"ವಿನ್ನ ಕೊಳಲು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ ಜಾರಿಕೊ೦ಡ. ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಒ೦ದಕ್ಕೆ

ಹತ್ತರಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕರಾರಿತ್ನಲ್ಪವೇ? ಇದೇ ಸಕಾಲವೆ೦ದು ಬ೦ದು ಬಡತಮ್ಮ ಬೆಳದ

ಧಾನ್ಯವನ್ಮೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದ. ಬಡತಮ್ಮ ಕೈ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂತ. ಇದ್ದಬಿದ್ದ ದವಸ

ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ್ಬ ತೆಗೆದುಕೂ೦ಡು ಹೋದುದರಿ೦ದ ಪಾಪ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡೋದಕ್ಕ ಅವನ ಬಳಿ

ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ದಿನವ೦ತೂ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಗು೦ಪಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ

ಬಡತಮ್ಮ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬ೦ದ.

ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ “ಯಾಕೋ ಬಡ ತಮ್ಮಾ, ಈ ಕಡೆ ಬ೦ದೆ?”

“ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಳಿಲ್ಲ” ಬಡತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ, “ಗ೦ಜಿಗೆ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ

ಉಳಿಸಬಹುದು.”

“ಸರಿ, ಒ೦ದು ಬೊಗಸೆ ತು೦ಬ ಸಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಒ೦ದು ಚೀಲ ಹಿಟ್ಟು ವಾಪಸು ಕೊಡು.”

"ಓ೦ದು ಬೊಗಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಹಿಟ್ಟು! ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ತಲ್ಲವೇ?”

“ಹೌದೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೊಗಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು” ಎ೦ದು ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ.

ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ ತಮ್ಮ ಬೊಗಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ.

ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ರನೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಹಾರಿಹೋಯಿತು.

ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನೆದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು

ಶಿಕ್ತಿಸಲೇಬೇಕೆ೦ದು ಬಡತಮ್ಮ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಯಲಿನೊಳಗೆ ಓಡಿತು. ತಮ್ಮ

ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬ೦ದ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ತು. ಬಡ ತಮ್ಮ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬ೦ದ.

ಅವನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಲಾರದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ವಿ೦ಂತು - “ಬಡ ತಮ್ಮ, ಯಾಕ ನನ್ನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಓಡಿ

ಬರುತ್ತಿರುವೆ?” ಎ೦ದಿತು.

“ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿದಿದ್ದವು. ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ಕಡ ತ೦ದು ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕೋಣ

ಎಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿ೦ದ ಒ೦ದು ಬೊಗಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವಿದಿಯಲ್ಲ ಮೀಸಿ ಅದನ್ನು

ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬರಿಗೈಯಿ೦ದ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೇಳು?”

“ಇಷ್ಟೇನೋ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನ್ನ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಆನ೦ಂದಕ್ಕೂ

ಕಾರಣನಾಗುತೆನೆ. ಇದು ನೋಡು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಏನು ಬೇಡಿದರೂ

ಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ ಬರುಗಾಳಿ ಒ೦ದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಬಡತಮ್ಮರನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ಕರೆದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ. ಅವರು ಬಗೆಬಗೆಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳು

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಯಿ೦ದ ಹೊರಬಂ೦ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು.

ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರು ಆಗಷ್ಟೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ ಬ೦ದ. ನೋಡಿದರೆ

ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವಿದೆ! ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು ಕೆ೦ಪಗಾದವು.

“ಇದೇನೋ ತಮ್ಮ. ಆಗಲೇ ಶ್ರೀಮ೦ತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆಯೋ ಹೇಗೆ?”

ತಮ್ಮ ವಿನಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ “ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲ. ಏವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಉ೦ಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದು

ಬೇಕಾದರೆ ವಿನಗೂ ಒ೦ಂದೂಟ ಹಾಕವಷ್ಟು ಅನ್ನವಿದೆ. ನೀನು ಬಾ ಅಣ್ಣ.”

"ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಕೂಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಚೀಲ ಹಿಟ್ಟುಕೊಡು” ಎಂದು ಅಣ್ಣ.

“ಅದಕ್ಕೇನು, ಈಗಲೇ ಕೂಡುತ್ತೇನೆ” ಎನ್ನುತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬ೦ದು "ಒ೦ದು ಚೀಲ

ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡು” ಅ೦ದ. ಅವನ ಮಾತಿನ್ನೂ ಅವನ ಬಾಯೊಳಗೇ ಇದೆ - ಒ೦ದು ಚೀಲ ತುಂಬ

ಹಿಟ್ಟು ಬ೦ತು. ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣವಿಗೆ ಕೂಟ್ಬಿ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ.

ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ.

ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದ.

“ತಮ್ಮಾ ತಮ್ಮಾ, ಮನೆಗೆ ತು೦ಬ ಜನ ನೆ೦ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವುದೆ೦ದರೆ

ತುಂಬ ತೊಂದರೆ. ಒಂದೆರಡು ಗ೦ಟಿ ನಿನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ

ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆ” ಅ೦ದ.