**Khóc Mẹ, Tiễn Bà**

Nhâm Tuất chiều mười tháng cuối thu

Chán cảnh trần gian cát bụi mù

Nhớ tới bồng lai miền quê cũ

Mẹ tôi làm một chuyến viễn du

Ra đi thanh thản nhẹ lâng lâng

Xa gần chưa kịp đến đưa chân

Hành lý đơn sơ nhưng hiếm có

Trên mình óng ánh tám hai xuân

Từ Nơi tiên cảnh xuống làm người

Đôn hậu, Vị tha, đức sáng ngời

Hết hạn nghe tin trời đất gọi

Mẹ trở về quê, vĩnh biệt đời!

Sáu vành khăn trắng cháu, dâu, con

Tiễn bà, đưa mẹ chẳng vàng son

Đau thương, nén lệ trào lên bút

Ghi tạc công ơn, mẹ vẹn tròn

*Đức Thọ - 1982 – Dương Thúc Tuy*

***Tg(x+y+z)= (Tgx+tgy+tgz- tgxtgytgz)/(1-tgxtgy-tgytgz-tgztgx)***

*Ích, Y, Zét ba cung cộng lại*

*Bắt tính tang em hãi làm sao*

*Em ơi đừng có sợ nào*

*Trăm khăn nghìn khó trông vào anh đây*

*Từng cung một lấy ngay tang chúng (Tgx, tgy,tgz)*

*Cộng vào nhau trừ đúng tích ba tang (tgxtgytgx)*

*Tất thảy trên một cái ngang*

*Dưới là đơn vị rồi chuyển sang ba dấu trừ (- - -)*

*Tích từng cặp tang từng cung đó (Tgxtgy, tgytgz, tgztgx)*

*Hẳn bây giờ hết khó chứ em*

*Anh thông minh quá em thèm!*

*Tang tổng của ích và y*

*Bằng tổng tang ích, tang y rõ ràng*

*Tất thảy trên một cái ngang*

*Dưới là đơn vị trừ tang tang tình*

*Tg(x+y)= (tgx+tgy)/(1-tgxtgy)*

***Con Cói Biển***

*Dương Thúc Tuy – Dịch từ thơ nước Pháp*

*Con cói biển lang thang suốt một ngày ròng*

*Mệt nhoài chán nản về trong sương chiều*

*Bến bờ lau sậy thân yêu*

*Đàn con sớm sớm chiều chiều đợi cha*

*Xa xa cha đã là là*

*Bóng trên mặt nước con đà sướng vui*

*Tưởng rằng sẽ được chia mồi*

*Hướng cha chạy tới cổ thời rung rung*

*Con cói biển ung dung tĩnh tại*

*Lên đỉnh non trải cánh chờ con*

*Nhìn trời nhìn nước nhìn non*

*Từ trong ngực lép máu tuôn ròng ròng*

*Bao đau đớn ngư ông buồn bả*

*Biển cả sâu lặn đã lâu rồi*

*Tìm lâu chẳng thấy tí mồi*

*Đại Dương trống rỗng, bãi bồi vắng tanh,*

*Nuôi con một trái tim mình*

*(chú thích con cói biển có một tập quán là khi nó không kiếm được mồi để nuôi con thì nó sẽ để cho con ăn thịt nó)*

