


## 뚜ำ＂

இட（5ற்ற）அவத்ப்லுவது மがதர்கள் மாத்தீரம்்ல；இத்த் பூயuாஎத்தீல் அழீலின்



 மofதன்தான்．இந்த மofதர்கா் ிசய்யு்்
 இウ்ூாை இடருற்ற உய゙ரிのா்களூக்கு சமா்ப்ல்க்ஸ்றேன்．

## எธ்றுறை

சமீபத்தில் நான் எதியோப்பியா நாட்டுக்கு சென்றிருந்தேஞா． இது மைபிளிஷ் கூறப்படிம் ஒரு பழம்பெருமை வாய்ந்த நாடு．யேチ பிறப்பதற்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இங்கே நாகரீகம் கொடிகட்டிப் பறந்தது．ஸ゚பா என்ற அதிரூபசுந்தரி ராணியாா ஆட்சி புாிந்தது இங்தேதான்．இந்த ராணி பல ஆயிரரம் மைல்கள் பிரயாணம் செய்து யூதர்களின் அரசன் சொலமணன தரிசிக் ஜெரூஸぃம் சென்றதும் அவர்களுக்கிடையில் நட்புண்டாகி மெォலிக் என்ற ஆண்மகவு பிறந்ததும் சிி்திரம்．மௌவிக்கில் தொடங்கிய அந்த அரச பரம்பளை 3000 வருடங்கள் சங்கிலித் தொட்ர் போல நீண்டு சடீபத்தில்（1974）அரசன் ஹெயிலி செலாஸியின் முடியாட்சி பறிக்கப்பட்டதுடள் ஒரு முடிவுக்க வந்தது．

இந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த எதியோப்பிய பெண்ாகள் பேரழகு படைத்தவர்்கள்．இங்தே ஓர் இஎம் பெண்ணின் நடஎம் பார்த்தேன் நடஎம் முழுக்க அந்தப் பெண் தலையை ஒரு பக்கம் சாய்த்து கண் களால் நிலத்தை நோக்கியபடியே ஆடிளாள்．அவள் ๓ைகளுக்கும் கால்களுக்கும் வேலை குறைவு．மார்புகளும்，கழுத்தும்，தலையும் மாத்திரம் நளினமாக கதனுங்கிக் குலுங்கி அயைந்தன．பெண்ணிி் முகத்றத மட்டும் கடைசிவரை பார்க்கவே முடியவிய்லை．இது என்ண நடஎம் என்று மனதுக்குள் நினைத்துக்கொண்டேன்．பரத நாட்டியம்， கதக்，கதகளி，ஒடிசி，மணிப்புரி போன்ற நடளங்களை பார்த்த ऊண்களுக்கு அப்படித்தான் தோன்றியது．

ஆひால் பிறகு சிந்தித்துப் பார்த்ததில் அந்த நடனத்திலும் ஓர் அழகு இருந்ததாக எணக்கு் பட்டது．அந்த நடனமே திருப்பி திருப்பி மஎதிலே வந்தது．அதில் ஒரு நளியமும் ம円தைக் கவரும் சக்தியும் இருந்தது புலப்பட்டது．ஒரு நாட்டு மக்களின் அழகுணர்ச்தி ๓ையோ，கலை வெளிப்பாட்டையோ சரியாக எட்ட போகுவதற்கு எぁக்க என்எ யோக்கியதை இருக்கிறது என்ற எண்ணம் வஹுத்தது

மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் நான் இருந்த சமயம்．ஒரு நாள் தமிழ் சியிமாப்படம் அன்றை வீட யோவிய் பார்துத்

கொண்டிருந்தேன்．அப்போது ஆப்பிிிக்கா் ஓருத்தர் உள்ளே வந்தார்． ஏब்றாகப் படித்து உயர் பதவியில் இருப்பவர்．வ்டியோலில் கல்யாணா சீன் ஒன்று நடந்துகொண்டிருந்தது．மணரப்பெண் வழக்கம்போல ஒரு காலை மடித்து வைத்து மற்றக் காலை குத்துக்காலிட்டு நிலம் பார்த்து 2ட்கார்ந்திருந்தாள்．இந்த மனுசன் கண் வெட்டாமல் இந்தக் காட்சியய பார்த்துவிட்டு சொல்கிறான்，＇இந்தப் பெண் இருக்கும் முறை எவ்வளவு செக்ஸியாக இருக்கிறது＇என்று．எయக்கு அதிர்ச்சி． அகராதிப்படி அற்தப் பெண் மிகவும் நாணாமாக，ஒடிக்கமாக， பவ்யமாக அல்லவா இருந்தாள்！

இன்னும் எத்தனையோ，நாங்கள் மதித்துப் போற்றும் சில விஷயயங்கள் பிற நாட்டவருக்கு விநோதமாகப் படிகின்றன，அவர்கள் செய்யும் காரியங்களோ எங்களை ஆச்சரியப்பட வைக்கின்றன． கன்னிமை என்பது எவ்வளவு पெரிய விஷயம்．கன்னிமை காப்பது என்பது எங்கள் கிராமத்துப் பெண்ககளுக்து ஒரு தவம் மாதிரி．

அமெரிக்கப் பள்ளிக்கூடங்களில் பதிஎாறு வயதுக்கு மேல் கன்னித் தன்மையோடு ஒரு பெண் இருந்தூவிட்டால் அவளுக்கு எவ்வளவு அவமானம்．அவள் பொய்யுக்காவது கள்னிி கழிந்து விட்டது எள்று சொல்லவேண்டிய நிர்ப்பந்தம்．

இது மாத்திரமா？அமெரிக்கக்காரனுக்க எழுந்து மரியாாゥ செய்து＇சேர்＇எब்று அஞைத்தால் பிடப்பதில்ஸయ．ஆங்கிலேயனுக்கு கால்களை ஒடிக்கிவைத்து மரியாறையாக முன்நே தலைகூனிந்து நிற்பது அசிங்கமாகப் படுகிறது．ஜெர்மன்காரனுக்கு கைகட்4 பவ்யமாக மின்றாவ் போதும்，வேறு வினையே வேண்டாம்．ஆனால் எங்கள் ஊர்களில் இன்றுசூட ஒரு பெரியயவாரக் கண்டதும் தோளில் போட்ட சாவ்வவணய எடுத்து கக்கத்தி்் வவப்பது நடந்துகொண்ாு｜ தான் வருகிறது．

இப்படித்தான் அப்கானிஸ்தானில் ஒரு நாள் நாங்கள் பத்து பதிøォந்து பேர் ஆட்டு மயிிில் செய்த கம்பளத்தில் நிரரயாக 2ட்கார்ந்து உணவருந்திக் கொண்டிருந்தோம்．பத்து அடி நீாமாண ரொட்ட ஒன்று எங்கள் மடிகளிஷ் மळலப்பாம்பு போல தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது．நான் என் மடியிவ் கிடந்த ரொட்டிப் பகுதிணை இழுத்து，பிய்த்து கட்த்துக் கொண்டிருந்தேன்．

அங்கேயெه்லாம் மரக்கறி வசதி அயிது．கோழி．ஆலு． இட்டகம் என்று எல்லாம் இறைச்சி மயம்தான்．தேறீரில் தோய்த்து
 ஒன்றை சொன்ஞேன்．அங்தே எ்ப்படி உடிம்பு பிடிப்பார்கள் எब்றும்， அறை 2யிருடன் கட்டி தொங்5லிட்டு，தொமை உரித்து என்ாமாதிரி சமைப்பார்கள் என்பதையும் லிவரித்தேன்．அவர்கள் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டார்கள்．பத்து＇அவ்கானி＇காசு கடனுக்காக துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொல்め தயங்காதவர்கள்．கல்நெஞ்சக்காரர்கள்．இவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளி்் பார்த்திராத ஒரு உடிம்புக்காக இரக்கப் பட்டார்கள்．என்ளாவ் நம்ப முடியவிஷ்ணஹ．இந்தச் சிந்தனையி்் பிறந்ததுதான்＇உடிம்பு＇கதை．

அந்தக் காலத்து அரசர்கள் குற்றம் செய்தவர்களள கழுத்தளவு
 वெய்வார்கஎாாம்．யானை முதவ் முறை ஓடி வரும்போது அநேகமாக மிஸ் பண்ணிலிடிம்，பாகன் இரண்டாவது தடவையாக திருப்பிக் கொண்டு வருவான்．யானை தன்பாட்டுக்கு போய்க்கொண்டுருக்கும்． பிறக்ம் தவறிவிடும்．இப்படியாக நாலைந்து தடவை தவறலி்டு（6）
 உருண்டோடும்．இவ்வளவுக்கும் புஞதபுண்டவன் மゥம் என்ள பாடுபடிம்，எவ்வளவு கொடிமையாஜா சாவு．
 இப்படித்தான்．பயங்காராா சாவு．உயிர் 2டனே போகாது குற்றவாளி நோவு தாங்காமவ் இரவிரவாக அலறிக்கொண்டே இருப்பானாாம்． இரண்டு மூன்று நாள் கழித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர் பிரியும்． இப்ப4 கொடூரமான தண்டஞைகள் இப்பவும் சில நாடிகளில் தொடருுகிறது．பிரம்படி கொடுப்பதும்，தணை๓u துண்டிப்பதும்， கல்லால் அடுப்பதும் இன்றும் சிய நாடிகளில் கடடப்பிடிக்கும் தண்டளைகள்தான்．

மேல்நாடுகளி்் இறைச்சிக்காக மாடுகளளக் கொல்றும்போது おnL அவைக்கு நோகாத மாதிரி பார்த்துக் கொள்ளூகிறார்கள்．நாள் சிறுவளாய் இருந்தபோது ஒரு பாவுும் அறியாத என்னுடைய செல்ல வளர்ப்பு நாயய，ஊரார் விசர் என்று தவறாகக் கணித்து 2லக்கையால் அடித்து கொன்றறத கய்ாணாா்் பார்த்தேன்．அந்த


ஒரு கம்புயூட்ட் ஒரு குடும்பத்துக்குள் புுந்து விடுகிறது．


பேப்பர் லிரயம் கம்புயூட்டாின் வரவால் எப்படி தடுக்கப்படுகிறது； எவ்வளவு மரங்எள் காப்பாற்றப்படுகின்றனா．கம்புயூட்டடுடன் பிணக்க மும்，நட்பும் மாறி மாறி ஏற்படிகிறது．இதுதான்＇கம்புயூட்டர்’ கநத．

விசா வாங்குவதற்காக அலலந்து அலைந்து，கால் தேய்ந்து வருடக்கயை்்காக வருத்தப்பட்டு，அந்த சோகத்தி்் பிறந்தது ‘யிசா’ ぁゅத．

அகதிகளாக புயம் பெயர்ந்தவர்கள் படிம் அவதிபற்றி அநேக கததகள் வெளிவந்துவிட்டன．அந்த அகதிகளில் சிலர் எதிர் நீச்சவ் போட்டு உயர்நிமலக்கு வந்தாறும்，அவர்கள் தங்கள் கலாசாரத்தில் எவ்வளவுதான் ஊறி வாற்ர்ந்தாலும்，அந்நிய கலாசாரம் எப்படியும் அவர்கள் வாழ்க்கையிவ் மெதுவாக புகுந்து விடிகிறது எங்ப๓தக்கூறுவது＇பூாதேலி＇கஞை．

