ಒಂದು ದಿನ ಇವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಳಿಯಂದಿರು ಬೇಟಿಗೆ

ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆಮೆ ತಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಗಳು ಬೇಡವೆಂದು

ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು, “ಅಪ್ಪಾ, ಆನೆ ರಾಜಕುಮಾರರೂ

ಬೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರ೦ತೆ. ಅವರಿಗೂ ಒ೦ದು ರಥ ಕೊಡು" ಎ೦ದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಕ್ಕರು. ಆಮೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಒ೦ದು ಕು೦ಟು ಕುದುರೆ

ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹರಿಯದ ಕತ್ತಿ ಕೂಟ್ಬರು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಆಮೆ

ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಹೊರಟಿತು.

ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ನರೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ತಡ ಆಮೆಯು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಅವರಿಗಿ೦ತ ಮೊದಲೆ ಅಡವಿಗೆ

ಹೋದ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಅಳಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು.

ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೂ೦ಡು ಓಡಿ ಬ೦ದರು. ಸೈನಿಕರೊ೦ದು ಕಡೆ, ರಥ ಒಂದು

ಕಡೆ, ಇವರೊಂ೦ದು ಕಡೆ - ಹೀಗೆ ಫಜೀತಿಷಟ್ಟರು. ಬದುಕಿ ಬ೦ದದ್ದೆ ಸಾಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡು ವಾಪಸು

ಓಡಿದರು.

ಓಡೋಡುತ್ತ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಎರಡೂ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕೊ೦ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಡು

ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಮೆಲ್ಲುತ್ತ ಕೂತಿತ್ತು. 'ಅರೆ! ಆಮೆಯಂ೦ಥಾ ಆಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುವಾಗ ನಾವು

ಹಾಗೇ ಹೋಗುವುದೆ೦ದರೇನು!' ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಉಪಾಯದಿಂದ ಈ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ತಾವು

ಒಯ್ಯಬೇಕ೦ದರು.

ಆಮೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು “ಅಯ್ಯಾ, ಈ ಹುಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ” ಎ೦ದರು.

"ಹಾಗಾದರೆ ವಿಮ್ಮ ಅರ್ಥರ್ಥ ಮೀಸೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಡಿ” ಎ೦ದು ಆಮೆ ಹೇಳಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಯೋಚಿಸಿದರು.

“ಇವಷ್ಟು ಮೀಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಹಾ! ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಚೆಲುವರಾದ್ದರಿ೦ದ ಮೂಗಿನ ಎರಡೂ

ಕಡೆ ಮೀಸೆ ಇದ್ದರೂ ಚ೦ದ, ಒ೦ದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಚ೦ದ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಈ ಮೀಸೆ ಇನ್ನೆ೦ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ೦ಥಾ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯಲಾರದೆ?” ಹೀಗೆಂದು ವಿಚಾರ

ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥರ್ಥ ಮೀಸೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು

ಹುಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದರು.

ಜನ ಇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಧರ್ಥ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿ೦ದ ಏನೇನೋ

ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚ೦ದವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಆಮೆ ರಾಜಕಮಾರ ಮಾತ್ರ

ತನ್ನ ಕು೦ಟು ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದ. ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್‌ಲ.

ಹುಡುಗರು ಇವನ ಕು೦ಟು ಕುದುರೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಚೇಷ್ಟ ಮಾಡಿದರು.

ಆದಿನ ರಾತ್ರಿ "ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವ೦ತಾಯಿತಲ್ಲಾ!” ಎ೦ದು ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರದಾನಿಯ ಮಗಳು

ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿದೆಯೆ೦ದು ತಿಳಿದು ಆಮೆ ರಾಜಕುಮಾರನ ರೂಪ ಹೊಂದಿ ಇವಳ

ಸಮೀಷ ಬಂದ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಳು. ತನ್ನ ಗಂಡ ಆಮೆಯಲ್ಲ, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ರಾಜಕುಮಾರನೆಂದು

ತಿಳಿದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು “ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ಆಮೆ ವೇಷ ಬಿಸಾಡಬೇಕು” ಎ೦ದಳು.

“ನಾಳೆ ಸಭೆ ಕೂಡಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ” ಎ೦ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಹೇಳಿದ.

ಮರುದಿನ ಸಭೆ ಕೂಡಿತು. ರಾಜ, ಪ್ರಧಾವಿ, ಅವನ ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಜನರು-ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿದರು.

ಅವರೆಲ್ಲರ ಎದುರು ಆಮೆ ಆಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರನಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದರು.

ರಾಜಕುಮಾರ ತಾನು ಆಮೆಯಾದದ್ದರ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ. ಹೇಳ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರದಾನಿಯ ಅಳಿಯಂ೦ದಿರ

ಮೀಸೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ

ಕಟ್ಟಿದ. ರಾಜಕುಮಾರ ತನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ.