ಈ ಭಾನುವಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಗೆ ಏರಜೇಕು. ಏನು ವಿಶೇಷ ? ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ಜ್ಹೇವೆ. ನಾನೇ ಬಂದು ಕರೆಯಲು ನನಗೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತಾ ಬಾ?ಬರ್ಡನಿ. ಹನಿಮೂನ'ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ಕ ನವ್ಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಗೆಯವರು ಮುಂದಿನವಾರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಗಪೂರ'ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಸಿಂಗಪೂರ್‌ಗಾ ? ಕು. ಭಾನುವಾರ ಬರೋದು ಮರೆಯಬೇಡ. ಅನ್ಭುತಾ ಹೊಂಗುಟ್ಟದಳು. ಶೇಖರಗೆ ವಿಷಯ ಕಿಳಿಸಿದಾಗ ಅನನು ಗೊಣಗಾಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಜೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣೆ, ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲಾರಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಾನೂ ಜಂಬವಿಲ್ಲ,

ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತಲ್ಲಾ ? ಪೂಜೆ-ಗೀಜಿಗೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ?ಸತ್ಯ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಕಕಿದಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರಬಾರದು. ಹೋಗಿ ಬಾಸ್ಸೆ ಎಂದರು ಸರೋಜಮ್ಮ ಶೇಖರ್‌ ಒಪ್ಪಲೇಜೀಕಾಯ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಳು, ಸಣ್ಣ ಜರಿಯಂಚಿದ್ದ ಟೊಮೊಟೋ ಕೆಂಪಿನ ಕೀಷ್ಮೆ ಸೀಕಿ ಉಟ್ಟು ಉದ್ದಕೋಳಿನ ಬೌ ಸ್‌ಧರಿಸಿದಳು, ಕೃತಕ ಕೆಂದಿನ ಸೆಟ್‌ ಫಂಸಿ, ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಆಧುಫಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುರುಬು ಕಟ್ಟಿದಳು.

ಹೊರಡುವ ನೊದಲು ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಳು. ಅನ್ಲಿಅವರು ಮಾಡುವ ಉಪಚಾರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡೆಜೇಡಿ. ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾಗ ಅನರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಮ್ಮ ನೆಗೊಂಡು ದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಕೆಯಿ)ರಿ,?

ಶೇಖರ ಸುಮ್ಮಕೆ ಹೂಂಗುಟ್ಟಿ ದ, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರಿಮಂತರೆಂದಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮಂಜುಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮೋಹನ ಅಂತಹವನಲ್ಲವೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಮಂಜುಳ ಮನಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂಭತ್ತು. ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು.ಅ ಮನೆಯ ಅಂದ-ಜಚೆಂದ ನೋಡಿ ಮಂಜುಳ ಬೆರಗಾದಳು. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮನೆ ತಿಳಿಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ದಿಂದ ನವವಧುವಿಕಂತೆ ತೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ತೋಟ ಮನಸೆಳೆಯುನಂತಿತ್ತು.

ಚಿಕ್ಕದಾದ ವೆರಾಂಡ್ಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್‌, ಹಾಲ್‌ನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಮುಗಳು, ಹಾಲ್‌ದಾಭ ರೊಡನೆ ದೊಡ್ಡಹಜಾರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ದೇವರ ಮನೆ, ಊಟದ ಮನೆ, ಒಂದುಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಗೆಹೋಗಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಹಜಾರ ದಾಔದೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳ, ನಾಲ್ಕು ಬಚ್ಚಲು ಮನ್ಯೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿ ಕೂಡ ಜೊಡ್ಡ ಹಾಲ್‌, ನಾಲ್ಫು ರೂಮುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ರೂಂನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಂಚ್ಕ ಫ್ಯಾನು ಗೋಡಿ ಬೀರುಗಳ್ಳು ಕೆಳಗೊಂದು ಫೋನ್‌, ಮೇಲೊಂದು ಫೋರ್‌ ಇದ್ದವು. ಮನೆಯ ನಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ ಇತ್ತು.

ಜೀವರ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಂಜುಳ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆಒಡವೆ ಧರಿಸಿ ಭಾರೀ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಮೋಹನ ಜರಿಯಂಚಿನ ನೈಸೂರ್‌ಸಿಲ್ಫ್‌ ಪಂಚೆ, ವಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಕುಮ ಅವನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೆರಗು ನೀಡಿತ್ತು.ಮೋಹನನ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ ಕೂಡ ಮೈತುಂಬಾ ಒಡವೆಥರಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀಷ್ಮೈ,ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಫ್‌ ಸೀರೆಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೃತ ಅಯಾಸವಾದವಳಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವರೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೋಡುನ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮನ ತನ್ನನ್ನು ಮಂಜುಳಳ ಜೊತೆ ಹೊಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಕೊರಗಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಜಾಯಿನಾತಾತಿಗೂ ಅವಳು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಳೆಯುನಾಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಳು. ನೀವು ಮಂಜುಳ್ಳ ಅವಳ ಗಂಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಕೈತೋರಿಸಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಅನ್ಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಮಕೆ ತಲುಪುತ್ರಿದ್ದಂತೆ ಶೇಖರ್‌ ಕೇಳಿದ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?

ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಿದೇಂತ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎರಡು ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ-ಸುಣ್ಣ ಕಾಣದ ಈ ಮಕೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ? ಅವರುಗಳಿಗೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಸಿಂಗ್‌ ಹಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶೈನಿಂಗ್‌ ಸಿಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಜೀಜಾರಾಗುತ್ತೆ.'

ಆನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬೇಜಾರು. ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮು? ಅದು ಅವರವರ ಯೋಗ. ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು, ವರ್ನೆನ್ಸ ಜೀಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ಇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಭ್ಪನ ಆಸ್ತಿಇದೆ. ನಾವಿಬ್ರೂ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೇನ್ಸ್ಸ' ಬಾ ಅಂತ ಕರಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಎಂದು ತಾಕ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ ಕೇಖಂ,ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋರ್ಷ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ ಹೇಳಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಊಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು ನಂಗೆ ನಿಬ್ರೆ ಬರಾಯಿಡೆ ಎಂದು ಮಲಗಿದ ಕೇಖರ್‌.