

అనేక వందల సంవత్సరాలక్రీఠం పర్షియా దేశాన్ని సాబూర్ అనే చక్రవ ర్తి పరిపాలించే వాడు. ఆనాడు (పపంచంలో ఎక్కడా ఱయనను మించిన సార్వభౌముడు లేడు. దానధర్మాలు చెయ్యటంలోనూూ, [పజలను సుఖపెట్టటంలో సూకూడా అయనకు సాట ఎవరూలేరు. ఆయన భవనంలోక ఎటు వంటివారైనా స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించి, తమకు కావలిసిన కోరికలు కోరవచ్చు; చకకవ ర్త నోట ఎన్నడూ, " లేదు" అన్న మాట వచ్చేది కాదు.

సాబూర్ చకకవ అని ఒక కొడుకూ, ముగ్గురు అందగ తెలైన కుమా ర్తెలూ ఉండేవారు. అయన ఎటా రెండు ఉత్సవాలు జరిపేవాడు. ఒకట

వ సంత కా లం లో జరిగేది, రెండవది శరత్కాలంలో జరిగేది. ఈ ఉత్సవాలప్పుడు చక్రవ ర్తి బహ్మండమైన విందుల్, సమా రాధానలు చేసేవాడు ఈ ఉత్సవాలకు (్రపంచం అన్ని మూలలనుంచి జనం వచ్యి, చకకవ ర్తిక బహుమతులిచ్చి, అయనవల్ల సత్కారాలు పొందేవారు.

ఈ రెండు ఉత్సవాలకూ కొందరు ఖైదీలు విడుదల అయేవారు; ఉద్యోగులకు హొూదాలూ, జీతాలూ పెరిగేవ.

ఒక ఏడు వసంతోత్సవానిక ముగ్గురు సిద్ధులు వచ్చారు. వారిలో ఒకడు హాందూ దేశంనుంచి వచ్చాడ, రెండవవాడు రూమీ దేశంనుంచి వచ్చాడు, మూడవవాడు పర్షియా లోనే ఉన్న ఒక దూరప్రాంతం నుంచి

వచ్చాడు. అందరలలేగే ఈ స్ద్దలుకూడా రాజుగగరిక మూడు వస్తుపలు బహుమానంగా పట్టుకు వచ్చారు. అయితే విర తెచ్చిన మూడు వస్తులల చాలా అహరర్వ మైనవి. హొందూదేశంనుంచ వ చ్చిన సిద్దుడు రాజుగెరి ఒక బంగారు మనిఱివిగ్రహం బహూకరించాడి. ఆ వగ్రహం చేతిలో ఒక బంగారు బూకా ఉన్నది. రాజు \& విగ్రహాన్ని చూసి ముచ్చటపడ, "ఇది చాలా అందంగా ఉన్నది, కాని దీనివల్ల ఉపaూగమేమిట ?" ఆని అడిగాడ.
" మహాప్రభూ, దీనిని మీ కోటబ్వారం వద్ద ఎర్పాటుచేయించండి. శాత్రవులైరైనా కో దూరంనుంచే పసగగట్టి, చే తో ఉన్న బాకాను నీటవద్దకు ఎత్త ఊదుతుంది. అ చప్పుడ నిని శఁర్రలు చెల్లాచెదరై పారి పోతారు. ఈ వ్రగాం ఆమ కోటముందు ఉన్నంఠ కాలము తమకు శ(ఁ్రుభయ మన్నది ఉండద," అన్నాడు హాందూ దేశపు సిద్దుడ.

తరవాఠ చకక్రవ ర్త రూమీదేశప సిద్దుడు తెచ్చిన బహుమతేకే చూశాడు. ఒక విశాలమైన వెం డి పల $మ ~ ధ ్ య న ు ~ ఒ క ~$ బంగారు మగనెమలి ఉన్నది ; డానిచుట్టూ

బంగారు ఆడనెమళ్లు అమర్చబడ ఉన్నాంఖ. అదికాడా చూడటానిక చాలా అందంగా ఉన్నది. దాని వల్ల ఉపడూగమేమిటని చకకవ 8 అడిగాడ
" మహాప్రభూ, ఈ ఆదనెమళ్లు గంట
 గంటలు తెలుపుాయి ఈ మగనెమల నెలకొకమారు నోరు తెరి చంద్రవంకను చూపతుంది. ఇదే ఈ నెమళ్లలో గల ఎ షం," అన్నాడు రూమీడేశప్ సెద్దుడు.

చక్రవరి సంతోషంచ మూడో బహుమా నాన్ని తిలకంచాడు. అది నల్లకరరతో చేసన గుర్రం. బానిపైన బంగారు నగిむల్లు,

ఆాపటం చేసి రత్నాలూ పున్నాయు. దాని వప్ర నక్క కూర్చోవటాని ఏలుగ జీనూ, కార్లు పెట్టుకే వటానిక 8 కాబులూపన్నాయి.
" చూడtాని ఈ గుర్రం చాలా ముచ్చ టగానే పన్నది. కాని దినివల్ల ప్రడూజన పేమిట్" అన చకకర $ి$ అడిగాడు.

దానిక పర్షయాడేశపప సిద్రుడు, " మహ పపభూ, ఇది కిలుగురరం. ఎవర్రనానరే దీనిపై ఎక్క ఆకాశామార్గాన ఎక్కడికపడి
 మామూలు గురాల పై ఒక ఎడాదిలో వై్లె దూరం దీనిపైన ఒక్కరోజులోనే వె్ల పచ్చు!" ఆని జవాబిచ్చాడు.
"ఆద్భుతం! మీరు తెచ్చిన మూడు బహుమానాలూ అత్యద్భుఠంగా వున్నాయి. ఏటని పరీఃంచితేగాన ఏట మహాషను నేను నమ్మలేను!" అన్నాడు చక్రవరి సాబూర్.

వంటనే మూడు వస్తుపలనూ పరీక్రు పెట్టారు. అవి పరీషలో న్గాంయ. బంగారు వగ్రహం కోటకేస పచ్చే సైనికులను చూడ గాన్ బూకా పూది వారిని కంగారుపరిచింది. ఆడనెమథ్లు గంట గంటకూ కూఠలు కూశాయి. పోతే, కలలగగర్రాన్ని తెచ్చిన సబ్దుడ్ డానిపై ఎక్క అకాశంలోక ఎగిరి, చాలాసేపు గుం[ర్రగ తరిగి చివరకు చుక్రి ముందు వాలాడు.


ఈ వింతలు చూసి చక్రవ అశ్రర్యం ఇంతా అంతా కాదు. అయన ముగ్గురు సిద్ధులనూ పిలిచ, " మీరు నాకు వెలలేని వస్తుపులు తెచ్చి బహుమానంగా ఇచ్చారు. అందుకు ప్రతిఫలంగా మీరు కోరిన కోరికలు తీర్చటం నా విథి. కనుక నావల్ల మీకు ఏమికావాలో చెప్పండి. సంకో ఛించకుండా మీ కోరికలు ఏవైనాసరే నెర వేర్చుతాను," అన్నాడు.

వారు ముగ్గురూ రాజకుమా ర్రెలను వివాహమాడగోరారు. చకకవ క్తి సంకో చించక వెంటనే కాజీని పిలిపించి, నిండుసభలో వివాహపతాలు రాయించాడు.

చకకవ త్ తన పెద్దకూతురిని హాందూ దేశపు సిద్దుడిక, రెండవ కుమా ర్తెను రూమీ దేశప్ సిద్ధుడికి, మూడవ కుమా ర్తెను పర్షియా దేశపు సిద్దుడికీ ఇచ్చి త్వరలోనే పెథ్లి చేసే టట్టుగా ఏర్పాటయింది.

ఈ వి వా హ పతాలు తయారుకావట మంతా రాజకుమా రెలు పరదావెనకనుంచి చూస్తూనే పున్నారు. వారు ముగ్గురిలోనూ చిన్నది తన అక్కలకన్నకూడా ఎంతో గొప్ప అందగత్త. అమె తనకు కాబోయే భ.ర్తను చూడగానే దడుచుకున్నది. ఎందు చేతనంే అమెకు భర్త కానున్న పర్షియా దేశపు సిద్ధుడు శతవృద్దుడు. శరీరమంతా


ముడతలు పడి, కథ్లు గుంటలు పడి, చూడ టానికే మహ వికారంగా వున్నాడు.

అలాట ముసలితొక్కు తనకు భర్త కాబోతున్నాడని తెలియగానే ఆమె దుళఖం ఆపుకో లేక తన గదిక వెథ్లిపోయి, పక్కమీద బోల్లాపడి వెక్కివెక్కి ఎడవసాగింది. శోకా వేశంలో ఆమె తన దుస్తులు చించుకున్నది, గోళ్లతో ముఖమంతా రక్కుకున్నది, జుట్టు చందరవందర చేసుకుని శోకదేవతలాగా తయారయింది.

ఇది జరిగిన సమయాన రాజకుమారుడు అక్మార్ వేటకు వెళ్లిపన్నాడు. అతను తిరిగి వస్తూనే తన చిట్టిచెల్లెలు స్థితి గమనించాడు.

అతను వెంటనే ఆ మెను సమీపొంచి, " ఎందు కేడుస్తున్నావు, చెల్లీ ? నీకేం కష్టం వచ్చిందమ్మా? దాచకుండా నాతో నిజం చెప్ప! !" అన్నాడు.

రాజకుమాత్రె మరింత గట్టిగా ఎడుస్తూ, " నేనేమీ దాచను, అన్నా! నే నసలు ఈ ఇంట్లో వుడను. ఎక్కడ కైనా వెళ్లి అడుక్కుతింటాను I నాన్న నాకు ఇంత అన్యాయం చేస్తున్నప్పుడు ఇక నాకు అల్లా తప్ప వేరు దిక్కులేదు !" ఆన్నది.
"నాన్న నీకు చేస్తున్న (ద్రోమేమిటో చెప్పు ! నిష్కారణంగా నీ మనస్సును కేభ పెట్టుకోకు!" అన్నాడు అక్కార్.
" అన్నా, ఏంచెప్పను? నాన్న నన్నొక భయంకరమైన ముసలాడ కచ్చి పెళ్లి చేస్తా నని మాట యిచ్చాడు. ఆ ముసలాడు చూస్తే ఎవరో మాయలముచ్చులాగున్నాడు. వాడొక కీలుగుర్రాన్ని తెచ్చి నాన్నకు బహు మానం ఇచ్చి ఆయనను బుట్టలో వేసు కున్నాడు. నేనుమాగ్రం ప్రాణమైనా తీసు కుంటానుగాని అ ముసలాణ్ణి పెళ్లాడను," అన్నది రాజకుమా ర్తె.

కమరల్ అక్మార్ చెల్లిల్ని అనేకవిధాల బుజ్జగించి సముదాయించి, తం[డి వద్దకు వెళ్లి, " నాన్నా, ఎవడో మాయలమారివాడు

తెచ్చి నీకేదే బహుమానం ఇచ్చాట్ట; ఆ భాగ్యానికే నుపు మన అమ్మాయిని వాడి కచ్చి పెల్లిచేయ సెద్ధపడ్దాపట ! ఈవిధంగా అమ్మాయి గొంతు కొయ్యటం భావ్యమేనా ? ఆలా ఎన్నటికి జరగటానిక వీల్లేదు!" అన్నాడు కోపంగా.

చకవ 8 స మీ పంలో నే ఉండి ఈ మాటలు వింటున్న సిద్ధుడికి పట్టరాని కోపం వచ్చుంది. కాని ఇంత లోనే చకకవ క్, " నాయనా, ఈ సిద్ధుడు తెచ్చిన కీలు గుర్రాన్ని స్వయంగా చూసిఉంటే నువ్విలా మాట్లాడవు," అంటూ తన కొడుకును బయటి [పాంగణంలోక తీసుకువెళ్లాడు.

రాజసేవకులు కీలుగుర్రాన్ని తెచ్చి రాజ కుమారుడి ముందు పెట్టారు. దాని అందం చూడగానే అక్మార్ ముఖం విప్పారింది. అతను గుర్రపుస్వారీలో నిపుణుడు కావటం చేత, చెంగున §ీ లుగుర్రం పై ఎక్క కూచున్నాడు. అతను మామూలు గుర్రాన్ని అదిలించినట్టే కేలుగుర్రాన్ని ణక్కలో మడ మలతో గట్టిగా కొట్టాడు, కాని కీలుగుర్రం ఎమాత్రం కదలలేదు.

చక్రవ కదలటంలేదు. అ ది కదిలే ఉపాయం మావాడిక చెప్పండి!" అన్నాడు. సిద్ధుడు రా జ కు మారుడి దగ్గిి

మెడలో కుడిపక్కన బంగారు మీట కని పెస్తున్నదే, దాన్ని పక్కకు తిప్పితే గుర్రం పైక లేస్తుంది," అన్నాడు.

రాజకుమారుడు మీట తిప్పాడు. మరు షణం గ్రురం శరవేగంతో ఆకాశంలోక సూటగగా లేచి, కొద్ది క్రణాలలో కంటిక కని ఎంచకుండా పోయింది.

తన కొడుకు తరిగి రావటంకోసం చకక వ 8 చాలాసేపు ఎదురుచూశాడు. ఎన్ని గంటలు గడిచినా అతని జాడ తేకపోవటం చూసి ఆయనకు ఆందోళన కలిగింది. అయన సిద్ధుడతో, "స్వామీ, మావాడు తిరిగి రావటానిక మసం ఏమి చెయ్యాలి ?" అని అడిగాడు.

తనకం రాజకుమా ర్తె నిచ్చి పెల్లె చెయ్య గూడదన్నప్పటినుంచీ ఈ సిద్దుడిక రాజ కుమారుడిపైన చాలా కో పంగా ఉంది. అందుచేతనే అయన అతడిక గురాన్ని తిరిగి భూమిపైన దింపే \$టుకు చెప్పలేదు.
"రాజా, మనం చేయగరిగింది ఎమి లేదు. ని కుమారుడు తిరిగి వచ్చేమాట కల్ల. ఎందుచేతనంేే గురాన్ని దింపే Sటుకు నేసు చెప్పేలోగా మీవాడు మీట నొక్కి అకాశంలోక వెళ్లిపోయాడు. అతను అంత తొందరపడటం అతని త ప్పే!" అన్నాడు సిద్దుడు.

ఈ మాటలు వినగానే చకకవ $8 \mathbf{8}$ సిద్ధుడి పైన పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చింది. ఆ కో పంలో ఆయన తన భటులను పిలిచి, "ఈ దుర్మార్గుల్ణ చావగొట్టి కారాగృహం లోక తొయ్యండి!" అని అజ్ఞాపించాడు. వారు అలాగే చేశార్.

ఆ తరవాత చ[కవ ర్తి దుఃఖసము[్రంలో మున్నిపోయాడు. అయన శోకం గమనించి రజోద్యోగులు ఉత్స వాలు నిలుపుచేసి, దివాణం తలుపులు మూయించి, రాజ కుమారుడు కమరల్ అక్మార్ పోయినందుకు సంతాప ప్రకటనచేశారు. -(ఇంకా ఉంది)


## 2

[పర్షియాచకకవ ర్తి చేసే వసంతోత్సవానిక ముగ్గురు సిర్దులు వచ్చి మాడు అపూర్వమైన పస్తువలల్చ్రారు. వాటలో ఒకట కీలుగుర్రం. ఈ బహుమానాలకు [పతిఫలంగా చకవ తస ముగ్గుడు కుమార్రెలనూ ఇచ్చె ముగ్గురు సిద్దులకీ పెల్లెచేయ నిశ్చయించాడు. కీలుగు(రాన్ని ఇచ్చిన సద్్రుడు శతవృద్ధు. చకకవర్త అఖరు కుమార్తె అతి సొందర్యవత. అమె ఆ వృద్దును ప్ళ్రాడటం ఇష్టం తేక ఎడవటం చూసి చకవ క్తి కొడుకు కమరల్ అక్మార్ పెథ్ళక వ్యతిరేకంచాడు. తరవాత అతను కీలుగు| రాన్ని పరిషంచేటందుకు [పయ త్నించగా షుసలి సిద్రుడు అతనిక గురాన్ని ఆకాశంలోక ఎగిరించే కటుకు చెప్పె. దించే Sటుకు చెప్పలేదు. అందుచేత అక్మ్ర్ ఆకాశంలోక ఎగిరిపోయి మరి తిరి రాలేదు.


ఈలోపుగా కీలుగురం సూటిగా ఆ కాశంలోక వెథ్లిపోతూ త్వరలోనే సూర్యమండలాన్ని చేరుకుంటుందా ఆనిపించసాగింది. రాజ కుమారుడు అక్మార్ కంగారుపడసాగాడు.
" మ ముసల సెద్రుడు నన్ను నాశనం చెయ్యటానికే ఇలా చేశాడు. నా చిన్న

చెల్లెలు తనని పెళ్ళాడకుండా ఱడ్డుపడ్ఠానని వాడికి నామీద అగ్రహం వచ్చివుంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి? ఈ ఆపద తప్పే మార్గమేమిటి ? ఈ గుర్రం ఎగరటానిక మిట ఉన్నప్పడడ నేలమీద దిగటానికమాత్రం మీట ఉండదా?" అనుకుంటూ ఆతను


గుర్రాన్ని అంతటా అతిజాగ్రత్రగ పరీశ లించాడు. అప్పుడు గుర్రం జీనులో ఎడమ పక్క. అతి చిన్న మేకులాటిది ఒకట్ అతనిక కనబడింది.
"గుర్రం మొ త్రంమీద ఇది తప్ప మరే మీటా ఉన్నట్టు కనబడదు,", అనుకుని అతను డాన్ని నొక్కాడు. వాయువేగంతో పైక దూనుకుపోతున్న గుర్రం కకమంగా తగ్గసాగింది. కొద్దిసేపట్లో అది అకాశంలో ఆగిపోయి మట్ళి దిగనారంభించింది. దిగే టప్పుడు కూడా దానివేగం అంతకంతకూ విపరీతంగా హాచ్చసాగింది. తాను భూమి మీద అంత వేగంతోనూ పడిపోయి గుర్రంతో

సహ రూప్మాసీపోతానని అతను భయ పడ్డాడు. కాని ఆలా జరగతేదు. భూమి దగ్గి38 వచ్చినకొద్దీ గుర్రం వేగం తగ సాగింది. చిట్టచివర కది అతి సుతారంగా ఈక వాలినట్టుగా, నేలమీద వాలింది.

రాజకుమారుడు కమరల్ అక్మార్ తిరి థైర్యంతో ఊపిరి తిసుకున్నాడు. తనకు గుర్రం \$టుకు తెలిననందుకూ, చాపుతప్పె బతిక బయటపడినందుకూ అతను అల్లాకు (ప్రణామాలు అర్పించాడు.

తరవాత అతను అ గుర్రాన్ని నడిపే థుుక్తులన్నీ సాధించాడు. ఎందుచేతనం ేే ఆ కోలుగ్రరం ఎగరటమూ, దిగటమూ మాత్రము గాక, వెనక్కూ, ముందుకూ ఎగురుతుంది; వేగంగానూ, మెల్లిగానూ కదులుతుంది ; కథ్ళెం లాగితే కుడిక, ఎడ మకూ కూడా తరుగుతుంది. ఈ ఉపాయా లన్నిట్న రజకుమారుడు అభ్యసించాడు. తలలయపలసిన కటుకులన్న్ తలిశాయని తోచినమీదట అతను ఆ గుర్న్న్ గాలిలో కొ్ది ఎత్తుకు తిసుకుపోయి, సుమారైన వేగంతో పోనిస్తూ అనేక నదుల్, కొండల్, నగరాలూ, దేశాలూ, సముద్రాలూ దాట [ప్రయాణమై వెళ్ళాడు. ఈ ప్రయాణంలో అతనిక పూర్వం తెలాయని వితలు ఎన్నో

కనిపించాయి; ఎన్నో కొత్త నగరాల్, దేశౌలూ చూసి ఆనందించాడు.

అలా అతను ఆకాశాస వెళుతూండగా, కంద నేల పైన అతని కొక సుందరమైన నగరం కనిపించింది. ఆ నగరంలోని భవ నాలు బొమ్మల్లోలాగా చాలా అందంగా అమర్చి আన్నాయి. నగరంలో పచ్చిక బయళ్ళు తివాసీలు పరిచినట్టుగా ఉన్నాయి. పా టిమీద తే క్యూ జింక లూ పరిగెత్తు తున్నాయి. ఆ దేశంలో ఎక్కడ చూసెనా జలపపాహాలే!

రాజకుమారుడు అక్మార్ తన గురాన్ని ఆ నగరంమీదుగా గుండగా తిప్పి అక్కడ (పకృతిసౌండర్శాన్ని తనివి దీర చూస అసందించి, "ఈ సగరం ఏమిటో, ఇది ఎ దేశంంల వున్న దో, దీనిక రాజెవరో తెలుసు కోవాలి!" అనుకున్నాడు. సరిగా ఈసమ యానికే సూర్లుడు అ స్తమించి (కమంగా చీకటి క మ్ముకురాసాగింది.
" $ఈ$ రాత ఈ నగరంలోనే గడుపుతాను. రేప్ ఉదయం యిక్కఁినుండి బయలుదేర మా దేశం వెథ్లి, మా నాన్నగారితోనూ నా మిత్రలతోనూ నేను చూసిన వింఅలూ, నాకు కరిగిన వింత అనుభవాలూ-చెబు ఠాను," అనుకున్నా డతను.


తన గుర్రాన్ని ఎక్కడ దించాలా అన అతను అలోచిస్తూండగా అతనిక కంద ఒక రాజసౌధంలాటిది కనబడింది. అది సరగగా నగరం నడిమయాన ఫున్నది. దాని చుట్టూ బురుజులున్నాయి. కవచాలు ధరించిన నలఖైమంది భటులు ఈ టెల్, విల్లులూ చేతబటట్టి ఈ రా జ సౌ ధాన ప హ రా యిస్తున్నారు.

రాజకుమారుడు మీటన్క్కీలుగు(రాన్ని రా జ సౌ ధం పైభాగాన గల మిద్దెమీద దించాడు. తరవాత అతను గుర్రంమీది నుంచి 日ిగి ఆ గురాన్ని చూసుకుని చాలా ముచ్చటపడి, " $ీ న ్ న ి ~ త య ా ర ు చ ే స ి న వ ా డ ు ~$

స్రంగా సామానుకడుకాడు. అల్లా కటా §ంచి నేను అల్లు चేరుకుం ేే ఆ ముసల వాడ్ ఎన్ని బహుమానాలైనా ఇస్తాను," ఆసుకున్నాడు.

బాగా చీకటపడంది. అయితే రాజ భవ నంలో జనసంచారం మాటుమ్ీొగేదా కా రాజకుమారుడు ఆ మిద్దెమీదినుంచి అవత లిక రాలేదు. బాగా పాద్దుపోయ0ంది. అతనిక ఆకర దహాంచుకుపోతున్నది. చిపర కతను తిండికోసం వెతుకు్కంటూ మి డ్దె మి \& నుంచి మెట్లు దిగివచ్చాడు. ఆ మెట్లు ఆతన్ని నేరుగా కందిక తచ్చాయి. ఆక్కడ ఒక చాపడి కనిపించింది. దానిపై అందమెన

చలవరాథ్ళు పరిచారు. హటిైన తల్లని వెన్నెల పడు తున్నద. ఎక్కడా జన సంచారం గాని, మనుషుల అరి $ి గ గ ా న ి ~$ ఉన్నట్టు లేదు. ఆతను నిశ్చేష్టడై అట్ ఇట్య చూస్తూ, " ఎందుకు పచ్ప్న పీడ. ఈ రాత్ర ఆ మిద్దె మిడనే 0ెలాగో గడిపి తల్లవారుతూనే బయలుదేరి మా దేశం పోతాను," అను కుంటూండగా, రాజస్లాధం లోపలిభాగంలో ఒక కాగడా వెలుగుతూ కనబ డం ది. అ వెలుగులో అంతఃపుర డ్నారం బయట పరుపుమీద పడుకుని గట్టిగా గురకపెట్ట్ నిదపోయే నల్లట కొజ్జాబానిస కనిపించాడు.


