ, ông phat 9 thé vàng và 1 thé dỏ. Được bầu là Vua móc thé !
- 143 lần phá lưới kể cả những trái banh đá 11 thước cho 52 trận đấu, tính trung bỉnh chí có 2,7 trái banh được đá vào lưới cho mỗi trận đấu, con số it nhứt từ trước tới nay ! ở Mexico năm 1986 trung bình là 3,6 .
- Ngày 28.6.90, liên doàn túc cầu Tô Cách Lan đã đề nghị sửa dổi luật phạt việt vị. Ngày 25.7.90 TCTCQT (FIFA) dã chấp thuận
bông, xe hơ bóp còi inh ỏi như là dêm giao thừa Tết dương lịch.
- Tây Đức đã ba lần vô dịch năm 1954, 1974, 1990.
cách trả banh về bên trái dể gài cô ăn diểm. Hy vọng giải U.S.Open (27.8. - 9.9.90) cô sẽ đoạt giải dể giữ vững ngôi vị "Bà hoàng quần vợt".
Vào chung kết cô M.Navratilova 8 lần doạt giải Wimbledon dã hạ cô Garrison 6:4, 6:1, cộng thêm một thành tích trong dời cầm vợt của cô.
Đôi nữ : Cặ̆́p J.Novotna/Sukova (Tiệp Khắc) hạ cặp K.Jordan/E.Smylie (Mŷ) với tỷ số 6:3, 6:4.

Bên nam : Vào chung kết B.Becker (Tây Đức) bị S.Edberg (Thụy Điển) hạ với ,tỷ số $6: 2,6: 2$, $3: 6,3: 6$ và $6: 4$. Ơ ván thứ 5 Becker dẫn trước 3:1 anh lại cầm giao banh, ai cũng tin anh thừa thắng xông lên, nào ngờ men chiến thắng còn say, anh lạng chạng dể thua lại và cuối cùng bị Edberg hạ 6:4 doạt cúp lần thứ hai.

Đôi nam : Cặp R.Leach/J.Pugh (Mỹ) ha cặp P. Aldrich/D.Visser (Nam Phi) 7:6, 7:6, 7:6.

Năm cây vợt dứng đầu thế giới (Giá trị đến 16.7.90) :
Nữ :

1) Steffi Graf (T.Đức ) 295 diểm
2) M.Navratilova (Mỹ) 243 diểm
3) M. Seeles (Nam Tư) 175 diểm
4) Zina Garrison (Mỹ) 134 diểm
5) G.Sabatina ('A Căn Đình) 129 diểm
Nam :
6) Ivan Lendl (Tiệp Khắc) 2995 diểm
7) S. Eberg (Thụy Điển) 2783 diểm
8) B. Becker (Tây Đức) 2639 diểm
9) A. Gomez (Ekuador) 2005 diểm
10) A. Agassi (Mŷ) 1896 diểm

## NGƯỜI GIÁM BIÊN

CHỦ ĐỀ VG 59

## TƯƠNG LAI THANH THIẾU NIÊN VIÊT NAM

# TIN CỘNG ĐÔNG 

（UNHCR）về việc này nhưng vẫn chưa thấy UNHCR lên tiếng．
b．Ngay khi nhận dược tin và có bầng chứng，nhóm Refugee Concern Hồngkông（một nhóm thiện nguyện có thành viên là những người Việt trở về HK làm việc，các người quan tâm là công dân người Hoa tại Hồngkông và một số những người từ các quốc

## TIN TY：NAN

Báo động về âm mưu cưỡng bách hồi hương tại Hồng Kông．

1．Những diễn biến trong thời gian 10 ngày qua cho thấy các nhà cầm quyền Anh，Hồng Kông và Hà Nội đang ráo riết xúc tiến các hoạt động của họ nhằm thực hiện một đợt cưỡng bách người Việt dang xin ty nạn tại Hồngkông phải hồi hương trở về Việt Nam．
2．Như̈ng sụ kiện ghi nhận dược nhu sau：
a．Cuối tháng 6 vừa qua，một số đồng bào đang tạm cư trong các trại giam ở Hồngkông dã đồng loạt nhận được thư của gia dỉnh từ Việt Nam báo tin rằng công an địa phương đã đến tận gia đình báo tin rằng nhửng người này đã xin về Việt $N a m$ và yêu cầu gia dình ký tên vào những giấy tờ hoặc đồng ý nhận họ trở về，hoặc kêu gọi họ hãy trở về．（Xem các phóng ảnh dính kèm）．Điều đặc biệt là tất cả những người này chưa ．bao giờ nộp đơn xin tự nguyện hồi hương．
b．Số người nhận được thư gia đình với nội dung nêu trên đa số ở trại Nek Kwu Chau（khoảng 20. trường hợp），và rải rác ở các trại khác（Whitehead khoảng 5 người， High Island mới ghi nhận dược một trường hợp）．Con số này chắc chắn còn cao hơn（tuy cháng tôi chưa thể phối kiểm và xác nhận chắc chắn là bao nhiêu）．
c．Vào ngày 7 tháng 7，Alistair Asprey，Giám dốc nha an ninh HK，tuyên bố Hà nội đã đồng ý nhận người trở về（phóng ảnh bài báo đính kèm）．
d．Tuy nhiên，hôm nay， 10 tháng 7，Hà nội lên tiếng bác bó tin này và chính đại sứ Anh tại Hà nội cũng tuyên bố ông ta hoàn toàn không biết gì về lời tuyên bố của Asprey（！！！）

如步大德法鉒 281611990 mevotrang
十分掔喜收到 大德来信，俱上次 大德来谋徒
已是一段颇長的时，未知大德各事安好否！
莴二分眳抱取，我酸地ex， 5 Stainton st，${ }^{6} / \mathrm{F}, \mathrm{Central}$ ，



絡己查收，现依 大德附的鸟船民，中心（VIET NGMESE BOAT－ PGOPLE DETENTION CENTRE）内佛教青少年及有因蜼之船民格助。
 （amps）已聞放，警内越南人可以自由出入，绝大部分都有
好，（蔺为有房子，水，電供㦄，生活透担少）

但蛣民中心内越両人是不能外出工作，数千過萄人化一起等持一個测試，成功者可到開放管。測試关敗眉則任在


要暴徒？

我革子影地地如下
Ms．＂LEUNG WAI SUMCHI Tel． 5594161
3A CASTLE ROAD UPPERG／Fl．；
Mid－Level，HONG KONG
放祝

## 法安


Thơ của Bà Lương Huệ Lan trả lời về việc dã nhận dược tiền giúp ngươi ty nạn tại Hồng Kông

## 3．Phàn ûng tại Hôngkông．

a．Chính bản thân những dồng bào này，và những người cùng trại giam，dang hết sức lo âu và hoang mang，sơ sệt cho số phận của họ． Tất cả đã viết thư thông báo cho văn phòng Cao úy ty nạn tại dây
gia khác đến）đã lập tức phổ biến một thông báo dến tất cả các tờ báo，các cơ sở truyền thông công tư tại Hoa Kỳ nhằm kêu gọi mọi người cảnh gíac（xem phóng ảnh dính kèm）
c．Các giới quan tâm dến tình cảnh của người xin ty nạn Việt Nam tại HK và dư luận truyền
thông địa phương cũng như quốc tế có mặt tại dây dang cố gắng theo dôi tình hình thật sát để có thể lên tiếng kịp thời.

## 4. Nhận định:

a. Diễn biến về việc 51 người bị cưỡng bách trở về ngày 12/12/1989 cũng đã xảy ra gần đúng như vậy ( Ba số các người trong nhóm 51 người này dều nhận được những lá thư tương tự vào thời điểm đó).
b. Khi Anh quốc và Hà nội lên tiếng phủ nhận tin này, ai cũng cho rằng đây là một kế sách của Hà nội nhằm tạo tình trạng hoang mang, để mong sẽ đạt được yếu tố bất ngờ và it phản ứng hơn của người Việt trong trại.
c. Tất cả những người ở Nei Kwu Chau đã nhận thư gia dỉnh đều đã bị từ khước tư cách ty nạn 2 lần (bởi Cục di dân và Uy ban tái xet). Riêng trường hơp người ở High Island thì chưa hề thanh lọc. (!!!).
5. Đề nghị quý vị và các bạn khi nhận được những tin tức này hãy khẩn cấp phổ biến rộng rãi đến những nơi có thấm quyền và quan tâm dến người Việt ty nạn, cũng như đến cộng đồng người Việt để tìm cách ngăn chặn trường hợp này, không để một số đông đồng bào bị Hồngkong cưỡng bách trở về Việt Nam.

## 6. Xin lutu $\mathfrak{y}$

- Khi phổ biến nên lưu ý trường hợp danh tánh các "nạn nhân" bị tiết lộ có thể gây khó khăn cho chính họ tại HK và gia dình tại Việt Nam.
- Tránh phổ biến rộng rãi xuất xứ của lời báo dộng này vì các khó khăn có thể xáy ra cho những ngừơi dang làm việc tại đây.
- Có tin mới cháng tôi sẽ cố gắng phổ biến đến quý vị và các bạn kịp thời.

7. Đính kèm các phóng ảnh thư, bài báo, tài liệu liên quan.

## Giúp trại ty nạn Hồng Kông

Trong thời gian vừa qua, Chi bộ PGVN tại Tây Đức đã chuyển giúp cho Liên đoàn Hướng đạo Trần Quốc Tuấn, Tây Đức một số tiền là $3.769,79 .-\mathrm{DM}$ cho các đồng
bào hiện dang ở trong các trại ty nạn Hồng Kông, qua bà Leung Wai Sumchi, là một tín đồ Phật giáo rất thuần thành, vẫn thường hay giúp đỡ đồng bào Việt Nam chúng ta trong các trại.
Ngày 28.6.1990 Bà báo tin dã nhận dược số tiền trên (xin xem phần chữ Hoa) và đã giúp cho dồng bào trong trại. Bà cho biết đại để là: những người được gọi là ty nạn, họ dược ở ngoài tự do hơn và có thể di làm như người Hồng Kông để kiếm thêm lợi tức. Còn những người chưa qua thanh loc, thì chưa dược ra vào khỏi trại, dời sống cơ cực hơn. Số này cả trên 10.000 người. Một số lo ngại bị trá về Việt Nam.
Ngoài ra Chi bộ Tây Đức cũng đã gửi cho bà 4 thùng quần áo, bà đã nhận được và đã phân phát cho những người nghèo.

- 1.000 người Việt tham dự Ngày Dân Chủ Cho Việt Nam tại thành phố Leipzig, Đông Đức.

Leipzig, Đông Đức ngày 22.7.1990. Lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh của người Việt Nam tại hải ngoại, hơn 1000 người Việt Nam, trong số này có hơn 200 anh chị em công nhân và du học sinh Việt Nam dược bạo quyền Việt Cộng dưa sang lao động, du học tại Đông Đức dã tham dự một cuộc mit tinh Ngày Dân Chủ Cho Việt Nam do Phong Trào Tranh Đấu Giành Tự Do Dân Chú Cho Việt Nam tại Đức Quốc, gồm các thành viên ở Tây và Đông Đức phối hợp tổ chức một cách trọng thể tại thành phố Leipzig cua Đông Đức vào ngày 21 tháng 7 vừa qua.
Buối mit tinh đánh dấu một biến chuyển lịch sử là sau 36 năm chia cách dất nước bởi hiệp dịnh Genève do Việt cộng ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, những người Việt Nam đã từng sống dưới hai chế dộ chính trị ở hai miền Nam và Bắc dã cùng phất cao ngọn cờ chính nghĩa dân tộc dấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam tại công trường Karl Max ngay trung tâm thành phố Leipzig. Nơi mà cách dây dúng 9 tháng, hơn 10 ngàn người dân Đông Đức dã vùng dậy dẩu tiên, châm ngòi cho cao trào tự do dân chủ dể đưa đến kết quả phá sập hệ thống cai trị của chế dộ Cộng sản đã dược thiết lập ở đây từ sau đệ nhị thế chiến.

Buổi mít tinh chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 chiều, nhưng đồng bào và các phái doàn đã quây quần trao dổi và nói chuyện thân mật sau những giờ phút gặp gõ̃ ngắn ngủi trước khi chia tay. Được biết buổi mít tinh tại Leipzig đã có sự hiện diện đông đảo phóng viên của các tờ báo tại Đông Đức đến thu tin và loan tải vào các ngày hôm sau trong chiều hưởng rất thuận lọi cho công cuộc đấu tranh chung của người Việt.

## - Đại hội thế giới Dược SI Việt Nam kỳ 2 tại Montréal Canada từ 10 đến 12.8.1990.

Hội Dược sĩ Việt Nam tại Québec vừa gửi văn thư mời các Dược sĩ Việt Nam trên toàn thế giới về Canada dự đại hội. Đề tài của đại hội lần này bàn về "Cùng Nhau Tiến Tôi Thành Công" được tổ chức tại khách sạn Le Centre Sheraton, 1201 Buol René Lévesque Quest, Montréal, Canada. Tel. 878-200. Mọi chi tiết xin liên lạc về Hội Ai Hữu Dược Sĩ Việt Nam vùng Montréal. Tel 514-581 6545/6545466.

