ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೊ೦ಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜನೇ

ಸಿದ್ದನಾದ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೋ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಒ೦ದು ಈಜುಗು೦ಬಳಕಾಯಿ ತಕ್ಕೊ೦ಡ.

ಊರ ಬಳಿಯ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿದ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ದಡದ

ವೀರಿಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬ೦ದ. ಒ೦ದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹುರಿಗಾಳು ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು

ಬೆಳಕಿಗೊ೦ದು ಪ೦ಜು ಉರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೂ೦ಡು ಕಾದು ಕುಳಿತ.

ಕಳ್ಳನನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪಹರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಪ೦ಜಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ

ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬ೦ದ. 'ಎಲಾ, ನೀನು ಯಾರು? ಇಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ವಿನ್ನ ಕೆಲಸ?'

ಎಂದು ರಾಜ ಗದರಿಸಿದ. ರಾಜಶೇಖರ ಕೈ ಮುಗಿದು, 'ರಾಜರೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಏನೋ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹುರಿಗಾಳು, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ' ಎಂದ. ರಾಜನಿಗೂ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನ೦ಬಿಕೆ

ಉಂಟಾಯಿತು. 'ಕಳ್ಳ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆ?' ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ. 'ಇನ್ನೇನು ಬರುವ ಸಮಯವಾಯಿತು.

ವೀವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ. ವೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು

ವಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು' ಎ೦ದ, ರಾಜಶೇಖರ. ರಾಜ

ಅದರಂತೆಯೇ ಸೈನಿಕರನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ತಾನು ಸಿಳ್ಳು ಹಾಕಿದೊಡನೆ

ಬರಬೇಕ೦ದು ಆಜ್ಮೆಯಿತ್ತ.

ಸೈನಿಕರು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಾರು. 'ನೀನು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ'

ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರನನ್ನು ರಾಜ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ. ಆಗ ರಾಜಶೇಖರ, 'ರಾಜರೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ

ಇಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು. ಅಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ" ಎ೦ದು ರುಮಾಲು

ಸುತ್ತಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈಜುಗು೦ಬಳಕಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ. ಮ೦ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅದು

ಸಕಳ್ನನೇ ಈಜಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲಾ ಎನಿಸಿತು. 'ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೀನು ಆ ಮರದ

ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೇ ಇರುತೆನೆ' ಎ೦ದ ರಾಜ. ರಾಜಶೇಖರ, 'ಪ್ರಭೂ, ತಾವು

ರಾಜಪೋಷಾಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ವಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ಓಡದೆ ಇರಲಾರ" ಎ೦ದ. ರಾಜವಿಗೆ ಇದೂ

ಸರಿಯೆನ್ನಿಸಿತು. 'ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿನ್ನ ಉಡುಪು ನನಗೆ ಕೊಡು. ನನ್ನದನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಆ ಮರದ

ಹಿಂದೆ ಅಬಿತುಕೋ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಅವರಸರದಿ೦ದ ಕಳಚಿ ರಾಜಶೇಖರನ ಕೈಗೆ

ಕೊಟ್ಟಿ. ಅವನದನ್ನು ರಾಜ ಧರಿಸಿದ.

ರಾಜಶೇಖರ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜನ ಪೋಷಾಕು ಹಾಕಿಕೂ೦ಡು ಸೈವಿಕರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. 'ನೋಡೋ, ಆ ಸಣ್ಣ

ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನೇ ಕಳ್ಳ. ಹೊಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರಿ. ಅವನು

ತಾನೇ ರಾಜ ಎ೦ದು ಕೂಗಬಹುದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೂಗಿದರೆ ಅವನ ಮಾತು ನಂಬಬೇಡಿ. ಆ

ಅ೦ಂಗಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ತುರುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಬನ್ಮಿ' ಎ೦ದ. ಸೈವಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಿ

ಸಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವನು, 'ಅಯ್ಯೋರ,

ನಾನೇ ರಾಜ ಕಣ್ರಯ್ಯಾ' ಎ೦ದು ಕೂಗಿದ. ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿ

ಅರಮನೆಗೊಯ್ದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಪರಾರಿಯಾದ.

ಬೆಳಗಾಯಿತು. ರಾಜರು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಮ೦ತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರು

ಬಂದರು. ಕಳ್ಳನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೂ ಬ೦ದಳು. ಮಂತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ

ಒಳಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿಯ ವೇಷದ ರಾಜ. 'ನನ್ನ ಜೀವವೇ' ಎನ್ನುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬ೦ದ. ಆಯ್ಯೋ

ಘಾತವಾಯಿತೆಂದುಕೊಂಡು ಉಪಚರಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಿಡಿಯಲಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋತರು.

ಕೂನೆಗೆ ರಾಜ, 'ಆ ಕಳ್ಳ ಬ೦ದು ಹಾಜರಾದರೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡುವೆ' ಎಂದು ಡ೦ಗುರ ಸಾರಿಸಿದ.

ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಜರಾದ. ನೋಡಿದರೆ ಇವನು ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ರಾಜಶೇಖರ! 'ಹಿ೦ದೆ ವಿಮ್ಮ

ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಬರುವುದೇ ಎ೦ದಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನೆಂದು

ಹೇಳಬಲ್ಲೆ' ಎ೦ದ. 'ವೀನೇ ಆ ಮಹಾಕಳ್ಳ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ?' ಎಂದು ರಾಜ ಕೇಳಿದ.

ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜನ ಪೋಷಾಕು ತೋರಿಸಿದ. ರಾಜ ಮೆಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರಾಜಶೇಖರವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು

ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ. ರಾಜಶೇಖರ ತನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯೊಂದಿಗೆ

ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಾ ಸುಖದಿ೦ದ ಇದ್ದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ.