ಬಡತಮ್ಮ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಟ್ಟಿ.

ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿ ತ೦ದ. ನೆ೦ಟರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಉಣಬಡಿಸಿದ. ಅವರು

ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಅಂಥದೇ ಇನ್ನೊ೦ದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ

ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ.

ರಾತ್ರಿ ಬಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತು “ಊಟಿ ಬೇಕು” ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ. ಬುಟ್ಟೆ

ಬರಿದಾಗೇ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಓಡೋಡಿ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ. “ನನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?” ಎ೦ದ. “ನಿನ್ನ

ಬುಲ್ಛೆ ವಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ” ಎ೦ದು ಅಣ್ಣ ಜಾರಿಕೊ೦ಡ. ಬಡತಮ್ಮತಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಮನೆಗೆ

ಬಂದು ಅಳುತ್ತ ಕೂತ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬ೦ದ. ಈ ಸಲ ಆತನ ಬಳಿ ಒಂದು ಡೋಲು ಇತ್ತು.

“ಕಮ್ಮಾ, ಬಡ ತಮ್ಮ, ಯಾಕಳುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಬಡತಮ್ಮ ಕೊಳಲು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಕಳೆದು

ಹೋದುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, “ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎ೦ದ.

ಸನ್ಯಾಸಿ ಕತ್ತು ಹಾಕಿ “ಹೀಗೋ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲಾರೆ ಎ೦ದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ

ಬಳಿ ಇದೊ೦ದು ಡೋಲು ಇದೆ. ತೆಗೆದುಕೊ. ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸಮಯ ನೋಡಡಿ ಬಾರಿಸಬೇಕಷ್ಟ. ನೀನು ಊರಿನ ಪ೦ಂಚರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳು ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ

ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿಸಬಹುದು.” ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೊರಟುಹೋದ.

ಬಡತಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಂಚರ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲಿ ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ. ತನಗೆ ನ್ಯಾಯ

ದೊರಕಿಸಿ ಕೂಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊ೦ಡ.

ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಸೇರಿದರು. ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಕೇಳಲಾಗಿ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ

ಆಷಾದನೆಯೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಶ್ರೀಮ೦ತನಾದುದರಿ೦ದ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು

ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ ಪ೦ಚರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನನ್ನು ಪ೦ಚಾಯಿಿಗೆ ಎಳೆದು

ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿ೦ದ ಬಡ ತಮ್ಮನನ್ನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ರರು.

ಇದರಿಂದ ಬಡತಮ್ಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ರಭಸದಿ೦ದ ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಡೋಲು ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದ.

ಸುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ “ಎ೦ಥ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಚೇಷ್ಟೆ” ಎ೦ದುಕೂ೦ಡು ಕುಣಿಯತೊಡಗಿದರು.

ಬಡತಮ್ಮ ರಭಸದಿಂದ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದ. ಪ೦ಚರು, ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ, ನೋಡಬಂ೦ದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ

ರಭಸದಿಂದ ಕುಣಿಯತೊಡಗಿದರು. ಯಾರಿಗೂ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನು ನವಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಲೊಲ್ಲದು. ಕೆಲವರಂತೂ

ಆಗಲೇ ಕೃಕಾಲು ಕುಸಿದು, ಕುಸಿದಲ್ಲೇ ಕಿರುಚುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. "ಬಡ ತಮ್ಮ, ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಆ ಡೋಲು”

ಎನ್ನುತ್ತ ಕೂಗಿದರು ವಿನ೦ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕುಣಿದರು. ಬಡತಮ್ಮನಿಗೆ, "ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ" ಎನ್ಫ್ನುತ್‌ತ

ಕುಣಿದರು. ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ “ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, ಬದುಕಿಸೋ” ಎಂದು

ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಬಡತಮ್ಮ "ನನ್ನ ಕೊಳಲು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿ ಕೂಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು

ವಿಲ್ಲಿಸೋದೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ತಾನು ಬಚ್ಡಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದ

ಮಾಯದ ಕೊಳಲು ಹಾಗೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತ೦ದು ಕಟ್ಟ. ಬಡತಮ್ಮ ಅವೆರಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ. ಅವೆರಡೂ ನಿಜವಾದ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು. “ಈ ತನಕ

ಕುಣಿದು ದಣಿದಿದ್ದಿರಿ, ಈಗ ಸ೦ತೋಷದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಬಡತಮ್ಮ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸಿದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕುಣಿದ ದಣಿವೂ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು.

ಬಡತಮ್ಮ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಿವಿ.