*Tác Giả: Dương Thúc Tuy*

**Chuyện bà đau mắt**

*Ở làng nọ có bà đau mắt*

*Chạy cùng trời thuốc bắc thuốc nam*

*Đốc tờ, cho tời thầy lang*

*Chạy cùng, chạy hoảng khắp làng khắp nơi*

*Bệnh vẫn bệnh, mắt thời chẳng khỏi*

*Lại càng ngày đau nhói trong ngươi*

*May sao gặp được một người*

*Bày cho vị thuốc lạ đời ra ri*

*Cứ sáng sáng mỗi khi đi đái*

*Lấy nước kia đem nhỏ vào tròng*

*Vài ngày mắt sẽ xanh trong*

*Vài hôm mắt sẽ thong dong lạ thường*

*Bà mừng rỡ trên đường về xóm*

*Nhẩm, nhẩm hoài món thuốc kỳ khôi*

*Về nhà chẳng nghỉ, chẳng ngơi*

*Ra vườn đi đái lấy bôi mắt liền*

*Lạ thay vị thuốc thần tiên*

*Càng bôi càng sáng cái duyên của bà*

*Rồi một bữa trời yên, cảnh đẹp*

*Bà ra vườn mở khép gương trung*

*Nhìn xuôi thấy bóng ân nhân*

*Thẹn thùng nằm giữa đôi chân của bà*

*Lời khen bổng thốt ra cửa miệng*

*Chà ! lương y không tiếng, không tăm*

*Học hành chẳng được bao lăm*

*Mà hơn y bác tiếng tăm lẫy lừng*

*Chuyện vui đến đó tạm dừng*

*Rút ra bài học sáng trưng cho đời*

*Tài năng của một con người*

*Phải đâu ở chỗ họ ngồi trên cao.*