**ಆಗಾಗ “ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶುಭಾ ನಾಧಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಹಾಳು ಪುಸ್ತಕರಲ್ಲೇನಿಜೆ 7” ಎಂದು ಕೂಗಬೇಕೆಂದಾಸ್ಕೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.ಯೂ ಬಾರದ ಕಾರಣ ತಾನು ಎದ್ದು ಫಿಂತು \*ಗುಡ್‌ಫೈಟ್‌? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶನ್ಫ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ರ್ಯಾಶು. ತನಗೂ ಮಂಪರು ನಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚ ರರಾದಾಗ ಡಾಯಿಂಗ್‌ ರೂಮಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿರಲಿನ್ಲನೇ? ಇದೇನು ದೀಪವಿನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ? ರವಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವೇ, ಶುಭ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲನೇ? ಎದ್ದು ತೆರೆಯುದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಚು ತೆಗೆದು ಥೋಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಂಡಿತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟಿ. ಸರ ಕೃಕೆ ಎದ್ದು ರೂಮಿನ ಜೊಡ್ಡ ದೀಪ ಹತ್ತಿಸಿ ಜ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ರೂಮಿನತ್ತ ನಡೆದು ಬಂದಾಗ ಕಂಡದಾದರೂ ಏನು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ರೂವಿ,ನ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ನೋಫಾದ ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ ಹಾಗೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದೆ ಶುಭ....ಫೀರವ ರುತ್ರಿ- ಗಾಳಿಯುಸಿರೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ...ಏನೋ ಶೀರವತ್ತೆ ಧಿರ್ಜನಕೆ... ಸೋಫಾದ ನೇಲೊರ. ಮಲಗಿದ್ದಅಶ್ಸಕೆ .. ಕೆನ್ಟೆಗಳ ಮೋಲೆ ಮೈಚಾಚಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ಕಣ್ಣಿನೆಗಳು ಸುಳಿಗಲ್ಪ,ಮಧುತುಂಬಿದೆ ಅ ತುಓ-ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ತಿಳಿಗೆಂಪು ಸೀರೆ ಸಲ್ಲ ಕಾಣ,ತ್ರಿದ್ದ ಯೌವನಶ್ರೀ,.. ತನಗೆ ಮೋಡಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅವಳ ಸಾಮೀವ್ಯ ತನ್ನನ್ನುಅವಳೆಡೆಗೆ ಎಳೆದಿ:ಲಿಲ್ಲನೇ ? ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಡೆಲ್ಲ ಕನಸೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆ ಅರೆ ಜಾಗ್ರತ ಮನಸು, , ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕತೆಯ ಬಿಸುಪು.**

**ಅವಳ ಬಳಿ ಥಿಂತು ಕೈಲಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಟೀಬಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟುಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರನಿಲ್ಲ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶನಕ ಬಂದು ತುಂಟ. ಟವಾಡಿ ಮೊಂಡ. ತನದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮುಂಗುರುಳನ್ನು ತನ್ನ್ನ ಒಂಟಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಂಜಿ ಸಿರಿಸಿದುಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ, \*ನುಣ್ಣಲ್ಲ, ಸುಳಿಗುರುತು, ಬೆಳದಿಂಗಳಮ್ಳ ಉಕ್ಕಿ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೌನನ.ಕ್ಛೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಧುಸಾಕ್ರಿ ಅರ್ವಾಸನ ತಾನೋ ಬುಖಾರಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಬದುಕಿನ ಒಂಟಿ ಯಾತ್ರಿಕ-ಮಧುಪಾತ್ರೆಯು ನ್ರೈತ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಣಗಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸುರಿಮತೊಂಡು ಹೀರಿಜಿಡುವಾಸ ನ%ಬಾಗಿ ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಅವಳ ಜೈಮಟಿಖು ಬಳಿ ತಂಡು-"ಶುಭಾ`ಎಂದು ಮೆಲ್ಲತುಸಿರಿವಾಗಲೂ ಅನನಿಗೆಚ್ಚರರಿಲ್ಲ.. ಒಂದರೆಗೆಳಿಗೆ ವೆ ಮೈಮಕಸೆತು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊರಜಗತ್ತೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೆದಷ 2 ಜ್ರಮೆ್ವತಂದೆ ಇಯ ತಮ್ಮ ಕಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಬಾಬು ಅಡಿಗೆ ನುನೆಸ್ಲು ಮಂಗಿರಬಹುದು. ಈಗಲ್ಲ ತಾ ನಿಬ್ಬಕ್ಕೇ... \_ಇನತು ತನ್ನ ಸೊತ್ತು,ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಉಸಿರು....ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿ ಅನಳೆ 'ಜಿಂದುಓಗೆ ತನ್ನ ತಬ ಸೋಂಕೆಡು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಅನಳೇನೋ ಗೊಣಗಿ ಕೊಂಚ ಹೊನಳಿದಸಗ .. ಬಯಕೆಯ ಬೇಗೆ ನಾರಿಗೆ ಚಾಚಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿದಾಗ...ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಬಸಿದಾಗ- ಅವಳುರಿವಳು. ನಿದ್ದೆಯ ನ. ಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ನ್ನ ಗರುತಿಸಿಲಿಲ್ಲವೇ ?ಇಲ್ಲನೇ ಬೇಕೆಂತಲೆ? ಸುಮ್ಮಸಿದಿ ಎಹುಡೇ? ತ್ನ ಎನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಹುದುಗಿಸಿ ನಿಟ್ಟು ಸಿರಿಡಲಿಲ್ಲವೇ 5 ದ ಫಿರಂ ತರರಾನಿದ್‌ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಿನ ಹಾರನ್‌. ಶಬ್ದ ಕೆ.ನಿ ತನ ಧ್‌ ಕದ್ದು ಶುಭನನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿದುಮು-ಅವಳಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ತಿಳಿ ಆದು ತನ್ನ ಕ್ಕೊನ್ಮೆ ಕೀಕ್ಷ್ಣನಾಗಿ ನೋಡಿ ವಖಖ ನ ಇಚ್ಚೆ ಕೊಂಡಮ್ದು. ಎರನಿ ಬಂದುದು ತಿಳಿದೂ ತಾನು ಕಾಲು ಕೇಳಲುರದೆ ನಿಂತಲ್ಲೆ ಚ ನಿಂಕಿಷ್ದಲಿಂಗ್‌ ಬೆಳ: ಆದಾಗ ಓಡಿ ಬಂಡು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದವನು ಬಾಬ್ಬು,.ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ರವಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಚಿಕಿತನಾಗಲಿಲ್ಲವೇ" ಇಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆ ನತ್ತ? ಯಾಕೆ ಶುಭ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಾ? ನೀನೇನೋ ರಘು ಅಷ್ಟ ಹೆದಂ ಬಿಳಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ?” ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಹಾ ಸುಕ್ಸೆ ಬಾಬು ಬದೆದ್ನಕೆ. "ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಸೇ ನಿಮಗೋಕ್ಯರ ಒಬ್ರೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕರಾಖ್ರು ಎಸ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಊಜಟಾನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಲೊ, ಳ್ಳೊಇ ಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾ ವ್ರ, ರವಿ ಧೂನಿಸಿ ಬಂದು ತಾನಿರುಪುವನ್ನು, ಬುವಿರುವು ನ್ನ ಮರೆತು ಶುಭಕನ್ನು ತನ್ನೆ ಜಿಗೆ ಅಸ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು.**