प्रकृतिको पत्र

पि्रय मानव,

मलाई थाहा छ

उता तिमी स्वस्थ छैनौं

एता म पनि सिकिस्त बिरामी परेकि छु

जताततै गाडी र कलकारखानाको बिषालु धुंवामा

रूमलिएका मेरा धड्कनहरु

बिस्तारै–बिस्तारै अस्पतालका विस्तारामा पुगे

उता तिमीहरुको जीवनशैली र

मिसावटयुक्त आहारले पटक–पटक अस्वस्थ हुनु

आजभोलि म निकै चिंतित रहेकी छु

आशा विहिन पनि भएकी छु

कसरी भनुँ म,

जसरी,

आफन्तका दुखद खबरले ममार्हित हुन्छ नी

पृथ्वीका प्राणीहरू

त्यस्तै मलाई पनि हुन्छ, जब

तिमीहरुले वन जंगल काटेर सखाफ पाछौर्

र मलाई अपांग बनाउछौ

कमला कोशी वा

बागमती बलानमा बिभिन्न बस्तुहरु फालेर

मलाई मैला बनाउंछौ

र आफुलाई श्रद्धालु ठान्छौ

कहिल्यै सोंचेनौ म त्यो फोहर प्रदुषणमा

कसरी श्वास लिरहेकी हुंला

मैले तिमीहरुलाई

श्वास फेनर्ं लाई प्राणवायु,

पिउन लाई पानी,

र बस्न लाई खुला जमीन प्रदान गरें,

आकाश बनेर संधैं संरक्षण गरिरहें

तिमीहरुको तिखार् लाई तृप्त गदार् गदार्

म आफै सुकेर चट्टान भएं

ग्लोबल वामिर्ंगको कारण

कतै आगोको लाभा भएर पघलिएकि छु

त कतै कठोरताले जमेर हिमचुली बनेकि छु

आफु कठिंगि्रएर पनि

मातृत्वको न्यानोपन लाई छरिरहेछु निरन्तर

तर तिमीहरुले कुठाराघात गरेको देखेर

समयले नै प्रतिरोध गनर् थाले,

आज महामारी र सुनामीले जीवनशैली नै

अस्त–व्यस्त भएको छ

पंचतत्वले निमिर्त भएका शरीर आज

कति वेपवार्ह र सस्तो भएका छन्

हेर त,

मेरो पनि शिर हिमाल झैं ठाडो हुन्छ

मेरो पनि मन लाली गुराँस झैं फकि्रन थाल्छ

मेरा आँखाहरुमा सुयर् र चन्द्र चमि्कन थाल्छन्

र मातृत्वको गौरवपूणर् हषिर्त मेरो हृदय

पुलकित भएर गदगद हुन्छ

जब, म सुन्छु कि

मेरा सन्तानहरुले गरेका प्रगतिशील सम्भावनाहरू

गतिको वेगमा बग्दै छ भनि

कतै समुन्द्रमा गएर घर बनाए

कतै घरै भित्र समुन्द्रलाई नहर बनाए

कतै घरको छत माथि सि्वमिंग पूल

कतै जहाज भित्रै शपिंग मौल

अब त झन मंगल ग्रहमै मानब बस्ती बनाउने

प्रयासमा रहेछ

एलन मस्कको स्पेसएक्स यानले झैं

प्रगतिको गति तिब्रताले बढ्दै गएको छ

सांच्चै, म औधी खुशी भएकिछु

तिमीहरुको गतिशीलता देखेर

तर,

विज्ञानले प्रगति गदार्गदैर्

प्रकृतिको सृजनालाइ नै बिथोल्न थाले

आज,

म प्रकृति, मेरा सन्तानहरुलाई

मात्र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु

प्रकृतिले तिमीहरुलाई सब थोक दियो

तर,

तिमीहरुले प्रकृतिको लागी के गयौर्?

ञ् नाज़

ण्छ वगलभ द्दद्द न्गचनबयल क्ष्लमष्ब