- Nghị hội Người Việt Ty Nạn Công sản tại Âu Châu kỳ III
Ban tố chức Nghị hội người Việt ty nạn Cộng sản tại Âu châu kỳ III sẽ tổ chức một nghị hội tại Straßbourg, thủ đố Âu Chầu, từ 24 dến 26 tháng 8 năm 1990, nhằm trao dối, học hỏi những kinh nghiệm thực tiển trong sinh hoạt đấu tranh phục quốc và phục Việt của các đoàn thế quốc gia.
Mọi vấn đề xin liên lạc về: Ông Cao Kinh Thanh: 46 Av. Jean Jaurès, 67100 Straßbourg - France. Tel. 88.34.66.88


## - Ngày tang Yên Bái tại Berlin <br> Ban chấp hành Đảng Bộ Âu

 Châu thuộc Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại dã tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm "Ngày Tang Yên Bái" từ 16 giờ ngày 14.7.90 tại Haus der Kulturen der Welt, John Foster Dulles Allee 10, Berlin (Tiergarten) thuộc CHLB Đức. Buổi lễ dược tổ chức một trong những khách sảnh sang trọng của tòa lâu đài kiến trúc tân kỳ có tầm vóc quốc tế thuộc Bộ ngoại giao Tây Berlin.Hơn 150 quan khách tham dự Ngày tang Yền Bái gồm: Đại diện Hội PTVNTN tại CHLB Đức, Đại
diện Hội NVTNCS tại Berlin, Đại diện Cộng đoàn Công Giáo Hamburg, Đại diện Hội QCC Berlin, Đại diện Chi hội PTVNTN tại Berlin, Đại diện Chi hội PTVNTN tại Unna và Bergkamm và rất nhiều thân hữu tai Berlin cũng như từ các tiếu bang và từ các quốc gia $\widehat{A} u$ Châu về tham dự. Đặc biệt có sự hiện diện của một vị lão thành, cụ Nguyễn Xuân Thiện, cựu Tổng trấn Bắc Phần. Thuộc Cơ sở VNQDĐ gồm có Phân khu Trần Nhật Đồng. Phân khu Hoàng Đạo, Chi bộ Bùi Tư Toàn, Chi bộ Phó Đức Chính, Phân khu Nhân Văn, Phân khu Ngô Hải Hoàng (Mŷ), Khu bộ Yên Bái, Đảng bộ Hòa Lan, Giáo sư Cao Thế Dung, Cán bộ lãnh dạo VNQDĐHN.
Ngoài những nghi thức thường lệ chào quốc kỳ, quốc ca, mặc niệm là lễ rước Đảng kỳ làm sống lại không khí hào hùng sôi sục đấu tranh chống lại ách thống trị của thực dân Pháp trước dây.
Bốn vị niên trưởng đại diện các hội đoàn dã thành kính dâng hương trước bàn thờ của Nguyễn Thái Học và 12 vị anh hùng VNQDĐ vị quốc vong thân.
Buổi lễ ngày tang Yên Bái chấm dứt vào lúc 12 giờ cùng ngày trong "Tinh thần Nguyễn Thái Học bất diệt" để cùng hẹn một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp nhau ở Sàigòn - Huế - Hà nội trong một ngày quang phục quê hương.
Trong chuyến công tác tại các quốc gia Âu Châu, giáo sử Cao Thế Dung dã thuyết trỉnh trước hơn 60 thân hữu tại Hamburg từ 16 giờ 30 dến 20 giờ 30 ngày 28.7.1990 tại Kaffee Kane, Oppelner Str. 5 do Hội Người Việt TNCS tại Hamburg tố chức.
Giáo sư Dung dã dành khoảng 2 tiếng dồng hồ dế thảo luận, giải thích và trả lời rất sâu sắc và rất tế nhị của nhiều vấn dề "nhiêu khê" từ sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của doàn thế chinh trị, từ sự tái xuất hiện của một vài khuôn mặt lãnh đạo trước năm 1975 cho dến những diễn biến thời cuộc tại Việt Nam.
Tham dự viên là những người rất ưu tư và rất quan tâm về quê hương dân tộc, đã to ra rất hân hoan và hài lòng dược nghe giáo sư Dung nói chuyện và giải dáp những vấn đề trong tình thân hữu ( $\mathrm{vt} / \mathrm{PV}$ ).


Ngài Tïnh Vân và aồng bào ty nạn VN tại CHI MA WAN Detention Centre Hong Kong 1990


Đồng bào ty nạn VN tại White Head D.C. Hong


Đồng bào ty nạn VN tại Detention Centre Kowloon

## TIN PHẦT SỬ

TAI ÂU CHÂU
Thành phần Ban Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Hằng năm chu Tăng Việt Nam tại Âu Châu có cơ hội gặp gỡ nhau khoảng 10 ngày nhân khóa tu học Phật Pháp của các Phật Tủ tại gia cũng như xuất gia. Trong những ngày gặp gỡ nây, chư Tăng thường hay đàm đạo đến những Phật sự chung.
Năm nay khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ II được tổ chức tại Berkhof-Hannover Tây Đức từ 14 đến 24 tháng 7 năm 1990 vừa qua. Lần nầy chu Tăng đã đi đến một số điểm chung và đãa thành lập được thành phần Ban Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu. Sau đây là biên bản buổi hop. Xin đăng tải lên đây đ̂ể chư độc giả xa gần lãm tường.

> Buổi ḥ̣p chư Tăng tại Âu Châu vào lúc 18 giờ ngày 18.7.90 tại Berkhof Hannover - Tây Đức
> Hiện diện : Có sự chúng minh của Hòa Thượng Thich Thiền Định, Thương Tọa Thich Minh Tâm, T.T. Thich Tánh Thiệt, T.T. Thich NhuĐiển, Đai $Đ u$ úc Thich Quảng Binh,$Ð . Ð$. Thich Trí Minh, Đ.Đ. Thich Nhút Chơn, Đ.Ð. Thich Thiện Huê, Đ.Đ. Thich Quảng Hiền, Đ.Đ. Thich Nguyên Hô̂i; Ni Su Thich Nữ Diệu Tâm, N.S.T.N. Thanh Hà, Su Cô T.N. Diệu Ân, Su' Cô T.N. Diệu Hạnh.
> Quý Thầy Thiện Sơn, Minh Phú, Chúc Nhuận, QuảngĐạo
> Và 11 vị Sa Di và Sa Di Ni. Tổng cộng 30 vị.
> Đ.Đ. Thich Quảng Nhiên, Đ.Đ. Thich Minh Giác và Đ.Đ. Quán Không vắng mặt có lý do.
> Tất cả chu Tăng đã đứng lển niệm Phật và đi vào cuộc hop chinh thúc.

Thương Tọ Thich Minh Tâm tuyên bố lý do.
Sau khóa giáo lý tại Hòa Lan năm rồi, chu Tăng đã quyết định có khóa giáo lý tại Tây Đức năm nay. Vì thế có sự hiện diện của quý vị nơi đây. Nhân cơ hội nầy chu Tăng se thành lập "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu". Đây chi' là tiếp nối truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà (đó là danh nghïa).
Muc đích là phổ biên và phát huy tinh thần phưng sự Đạo Pháp và phụng sự Dân Tộc Phần tổ chức : Thành phần : Xin cung thînh Hòa Thượng Pháp Hoa làm chứng minh (Pháp)

- Trưởng ban Điều Hành : T.T. Minh Tâm (Pháp)
- Tổng thu ký : T.T. Như Điển (Đúc)
- Thủ quȳ : Ni Su Thich Nū Diệu Tâm (Đúc)
- Uy viên Hoằng Pháp : Đ.Đ. Thich Nhút Chơn,

Đ.Đ. Thiện Huệ (Pháp)

- U̇y viên Tăng Sự: T.T. Thich Tánh Thiệt (Pháp)
- Úy viên Văn Hóa Giáo Dục : T.T. Thích Nhu Điển(Đúc)
- U'y viên GĐPT: Đ. $Ð$. Thích TríMinh (Na Uy)
- Ủy viên Nghi Lễ: Đ.Đ. Quán Không (Na Uy)
- Uy viên Cu'Sİ : Đ.Đ. Quảng Bình (Đan Mach)
- Ưy viên Từ Thiện :Sư CôT.N. Diệu Ân (Đức)
-Phú tá Tăng Sự: Đ.Đ. Thích Minh Giác (Hòa Lan)
- Phu tá Nghi Lễ : Đ.Đ. Thich Quảng Hiền (Thuy Sĩ)
- Phu tá Cư Sĩ : Đ.Đ. Nguyên Hồi (Đúc)

Đây chỉ là thời gian đâu, sau đó sẽ soan thảo nôi quy và sẽ họp lại sau để quyết định. Trong vòng 3 đến 5 tháng sẽ lo về vấn đề nôi quy và quý vị ủy viên xin có 1 chương trình hoạt động, sau đó sē có môt buổi họp chung.
T.T. Như Điển có đû̀ nghị Đại Hội của Ban Chấp 'Hành Tăng Già Thế Giới vào tháng 4/91 mong chư Tăng tham dự đông đủ và lễ khánh thành chùa Viên Giác từ 24.7-30.7.91.
Khóa Giáo lý kỳ 3 Âu Châu sẽ được tổ chúc tai Đan Mach vào 10.7-20.7.91.
Đề nghi của Thượng Tọa Thich Tánh Thię̂t : Chu Tăng Âu Châu mô̂i năm cùng an cu' 1 tháng tại 1 nơi nào đó để đào tạo chư Tăng. Huẩn luyện trụ trì (3 tháng thì nhiểu, 10 ngày thi it quá).
T.T. Khánh Anh đề nghị có thể kiết đông thì tiện lợi hơn. Vì các chương trình khác đều nằm vào mùa hè.
T.T. Như Điển đề nghi nên có 1 tờ báo chung tai Âu Châu và Tây Đúc đảm nhận việc in, ẩn loát với sự cộng tác chung của quý Thầy tại Âu Châu.
T.T. Khánh Anh đề nghị cho những vị tân tỳ kheo nên đi đến nhiều nơ để làm Phật sự cho quen biết.
Đ.Đ. TríMinh đề nghi T.T. Khánh Anh sẽ soạn nôi quy sau đó sẽ gởi đi các nơi để hỏi y y kiến chung.
Buối họp kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày với sự hoan hỷ của tất cả chư Tăng Ni hiện diện.

Thu ký
Thích NhưĐiển
Bị chú : Biên bản nầy sẽ được gởi đến tất cả chu Tăng tham dự cuộc họp cūng nhu vắng mặt.


Khóa giáo lý căn bàn tại Karlsruhe tố chức từ ngày $6-8$ tháng 7 năm 1990


Khóa Giáo Lý Sơ Căp tại Reutlingen


Biểu tình ở Leipzig ngày 23-07-1990

## TIN PHÂ̂T SỰ

## TAI

## TÂY ĐỨC

Khóa Giáo Lý cân bán tại Karlsruhe :
Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 1990 vừa qua dồng bào Phật Tử tại Karlsruhe dã tham gia khóa giáo lý căn bản dưới sự hưởng dẫn của T.T. Thích Như Điển và Đ.Đ. Thích Nguyên Hội. Có khoảng 20 học viên chính thức và dự thính đã tham gia khóa nầy.
Sau 3 ngày học, co kỳ thi mãn khóa và trong khi học có lễ quá đường như những ngày thọ bát quan trai. Mặc dầu thời gian học hơi ngắn, nhửng mọi người rất vui vẻ khi đón nhận tinh thần giáo lý của Phật Giáo vào đời sống nội tâm của mỉnh.

Lể An vị tôn tượng Quan Âm và lễ ra mất GDPT Phật Bảo :
Vào lúc 15 giờ chiều ngày 8.7.90 vừa qua, niệm Phật Đường Phật Bảo tại Barntrup dưới sự chủ trì của Sư Cô T.N. Diệu Hạnh dã làm lễ an vị tôn tượng đức Quan Thế Âm Bồ Tát và sau đó có lễ ra mắt của GĐPT Phật Bảo.
Đến chứng minh lễ nầy có H.T. Thích Thiền Định viện chủ chùa Pháp Hoa, Marseille - Pháp, T.T. Thich Như Điển, Đ.Đ. Thích Minh Phú, Đ.Đ. Thích Thiện Tâm, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà cùng chư Tăng Ni trong Chi Bộ.
Sau lễ an vị là buối thuyết pháp của H.T. Viện chủ chùa Pháp Hoa và cuối cùng là dêm Văn nghệ giúp vui với sự góp mặt của các GDPT và cá nhân thiện chí khác.

Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ II :
Khoảng 110 học viên chính thức cư sî và 20 Tăng Ni sinh khắp nơi tại Âu Châu nhứ: Đức, Pháp, Bí, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thựy Điển và Mỹ đã vân tập về chùa Viên Giác cùng với 12 vị giảng sư đế làm lễ khai giảng khóa học vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 7 năm 1990 vừa qua. Sau đó, khóa học được tổ chức tại Berkhof cách Hannover 40 cây số
và kéo dài từ 14 đến 24 tháng 7 năm 90 , gồm có tu học và viếng thăm thành phố Berlin. Tổng số học viên, quý vị giảng sư và những vị cận sự lên đến 150 người.

Chương trình học dược chia ra làm 3 lớp khác nhau: Lôp căn bản, dành cho tất cả mọi người mới làm quen vởi giáo lý Phật Giáo. Lơp nầy 65 người. Lớp thứ II là lốp chuyên khoa 45 người, năm nay học kinh Ưu Bà Tắc giới và lớp III là lớp Tăng Ni sinh gồm $20 \mathrm{vi}, \mathrm{học}$ giới luật, nghi lễ cũng như kinh Uu Bà Tấc giới.
Các học viên học mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngoài giờ học còn 4 khóa lễ trong ngày - tụng kinh Lăng Nghiêm, quá đường, sám hối Pháp Hoa và Tịnh Độ.
Quý vị giảng sư gồm có : T.T. Thích Minh Tâm, T.T. Thích Tánh Thiệt (Pháp), T.T. Thích Như Điển (Đức), Đ.Đ. Thích Trí Minh (Na Uy), Đ.Đ. Thích Quảng Bình (Đan Mạch), Ð.Ð. Thích Nhứt Chơn, Đ.Đ. Thích Thiện Huệ (Pháp), Đ.Đ. Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ), Đ.Đ. Thích Nguyên Hội, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm (Đức), Ni Sư Thích Nũ̃ Thanh Hà (Aí Nhĩ Lan). Treng khóa học Hòa Thượng Thích Thiền Định từ Pháp cũng đã ghé sang và ban đạo từ cũng như tham dự vào thành phần chứng minh của GHPGVNTN tại Âu Châu dã dược thành lập trong thời gian nầy. (Xin xem biên bản và thành phần trong tin Phật sự Âu Châu trong số nầy).

