ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಗಳಿ

ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡರ ಹುಡುಗನಿದ್ದ. ಅವನು ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ

ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಒ೦ದು ಸಲ ಅವನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಅಪರೂಪದ ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿತ್ತು.

ಇನ್ನೇನು, ಆಗಿಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿಳಿ ಮನುಷ್ಯರ೦ತೆ ಮಾತಾಡಿತು: "ಹುಡುಗಾ

ಹುಡುಗಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡೀಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದೀತು.” ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ.

“ಅದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ವಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲಾ-” "ಹಾಗೊ

ವಿನ್ನ ಈ ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೊ೦ದು ಪ೦ಂಚವರ್‌ಣದ ಗಿಳಿ

ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೊಯ್ದು ರಾಜವಿಗೆ ಕೊಡು. ರಾಜ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ."

ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹುಡುಗಗಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಒ೦ದರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ

ಪಂಚವರ್ಣದಗಿಳಿ ಹಾರಿ ಬ೦ದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿತ್ತು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು

ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ರಾಜನಿಗೂ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಯಿತು.

ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು. ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಕೂಲಬೃ. ಷ೦ಚವರ್ಣದ

ಗಳಿಗಾಗಿ ಒ೦ದು ಬ೦ಗಾರದ ಪಂಜರ ಮಾಡಿಸಿದ. ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಳಿಯು ಮಾತು ಕೂಡ ಕಲಿತಿತ್ತು.

ಆಗ೦ತೂ ರಾಜನ ಆನ೦ದಕ್ಕ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಆತ ಅದರೊಂದಿಗೆ

ಸರಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಆ ರಾಜನಿಗೊಬ್ಬ ಧೂರ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಯಃಕಶ್ಚಿತ್‌ ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಹೇರಳ ಹಣ ಒಯ್ದಡದ್ದು,

ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿ ಗಿಳಿಯೊ೦ದಿಗೆ ರಾಜ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಚಕ್ಕಂದವಾಡುವುದು ಮ೦ತ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ

ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನಂತೂ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಆ ಬೇಡರ ಹುಡುಗನ ಯೋಗಕ್ಕೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಏನು

ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮರೆತಾನು? ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೂ೦ಡು ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿದ! “ರಾಜರೇ, ಇಂಥ

ಪಂಚವರ್ಣದ ?ಳಿಗೆ ಬರೀ ಒ೦ದು ಬಂಗಾರದ ಪ೦ಜರವೆ೦ದರೆ ವಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವ ಮಾತಲ್ಲ.

ಗಳಿಗೂ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಂತದ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಚ೦ದ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ

ಕೀರ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.”

'ಅದೇನೋ ನಿಜ. ಒ೦ದೋ ಎರಡೋ ದ೦ತ ಸಿಕ್ಕಾವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದ೦ತ

ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾವು?”

“ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಆ ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಾ. ಆತ ಮಹಾ ಗಟ್ಟಿಗ. ಅವನಿಗೆ ಈ

ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದರೆ ಖ೦ಡಿ ತಾ ತರುತ್ತಾನೆ.”

ರಾಜವಿಗೆ ಸರಿಯೆನ್ನಿಸಿತು. ಮಂತ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಜ್ಜೆ ಕಳಿಸಿದ. ಮ೦ತ್ರಿ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ

ಹೊಳಿ,

“ನೋಡೋ ಹುಡುಗ. ಪ೦ಚವರ್ಣದ ಗಿಳಿಗೆ ಒ೦ದು ದ೦ತದ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು

ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಒಂದು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದ೦ತ ತರಬೇಕು.

ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಬದುಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಾ ಸತ್ತೆಯೆಂದು ತಿಳಿ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ. ಹುಡುಗ ಕೈ ಮುಗಿದು,

“ಸ್ವಾಮಿ, ಒ೦ದೋ ಎರಡೋ ದ೦ತ ತ೦ದೇನು, ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದ೦ತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ?”

ಎಂದ.

“ಎಲ್ಲಿ೦ಂದಾದರೂ ಸರಿ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿ

ಸರ್ರನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ.