Cảm Nhớ Quê Hương

Ai bước đi ngoài sương gió.
Xin dừng chân muốn hỏi đôi lời.
Bương Văn Khê làng tôi xa xôi lắm.
Lâu không về quên hết nẻo đường đi.
Vợ tôi về tôi không thể cùng đi.
Dưới mộ sâu mẹ cha tôi thương nhớ.
Nhiều đêm dài ngấn lệ chẳng ngừng rơi.
Ướt áo gối vợ về chê hôi hám.
Tôi thương nhớ mẹ cha thật nhiều lắm.
Nước mắt làm sao sưởi ấm tim tôi.
Mong về quê thắp nén hương nồng.
Khấn nguyện xin mẹ cha tha thứ.
Đứa con hư nhiều năm dài lữ khách.
Đất nước người thương nhớ lắm ai ơi.
Mong về quê ra mộ thắp nén hương.
Lạy mẹ cha, các cụ, ông nội, tổ tiên.
Biết ngày nào con mới về được đây?
Thương và nhớ dâng đầy trong tim óc.
Khóc mà chi tỉnh thức đi.
Hơn bảy bò rồi cũng sắp sửa ra đi.
Vời vời lòng đất làm gì mà không gặp.

Nguyễn Đức Khổng