Các Huynh Trưởng, các Đoàn Sinh cũng như phụ huynh của các GĐPTVN tại Âu Châu cũng đã ngồi lại với nhau để thảo luận về vai trò cũng như sự thành lập GDPTVN tại Âu Châu do quý T.T. Thich Minh Tâm, T.T. Thich Tánh Thiệt, Đ.Đ. Thích Quảng Bình và $Đ . Ð$. Thích Trí Minh hướng dẫn.
Giửa kỳ học có một dêm Văn nghệ giải trí thật lành mạnh. Cuối khóa có kỳ thi tốt nghiệp và ngày 23-24/7 cá phái doàn đi Bá Linh để thăm viếng Niệm Phật Đường Linh Thứu cũng như thành phố nầy.
Đây là những thành quả có được do sự nhiệt tinh của quý Thầy và sự hổ trợ đắc lực của các Phật Tử VN tại Âu Châu. Công dức ấy thật không nhỏ, so với sự thành trưởng của PGVN tại đây.

Trại Họp Bạn Hướng Đạo tại Tutlingen :
Vào ngày 28 và 29 tháng 7 năm 90 vừa qua T.T. Thích Như Điển, qua lời mời của Hưởng Đạo VN tại Tây Đức, đã dến dịa phương Tutlingen dể chú lễ cầu an và thuyết giảng Phật Pháp cho các Hướng Đạo sinh Phật Giáo nơi dây. Được biết trong Hương Đạo có rất nhiều anh chị em là Phật Tử; nhựng vì nhân sự quá thiếu thốn, nên quý Thầy lãnh đạo tinh thần Phật Giáo không lo cho từng khu vực riêng biệt dược. Do đó mỗi năm nhân cơ hội họp bạn trai Hướng Đạo, T.T. Thích Như Điển có được 1 lần về thăm viếng và chăm sóc đời sống tinh thần cho các anh em Hưởng Đạo VN tại Tây $Đ u ̛ ́ c$.

## Khóa Giáo Lý căn bán tại Reutlingen :

Chi Hội Phật Tử VNTN tại Reutlingen và các vùng phụ cận đã tổ chức mồt khóa Giáo Lý căn bản từ 3 đến 5.8.90 dưới sự hưởng dẫn của T.T. Thích Nhự Điển, Đ.Đ. Thích Nguyên Hội và chú Thiện Tín.
Học viên chính thức và dự thính, tống cộng khoảng 40 người. Đây là một thành quả mà Chi Hội PTVNTN tại Reutlingen dã gặt hái dược do sự tận tâm làm việc của BCH Chi Hội và của các Hội viên.
Sau khóa học, có thi mãn khóa và trong khóa học có lễ quá đường giống như hình thức của những buổi thọ bát quan trai.

## Họp Kỹ Thuật Đại Lễ Vu Lan :

Như mọi năm, trước khi lễ Vu Lan bắt đầu, tại chùa Viên Giác đều có buối họp kỹ thuật, phân công vấn đề trách nhiệm từng ban cho ngày Đại lễ. Năm nay buổi họp bắt dầu vào lúc 15 giờ chiều ngày $11 / 8$ và chấm dứt vào lúc 17 giờ cùng ngày. Mọi người dã hăng hái nhận lãnh trách nhiệm cua mình và mong cho Đại lễ thành công.

Trai Liên Hoa II của GDPTVN tại Tây Đức :
Từ 14 đến 19 tháng 8 năm 1990 vừa qua GĐPTVN tại Tây Đức đã tổ chức một trại hè tại biển Norddeich, mang tên là trại Liên Hoa II tiếp nối Liên Hoa I tổ chức tại Hannover cách dây 2 năm về trước.

Gần 100 doàn sinh và Huynh Trưởng của các GDPTVN tại nước Đức đã về tham dự trại nầy. Trong ngày khai mạc, T.T. cố vấn giáo hạnh GDPTVN tại Tây Đức đã đến chứng minh và ban đạo từ.

## Vu Lan tai Hamburg và Pforzheim

Chùa Bảo Quang Ni Tư dưới sự chủ trì của Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm và chùa Khánh Hòa do Sư Cô Thích Nũ Minh Loan chủ trì đã tổ chức Đại lễ Vu Lan vào ngày 25 tháng 8 năm 90 vừa qua. Cả 2 nơi đều có rất đông đảo Phật Tử về tham dự Đại lê̂. T.T. Chi Bộ Trưởng dã đến Hamburg để chú lễ và Ban đạo từ trong ngày lễ ấy. Sau phần nghi lễ là phần Văn nghê̂ cúng dường Đại lễ Vu Lan báo ân phụ mẫu.

## Niệm Phật Đường Tâm Giác Muenchen :

- Ngày mồng một và ngày rằm âm lịch, từ 16 giờ dến 17 giờ, Ban Hộ Trì Tam Bảo và Phật Tử đến Niệm Phật Đường tụng kinh lễ Phật.
- NPĐ Tâm Giác có thiện duyên dược đón tiếp Hòa Thượng Thich Giác Nhiên ( tịnh xá Minh Đăng Quang, tiểu bang Cali., Hoa Kỳ). Vào các ngày 18.6.90 từ 19 giờ 30 đến 22 giờ, ngày 19.6.90 từ 18 giờ đến 22 giờ, ngày 20.6.90 từ 18 giờ đến 22 giờ, Hòa Thượng đã bố thí cho dồng đảo Phật Tử tại địa phương các thời pháp sau đây : Nghiệp lực và Sinh tồn, Con người sống như thế nào ? Chết sẽ di về đâu ?
- Hằng tuần vào các chiều thứ sáu từ 18 giờ dến 20 giờ có một số Hội viên chung góp tiền nấu thức ăn chay cùng ăn tại Niệm Phật Đường; riêng ngày thứ sáu đầu tháng trưởc khi ăn có một phiên họp ngắn trao đổi ý kiến về hoạt dộng cua Hội.
- Hằng tuần vào các ngày chủ nhật từ 10 giờ đến 12 giờ : lởp học tiếng Đức dành cho các bạn Việt Nam từ DDR đến Muenchen xin ty nạn. Sau giờ học, học viên và một số phật tử dùng cơm chay tại NPĐ (tiền mua thực phẩm do sự đóng góp của mọi người). Sau đó là giờ sinh hoạt thanh niên.
- Chi Hội vẫn tiếp tục hương dẫn và đưa đến Trại Ty Nạn để làm thủ tục những bạn Việt Nam nào từ DDR hoặc từ Tiệp Khắc tìm dến NPĐ nhờ chí dẫn xin ty nạn
tại Muenchen như dã làm từ ngày 15.12.1989 dến nay.

Photocopie bài "N6i với các bạn Viêt Nam từ Đông Âu sang Tầy Đức xin ty nạn chính trị" (báo Viên Giác số 56) và "Tâp chí dẫn Ty Nạn $1990^{\prime \prime}$ của Tổ chức Việt Nam Tự Do đế phân phát cho các bạn Việt Nam nói trên.

Đến các Trại Ty Nạn thăm viếng và giúp đở trong việc diền các mẫu đơn.
$\hat{\mathrm{E}} \mathrm{m}$ lặng trong vườn Thiền cho những nhà xuất nhập cảng ?
Ng ôi chùa bên Trung Tâm Triễn Lãm sẽ dược khánh thành trong vòng 1 tuần vào năm 1991.
Kiến trúc sư Trần Phong Lưu đặt chân lên những bậc thềm tạm bợ, nơi mà sau nầy có chỗ dế dút giày xuống dưới. Cầu thang dẫn lên tầng chánh điện bên trển. Từ bên trung tâm triễn lãm một ngọn gió mát nhẹ thổi sang làm lệch di chiếc mũ xanh trên dầu ông ta. Ông ta mím cười như xin lổi và chí "Những cửa sổ đó có hình cua lá phướng Phật Giáo, chỗ nầy là khung nhật nguyệt môn. Phía trên kia dành cho 3 ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Và phia sau chúng ta là lầu chuồng và trống".
Người ta cơ hồ có thể cảm nhận được cái sắc thái tân kỳ của ngôi chùa trong mùa hè năm tới. Ngôi chùa là cái trái ngược với dài phát thanh nơi dường Eichelkamp. Nó sẽ vươn mình chói lọi giữa hàng cây xanh cao, ngôi chùa mang dường nét Việt Nam duy nhất trên đất Đức.
Kế đó là ngôi tháp 7 tầng, thẳng lên cao với những mái cong và 7 vị Phật. Chung quanh có suối nước chảy men theo vườn hoa dá và những giậu trúc xanh. Bốn bức tường tứ khổ sẽ được dựng dài theo dường lớn. Từ nơi cổng tam quan người ta phải bước qua một cây cầu tấy tịnh để có thể lên cái kiến trúc mang tên Liên Hoa tòa với chánh diện, phòng học, phòng hội họp, liêu phòng, thư viện, trà phòng cũng như phòng Thầy trụ trì và phòng Tố.
Đây là ước mơ của những dồng bào Phật Tử từ nhiều năm qua. Gần 40.000 người dã chung tay góp của từng dồng một, trong đó có những anh chị em đã đến từ Đông Đức. Lễ Khánh Thành sẽ không kém phần trịnh trọng hơn "Trung Tâm Liên Hoa Hội" nầy : khởi công vào tháng 5.1989, Lễ

Thượng Lương vào 18 tháng 5.1990 và vào tháng 7.1991 lễ Lạc Thành sẽ dược cử hành. Lễ này sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần lễ với sự chứng minh của chư tôn dức từ khắp Âu Châu và những châu khác.
Trong cuộc lễ này nụ sen cũng sã̃n sàng hé nở cho những người khách la. Kiến trúc sư Trần Phong Lưu kiến tạo ngôi Trung Tâm nầy với nhiều công dụng và cũng là một phần đóng góp vào bộ mặt Văn Hóa của Hannover cũng như là chiếc cầu nối liền giữa các Văn Hóa thế giới.
Và ông Ngô Ngọc Diệp của Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Phật Giáo Việt Nam đã đề nghị "Vào lễ ăn mừng 2000 ngôi chùa đã hoàn thành, những nhà xuất nhập cảng có thể tìm lại 1 chút yên lặng trong vườn Thiền của chúng tồi".

Định Tâm ỏ Berkhof - Sau nỗi lo sợ trước "mật vụ vàng" :
Những dân làng Berkhof đã tưởng chắc, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe tạm dừng trước chiếc bảng quảng cáo "rau cải tươi ! đậu xanh !" mà thôi. Bỗng nhiên phía trên ngôi khách sạn dược treo lên những cờ Việt Nam nhỏ xen kẽ với cờ Phật Giáo năm màu tượng trưng cho tín, tấn, niệm, định và huệ. Cùng với một biểu ngữ bằng tiếng Việt "Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ II 1990 tại BerkhofHannover Tây Đức", làm cho
những người đi dường nhiều thắc mắc hơn là giải bày.
Trong 2 tiểu sảnh của khách sạn và 1 cái lều ngoài vườn vân tập hơn 130 hocc viên trong những chiếc áo lam, dà, vàng. Ho ngồi chăm chú nghe giảng và ghi chú những ngày lịch sử trong cuộc đời của dức Phật cũng như giáo lý của Ngài.
Khóa học nầy kéo dài 10 ngày, dược phân ra làm 3 lốp theo từng trình độ hiểu biết dạo lý. Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức tại Trung Tâm Đức, và kỳ diệu thay, với sự tham dự của những anh em ty nạn từ DDR.
Những anh em nầy từ bao năm dài, được nghe lại lần dầu giáo lý Phật Đà. Họ đã̃ trốn chạy khỏi bọn "mât vụ vàng" (như trong tờ Thông Tin của Trung Tâm Văn Hóa Tây Đức dã dịnh nghia). Không có giấy thông hành, vì dã phải nộp khi họ từ Việt Nam sang đế lao động trả nợ chiến tranh và dem ngoại tệ về cho chánh quyè̀n. Họ chí hưởng thù lao it ói, bị giam lỏng trong những trại dưởi sự giám sát của chính dồng bào họ.
Bên trên sự bỉnh lặng tại Berkhof bị phủ 1 làn mây lo sợ trước sự "cưỡng bức hồi hương", bị liệng thẳng vào nanh vuốt của những con sói da vàng tại quê nhà trong những ngục tù mà ngày trở ra thật là vời vợi.

