Một Bài Thơ Không Hay

Tháng Mười đã tới rồi.

Tháng Mười cũng đã hết.

Thời gian đi mau thiệt

Ước mơ là ước mơ...

Với con người là chưa

Chưa tháng Mười nào cả...

Mùa Thu cây trút lá

Coi như trút nỗi buồn!

Bù lại là mù suơng

Như suơng mù Đà Lạt

Tôi lại nhớ Xã Lát

Nơi chỉ có mùa Đông!

Đỉnh núi Bà, rừng thông

Ấp Phước Thành đường sỏi

Những mái nhà xanh khói

Khói lam chiều xanh lam...

Sao ai cũng lầm than

Sau cái ngày Giải Phóng?

Hình Bác Hồ được lộng

Trong khung kiếng cười cười...

Có nghĩa là tháng Mười

Sẽ tới sau tháng Bốn?

Ai cải tạo về sớm

Chắc hoan hô hoan hô?

Tôi hỏi cánh đồng hoa

Hoa quỳ cười bẽn lẽn

Tôi hỏi con chim én

Chim vật vờ chim bay...

Tôi đi Đông đi Tây

Tháng Mười đâu, không thấy?

Chín tờ lịch nát bấy

Mười tờ lịch gió tha...

Tháng Mười Một đang qua

Rồi Noel sắp tới

Tôi nhớ những ngày đói

Tôi thèm những ngày no...

*Nên tôi chơi với thơ*

*Tôi lấy Thơ che đậy*

*Tấm lòng tôi nát bấy*

*Tháng Mười ôi muôn năm!*

**Trần Vấn Lệ**