***Lời Này Cho Em***

*Quên sao được những lần em đến trại,*

*Thăm nuôi anh từng lon thịt túi đường.*

*Em thức dậy từ trời sáng tinh sương,*

*Xe dăm chuyến mới tới trường cải tạo.*

*Lần đầu tiên gặp anh em thấy lạ,*

*Dáng bơ phờ và gầy yếu xanh xao.*

*Em cắn môi, riềm nước mắt tuông trào.*

*Anh đau xót ghe tim mình rướm máu.*

*Thời gian ấy tình em càng quý báu,*

*Thăm nuôi chồng và dạy dỗ con thơ.*

*Tảo tần sớm hôm kiên nhẫn đợi chờ.*

*Được ra trại về gia đình đoàn tụ.*

*Em vất vả ngôn từ nào cho đủ*

*Tình em như biển rộng sông dài.*

*Dù cuộc đời có những lúc bi ai*

*Nhưng ta vẫn thiên trường vĩnh cửu*

*Anh nhớ mãi một chiều rời Xuân Lộc*

*Trời mưa lạnh buốt giá thịt da.*

*Nhìn thấy em trong dáng ngọc ngà*

*Như nàng tiên một thời anh mơ mộng*

*Hơn sáu mươi năm mình chung sống.*

*Em hiền hòa, đôn hậu, trọng nghĩa nhân.*

*Vợ chồng ta đôi lúc thăng trầm*

*Luôn giữ mãi trong tim một hình bóng*

*Có những đêm trầm tư lắng đọng*

*Thương em nhiều em có hiểu hay không ?*

*(Nguyễn Đức Khổng)*