***Lời của con chó tôi nuôi***

*Tác Giả : Dương Thúc Tuy*

*Tôi tưởng rằng, ông đã quên tôi*

*Cơm ngày ba bữa rốn căng rồi*

*Ông quên đến cả lời xưa dặn*

*Chó gầy thì xấu mặt người nuôi*

*Hôm nay tôi thấy ông ngồi đó*

*Miêng đói liền lưng miệng mỉm cười*

*Đàn con ông đói run lẩy bẩy*

*À, ra ông lại đói hơn tôi*

*Nhưng mà tôi hỏi thật ông rằng*

*Quần quật quanh năm ông làm ăn*

*Tính toán văn chương ông thông thạo*

*Mà sao ông vẫn đói nhăn răng*

*Tôi có con bạn ở bên làng*

*Chủ nó một cô bán cửa hàng*

*Tính toán văn chương đều tít, mít*

*Mà sao cô ấy vẫn giàu sang.*

*Có gì mà lạ hỡi chó ơi,*

*Ngay thẳng ngày nay đã lỗi thời*

*Muốn sống phải theo phường gian nịnh*

*Tao đang cố học mãi chưa rồi*

*Không biết rồi tao học có thành*

*Nếu thành tao sướng tận mây xanh*

*Lúc đó tao mày tha hồ nhậu*

*Cơm ngày nghìn bữa, bụng no kềnh.*

***Chuyện bà đau mắt***

*Tác giả: Dương Thúc Tuy*

*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.*

***Yên Lặng***

*Tác giả: Dương Thúc Tuy*

*Yên lặng là chuyển động*

*Với vận tốc bằng không*

*Không gieo niềm hy vọng*

*Không tạo cảnh đau lòng*

*Đó là điều em học*

*Ở vật lý phổ thông*

*Nhưng anh nói em ơi*

*Ở cuộc đời nó khác*

*Yên lặng là bão táp*

*Đang thổi ở trong lòng*

*Nó dấy lên cơn lốc*

*Khôn lường về vận tốc*

*Xóa sạch mọi bất công*

***Khóc Me***

*Tác giả: Dương Thúc Tuy*

*Me ơi me, mi chết thật rồi sao*

*Mới hôm qua mi gặm cỏ bờ rào*

*Mi chạy nhảy như trẻ thơ chạy nhảy*

*Dáng tung tang trên bãi cỏ,xuân trào*

*Tao tưởng chiều nay mi về chuồng*

*Bú bầu sữa mẹ thật thơm hương*

*Chiều nay, ai biết chiều nay nhỉ*

*Họ giết me rồi róc thịt xương*

*Thương me chẳng biết nói làm sao*

*Nén nỗi đau thương lệ tuôn trào*

*Me ạ, thời này như thế đó,*

*Mỗi lần tầng thấp vấp tầng cao*

Họ lông, râu, tóc

*Tác giả: Dương Thúc Tuy*

Lông âm hộ (LAH) ở ngã ba sông thận

Gặp tóc râu ở tận đỉnh đầu cao

Lấy tình gia tộc lại chào

Hỏi xem sức khỏe có dồi dào không

Không ngờ tóc cùng râu lên mặt

Quát mắng rằng nữ tặc lông này

Cả gan sinh chuyện đặt bày

Rằng tao cùng họ với mày? Họ chi?

LAH cười khinh không nói

Tóc râu càng dỡ thói bề trên

Chuyên mồm quát nạt liên thuyên

Hòng che dấu gốc tổ tiên của mình

LAH thình lình phẩn nộ

Hỏi tóc, râu bây nhớ nữa chăng

Chúng ta đều họ nhà lông

Tao hẩm hiu sinh ra nơi kín

Nên bị xem là xấu, là xa

Chúng bây may thật, may là

Ở trên hoa cái người ta mọc đầy..

Với con

*Tác giả: Thạch Quỳ*

Con ơi con thức dậy giữa ngày thường  
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá  
Qua đường đất đến con đường sỏi đá  
Cha e con đến lớp muộn giờ.  
  
Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ  
Không thể nào yêu con thay mẹ được  
Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt  
Thì nói lên để mẹ khâu cho.  
  
Và con ơi trên ấy ngân hà  
Có thể rồi con sẽ lên đến được  
Nhưng đêm nay thì con cần phải học  
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.  
  
Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con  
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng  
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng  
Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.  
  
Con ơi con, trái đất thì tròn  
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật  
Tất cả đấy đều là sự thật  
Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!  
  
Mẹ hát lời cây lúa để ru con  
Cha cày đất để làm nên hạt gạo  
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo  
Bác công nhân quai búa, quạt lò.  
  
Vì thế nên, lời cha dặn dò  
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất  
Cha mong con lớn lên chân thật  
Yêu mọi người như cha đã yêu con.