ಜಾಗರೂಕತೆಯಿ೦ದ ಪಹರೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ರಾಜನ ಕೋಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ರಾಜ

ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಕಳ್ಳ ಮ೦ಚದ ಒಂದೊ೦ದೇ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು, ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಳೇ

ದಿಂಡು ಇಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮ೦ಚ

ಅದುರಿತು. ಅರೆನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಖಡ್ಗ ಬೀಸಿದ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡ. ಆದರೆ

ರಾಜ ಏಡ್‌ಗ ಬೀಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕಳ್ಳನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿತ್ತು.

ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಕಳ್ಳನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರವಿಗೆ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು.

ನೋಡಿಕೂಂಡು ಬರಬೇಕ೦ದು ಒಳಗೆ ಬ೦ದ. ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಕಳ್ಳನ ರುಂಡ ಬೇರೆ ಮುಂಡ

ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಚಾಕಚಕ್ಕತೆಯಿ೦ದ ಮಂಚದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದ. ರಾಜನ ಮುಖಕ್ಕೆ

ಸುಣ್ಣದ ಮೂರು ಬೊಟ್ಟವದ್ಬಿಟ್ಟಿ. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂದು ಆ ಕೋಣೆಯ ತು೦ಬ ಉಗುಳಿದ. ಕೊನೆಗೆ

ಜೊತೆಗಾರನ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದ ರುಂಡವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಪರಾರಿಯಾದ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜನ ಮ೦ಚದ ಕಾಲುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರುಂಡವಿಲ್ಲದ ಮುಂಡಪವೊಂದೇ

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ರಕ್ತ ಹರಿದಾಡಿ ತ್ತು. ರಾಜನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬೊಟ್ಟು ಮೂಡಿದ್ದವು.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜ, ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ; ಮಂತ್ರಿ ಕೂತವಾಲರನ್ನು

ಕರೆಯಿಸಿ, 'ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಮುಂಡ ಬಿಟ್ಟು ರುಂಡ

ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಬಗೆಯ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ

ಆಗಿದೆಯೆಂದ ಮೇಲೆ ಆತ ಯಾರೋ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನೇ ಇರಬೇಕು. ಹಿಡಿದುಕೂಟ್ಟರೆ ಸೈ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ವೀವೂ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎ೦ದು ರಾಜ ರೇಗಾಡಿದ.

ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ಒ೦ದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ. ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು, 'ಈ ಮು೦ಡವನ್ನು ಒ೦ದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಊರ ತುಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ತರೆ ತಕ್ಷಣ

ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬವ್ವಿ' ಎ೦ದು ಆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ.

ಈ ಸಸುದ್ದಿ ರಾಜಶೇಖರವನಿಗೆ ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಊರಿನ ಒ೦ದು ಮುದುಕಿಗೆ ಉಡಿತು೦ಬ ಹಣ ಸುರಿದು

'ಅಜ್ಮೀ, ಇ೦ದೊ೦ದು ಹೆಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸತ್ತವರ

ಹಾಗೆ ಕೂರುತ್ತೇನೆ ಸೇವಕರು ಬ೦ದು ಕೇಳಿದರೆ 'ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಅಳು' ಎ೦ದ. ಹಣ

ನೋಡಿ ಮುದುಕಿ ಒಹ್ಪಿಕೊ೦ಂಡಳು.

ಅತ್ತ ಸೇವಕರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ಹೆಣ ಹಾಕಿಕೂ೦ಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಆ ಮುದುಕಿಯ ಮನೆಯ

ಮುಂದೆಯೇ ಬಂದರು. ಕೂಡಲೇ ರಾಜಶೇಖರ ಸತ್ತವನಂತೆ ಕೂತ. ಮುದುಕಿ ಹಾಡಿಕೂ೦ಡು

ಅಳಲಾರಂ೦ಭಿಸಿದಳು. ಸೇವಕರು ಯಾಕ೦ದು ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಣದ೦ತೆ ಕೂತ ರಾಜಶೇಖರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ,

'ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಾ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ಅಳತೊಡಗಿದಳು. ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೆಡುಕೆವಿಸಿತು.

ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋದರು.

ಮಂತ್ರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋ?, 'ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆವು. ಯಾರೂ ಅಳಲಿಲ್ಲ. ಒ೦ದು ಮುದುಕಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ

ಮಗನ ಹೆಣ ಇಟ್ಟುಕೂ೦ಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬ೦ದೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಂತ್ರಿಗೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳ್ಳನ ಜಾಣತನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 'ಎ೦ಥ ದಡ್ಡರು ವೀವು, ಆ ಮುದುಕಿಯ ಮುಂದೆ

ಹೆಣವಾಗಿ ಕೂತವನೇ ಕಳ್ಳ. ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನಿ' ಎ೦ದ. ಸೇವಕರು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬ೦ದರು. ಆದರೆ

ಕಳ್ಳನೆಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ?