Một Lần Tiển Biệt

Chương Đài

Ngày thu ngắm cảnh mộng mơ

Từ phòng người bệnh đang chờ ngày đi

Ngậm ngùi nghĩ cảnh biệt ly

Người buồn đưa tiễn người đi chẳng đành

Ngẫm thay cuộc sống mong manh

Hãy vui tận hưởng ơn lành Trời ban

Dù cho cuộc sống giàu sang

Chết rồi cũng chẳng thể mang theo gì

Mong người thanh thản ra đi

Đừng buồn hối tiếc điều gì người ơi!

Lại một người nữa ra đi

Giã từ trần thế biệt ly gia đình

Thần chết người rất vô tình

Không ai tránh khỏi lượt mình phải đi

Sống sao đến lúc biệt ly

Người buồn đưa tiễn ta thì hân hoan

Nếu ta hiểu được Thiên đàng

Là nơi mình đến trần gian tạm thời

Ta sống ý nghĩa thảnh thơi

Không lo dù sắp xa rời thế gian!

Hôm qua thăm bạn lâm nguy

Tuổi đời còn trẻ ta thì ngộ ra

Cuộc đời như lá bay xa

Hôm kia còn đó hôm qua lìa cành

Cuộc đời một thoáng mong manh

Ta vui tận hưởng ơn lành Chúa ban

Dù cho cuộc sống giàu sang

Lìa trần ta chẵng thể mang theo gì

Sống sao đến lúc lâm nguy

Ta không hối tiếc những gì đã qua!