ಭಾಗ್ಯದ ಗಿಣಿ

ಒ೦ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರವಿದ್ದನು. ರಾಜಕುಮಾರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲು ವಿವಾಹ

ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೇಶವಿದೇಶಗಳಿ೦ದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಪಟಿದಲ್ಲೂ ಕೂ೦ಕು ತೆಗೆದು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

ರಾಜಕುಮಾರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಆಸೆ ಇದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಏಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕದ

ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆ೦ಬ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರುವಳು, ಏನು ಎಂದು

ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರಲು ಒ೦ದು ಗಿಣಿ

ಬ೦ದು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲೇ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ

ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಬ೦ದು ಕೂತ ಗಿಣಿಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಅಂತಃಕರಣ ಉಕ್ಕಿ

ಅಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತು. ಕೃಯಿ೦ದ ಗಿಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಸವರುತ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು

ಸುರಿಸುತ್ತ “ಣಿಯೇ ಗಿಣಿಯೇ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕದ ರಾಜಕುಮಾರಿ

ಸಿಗುವಳೇ"” ಎ೦ದು ಕೇಳಲುಗಿಣಿಯು ಅತಿಮುದ್ಧಿನವಿ೦ದ "ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾಳೆ” ಎಂದಿತು. ಗಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು

ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ “ಏನಂದೆ?” ಎಂದು, “ಹೌದೆ! ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಲು

ಗಿಣಿಯು “ಈ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದರೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿತು.

ರಾಜಕುಮಾರ ಅರಮನೆಗೆ ಬ೦ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ಕುದುರೆಯ

ಜೀನನ್ನು ಎಳೆಯಲು ರಾಜಕುಮಾರನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗಿಣಿ ಅತಿಮುದ್ದಿವಿ೦ದ ಬ೦ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು.

ರಾಜರಾಣಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಇರುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಅತೀವ ಸ೦ತೋಷ ಪಟ್ಟರು.

ಹೀಗೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೇರಿದ ರಾಜಕುಮಾರ ಏಳು ಹಗಲು -ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಏಳನೇ ದಿನ ಒ೦ದು ಗೊ೦ಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ತಲುಪಿದರು.ಗಿಣಿ

ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಹೇಳಿ ತಾನು ಏನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ತರುವುದಾಗಿ ಹಾರಿ

ಹೋಯಿತು.

ತುಂಬ ದಣಿದ ರಾಜಕುಮಾರ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿಳಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ

ವಿಶ್ರಮಿಸಲು,ಗಿಣಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿವಿ೦ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತ೦ದು, “ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು. ಇದನ್ನು ತಿ೦ದರೆ ನಿನಗೆ

ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸಿಗುವತನಕ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿತು. ರಾಜಕುಮಾರ

ಬಹುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಗಿಣಿ ತ೦ದ ಹಣ್ಣನ್ನು

ತಿಂದನು.

“ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿಯೇ, ಮು೦ದೇನು?” ಎ೦ದು ಕೇಳಲು, “ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು. ಅಲ್ಲಿ

ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡುಮ್ಮಗಗಳು, ದಟ್ಟ ಗೊ೦ಡಾರಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯರ್ಯಾರೂ ಹಿ೦ದೆ

ಬರಲಾರರು. ಭಯಂಕರವಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಒ೦ಟಿ

ಕಾಲಿನ ರಾಕ್ಷಸವಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನೂರಾನೆ ಬಲವಿದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋದರೂ ಮೊದಲು

ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ

ಬರುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ. "ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು” ಎ೦ದು

ಹೇಳು. ಆಗ ಅವನು "ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನೀ "ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು

ಬಿಡು. ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ಒ೦ಟಿಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತಾನೆ. ನೀನು ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆ ಇರುವ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೀಯಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ

ಬ೦ದಾಗ 'ತಿನ್ನಬೇಡ' ಎನ್ನಬೇಡ ಹುಷಾರು. ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಪುರ್ರೆ೦ದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.