Xuân Ất Tỵ, Năm Mươi Năm Viễn Xứ

 Phan-Văn\_An

XUÂN

 Xa quê buồn lắm ai ơi,

 U sầu không nói được lời thân thương.

 Ân sầu, nghĩa nặng khôn lường,

 Nhưng không được sống, luôn thường bên nhau.

ẤT

 Ấy là duyên kiếp thương đau,

 Tình sâu, nghĩa nặng mong sao sum vầy.

TỴ

 Thương thầm yêu trộm đêm ngày,

 Yêu nhau nên phải đắng cay trăm chiều.

NĂM

 Ngày, tháng, năm thật cô liêu,

 Ăn lo chịu đựng nhiều điều đắng cay.

 Mong sao chấm dứt đọa đày,

MƯƠI

 Mọi điều đau đớn chóng mau giả từ

 Ươn hèn, chán nản, chần chờ

 Ơn trời phù trợ từ từ chóng quên.

 Im hơi lặng tiếng than phiền,

NĂM

 Những ngày sống cảnh triền miên đợi chờ

 Ăm ắp nhiều điều phải lo,

 Mong cho thoát khỏi những trò trớ trêu.

VIẼN

 Vì đất nước, vì bản thân,

 Im lìm chịu đựng trăm phần khổ đau.

 Yên lành sướng khổ có nhau,

 Nhiều điều chấp nhận mai sau đền bù.

 XỨ

 Xa quê mọi thứ lu mờ

 Ưng làm đành chịu, mặc dù thương đau.

 New Jersey Mùa thu 2024,

 Kỷ niệm 44 năm xa quê hương mến yêu.