## rex:R\%

వాడి పరుపు ద్వారానికి అడ్ఱంగా వేసివుస్నది. కాగడా వెలుగులో పాడి క త్తిపిడి నిగనిగా మెరుస్తున్న్రి. వాడి భోజనంసంచీ ఆ పక్రనే వున్న ఒక నల్ల రాతి స్తంభానిక బగగించబడిన మేకుకు వేక్లాడుతున్నది.

అ న్రీరానిసను చూస్తేనే రాజకుమా రుడిక కంపరం యె త్రంది. అతను (పాణా లరచేత బట్టుకుని అడుగులో అడుగువే:ు కుంట్ ఆహారపుసంచీని సమిపెంచి, బాన్ని స్తంభంనుంచి దించి ఇవతలిక తిసుకు వచ్చాడు. అందులో రుచికరమైన ఆహరం పుస్నది. రాజకుమారుడు దాన్నితిని చావడి మధ్ర పున్న జలయంతతం వద్ద నీరుతాగి,

ఆహరపుసంచీని తిరి స్తంభాని తగిలిం చాడు. న్గోబానిస ఇంకా గురకలుపెట్టి ని(ర పోతూనేవున్నాడు.

రాజకుమారుడు పాడి క త్తిపిడి పట్టుకుని పుపాయంగా క త్రిని ఒరనుండి బయటిక తశాడు. నిగో లెవలేదు.

రాజకుమారుడు థైర్యంగా అంతఃపురం లోక (పవేశించాడు. కొంతదూరం వెత్లెసరిక అతనిక మరొక ద్వారమూ, దానిక అడ్యంగా కట్టవున్న మఖ్మల్ తెలా కన పిం చా 00. అతను తెరను తోనుకుని ఒక విశాలమైస పడకగదిలోక అడుగు పెట్టాడు. ఆ గదిలో దంతంతో తయారుచేసిన ఒక మంచం పైన



ఒక అపూర్న సౌందర్గవతి ని(డపోతున్నది. ఆమె « టేశపు రాజుకూతురు. «మె మంచా ని నాలుగువైప్లా నలుగురు దాసీల? నేల పై పడుకుని నిద్రపోతున్నారు.

రాజకుమారుడు అక్మార్ రాజకుమా త్ సౌందర్యం చూసి వి(ాాంత చెంది స్తంభం లాగా నిలబడిపోయాడు. అంతలోనే రాజ కుమా ర్రె నిద్ర మేలుకుని కథ్ను తెరిచి కొత్త మనిషిని చూసి, భయపడకానిక మారుగా, " ఎవరు నీపు ?" అని ప్రశ్నించింది. అక్మార్ ఆమెను స మి పం చు ఱూ, పున్నాడు. మేము చూశాము," అంట్ల "నిన్ను (పేమించి పెక్నాడ పచ్చినవాణ్ణ !" దాసిలు కొఙ్జావాణ్ణ నిద్రలేప, " Dమిరా? అని థ్రర్యంగా జవాబిచ్చాడు.
 అని రాజకుమా త్తె మ్్ల్ ప్రశ్నించింది. ఆమె పేరు షమ్స్ అల్నహార్.
"అల్లా రానిచ్చాడు! నా అదృష్టం నన్నిక్కడిక తచ్చ్ంది !" అన్నాడు అక్మార్.
"నన్న నన్ను పెళ్రాడటానిs హాందూ దేశీంనుంచ ఒక రాజకుమారుడు వచ్చా డట. కొంపతి అది సువేనా? ఆయన అందంగా లేనందున మా నాన్నగారు పెథ్లిక ఒప్పకో తేదు. నువు అందంగానే పున్నా వే ?" అన్నది రాజకుమారి నహార్.

ఈ మాటవిన రాజకుమారడడు చాలా ఆనందం పొందాడు. అతను జవాబు చెప్పే లోపుగా రాజకుమారి చెలిక త్తలు నలుగురూ మేలుకుని, కొ త్రవాణ్ణ్ చూస ఎంతో కంగార పడుతూ, "అమ్మగారూ, ఎవరీ మనిషి?" అని అడిగారు.
" నాకూ తెలియదు. కథ్ను తెరెచేసరి ఎదట ప్రత్యకమయాడు. నిన్న నస్ను ప్్ళాడతానని పచ్పిన రాజకుమారుడేమో!" అన్నది నహార్.
" కాదు, కాదు. ఆ మనిష వికారంగా ఇదేనా అంతఃపురాన్ని సుపు కాపలాకాసే

## 

పద్ధతి ? ఈ మనిషిని లోపలెక రానిస్వా?" అని తట్టారు.

నీగోబానిస కంగారుతో క త్రాయాయబోయి తన ఒర ఖాళీ గా వున్నంగతి తలుసు కున్నాడు. వాడి కంగారు రెట్టింపయ0ంది. వడు పడకగదిలో8 వచ్చి రాజకుమారుఱ్తి చూ సి, "అయ్లా, మి రు మనిషా? .దయ్యమా ?" అని అడగాడు.
"నీచుడా, నన్ను దయ్యమంటావా ? చూడు నిన్నేం చేస్లో ?" అని అక్మార్ క త్ దూసి వాడిపైక వచ్చాడు.
"నన్ను నిష్కరఠఃంగా చంపక, తమ రెవరో సెలవివ్వండి!" అన్నొడు బానిస.
" నేను एజుగారి అల్ల్ణణి. అందుకనే నౌభార్గ ఉన్న చోట్క నేను వచౌృను!" ఆన్నాడు రాజకుమారుడు.
" చిత్రం, తమరు అలా ెలవిస్తే నేనే మనేది?" అంటూ బానిస అక్రడిసుండి పరగె త్పో00, రాజుగారని నిడ్ లేపుతూ కంగారుగా కేకలు పెట్టాడు.

యాజుగారు వాడి కంగారు చూసి, " ఏమిట్ర సంగతీ? త్వరగా చెప్పు!"" అన్నాడు అదుర్దాగా.
"మహరాజా, అమ్న్యయిగారి పడక గదిలో ఒక దెయ్యం చేర ఆమ ఱల్లుణ్ని


చెబుతున్న్రి. వెంటనే వెళ్లి మీరా దయాన్నిన్ని పదలగొట్టండి," అన్నాడు బానిస.

రాజుగా8ి వాణి చంపాలన్యంత కోపం వచ్చింి. " తుచ్ఛుడా, నువ్వక్కడ ఉండి కూడా ఆ దయాగ్ని లోపలికి ఎందుదు むోనిచ్డాఫు?" అంటూ అయున గబగబా రాజకుమా రె పడకగదిక వచ్చి దాస్లతో, " ఏం జరిగింది ? ఏమిట్రంతా?" అన్నా డు. " మేమేమి ఎరగము, మ హయా ఔ! మాకు నిโడ మెలుకువ వచ్చేసరిక ఈయన ఎపరో, ఎలా వచ్చాడో గాని, రాజకుమా రెత్తో మాట్లాడుతూ మాకం కనిపి ఆన్నారు దాసీలు.

రా జూగారు ఆక్మార్ను సమీ పించు సాగాడు. ఈలోపుగా రాజకుమారుడు రాజ కుమా రెను, "ఈయనేనా మీ తండి ?" అని అడిగి, ఆమె అవననని తలవూపిన మీదట, క త్తి దూసి రాజుగారి పైక లంఘిస్తూ పెడబొబ్బలు పెట్టాడు.

అతన్ని చూసి రాజుగారు భయుపడ, " అందరపడకు, కొంచెం ఆగు! ఇంతకూ నువు రాజకుమారుడ్హా, దయాశ్యనవా!" అని అడిగాడు.
" నేను సిసలైన రాజకుమారుణ్ణు. మీ కుమార్తె चాలా అందగత్త అని విని ఆ మె ను పెళ్ళాడ వచ్చాను గనక సరి

పోయింది గాని, నన్ను మరొకరు దయ్య మంటే వారి తల ఈపాట్క ఒక్క వేటుతో ఎగరగొట్టి ఉందును !" అన్నాడు అక్మార్. " నువు ని ంగా రాజకుమారుడివే అయితే, దొంగతనంగా అంతఃపురంలో s రావటం దేనిక? పైపెచ్చు నా ఆల్లుణ్ఐన చెప్పకుంటావా? ఇప్పుడు నా భటులను పిలిపించి నిన్ను చిత్రవధ చేయించానం ేే నిన్ను అదుకునే వాడెవడు ?" అని రాజు అక్మార్ను అడిగాడు.
"మీరు కొంచెంకూడా 'ఇంగితజ్ఞానం తేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. నాకన్న మంచి అల్లుడు మీకెక్కడ దొరుకుతాడు.

$+$

అదీగాక భటులను పిలిచి మీ కూతురి పడకగదిలోక పరాయివాడు ప్రవేశించాడని బయటపెట్టితే అప్రతిష్ఠ మీ కుమా ర్రెకే కదా?" అన్నాడు అక్మార్.
"అది నిజమే. కాని నా కూతురి పెళ్ళి బహిరంగంగా జరగాలి. ఎవరిక్ తెలియ కుండా జరిగిపోయిందం టే అదిమా【తం నాకు అ[పతిష్ఠ కాదా? అందుచేత కాజీ సమక్యో నా కూతురును నువే బహా రంగంగా పెళ్లాడు," అన్నాడు రాజు.
"నా అభ్యంతరం ఏమీలేదు, అలాగే పెళ్యాడతాను. కాని అందుకు నేను కొన్ని నియమాలు చెబుతాను. వాట్క మిరు ఒప్పు

500 లేసే మీరు కోరిన ప్రకారం పెథ్లి జరుగు తుంది," అన్నాడు త్మా5్.
" ఏమిటా నియమాలు ?" అని రాజు అడిగాడు.
"ఒక పద్రతి ఏమిటం ేు మిరు నాతో క త్తియుద్ధం చెయ్యటం. ఈ యుద్ధంలో మీరు ఓడిపోయే పక్లో మీ సిఁహాససం నాకచ్చెయ్యాలి. రెండో పద్ధత ఏమం ేే రేపు ఊదయం మికున్న సైనిక బలాలన్నిట్ నాపైక యుడ్రానిక పంపటం. ఈ రెండు పద్రతులలో దేనికో ఒకదానిక మీరు ఒప్పృ కోవాలి. ఇంతకూ మీ కంద ఎంతమంది యుద్రభటులున్నారు ?" అన్నాడు అత్మార్.


" సలభైచేలమంది సైనిక భటులూ, మిి సలభైవేలమంది బానిస భటులూ ఉన్నారు," అన్నాడు రాజు.
"ఱ ఎనభైవేల మం దినీ నా పైక ఝుడ్రానికి పంపండి. వారు నన్ను చంప గలిగితే మీకుగాని, మీ కుమా ర్తెకుగాని ఎట్టి అ్రతిష్ఠా ఉండదు. నేను వారిని జయిం చానా నాలాటి అల్లుణ్ణీ సంపాదించినందుకు లోకం మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటుంది," అన్నాడు అక్మార్.

రాజు ఈ రెండో పడ్ధతికి ఒప్పుకున్నాడు. ఈ కుర్రవాడిక కొంచెం పచ్చివుండి ఫ్రంటుం దనీ, తన భటులచేతిలో అతను తప్పక చస్తాడనీ రాజుకు త్రోచింది. ఆయన కొజ్జా వాప్ణి పిలిచి, " ఒరే, నువు మన పజీరు వద్దకు వెళ్లి, మన సైనికుల నందరినీ మైదా సంలో హాజరుపెట్టమని వుత్తరు విచ్చినట్టు చచెప్ప," అన్నాడ.

