ಕಾಸಿಗೊ೦ದು ಸೇರು : ಬಡತಮ್ಮ - ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ಶೀಮ೦ತ. ಆಳು ಕಾಳು ಧನ

ದಾನ್ಯದಿ೦ದ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಬ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ

ಹಿಂಡುವ ದನಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ತೋಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್‌ಸಿರಾ?ರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಅವನಾಯಿತು, ಅವನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಯಿತು. ಸಣ್ಣವಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಅವನ ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿ೦ದ ಊರವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು "ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣಾ” ಎ೦ದೇ

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಬಡವ, ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣಜ ಸದಾ

ಬರದಿದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಲಾರದ ಬಡಕಲು ದನಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ

ಒ೦ದುಪವಾಸ, ಎರಡುಪವಾಸ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅವನನ್ನು ಊರವರು "ಬಡತಮ್ಮಾ” ಎಂದೇ

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೀ “ತಮ್ಮಾ” ಎ೦ದಿರಲಿ, “ಬಡ ತಮ್ಮಾ” ಎ೦ದಿರಲಿ, ಪಾಪ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು ಒ೦ದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಬ೦ದ. ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ “ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಕಾ,

ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ತುಸು ಅನ್ನ ನೀಡು” ಎ೦ದ.

ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬ೦ತು.

“ದುಡಿದೆಯಾ? ದುಃಖಪಟ್ಟೆಯಾ? ನಿನಗೇಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತೊಲಗಾಚಜೆ” ಎ೦ದ.

ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಡ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ. “ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವೆಯಾ?” ಎಂದ.

“ಅನ್ನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಗಂಜಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ” ಎ೦ದ ಬಡತಮ್ಮ. ಸನ್ಯಾಸಿ

ಗ೦ಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ. ಅವವಿಗೆ ಬಹಳ ಸ೦ತೋಷವಾಯಿತು. "ಅಯ್ಯಾ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಬಳಿ

ಇದೊಂದು ಕೊಳಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು. ದಿನಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊಳಲು

ನುಡಿಸು. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.” ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಕೊಳಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ.

ಮುಂದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು. ರೈತರ ಹೊಲ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಬಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ತು

ಬಿತ್ತಬೇಕೆ೦ದರೆ ಆತನ ಬಳಿ ಬೀಜ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ ತಮ್ಮ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ

“ಯಾಕೂ ಬಡತಮ್ಮಾ, ಈ ಕಡೆ ಬ೦ದೆ?” "ಹಂಗಾಮು ಬಂದಿದೆ” ಬಡತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ. “ನನ್ನ ಬಳಿ

ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲ. ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು.” "ಸರಿ, ಒ೦ದು ಚೀಲ ತುಂಬ ಬೀಜ

ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮು೦ದೆ ಬೆಳೆ ಬ೦ದಾಗ ಒ೦ದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಕೂಡಬೇಕು.”