Hồng Ân Làm Người

 **Phan Văn An**

 *Từ không tạo dựng đầu thai,*

 *Ngài (1) ban sự sống làm người trần gian.*

 *Hồng Ân Thượng Đế trao ban,*

 *Dư thừa xử dụng, tràn lan mọi bề.*

 *Sinh ra cha mẹ chở che,*

 *Nuôi dạy khôn lớn chẳng hề than van.*

 *Thầy cô dạy dỗ kiên gan*

 *Nên người hữu dụng muôn vàn công ơn.*

 *Bạn bè nâng đỡ luôn luôn,*

 *Cùng ta học hỏi mọi điều khôn ngoan.*

 *Cho ta gió mát, trăng thanh,*

 *Khí trời hít thở trong lành từng giây.*

 *Bông hoa rực rỡ trên cây,*

 *Làm tăng vẻ đẹp, vui vầy hưởng chung.*

 *Sông dài, sông ngắn trùng phùng,*

 *Nước xanh trong biếc, ta cùng vui chơi.*

 *Biển sâu bát ngát mù khơi,*

 *Biết bao báu vật ta thời chờ mong.*

 *Núi cao chót vót chân không,*

 *Rừng vàng biển bạc ước mong âm thầm.*

 *Cá, chim, muông thú, gia cầm,*

 *Giúp cho cuộc sống muôn phần thảnh thơi.*

 *Lương dược trị bệnh mọi thời,*

 *Kéo dài tuổi thọ yên vui gia đình.*

 *Khoa học kỷ thuật phát minh,*

 *Mọi người phải nhớ Thánh Linh soi đường*

 *Chẳng cần lý luận đơn phương,*

 *Mọi điều ta có thông thường Chúa ban.*

 *Hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn,*

 *Người người nhận lãnh muôn vàn tri ân*

 *Chú thích: (1) Thiên Chúa.* ◼