ಆಮೆ ರಾಜಕುಮಾರ

ಒ೦ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳೇ

ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. "ಶಿವಪೂಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ” ಎ೦ದು

ಹೇಳಿದರು. ಅದರ೦ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಪೂಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ರಾಜನ ಹೆ೦ಡತಿ ಮತ್ತು

ಮಂತ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದರು. ಆಗಲೇ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತಾಡಿಕೂ೦ಡರು.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ರಾಜ, ಪ್ರಧಾವಿ ಆಗಲಿ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ

ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ೦ದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಕೈ ಹಾಕಿ ಭಾಷ ಕೂಟ್ಬಿಕೂ೦ಡರು.

ಒ೦ಬತ್ತು ತಿ೦ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಹೆ೦ಡತಿ ಒಂದು ಆಮೆಯನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಪ್ರಧಾವಿಯ ಹೆಂಡತಿ

ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗವನ್ನು ಹಡೆದಳು. ರಾಜವಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಸರವಾಯಿತು ಆದರೇನು?

ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ತಾನೆ? ಆಮೆಯನ್ನು ಗಂಡು ಮಗನ೦ತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಇತ್ತ ಆಮೆಯೂ ಅತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಗಳೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ದರು. ರಾಜನಿಗೆ

ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಹಿ೦ದೆ ತಾನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರಾಣಿಗೆ ಹೇಳಿದ.

ರಾಣಿ, “ಅದೇನೋ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಮಗ ರಾಜುಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಾರು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ

ಮಗು ಮೊದಲೇ ಆಮೆ. ಆಮೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಎ೦ದು ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದು?” ಎ೦ದಳು. ಆದರೆ ಈ

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲ?ಿಕೂ೦ಡಿದ್ದ ಆಮೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿತು.

“ನೀವು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಆಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ವಿಮ್ಮ ಮಗ ತಾನೆ? ಹೋಗಿ

ಕೇಳಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಏನಂತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿ” ಎ೦ದಿತು.

ಈ ತನಕ ಮಾತಾಡದ ಆಮೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜ, ರಾಣಿಗೆ ಬಹಳ

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲಿಯೋ ಶಾಪ ಹೊಂದಿದ ರಾಜಪುತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಮೆಯಾಗಿ

ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದೆ೦ದರೇನು?-ಎ೦ಂದುಕೊಂಡು ರಾಜ ಪ್ರಧಾವಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ.

“ಪ್ರಧಾನಿ ಕರಾರಿನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಮೆ ರಾಜ ಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಟ್ಟು ಮದುವೆ

ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಪ್ರಧಾನಿ ಉತ್ತರ ಕೂಡಲು ಹಿ೦ದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ

ಮಗಳೇ ಹೇಳಿದಳು: "ನೀವು ಹಿ೦ದೆ ಏನೇನೋ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಸಾನು ಮಡುವೆಯಾಗೋದು-ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ

ತಂದುಕೂಟೃವನನ್ನು ಮಾತ್ರ” ಎ೦ದು ವಿಷ್ಮೂರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.

ರಾಜ ಬ೦ದು ಅಮೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೆ

"ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇ೦ದೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ”

ಎಂದಿತು. ಅದರ೦ತೆ ರಾಜ ಅಮೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ

ಬಿಟ್ಟುಬ೦ದ.