రాజాజ్ణుప్రకారం మం[తి ఎనఖైవేల .మంది భటులనూ మైదానంలో నిలబెట్టిం చాడు. ఇంతలో తెల్లవారింది. యుడ్ధం చెయ్య టానిక అక్మార్కు ఒక గుర్రం కావాలి గనక, లాజుగారు తన నౌకర్లను పలిచి, * మన అశ్వశాలలో వున్న గురాలన్నిటలోక్ మంయ గుర్రంగా చూస్ దాన్ని వెంటనే


యుద్దానికి ఆయ త్రంచేసి యిక్కఁిక పట్టుకు రండి !" అన్నాడు.

ఈ మాటలు విని అక్మార్, " మహరాజా, ఇక్కడిక నన్ను తచ్బిన గుర్రం పనన్నది. నాకు వేరే గుర్రం అవసరంలేదు," అన్నాడు.
" సరే, నీయిష్టం!" అంట్ రాజుగారు @ క్మాక్ను వెంటబెట్టుకుని మెదానంవద్దకు బయలుదేరాడు.

అక్కడ సైనికులు యు ద్ర స న్న ద్రు లై బారులుతీరి నిలబడివున్నారు. వారితో రాజు గారు ఇలా అన్నాడు :
"సైనికులారా, ఈ యువకుడు నా కుమా ర్రెను వివాహం చేసుకుంఉానని పచ్చాడు.

## 

తాను చాలా పరా[కమవంతుణ్ణీ, మిమ్మ ల్నందరీనీ ఒంట 8 గా జయ0ంచగలననీ అంటున్నాడు. ఇది నిజమైత సంతోషించ దగినమా టే గాని, అబద్ధమైన పక్షంలో ఇంత కంల దుస్సాహసం మరొకట పుండదు. అందుచేఆ ఇతను మిపైక పచ్చినప్పుడు మిరు దయాదా太\&ల్యాలు లేకుండా ఇతనితో యుద్దంచేయఁఁి !" తరవాత రాజుగారు అ్మారక కేసి తిగి, "ఇక నుపు యుద్ధం (పారంభించపచ్చు)!" అన్నాడు.
"ఇది చాలా అన్యాయం. కాక్యపై నిల బడివున్న నేను ఇంతమందితో ఎలా పోర గలను ?" అన్నాడు అ క్మార్.
"మరి నేను గురాన్ని యిస్తానం ేే యెందుకు వద్దన్నాఫు ? ఇప్పటీకైనా మించి పోయిందిలేదు, గుర్రాన్ని సిద్ధంచేయించ మంటావా ?" అన్నాడు రాజు.
" నే నెక్కివచ్చిన గుర్రం వున్నది, మహ రాజా. నాకు వేరే గుర్రం అవసరంలేదు,"

అన్నాడు అక్మార్. "ఱ సంగతి లోగడే చెప్పావు! ఇంతకూ ఆ గుర్రం ఎక్కడ పున్నది ?" అన్నాడు లాజు.
"అది మి భపనం మిద్దెపైనే వ్రన్నది," అన్నాడు అత్మార్.
"మిద్దెపైననా ?" అన్నాడు లాజు ఆశ్చు ర్యంతో. ఈ కురవాడిక మత సరిగ లేదన్న అనుమానం మరొకసారి ఆయనలో తల ఎ త్రింది. "గుర్రం మి ్ద్దైపైన ఎ లా పుంటుంది ? అయినా చూస్తాం?" అంటూ అయున తన సెనానాయకుణ్ణీ దగ్గిరిక పలలి, " రాజభవనం పైన మిద్దెమీద Dమున్న దో చూసె వెంటనే ఇక్కడ వున్నట్టు తిరిగారా. అక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తే దాన్ని వెంట పట్టుకురా!" అన్నాడు.

అక్కడ చేరిన [పజలు తమలో తాము, " గుర్రం ఎక్కడైనా మె త్లుక్కీ మిద్దెమిదిక పోవటం వుందా? ఏమిటీ ఆశ్పర్యం ?" అని గుసగుసలాడారు. -(ఇంకా వుంది)


[కిలుగు[రంపై అకాశంలోక ఎగిపోయిన రాజకుమారుడు అక్మార్ ఆ గురాన్ని స్వాథీన పరచుకునే ఉపాయాలు తెలుసుకున్నాడు. అతను ఆ గురంతోసな ఒక డేశంలోని రాజ భవనంమీద \&ిగి అర్రరా[తి అంతఃపురంలో (పవేశించి అతి సౌందర్యవతి అయిన రాజ కుమా ర్రెను షమ్స్అల్నహార్ను డూసి, (పేమించాడు. ఇంతలో ఆమె తం్యి అక్కిక్ వచ్చి అతనిని చూసి, త్రకు పరువు భంగం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వారిద్దరిళ రహస్యంగా వవాహం చేస్తానన్నాడు. రాజుగారిపద్ద ఉండే ఎనభ్ౖ పేల అయుధభటులతోనూ ఒంట రిగా తనను యుద్ధం చేయన్చ్చినట్టయితే పెథ్యాడతానన్నాడు అక్మార్. మర్నాడు సైన్న్ని ఆయ త్తం చేశారు. "నా గంరం రాజభవసంమిది మిడ్దై ఉన్నిిి పాన్ని తప్పంచండి!" అన్నాడు అక్మార్. అందుకె రాజు తన సేనానాయకుణ్ణ పంపాడు.]

సెనానాయకుడు మిద్దె ఎక్కేసరిక అక్కడ ఆయనకు ఎంతో అండమైన గురం కని పించింది. అంత అందమైన గు(రాన్ని) ఆయన ఎన్నడూ చూసి ఉండలేదు. కాని అయన డానిని సమిపించి చాస్తే అద చం డకొయన్యోనూ దంతంతోనూ చేసెనదని

తలిసెంది. ఇది చూస్ ఆయనా, ఆయన వెంట వచ్చిన భటులూ విరగబడి నవ్నారు.
"ఈ గురంతోనా వాడు యుద్రంచేసేది ? వెగివాడులాగున్నా డ్!" అన్నాడు ఒకడు.
" ఇందులో ఏదైనా తం!తం ఉంటేమో, ఎవరు చూశారు ?' అన్నాడు మరొకడు.

ఆర్. దయానందరాపు


భటులు ఆ గురాన్ని ఎత్తుకుని మైదా నానిక తీసుకువచ్చి రాజుగారి ఎదట ఉంచారు. వెంటనే దాని చుట్టూ జనం మూగి వింతగా చూడసాగారు.

రాజుగారు ఆశ్చర్యంతో అక్మార్ కేసి తిరిగి, "ఇదేనా నీ గుర్రం?" అని అడిగాడు. అక్మార్ అవునని తలవూపాడు. " అలాగా! అయి పానిమీద ఎ క్కీ యుద్ధానిక కదులు!" అన్నాడు రాజు.
"ఈ జనాన్ని దూరంగా వెళ్ళమనండి. ఆ తరవాత నేను దాన్ని ఎక్కీ మీ బలా లన్నిటినీ ష్షణంలో చెల్లాచెదురు చేస్తాను!" అన్నాడు అక్మార్.

"నువు వారిని సంహరించటానిక ఏ మాత్రమూ సంకోచపడపద్దు. ఎందుకం టే వాళ్ళు నిన్ను చంపటానిక పూ ర్తగా సంసిద్ధులై ఉన్నారు!" అన్నాడు రాజు.

జనం దూరం వెథ్కగానే అక్మార్ గుర్రం మీద ఎక్కి కూచుని మీట నొక్కొడు. అందరూ నిశ్చేష్టలై చూస్తూ ఉం డ గా గుర్రం గాలిలోకి లేచి, అంతకంతకా హెచ్చే వేగంతో ఆ కాశంలోకి ఎగిరిపోయింది. రాజుగారు తన భటులతో, "వాణ్ణి పట్టుకోండి, పట్టుకోండి !" అన్నాడు. కాని ఎగిరిపాయ్యేవాణ్ణి ఎవరుమాత్రం ఎలా పట్టు కుంటారు?
" మ హారా జా, వాడు మనిమికాదు. దయ్యమో, భూతమో, మాంత్రికుడో అయి ఉండాలి. అందుకే మన కళ్ళలో దుమ్ము కొట్టి త ప్పి $ం$ చు కు పో యా డు!" అన్నారు రాజుగారి అనుచరులు.

వాడి పీడ వదిలినందుకు రాజుగారు సంతోషించాడు. ఆయన తన భవనానిక తిరిగి వెళ్ళి, తన కుమార్తెతో మైదానంమీద జ்రిన సంగతులన్న్ వివరంగా చెప్పాడు. అంతా విని తన కుమా ర్తె సంతోషించటానికి బదులు బావురుమని ఏడవటం చూసి రాజుకు ఆశ్చర్యం కలిగింది.
" అమ్మా, వాడు దొంగ, అబద్దాలమారి, దుర్మార్గుడు, పాపిష్టివాడు, జిత్తులమారి వెధవ ! వాడు వదిలినందుకు అల్లాకు కృత జ్ఞత చెప్పకోవాలి గాని ఎక్కడైనా ఏడు స్తారా?" అన్నాడ రాజు.

తం[్రి ఎంత చెప్పెనా రాజకుమార్త దుఃఖం ఎకుక్పయిందేగాని తగ్గలేదు. " అతను తిరిగి కంటపడేదాకా నేను నీరూ, ఆ హర మూ ము ట్టను. అం త దా కా ఏడుస్తూనే ఉంటాను ! " అని ఆమె ఆంఁడికి తెలియజేసింది. కుమార్తె ఈవిధంగా శోక సముడ్రంలో ము ని గి పో వ ట O వ ల్ల రాజు గారినికూడా ఐిషాదం ఆవరించింది.

ఈలోపల రాజకుమారుడు అక్మార్ తాను విడిచివచ్చిన నగరం పేరు ‘సనా’ అని, యమన్దేశానికి అది ముఖ్యపట్టణ మని తెలుసుకున్నాడు. అతను తన క్లు గురాన్ని స్వదేశానికేసి మథ్లించ, తాపీగా [ప్రయాణంచేస్తూ, చీకటిపడిన అనంతరం తన తండి ఇంటిపై దిగాడు.

అక్మార్ వెథ్లిపోయ0ననది పొొదలు సాひూర్ చకకవ ర్తి, అయస కుటుంబమూ విచారంలో ముદకిగివున్నారు. చకకవ $ి$ మెట్లు దిగి వస్తున్న తన కుమారుణ్ణ్ హొదట చూసి తనకేదో (భమ కలిగిందనుకున్నాడు. తర


వాత అంున తన కుమారుణ్ణి అలింగనం చేసుకుని ఆనందంతో కంపెంచిపోయాడు. అక్మార్ను చూస అతని ముగ్గురు చెల్లెఱ్లూ ఆనందబాష్ప్రాలు రాల్చారు. వారి ప్రాణాలకు చచ్చినవాడు బతికి వచ్చినట్టే అయింది.

అక్మార్ తన అనుభవాలన్నిటినీ చెప్పాక చకవ ర్తి తన భటులతో, "రేపు నగరమంతా అలంకరించి ఉత్సవాలు జరిపించండి. వారం రోజులపాటు నగరంలో విందులూ, వినోదాలూ జరగా లి" అని ఉతరు విచ్చాడు. మర్నాడు ఖైదుల లో పున్న వారంతా విడుదల చేయబడ్డారు. రాజుగారి ఖర్చుతో బ్రహ్మండమైన విందులూ, వేడు

## చం ద మా మ

కలూ జరిగాయి. రాజకుమారుడు తిరిగి వచ్సినట్టు (పజలకు తలయగలందులకు అత్ని వీధివీధీ ఊరేగించారు.

ఊరేగింపు అయాక అ క్మా ర్ తన ఆండిని, "కిలుగురం ఇచ్చ్రిన సద్ధుడు 'ఏమయాడు ?" అని అడిగాడు.
" వాణ్ ఒక చీకటికొట్లో పెట్టించాను ! పణ్లి అల్లా కనికరంచరాడు! అందర ఖైరను వడుదల చేసేటప్లుడు, వాణి మాณీం విడుదల చేయలేడు !" అన్నాడు చఁకవ

అక్మార్ అ స్ద్రుణ్కుకాత Dిడుదల చేయమని కోరాడు. చకీ ర్ ఆ ముసల

వాణ్ ఖైదు విడిప్య, తన సమక్షానిక పిలి పించి, ఇష్టం లేకపోయనల శాలువ కప్పి, బోలెడ్త ధనం బహుమతి ఇచ్పాడు.

