**ಅಶ್ಯುಸನ “ಹೌದಾ ಶುಭಾ ? ನೀನು ಬಹಳ ಹೆದ-ಪ್ರಕ್ತಿ , ಹೆರೋಕ್ಸೇನಾ ಗುಕ್ತೇ? ಘು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ?” “ತಾನೆಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕ | ತನಗೆ ಬರಸಿಡಿಕೆರಗಿದಂತಾಗಿತ್ತು.ಗಂಟಿಲು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ?\*ರವಿ... ನೀನು ಅನರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ.-ವುರೂ ತಪ್ಪು,ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಜೇಡ....?“ರವಿ ಮೆದು ನಗೆ ನಕ್ಕು “ಬಾಬು, ಉಬಿ ಮಹಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಶುಭನನ್ನೂ ತನಗೊನಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರಿಯು ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇತೆ ನೀರುಕ್ಕಿ ಬಂತು? ಉತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಫಿಶ್ಜೆ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಶುಭನ ಮೈಸೊಂಸಿನ ನೆನಪಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಶಶ್ಪಿನರಿವು. ತನ್ನನ್ನು ನಂಜಿ ಬಟ್ಟು ಹೋದ ಅವಗೆ ತಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುತೇ ) 'ಎನಳಜೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಡ್ಬೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ರವಿಯೆಂದೇ. ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ತಾನು ಅವರಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ಮ.ಖ ತೋರಿಸಬಹುವೇ ? ತಾನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಶುಭ ರವಿಗೆ ಡೇಳಿಬಟ್ಟ ರೆ ತನ್ನ ಗತಿ? ಅನಸು ಹೇಳುವಳೇ ? ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲನೇ? ತಾನು ಕೂಡಲೇ ಊರ ಹೋಗುನೆಕೊಡು ಮಾನಕೆಯ ದಿನ ಹೇಳಿಗ ತಂಡಿ ತಾಯಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದರು. ರನಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದ.**

**ಆದರೆ ಹಿನ ಗಡ್ಡೆ ಯಂತೆ ಹತಿರಲ್ಲುನೇ ? ಅವಳೆ ಕೈಲಿದ್ದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇದೊಂದು ತಳಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲನೇ? ಅವ ಸನ್ನು ಬ ತಾನು ಒಳಗೆ ತಾನು ಕಾಣದೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಕಂಡು ಅವತು ಮುಖ ಎತ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಳು. ತಾನು ಬಗ್ಗಿಯು ತ್ರ ದ್ದೆ ಹೊನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿ ಕೊಂಡು. ನಳ ಮಜವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಫ್‌ ಕೋಡಿ ನುತ ತಲೆ ತ್ಗ್ಗಸಿ ವೆ.ಲ್ಲನುಸಿರಿಸಿರಲ್ಲಕನೇೇ ? ಸಾರಿ, ನಾನು” ಹೂತು ತುಳಿದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ... ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ,ಗ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ತುಂಿದ್ದ ಹೂನನ್ನು ಕುಂಡರಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಹೂನಿನಿಂದರೋ ಕುಂಡನಿಂವಲೋ ಅಧವಾ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದೆಳೆೊ ಹೆಥಿಗಳೆರಡು ನೆಲನ ಮಲೆ ಉರುಳಲಿಲ್ಲನೇ ? ತಾನು ಹೆಇರಟು ನಾತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ಪನ್ನ್ನು ಬಾಗಿಲತನಕ ಬಂದು ಬೀಳ್ಳೊಟ್ಬದ್ದರು ಆದಕೆ ಅನಳು... ತನಗೆ ಕಾಣದಾತೆ ಎಲ್ಲಡಗಿದ್ದಳೋ ? ತನಗೆ ಅನಳನ್ನು ನೋಡಸೇ ಕ್‌ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷನೆ ಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನತು ಎಬಿ,ಲ್ಲರ. ಶುಭ...**

**ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುನಿಲ್ಲ...ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಕು ಎಂದಾಗ ರವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ನ್ನು ಕ್ಸ ಹಿಡಿದು ಕಕೆಶಂದಿರ ಬನೇ? “ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಂತ ಕೋಪ ಇರ್ಫೇಕು. ಅವಳಿಗೆ... ಆಲ್ಪಾ ಶುಭಾ?” ಎಂದು ರವಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಶಲೆ ತಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ... ನಾನು ಇನ್ನೊ ಮ್ಮ್ಮೆ ಬಗೆ "ಅತಿಕ್ರ ಮಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ...ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು 11 ಮಾಸ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ತೆಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದ ರು ಸಿತೋಗುತ್ತೆ (ನೆ ಅನ್ನಜ ರದಯ್ಯ ...ಹೋಗಿಟರುತ್ತೇೆ ಅನ್ಪು...,ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ತಾಯಿ ಬೈ ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ರವಿ ಮಧ್ಯಪೂರಿತರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಗ್ದ ತಂದೆ ರವಿಯ ಜಿನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಮುಖ ಮರೆಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವಳು... ತಾನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಯಾಜಿ? ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊ'ಗಿಬಿಟ್ಟ ಕೆಂದು ತಂತಿ ಬಂದಾಗ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜ ಹುಕಿ ದಿನವಿಡೀ ಅತ್ರಿದ್ವನ್ಟೇ.. ತಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಾಗದಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ದಸ್ಟೇ,,,,ಒನ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಬಸುಕೆ ""ಮುಗಿಲೆತ್ತ. ಕ್ಕೆ “ೋಡಾಗ ತಾನು ಕ್ಲಚ್ಚಿಗೆ "ಹೋಗ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಅದರ ನುತ್ತಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ.....**