## Bob Scholber

Thiện Tín phỏng dịch từ báo Neue Press ngày 19.7.1990


## DIỄN TIẾN

## XÂY CHỪA VIÊN GIÁC

## (tiếp theo)

Vào cuối tháng 6 vừa qua hơn 40 quốc gia đã bỏ phiếu cho thành phố Hannover, dược chọn làm nơi triển lẫm kỷ nghệ Expo năm 2000. Tin mừng đó đã làm cho ông bà Thị Trưởng thành phố Hannover và dân chúng ở dây hân hoan không kể xiết. Được biết năm 2000 sẽ có 41 triệu du khách đến thăm viếng triển lẩm kỷ nghệ tại đây và cũng kể từ khi có quyết dịnh ấy giá đất tại Hannover đã tăng lên gấp đôi hoặc gấp 3 lằn hơn trước. 4.000 m 2 dất của chùa trước đây mua gà̀n $600.000,00 \mathrm{DM}$. Nếu so vơi thời giá bây giờ phải túnh tăng lên từ 1 triệu 200 ngàn dến 1 triệu 800 ngàn. Đó là cái may thứ nhất, mà ngôi chùa của chúng ta lai nằm ngay bên cạnh khu triển lầm nầy, đi bộ độ chừng 10 phút. Chắc chắn sê có nhiều du khách đến viếng thăm.
Cái may mắn thứ hai chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe đây. Nguyên chúng tôi có một người đệ tử quy y tại gia với pháp danh là Thị Nguyện. Cô ta đã di xuất gia có pháp tự là Thanh Hải. Ngày xưa moi người hay gọi là Sư Cô Thanh Hải. Bây giờ có nhiều người tôn xưng cô là "Thanh Hải vô thượng sư". Đã từ lâu chúng tôi it có liên lạc với cô; nhưng các Phật Tử trên thế giới biết đến cô rất nhiều qua các băng Vidéo và Cassette lúc cô thuyết giảng tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới.
Tình cờ cách dây gần 1 tháng, cô diện thoại về thăm chúng tôi và hỏi rằng : dọc báo Khánh Anh nghe nói Sư phụ xây chùa còn thiếu, không biết thiếu bao nhiêu ? Chúng tôi trả lời rằng - trong hiện tại thiếu chừng 5 , 6 trăm ngàn. Cô trả lời rà̀ng : không biết con có giúp hết dược không ? nhưng bây giờ Sư phụ cần bao nhiêu trước. Chúng tôi nói - có giấy của chủ thầu mới dòi $200.000,00$ DM mà chưa có trá. Cô lo dùm cho dược không ? Cô ta trả lời rằng : Con sẽ cố gắng. 15 phút sau, cô ta diện thoại lại và nói rằng : Sư phụ cho con số compte ngân hàng và con sẽ chuyển số tiền ấy để cúng dường
việc xây chùa để có nơi chốn cho Tăng Ni tu học và Phật Tử lễ bái nguyện cằu. Cách 3 ngày sau đó ngân hàng đã báo tin cho chúng tôi là $120.000,00$ US đô la đã đến, quy ra dược $200.000,00 \mathrm{DM}$. Nhờ vây chúng tôi đã giải quyết dược một số công việc bế tắc về tài chánh.
Vấn đề tài chánh cho dến nay chúng tôi dã trả thêm được $100.000,00 \mathrm{DM}$ cho chủ thầu. Cộng chung thành $1.200 .000,00 \mathrm{DM}$. Trả̉ cho hãng ông Steinmann $150.000,00 \mathrm{DM}$ tiền gỗ nóc chùa và hơn $80.000,00 \mathrm{DM}$ tiền ngói. Cộng chung lai cho dến nay chùa đã̉ trả được là : $1.430 .000,00 \mathrm{DM}$. Ngoài ra việc dấu thầu lợp ngói chúng tôi tính chừng $\cdot 20.000,00$ DM ; nhưng nay tăng lên dến $150.000,00 \mathrm{DM}$ chí tiền công lọ̣p cho chánh diện mà thôi. Quả thật "làm ruộng thì ra, làm nhà thì toón". Chúng tôi cũng đã có thơ gởi kêu gọi các Phật Tử hữu tâm vàdã có kết quả trong phần cho mượn

Hội Thiện không lời và mỗi tháng chúng tôi hoàn trả lại 100 DM đến 200 DM . Xin chân thành cảm ơn quý vii (xin xem phương danh trong phần Hội Thiện xây chùa trong số nầy).
Việc xây cất - thợ dã đổ xong nền móng của Đông dường, Tây đường lên gần đến nóc, đồng thời chân móng bảo tháp cũng đã̃ được đào lên. Tây dường gồm 4 tầng, Đông dường 3 tầng và bảo tháp 7 tầng. Lẽ ra thợ vần tiếp tục làm việc; nhưng nhiều người di nghí hè, số thợ còn lại họ dồn vào công trường khác. Vì thế khoảng cuối tháng 8 họ mởi bắt đầu trở lại. Ngay cá việc lợp ngói, thơ di nghí hè hết, chí có 2 người làm. Họ chí phủ lên một lốp Folie dể che mưa nắng và đóng mè lên đó, còn việc lợp cung chí có thể tiến hành dược trước và sau lễ Vu Lan vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm nay.
Trên dây là một số diểm căn bản, chúng tôi xin gởi dến quý vĩ, dể quý vi am tường. Những diễn tiến khác, chúng tôi sẽ tuờng thuật vào tháng 10 trên Viên Giác số 59 sá́p dến.
Nam Mô A Di Dà Phật
(còn tiếp)
Thích Như Điển


Thợ đào móng xây bảo tháp 7 tầng (7/90) Viên Giác 58-89

## THÔNG BÁO

## Ân Tống Kinh Thúy Sám

Năm nay chùa Bảo Quang tại Rennbahnstr. 167, 2000 Hamburg 70 , dưới sự chủ trì của $\mathrm{Ni} \mathrm{Sư}$ Thích Nữ Diệu Tâm dự dịnh in bộ Kinh Thủy Sám của dịch giả Thích Huyền Dung. Kinh dày 200 trang. Nội dung kinh nói về việc sám hối tội lỗi từ trong vô lượng kiếp. Kinh sẽ được dóng bìa cứng, mạ vàng. Giá thành mỗi cuốn là 10 DM . Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống, xin liên lạc về địa chỉ chùa Bảo Quang tại Hamburg.

## Vu Lan 90

Năm nay chùa Viên Giác sễ cử hành lễ Vu Lan vào các ngày 31.8. +1 và 2 tháng 9 năm 1990. Xin quý vị sắp xếp thỉ giờ để về chùa dự lễ được đông đủ.

## Lể Phật tại Reutlingen

Buổi lễ Phật định kỳ lần thứ hai 1990, do Ban chấp hành Chi hội tại Reutlingen và các vùng phụ cận sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 30 , sáng thứ bảy, ngày 27.10.1990 tậi nhà thờ Orschel-Hagen, Nuernbergerstr.186, Reutlingen và chấm dứt buối lễ lúc 13 giờ cùng ngày.
Buổi lễ do Th.Tọa Thích Như Điển, chi bộ trưởng GHPGVNTN tại Tây Đức làm chủ lễ, tụng niệm kinh cầu an và thuyết pháp. Sau phần lể có bữa cơm chay.
Vậy trân trọng kính mời quý vị đạo hữu, phật tử và đồng hương ở Đông Đức sang Tây Đức dang xin ty nạn, đến tham dự buổi lễ trên cho đông, dể tăng thêm phần long trong.
Ghi chú: Vì dịa diểm tố chức mượn với thời gian có hạn. Xin mời quý vị đến đúng giờ nói trên.

## Những Ngày Lễ của Năm 1991

Năm 1991 tại Tây Đức sẽ có 4 lễ lớn sau đây. Xin dăng tải lên đây trước, để quý vị đi làm có thể lấy ngày nghí về chùa tham gia các Phật sự quan trọng nầy.

- Từ 12 đến 18 tháng 4 năm 1991 sẽ có Đại Hội Ban Chấp Hành lần I của kỳ 5 Hội Đồng Tăng Già Thế Giới tại chùa Viên Giác.
- Đai lễ Phật Đản 2535 năm sẽ dược tố chức tại Hannover từ ngày 7 dến ngày 9 tháng 6 năm 1991 tại Hannover.
- Đại lễ khánh thành chùa Viên Giác dự dịnh tố chức từ 24 đến 30 tháng 7 năm 1991 tại Hannover gồm co những tiết mục nhự sau : Giới đàn truyễn giới ngũ giới, thập thiện, Bồ Tát giới cho các Phật Tử tại gia. Giới dàn Sa Di và Sa Di Ni (nếu có). Đại lễ khánh thành cho các Phật tử Việt và Đức. Văn nghệ giúp vui vào tối 27.7.91 và lể vớt vong tại biển Hamburg cũng như Đại lễ chấn tế cô hồn, cầu siêu bạt độ cho các hương linh quá vãng. Chương trình chi tiết chùa sẽ gởi dến quý vị vào cuối năm 90 hoặc đầu năm 91 .
- Đại lễ Vu Lan sẽ dược dự dịnh tổ chức từ ngày 30 tháng 8 dến ngày 1 tháng 9 năm 1991.
Trên dây là 4 lễ chính của năm 1991. Xin quý Phật Tử hoan hỷ lấy ngày nghí vào những thời diểm dã ghi trên để về chùa tham gia dược đông dủ.


## GIỚI THIÊU

 SÁCH MỚI
## Thông Điệp Hồng

Văn sĩ Thiện Tịnh Hồ Trường An vừa cho ra mắt tác phấm mởi nhất với tựa đề là "Thông Điệp Hồng" do Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội PGVN tại Tây Đức ấn hành. Sách dày 550 trang, bỉa của họa sĩ Thái Hòa, in 3 màu rất trang nhã. Giá thành mỗi cuốn là 30 DM hoặc $17 \mathrm{Mỹ} \mathrm{kim}$ kể cad cước phí. Quý vị nào muốn có sách, xin liên lac về chùa Viên Giác hoặc dịa chỉ của tác giả tại 5 rue Auguste Renoir 10000 Troyes - France.

Thông Điệp Hồng là một tác phấm nói về những nhà vằn nữ trong hiện dại, tại Việt Nam cũng như hiện ở ngoại quốc. Đây là một tác phẩm đầy đư tư liệu nhất xưa nay trong các quyển sách viết về các nhà văn nữ Việt Nam.

Xin nhắn tin đến quý vị dã mua sách nầy hôm lễ Phật Đản tại chùa Viên Giác; nhưng chưa có sách, xin liên lạc về chưa để chû́ng tôi sẽ gởi đến quý vị và không quên gởi theo trang đầu của quyển sách có chữ ký cua tác giả, mà quý vị đã mua ủng hộ khi ra mắt.

Xin chân thành cảm ơn quý vị trước.

## Tuyển Tập Thơ Viên Giác

Sẽ̃ phát hành trong tháng 8.1990 vào dịp Đại lễ Vu Lan 2534.

- Hưởng về Quê Hương Dân Tộc Đạo Pháp.
- Đánh dấu 15 năm Quốc Hận (1975-1990).
- Góp công đức xây chùa Viên Giác - một công trình kiến trúc Phật Giáo và Văn Hóa Việt Nam tại CHLB Đức.
- Khoảng 200 trang, khổ $20 \times 14 \mathrm{~cm}$
- Chọn lọc hơn 100 bài thơ có giá
trị của rất nhiều Thi hữu sau đây đã̃ đóng gop cho sự trưởng thành của tờ báo Viên Giác trong hơn 10 năm qua : An Lai Thôn Nữ, D.T., Đan Hà, Đoàn Đức Nhân, Đồ Cao, Hà Đậu Đồng, Hà Phước Thảo, Ha Long, Hàn Châu, Hoài Nhân, Hoài Khê, Hoài Viêtt (Paris), Hoàng Giang Sơn, Hồ Trường An, Huyền Thanh Lữ, Lê Húc Nhật, Lê Đỉnh Chân Tâm, Lê Thị Bạch Nga, Mai Vi Phúc, Mặc Khải, Nhất Tâm, Như Huỳnh, Nguyễn Hồng Kỳ, Nguyễn văn Sâm, Phạm Hoàng Thái, Phương Hà, Thanh Bình, Thanh Nguyễn, Thanh Sơn, Thị Nguyện, Thích Chơn Điền, Thích Hạnh Tuấn, Thích Nữ Trí Tánh, Thích Thanh Từ, Thụy Kim, Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hîong, Tôn Nữ Chung Anh, Tôn Nữ Có Dại, Tuệ Nga, Tùy Anh, Việt Chí Nhân, Việt Nguyên, Vīnh Liêm.
- Thực hiện : Tùy Anh, Hoài Khê.
- Trînh bày : Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp.
- Tranh bia : Họa sĩ Pham Thăng.
- Phu bản :Họa sĩ Vō̃ Đình và Nguyền thị Hợp.
- Xuất bản : Trung Tâm Văn Hóa và Xã Hội Phật Giáo VNTN tại Tây Đức - Chùa Viên Giác Hannover.
Sách dày 210 trang. Bìa in 4 màu lộng lẫy. Giá phát hành kể cả cước phí 15 DM .
Kính mời quý Thi hữu nêu trên hoan hỷ dến tham dự Đại lễ Vu Lan và họp mặt thân hữu trong dịp ra mắt "Tuyển Tập Thơ Viên Giác".

Lúa Tiêu Ruông Biền, Lớp Sóng Phế Hưng, Còn Tuôn Mạch Đời, Nửa Chợ Nửa Quê, Thông Điệp Hồng. Quý dạo hữu xa gà̀n muốn có các quyển sách trên của tác giả Hồ Trường An, xin liên lạc qua
địa chỉ sau để mua sách có triện son và chữ ký của tác giả. Hồ Trường An, 5 rue Auguste Renoir, 10.000 Troyes - France. Tel.: 025754462.

## HÂN HANH <br> GIỚI THIẸU

"Con Đường Lý Tưởng" của nữ sĩ Vân Nương dược thi hóa từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập Pháp Giới, một đại thi phấm gồm 5.000 câu thơ lục bát, toàn bộ 53 tiêu dề, qua câu chuyện Thiện Tài Đồng Tử tìm thầy học đạo.

Một thi phẩm tuyệt tác qua văn tài bút lộng của nữ sĩ Vân Nương, một nhà thơ trong thi doàn Quỳnh Dao nổi tiếng trền 30 năm đã hoạt dộng tại Việt Nam.

Thật là duyên lành, Phật độ khai tâm; "văn" sáng tuyệt vời, "tù" thông tam giới, nhẹ nhàng mát dịu âm vang như thuyền lướt sóng, thoảng nghe nhac khúc êm dềm trên đường tìm cầu giải thoát, vượt biển mê lê̂n bờ giác.
"Con Đường Lý Tưởng" quả thật là một bức cẩm nang cho người tầm tu học dạo, cũng là một tài liệu chứng tích căn bản cho nền văn học luân lý đạo đức Việt Nam, là một ánh sáng văn minh phương Đông chiếu soi khắp năm châu bốn biển, cho hậu thế ngàn sau.

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý Văn, Thi hữu cùng quý đồng hương thưởng thức phần vị đạo thơm duyên trong cuộc sống.

## Nhà xuá̛t bản Nguồn Sống

Quý vị nào muốn có sách xin liên lạc về:

- Pháp Duyên Tịnh Xá - 3720 Klein Road, San Jose, CA 95148 USA.



## PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG

(Tính đến ngày 9.8.1990)

## Tam báo

ĐH Tính (Hannover) 20DM. ĐH Vō Thành Nhung (Ibbenbueren) 60DM. ĐH Lý Tam (Hildesheim) 20DM. ĐH Cung (Koeln) 100DM. ĐH Diệc (") 50DM. ĐH ấn danh 150 DM. ĐH Nguyễn Thị Thanh (Braunschweig) 200DM HHHLĐH Nguyễn Văn Phước. ĐH Tạ Ngọc Phượng (Hamburg) 50DM. ĐH Tô Thị Phụng (Sweden) 100 Kr . DH Hoàng Ngọc San (Sigmaringen) 20 DM HHHLĐH Trần Liễu pd Nhật Quang. ĐH P.T.Lan (Cham) 10DM. ĐH Nguyễn (Weiterstadt) 100DM HHHLĐH Nguyễn Xuân Thiều. ĐH Trần Cấm Châu (Bruehkoebel) 20DM. ĐH Trần Thị Thanh Phượng (Wilhelmshaven) 20DM. ĐH Thiện Đức (Kamartingen) 400DM. ĐH Lưu Thị Hương (") $50 \mathrm{DM} . ~ Đ H ~ T o ̂ ~ T h a ̆ ́ n g ~(D i n g o l-~$ fingen) 10 DM . $Đ H$ Tom Thomas (USA) 30US. ĐH Văn Diễm Yến (Ramberg) 200DM. ĐH Nguyễn Thị Quý (Hamburg) 50DM. ĐH O Thị Hai (Haren) 100DM. ĐH Trương Thị Lu (Helmstedt) 100DM HHHLĐH Trương Phát pd Thiện Thọ. ĐH ô Thị Tốt (Haren) 100DM -nt-. ĐH Nguyễn Anh Phong (Rhainfelden) 500DM HHHLĐH Nguyễn Ngọc Quyến. ĐH Trương Hồng 10DM. ĐH Dương Tô Hà 20 DM . ĐH Huyền Thuyê̂n Hi 10DM. ĐH Nguyễn Anh (Schweiz) 10DM. ĐH Trương Thắng 20 DM . Fam. Trương 20DM. ĐH Tô Khải Đức (Schweinfurth) 20DM. ĐH Thái Kim Huê (Duisburg) 100DM. ĐH Tăng Thị Tường Vi (Na Uy) 100DM. ĐH Trần Thanh Sơn (Hannover) 50DM. ĐH Nguyễn Thị Mỹ Dung (Hosenfeld) 10DM. ĐH Hồ Thị Mui (Pháp) 100FF. ĐH Huỳnh Tấn Hưng ( Na Uy) 200 Kr . $Đ \mathrm{H}$ Trịnh Nhơn Kiên (Hamburg) 100DM. ĐH Lê Văn Sang (Karlsruhe) 30DM. ĐH Lê Văn Mỹ (") 30DM. Học viên khóa giáo lý tại Karlsruhe 460DM. ĐH Ung Đức Dương (Pforzheim) 50DM. ĐH Dr. Đào Trọng Hợp (Karlsruhe) 250DM. ĐH Vũ Thị Mỹ Hằng (") 50DM. NPĐ Phật Bảo (Barntrup) 300DM. ĐH Ta Thúy Lan 10DM. ĐH Phạm Thị Thanh Vân (Langenhagen) 10DM. ĐH Văn Đoàn
(Hannover) 10DM. ĐH Trương Tư (Aachen) 30DM. ĐH Nguyễn Thị Hoàng Liên (Koeln) 10DM. ĐH Thái Kim Huê (Duisburg) 50DM. ĐH Lương Đình Sơn (Burgdorf/Suisse) 50DM. ĐH Nguyê̂n Văn Dung (Đan Mạch) 50DM. ĐH Trịnh Dần Thư (USA) 200DM HHHLĐH Trịnh Ngoc Yến. Restaurant Suyen (Laatzen) 38DM. ĐH La Thanh (Langerwehe) 50DM. ĐH Lai Khánh Vân \& Quách Ngọc Anh 200DM HHHLDH Lưu Kiên. ĐH Nguyễn Văn Bửu (Pháp) 200FF. ĐH Ngô Long Du 50DM. ĐH Nguyễn Thị Tuất (USA) 20US. ĐH Châu Muội (Bad Iburg) 50DM. ĐH Quan Mộng Hoa (T.Sí) 50FS. ĐH Diệu Thức Trần Ngọc Tuyết (") 500 FS Mua máy thâu băng kinh. ĐH Nguyễn Văn Trung (Bremerhaven) 1.000 DM HHHLĐH Vũ Tiến Miên \& Lê Thị Ngọc Hậu. ĐH Phan Đình Cường (H.Lan) 50Guld. ĐH Đỗ Nguyễn Huy Phương (Reutlingen) 20DM. ĐH Bùi Thị Mỹ Hồng (Oberhausen) 20DM. ĐH Phạm Thị Tuyết (USA) 20US. ĐH Cao Thị Sâm (Spaichingen) 50DM. ĐH Châm (Karlsbad) 10DM. ĐH Nguyễn Thị Hoa (Pemplingg) 10DM. ĐH Đường Thị Quy (Essen) 20DM. ĐH Mỹ Hạnh Smiley (USA) 170DM. ĐH Liêu Trần (Ravensburg) 200DM. ĐH Phan Văn Hiện (Pháp) 200FF. ĐH Hồ Thị Lý (T.Sí) 100 DM . ĐH Trần Thu Hà (Hamburg) 100DM. ĐH Nguyễn Công Thành (Dillenburg) 20DM. ĐH Diệu Hiền (Laatzen) 100DM. ĐH Nguyễn Thị Long (Pháp) 500FF. ĐH Trương Xuấn Phùng (T.Sĩ) 200DM. ĐH Nguyễn Trương Mãnh Mai (") 200DM. ĐH Huỳnh Thị Hạnh (") 85DM. ĐH Huỳnh Thị E (") 85DM. ĐH Hồng Thị Bê (") 13DM. ĐH Trần Thị Cấm Hoa (H.Lan) 200Guld. ĐH Vũ Thi Ngọc Hoạt (T.Sĩ) 100FS. ĐH Đỗ Thị Mai (") 100FS. ĐH Lưu Gia Trịnh (") 100FS. ĐH Nguyễ̃n Thị Huê (") 100FS. ĐH Nguyễn Trương Thị Liên (") 20DM. ĐH Nguyễn Thị Phụng (") 100DM. ĐH Trần Thị Cân (") 100DM. ĐH Cao Hữu Luận (Norway) 100Guld. ĐH Huệ Hòa (Pháp) 200FF. ĐH Diệp Quốc Tuấn (T.Sĩ) 100FS. ĐH Nguyễn Thị Bích Phương (") 50 DM . ĐH Nguyễn Phước Tâm \& Đỗ Thị Vui (Pháp) 500FF. HHHL Lê Khắc Đồng \& HL Đoàn Thị Ngữ, Diệp Quốc Tuấn (T.Sĩ)

100FS. ĐH Hồng Thị Bê (H.Lan) 100Guld. ĐH Phùng Thực Vân \& Phùng Thực Lan (M'gladbach) 30DM. ĐH Trần A Châu (") 20DM. ĐH Lý Thiếu Hà (") 20DM. ĐH Quan Miêu Hưng (") 30DM. ĐH Đặng Đê Hoa (H,Lan) 50DM. Cô Diệu Thái (Hannover) 1.000 FB . ĐH Cô Diệu Hiếu (Hannover) 1.000FB. Cô Diệu Nhứt (Hamburg) 1.000FB. Cô Tâm Quảng (Hannover) 1.000 FB . ĐH Vương Thế Anh (Bielefeld) 40DM. ĐH Trịnh Hoài An (Terenbron) 20DM. ĐH Nguyễn Văn Hùng ( St . Georgen) 100DM. ĐH Diệu Kim (Hamburg) 50DM. ĐH Kanton Rest.(Luebeck) 20DM. ĐH Lê Hiếu Xuân 20DM. ĐH Lê + Liêu 30DM. ĐH Lương (Tuttlingen) 20DM. ĐH Lê (Parderbon) 20DM. ĐH Lee (") 10DM. ĐH Phạm Thị Hạnh (Krefeld) 20DM. ĐH Nguyễn Văn Tường (") 20DM. ĐH Đào Bích Thanh (Hannover) 20DM. ĐH Hứa Xuân Hải (Lingen) 50DM. ĐH Tsan Ngoc Luân (") 20DM,. ĐH Hứa Ngọc Khánh (") 20DM. ĐH Hứa Khôn Can (") 40DM. ĐH Pen Chin Guong (Winsen) 50DM. ĐH Thái Văn Hai (Ludwigshafen) 40DM HHHLĐH Tô Thị Hớn. ĐH Trịnh Nhơn Kiên 100DM. ĐH Trịnh Thuận Ký \& Giang Huệ Phấn 100DM. ĐH Giang Ha (Hamburg) 50DM. China Rest. (") 100DM. ĐH Vương Tô Hà, Giang Tuyết Bình, Giang Minh Man 20DM. DH Phan Thiếu Thuyên 20DM. ĐH Ngoc Thắng 20DM. ĐH Giang 100 DM . ĐH Trần Văn Biểu (Muenster) 20DM. ĐH Thanh Huê, Yến Huê, Thể Huê, Thắng Huế 60 DM . HH Cu Say Khin, Trần Ngọc Huê 20DM. ĐH Đặng Bảo Nguyệt, Mã Thị Gia, Dương Viễn Thành 200DM. ĐH Quách Nhi 40DM. ĐH Vũ Ngoc Long (Lichtenstein) 100DM HHHLĐH Vũ Hồng Hạp. ĐH Thiện Dung, Thiện Hồng 40DM. ĐH Lưu Vînh Ngọc Hương 20DM. ĐH Thiện Lac 20DM. ĐH Ngô Quốc Hùng, La Ngoc San (T.Sí) 70DM. ĐH Giang Phước Lợi (Muenchen) 50 DM . ĐH Nguyễn Hào Hùng \& Bùi Thị Thu (Hannover) 100DM HHHLĐH Nguyễn Thị Thu pd Diệu Nhựt. ĐH Trang Bửu Cầm (Koblenz) 240DM. ĐH Trang Vīnh Kinh (") 100DM. ĐH Hồ Chí Hòa (Pháp) 200FF. ĐH Lê Thị Lan (") 100DM. ĐH Nguyễn

Danh Đàn (") 100DM. ĐH Huệ Lạc Cao Thị Yến (Berlin) 200DM. ĐH Đào Đức Long (Holland) 25Guld. ĐH Lâm.T.A.Đào (Wildbad) 100DM. CHPTVNTN tại Reutlingen 300DM. DH Lương Bùi 100DM. ĐH Huỳnh Thiết Huê (Nuernberg) 250DM. ĐH Lê Mai Trang (Helmstedt) 100DM. ĐH Võ Thành 100DM. ĐH Lưu Trước Lâm (Saarlouis) 50DM. ĐH Kim Hên (Bad Kreuznach) 20DM. ĐH Ngayễn Văn Sy (USA) 50US. ĐH Triệu Thị Minh (VilleforFrance) 200FF. HHHLĐH Tô Công Hải Bình (Celle) 1.000 DM .

## Báo Viên Giác

ĐH Đặng Hữu Mô (Bí) 500FB. ĐH Võ Đương (D'dorf) 50DM. ĐH Tống Thị Lê̂ (Sweden) 100 Kr . ĐH Phan Duy Đoan (Neuss) 25DM. ĐH Nguyễn Thị Lan (Sweden) 50 Kr . ĐH Lê Xuân Tài (Merzig) 20DM. ĐH Nguyễn Trong Lượng (Ellingen) 10DM. ĐH Vũ Thị Minh Hằng (Karlsruhe) 50DM. ĐH Triệu Thị Hảo (H.Lan) 25Guld. ĐH Dương Ngoc Phát (T.Sĩ) 20DM. ĐH Lê Văn Ty (A6) 50DM. ĐH Lalshman.D (Srilanka) 50DM. ĐH Phạm Đinh Cường (H.Lan) 25Guld. ĐH Huỳnh Trọng Hiếu (Wuerzbuerg) 5DM. ĐH Phạm Văn Phương (Leonberg) 20DM. ĐH Nguyễn Thanh Tài (Babenhausen) 20DM. ĐH Lý Quốc Đống (Hamburg) 30DM. ĐH Nguyê̂n Trương Thị Liên (T.Sĩ) 50DM. ĐH Nguyền Thị Phụng (") 100DM. ĐH Lê Văn Kim Đài (Stuttgart) 20DM. ĐH Nguyễn Văn Biên (Hilden) 20DM. ĐH Nguyễn Kỳ Thưởng (Luenen) 10DM. ĐH Trương Tô Lac (Karlsruhe) 20DM. ĐH Hứa Mỹ Hằng (H.Lan) 25Guld. ĐH Nguyễn Văn Hùng (Muenchen) 20DM. $Ð H$ Triệu Thị Bé (") 50DM. ĐH Lê Anh Kiệt (Horstedt) 20DM. ĐH Trần Văn Khang (Votlage) 10DM. ĐH Lê Thi Ngo (Saarland) 20DM. ĐH Nguyễn Văn Đạt (Muenchen) 20DM. ĐH Trương Văn Nhiệm (Albstadt) 20DM. ĐH Trịnh Thị Diễm (Konz) 50DM.

## Ần Tống

ĐH. Nguyễn Thị Bảy (Đ.Mạch) 100 Kr . ĐH Nguyền Minh Mẫn (") 100 Kr . ĐH Nguyễn Thị Thu Sơn (") 100 Kr . ĐH Guyot Suzanne (Pháp) 100FF. ĐH Dr. Nguyễn Thé Vinh (Heidelberg) 100DM. ĐH Trần Bính Tuyền (Pforzheim)

400DM. ĐH Nguyễn Ban (Freiburg) 50DM. ĐH Trương Thị Sự (Mainaschaff) 50DM. ĐH Huê̂ Hòa (Pháp) 100FF. ĐH Tâm Chánh \& Trung Tín (USA) 100US.

## Ân Tống Kinh Pháp Hoa

ĐH Liếu Thị Thà (Braunschweig) $100 \mathrm{DM} / 5$ cuốn. ĐH Lê Văn Thuận (Úc) 40DM/2cuốn. ĐH Liễu Ngân (H.Lan) 25Guld/1cuốn. ĐH Đoàn Thị Thuận (T.Sí) 30DM/1cuốn. ĐH Lê Thị Đều (Pháp) $1.000 \mathrm{FF} / 15 \mathrm{cuốn}$. ĐH Phạm Đình Cường (H.Lan) 50 Guld/1cuốn. ĐH Nguyễn Hữu Nghia (Wessling) 50DM/2cuốn.

## Kinh Thưy Sám

ĐH Nguyền Thị Giỏi (Bí) 1.000 FB

## Vu Lan

ĐH Từ Thế Mai (Stolsburg) 20DM. ĐH Nguyễn Hưng (T.Si) 50FS. ĐH Diệu Thức Trần Ngocc Tuyết (") 70FS. ĐH Trần Đînh Thắng (Heidelberg) 50DM. ĐH Nguyên Ban (Freiburg) 50DM. ĐH Nguyễn Thị Tư (") 50DM. ĐH Diệp Quốc Tuấn (T.Sĩ) 100FF. ĐH Thị Muồn (Hamburg) 20DM. ĐH Huỳnh Văn Vân (Bí) 20DM. ĐH Võ Bá Tòng (Zweibruecken) 20DM. ĐH Võ Văn Trung 20DM. ĐH Nguyễn Thị Sơn (Tuebingen) 20DM. ĐH Trần Văn Huê (Muenchen) 50DM. ĐH Trần Văn Dũng (Bad Iburg) 20DM. ĐH Lê Việt Thành (Berlin) 50DM. ĐH Phạm Đăng Anh Tuấn (Kassel) 50DM. ĐH Hoàng Thị Thuận (Goettingen) 20DM. ĐH Bích Thúy (Beratzhausen) 10DM. ĐH Thái Thị Sen (Gronau) 30DM. ĐH Trần Xuân Quang (Weingarten) 20DM. ĐH Lâm Chánh Hoàng (Seevetal) 50DM. ĐH Tạ Nguyê̂t Trinh (Heilbronn) 30DM. ĐH Hà Thị Tư (Fuerth) 20DM. ĐH Trương Quang Như (Hamburg), 20DM. ĐH Nguyễn Thanh Thúy (Duisburg) 10DM. ĐH Đỗ Thị Quế Hương (") 10DM. ĐH Choc is Han (") 20DM. ĐH Trần Xiêu Cúc (") 50DM. ĐH Nguyễn Văn Minh (Koeln) 10DM. ĐH Nguyễn Thị Tam (USA) 100US. ĐH Trương Văn Man (Laler) 30DM. ĐH Huỳnh Hiển (Wilhelshaven) 20DM. ĐH Hồ Thị Trang (Bielefeld) 50DM. ĐH Nguyễn Thị Tâm (Papenburg) 20DM. ĐH Đỗ Hữu Nghia (Neuss) 20DM. ĐH Đỗ

Thuận (H.Lan) - 20Guld. ĐH Tất Yến Phương (Pforzheim) 10DM. ĐH Nguyễn Tuấn Oanh (Anh) 30DM. ĐH Tôn Nữ Chung Anh (Karlsruhe) 20DM. ĐH Trịnh Văn Bộ (Kastellauen) 20DM. ĐH Nguyên Thị Kim (Muenster) 20,DM. ĐH Lê Thị Ngọ (Saarlouis) 30 DM . ĐH Đỗ Hữu Ai (Oberhausen) 20DM. ĐH Phạm Thị Sáu (Remscheid) 20DM. ĐH Lâm Kỳ Thạch (Papenburg) 20DM. ĐH Đặng Văn Trọng (Mainhausen 1) 100 DM . ĐH Nguyễn Quang Hoàng (Erding) 20DM. ĐH Phạm Thị Bích Lợi (Brinkum) 10DM. ĐH Phụng Thị Liễu (Larwik Norway) 100 Kr . ĐH Trần Ngọc Cầm (Schwaeb. G'mund) 20DM. ĐH Nguyên Thị Khiêm (Laatzen) 30DM.

## Xây Chùa

Sư cô Thị Nguyện (Thanh Hải) \& Phật tử Đài Loan $200.000,-\mathrm{DM}=$ $120.000,00$ US. ĐH Bun Chan Grynt (Koeln) 100DM. ĐH Diệu Huệ Binh (") 300DM. ĐH Lê Thành Nam (Bad Hommingen) 20DM. ĐH Lâm Văn Nam (Mannheim) 35DM. ĐH Lý Tam (Hildesheim) 150DM. ĐH Cao Hoàng Phát (Anroechte) 105DM. ĐH Nguyễn Văn Sang (Augsburg) 35DM. ĐH Dương Nguyên Thị Thu Nga (Goettingen) 200DM. ĐH Xian Xiu You (T.Quốc) 50DM. ĐH Diệp Huệ Trung (Hamburg) 100DM. ĐH Nguyễ̃ Thị Lan (Sweden) 50 Kr . ĐH Đỗ Ngọc Hòa (Hannover) 35DM. ĐH Vương Julien Châu (Pháp) 100FF. ĐH Huỳnh Thị Còn (") 200FF. ĐH Nguyễn Quang Bình (St.Wendel) 10DM. ĐH Trần Thị Mỹ Hạh (Zapfendorf) 20DM. ĐH Đố Thị Bình (Haslagen) 12DM. ĐH Nguyễn Thị Quế (Erlangen) 12DM. ĐH Nguyễn Thái Hòa (Tannesburg) 22DM. ĐH Tăng Thị Tường Vi (Nauy) 100DM. ĐH Trần Hoàng Nguyễn (Goettingen) 40DM. ĐH Đặng Hải Đường (Amberg) 10DM. ĐH Lưu Dũng (Goettingen) 100DM. . $Ð \mathrm{H}$ Trương Thị Thu Hồng (Speyer) 30DM. ĐH Lê Văn Danh (Beenfurth) 10DM. ĐH Trần Thu Thảo (Huetschenhavern) 22DM. $Ð H$ Trần Thanh Liêm (Prinzenhoeft) 12DM. ĐH Leuchtweiß Thanh (Filderstadt) 100DM. ĐH Huỳnh Văn Chính (Ulm) 12DM. ĐH Trương Minh Sáu (Braunschweig) 100DM. ĐH Một (Hildesheim)

70DM. ĐH Ân danh (Sindelfingen) 200 DM . ĐH Nguyễn Linh Hồng (Schorndorf) 72DM. ĐH Nguyễn Kim Loan (Pforzheim) 27DM. ĐH Trương Văn Giới (Villingen) 140 DM . ĐH Nguyễn Thị Thật (Albstadt) 37DM. ĐH Lưu Dung (Goettingen) 42DM. ĐH Nguyễn Văn Mai (Berlin) 1.000 DM chuyển từ cố phần HT sang. ĐH Đoàn Minh Sơn (Bí) 200FF. ĐH Trần Phi Long (Neuenburg) 20DM. ĐH Nguyễn Thị Anh Thu (D'dorf) 27DM. ĐH Trần Ngọc Can (Schwaeb G'mund) 120DM. ĐH Ta Quốc Anh (Sinsheim) 300 DM . ĐH Trần Văn Đức (Canada) 50Can. ĐH Tiêu Văn Cường (Konstanz) 100DM. ĐH Từ Sánh (Aachen) 500DM. ĐH Phạm Thi Loan (H.Lan) 500Guld. ĐH Lý Văn Đức (Schweinfuert) 50DM. ĐH Dương Đoan (Schwetzingen) 100DM. ĐH Phùng Hung (") 20DM. ĐH Trần Thị Hoa (") 20DM. ĐH Lâm Thành (Lingen) 247DM. ĐH Đă̆ng, Thế Nam 10DM. ĐH Nguyễn Thị Hải Lý (Einbeck) 12DM. ĐH Lý Tam (Hildesheim) 72DM. ĐH Phạm Ngoc Bình (Hameln) 12DM. ĐH Trần Hiếu Mai (Radolfzell) 12 DM . ĐH Hồ Thanh Võ (Hohnstedt) 12DM. ĐH Nguyễn Việt Dũng (Kuchen) 12DM. ĐH Trương Thị Sự (Mainsaschaff) 500DM. ĐH Bùi Ngọc Thân (USA) 50US. ĐH Phạm Quang Khai (USA) 300DM. ĐH Nguyễn Thị Miên + Phạm Thị Lịch (Pháp) 100DM + 200FF. ĐH Đỗ Đình Lang (") 500 FF . ĐH Lê Văn Lào (") 100FF. ĐH Bùi Thị Huệ (") 100FF. ĐH Nguyễn Công Trang (DDR) 10DM. ĐH Phạm Tuấn Kiệt (Hilter a.T.W) 400 DM . ĐH Nguyến Phi Chánh (Roetzen) 177DM. ĐH Phạm Long Đức (Neuenkirche) 12DM. ĐH Nguyễn Huỳnh Thanh Hà (Nuernberg) 12DM. ĐH Lý Hùng Sơn (Stuttgart) 12DM. Lốp Việt Ngữ Esberg (Đ.Mạch) 500 Kr . ĐH Châu Gia Minh (Muehlacker) 100DM. ĐH Lưu Văn Hạnh (Canada) 100Can. ĐH Lưu Thị Tuyết (") 50Can. ĐH Lê Đặng Thị Sáu (D'dorf) 37DM. ĐH Hong Phương Kim (Loeningen) 200DM. ĐH Thái Lan (Bad Heischeld) 50DM. ĐH Darune Moeller (Frankfurt) 500DM. Fam. Zims (") 500DM. Ba má ĐH Moeller 100DM. ĐH Đỗ Kim Chính, Đỗ Kim Thực 100DM. Fam. Perlich 100DM. ĐH Nguyễn Hào Hùng \&

Bùi Thị Thu (Hannover) 100DM. ĐH Chung Thảo An (Konz) 107DM. ĐH Từ Diệu \& Thiện Hữu (Stuttgart) 1.000DM. ĐH Hứa Mỹ Hiền 10DM. HHHLĐH Tô Công Hải Bình (Celle) 1.000DM. ĐH Phạm Công Minh (") 20FS. ĐH Tuyết Nhung (") 20FS. ĐH Perrennoud (") 100FS. ĐH Cụ Dậu (") 10FS. ĐH Phong (") 5FS. ĐH Tân (") 50FS. ĐH Vinh (") 20FS. ĐH Vân (") 5FS. ĐH Tô Vînh Hòa (Marienhafe) 1.200 DM . ĐH Trauthans \& Tô Mỹ Huệ (Stade) 500DM.

## Báo Viên Giác/ Xây Chùa

ĐH Lưu Dũng (Goettingen) 200DM. ĐH Trần Dĩ Nhơn (Obermoschel) 100DM.

Một thước đất xây chùa
ĐH Bun Chan Grynt (Koeln) $400 \mathrm{DM} / 3 \mathrm{~m} 2$. ĐH Quách Thị Phương (FN) 150DM/1m2. GĐĐH Trần Quang Dũng (Frankfurt) $200 \mathrm{DM} / 1,5 \mathrm{~m} 2$. mH Nguyễn Văn Min (Muenchen) 22DM.