இப்படியாக ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரு தனிக்கநத 2 ய்டு． எல்லாவற்றறயும் நான் கூறப்போவதில்மல．அநேகமாக கணதகளிள் அடுநாதமாக மனிதநேயம்，டயிர்நேயம் அல்லது பிரபஞ்சநேயம் இருக்கும்．படிக்கும்போது வாசகர்காாகிய நீங்களே உணர்ந்த கொள்வீர்கள்．

வாழ்க்ळெயின் வடக்குவிதியில் நிற்கும் நாா் இந்தத தொகததிக்கும்＇வடக்குவீதி＇என்று தமலப்பிட்டது பொருதததமே． இததொகுதியில் வெளிவந்திருக்கும் ஆ币தகள் அவ்வப்போது கணையாழி，கல்கி，இந்தியா டுடே，கிழக்கும் மேற்கும் போன்ற பத்திரிகைகளில் வெளிவந்தவை，இன்ஞும் சில இற்தத் தொகுப்புக் காகவே எழுதப்பட்டவை．இந்தக்கநதகள் பற்றி வாசகர்களின் कருத்றத அறிய நா்் ஆவலாக இருக்கிறேள்．

இந்நூறுக்கு ஓர் அழகாள முன்னுரை வழங்கிய பெருமதிப்புக் குரிய நண்பபா் அசோக மித்திரனுக்கும்，எப்போதும் எஞக்கு தூண்டுத ஸாகவும்，உதலியாகவும் இருக்கும் அன்பு，நண்பர் வி．சுந்தரஷிங்கம் （பபிசி அவர்கஞத்கம்，இந்தத் தொகுதியய 2ரியய நேரத்திவ் வெஸி் கொஷ்ர்்்த மணிமேகலைப் பிர சுரததாருக்கும்，அடங்கா ஆர்வமும் அब்பும் காட்டிய நண்பர் ரவி தமிழ்வாணன் அவர்கஞுக்கும் தக்க அட்டைப்படமும்，உள்படங்களும் வரைந்துதவிய ஒலியர் டராட்ஸ்கி மருது அவர்களுக்கும் என் அன்பு உரித்தாகுக．

அ．முத்துலிங்கம்
26 நவம்பர்， 1997

## ஒரு சுருக்கமான புன்னுறை

சுமார் இரண்டாண்டுகஞுக்கு முக்பு திரு அ．முத்துலிங்கம் அவர்களி்் சிறுகゥதத் தொகுப்ப்＇வம்சலிருத்தி＇நூணல முன்னிட்டுச் சென்னையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டத்திற்க்ச் செல்ல நேர்ந்தது． ஏராตாமானோர் வந்திருந்தனர்．அங்கு இலங்மைத் தமிழரிம் ஒரு மிக முக்கிய படடப்பாளியான எஸ்．பொங்னுத்துரை இருற்தார்． கோலி மணிசேகரனு் இருந்தார்．கலிஞர் எஸ்．வைதீஸ்வரன் இருந்தார்．லேனா தமிழ்வாணாும் இருந்தார்．பல ருசிகமளயுணைய படைப்பாளிகள் அங்கு முத்துலிங்கம் அவர்களளப் பாராட்ட்் குழுமியிருந்தனர்．அள்று நான் அவர் படைப்புகள் குறித்து அதிகம் அறிந்திருக்கலிஷ்ணல．ஆனால் பின்னர்＇வம்சலிருத்தி＇நூலிலுள்ள பதினொாுு கூதக๓ையும் இந்தத் தொகுப்பி®் அடங்கப்போகும் இன்ளொரு பயிரெண்டு கதைகளையும் படித் பிறகு முத்துலிங்கம் அவர்கள் ஏராள்மாฒ படைப்பாளிகளையும் வாசகர்களையும் கவர்ந்திர்ப்பதின் காரஞாம் தெரிந்தது．அவருடைய புஞைகぁை வெளிப்பாடி மலித இயல்பின் பல்வேறு ஆர்வங்காளயும் தாபங்க๓ளயும் குதாக லங்களையும் சோகங்களையும் வெகு நுப்பமானவகையில் தூண்டிவிடக்கூடியது．தேர்ந்தெமுத்த சொற்களில்， சிறப்பான வடிவத்தில் முத்துலிங்கத்தின் புஞைகぁையுலகம் பரந்து பட்டது．காலத்திலும் தளத்திலும் மிகுந்த வீச்சுடயது．அதே நேரத்தில் பட்ப்போரிள் அந்தரங்க உணர்ரை அடையாாம் சொல்லக்கூடிய குடும்ப மற்றும் சமூகப் பாத்திரங்கள் மூலம் லிஜை யூட்ட் கூடியது．அவருடைய மனிதர்கள் பஇதரப்பட்டவர்கள்； ஆஎாால் தனித்துவம் 2 டயவர்கள்．அஞைவரும் நிஜத்தஞ்மை யோடு உருவாகியிருப்பவர்கள்．இதளா்் அவர்களுக்கு நேரும் சில அசாதாரண நிகழ்ச்சிகள் கூடப் படிப்போருக்கு இயல்பாததாகவே தோன்றுகிள்றன．
 இடமிருக்கிறது．அது மிருகங்களுக்கு் பறவவகஞ்க்கு் இடமளிக் கிறது．இன்று சற்றுச் குழ்திமைபற்றி யார் அக்கறற காட்டுவது，fி＠ தருயுங்களில்，நகைப்புக்கிடமாகக்கூட உள்ஈது．முத்துவிங்கத்தின் கவவத் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றஞா．ஒரு மரம் வீழ்த்தப்படிம்போதோ ஒரு வீட்டிப் பிராணி கொல்லப்படிம்போதோ முத்துலிங்தத்துக்கு வருத்தம் இருக்கிறது．ஆயாவ் இந்நிகழ்ச்சிகளை விவரிக்கையிவ் அவர் மிळகயுயர்ச்சியையும் பச்சாத் தாபத்றதயும் வெகு இயய்பாகத் தலிர்த்து அந்த நிகழ்ச்சிகளின் தவிர்க்க வியலாமமாயயும் குறிப்பிட்டு விடிகிறார்．

இக்ளொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம்，முத்துலிங்கத்தின் நணைச் சுவையுயர்வு．எம்லா மனிதர்களாயும் மிகுந்த பாிவோடி பார்க்கும்
 அம்சங்காளாயும் கவனித்துப் பதிவு செய்கிறார்．२ரு தகவல்． நறைச்சுவை நிறறய உள்ள அவருடைய படைப்புகளில்தாள் ஆழ்ந்த சோகமும் உள்ளது．
 அயைத்தும் உள்ளடக்கிய அதேநேரத்தில் முத்துவிங்கத்தின் கூை
 க்டியதாகவும் அமைந்திருக்கின்றன．ஒரு நல்ல புணைகதாசிிியர் மøித நேயமும் ஜぁநாயக 2 ணர்வும் பெற்றிருப்பது அவருடைய வெசிப்பாட்டுககக மேஇும் சிறப்பு சேர்ப்பது．முத்துவிங்கம் அவர்களுக்கு என் மளமார்ந்த பாராட்டிதவ்．

சென்ஞை，
அசோசமித்திரன்
17．டசம்பர்＇97

## பொருளடக்கம்

வடக்கத வீதி ..... 13
எஞுமிச்ஞை ..... 28
குந்தியிங் தந்திரம் ..... 45
வசியம் ..... 56
பூமாதேலி ..... 76
யதேச்கச ..... 95
கம்புயூட்டர் ..... 114
fl. ..... 132
2டும்பு ..... 149
மனுதர்மம் ..... 166
விசா. ..... 182
ஒட்டகம் ..... 199

1. அக்கா (சிறுகதைத் தொகுப்பு)
2. திகட சக்கரம் (சிறுகதைத் தொகுப்பு) (லில்லி தேவசிகாமணி விருது பெற்றது)
3. வம்சவிருத்தி (சிறுகதெத் தொகுப்பு) (தமிழ்நாடு அரசு முதல்பரிசு பெற்றது)

வடக்கு வீதி


அஆఎமேஇு எब்று யாழ்ப்பாாயத்தில் ஒருவரும் பெயா் மவப்பதில்ணめ. அது காரரணாமாயிருக்கலாம். அவருக்கு அந்தப் பெயரில் அப்படி ஒரு மோகட். இறுக்கிப் பிிித்துக் கட்டிய
 நாட எ ன்று சொல்வதுண்ாு; பிடி நாட என்றுட் வர்ணிப்பதுண்டி. ஆணால் அலமேஹுவின் நணை என்றால் மத்த் கணLவது போன்ற ஒர் அழகு. இணைக்கு கீழே நேராக இருக்க டேஇக்கு மாத்திாம் இடமும் வலழும் அயேந்து கொாடபோஸ வருவாள். அந்த நேரங்களில் சோதிநாதன் மார்ரரர் மேேை என்णலேோ செய்யும்.

மøணச தொடிவது ஒன்று; ஆஞால் துமளப்பது என்பது வேறு. இப்ப கொஞ்சக் காலமாக இந்த எண்ணண்் அவா் மஈணைத் துயாத்து வேதேை செய்தது. தமலயலிட வந்து போவதுபோல இதுவும் விணாவில் போய்கிடிம் என்றுதான் எதிர்பார்த்தாr். போவதற்கு பதிலாக அது நன்றறாக வேரூன்றி நின் றுவிட்டது. அவரூக்கூ எரிச்ச்் எரிச்சலாக வந்தது.

சோதிநாதன் เாா்்ார் பயத்தந்கொாிடோல நெடிநோம்
 நெற்றியிலே பளிச்செச்்று திருந்று. மார்பிலே அங்கந்கே வௌ்ரி மயயிர்கள் குடியிருக்கும். ஏதாவது தீலிரமாக யuாசமோ செய்வதென்றால் அவா் மமஸாய் வீரன்போல ஒற்றறக்காலில் நின்றுதான் அறதச் செய்து டுடிப்பார். நிற்கும் காரிில் பச்ணச ழுடிச்சுகள் ஆமம் விழுதுகள்போல க்ழும் மேஇுமா क ஒ4த்திரியும்.

அவருமைய வாடணக அயைறயில் நாாற்பது வருடத்திய பத்திரியை நறுக்குகள் இடத்றத அமைத்துக்கிடந்தø. அவ்வப்போது வெேfluாகிய அவரூம்ய கட்டுறாகளும் அதில் அடக்கம். இவற்மறயயல்லாா்் ஒருறாோக்கு தாம் பிரித்து

அடுக்கி எைக்கவேண்டிட் எண்றி அவருக்கு ஆணைதான் ஆாால் அந்த்் சிறு அயறயபில் அது நடக்கிற காரியமாா?
 சொடுகுடஜும் வாழ்ந்து யழகிவிட்டார். அவற்ணறலிட்டுப் பிflவதும் அவருக்கு கஷ்டமாகக இருந்திருக்கலாா்.

