କୋହ

ଥରେ କେବେ କୋହର ହୃଦୟକୁ ପଚାରିକି ଦେଖ,

ଗାଢ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡାକଜ୍ବଲାମୁଖୀ

ଟକ୍ଟାକ୍ ଫୁଟୁଥିବେ ଅଗ୍ନି ର ଜ୍ବଳମୁଖୀ ରେ |

ସେଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବମାନଂକର ବୁକୁଫଟା ଚିତ୍କାର ;

ସେମାନେ ସୀମା ସରହଦ ଭାଂଗି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି,

ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ|

ବେଳେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମାଡି ଆସନ୍ତି ଦଳବଳ ହୋଇ ,

ଆଉ ସମୟେ ବିଚରା ଜୀବମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି |

ଅବା ଦୁନିଆଟା ଖଳନାୟକ ସତେ |

ହୃଦୟଟା ପଛେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଯାଉ କୋହର ଭୁମିକମ୍ପରେ ;

“ମାତ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଯେ ଜନ୍ତୁମାନଂକର ଖେଳ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ”

ହଁ କିଛି ବୁଧିଜୀବୀ ଏଥିରେ ହାତସଫେଇ କରନ୍ତି ,

କି ଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ହାତନଚା କଣ୍ଢେଇ ନୁହନ୍ତି |

“ବିଚରା ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି” |