## Hội Thiện/ Xây chùa

ĐH Tiêu Thị Thì \& Thái Quang Tâm (Erlangen) $5.000 \mathrm{DM} / 5$ trả mỗi tháng 100DM - từ tháng 7/90 - 8/94. ĐH Dr. Nguyễn Mạnh Hùng (Pattensen) $5.000 \mathrm{DM} / 5$ trả mỗi tháng 100DM từ $7 / 90-8 / 94$. ĐH Ngô Thoại Bình (Hannover) $10.000 \mathrm{DM} / 10$ trả mối tháng 200DM, bắt đầu $7 / 90-8 / 94$. ĐH Lâm Liêng Nguyệt 5.000DM/5 hoàn lại mỗi tháng 100 DM từ $7 / 90-8 / 94$. ĐH Ta Ngọc Phương (Hamburg) $3.000 \mathrm{DM} / 3$ mỗi tháng trả 100 DM bắt đầu $7 / 90-12 / 92$. ĐH Nguyễn Thị Dung (Muenchen) 1.000/1. ĐH Lý Huỳnh Bá (Gel senkirchen) $2.000 \mathrm{DM} / 2$ trả mỗi tháng 100 DM bắt dầu $7 / 90-2 / 92$. ĐH Huỳnh Tường Hoan (Berlin) 200DM. ĐH Lý Hương ( Bad Iburg) $5.000 \mathrm{DM} / 5$ trả mối tháng 100DM từ $8 / 90-9 / 94$. ĐH Võ Phát Triển (Konstanz) 100DM/ dợt II

## Một viên gach - ngói

ĐH Nguyê̂n Nghiêm Thủy (T.Sí) 200DM/GN. ĐH Thái Hưng (Hamburg) 300DM/99N. ĐH Huỳnh Tân Huynh (") 100DM/33n. ĐH Trương Tan Nhi (Frankfurt) 10DM/GN. ĐH Văn Hưng Châu (Konztans) 10DM/GN. ĐH Dr. Nguyễn Thế Vinh (Heidelburg) 100DM/GN. ĐH Ngô Đình Lâm
(Goslar) 100DM/GN. ĐH Trần Thi Thiệt (Krefeld) 50DM/GN. ĐH Lai Khánh Vân (Fuerstenfeldbrueck) $5.000 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$ chuyển từ cổ phần HT sang $+1.000 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$ $=6.000 \mathrm{DM}$ HHHLDH Lưu Kiên. ĐH Lâm Vĩnh Phong (Schweinfurt) 50DM/GN. ĐH Dương Ngoc Phát (T.Sĩ) 30DM/GN. ĐH Từ Thị Quế (Pháp) 300FF/GN. ĐH Diệu Trí Bưi Thị Sinh (") 150DM/GN. ĐH Nguyễn Thị Minh Huê (Na Uy) $200 \mathrm{Kr} / \mathrm{GN}$. Sư cô Trí Thanh (T.Sí) 100FS/GN. ĐH Nguyễn Hưng (") 50FS/GN. ĐH Nguyễn Ngoc Thanh (") 50FS/GN. ĐH Đào Quang Thắng (") 50FS/GN. ĐH Quang Mộng Hoa (") 50 FS . ĐH Nguyễn Tẫn Phương (") 20FS/GN. ĐH Nguyễn Ngọc Hương (") 20FS/GN. ĐH Nguyễn Thị Minh Ngoc (") 50FS. ĐH Cao Văn Thái (") 50FS. ĐH Lê Khá́c Phương Lan (Pháp) 30DM/GN. ĐH Đoàn Thị Thuận (T.Sí) 30DM/GN. ĐH Thiện Ngocc Lưu Ngoc. Anh (Đ.Mach) $400 \mathrm{Kr} / \mathrm{GN}$. DH Quách Xuân Hoa (Landstuhl) $80 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$. ĐH Trần Hữu Khiếu (Usingen) 200DM/GN. ĐH Lê Nhất Hiền (Maintal) 100DM/GN. ĐH Phạm Thị Bích Thủy (Usingen) 100DM/GN. ĐH Trần Thị Mỹ Lộc (") 50DM/GN. ĐH Trần Hữu Phước (") 50DM/GN. ĐH Bùi Quang Hạt (USA) 20US/GN. ĐH Trằn Thi Nết (Essen) 150DM/50N. ĐH Trần Hải Hòa (Spaichingen) $50 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$. ĐH Nguyễn Văn Nhiệm (") 20DM/GN. ĐH Huỳnh Trọng Hiếu (Wuerzburg) 27DM/G $+18 \mathrm{DM} / \mathrm{N}$. ĐH Trương Xuân Dãn (Pforzheim) 20DM/GN. ĐH Trương Xuân An (") 20DM/GN. ĐH Duy Phương Mần, La Toàn, Lê Đức Chuyên (Karlsbad) 20DM/G. ĐH Phạm Thị Lan (") $10 \mathrm{DM} / \mathrm{G}$. ĐH Trần Thế Hiển (Trier) $10 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$. ĐH Vũ Thi Ngoc Hoat (T.Sĩ) 100FS/GN. ĐH Trương Hương Kết (") 50FS/GN. ĐH Vương Kim An (") $50 \mathrm{FS} / \mathrm{GN}$. ĐH Đông Nhi Cường (") 40FS/GN. ĐH Nguyễn Thị Huê (") 100FS/GN. ĐH Nguyyễn Đăng Bút + Hồng (") 130DM/GN. ĐH Hồ A San (Recklinghausen) $100 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$. ĐH Nguyến Văn Hùng (Muenchen) 50DM/GN. ĐH Triệu Thị Bé (Muenchen) $50 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$. ĐH Nguyễn Hữu Cương (Y) $10.000 \mathrm{Lire} / \mathrm{GN}$. ĐH Nguyển Văn Ban (Koeln) 20DM/GN. ĐH Nguyễn Văn

Hồng (Pháp) 300FF. ĐH Thiện Liên Lê Thị Hồng (Hannover) 20DM/GN. CHPTVNTN tại Reutlingen $240 \mathrm{DM} / \mathrm{GN}$.

## Cửa số chùa mói

ĐH Khưu Mỹ Anh (Helmstedt) 2.000 DM /cửa sổ chánh diện.

## Hồ sen tương Quan Âm

ĐH Hồ Diệm Minh (Muehlacker) $400 \mathrm{DM}+2.500$ (những lần trược) 2.900 DM .

## Tôn tượng Quan Âm

ĐH Phan Thị Lan (Weil am Rhein) 100DM.

## An cư kiết hạ

ĐH Nguyên Trí, Nguyên Từ (Usingen) 40DM.

## Chùa Việt Nam

ĐH Văn Công Tuấn \& La Huệ Phấn (Hamburg) 100US cúng chùa Vạn Hạnh. P.T Bá Linh (Berlin) 300DM - nt - ĐH Trần Thị Liên (Đ.Mạch) 100 Kr . Cô Diệu Nhứt (Berlin) 240DM.

Trại Mù, Cùi, Cô Nhi Viện
ĐH Võ Thị Mai (M'Gladbach) 100DM. ĐH Diệu Khánh 50DM. ĐH Diệu Hiền, Từ Vũ 100 DM . ĐH Giang Chí Cường 60DM. ĐH Phan Thị Lan (Weil am Rhein) 100DM.

## Trai Ty Nạn <br> ĐH Giang Chí Cường 40DM.

## Định kỳ hẳng tháng xây chùa

Số tịnh tài ủng hộ dịnh kỳ xây chùa Viên Giác của Quý vị qua ngân hàng bằng lối chuyển Dauerauftrag hoặc Lastschrift cuñ như tiền mặt, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải danh sách của Quý vị dể Quý vị dễ theo dõi. Đồng thời để đơn giản hóa vấn đề giáy tờ cháng tôi xin được phép đăng tải tên của Quý vị chỉ một lần trong suốt thời gian hộ trì. Vậy kính mong Quý vị thông cảm. Tiếp theo Viên Giác từ số 41 dến số 57 .

1091 T.Y Nguyễn 10DM 5/90
1092 Đạng Văn Cân 10FS 1/90
1093 Chơn Nghi 10Can 6/90
1094 Chơn Như 10Can 6/90
1095 Trần Thị Minh Tâm 10Can 6/90
1096 Đỗ Thị Minh Nguyệt 20Can 6/90

1097 Nguyễn Cửu Tâm Anh 20Can 6/90
1098 Vương Tuy Hoanh 20DM 8/90
1099 Ngô Thị Anh Tân 10DM 8/90
1100 Võ Hữu Trí Muenchen
1101 Trần Minh An \& Thị Thu
Thủy 20DM 8/90
Chúng tôi thành tâm kêu gọi Quý Đạo Hữu và Phật tử xa gần hố trợ chùa bằng cách đóng định kỳ hàng tháng qua ngân hàng lối Dauerauftrag để việc thực hiệ̣n xây chùa có thể khá quan hơn.
Khi chuyển tịnh tài cúng chùa, xin Quý vị vui lòng ghi vào nơi (Verwendungsweck $=$ mục dích chuyển cho mục gì) dể văn phòng dễ làm việc. Quý vi ở xa ngoài nước Đức cũng có thể gởi tiền mặt hoặc Check trong thư, có thể gởi thường hoặc bảo đảm về chùa. Xin thành thât cảm ơn Quý vị.
Tất cả mọi sự cúng dường dịnh kỳ hoặc những lễ lạc khảc cho chùa. Quý vị đều có thể lấy giấy khai thuế lại (bằng tiếng Đức) dể cuối năm Quý vị có thể khai khấu trừ thuế với chính phủ. Quý vị nào cần xin liên lạc về chưa bằng thự hoặc bằng diện thoại chúng tôi sẽ gởi giấy đến Quý vị.
Quý vị chuyển tịnh tài việc xây chùa xin chuyển vào Konto như sau:
Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V
Konto Nr. 865747001
BLZ 25070070
Deutsche Bank Hannover
Quý vị chuyển về chùa trong những mục khác, xin chuyển vễ một trong hai só Konto sau dây:
Congr. d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V
Konto Nr. 8657470
BLZ 25070070
Deutsche Bank Hannover
hoặc:
Pagode Viên Giác
Konto Nr. 8650228
BLZ 25070070
Deutsche Bank Hannover
Ngôi chùa thành tưư và phát triển dược hay không là nhờ vào sự hổ trơ từ vạt lực cung như tinh thần của Quý dạo hữu và Phật tử xa gần. Vî thế chúng tôi xin kêu gọi Quý vị hoan hí dóng góp phần minh vào việc chung trên, dể ước nguyện chúng ta sởm thành tưuu.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

## CẢM TA

Gia dình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Đại Đức Thích Minh Phú, Trụ trì NPĐ Thiện Hòa - M'gladbach.
- Quý thân bằng quyến thuộc, thân hửu xa gần Đã đến chia buồn, đốt nên hượng với những vờng hoa, cầu nguyện, giúp dỡ và tiễn đưa hương linh chồng, cha cua chưng tôi là:


## Ông Tràn Hìa

Từ trần ngày 2.7.1990
Hưởng thọ 78 tuổi
Tại Duisburg Homberg
Đến nơi an nghỉ cuối cùng
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi nhiều diều sơ sót. Kính mong quý vị niệm tỉnh tha thứ.
Tang gia đồng cảm tạ
Vợ Thái Kim Huê và các con

## PHÂN ƯU

Được tin thân phụ anh Vũ Ngọc Long là:

## Cụ ông Vũ Hồng Hơp

vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 3 tháng 6 năm 1990.

Lễ phát tang cử hành tại chùa Viên Giác Hannover ngày 28.7.1990.
Toàn Ban Biên Tập Báo Viên Giác thành thật chia buồn cùng Anh Vũ Ngọc Long và gia đình. Nguyện cầu hương linh Người quá có sởm cao đâng Phật Quớc.
Thượng Tọa Chủ nhiệm
và Toàn Ban Biên Tập Báo Viên Giác

## PHÂN ƯU

Được tin buồn,

## Cu Vū Hồng Họ̣

là thân phụ của Đạo hữu Vũ Ngọc Long, vừa thất lộc ngà̉y 3.6.1990 tại Sàigòn . Hưởng thọ 76 tuổi.
Chúng tôi nguyện cầu hương linh Cu được siêu sanh miền Cực lạc và chân thành chia buốn cùng tang quyến.

- GĐ. Vũ Ngọc Tuấn
- GĐ. Nguyê̂n Anh Tuấn
- GĐ. Trần Văn Huyền
- GĐ. Lý Văn Văn
- GĐ. Hoàng Đôn Trình
- GĐ. Trần Xuân Hiền
- GĐ. Đặng Ngocc Trân
- GĐ. Hàn Cường


## PHÂN U'U

Được tin trễ thân phụ anh Vũ Ngọc Long vừa từ trần tai Việt Nam. Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh $\mathrm{Cụ}$ ông sốm siêu sanh lạc quốc.

Hội QCC/VNCH Berlin \& Tây Đức

## PHÂN UUU

Đưọc tin buồn thân phụ của ký giả Vū Ngọc Long.

## Cụ Ông Vũ Hồng Hơp

đā từ trần ngày 3.6 .1990 nhàm ngày 11 tháng 5 âm lich tại Sàigòn Việt Nam, hưởng thọ 76 tuới.
Chúng tôi thành thật phân ưu cùng gia đình anh $V$ ũ Ngoc Long và thành kớnh cầu nguyện hương hồn $\mathrm{C} \mu$ Ông sôm tiêu diêu miền Cực Lạc.

- Gđ. Nguyễn Hòa
- Gđ. Nguyễn Hûu Huấn
- Ga. Huỳnh Thoảng
- Gd. Phạm Văn Thé
- Gd. Từ Ngọc Phong
- GD. Nguyễn Ngọc Tuấn - Thu Cúc
- Gd. Phạm Trọng Nguyên
- Gd. Chu Vũ Anh


## PHÂN UUU

## Chúng tôi được tin,

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
một chiến sĩ quốc gia suốt đời tận tụy tranh đấu cho dộc lập và tự do dân chủ của Tố Quốc và Dân Tộc Việt Nam, vừa tạ thế ở Ba Lê ngày 27.7.1990, tức mùng 6 tháng 6 năm Canh Ngọ, hưởng thọ 67 tuối.
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương hồn Giáo Sư sớm tiêu diêu miền cực lạc.