அவா் வெகு சிரத்ணத எடுத்து அந்த அயறறணை அய்பட அழுக்குப்பட மவத்திருந்தார். என்றா ஷும்கூட வெரியே போகும்போது நத்றாகக் கஞ்சிபோட்டு சமめவ செய்த 2டிப்யப அயைிட்து ணககணள 15 டிசிிி கோணநத்தில் விரித்துக் கொண்டுதான் நடப்பார். பார்ப்பவர்களுக்கு 2டணே மரியாாத செய்யத்தோன் றுய். அப்பழுக்கில்லாத மனிதர் என் றுதா ன் எல்லோருட் அவணர மிமைத்திருந்தார்கள்.

குறைறயே இல்லாத சோதிநாதன் เாாஸ்ரரிம் இாண்டே இாண்டு குறறகைள ாட்டிம் சொல்லலாம். கட்டியா எழுதத் தொடங்கிஞா ல் அவருக்கு நிறுத்தத் தெரியா து. எழுதிக்கொண்ாட Guாவார். பேப்பர் சுியயவேண்ாடும் அல்லது ๓ை முடியவேண்ாுும். இரண்டாவது, காணையிலே வரும் பேப்பळா யாராவது அவர் படிக்குழுன் கணலத்துவிட்டால் அவருக்கு மெட்ட கோபம் வந்துயிமும். மற்றும்பட்க்கு சாந்த சொரூபமானனவா்.

இப்படிபபட்ட சோதிநாதன் மாஸ்ரர் டித்தியா கொள்ள ழுடியாமல் தவித்தார். காரணா்் அவருணடய மோத ஒரு சிறுபெண் ஆழமாக காணலலிட்டு கலக்கிக் கொண்டிருந்தது தாब்.

பூமியின் ழுகத்ணத மூட அந்தகாரம் குழுந்திருந்தது. அந்த அதிகாணைuிGouே அயா் எழுந்துலிட்டார். கிணற்றடியிி் போய் தண்ா ணீர் பிடித்துவந்து கேத்திலில் சூடாக்கி தேரீர் போட்டு அருந்திøார். நேற்றுவணா மொட்டாக இருந்த

நந்தியாவட்டை இன்று பூத்திருந்தது. அதிலே இரண்டு பூவைப் பிடுங்கி வந்து சாமி படத்துக்கு ணவத்து அறைமணா நேரம் தியானம் பண்ணினார். அப்பவும் மனம் அமைதியடையவில்லை.

வெளியே வந்து uார்த்தபோது சிவசம்பு வீட்டுப்பகுதி இன் னும் தூக்கத்திலேயே இருந்தது. வழக்கமாக அவர்களும் இந்நேரம் எழும்பி தங்கள் காரியங்களை தொடங்கி யிருப்பார்கள். அலமேலுவின் பள்ளிக்சூட ஆரவாரங்கள் இன்ஞும் ஆரம்பமாகவிில்ணை.

அவளோ ிொட்டவிழும் பிராயத்துப் பெண். ஒருவித பிரயத்தன மும் இன்றி இவா் மணத்தில் புகுந்து இவணை இம்சசப் படுத்தினாள். இந்த வெட்கக்கேட்ாட யாரிடம் போய் சொல்லி அழுவார். ஒரு பக்கத்தில் பிறவிப் பயணை அணடந்து விட்டதுபோல அவருமைய உள்மனது துள்ளியது. அதே சமயத்தில் பரம்பணை பரம்பாையாக சேர்த்துயவத்த கோஜழத் தனடுi் வெளியே வந்து அவாை வெருட்டியது. சோதிநா தன் மாஸ்ார் ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாமல் சிறு பிள்ளளபோல தத்தளித்தார்.

கோயில் வீ திகளில் இரவுக்கிரவாகவே புதுக் கடைகள் எல்லாம் முளைத்துவிடிய். இந்தக் கடைகளை. பிரதானமாக மொய்ப்பது பெண்களும், குழந்தைகளும் தான். பெண்களுக்கு பாத்திரக்கடைகள், வளையல் காடகள் என்று எராளமாக இருக்கும். சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டு சாமான்கள் வைத்திருக்கும் கடைகளில் தான் மோகம் அதிகம். ஆனால் அவற்றை வாங்கும் பண வசதி எல்லாருக்கும் கிடடபபபில்லை. ஆகவே அவர்கள் ஐந்து சதம், பத்து சதம் என்று கைகளிலே வைத்துக் கொண்டு இங்கும் அங்குடாக அலைவார்கள். கடலை,

பம்பாய் மிட்டாய், ஐஸ் பழ்் இதில் எதை வாாங்குவது, எஜத விடுவது. இதுதான் அவா்களது முக்கிய ஏக்கம். அந்த சிறுவர்கள் குழம்பிப்போய் ஒரு முடிவும் எடுக்கமுடியாமல் தவித்துப்போய் நிற்பார்கள்.

அந்த வீடு அதி பயங்கரமான பாதுகாப்புகளுடன் இருந்தது. அதன் சொந்தக்காரர்தான் சிவசம்பு. அவருாைய தாத்தா 'கள்ள யாவாரம்' செய்து கட்டிய வீடி. சுற்றிலும் இருக்கும் மதிி்் சுவா்களில் விதம்விதமான கண்ணாடித் துண்டுகள் பதித்திருந்தன. உள்ளே இரும்புக் கிராதிகள் காரண காரியமில்லாமல் கண்ட இடத்திலும் போடப்பட்டுக் கிடந்தன. நடுநடுவே வணைக் கம்பிகள் வேறு. முழுக்க முழுக்க கள்ளணை மனத்திலே நிறுத்தி கட்டிய வ்டு.

கள்ள னுக்கு அடுத்தபடி சூரியன். எ ன் னதா ன் உக்கிரமாக வெய்யில் எரித்தாலும் ஒரு சின்ண ஒளிக்கீற்றுசூட உள்ளே போக முடியாதபடிக்கு ஒரு தந்திரத்துடனும், சூட்சுமத்துடனும் அது கட்டப்பட்டிருந்தது. நடுப்பகலில்சூட விளக்ணை ஏுற்றினால்தான் நடமாடமுடியும். இந்த வீட்டிலேதான் ஒரு அறறபில் சோதிநாதன் வாடணைக்கு இருந்தார்.

சிவசம்புவுக்கு மாஸ்ரரைப் பிடிக்காது. ஏன் இந்த 2லகத்திலேயே சிவசப்பு ஒரு 'கறுவ1்' வைத்திருந்தார். ஜககளளப் பின்னுக்குக் கட்டியபடி ஆகாயத்தைப் பார்த்துக் சொா்்டுதான் நடப்பார். சிறுநீர் பாயும் தூரத்துக்குசுட அவக்ர நம்புவதற்கு அந்த ஊரில் ஆள் கியையாது. அவா் வேமை ஸுிந்து வீட்டுக்கு பத்தடி தூரத்தில் வரும்போதே சேட்நடக் கழற்றிவிடுவார். அவர் மணைவி வாசலிலே காத்திருப்பாள். கொஞ்சம் வெற்றிळல போட்டு, கொஞ்சம் பவுடர் பூசி, கொஞ்ன. கர்ப்பமாக பிரசாதம் வாங்குவதுபோல

 மிகவும் அந்யோன்யயமான த்்பதிகள் என்றுசூட நிமமனக்கலாம்．

ஆனால் 2ள்ளே போன சிறிது நேரத்திலேயே பல விநோதடாா ஒணசகள் கிாம்பும்．சிவசம்ப தன் மணைவியின் இடிப்பிலே ஒங்கி 2円தக்கும் சத்தம் கேட்கும்．பிறகு அலஞூாைய கர்ப்பப் பிறப்புகளிி்் ஒலம்．அவளூணடய ஒலம்．
 கள்．தினம் தியப் இது தவறாமல் நடக்கும்．இருந்தாஜும் இந்த மஜுசி ஒரு நாளாவது வாசலில் நின்று அவாை வாவேற்கத் தவறியது கிணLயாது．

அவா்ธளுணடய முத்த பிறப்பதான் அலமேழு．வீட்டிச்
 ஒி வரத்தொடங்கிளாள்，அப்படத்தான் அவருக்கும் அவள்மமல் ஒரு பரிவு ஏற்பட்டது．அந்தப் பரிவுதான் இன்று வேறு 2ர்வi் எடுத்து அவணை மிரட்டிக்கொண்டு இருந்தது．

சோதிநாதனுக்கு கணக்குத்தான் பாடம்．ஆனால் தமிழிலம் நல்ல புயைை பெற்றவர்．அுவ் ஒய்வுபெற்ற பிறகு பழந்தமிி் இலக்கியங்காணளத் தேடி்் படிபபதில் டிக்க ஆர்வமாய் இருந்தார்

முதன்ருுதலில் அமமேலு அவரிட்் தவிழ்ப்பாடத்தில் சந்தேகட் சேட்டுத்தான் ஃந்தாள்．அவா் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் விதப் அவஞத்கு நல்லாகப் பிடத்துக்கொண்டு விட்டது．எந்தப் பாடமாயிருந்தா ஹும் கணதகள்ம்，உதாரணர் கஞூமாக உணர்ச்சி வயப்பட்டிலிடியார்．கண க்குப் பாL்் எடுக்கும்போது யாராவது கண்ா ணfர்விட்（b）உடுகுவார்களா？ சோதிநாதன் செய்கார்．

அயமேறுவிய் 2ட்்ப முழுக்க சந்தேக்்கள் பொங்கும்． அவளூாடய பல சந்தேத்ந்காの சோதிநாதன் தீர்த்து

๓வத்தாலும் பதிலுக்கு அலம்மலுவும் அவருணைய ஒரு பெரியய சந்தேகத்ற ஒருநாள் த்ர்துயவ்த்தாள்．ஆனால் அந்த விஷயப் அவஞூக்கே தெரியாது．

வி毋க்கின் ஒளியில் அவள் டேேசயில் இருந்து எழுதிக்கொண்டிரரந்தாள்．அவஞூணபய ๓ைலிரல்கள் குலிந்து போய் ดெெ்சியை இறுக்கிப்பிடித்துருந்தது．＇மகளழிி நயயாம்＇ என்பதபோல அவளூணடய வாய் கோணியயபி மைதோன பக்கம் இழுத்துக்கொண்டு போேது வெகு சிரமப்பட்டு தன்றுணைய
 பலவந்தமாக பிடுந்கிக் கொா்டிருப்பதுபோல யட்டது

தடிழ் பாடல்கரில் ‘பந்தார் லிரヘி’ எтன்ற தொடர் அ4த்்கட வரும்＂．அதற்கு அா்த்தம் ‘பந்துமபாாருந்திய விரல்கள்’ எங்று சொல்வார்கள்．Gோதிநாதனின் மøக்கண்ணில் சங்க கா லத்துப் பெண்ககள் मிமாயயாக வந்து போவார்கள்．அவர்கள் ๓கவிரல்கள் எல்லாம் நகச்ச்த்து வந்து எழு｜ிச்சம்பழம் சொருகியதுபோல 2ருண்டு திரண்டுபோய் இருக்கும்．

அலGேめு மைகாளக் குவித்து எழுதும்போ துதான் அவருக்கு 2ண்ணையாா அர்த்தம் பிந்தது．ஒரு சிவந்த கண்ணாாடிப் பந்துபோல அது இருந்தது．பல்லியின் வயிற்றில் குட்டி நெரிவதுபோல அவள் ஜகவிர்்களில் ஒடும் ரத்தம் O゙L அவருக்கு தெரிந்தது．பந்துபோன்ற அந்த ணகவிரல் குவியஆை எடுத்து முத்தமிடவேண்ாுு்் போல பட்டது．

