**नामदेवची कहाणी**

सार्थक नाडकर्णी यांनी लिहिलेले

नामदेव नावाचा एक लहान मुलगा होता. त्याच्या वडिलांनी दमाशेट नावाचे जेवण शिजवून विठोबा मंदिरात नेले आणि भगवान विठोबाला भोजन दिले. तो घरी जायचा आणि जर एखादा भुकेलेला माणूस सापडला तर तो त्यांना खाऊ घालून घरी परतत असे. एके दिवशी दमाशेट आजारी पडला आणि मग त्याने नामदेवाला भगवान विठोबाचे जेवण देण्यास सांगितले. नामदेवने भगवान विठोबाला जेवणाची ऑफर देताच नामदेवला वाटले की भगवान विठोबा त्यांचे जेवण खातील. तसे झाले नाही म्हणून तो रडू लागला. तो थांबला आणि थांबला. मग त्याने भगवान विठोबाला धमकायला सुरुवात केली, जर तुम्ही माझे जेवण खाल्ले नाही तर मी डोके टोकण्यास सुरवात करतो. नंतर, भगवान विठोबा प्रकट झाला आणि नामदेवाने त्यांना दिलेले भोजन खाल्ले. नामदेव डोक्यात दडकायला थांबताच त्याने प्लेटकडे पाहिले आणि सांगितले की त्याने दुपारचे जेवण संपवले. नामदेव खूप खूश झाला म्हणून त्याने घरी धाव घेत आपल्या आईला सांगितले. त्याची आई, गोनाभाईंनी त्यांचा मुंडका केला नाही, परंतु त्या बदल्यात भगवान विठोबाने नामदेवाला एक दिवस हिम म्हणून खेळायला सांगितले, आणि त्यानंतर भगवान विठोबा म्हणून नाटक करणे किती अवघड आहे हे नामदेवाला कळले.