- Ông bà Phan Quang Đán
- Ông bà Vĩnh Noãn
- Ông bà Phan Thế Ngọc
- Ong bà Hồ Văn Đồng
- Ông bà Nguyễn Hùng Cường

Thật đau đơn thay, khi nghe tin:
Giáo Sư Nguyễn Ngoc Huy
Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
vừa tạ thế hồi 23 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại Paris, Pháp Quốc.
Toàn thể Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngọai tại Âu Châu
Thành kính phân ưu cùng Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và tang quyến
Thành kính cầu xin hương linh của Giáo Sư phù trợ cho công cuộc Quang Phục Quê Hương sởm thânh công.

Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại - Đảng Bộ Âu Châu..

## CẢM TA

Gia dình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Đại Đức Thích Minh Phí, Trụ trì NPĐ Thiện Hòa - M'gladbach.
- Quý thân bằng quyến thuộc, thân hữu xa gần Đã đến chia buồn, dốt nén hượng với những vờng hoa, cầu nguyện, giúp dỡ và tiễn đưa hương linh chồng, cha cua chưng tôi là:


## Ông Tràn Hìa

Từ trần ngày 2.7.1990
Hưởng thọ 78 tuổi
Taii Duisburg Homberg
Đến nơi an nghỉ cuối cùng
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi nhiều diều sơ sót. Kính mong quý vị niệm tỉnh tha thứ.
Tang gia đồng cảm tạ
Vợ Thái Kim Huê và các con

## PHÂN UUU

Được tin thân phụ anh Vũ Ngọc Long là:

## Cụ ông Vũ Hồng Hơp

vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 3 tháng 6 năm 1990.

Lễ phát tang cử hành tại chùa Viên Giác Hannover ngày 28.7.1990.
Toàn Ban Biên Tập Báo Viên Giác thành thật chia buồn cùng Anh Vū Ngọc Long và gia đình. Nguyện cầu hương linh Người quá có sôm cao đâng Phật Quớc.
Thượng Tọa Chủ nhiệm
và Toàn Ban Biên Tập Báo Viên Giác

## PHÂN ƯU

Được tin buồn,

## Cu Vī Hồng Họp

là thân phụ của Đạo hữu Vũ Ngọc Long, vừa thất lộc ngà̉y 3.6.1990 tại Sàigòn . Hưởng thọ 76 tuổi.
Chúng tôi nguyện cầu hương linh Cụ được siêu sanh miên Cực lạc và chân thành chia buồn cùng tang quyến.

- GĐ. Vũ Ngọc Tuấn
- GĐ. Nguyê̂n Anh Tuấn
- GĐ. Trần Văn Huyền
- GĐ. Lý Văn Văn
- GĐ. Hoàng Đôn Trình
- GĐ. Trần Xuân Hiền
- GĐ. Đặng Ngọc Trân
- GĐ. Hàn Cường


## PHÂN U'U

Được tin trễ thân phụ anh Vũ Ngọc Long vừa từ trần tai Việt Nam. Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cà̀u hương linh $\mathrm{Cụ}$ ông sốm siêu sanh lạc quốc.

Hội QCC/VNCH Berlin \& Tây Đức

## PHÂN ƯU

Đự̛̣ tin buồn thân phụ của ký giad Vū Ng̣̣c Long.

## Cụ Ông Vũ Hồng Hơp

đã từ trần ngày 3.6 .1990 nhà̀m ngày 11 tháng 5 âm lich tại Sàigòn Việt Nam, hưởng thọ 76 tuû́i.
Chúng tôi thành thật phân ưu cùng gia đình anh Vũ Ngọc Long và thành kúnh cầu nguyện hương hồn $\mathrm{C} \mu$ Ông sôm tiêu diêu miền Cực Lạc.

- Gd. Nguyễn Hòa
- Gà. Nguyễn Hữu Huấn
- Gđ. Huỳnh Thoảng
- Gd. Phạm Văn Thé
- Gd. Từ Ngọc Phong
- GD. Nguyễn Ngọc Tuấn - Thu Cúc
- Gd. Phạm Trọng Nguyên
- Gđ. Chu Vũ Anh


## PHÂN UUU

## Chúng tôi dược tin,

## Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

một chiến sĩ quốc gia suốt đời tận tụy tranh đấu cho dộc lập và tự do dân chủ của Tố Quốc và Dân Tộc Việt Nam, vừa tạ thế ở Ba Lê ngày 27.7.1990, tức mùng 6 tháng 6 năm Canh Ngọ, hưởng thọ 67 tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương hồn Giáo Sư sớm tiêu diêu miền cực lạc.

- Ông bà Phan Quang Đán
- Ông bà Vînh Noãn
- Ông bà Phan Thế Ngọc
- Ong bà Hồ Văn Đồng
- Ông bà Nguyê̂n Hùng Cường

Thật đau đớn thay, khi nghe tin:
Giáo Sư Nguyễn Ngoc Huy
Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam vừa tạ thế hồi 23 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại Paris, Pháp Quốc.
Toàn thể Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngọai tại Âu Châu
Thành kính phân ưu cùng Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và tang quyến
Thành kính cầu xin hương linh của Giáo Sư phù trợ cho công cuộc Quang Phục Quê Hương sớm thành công.

Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại - Đảng Bộ Âu Châu..

## PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu anh Trần Quang Dũng là :

## Cu Bà Nguyễn Thị $\mathrm{Nghĩ}$ Pháp danh Quằng Tường

đã thất lộc tại Frankfurt ngày 12.5. Canh Ngo tức 4.7.1990; hưởng thọ 76 tuổi

Thay mă̆t Chi hội PTVNTN/Frankfurt \& VPC xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Anh Trần Quang Dũng, nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chi Hội PTVNTN - Frankfurt

## NHẮN TIN

- Trần Siêng từ Đông Đức chạy sang Tây Đức, muốn tìm người nhà 1à: Nguyễn Thị Bông 30 tuối. Trước ở quận Hiếu Nhơn (cũ) Điện Dương Điện Bàn - Quảng Nam. Năm 1969 bị thương trong chiến tranh và được chửa trị trên tàu Đức. Và sau đó được đưa sang Tây Đức trị bệnh. Đã mất liên lạc từ sau năm 1975. Vậy ai biết được dì tôi ở đâu xin nhẳn tin về: Trần Siêng - Gutrgenhof - Z.5, Uttenreuth 8525 - BRD. Tel. 09131/54257
- Nguyễn Thị Mai Trinh lúc mới sang Đức ở dịa chí : Am Muehlenbach 21, 4502 Bad-Rothenfelde. Nay ở đâu xin liên lac về người anh là : Nguyễn Công Thành, Friedrich Str 29, 6340 Dillenburg, Tel. 02771/36267. Hoặc quý vi nào biết được nay em tôi ở đâu làm ơn cho biết tin dùm, rất cám ơn, khi còn ở Việt Nam thì ở 341 Cách Mạng tháng 8, phường 13 , quận Tân Bình. Vì anh sang Tây Đức đã lâu nên không hay biết tin gì về em, nếu em biết tin này cho anh biết gấp.
- Bác Hai Dòi trước ở Việt Nam làm tài xế hãng xe đò Vînh Phát lộ trình Sài gòn - Rạch giá Hà Tiên. Số xe IA 9280, định cư ở

Tây Đức. Xin liên lạc về Cao Thị Mỹ Hồng địa chí: Kjernaesin 5, 3142 Vestskogen, Na Uy - Tel: 095-033-23108. Dũng cháu nội của bác dã lởn, cần gặp lại bác, bà con nào biết bác ở đâu xin nhắn về địa chí trên. Rất cám ơn.

- Tìm bạn Huỳnh Thạch Tuấn, trước 1988 học tại trường cấp III Nguyễn Trung Trực - Rach Giá, Kiên Giang (nhà ở cầu số 3) nay ở đâu xin nhắn tin về : Hoàng Nap - Hauptstr.26, 5431 Morgendirf, BRD, Tel: 02623/6486.
- Tìm câuu ruột Lê Thành Quang con ông Lê Hách và bà Trần Thị Phường ở 49 Hùng Vương, Đà Nẵng, Việt Nam. Trước 1975 là Đại úy Biên tập viên Cảnh sát khóa I Sàigòn. Qua Mỹ năm 1988, ở 2420-Arctic-Ave-FLR1. Atlantic City - New York - USA. Bà con ai biết tin ở dâu, mong liên lạc về cháu Tô để biết tin gia đình.
Địa chí cháu: Nguyền Đăng Phú, Langestr. 71, 3054 Rodenberg, West Germany.


## HộP THƯ VIÊN GIÁC

Trong thời gian vừa qua Viên Giác đã nhận được những thư tín, tin tức, tài liệu và bài vở của Quý vị \& Tổ chức Hội đoàn dưới đây. Viên Giác xin chân thành cảm tạ. Riêng những sáng tác của Văn, Thi hữu gỡi vễ, chúng tôi đã chuyển đến ban đọc và chọn đăng. Xin cám ơn và đón nhận thêm những sáng tác mỡi:

Từ Xứng Roland Berthold (Berlin) - Nguyễn Thanh Khiết (Muenchen) - Châu Bảo Chương (Bayreuth) - Hội Quân Cán Chính/VNCH (Ravensburg) - Trần Hữu Phúc (Stuttgart) - Luật sư Wolfram Steckbeck (Nuernberg) Đan Hà (Reutlingen) - Van Giả (Canada) - Tùy Anh (Hamburg) Nguyễn Thị Thu Hà (Friedberg) Thương Toa Thích Trí Chơn (Mý) - Diệu Huê (Karlsruhe) - Tô Thành Quang (Bayreuth) - Hoằng Phi Lưu Hoàng Nguyên (Úc) Lê Thị Bích Minh (Muenchen) -

Nguyễn Hòa (Hamburg) - Lê Thị Bạch Nga (Canada) - Thế Huy (Pháp) - Trần Hữu Phúc (Stuttgart) - Thu Q. (Bayreuth) Phượng Vũ (Malaysia) - Phan Thị Vinh (USA) - Trà Giang Nguyễn Đức Phổ (Muenchen) - Tịnh Trí (Karlsruhe) - Thich Hạnh Tuấn (USA) - Dr. Bùi Hanh Nghi (Offenbach) - V.N.Q.D.Đ (Tây Đức) Nguyễn Ang $\mathrm{Ca}(\mathrm{Bi})$ - Nguyễn Đức Cường (Troestau) - Hồng La (Schleswig-Holstin) - Đăng Quý Hùng (Duisburg) ~ Đồ Cao (Genève) - Nguyễn Văn Ban (Koeln).
Ngoài ra trong thời gian qua, chùa Viên Giác đã nhận được những kinh sách, báo chí của các chùa, các Tố chức Hội đoàn khắp nơi gửi về biếu. Viên Giác xin thành thật cảm ta và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả xa gần:
Pháp: Quê Mẹ số 109 - Á Hữu số 94 - Nhân Bản số 160 Newsletter 8/9 - Khánh Anh số 40. Trại Ty Nạn Hồng Kông: Tiếng Gọi. Hoa Kỳ: Đại Hội Kỳ 4 số 2 - Hoa Sen số 10 - Phật Giáo Thống Nhất số 7 - Pháp Duyên số 1 - Chân Trời mới số 43 - Ch'an News letter Nr. 79 - Chùa Phật Tổ - Ch'an summer 90 . Úc: Phật Giáo Việt Nam số 12. Đức: Bản Tin Cap Anamur 6/90 - Tho Hoài Thu Lệ Sử - Thông Tin Vidi số I-III/90 - Cao Đài Giáo Lý số 15 - ĐiểmBáo Nr 2/90-Sinh Hoat Cô̂ng Đồng số $6 / 90$ - Tây Đức Kiều Báo số 200 - Dân Chúa Âu Châu số 95 - Hưởng Việt số 13 Độc Lạp số $6 / 90$ - Tin Tổng Hợp số 1 - Entwiecklung und Zusammenarbeit số 7/8/90 - Điểm Báo số 2 - Das Beste Nr. 8 - Dân Văn 7/90 - Development and Cooperation Nr. 4 - Développement et Coopération Nr. $4 / 90$ - Bản Tin Cap Anamur 7/90-Dân Chúa Au Châu số 96 - Canh Tân số 1 Fluechtlinge Nr. $3 / 90$ - Sinh Hoat Cộng Đồng 7/90 - Tổng Hợp số 2. Thụy Sî: Mục Vụ số 90 . Hòa Lan: Việt Nam Nguyệt San số 68. Đài Loan: Hiện Đại Phật Giáo số 110. Canada: Thiền Tôn số 9.

KINH SÁCH: Chân Tương Hồ Chí Minh cua Cao Thế Dung (Dức) - Con Đường Lý Tưởng của Vân Nương (Hoa Kỳ).

ngào ... MB là nôi thơm con timm hoi âm ...l ME là PHÂT BÀ trong giâc chiemm

bao $t$ ME là nệm êm, MẸ là chăn âm ...l ME là bánh ngọt chè nóng xôi
Dm Bm
EMT

ngan...1 ME là ba̛ng tre đương làng râm mát ... ME dịu ban tay vạch tóc trưa

hè...l ME lenny bao-la vi ech tha lồ 1 ME là tâp thom, áo đepp,xuân





[^0]:    Mờ ở xa xa gà gáy sáng
    trong chùa cảnh cảnh tiếng chuông hòi.

