यस कविता अर्धसत्य घटनामा आधारित् छ् । गोपनियता राख् नको लागि नाम र् स्थान परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रतिशोध

आज २०७२ भदौ ७ गते

खुव सम्झन्छ वावुलाई राजेन्द्रले

दश वर्ष अगाडि आजकै दिन

उसले वावा गुमाएको थियो ।

सर्वस्व नै गुमाएको थियो ।

"वउला हम सनेस लेकर अवैछि"

"वउला हम् गुडिया लेकर अवैछि"

याद छ उसलाई वावुको त्यो वाचा

छाड्न सकेको थिएन वावालाई ।

सारा जनता जागेको दिन

जनताको हक दिल्वाईलिन भनि

राजा विरुद्द् नारा लगाउन गएका थिए

तर अवशोस

जनताका हक लिन भनि गएका मानिस

आफ्नै बेटाको हक खोसेर गए

बाबाको ममताको हक !

आएको थिए एक हुल मान्छे

लगाए जय नेपालको तारा

सहिद भएको घोषणा गरे

छाडे त्यो निर्जीव् लास

हेप्यो राजेन्द्रले,

कतै वावुले सनेस पो ल्याएको छ की

कतै वावुले गुडिया पो ल्याएको छ की

तर् के थाहा,

त्यो ७ वर्षको अबोध बालकलाई

उसका वावु उसलाई सदाका लागि छोडेर गएका थिए ।

वावु नबोलेको देखेर

रिसाएको सम्झी

बाल्यो !

उठा न उठा बाबा कैला नबोली छा

तर अवशोष बाबा अब हम् झगडा नकरवइ

काँधमा राखेर हातमा घुमाएर लैजाने

गुडिया, सनेस ल्याइदिने वाक

सदाका लागी छोडेर गएका थिए

देशका निम्ती सहिद बनेर

-clZjg l3ld/]