ஆøாால் அப்போதுசூட அவடுக்கு அந்த வித்தியாசமாான எซ்ாซா்் தோன்றவில்மல．

அவருணடய மாணவி இறந்தபோது அவருக்கு நாப்பத்ணதந்து வயது．அந்த மரணம் இட விழுந்ததுபபால வந்தது．இரண்டு வருடம் கழித்து அவருணடய மகளுக்கு நல்ல்

இடத்தில் சடங்கு பேசி வந்தார்கள்．அது கடவுள் செயல்தான் என்று அவருக்குப் பட்டது．இப்படியா ஆ சம்பந்தத்றத அவா் கனவிலும் நிணைத்திருக்க ழுடியாது．ணபயன் அவுஸ்திரேயி யாரலில் வதிவிடட் பெற்று நல்ல வேணலuில் இருந்தான்．இருந்த ஒரே வீட்ஜடயு்் விற்று க்லியாணத்றத சிறப்பாகச் செய்து மகணள அサனுப்பிணவத்தார்．

அவருணடய மகன் கணத வேறு．ஒரு நோள் விடிய எழும்பிப் பார்த்தால் ஆணைக் காணவில்மை．இயக்கத்தில் சேர்ந்துவிட்டதாகச் சொன்னாார்கள்．ஒரு கடிதம் சூL தனக்கு எழுதிறவக்கவில்ணலயே என் று அவருக்கு கவணல．ஒரு நா๓ைக்கு அவணனப் பார்ப்போம் என்ற நம்பிக்ணக கனகாலம் இருந்தது．பிறகு அதுவுய் போய்லிட்டது．

அவ्यஸ்திறேலியா போே ๓ையோடு மகள் அடிக்கடி கடிதட் போட்டபடி இருந்தாள்．பிறகு சில காலமாக வருடத் திற்கு ஒரு குடிதம் என்று ஆகிலிட்டது．தனித்து விடப்பட்ட மரமாய் அடிமண்யுக்குள் போய் புணதந்துகொண்டார்．

சிகாடா பூச்சிபோல．இந்தப் பூச்சி பதிமோழு வருடம் மண் ணுக்கு அடியில் புமதயுண்ாுுபோய் கிடக்குமாம்．பதிடேழு வருட முடிவில் இது வெயியே வந்து இஞச்சேர்க்மகயபில் ஈடுபட்டு பிறகு இறந்துபோகும்．குஞ்சுகள் மீ ண்ாுட் மண்ாணுக்குள் போய் புஞதந்து கொள்ளூர்．இப்படி பதிமேழு வருடங்கள் தவப் செய்தபிறகு இந்தக் குஞ்சகளளும் பெரிசாகி வெஸியே வருமாா்்，சாாவவத் தேடி．

அவா் மணைவி இறந்து பதியேழு வருடங்களாக இவா் செய்த தவப் ஒருநாள் திடிென்று முறிவதற்கு இருந்தது． ஒூித்திருந்து எய்த பாணம்ம்போல இவாாத் தாக்குவதற்கு அது தருணாம் பார்த்திர்ந்தது．ஆனால் இது அவருக்கு அப்ப தெரியவவில்மญ．

வீட்டை விற்ற நாசில் இருந்து அவர் சிவசம்பு வீட்டில் ஒர் அயறயில் வாடணைக்கு இருந்தார்．பனங்கட்டிக் குட்டான் போல சின்ள வயசாக இருக்கும்போபே அலமேめு அடிக்கட தத்திதத்தி அவருடைய அறறக்கு வருவாள்．கொர்ச்் வளர்ந்து கண்கள் மேஈசக்குமேல் தெரியும் வயசில் ஒணசப்படாமல் வந்து இவர் எழுதுவぁதயே கண்வெட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பாள்．இவர் கதிறரயிலே ஏற்றி விடுவார்．சிறிது நேரத்தில் சறுக்கி இறந்கிப் போய்விடிவாள்． அவள் வார வளர அவளில் பல மாற்றங்கள் நென்பட்டぁ． இவர்தாங் அவற்ฒை கவனிக்தத் தவறிவிட்டார்．

இப்பொழுதெல்லாட் அவள் கிட்ட வரும் சமயங்கதかில் இரண்டு நாள் தண் ணீரில் ஊறணவத்த பயறுபோல ஒரு விதமான பச்ணச வாசணை வருகிறது．அவளூணைய குரல் உ๓டந்து ரஹஸ்யய்் பேசுவதுபோல இருக்கிறது．எவ்வளவுதான் உாத்துப் பuசினாஹும் கசகசவென்றுதான் கேட்கிறது．

அவ்் அறியாமல் இந்த விஷியங்கள் நடந்து முடிந்து விட்டø．நேற்றுப் பார்த்தபோது மொட்டாக இருந்த நந்தியா வட்ணட இன்று பூத்துப்போய் கிடக்கிறது．இரவுக்கிரவாகவே சதியாக ஒரு மணமும்，அழுகும் அதற்கு வந்து சோ்்ததுளிட்டது． ஓர் இரவுக்குள் நடட்த இந்த அதிசயம் போலத்தான் இதுவும் இருந்தது．

சங்க காலத்து தடிிிில்＇டேன் ஏஜ்’ பெண்ணண＇மடந்ணத’ என்ற சொல்வார்கள்．ஆøால் மடந்ணத என்ற சொல் அ๗டேஹுவின் அழேக பூரணாமாக கொண்்டிவரவில்மை என்று இவருக்குப் பட்டது．அவயைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் ‘ழுற்றா முகிழ்ழுணை＇என்ற பாடல் எரfிகள்தான் அவர் ஞூாபகத்துக்கு வரும்．ஒரு டேன் ஏஜ் பெண்ணண இந்த சொற்றொடர் முற்றிலும் வர்ணிிக்கிறது எब்று அவர் மிணைத்தார்．ஆனால் அப்போது சnL அவருக்கு அந்த எண்ணம் வந்தது கிஐடயாது．

ஒருநாள் பைதகரஸ் என்ற கிரேக்க ஞானி 2500 வருடங்களுக்கு முன்பு கண்டுபிடித்த சித்தாந்தத்மை அலமேலு வுக்கு விளக்கிக்கொண்டிருந்தார். இரவு நேரம், விளக்கின் ஒலி அவள் முகத்தில் பட்டு பட்டு விழுந்து கொண்டிருந்தது. உறைந்த மாழபோல கேசங்கள் அவள் கன்னத்தில் வழிந்து கிடந்தன. கண்களை கையகலத்துக்கு பெரிதாக்கி அவா் சொல்லுவதையே அலமேலு கவணித்துக் கொண்டிருந்தாள்.

முதலில் அந்த மகா ஞானியின் வாழ்க்கையைப் பற்றி சொன்னார். இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் சாகசங்கள் எல்லாம் ஒர் ஒழுங்கோடும் எண்ணணங்களின் அடிப்படையிலும் நடப்பதை விளக்கினார். பிறகு அந்த ஞானி எப்படி முக்கோணங்கணள யுட், சதுரங்கணளயும் உபாசித்தார் என்பறையும், அவற்றில் இருந்து அவா் சிருஷ்டித்த சித்தாந்தத்தின் மகிமையையும் சூறறினார்.

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில், அதன் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரண்டு பக்கங்களினதும் தனித்தனி வா்க்கங்களின் சூட்டித்தொகைக்கு சமமாகும்.

அலமேலு மேற்படி சித்தாந்தத்ணை வரி பிசகாமல் திருப்பித் திருப்பி மனனம் செய்தாள். இந்த பழம்பெரும் சித்தாந்தத்தின் அருமையை சோதிநாதன் உற்சாகத்துடன் விளக்கி அறை மூன்று வெவ்வேறு வழிகதளில் நிரூபித்துக் காட்டினார்.

அலமேலு வவத்த கண் வாங்காமல் அவரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். அவா் வாயிலிருந்து விழும் வாா்த்தைகளை கையேந்தி பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் கண்களின் ரப்ஜைகள் துடித்தனா. இந்த சித்தாந்தத்தை இவ்வளவு எ்ளிதாக, இவ்வளவு உணர்ச்சி பூர்வமாக யாரும் இதற்கு முன்பு அவளுக்கு விளக்கியது கிடையா து.

சோதிநாதனின் இமையோரத்தில் சில நீர்த்துளிகள் சோ்ந்திருப்பாத அவள் அப்போதுதான் கவனித்தாள்.

மேளக்கச்சேரி என்றால் இங்கே நாதஸ்வாத்துக்கு இரண்டாவது இடட்தiт்். சுற்றுவட்டார ஊர்களிலிருந் தெல்லாம். தவில் வித்துவான் கள் வந்திருப்பார்கள். இந்த தவில் சடாேைக் கேட்பதற்கு சனங்கள் பொறுமையோடு இடம்பிடித்து மூன் று நான்கு மணித்தியாலங்கள் சூட சலிக்காமல் காத்திருப்பார்கள்.

தனியாவா்த்தனம் வழக்கமாக மேல் வீதியில்தான் நட்க்கும். ஐந்து, ஆறு கூட்டம் என்று தவில் வாத்தியக் காரர்கள் சுற்றிவர நின் றுகொண்டே வா சிக்கும்போது பக்தர்கள் தங்க๓ை மறந்து ரஸிப்பார்கள். இந்த ஆவர்த்தனம் ழுதலில் பெரிசாக தொடங்கி ஒவ்வொரு சுற்.றும் வரவர சிறுத்துக்கொண்டே போகும். விறுவிறுப்பும் சூடும். கடைசியில் தீர்மானம் வைக்கும்போது சில பேருக்கு ஆவேசம் வந்துவிடும்; சிலருக்கு கண் ணீர் வந்துவிடும்.

இருபத்தைந்து நூற்றாண்டுகள் கடந்து கண்கள் கலங்க, திரும்பவும் எண்கள் மயமாான இந்த. உலகத்துக்கு வந்தபோதுதான் சோதிநாதன் மறுபடியும் அலமேலுேவக் கண்டார்.

நேர்வடிவான தாடைணை ゥைகளில் ஏந்தி ழுழங்கையில் முட்கிக்கொடுத்து அவரையே பார்த்தபடி இருந்தாள், அலமேலு. சீரில்லாத பல் வரிசை பளிச்சென்றது. அந்தக் கணத்தில் ஏதோ ஒன்று அவரைப் பற்றி இழுத்தது. பதிஞேழு வருடங்கள் தூங்கிய சிக்காடா பூச்சி அப்போது வெளியே வந்துவிட்டது.

அவளுடைய கன்னங்கள் சதுரமாகவும், அந்த மோவாய் முக்கோணாமா கவும் இருந்தது. விடியவிடிய சந்திரவதனத்றை

பாடிய தமிழ்ப் புலவர்கள் இி்்த அழைகப்பாட பறந்துவிட்டார்கள். ச துரங்கஞூம், முக்கோணாாகவும் பைதகரஸுக்காகவே பணைக்கப்பட்ட இந்த முகட் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் ஒரு பிரமைையாக அவருக்கு தெரிந்தது.

