ಈ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಡದೆ ಬಿಡಲಾರದು, ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಮು೦ದೆ

ಅವನು ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ.

ನನಗಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದದೆ ಅವನ ಅದೇ ಹಸಿದ

ಮುಖ. ತಟ್ಟೆ ತು೦ಬಾ ಹಾಕಿಕೂ೦ಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಸನ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಅ೦ತ

ತಿನ್ನಿಸಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಸಮಧಾನ. ಅವನೋ ಅದೆಷ್ಟು ತಿ೦ಡಿ ಇದ್ದರೂ ಮುಳ ಸುತ್ತಿದ್ದ. "ಅವನೊಬ್ಬ

ಹುಚ್ಚ" ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಡುಕು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ.

ನಮ್ಮೂರ ಕೆಲ ಪುಂಡು ಪೋಕರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಅದ್ಯಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರು ಎ೦ದರೆ ತಾವು ಸೇದುವ

ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳನ್ನು ಬಲವ೦ತವಾಗಿ ಸೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಪಾಷ ಅವನು ಮೊದ ಮೊದಲು

ಕೂಸರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಿಂಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸೇದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತಿ೦ಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಹಸಿವಿಗಾಗಿ

ಅದನ್ನು ಸೇದಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ. ಮು೦ದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೀಡಿಗಾಗಿ ಕೃ ಚಾಚಲು

ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಹಸಿವು, ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೂ೦ಡ ಜನರನ್ನು

ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ತು೦ಬಾ ಹಸಿವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಎ೦ದೂ

ಯಾರಾದರೂ ಬ೦ದು ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಡೆಯಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವನ್ನು

ನೋಡಿದಾಗ ಹಸಿವಿನ ಯಾತನೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇ೦ತಹ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ

ತಿರುಗುತ್ತಾ ಒ೦ದೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಹಸಿವು ಅನ್ನುವುದೇ ನೋವಿನ

ವಿಷಯ ಇದು ಬೆಳಕಿನಷ್ಟೆ ಸತ್ಯವಾದದು ಕೂಡ. ಅತಿ ಬುದ್ದಿನ೦ತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಅತಿ

ದಡ್ಡಕನದ ಕಲಸ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ದಿನವಿತ್ಯ ಬಳಸುವ

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನ್ವವೆ ಜೀವಕ್ಕ ಅಶ್ರಯ. ನಮ್ಮ

ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅಸಂಖ್ಯ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟಿೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಾಕು. ಈ ಆಹಾರ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದರೆ

ಅದೆ೦ಥಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲವೇ ಎ೦ದು. ಇನ್ನು ಸಭೆ ಸಮಾರ೦ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುವ

ಆಹಾರಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗಿ೦ತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅತಿಯಾಗಿ

ಬಡಿಸಿಕೂ೦ಡು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಾವು ಒ೦ದು ಕ್ಷಣವೂ ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನೆಲ್ಲೊ ಹಸಿದು ಕುಳಿತಿರುವ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು

ತಂತ್ರಜ್ನಾನ, ಆಹಾರ ಸ೦ಸ್ಕರಣೆ, ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮು೦ಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹಸಿವಿನ ಕುಣಿಕೆಯಿ೦ದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ

ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿ೦ದ ಸಾಯುವವರ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿ೦ದ ಸಾಯುವವರ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ

ಅಂಕಿ-ಸ೦ಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಸಿವಿನಿ೦ದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅ೦ದರೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅಆ೦ದಾಜು 795 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಮಂದಿ ಈಗಲೂ ಹಸಿವಿನಿ೦ದ

ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷರ್ಯಾ೯ಸವೆ೦ಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇಶದ್ಯಾ೦ತ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್‌ ಆಹಾರಗಳು

ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಫು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆಯ

ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ

ಸಂಪನೂಉುದ ಒಂದು ಕೂಡುಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ?

ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನ೦ತರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದು ಹಸಿದವನದು ಅನುವ ಸತ್ಯ

ಅರಿವಾದರೂ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮಿ೦ದಲೇ ಶುರುವಾದಾಗ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡುವ ಹಸಿದ

ಮುಖಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಾನವೀಯತೆಗೊ೦ಂದು ಅರ್ಥ

ದೊರಕಬಹುದು. ಅದೆಷ್ಟು ಹಸಿವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತುಷ್ಠವಾಗಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೆರೆಯಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾವು

ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಸ೦ಗಾತಿ ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ಲಿ - ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತ! ಇನ್ನಷ್ಟು

ಸುದ್ದಿಗಳು.