Viễn xứ năm nay chưa được năm mươi năm nhưng cũng được hơn một thập kỷ.

Trước khi đi mọi thứ bỏ lại khi về lại mọi thứ vẫn như xưa.

 Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mình thay đổi. Những suy nghĩ những lời nói vẫn vậy nhưng lại trên một ngôn ngữ khác. Giờ đây nhưng thứ bình thường cũng khác quét là, cào tuyết, cắt cỏ, và làm vườn quanh năm. Dần dần người xa đất lạ cũng trở thành nhà. Việt Nam trở thành quá khứ và cung sẽ sớm thành viễn xứ. Nhưng trong tim chung ta, Đất Việt luôn luôn chào đón mình như người mẹ chờ ở xa về đó là lý do ta gọi đó là đất mẹ. Vẫn còn những người chờ đón chúng ta là vẫn là nhà. Giờ dây Viễn Xứ đã là nhà nhưng vẫn không bao giờ quên được Việt Nam. Chung ta luôn tự tin và tự hào là người Việt Nam.