அன்று படுக்கப் போனபோது அவருணைய நித்திゥர எதிர்த்திஜையில் போய்விட்டது. மறுபடியும் யௌவனமாகி விட்டாா். ஒரு நீண்ட பயணத்தின் ஆர்்பத்தில் நிற்பதுபோல குறுகுறுப்பாக மனம் துள்ளியது. விடாா ஒடுதரை விளக்குகள் போல எண்ணங்கள் வந்து அவணைத்தாக்கிஎ.

அவர் உதடிகளில் இங்னும் கொடுக்கப்படாத முத்தங் கள் பய இருந்தன. அவா் விரல் நுனிகளிி் இன்னும் தொட்டுப் பார்க்கவேண்டிய சமாச்சாரங்கள் நிறறய இருப்பதுபோல பட்டது அவர் வயிற்றுக்குள்ளே இவ்வளவு காலமும் அடக்கி வைத்திருந்த ஆணைகள் இப்போது வெளியே வரத் துடித்தன. எல்லாத்தையும் அவிச்சு, வடித்துப் பாா்த்தால் மிஞ்சியது ஒன்று தான். அலமேலுவை அவரால் மறக்க முடியவில்லை. அவா் வாழ்ந்த வாழ்க்கையிின் உண்மையாா காரணம் அவளிடத்தில் தான் இருப்பதுபோல அவருக்கு பட்டது.

அவள் வாயிலே எச்சில் குமிழ்கள் செய்து ஊதிய காலத்திலே இருந்து அவளை அவருக்கு தெரியுய். ஆனால் இதற்குமுன் இப்படி நூதனமா அ அநுபவம் அவருக்கு ஏற்பட்டதில்லை. அந்தச் சிறு பெண்ணின் மனதில் என்ன இருந்ததென் றும் தெரியவில்லை. இரண்டு பேருக்குட் சேர்த்து அவரிடம் போதிய காதல் இருந்தது. இவ்வளவு காதலை எவத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது என்று திळகத்தார்.

மூன்று நாட்களாக அவர் வெளியே வரவில்ணை. அழுக்குத் திஞரச்சீ றலயுய், தண் ணிப்பாணனயும், வட்டம் வட்டமாக நீர்பட்ட தலலயணையுமாக அவா் உள்ளே அணைந்து

கிடந்தார். அப்படியாவது அவர் அடிவயிற்றில் மூண்ட ஆஞைத்தீயை அடக்கிலிடலாம் என்று எண்ணினார்.

மூன்றாட் இரவு நடுநிசியில் அவருக்கு ஒரு ஞாஞோதயம் ஏற்பட்டது. கட்டை அறுத்துக்கொண்டு ஒடத்திரியும் காளைமாட்ணட அடக்கி இழுத்துக்கொண்டு வருவதுபோல் மனூத திரும்பவும் இழுத்துப் பிடித்து அடக்கிவிட்டார். வயதுக்கு ஒவ்வாத சிந்தணைகணை நிணைத்து நாணாமாக வந்தது. ஒவென்று ஒடிய நதி சமநியைக்கு வந்து அவா் அடிமனதில் ஒரு நிம்மதி பிறந்தது.

சோதிநாதன் மாஸ்ரர் அன்று மவகண றயிலேயே எழுந்துவிட்டார். எழும்பும்போதே உள்ளம் மகிிழ்ச்சியாகவும் லேசாகவும் இருந்தது. முதல் நாளிரவு பெய்த மணழ அவா் மனத்தில் இருந்த எண்ணங்களை அடிச்சுக்கொ ண்டு போனதுபோல மணம் வெளிச்சுப்போய் இருந்தது.

கிணற்றடியில் போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு தேந்ர் வைப்பதற்கு ஒரு வாளி தண் ணீர் பிடித்துக்கொண்டிருந்தார். துலாக்கொடி சரசரவென் று வழுக்கிக்கொண்டு வந்தது. அவா் வேட்டியை மடித்துக் கட்டிக்கொண்டு வாளியை எடுக்கப் போகும்போதுதான் அது நடநந்தது.

அலமேலு வந்துகொண்டிருந்தாள். மத்து கடைவதுபோல அயைந்து, அசைந்து. அவளுடைய தலைமயிர் கற்றைகள் கலலந்திருந்தன. அயை சூரிய ஒளிபட்டு தங்க நிறத்துடன் ஜொலித்தன. கண்கள் இன்னும் தூக்கம் கலையாமல் அயை மூடியில் இருந்தன. பாவாடையும் சட்டையும் உடுத்தியிருந்தாள். மேற்சட்டை அவசரத்தில் போட்டதுபோல ஒரு பக்கத்துக்கு தூக்கிக்கொ ண் டு நின் m து. பொங்க லுக்குப் பிடித்த அடுப்புக்கட்ட போல அவள் புஜங்கள் வழவழவென்றும், இறுக்க மாகவும் இருந்தன. அருகில் வந்ததும் அவஞுக்கே உரிய பெண்்

வாசணை சொட்டி நீலம் தண்ணீரில் பரவுவதுபோல மெல்ல பரவியது.

சோதிநாதன் மாஸ்ரர் கவிகள் UாL மறந்த சதுாமான முகத்ததயும், முக்கோண வடிவான தாடைகளையும் பார்த்தார். இன்றுதான் முதல்முதல் பார்ப்பதுபோல அவரால் கண்கணள எடுக்க முடியவில்๓ல. பிறந்த நாளிலிருந்து அவரில் விடுபட்டுபோன ஒரு துண்டு மீண்டுட் சேர்ந்து கொண்டது போல ஒர் உணர்வு. இவ்வளவு காலழும் அவர் வாழ்ந்ததின் அர்த்தம் அவா் முன்சே நின் றுகொண்டிருந்தது. அவள் புஜத்கை எட்டி ஒரு ணகயால் தொட்டு தடவினார்.

அலமேலு பதறிவிட்டாள். 'ஐயோ! அங்கிள், என்ன செய்யுது?' என்று சொல்லியபடி அவணைப்பிடித்து இரண்டு ணககளாலும் அணைத்துக் கொண்டுபோய் துணி துவைக்கும் கல்லிலே உட்கார வைத்தாள். தன்னுடைய இரண்டு கககளளையுட் மார்புக்கு பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்ாடு அவர் மூன்றாக மடிந்துபோய் உட்கார்ந்தார். அவருக்கு வசதியாக அவருடைய கால் பெருவிரல்கள் அவருக்கு முன்பாக இருந்தன. அவற்றை முதன்முதல் பார்ப்பதுபோல உற்று பார்த்த படியே இருந்தார். அந்த நேரத்தில் அப்படி இருப்பதுதான் அவருக்கு சரிபோல பட்டது.

சுவாமி புறப்பாடு ஆரம்பிக்குப்போது இரவு ஒரு மணி ஆ கிவிடும். தெற்குவீதி தாண்டி மேல்வீதியில் நீ ண்ட மேளச்சமா முடித்து வடக்கு வீதிக்கு சுவாமி வரும்போது நா லுமணி ஆகிவிடும். எல்லோருக்கும் நித்திரர கண்ணுக்குள் வந்துவிடும். பக்தர்கள் எல்லாம் மெள்ள மெள்ள கழன் றுவிடுவார் கள். அப்போ து எ ண் ணிப் பதிளா்ந்தே பேர் இருப்பார்கள். அதில் தவில்காரர், நாயணம், பந்தம் பிடிப்பவர், எண்ணெய்ய் ஊற்றுபவர்,

குருக்கள் என்று எல்லோரூமே அடக்கம். இப்படி சுவாமி இருப்பிடத்துக்கு போக முடியாாமல் தவியாய் தவிப்பார்.

இதைத் தவிா்க்க ஒரு தந்திாம் செய்வார்கள். கோயில் முன்றலில் சதிராடிய தேவடியாள்கள் இப்ப வந்து வடக்குவீதியில் ஒரு கும்டி அடிப்பார்கள். அவர்கள் நித்திணா பாதியில் எழுந்துவந்து சுவாமிக்காக இப்படி தூக்கக் கலக்கத்தில் குலிந்து, குஞிந்து உடணை வருத்தி கும்மி அடிப்பா்கள். தமைமயிர் கணைந்திருக்கும்; கண்மை காரந் திருக்கும். நித்தி毋ரயயின் மணாம் அங்கே நிறறந் திருக்கும். பக்தர்கள் எல்லாம் தங்கள் தங்கள் சயயத்்த தள்ளி வவத்துவிட்டு இந்த மித்திணா கும்மிமை ரசிப்பதற்காக மிற்பார்கள். கும்டி முடிந்ததும் சூட்ட்் கணலயப் பார்க்கும். அதற்குமுன் சுவாமியய தரதாவென்று இழுத்துக்கொண்டு போய் இருப்பிடத்தில் சோ்த்துவிடுவார்க்்.

- திருவிழா என்றால் வடக்குவீதிணயத் தாண்டிவிட்டால் நேராக இருப்பிட்் தான்.

சோதிநாதன் இப்போது வடக்குவீதியில் இருந்தார். நித்திஜர கும்மியில் சிறு சபலம். இணிமேவ் நேராக இருப்பிடய்தான்.

## எலுமிச்ஜை



 செய்வேன். கநையென்றால் சொல்ல வந்த விஷியத்றை கண்தயிலேயே சொல்லிலிட வேண்டியதுதாஞோ! இது என்ண முன்நுாை? அறிவுாை?

ஆøால் இந்த முன் றுஈர எழுதுவதில் ஒரு காரியமிருக்கிறது. கு. அழகிரிசாமி எழுதிய 'குடாாபுர்் ஸ்டேஷன்' என்ற கணதணை நீங்கள் படித்திருப்ப்ர்கள். அதில் ஒரு பாத்திரம் மூலமாக 'நாங்கள் ஒன்றை யனதில் நிமைத்து செய்யும் செயல் எப்படி எங்கணள அறியாமல் இன்னொரு காரியத்துக்குு உதவுகிறது' என்று சொல்லியிிுக்க்ிிது. நா்் சிறுவனாக இருந்தUோது நுந்த இந்த 2ண்ாைம் சம்பவமும் அப்படித்தா ்். இணி, சற்று தள்ளி நில்லுங்கள். கணத வருகிறது.]

செசியாக இருந்த அந்த எญுிி்ச்ணை இப்பபாழுது மரபாக வளர்ந்துவிட்டது. அம்மா அஜதக் கவறலயோடு பார்த்துக்கொ ண்டிருந்தாள். சதிருக்கு வந்த தேவாியாள் ஜைாயக் காணை விசுக்கி ஆலவதுுோல அந்த மாம் கியளயெல்லாப் வீசி வள்ர்ந்துவிட்டது. ஆனால் பேச்சுக்கு ஒரு பூ இல்ணல; ஒரு காய் கிணையாது ஒவென்ற மமட்டு மர்்.

அம்மாவும் செய்யாத வித்மதயில்மல; பார்க்காத வவத்தியமில்ஸல. மண்ணண வெட்டி, கொத்தி பசணையயல்லாட் யோட்டு அலுத்துவிட்டது. அது அயையலில்மல. வடக்கு வீதிக்கு வந்த மஞ்சவனப்பதி தேர்போல தன்பாட்டுக்கு நின்றது.

