**Mẹ**

Mẹ đi mấy chục năm rồi,

Mà con vẫn tưởng như là hôm qua.

Trí con ảnh Mẹ chưa nhòa,

Lòng con tình Mẹ bao la vẫn dày.

Mẹ từ cánh hạc lên mây,

Con thương nhớ Mẹ từ ngày Mẹ đi.

Và con tiếc quá quảng đời,

Thuở con còn Mẹ đất trời hương hoa.

Ấm êm ngày ngọc tháng ngà,

Trong vòng tay Mẹ đời là thần tiên.

Thế mà giữa thuở xuân tiền,

Đau thương khăn trắng ai viền đầu xanh.

Mẹ ơi! Mất Mẹ con thành mồ côi.

Mẹ đi rũ sạch nợ đời,

Bỏ con ở lại giữa đời bơ vơ.

Bây giờ cho đến bao giờ,

Làm sao gặp lại tuổi thơ bên người.

Giờ con ngậm đắng Mẹ ơi!

Làm con mất Mẹ đời rồi còn chi?

Mẹ đi yên phận Mẹ đi,

Để con khao khát những gì ngày xưa.

Ngày ngày thương nhớ ngẩn ngơ,

Đời con tàn nhẩn hững hờ đắng cay.

Xô con vào đấu trường này

Lìa quê xa tổ tan bầy Mẹ ơi!

Đời con lưu lạc nơi nơi,

Thương đau nhớ Mẹ khóc đời bơ vơ.

Mẹ ơi, nhớ Mẹ lâu rồi!

Khóc thương suốt cả cuộc đời tha hương.

(Nguyễn Đức Khổng)