Karbalā Karbalā Karbalā

Main ho gayi be rida wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Karbobala ke ban mein Akbar ne barchhi khāi

Sughra watan mein roti deti rahi duhai

Mera bhayya na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Qasim ki lāsh thi ke Furwa ke dil ke tukre

Ek gathri mein lipte kheme mein Shah lāe

Mera Qasim na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Asghar jo teer khā ke maqtal mein so gayā hai

Us se kaleja maa.n ka bhi chhalni ho gayā hai

Mera Asghar na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Neze pe lāsh Asghar ki jhoolne lagi hai

Kheme mein dil ko thāme maa.n bain kar rahi hai

Mera Asghar na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Rukhsār bhi hain zakhmi kāno se khoon jari

Ghāzi ki lādlī ye rote hue pukāri

Mera chacha na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Pusht-e gulu se gardan maulā ki kat gayi hai

Bāli Sughra roti faryād kar rahi hai

Mera bābā na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Lāsh-e Husain ran mein pāmāl ho rahi hai

Zainab duhai de kar sajde mein gir gayi hai

Mera bhayya na rahā wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

Safdar jo Karbalā mein shām-e gharibān āyi

Sun sun ke ye sadāein roti rahi khudāyi

Main ho gayi be rida wā Husainā

Mera koi na rahā wā Husainā

Ab kis ko dūn main sadā

کربلا کربلا کربلا

میں ہو گئی بے ردا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

کربوبلا کے بن میں اکبر نے برچھی کھائی

صغریٰ وطن میں روتی دیتی رہی دوہائی

میرا بھیا نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

قاسم کی لاش تھی کے فروا کے دل کے ٹکڑے

اک گٹھڑی میں لپٹے خیمے میں شاہ لائے

میرا قاسم نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

اصغر جو تیر کھا کے مقتل میں سو گیا ہے

اُس سے کلیجہ ماں کا بھی چھلنی ہو گیا ہے

میرا اصغر نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

نیزے پے لاش اصغر کی جھولنے لگی ہے

خیمے میں دل کو تھامے ماں بین کر رہی ہے

میرا اصغر نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

رخسار بھی ہیں زخمی کانوں سے خون جاری

غازی کی لاڈلی یہ روتے ہوئے پکاری

میرا چاچا نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

پشتِ گلو سے گردن مولا کی کٹ گئی ہے

بالی سکینہ روتی فریاد کر رہی ہے

میرا بابا نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

لاشِ حسین رن میں پامال ہو رہی ہے

زینب دوہائی دے کر سجدے میں گر گئی ہے

میرا بھیا نہ رہا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا

صفدؔر جو کربلا میں شامِ غریباں آئی

سن سن کے یہ صدائیں روتی رہی خدائی

میں ہو گئی بے ردا وا حسینا

میرا کوئی نہ رہا وا حسینا

اب کس کو دوں میں صدا