இப்படித்தான் முன்பு ஒரு கறிவேப்பிळைச் செடி. அம்மா அயைக் கண்ணும் கருத்துமாக வளா்த்து வந்தாள். ஒரு சாண்

உயாத்துக்கு வளர்ந்த பிறகு ஒருநாள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் செத்துவிட்டது．அம்மாவும்＇விடேன்，தொடேன்＇ என்று ஒன்பது தரட் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் செடிகணள நட்டு தன்ககயால் தண் ணி ஜற்றி வளர்த்துப் பார்த்தாள் சரிவரவில்யை．கடைசியில் செல்லாச்சிக் கிழவி சொன்ன மந்திரம்தான் பலித்தது．

சூதகமாய் இளுக்கிற நேரட் பார்த்து，பலபலவென்று விடியும் முன் ஒட்டுப்போடாத ஒற்றறத்துணி உடுத்தி，கிழக்குப் பார்த்து செடேயய நட்டால் அது பிய்த்துக்கொண்டு வளர்ந்துவிடிட் என்பதுதான்＂அது

அம்மாவும் அப்படியே செய்து பார்த்தரள்．என் எ ஆச்சரியம்！பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதே மாம் வளர்ந்து விட்ட．து．வளர்த்தியென்றால் அப்படி ஒரு வளர்த்தி．ஊர்ச்சனம் எல்லாட் கறிவேப்பிலை கேட்டு வாத் தொடங்கி விட்டார்கள்． கையாலே பறித்துக் கொடுத்தது போய் கொக்கத்தடி மவத்து ஒடித்துக் கொடுக்க வேண்டி வந்துவிட்டது．அவ்வளவு உயாம்．

காலை，பகல்，இரவு என் றுகூட ஆட்கள் கறிவேப்பிலை கேட்டு வரத்தொடங்கினார்கள்．அம்மாவும் சலிக்காமல் கொடுத்துவந்தாள்．‘இது புண் ணியய் ஆச்சே！＇என்று அடுக்கட சொல்லிக் கொள்வாள்

அந்த நேரம் பார்த்துத்தான் நாங்கள் நாய் வளர்க்கத் தொடங்கினோம்．＇வீட்டிக்காரர்，நாணைப் பிடியுங்கோ＇என்று பட மலயில் இருந்து சூக்குரல் அடிக்கட கேட்கத் தொடங்கியது．

நாயெய்றால் ஏதோ சந்திரகுலம்，சூரியகுலத் தோன்ற லில்ணை．சாதாரண ஊர் நாய்தான்．நான் பள்ளிக்சn．Lத்திலி ருந்து வரும்போது வழியிலே பொறுக்கியது．என்னுடைய ๓ைணையும்，முகத்றதயும் நக்கி என்ணォ அது

வீட்டிலே அம்மா முதலில் அடிபிடியெ⿰ொ் ற சத்தம் போட்டாள்．பிறகு அது பால் குடித்த வேக்தைத் பார்த்து அவள் மனது மாறிவிட்டது．பலூன் மாதிாி ஊதிப்போன வயிற்றறத் தூக்கிக்கொண்டு அது தள்ளாடித் தள்ளாடி நடந்தபோது அய்பாசூட்ச் சிரித்துவிட்டாள்．இப்படித்தான் இந்த நாய்க்குட்டி எங்கள் வீட்டுச் சங்கதியானது．

குட்டியாயிருக்கும்போ து அது செய்த வீர சாகஸங்கணை ாவத்து வீரன் எ ன் று பெயர் வவத்தோம்．அதுவும் கறிடேப்பிலை மரம்போல கிடுகிடென்ற று வளரத்தொடங்கியது． சாப்பாடு என்றால் வீரனுக்கு இதுதான் என்ற வரைமுறை கிணடயா து．முருங்கக்காய்ச் சக்கையிலிருந்து சோறு，பருப்பு， பனங்காய் நார் என்று சாதி வித்தியாசம் பாராமல் சாப்பிட்டு பரிபூர சந்தோசமாக இருந்தது．

என்நுடைய வாய் அசைந்தால் என் பின்னாலேயே சுற்றிக்கொா்்டிருக்கும்．அதற்கும் கொடுத்தபடியே சாப்பிட வேண்டும்．கணைசியில் வெறும் ககயைக்காட்டி，தொடையில் தட்டினாால்தான் தன் வழியில் போகும்．பள்ளிக்கூடத்து L＇Tண்ில் இதற்கு ஒர் அளவுகடந்த பாசம்．பள்ளி மணி அடித்ததும் காதல் வயப்பட்ட கன் னிப்பெண் போல உள்ளூக்கும்， வாசலுக்குடாய் பறந்து திரியுட்．நான் வந்தேதோ இல்லையோ என் மீது பாய்ந்து பாணையும் சம்பலையும் பறித்துக்கொண்டு போய்விடிட்．

வீரஞிின் முதுகில் நான் சவாரி செய்யும் அளவுக்கு குதினைபோல வளர்ந்துவிட்டது．நான் அதோடு இருக்கும்போது பெரியவர்கள் சூL பயபக்தியோடு தூரதேசமாய் செல்மபார்கள்． எぁக்கு கா்வம் தலைக்கு மேலேறிவிடிய்．

அதற்கு வயசுக்கு வந்தபோது பக்கத்து வீட்டு கண்ணாகியயச் சேர்த்துக்கொண்டது．ஒரு நாள் இரவு．

－எめுமித்றை

களவியல் நடத்த கண்ணகி வந்துவிட்டது．கண்ாணகி என்றால் கற்பின் திருவருவய் என்று அவசாப்யட்டு நியணத்துவிடக் சூடாது．எங்கள் ஊரில் அயைவாசி ஆண்நாய்கள் அதற்கு பின்னால்தான்．அதனுயைய கருநீலச் சணடணயயுய்，மததுாாயை எரித்த கண்ககளளயும் ఐைத்து அப்பிிப்பேர் ఐவத்திருப்uார்கள்் போழும்．கண்ண கிிின் பின்னாடேயே வீரன் ஒடத்தொடங்கி யது．குாாத்துக் குாைத்து துாத்தும் ஒலி．பிறகு＇பொதக்’ என்று ஒரு சத்தப்．அதற்குப்பின் மௌனம்．டெேளனம் என்றால் ஆயிாம் பேருணைய மௌாம்．

அப்ப அம்மா சூவினாள்，‘இஞ்சருங்கோ，நாய் கிணத்துக்ணக விழூந்திட்டுது போல கிடக்கு’．நாங்கள் அுிக்கன் விளக்கை எடித்துக்கொண்டு அ4த்துப்பிடித்து கிணற்றடிக்கு ஓடிோா்்．உண்ாைதாான்．கிணாற்றுக்குள்ளே இருந்து ‘சதக் பதக்’ என்ற சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது． அவசரடாக ஒரு கயிற்றிலே サுிக்கன் விளக்மகக் கட்டி கீழே இறக்கிப் பார்த்தோ்்．ஒரு மண் ணும் தெரியவிட்ணை

இந்தக் கல囚ாத்தில் ஊர் அウரவாசி கிணறறறறடியில் சுடிவிட்டது．பக்கத்துவீட்டு சிவய்லிரகாச்் பத்து பற்றறி
 நல்லதங்காஈள திøமு⿺் பெரியய குரலில் படித்து தொண்ாணடணை வளமாக யவத்திருப்பவர்．ரோர்ச்ணை அடித்துப்பார்த்தால் வீரன்தான் கிணற்๓றச் சுற்றி சுற்றி ஒயாமல் நீந்திக் கொண்டிருந்தது．அவர் ஒருவரிடமே ஞ斤ார்்் ๓ைட் இருந்த யடியா றும்，உரத்த குரல் வளத்தில் அவருக்கு நிகா் எவரும் இல்லை என்றபடியா ஐும் நாய் மீட்ப பணிக்கு அவரே அக்கிராசனாாாகத் தேர்ந்தெடிக்கப்பட்டார்．

வாளியும் கயிறறமாக நாய் எடுப்பதற்கு நாங்கள் செய்த டுயற்சிகள் தோல்லி அணைந்தன．அடுத்ததாக，பணைநாfில்

செய்த பட்ணட கிணற்றில் இறக்கப்பட்டது．நாய் இந்த விிித்திர மாோ ஏற்பாட்ணட ‘இந்தா，இந்தா’ என்று வந்து மணந்து பார்த்துவிட்டு திரும்பிலிடிய்．பட்ணையில் ஏறிøால் உயிர் தப்பிவி！＿லாட் என்று ஒருழுறற அதற்குப் பட்டதுபோழுய்，ஏறி விட்டது．நாங்கள் எல்லாா் சூக்கூரல் இட்டு அணதப் பதேமாக இழுத்தெடுக்கும்்பாது அது எஷ்ゥ டிணைத்ததோ மணாத மாற்றிக்கொண்டி மறுபடியுப் பாய்ந்துவிட்டது．

கணடசியில் தொட்டில் யோசணைணைச் சொன்னது பாவாணை சண்குுக்்தான்．இவர் படு அப்பாவி．ஒருழுறை கிணற்றடியி்்் மணைவியின் உள்பாவாணடゅை தோய்க்கும் போது மகயுப் களவுமாகப் பிடிபட்டுவிட்டார்．அன்றிலிருநுது அவா் பிர்கியாதி இப்பி பரலிவிட்டது．இந்த ஒரு குற்றத்றதத் துளிர அவா் அவ்வப்போது அருணமயாண யோசணளகணள தா வญ்ญบர்

எங்கள் ஊாரில் எதற்கு குறறலிருந்தாலும் தொட்டிலுக்கு
 அடோகமாக இருக்கும்．‘நந，நான்’ என்று தொட்டில்கள் வந்துவிப்டぁ．நாஞு மூணலயிலும் கயிறு கட்டி வெகு கவணமாக தொட்டிணை இறக்கிஞோா்．தொட்டில் தண்ணீரில் அமுங்கிய படியே இருந்தது．சிவப்பிரகாசம் ரோர்ச் ணலட்ணை கண் வெட்டாமல் அடதத்துக் கொண்டிருந்தார்．நாய் தொா்டடல் பக்கய் நீந்திவந்தபோது சொல்லி வைச்சது｜போல நாறுபேரும் கயிற்றை இழுத்துவிட்டார்கள்．நாய் தொட்டிலில் வசமாய் மாட்டிலிட்டது．

வெயியே வந்ததுதோன் தாமதம் நூன் அஆத ஆணை தீரக் கட்டிப்பிடத்தேன்．அது ஒரு சிறுப்புச் சிறுப்பி தண்ணிறைய் சிதறடித்தது．பிறகு ஒடே பாய்ச்சல்．

இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு வீரன் கண்ணகிゅய கண்ணொுத்துப் பார்க்கலில்ணல．எதிர் வீட்டு வண்டார்குழுிி

யிடட் அதற்கு ๓மயல் ஏற்பட்டுவிட்டதும் ஒரு காரணாமாக இருக்கலாம்．（எங்கள் ஊரfி் தடிழ்ப்பற்று கஜரபுண்ாு ஒடிய காலகட்ட்் இது．பற்பன்சூட தன் அணில் குஞ்சுகளூக்கு ufிமேலழகர்，லோபாடுத்திமை என்று பெயய் ணவத்திருந்ததாக ஞூாபகம்．）