రాజకుమా ర్రెను అ ముసలివా $క ్ చ ్ చ ి ~$ పెళ్లిచెయ్యటం (పశంస రాజు తీసుకు రాలేదు, సదద్ధుడు ఎ త్తనూలేదు. అ00తే సేద్రుడు లోలోపల మం\&ిపోతున్నా డు. ఆన కలలుగురాన్ని రాజకుమారుడి చేతి ఱండ నివ్వటం పొరపాటయ0ందని ఱయన కప్ృడు తలిసివచ్చింది. ఆ కురవాడు దాని మర్మం తెలుసుకోనే తెలుసుకున్నౌడు.

చకీ 8 కీ మటుకు కిలుగురం పేరు చెటితే సంహస్వప్నమయిం ది. ఱணన


తన కొడుకుతో, " నాయనా, దేవుడి దయ పల్ల నువు మాకు తిరిగి దొరి కావు. మరెన్నటికీ ఆ దిక్కుమాలిన గుర్రం జోలిక పోకు. అది చాలా మోసంతో కూడినది. దాని రహస్యాలలో నికం బహుయ సగంకూడా తలిస ఉండవు!" అన్నాడు.

అక్మార్ ఇంట్క తిరిగి వచ్చాడేగాని సనా నగరపు రాజకుమా ర్త నహర్ అతని కల్లలో మెదులుతూనే ఉన్నది.

వారంరో జుల పా టు అతివైభవంగా వందులూ వి నోడాలూ చూస్తున్నప్పటికీ అతను అమెను ష్షణంసేపుకూడా మరవ లేదు. చివరకు అతనిక అమెను మల్లీ

చూడాలనే కోరిక త్రీరంగా కలిగింది. తన తండ్రి తెలియకుండా అతను మిద్దెమీదిక వెళ్లి, కిలుగుర్రాన్ని ఎక్క యమన్ దేశానిక బయలుదేరాడు. అత ను మాయమైన సంగతి తలియగానే చకవ ర్తి తన భవనం మీద ఉంందే కీలుగుర్రంకోసం చూశొడు. అది అదృశ్యమయయనట్టు స్పష్టమయేసరిక అయన గుండె కొయన్యబారిపోయింది.
"ఒక్కడే కొడుకు! వాడి పాలిట్s ఈ మాయలమారి గుర్రం ఎక్క.డ దాప రించింది? డాన్ని అప్పుడే ఎందుకు విరగ గొట్టి ముక్కలు ముక్కలు చేశానుగాను?" అని ఆయన వాపోయాడు.



ర(తి బాగా ఙాద్రు పోనిస్చి అక్మార్ సనా నగరం చేరుకుని వెనకటిలాగే రాజభవనం పైన పాలాడు. అతను అంతఃపురం \పపే శించి రాజకుమా రె శృయనమందిరాన్ని సమీపించేస88 ద్నారానికి కట్టిన తరరవెనక నుంచి మాటలు వినిటించాయి.
"అమ్మూ, ఆ మోసగాడికోసం ఎం๘ కాలం నిద్రాహలాల మాని ఉంటావు? సీకోసం అతను ఏడుస్తుం ేే పోనీ అనుకో వచ్పు! అదేమీ లేనప్యడ నువు ఒక్కతతెే ఎందుకిలా ఎడపాలి! మామాట విని భోజనం చెం్న్, కులాసాగా ఉండు!" అని చెల క త్రలల రాజకుమా ర్తెకు బో ధచేస్తున్నారు.

## 

" మిరు చెప్పేదంతా అబద్ధం. అతను నన్ను ఒక్కష్షణంకూడా మరిచిపోలేడు. నా (పేమ ఎలాటిదో, అతని (పేమా అలాట్డే!’’ అని రాజకుమా ర్త కుథ్లికుథ్లి ఏడుస్తున్నది.

సరిగా ఆ సమయంలో అక్మార్ తరర పక్కకు తొలిగించి, గదిలోకి అడు గు పెట్టాడు. రాజకుమా ర్తె వెంటవున్న సఖులు నిర్షాంతపోయారు. రాజకుమార్తె ముఖం ఒక్కసారిగా వికసించింది. "సీకో సం ఎంత ఏడ్చ్సు ! నన్నెందు కలా వదిలేస వెళ్లి పోయాపు! నువ్వింకొక రోజు అగి వచ్చిఊం Eే నా శవం కనిపించి ఉండేదిగద!" అన్న దామె అక్మార్తో.
"నేనేం చేసేది ? నన్ను నీ తంఁఁ ఎలా అవమానించాడో చూశావుగద! ని తండ్డి కావటంవల్ల బతికిపోయాడు గాని లేకపోతే నా క త్రిక బలిచేసేవాణ్ణి. ఆకలిగా ఊంది, భోజనం తెప్పించు!" అన్నాడు అక్మార్.

చెలిక త్రెలు వెళ్లి ఇడ్దరికీ భోజనపదార్థాలు తెచ్చ్ వడ్డించారు. కడుపునిండా తనన్న అసంతరం అక్మార్ తన (ప్రియులాలితో, " నువు ఉపోషాలు చెయ్యకు. నేను పారాని కొకసారి వస్చి నికు కనిపసస్తూ ఉంటాను. తెల్లవారక ముండే నేను బయ లుదేర వెథ్లాలి!" అన్నాడు.

## 

"అమ్మడూగ, ఇంక నిన్ను ఒంటరగా వెళ్లనిప్వను. సన్నుకూడా మీ దేశం తీసుకు పో !" అన్న్ని రాజకుమా త్ర నహార్.
"నూకోసం మీ డేశాన్ని, తల్లిపండ్రులనూ వదిలి ఉండగలపా?" అన్నాడు అక్మార్.
"అదంతా నాకొక లెక్క కాదు. నికోసం ఆన్న్ వటలేస్తాను !" అన్నది రాజకుమా ర్తె.

తెల్లవారబోరే సమయంలో అతను మిద్దె మీదిక వెథ్లాడు. రాజకుమార్త తనకున్న్న ఖరీదైన దుస్తులూ, సమ స్త అభరణల లూ ధరించి, చెలిక త్రెలతో సహ అతనివెంట మిద్దెమిదిక పెల్లింది.

అక్మార్ కిలుగుర్రంమీద ఎక్కీ కూచుని, తన వెనక రాజకుమా ర్తెను ఎక్కించుకుని, తన సడుముకూ ఆమె నడుముకూ కలిపి ఒక కోక చుత్టేశాడు. తరవాత అతను మీట నొక్కగానే గుర్రం గాలిలోక లేచింది.

అంతవరకూ కక్కురుమనకుండా ఉన్న రాజకుమా ర్తె పరిచారికలు, కీలుగుర్రం రాజకుమా ర్రెతో గాలిలోక లేవగానే గట్టగగ అర్తనాదాలు చేశారు. అ కేకలు విని రాలో, రాజూ మిద్దెమిదికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు.

రాజు అక్మార్తో, " నాయనా, మా పైన దయచూపించు. మా కుమా ర్తెను మానుంచి వేరుచేయకు !" అని అకోశిస్తూ అన్నాడు.


అక్మార్ రాజకుమా ర్తెతో, " ఏమంటావ? నీ తల్లిదండులు నీకోసం ఘోషిస్తున్నారు. వెనక్కు తిరిగిపోతావేమిటి ?" అన్నాడు.
" నువ్వ్రం ేే నాకు వాళ్తే కాదు, ఇంకేమీ అవసరంలేదు!" అన్నది రాజకుమా ర్తె.

ఈ సమాధానం విని రాజకుమారుడిక పరమానందమయింది. అతను సెలయేథ్లూ పచ్చికబయఱ్ళూ గల చోట నేలపై దిగి విశ్రాంతి తీ సు కు 1 టూ ప్రయాణంచేసి, మర్నాడు తెల్లవారేసరికి తన నగరంచేరాడు. కాని అతను కీలుగుర్రాన్ని నేరుగా ఇంటికి తీసుకుపోక, నగరంవెలపల ఉండే రాజో ద్యానంలో దింపాడు. తన కాబోయే భార్యను

నగరంలోకి ఊరేగింపుతో తీసుకుపోవాలని అతని ఉడేశం.

ఉద్యానం నడిమధ్యను ఒక చక్కని మంటుపం ఉన్నది. అక్మార్ తన (పియు రాలిని s మంటపంలోకి తెచ్చి కూర్చోబెట్టి, "నే నిప్పుడు మా ఇంటిక వెళ్ళి నువు వచ్చినట్టు మా తం[డితో చెబుతాను. కీలు గురాన్ని ఇక్కేడే వదిలిపోతున్నాను. దాన్ని కా స్త జాగతతగా చూస్తూ ఉండు. నీకోసం కబురు వచ్చినప్ప్డు నువు నీ సొంత భవనం లోకి వచ్చేద్దువుగాని," అని చెప్పాడు.

తరవాత అతను మామూలు గురం ఒకటి ఎక్కీ తన ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. అతన్ని చూసి చకవ రి పరమానందం చెందాడు.
" నాన్నా, నావెంట సనా రాజకుమా రై పచ్చింది. అంత అందగత్తె పర్షియాలోగాని, అరేబియలోగాని ఉండదు. ఆమెను ఊరే గిం పుతో తీ సు కు రా వ టాని కి ఏర్పాట్లు చేయించు," అన్నాడు అక్మార్.

చకకవ 8 ఊరేగింపు మహ ఆర్భాటంగా ఉండేటట్టు ఏర్పాట్లుచేసె దానివెంట తాను కూడా బయలుదేరాడు. ఊరేగింపు వెంటు ఆన్ని రకాల వాద్యమేళాలూ ఉన్నాయి. రాజకుమా ర్తెకోసం అక్మార్ ఒక అందమైన సింహాసనాన్ని అద్భుతంగా అలంకరంపజేసీ దాని చుట్టూ రకరకాల బానిస ల ను ఏర్పాటుచేశాడు. తాను తనకుగల దుస్తు లన్నిటిలోకీ గొప్పవి థరించాడు.

అయితే అతను ఊరేగింపువెంటు వెళ్ళ) లేదు. ఆ ఊరేగింపు ఉద్యీనం చేరటానిక. చాలా కాలం పట్టుతుంది. అందుకని అతను వడిగల గు(రాన్ని ఎక్కి అడ్డతోవను క్ణంలో ఉద్యానం చేరుకున్నాడు. అతను వచ్చి చూసేస8క మంటపం నర్జనంగా ఉంది. అందులో రజకుమా రె నహర్ లేదు. మంటపం బయ ట కิలుగురం కూడా కనిపించలేదు. అక్మార్ గుండ్ ఆగ పోయినట్టయింది. -( ఇం కా ఉంది ).



4
[సాబూ5 చకకవం కుమారుథ్నన అక్మాక కలుగురం నహాయంతే ననానగరం చేం అక్కీ రాజకుమా ర్రిను చూాగ (పమించాడు. ననారాజు అపవాదుకు వెరచి అక్మార్రూ, తన కుమార్త నష్రక రసన్యంగ ప్ల్లేచు తలపెట్టాడు. ఇలాట పెళ్లి ఇష్టం లేక అక్మార మాయోపాయం చేస ననానుంచి తప్పంచుకుని ఇంటక వచ్చి, ఆనకు \&ీలుగురరం
 వెల్లి ఎవరి उలయకకుండా నహార్ను కలునుకుని అమెతోనస తన డేశానిక తిి వచ్చి,
 నహాను తికుకురావటానిక చకకవ రి బాజాభజం (ైతేనహా బయలుదేరాడు. కాని అ్క్డ ఉడ్రానంలో రాజకుమార్రె మాయమయింది. కలలుగరరం కూడా మాయమయింది.]

