Trại Cấm Hong Kong.

Hồn quê lòng rối tơi bời

Giật mình nhớ lại quãng đời cố hương

Mẹ cha dãi nắng dầm sương

Ruột gan héo úa, thịt xương dãi dầu

Kiếp người trâu ngựa u sầu

Một đời chưa dám ngẩng đầu ngắm mây

Ra đi ta ngỡ nơi đây

Tự Do, Nhân Phẩm tràn đầy Đại Dương

Ngờ đâu lưu lạc tha hương

Mỏi mòn cuộc sống sầu thương, khốn cùng

Hôm qua cố quốc gông cùm

Hôm nay trại cấm trùng trùng kẽm gai.

Nguyễn Đức Khổng

Tặng những Thuyền Nhân vượt biển tới Hong Kong

nơi Trại Cấm.