**Cảm xúc**

* Nguyễn Thị Diệu Bắc –

 Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Nỗi nhớ nào trong ánh mắt xa xôi

Giọt nắng đọng giữa một vùng cỏ biếc

Chợt biến mất và bàn tay nuối tiếc…

Khẽ đưa tìm hơi ấm đau đây.

Ôi ngọn gió đồng thổi giữa chiều nay

Da diết thế mà giờ đã tắt

Không gian bỗng lặng tờ trong vắt

Chẳng ánh mắt nào gặp mắt em đâu

Dẫu vẫn biết mùa hè không trở lại

Dẫu xa rồi bờ cỏ sinh sôi

Em vẫn nhớ chiều mưa dữ dội

Sắc trời nay xa lạ mất rồi.

Mùa thu đến, thanh bình yên ả quá!

Mà trong em mây vẫn cồn cào.

Bởi anh vội thích miền yên lặng

Nên cụm mây chiều cô độc giữa muôn xa…