అక్మార్కు గుంa ఆగిపోయినట్టయింది. అతను వెరివాడిలాగా అయిపోయి, డన (పియురాలిని ఎలుగెత్తి పిలున్తూ ఆన్ని దిక్కులా పరిగెత్తాడు. కాని ఈ వెర్రి ఆవేశం కా స్త అదిగినాక అతని బు్్రి అరిగి పని చెయ్యసాగింది.

రాజకుమారె నహర్ గుర్రంపైన ఎ ెైనా వెళ్ని ఉంటుండా అని అతని అనుమానం తగిలింది. కాని అమెకు కిలుగుర్రం కటుకం తెలియదు ; అతను చెప్పలేదు.
"నహార్ గురాన్ని తినుకుని వెళ్ళి ఉండదు. సిద్ధుడే పగళొద్దీ గు రాన్ని,

రాజకుమా తైనూ తీసుకుని పా 8 పోయి ఉంటాడు," అనుకున్నాడు అ క్మార్.

ఈ అనుమానం తగలగా సే అతను ఊద్యాసపాలకులవద్దకు వెథ్ళి, "ఈ ఊద్యా నంలోక మరెవరైనా వచ్చారా? నిజం చెప్పండి, లేకపోతే మీ ప్రాहూలు తోఁే స్తాను!" అన్నాడు.

ఉ ద్యాన పా లకులు భయపపడుతూ, " మరెవరీ రాలేదు, మహరాజా. ఎకో మూల క లు కావాలని సిద్రుడు మాత్రం వచ్సాడు. ఆయన ఆిగి బయట్కి వెళ్శి పోలేదు, ఉద్యానంలోనే ఎక్క్డో ఉండి toటాడు !" అన్నారు.

అక్మార్ భయపడిసంతా జరిగింది. సిద్రుడు పగ తర్చూకున్నాడు. పాంగివచ్చే దుఃఖన్ని అపుకుంటూ లాజకుమారుడు ఉద్యాసంకేసి వచ్చే แరేగింపుకు ఎదురు వెళ్ళితన తండితో జరిిన సంగతి చెప్పాడు. " నాన్నా, ఈ సైనికుల నందరిని త:కు కుని ఇంట్క తిరి పెళ్లు. ఈ మోసం అంతు తేల్చినదాకా నేనింd5 రాను !" అన్నాడతను తంర్రితో.

చ(కవ $ి$ కళ్లనీళ్న) పర్యంతమయాడు. డన ఏకక పుతుడు ఇంతట ఘోర శపథం పూనటం ఆయనకు చాలా బాధ కలిగించింది.

" వృథాగా ఎందుకు \్రోమపడతావు, ఎంఠ సంతో ష పడ్రా ఓీ అంఠ నిరాశ, నాయనా ? నుపు వెథ్లిపోతే నేనేమైపోయేది ? ని కోపాన్ని, దుళఖాన్ని దిగమింగుకుని నాతో ఇంటి వచ్చెయ్యి. సీక కా వాలం ట్ (ప్రపంచంలో గల ఏరాజకుమా ర్తెననై తెచ్చి ఇస్తాను! నహ్ర కోసం అంతగా విచా ించకు!" ఆన్నా దాయన కొడుళుతో.

ళాని ఈ మాటలు అక్మార్ చెవికక్క ฮేదు. అతను ฮొందర తొందరగా తన
 గురం మిద అతెవేగంగా వెల్లిషోయాడు. చక్రవం కంట్వెంట కన్నిరు కార్చుతూ, నిస్పృహతో ఇంటకి తిగి వెళ్లాడు: ఆయన

దుళఖమూ ఆయనకు దాపరించాయి.

ఆ రోజు ప్రాఠఃకాలపువేళ మూలికలు ఏరుకుందామనే పర్నయా న ద్రుడు అ ఉద్యానం ప్రవేశించాడు. కాని లోపలిక రాగానే కస్తూరీ, ప్రనుగూ, జవ్వాది మొడత్రన పరిమలాలు అయనకు ఠగిలాయి. నిద్దుడు ఆశ్చర్యంతో అ వాసనలనుబట్టి వెళ్లి మంట పాన్ని చేరేసరి అక్కడ అయనకు తాను తయారుచేసెన కిలుగుర్రం కనిపెంచంది.

వెంటనే సద్దుడిక పంచప్రాణాలూ లేచి వచ్చినట్టయింది. ఈ గుర్రాన్ని పోగొట్టుకున్న నాటనుంచీ అయన మనస్సుకు శాంతి



అన్నది లేదు, నిద్రాహారాలు తేవు: ఆయన డాన్ని పరీకచేసి డాని ోీథ్లు యావత్తూ సరిగా ఉన్నట్రు తెలుకుళున్నాడు. దానిమిద ఎళ్క వెల్లెపోదా మనుకునేటంఠలో అయన కొక అలోచన తట్టింది. రజకుమారుడు ఈ గుర్రంపై ఇంకవరినే తెచ్చిఉంటాడు. వారిని ఈ మంటపంలో దించి, వారి కాపలాకందనే ↔ గుర్రాన్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్ట్ ఉంటాడు. - మనిష ఎవర్ చూఠామని సిద్ధుడ మంటపంలో ప్రవేశంచేసరి, సూర్యుడిలాగ వెలిగిపోడూ శయ్య పై పడుకునిఉన్న రాజ కుమార్తె నహర్ ఆయన కంట పడింది. అమె సామాన్యురాలు కాదనీ, గొప్ప పుటళ

పుట్టిన మనిషి అయిఉంటుందని, అమెను ఆడంబరంగా నగరంలో ఊరేగించి తీనుకు పోమే ఊడ్దేశంతోనే రాజకుమారు డామెను \#రిబయట ఈ ఊద్యానవనంలో దించాడన ఆయన గ్రహాంచాడు. ఆయన రాజ కుమా ర్రెను సమీపించి సలాము చేసి పలకరించాడు.

రాజకుమా ర్తె మెల్లిగా కనురెప్పలు ఎ త్ర సిద్రుడకేసి చూసె, అయన వికారాకారం కంట పడేసరీ వెంటనే కళ్లు గట్టగా మూ సేసు కుని, " ఎవరు నుప ?" అని แగింది.
" మహరాఁీ, నే ను రాజకుమారుడ నౌకరును. మా యజమాని మమ్మల్ని ఇంకొక మంటపానిక చేర్చమన్నారు. అది ఇంతకంత కూడా బాగుంటుంది. ఆదీగాక నగరానిక అది ఇంతకన్న దగ్గిర. ఆసలు విషయమేమిటంస పెద్రరాణీగారి $ం$ ఒట్లో అంఠ బాగాలేదు. తమరిని తోడ్క్ని పోవ టానిక వారు ఇంతదూరం రా లే రు!" అన్నాడు సిద్రుడు.
"ఇంతకు మి యువరాజుగారేరీ ?" అన్నది రాజకుమా త్ర.
" వారు చక్రవ క్రిగారి వెంట ఉన్నారు. అందరూ కరిసి మేళతాళాలతో, బాజా

## చం దమా మ

భజంత్రి తో వచ్చి ఆమరిన తినుకం పోఠారు," అన్నాడు సిద్దుడు.
" అంతా బాగానే ఉందిగాని యువరాజు గారు నివంట అందవికారమైన మనిషని పంపారేమిటి ?" ఆన్నది రాజకుమా ర్త.

సద్రుడి ఈమాట శలంలాగ తగిల బాధకరిగింది. కాని ఆయన ఆబాధను పైక కనపడనివ్వక, పాలిపోయిన తన ముఖ మంతా ముడతలు పడేలాగా నప్వుతూ, "ఱ మాట నిజం, మహారాణీ! దివాణంలో నాకన్న అందవికారమైన మని జలేడు. అఋనా నా సామర్థ్యం యువ్రాజుగారి తెలుసు, త్వరలోనే తమకుకూడా తెలు స్తుంది, అ ప్పుడు నన్ను తమరుకూడా మెచ్చుకుంటార్. అందమైన నౌకర్లు ఎంతో మంది గ్నా, వాథ్లను పంపటం ఇష్టం తేకనే యువరాజుగారు నన్ను పంపారనుళో రాడా ?" ఆన్నాడాయన.

ఈ మాటతో రాజకుమా ర్తకు ఆ ముసలి పాడిపై నమ్మకం కుదిరింది.

ఆమె శయ్యుమీద నుంచి లేచి నిలwడి, "నన్ను ఎమి ఎక్కంంి తిసుకుపోతాప?" అని సిద్రుణ్ణి అడిగింది.
"ఇదుగో, ఈ కలలుగుర్రం \#న్నదిగ ?" అన్నాడు సిద్దుడు.

"నాకు దానిమిద స్వారిచెయ్యటం చేత కాడే ?" అన్నదామె.
"నాకు తెలుసును. నావెనక ఎక్కంQ!" అంట్ సిద్రుడు గుర్రంఎక్క కూచున్నాడు. రాజకుమా త్ర అయన వెనక ఎక్క్ కూచున్నది. అమెను తన నడు ముకు భద్రంగా క t్టేసి సిద్దుడు గుర్న్ని కదిలించ మిట న్రాడ్రు. గుర్రం సూట్గా అకాశం ఆోక లేచింది. కొద్దిష్రాలల నగరం కంటిక కనపడకుండా పోయింది.
" మి యజమాని చెప్పెనదేమిట్ ? నువు చే:్తున్న దేమిట్ ?" అన రా జ కు మా ర్ ముసలివాల్ట్ అడగింది.

## చంద మా మ

" నా యజమానా? నాకు యజమాని ఎవడు ?" అన్నాడు సెద్ధుడు.
" $ు ు ~ వ ~ ర ా ~ జ ు ~ గ ా ~ ర ు!" ~ అ న ్ న ద ి ~ ర ా జ ~$ కుమా ర్ర.
" ఎడేశపు యువరా బు ? నువ మాట్లాడేది రాజకుమారుడు అక్మార్గురించా? వాడ వట్టి చవట, పనికమారిన పాజ !" అన్నాడ సిద్రుడు కో $ం గ$.
" $\mathfrak{i}$ యజమానిని గురించి ఇలాగేనా మాట్లాఠేది. ముసరి పనుగా?" అన్నది రాజకుమా ర్త.
" వాడు నా యజమాని అంటావేమిటి? నేనెవరా నకకు తెలుసా ?" అన్నాడు సిద్ధుడు.
" నుపు చెప్పినమాటలు తప్ప నాకు వేరే ఎమి తెలిడు," అన్నది రాజకుమా ర్త.
"అవన్ని నిన్ను మోసంచెయ్యటానికి, అ అక్మార్ను మో సంచెయ్య టానికి అడన అబద్ధాలు. నేను కష్టపడి తయారుచేనిన Ł గుర్రాన్ని వాడు కాజేసి నన్ను మహ పడ పించాడు! ఇక పాణ్ణ ఎడవన! నుప థైర్యంగా ఉండు. ఆ చవటకన్న నేను నిన్ను వెయ్యిరెట్లు బూగా చూస్తాను. నికు అంతులేని బట్టలూ, నగలూ ఇస్తాను. వేలకు వేలు దాసజనాన్ని ఇస్తాను. రాజాధిరాజు లకుకూడా సాధ్యంగాని వైభవం నికు జరి పస్తాను !" అన్నాడు సిద్రుడు.


రాజకుమా ర్, "అయ్గో, దేపుడా ! నాక దుర్గతి ఏమిటి? మొదట తల్లిదండ్రులకు దూరమై, ఇప్పడు నా [పియుడికకూడా కా కు 0 డా పో యా నా ?" అని కంటసీరు గార్చుతూ ఏడవసాగింది.

సద్దుడు తన గ్రాన్ని రూమ్దేశానిక తినుకుపోయి ఒక పచ్చని బయలులో దింపాడు. అక్కడ చక్కని సెలయేళ్లు పారుతున్నాయి. ఈ బయలుపక్కనే ఒక నగరం ఉన్నది. దాన్ని ఒక సుల్రాను పాలిస్తున్నాడు. గుర్రం బయలులో దిగిన సమయానికే అ సుల్రాను అక్కథిక షికా రుగా వచ్చాడు. గుర్రం నుంచి దిగిన మరు
§ణమే సుల్రాను భటులు సిద్రుణ్ణ చుట్టు ముట్టి పట్టశారు. వారు ఱయననూ, రాణ కుమా ెెన్నూ, కీలుగు(రాన్న్ తినుకుపోయి నుల్తాను ఎదట ఉంచారు.

