Ngày nào mẹ bồng trong vòng tay đường nước con chăm lơ từng giây. Tạo tận một đôi sống vì con quyết hy sinh nuôi con vững tròn. Não ngồi đồng đôi mái đôi thấy tuổi thơ ngày qua như lần máy. Và rồi một ngày con cách xa nhìn trong phong ba con mang theo kiếp xa nhà. Ngày ra đi quên sao phút giây biệt ly mẹ đau không vị. Lòng mẹ như dứt ra khi bồng con dấn xa. Ơi bao công lao khi xưa mẹ từng ngày đa đường nước. Con coi như không thời con nào hay biết đến. Tinh mẹ dành cho con biễn hổ sâu thảm non cao không sao sánh bằng.

Nay con phương xa suy ra nhìn đôi mình thật xót xa đã bao nhiêu năm qua con quên tình máu tư. Nguyễn tình mẹ đa thời thường thụ thương, thứ tội con.