“ಅಮೃತ, ಅನರೆಲ್ಲಾ ಬಂದ್ರು” ರೂಮ್‌ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ದರು ನಿಜಯಮ್ಮ. ಅಮೃತ ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಗುರುಳು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.“ಅಕ್ಕ, ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಓಡಿಬಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅವಳ ಕೊನೆಯ ಶಂಗಿ ಚಂದ್ರಿಕ, ಅನ್ಭುತ ನಕ್ಳು ತಂಗಿಯ ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಟಿದಳು.ಹೊರಗಜಿ ಅಮೃತಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬಂದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹುಡುಗ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದನ್ಲಿದ್ದ ಜಿ.ಎ.ಓದಿದ್ದ. ಇರುವ ಇಟ್ಟರು ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ಮು ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ. ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಸ್ಟರಾಗಿದ್ದರು.ಸರ್ವೀಸಿ”ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾಶದಿಂದ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ದರು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಗರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು.

ಅಮೃತ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಮಾಡಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಾಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳೇ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ಅವಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಇಬ್ಬರು ಶಂಗಿಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅನ್ಳುತ ಜೆಲುಪೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕ್ಳೈ ಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅ ಕನಸುಗಳು ಕಂಗಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವಳ ತಂದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು. ಆತ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಫವರ್ಶನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ, 7 ಜನರ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೃತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 500 ರೂನಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಒಡವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಳು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜೊಕೆ ಓರೆ ಉಂಗುರ, ಎರಡೆಳೆಯ ಸರ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಳ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂದವರ್ಯಾರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗಲೂ ಅನಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹುಡುಗ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಕ ಕೂಡಿದೆ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಎಂದಿದ್ದರು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಭೃತಾಗೆ ಬೇಡ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟಂ", ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವರಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಶೇಖರನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬದ್ದಳು. ಶೇಖರನ ಠೊಡ್ಡಕ್ಕ ಶಾರದಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಒಪ್ಬಿಗೆ ಯಾದಳು. ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಆಡಂಬರದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಒಪ್ಪುವ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಳು, ಆವಳ ಸೊಂಪು ಕೂದಲು ನಿಡುಜಡೆಯಾಗಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿತ್ತು.