సుల్రాను సిద్రుట్ణీ రాజకుమా రెన్నూ చూసి నిర్సాంతపోయాడు. ఒకే కంట్రో లోకంలో కల్లా అందవికారమెన మగవాట్ణీ, ఆంద గత్ర అయిన ఆడదాన్నీ చూసెనట్లు నుల్తా నుకు తోచింది.
" ఏమమ్మా? కాక ముక్కుకు దొండ పండు కట్టనట్టు నిన్ను ఈ ముసలిముచ్చుళు ఎలా ముడిపెట్టారు?" అన్నాడు సుల్రాను రాజకుమా శ్తోో.


తరవాఠ సుల్తాను సిద్ధుట్ణీ, రాజ కుమా ర్తెనా, కీలుగురాన్నీ నగరానిక వెంట పెట్టుకుపోయి, సిద్రుణ్ ఒక చకకటకొట్టులో తోయించి, గురాన్ని, రాజకుమా ర్తెన్ా తన యింట్s తిసుకుపోయాడు. ఆ కలుగుర్రంలో ఉండే Dిశెషంమటుకు సుల్తానుకు ఎమి తెలాయదు.

ఈ లో పల రాజకుమారుడు అక్మార గుర్రంమిద తన ప్రియురాలిని వెతుకుతూ బయలుదేరి ఒక్క్క్క నగర మే చేర, అక్కఁవారిని, "మిరీ నగరంలో ఒక కలలు గుర్రాన్ని చూశారా?" అంట్ దాని శక్
"ఈమె నా బంధువురాలేనంたీ! మాకు చాలాకాలం కందట్ వవాహమయింది !" అన్నాడు సిద్ధుడు, రాజకుమాత్రె జవాబు చెప్పేలో $\pi$.
"అన్నీ వట్టిది, బొబూ! ఈ ముసర పనుగు ఎవడో నేనసలు ఎరగసు. విడు మంత్రTాడు. నన్ను మోసగించి బలా త్కారంగా తెచ్చాడు," అని రాజకుమా ర్ నిజం చెప్పేస్ంది.

ఈ మాటలు విని దూమ్ సుల్తాను ముసల వాణ్టీ కా ట్టమని భటులకు ఉ త్రువిచ్చాడు. వాథ్లు సద్రుణ్ణ కసిఏర $5 ొ$ t్టెసరి సిద్దుడు చచ్చినంత పని అయింది.

లను వర్ణించసాగాడు.

ఆఠన (ప్రశ్న విన్నవారు ఒక్కరుకూడా ఆతని మాటలు నమ్మలేదు. పైపెచ్చు అతని మతి చెకిందనికూడా అనుమానపడ్డారు.

అక్మార్ రాజకుమారుడు ఇలా చాలా రోజులు ప్రయాణం చేస సనానగరం చేం అక్కఁ โప్ల న ను కూ డా అదేవిధంగా (ప్రశ్నించాడు. సనానగరవానులకు రాజ కుమా త్ జాడగాని, కలుగుర్రం జాడగాని తెలియకపోవటం అటుంచ. రాజూ, రాణీ తమ కుమాత్ కోసం బెంగపడి విచార స ము ద్రం లో ముణిగిఉన్నారని అరనిక తెల యవచ్చింది.


అక్మార్ అక అక్కడ నిలపక ముందుకు సాగి, మరికొంత కాలానిక మరొక నగరం చేరాడు. అక్కడ అతను దిగిన బసలోనే కొందరు వ ర్రకులుకూడా దిగారు. వారంతా కబుర్లు చెప్పకంనే సందర్భంలో ఒకడు, "అయ్యా, ఈమధ్య నేను రూమ్నగరం వెల్లినప్పుడు అక్కడ ఒక వింత విషయం విన్సాను. ఒకనాడు అక్కడి సుల్తానుగారు వేటకు వెథతే ఆయసను ఒక వికారాకారు డ్న ముసలివాడూ, భూలోకరంభలాట యుపతి తటుస్టపడ్డారటు. అంతకన్న చిత్ర మేమిటం ేే వారివెంట చండకోయ్యతో చేసిన గుర్రం ఊన్నది," అంటు చెప్పకర

むోయాడు. ఆ కథ వింటున్న అక్మార్కు తాను వెతకటోయిన తగ కాలిక తగిలినట్ట యింది. అతను వెంటనే రూమ్నగరం ఎటు వైపుగా ఉన్నదీ, అక్కరిS ఎంతదూరంలో ఉన్నదీ ఆరా తిస జాగు చేయకుండా అక్కిక ప్రయాణమయాడు.

అతను నగరం (ప్రవేశించేటప్పుడు నగర ద్వారపాలకులు ఆతనిని పట్టుకుని సుల్రాను (పశ్నించటానికిగాను నిలిపారు. నగరానిక వచ్చే పరదేశీలను సుల్తాను (పశ్నించటం ఆ నగరపు ఆచారం. అయితే ఆ రోజు అప్పటకే చాలా పొద్దుపోయి \#ండటంచేత సుల్తాను గారి దర్శనం మర్నాడు ఉదయానికగాని


బెరకదు. అందుచేఠ వారు అక్మార్ను అ రాగ్రి ఖైదులో ఉంచటానిక తి:కుకుపోయారు. అయితే D అపరాధమూ చెయ్నని అ యువకుణ్ట్ ెల్లఃార్లూ ఖైదులో ఉంచడం వారికే బాధ అనిపించింది. వారు, అతన్ని ఠమతోపాటు బోజనం చెయ్యమని అహ్వ నంచి, భోజనాలయాక త మ లా తా ము కబుర్లు చెప్పకకోసాగారు

మధ్యలో ద్వారపాలకులలో ఒకడు రాజ కుమారుడీసేస తరిగి, " నుపు ఏ దేశంనుంచ వస్తున్నాపు, బాబూ ?" అని అడిగాడు.
" మాది పర్షియా!" అన్నాడు .అక్మార్. ఈమాట విని అందరూ నవ్వాడర.
"మి దేశీంవాడే ఒకడు చికట్ కొట్లో ఉన్నెడు. అబ్బ, వాడు ఎం బడాయిలు చెబుతాడని ! అంత అబద్రాలాడేవాన్ళి ఎ క్రడా చూడలేదు. నుపుకూడా అలాటివాడివి కాప గద? పైపెచ్చు వాడు ఎంఆ వికారంగా ఊంటాడో చెప్పటానిక లేదు!" అన్నాజకడు. " వాడేమి అబచ్ధాలు చెప్పాడేం?" అని అక్మార్ అడిగాడు.
" ఒక టమిటి ? వాడు సిద్రుడుట, వైద్యం చేస్తాట్ట! మా సుల్తానుగారు ఒకనాడు షళారు వెథితే వారిక దారిలో ఈ ముసలి వాడూ, aక అప్సరసలాట ఆమ్మాయీ, ఒక అద్భుతమైన్ కొయ్యగుర్రమూ జొర


కాయి. ఆ ఆమ్మాయి ఎంత ఆందంగా ఉంటుందో చెప్పటానిక లేదు. మా సుల్తాను గారు అమెను పెళ్さడదామనికూడా ఆను కున్నారు; కాని అతలోనే ఆ పెల్లకు పిచ్చెత్రిపోయింది. ము స లా డు నిజంగా వైద్యం ఆరసననవాదైతే ఆమెకు పిచ్చి నయం చెయ్యరరాడూ ? అది వాడి తర మా ? సుల్తాను గారు ఎ ○ తో మంQి హేమాహేమీలచేత చికత్స చేయించారు. ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేశారు. కాని ఏపచచ్చి నయం కాకుండా ఉంది!" అన్నారు హాథ్ఫి.
"ఇంతవరకు వ్యవహారం సవ్యంగానే నడచింది. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యూరి ?" అని రాజకుమారుడు అళ్మార్ తనలో తాను వితర్కించుకున్నాడు.

పడుకునే వేఠ అయేసరి కాపలావాథ్లు రాజకుమారుణ్టొ ఖైదులో ఒక గదిలో పెట్టి, దానిక జాగ్రత్రగా తాళం వేసె తమ దారిన తాము వెళ్లి పడుకున్నారు.

అక్మార్ కు నిద్ర పట్టలేదు. చికటకొట్టులో బంధించి స్న సిద్రుడు మూలుగుతూ తనలో తాను పర్షుయాదెశపు భాషలో మాట్లాడు కుంటూ ఉండటం అతనిక వనపడింది.
"ఎంత హౌర్భాగ్యుణ్ణి! నేను వేసిన. పాచిక ఒకటీ పారకపోయెనే! చెయ్య్ చిక్కన పిట్ట దక్క్ పో యె నే!" అని ముసలివాడు వాపోతున్నాడు.

ఆక్మార్ సిద్దుణ్ణో గు క్తించి, " ఆదృష్ట హీనుడివి నువు ఒకడివే ననుకున్నావా? ఎందుకా ఏడుపు ?" అన్నాడు తమ భాషలో.

ఈ మాటలు విని సిద్రుడి5 [పాణం లేచి వచ్చినట్టయింది. ఆ మాట్లాడినది అక్మార్ అని నాడు గ్రహించలేదు. అందు చేత छాను వేసిన్, ఎత్తూ, అది విఫల మైన విథమూ అతనిక సిద్ధుడు పూసగుచ్చినట్టు చెప్పాడు. ెల్లవార్లూ ఆ ఇద్దరూ ఆ ప్తస్నే హితులులాగా సంభాషెంచుకున్నారు.

- (ముగింపు పై సంచికలో )



5
[తన (ప్రుుురాలిని నగరం వెలపల ఉక్రానంలో దించి, ఆమె రక్షణలో కిలుగు(రాన్ని) ఉంచి రాజకుమారుడు అక్మార తన తం(డితో మాట్లాడటానికి వెళ్ల ఉన్న సమయంలో ససద్దుడు అటుగా వచ్చి, రాజకుమా ర్రెకు మాయమాటలు చెప్పి అమెను కిలుగు(రం పై ఎక్కంంచుకుని డూమెదేశం చేరాడు. వెంటనే అక్కడ సుల్తాను అయనను పట్ట్ చికట కొట్టులో బంధించాడు. సుల్తాను రాజకుమా రైను పెళ్లాడదామనుకున్నాడు గాని అమెకు కాస్తా మతిపోయింది. ఈలోపుగా రాజకుమారుడు అక్క్రా తన (ప్రురాలిని వెడుకుతూ బయలుదేరి, రూమ్నగరం చేరుకున్నాడు. పరదేశీలను రాజుగారు (ప్రశ్నించినాకనే వారు నగరంలో (పపవించాలని నియమం ఉండటంచేత అక్మార్ను రాజభటులు అ రాత్ ఖైదులో ఉంచారు. అక్క్ సిద్దుడికి అక్కార్కూ సంభాషణ జరిగింది.


వుర్నాడు తెల్లవారి రాజభటులు అక్మార్ను తీసుకువచ్చే అవకాశం లేకపోయిందని ఖైదునుంచి వి డి పిం చి, తీ సు కు పోయి వారు చెప్పారు. సుల్తాను ఎదట హాజరుపెట్టారు. అతను పర దేశీ అనీ, కందటి సాయంకాలం పొద్దుపోయి నగరానిక రావటంవల్ల సుల్రానుగారి ఎదటిక
" మిది ఏ దేశం ? నీ పే రే మి టి ? మా రాజ్యానిక ఏం పనిమీద వచ్చాపు?" అని సుల్తాను అక్మార్ను అడిగాడు.

చేశావంటే నీవేది కోరితే అది తడువ్రకో కుండా ఇస్తాను," అన్నాడు.
" అల్లా దయవల్ల ఏలనవారు చల్లగా ఉండాలి! ఆ అమ్మాయిక మతి ఎలాటి పరిస్థెతులలో చెడిపోయిందో కా స్త వివరించి చెబుతారా ?" అని అక్మార్ అడిగాడు.

సుల్తాను జరిగిన కథ అంతా చెప్పె, "ఆ ముసలివాణ్ణీ చితక కొట్టించి చీకటకొట్టులో వేయించాను," అన్నాడు.
" కొయ్యగుర్రం ఏమయింది ?" అని అక్మార్ అడిగాడు.
"దాన్ని నా సేవకులు భఁదంగా కాపాడు
"నాపేరు హర్జా. మాది పర్షియాదేశం. తున్నారు," అన్నాడు సుల్తాను. నేను మానసిక వ్యాథులు చికిత్స చేస్తూ

ఆ గురాన్ని ఒకసారి మఝ్ల్ చూసి దాని దేశసంచారం చేస్తున్నాను. పెద్దపెద్ద తల మీటలు సరిగా పని చేస్తున్న్రీ లేనిదీ తెలుసు పాగాలు చుట్టి, పంచాంగాలు చూసి వైద్యం కోవాలని అక్మార్కు కోరిక కరిగింది. గుర్రం చేసే పద్ధతి నాకు సరి పడదు. నేను చెడిపోకుండా ఉం తే తన కార్యుకమం ఒక మంతాలు జపించను," అని అక్మార్ విధంగా ఉంటుంది; అది చెడిపోయి ఉం టే జవాబు చెప్పాడు.

ఈమాట విని సుల్తాను పరమానందం అతను సుల్తానుతో, "అయ్యా, ఆ గురాన్ని చెంది, " నీపంటి వైద్యుడే నాకప్పుడు అవ నేను ఒక్కసారి చూడాలి. ఎందుచేతనం టే సరంగా కావాల. నేను ఒక అందగ త్తెను ఈ కన్యకు మతిపోవటానికీ ఆ గురానికి పెళ్లాడదామనుకుంటూ ఉండగా ఆమెను ఏదైనా సంబంధం ఊండవచ్చు!" అన్నాడు. పిశాచాలు ఆవహించి మతి పోగొట్టారి. ఆ " బానికే మ భ్య ○ ర ర ?"" అంటూ పలల్లకు చికిత్స చేసి మామూలు మనిషిని సుల్రాను అక్మార్ను తనవెంట గుర్రం ఉన్న

చోటి తీనుకుపోయాడు. అక్మార్ గురాన్ని పరీఃంచి మీటలన్న్ సరిగానే ఉన్నట్టు తెలుసుకున్నాడు.
" అల్లా ఏరినవారిని చల్లగా చూడాలి! ఇప్పుడు మనం రోగిని చూద్దాం! ఆమెకు పట్టుకున్న మనేవ్యాథిని కుదర్చగలనన్న ధైర్యం నాకప్పాడు కలెగింది !" అన్నాడతను సుల్తానుతో.

ఇద్దరూ కరిసి రాజకుమార్త నహర్ ఉన్న గదిక వెథ్ళారు. ఆమె చేతులు తిప్ప్ తున్నది, గుండె బాదుకుంటున్నది, బట్టలు చించి పోగులు పెడుతున్నది. అక్మార్ అమెను చూస్తూనే ఆదంతా నటన అని,

అమెకు ఏ దయ్యమూ పట్టలేదని, మతి పోలేదనీ తెలునుకున్నాడు. అతను అమెను సమీపిస్తూ, " (తిభువనసుందరీ, నికు మన శ్శాంతి కలుగుగాక !" అన్నాడు.

ఈ మాటలు వింటూనే రాజకుమార్ర తన (పియుడికేసి చూసి గు ర్తించింది. ఆమె ఆనందపారపశ్యంలో उవ్వ్వన అరిచి మూర్ఛ పోయింది. వైద్యుణ్ణ చూడగానే దయ్యం పారిపోయిందనుకున్నాడు సుల్తాను. అయ నను గది వాకిలివద్ద ఆగమని చెప్పి అక్మార్ రాజకుమా ర్తెవద్దకు వెళ్లి ఉపచారాలు చేసి మూర్ఛ తేర్చాడు. తరవాత అతను రహ స్యంగా అమెతో, "ఇంకా కొంచెం ఓపిక


పట్టావంటే మనమీ సుల్తాను చెరనుండి బయట పడతాం. నీకు దయ్యం పట్టిందని సుల్తానుతో చెబుతాను," అన్నాడు.

రాజకుమా ర్తె నహర్కూడా రహస్యంగా, " సర !" అన్నది.

అక్మార సుల్తాను నిలబడి ఉన్న చోటక తరిగి వచ్చి, " $మ ె క ు ~ ద య ్ య ం ~ ప ట ్ ట ి ం ద ి . ~$ దాన్ని నేను పదిలించాను. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి మంచిగా పలకరించండి. మీరు అమెకు ఎమేమి వాగ్దానాలు చేద్దామను కున్నారో అవన్ని చేసెయ్యండ. అంతా మీ కు అ ను కూ ల ం గా జరు గు తుం ది, భయంలేదు !" అన్నాడు.

అత్యాశ్చర్యం చెందుతూ సుల్తాన్ రాజ కుమా రై నహర్ను సమీపించాడు. ఆయన రావటం చూసి ఆమె లేచి నిలబడ సలాం చేసి, "నస్ను చూడవచ్చార"? ధన్యు రాలిని !" అన్నది.

ఈ మాటలు విని సుల్తాను ఆనందో త్సాహంతో మూర్ఛపోయినంత పని చేశాడు. అయన అక్కడ ఉన్న బానిసలనూ, కొజ్జా లనూ పిలిచి, " మీరు ఈమెను కనిపెట్టు కుని ఉండండి. ఈమెను స్నానశాలకు తీసుకుపోయి చక్కగా స్నానం చేయించి, మంచి బట్టలు కట్టంచి, నగలతో అలంక రించండి," అన్నాడు. వారు సుల్తాను చెప్పిన [ప్రకారమే ఆమెచేత స్నానం చేయించి ఆమెకు రాజవస్త్ర్లలు కట్టబెట్టి, మెడలో రత్నహారం వేశారు. ఆమె పున్నమిచంద్రుడు లాగా ప్రకాశిస్తూ సుల్తానువద్దకు వచ్చింది. సుల్తాను అక్మార్ వంక తిరి, " నాకు ఇంత సుఖం సమకూర్చిన నీపు మామూలు వైద్యుడపు కావు. ని రుణం ఎలా తిర్చు కోవార! అల్లా నికు అష్టఐశ్వర్యాలూ చేళూ ర్చాల!" అన్నాడు.
" మహాప్రభూ, చిత్స ఇంకా కొద్దిగా దిగబడి ఉన్నది. తమ సెలవైతే దాన్ని ముగిస్తాను. ఆ గుర్రం ఉన్నది చూశారా,

అందులోనే దయ్యం కటుకు ఉన్నది ; నేను ఆ సంగతి ముందే అనుమానించాను. అ దయ్యాన్ని మారణ హెూమం చెయ్యగలం దులకు మనం ఈ గుర్రం దొరికన చోటక గుర్రంతో ఈమెతోసహా వెళ్శాలి. ఈ గుర్రంలో ఉన్న దయ్యాన్ని మారణ పెూమం చేయని పక్లో నెలనెలా అది ఈమెను 'పిడిస్తూనే ఉంటుంది. โ్రతిసారీ దాన్ని నేను పార దోలుతూ ఉండాలి. అలాట చిక్కు తేకుండా నేను చేస్తాను," అన్నాడు అక్మార్.

సుల్తాను ఇందుకు సమ్మతించాడు. సుల్తానూ, అయన పరివారమూ, అక్మార్, నహర్ నగరం వెలపల ఉండే మైదానానిక గుర్రంతోసహా బయలుదేరి వెళ్ఫారు. రాజ కుమారుడు కొయ్యగుర్నాన్ని ఒకచోట ఉంచి దానిపై రాజకుమా ర్రెను $\downarrow$ s్కం 0 చాడు. సుల్తానునూ పరివారాన్న్ దూరంగా ఉండ మని అతన్ సుల్తానుతో, " మహాప్రభూ, ఈ గుర్రంలో ఉండే భూతాన్ని మీకు ప్రత్య షంగా చూపుతాను. నేను ఆ గుర్రంపైక ఎక్కీ మంర్రాలు చదవగానే Цపాణం లేని ఈ గుర్రం కదిలి అడుగులు వే:కుకుంటూ మీదగ్గిరి వస్తుంది. తరవాత మీరు అ కన్యను గుర్రంపైనుంచి దింపి పెఱ్లాడేసుకో వచ్చు," అన్నాడు.

సుల్తాను ఆశ్చర్యానిక ఉత్సాహంకూడా జత అయింది. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందో చూడాలని అయన ఉ బ లా ట ప్డా డు. అక్మార్ సుల్తానుదగ్గిరనుంచి గుర్రంవద్దకు నడిచెవెళ్లి, దాని పైక్కీ మీట నొక్కాడు. గుర్రం గాలిలోక లేచి అంత8 \& సూటగగ వెళ్లి అంతర్ధాన మైపోయింది.

కాని అంతటితో తన ఆట కట్టిందని సుల్తానుకు అర్రంకాక ఆయన ఆ పూట అంతా ఆ మైదానంలోనే ఉండ గుర్రం ఏరిగివాటంకోసం ఎదురుచూశాడు. తర వాత అయన తన భవనానికి తిరిపోయి ఇంకా గుర్రం రాకకోసం ఎదురుచూస్తూనే

ఉన్నాడు. తన ఆశ నిరాశ అని తెలిసి పోయాక ఆయన చీకటకొట్టులో ఉన్న ముసలి సద్దుణ్ణి తన ఎదటిక రప్పించి, " ఓరీ, అధముడా! ఆ గుర్రంలో దయ్యం ఊన్న సంగతి ఎందుకు చెప్పొవుకావు? ఆ పిల్లకు చికత్సచేసిన వైద్యుణ్ణ్, అ పెల్లనూ కూడా దయ్యం తీసుకుని ఆకాశంలోక వెథ్లె పోయింది. పాపం, పాङ్లేమవుతారో! అటీ గాక ఱ పలల్లకు నేను బోలెడన్ని నగలు పెట్టాను. అవన్న్ పోయాయి. అందుచేత ని తల తీయించేస్తాను," అన్నాడు.

ఆయన చెయ్యి ఊపగానే భటుడొకడు క త్రి ఎ త్తి సిద్దుడ తల తెగవేశాడు.

ఈలోపల రాజకుమారుడు అక్మార్ తన (పియురాలితో సహా \$మంగా తన ఊరు చేరుకున్నాడు. అతను ఈసారి వనంలో విడిది చేసే [్రమేయం పెట్టుకోక, గుర్రాన్ని నేరుగా తమ భవనంపైన గల మిద్దెమీద దిఠచాడు. ఎతను కిందిక దిగి పెత్లెసరిక

అతని తలిదండడుల్, ముగ్గురు చెల్లెథ్లూ ఎంతో విచారంగా కూచుని ఊన్నారు. ఆతన్ని చూడగానే వారికి పాణాలు లేచివచ్చి సట్టయింది.

రాజకుమారుడు అక్మార్రూ, సనా రాజ కుమా ర్ నహార్కూ వైభవంగా వివాహం జరిగింది. ఊరేగింపులూ, ఉత్స వాలూ, విందులూ, వినోదాలూ ఒక నెలపాటు సాగాయి. అ్మార్ జరిగిన కథ యావత్తూ ఉ త్రరం రాసి ఒక దూతద్వారా తన మామ గారిక అందజేస్తూ అయనకు, అంతులేని కట్న కానుకలుకూడా పంపాడు.

సాబూర్ చకకవ $ి$ కిలుగు(రాన్ని విరగ గొట్టించి, దాని యంకాలన్నిటినీ నాశనం చేయించాడు ; అప్పటికగాని ఆయన మనస్సు స్థిమితపడలేదు. తన మామగారూ, తం(డ్ర పోయిన అనంతరం అక్మార్ రెండు దేశా లకూ రాజై సుఖంగా రాజ్యపాలన చేశాడు. -(అయిపోయింది)