எங்களூக்கு கணக்குப் Uாட்் எดிப்பது கந்றதயா வாத்தியார்தான்．இவா் ஒரு தீலிரவாதி．இவா் பாட்் நடத்தும் Cuாது நாங்கள் எல்லாட் ๓கலிரல்கணள ஒன்று｜சூடத் தவறாமல் மேேசடேலே மவத்திருக்கவேண்டும்．மஈக்கணிதத் என்றால் மøதால் சொல்லபேேண்ாடிம்．கையால் சொல்லக்சூடாது என்பது இவருணைய அற்புதமான சித்தாந்தம்．

பதின்நான்கிலிருந்து ஒன்பது போゥால் மிச்சம் எவ்வளவு．இதுதாண் கேள்லி．நாங்கள் உயிணரக் கொடுத்து இதற்கு ．விஜட தேடிக்கொா்்டிருந்தோம்．அப்பொழுதுதாா்் ภீரன் வந்து எண் காணை நக்கியபுு．அதுமாத்திரமல்ல． விரகதாபக் கதாநாயகியயப் பபால கொஞ்சம் முக்கல்， முயகணையும் சேர்த்துக்கொண்டது．

கந்றதயா வாத்தியாா் எவ்வளவுதான் சுத்த ளீார் என்றாறும் அவருக்கும் நாய்க்கும் ஒரு சொந்தம் இருந்தது． அவர் வேட்டியயத் தூக்கினாஷ் க ஞणு்காாலில் இருந்து முழுங்கால்வฑை எல்லாம் நாய்க்கடி தழும்புகள்தான்．இது பன்னாாஸலக்சட்டுவன் நாய்，இது பெெflய கணL நாய்，இது சித்தங்கேணி என்று வாகவணகயா ஏ தழும்புக๓ள ดொறா மைப்படிம்படி காட்டிவாா்்．

நாணயக் கண்டததும் அவா் அஞ்து்் கெட்டு அறிவும் கெட்டு，＇ஆர்，ஆர் அந்த நாணைப் பிடி；ிொண்ாு｜போ， கொண்ாடுபோ＇என்று கத்தத் தொடங்கிலிட்டார்．ஒரு கால்


பாய்வதற்கு ஏதுவாக யுத்த சன் னத்தøாக நின்றார்．நாஞும் இதுதான் சாட்டு என்று நாணை இழுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்துலிட்டேன்．வாத்தியா ஜாப் பயங்காட்ட என்னிடம் ஒர் அஸ்திாம் இருக்கிறது என்பதில் எぁக்கு அளவுகடந்த மகிழ்ச்சி．அந்த மகிழ்ச்சி வொ்ளத்தில் அமுங்சி பள்ளிக்சூடத் திற்கு திரும்பிப்பபாக வசதியாக மறந்துவிட்டேன்．

அதற்கு பிறசுதான் அம்மா வீரணை பள்ளிநாா்்களில் நான் திரும்பி வரும்வமை கட்டி வைக்கத் தொடங்கினாள்． ஆனால் இரவு நேரங்களில் வீட்மைக் காக்கும் DUTY இருப்பதால் அது சுநந்திாமாக 2ロாவந்து காவல் வேணலகைாக் கவணித்தது．

அன்று சணிக்கிழமம，தணை ழுழுக வார்க்கும் நாள்． வீடு ழுழுக்க தடபுவ் பட்டது．உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால்
 ๓வத்திருந்தார்கள்．அடுத்த கட்டய் அயாத்து களியாக்கியை சயய்்காணயப் பிரட்டுவதுதாண்．

அப்மா எறு｜ிிச்ணை மாத்றத பார்த்தடடியே நின்றாள்． அம்மாவின் முகத்துக்கு கவணை தோதுப்பாது．அவளூணடய கண்களளி்் என்ா றுிில்லாத சோகம் கப்பியிருந்தது．ஐந்து சதத்திற்கு பத்து எญுபிச்சம்பழம் சந்றையிலே விற்ற காலமமது． ஆனாஹும் அய்மாவுக்கு அந்த மரரத்தில் அப்படி ஒரு மோகம்． அறத எப்யடியும் காய்க்க மைத்துவிட வேண்டும் என்ற பிடேவாதம்．

அதற்கு முதல் நாள்தான் செம்பட்மையன் வந்து மண்ゥணணப் பிரட்டிக் கொத்தி，தண்ணியும் பாய்சூசி விட்டிருந் தான்．மம்ட்டு เாரங்களூக்கே உரித்தாண ஒருலித அலட்டலோடு அது நின் றுகொண்டிடுந்தது．அய்மாவுக்கு சலிப்பாக வந்தது． இடுப்பிலே ๓ைணய யவத்து யuா சித்துக் கொண்டிருந்தாள்．

அம்மாவிळ் நிறமே எலுடிச்சம்பழ மிறந்தான். அவள் அப்படி அண்ணாந்து பார்க்கும்போது நெற்றியில் இட்ட குங்குんத்தின் ஒரு துளி மூக்கிலே ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தது. அது ஒரு சிவப்பக்கல் மூக்குத்திபuாை அழகாகத் தெரிந்தது அம்மா அந்தக் கணா்் என்ண நிøைத்தாளோ, கனத்த பெருமூச்சொன்று வெலியே வந்தது.

அம்டா அப்பl̆ கவணலப்பட்டிருக்கத் தேணவயிில்மை. அந்த เாரத்தின் விதிணை டாற்றப் டபாகும் ஒரு சம்பவம் ச்க்கிரமே அங்கே நடப்பதற்கு இருந்தது. அப்போது அது அம்மாவுக்கும் தெரியலில்மல; எøக்கும் தெரியவில்ஸல; மாத்துக்கு|் தெரியயவிஹ்யல,
 ருந்தது. நான் அம்மாவின் ணகぁயப் பிடித்து இழுத்தபடியே இருந்தேன். அ்்மா இருந்த இடத்ஈதலிட்டு அணசயலிி்்๓ை. அந்த மூத்ணதப் பார்த்தபியய இருந்தாள்.

அப்போதுதான் அது நடந்தது. எங்கள் வேணலக்காரப் பெட்ணட இறைக்க இாளக்க ஒட வந்தாள். 'அம்மா, வாருங்கோ, வாருங்கோ; சுறுக்கா வாருங்கோ. விதாணை யாஜா நாய் கடிச்சிட்டுது' என்று சூக்குரலிட்டாள்.

எங்கள் ஊாரில் நுாய் குடி்பது என்பது சர்வ சாதாரணணம். நுளம்ப்க்கடி, மூட்ணக்்கடி போலத்தான் இதுவுப். எணக்கு எட்டு வயது முடிவதற்கியடயிி் நான் மூன்றுதரம் நாயிடம் கடி வாங்கியிருக்கிறேன். ஆஞால் இஜத எங்கள் வகுப்பில் சொல்லுவதற்கு வெட்கம். என்னோடு படிக்கும் ணூட்டாளிககள் பற்பனும், கிட்ணனும் இரணண வாணழப்பழட்போல ஒட்டிக் கொா்்டு திரிவார்கள். பற்ப்் கறுத்து மெலிந்துபோய் இருப்பான்; கிட்ணாோ இரண்டு ஆட்ட்ல் ஊட்டிய குட்டிபபால தளதளவென்று இருப்பான். இந்தக் கிட்ண றுக்கு எட்டு

அ. முத்துலிங்கம்
தடாவயும், பற்பஞுக்கு பதினாறு தடணவயும் நாய் கடிச்சிருக்கு. நாங்கக் எங்ககள் விழுப்புண்ககணள ஆஞூக்கு ஆள் காட்டி மகிழ்ந்திருக்கிறோம்.

நாய்க்கடிக்கு ணவத்தியமும் அுப்யடித்தான். நவசியாிடப் தான் போவோய். அவர் மந்திரித்துக்கொண்ாடL பச்சியலச்
 இழுத்துவிட்டு, பச்சிமைணயயுய்் கடிவாயிி் கட்டிவிடுவாா். அவ்வளவுதான்.

என்ணைப்போல ஒரு மகாாசாது உலகத்ணதப் பிரட்டிப் போட்டாலும் கிமடக்காது. மற்றவர் சோலிக்கு போநதில்ணல. அப்படிப்பட்ட என்றை மடக்க கண்ண ணகி ஒரு தந்திர்ம் செய்தது.

வழக்கம்போல เரருந்துச் சிாட்யையை எடுத்துக்கொண்டு முயைப்பால் வாங்கிவர கிளப்பினேன். அழும்மாக்கா வீட்டிக்குத்தான் முதலில் போனேன். भங்தே பால் தீர்ந்து விட்டது. உடஞே வடிவக்கா வீட்டுக்குத் திரும்பிஞேன். அது வற்றாத ๙ாற்று. இருபத்து நாறு மணைி நேரடும் பால் பொங்கியய படி இருக்குவ். என் தணலணய தூரத்தில் கண்டவுடணேயே ரவிக்ணகணய தார்த்தி வாசஞுக்கு வந்துலிட்டா, வடிவக்கா.

சிரட்ணை நிஈறய சுடு பால் தஞூம்ப ஏந்திக்கொண்டு மெள்ளத் திரும்பும்போது கண்ாணகி கண்டிவிட்டது. ஒருவித புாகாங்கிதத்தோடு என்ணனத் துரத்தத் ดதாடங்கியது.

கண்ா ணாிி்க்ு சிறுவர்களிி் பிருட்டச் சணதயில் அப்படி ஓர் ஈடுபாடு. அதுவும் எøக்காக இவ்வளவு நாளூம் விரதம் காத்திருந்தது. நான் சிரட்ணபயைக் க்டாசிலிட்டி ஒடிப்போய் வேலியில் பாய்ந்து ஏரறுழுன் எட்டிக் கடித்துலிட்டது. நூா்் அழுதுகொண்டே அட்மாவிடம் ஒடப்போனேன். அம்மா களிசாணன இழுத்துப் பார்த்துவிட்டு 'ஐயோ! மூன்று பல்ழு


அவஸ்நதயெல்லாம் அந்தக்கணம் பஞ்சாய்ப் பறந்துவிட்டது. மூன்று பல் என்றதும் பற்பணைப் பார்த்து புளுகுவதற்கு என்னிடம் ஒரு அபூர்வ விஷயம் கிணடத்ததென்பதில் என் மøம் குதிபோட்டது.

வீரன் கிராமத்து நாய்க்குரிய சகல லட்சணா்்களையும் கொண்டிருந்தது. கிடைத்தமைச் சாப்பிட்டு, தாணுண்டு தன் வாசலுண்டு என்று கிடக்கும். தூங்குகிற நேரத்தில் தூங்கி விழிக்கிற நேரத்தில் விழித்து காவல் கடமைகளைச் சரிவரச் செய்யும். தன் குல ஆசாரம் தவறாமல் அவ்வப்போது தெருச் சண்டைகளில் கலந்துகொள்ளும். மற்றும்படி, ஆட்களைக் கடித்ததென்பது அதன் பயோடேட்டாவில் கிடையாது.

இப்படிப்பட்ட வீரன் விதானையாゥரப் போய் கடித்து விட்டது. இப்ப இரண்டு நாளாய் அது குரத்தில்லாமல்தான் இருந்தது. சும்மாட்டுத் துணிபோல சுருண்டு சுருண்டுபோய் கிடந்தது. மயிலல நிறக் கண்கள் மஞ்சளாகிவிட்டன. பெரிய சிரமத்தோடு தன் பாரிய உடம்ळை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டுதான் அது நடந்தது.

பள்ளிக்சூடத்தில் என் யோசணை முழுக்க வீரணணப் பற்றியே இருந்தது. ரத்தினேஸ்வரி அக்காவுக்கு அது தெரியாது. ஒரு சதக்காசு போல வட்டமான முகம். அவ என்றால் இடைத்தொடர் குற்றியலுகரட் பற்றி இடைவிடாது உருவேற்றிக் கொண்டிருந்தார். ‘என் சொல்லை ஒருபோதும் தட்டாதே! என் வாசக்கட்டி! எதற்காக விதாணையாணரப் போய் கடித்தது. அதற்கு ஏதாவது நடந்துவிடுமோ?' என்று ஒரே பயமாக இருந்தது. அப்பொழுதே ஓடிப்போய் வீரனைக் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுக்கவேண்டும்போல பட்டது.

நான்் பயப்பட்டது சரிதான். நான்் திருட்பி வந்தபோது எங்கள் வீட்டுப் படலையில் ஒரு சிறு சூட்டம் சூடியிருந்தது.

எணக்கு துணுக்கென்றது. எங்களூடை ஐயா, நவசியா், சிவப்பிரகாசம், வல்லியர், சிவக்கொழுந்து என்று முக்கியiமானா வர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துவிட்டார்கள். அம்மா காத்திரந்்து என்னுடைய ๓ைணயப் பிடித்து திண்ணைக் குந்தில் தூக்கிவிட்டாள்.

நாய்க்கு விசா் பிடித்துவிட்டதாட். அது கடித்தால் ஆட்கள் சாவது நிச்சயமாம். என்ஞைக் கிட்டப் போக வேண்டாம் என்று அச்சுறுத்தி மைத்தார்கள்.

அப்போதுதான் நான் வீரணைப் பாா்த்தேன். அது வேலி யோரத்தில் நின்றுகொண்டிருந்தது. தலை தோளுக்குக் கீழே தொங்கியது. இாரத்து, இாைத்து குலைத்தது. வால் கால்களுக்கிடையில் சுருண்டுவிட்டது. நாக்கைத் தொங்கப் போட்டபடி நிலை குத்தாமல் பார்த்தது. வீரன் போலவே. இல்๓ை. நா லு நாளில் குருக்கடித்த வாழைபோல உருத்தெரியாமல் மாறிவிட்டது.

ஊர் முழுக்க இந்தப் புதினம் பரவிவிட்டது. அப்பொழுது பறவைக்காவடி எடித்ததுபோல பறந்துவந்தார் பற்பனின் அப்பா. இவா் பாட்டு வாத்தியாா். சங்கீத ஞானம் கொஞ்சம் முன்னே பின்னே இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வீடு ‘வாவீணாாவை' பிரபலப் படுத்தி வரலாறு பாைத்தவா். ஆரபி ராகத்தில் அளவில்லாத பக்தி. எப்பவும் அதை வெளியே விடாமல் வாய்க்குள் ๓ைத்து முணுமு ணுத்துக்கொண்டு இருப்பார். ஏகப்பட்ட குஷி பிறந்துவிட்டால் மட்டும் வாயால் பாடுவார். சொல்லாமல் கொள்ளாமல் மேல் ஸ்தாயிக்குப் போய் அங்கேயே நின் று அவஸ்தைப் படுவார். கீழே இறங்கமாட்டார்.

இவ்வளவு க்ர்த்தி இருந்தாலும் டிகவும் இரக்க சுபாவம் கொண்டவர். ‘நாய்க்கு விசரில்லல; பாவம், ஏதோ வருத்தம்’ என்று முதன்டுதலாக துணிந்து நாபின் கட்சியயப் பேசியノவா் இவர்தான்.

இப்ப சூட்டம் இாண்டாகப் பிரிந்துவிட்டது. வாதப் பிரதிவா தங்கள் சூடு பிடித்தன. நாயைக் கொன் றுவிL வேண்டுமென்பது ஒரு கட்சி. இன்னும் கொஞ்சநாள் மவத்துப் பார்க்க வேண்டுமெண்பது அடுத்த கட்சி. ஒருவரும் விட்டுக் கொடுப்பதாயில்லல. அந்தக்காலத்தில் நாங்கள் மூன்றாவது அம்பயருக்கு எங்கே போவது?

அப்பொழுதுதான் எடுப்பான குரலில் நவசியர் பேசத் தொடங்கினார். இப்படியா சங்கதிகளில் எங்கள் உாுுக்கு அவர்தான் 'வேதநூலறிந்த மேதகு முனிவர்'. திருப்பித் திருப்பி ஒத்திக்ணை பார்த்த பட்டாளத்து வீரர் நணைபோல அவருடைய சொற்கள் ஒரு நிதானத்துடன் தாளம் தவறாமல் வந்து விழுந்து கொண்டிருந்தன.
‘இஞ்ச கேஞுங்கோ! நான் சொல்லுறேத வடிவாய்க் கேளுங்கோ! நாய் தண்ணியைக் காட்டினால் குலலத்தபடியே இருக்கு; குடிக்குதில்லை. நாக்கு தொங்கிப்போயிருக்கு; தண்ணி கொட்டினபடியே . கிடக்கு. நாய்க்கு விசர்தான்; ஐமிச்சமே இல்மல!’ எб்ற று அடித்துக் சூ றிவிட்டார். விசாரணைக் சூடட்டட் முடிவு பெற்றது. மன் øர் பேச்சுக்கு மறு பேச்சுன்ாடோ?

இப்படியாக எங்கள் வீட்டு நாயின் எதிர்கா லத்தை நாணை ஒரு வார்த்றதசூடக் கேட்காமல் தீர்மாானித்தது எனக்கு தர்மமாகப் பட வில்லை.

வோலக்காரப் பெட்ணட தோன்றினாா். அவள் அப்படித்தான் சாமி வாம் தர வருவதுபோல திடிதிப்பென்று தோன்றுவாள். தன் கன்னத்தில் விரலை வைத்து தமலயை சிறு அணசப்பு அசைத்து என்ணோ் பார்த்தாள். ‘நாயை அடிக்க செல்லத்தம்பி வரப்போறான்’ என்று மொய் அறிவிப்பு செய்வது போலச் சாதாரணமாகச் சொல்லிவிட்டு மறறந்துவிட்டாள். uாதகத்தி.

கிராமங்களில் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு பேர் வந்துவிடுகிறது. இது எப்படி என்ற பூர்வீகட் யாருக்கும் தெரியாது. மாட்டிக்குச் சரி, குதிரைக்குச் சரி லாடம் அடிப்பதென்றால் சின்ஞையன்தான்; தென்ணை மரத்திலேறி பருவம் தாண்டாத, ஆட்டுச்செலிப் பதம் இளநீர் வெட்டுெதென்றால் அதற்கு மாணிக்கன்தான். அந்தக் கணலயில் அவணை மிஞ்ச ஆள் இல்லல. விசர் நாயை அ்ட்பது என்றால் அது செல்லத்தம்பிதான், அவனுக்கு அப்படி ஒரு கீர்த்தி.

இவா்கள் எல்லாம் எந்தப் பயிற்சி மையத்தில் கற்றுத் தேர்ந்தார்கள். நாய் அடிப்பதில் ஒருவன் கியாதி பெறுவதென்றால் எத்தணை நாயயக் கொன்றிருக்கவேண்டிம்?

செல்லத்தம்பி பின்னுக்கு ணைகணளக் கட்டியபடி நிலப் அதிராமல் நடந்துவந்தான். அவன் பஜத்தின் தசைகள் திரண்டு திரண்ாு கிடந்தன. தோளிலே போட்ட துண்டு முதுகிலே இருந்த வாள் வெட்டுக் காயத்தத முற்றிலும் பாறக்க முடியாமல் கிடந்தது.

வீரனை இப்ப பிடித்துக் கட்டிவிட்டார்கள். கழுத்திலே இரண்டு சுருக்கு கயிறு; ஒன்று ஒரு மரத்தில் கட்டப்பட்டி ருந்தது. மற்றது ஒரு வேலிக் கதியாலில். வீரன் கால்களைப் பரப்பிக்கொண்டு நடுவிலே அசையமுடியாமல் நின்றது. ஏதோ அனர்த்தம் நடக்கப் போகிறது என்று அதன் உள்ளூணர்வுக்கு தெரிந்திருக்கவேண்டும். ஒரு சத்தம் இல்ணல; டுஆகல் இள்ஸை. சுற்றியிருந்த அந்த முகங்களில் ஒரு சிநேகமான முகத்றத அது தேடியிருக்கவேண்டும். மஞ்சள் பழுத்த அந்தக் கண்கள் பரிதாபகரமாக என்ணை ஒரு கணம் பார்த்து மீண்டண.

சுயம்வாத்துக்கு ஆள்விட்டு அயழத்ததுபோல சூட்டம் சேர்ந்துவிட்டது. ஊர் இளந்தாரிகள் எல்லாம் நெருக்கி

அடித்தார்கள். நாய் அடி என்பது ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கக் கிடைக்கிற சர்கதியா? செல்லத்தம்பி மேல் துண்ாட ஒரு மரக்கி๓ளயில்் மாட்டிவிட்டு வேட்டியை மடித்துக் கட்டினான். இரும்புப் பூண்ாபோட்ட உலக்ாையை யாரோ அவன் கையில் கொடுத்தார்கள். அதை ஒறற்றைக் மையயால் பின்னால் பிடித்தபடி வியூகத்ேத உடைத்துக்கொண்டு நாய் இருந்த திக்கில் பாாக்குப் பார்த்தபļ டெள்ள அடிவைத்து நடந்தான்ா.

எஎக்கு அந்த நேரம் பச்சாத்தாப 2 ணா்விலும் பார்க்க இந்த நாய் அடி எப்படி இருக்கும் என்ற ஆவல் ஒரு கணும் தோன்றியனை நினைத்து வெட்கமாக இருந்தது.

கிட்டவந்த செல்லத்தம்பி காஸல அகட்டி மைத்து வாகாக நின்றுகொண்டு கண் இமைக்கும் நேரத்தில் உலக்கையைச் சுழற்றி நாயின் மண்ாடயில் ஒரு போடு போட்டான். ‘ங்கா’ என்ற ஈனமான கதறல் ஊர் முழுவதும் கேட்டது. நூய் சுருண்டுபோய் விழுந்தது.

நாங் கொஞ்சம் கிட்டவந்து பார்த்தபோது அதன் தலையிலே ஒரு சொட்டு ரத்தம் சிந்தியிருந்தது. கபாலம் வெடித்து வெள்ணளக் களிபோல மூ๓ள ஒடிக்கொண்டிருத்தது. கண்கள் அகலமாகத் திறந்துபோய் கிடந்தன. நாயின் பற்கள் ஆவென்று என் ๓ைப்பார்த்து சிரித்தன. என் னுடைய இருதயம் மெதுவாகக் கிளட்பி தொண்டைக் குழியை வந்து அடைத்துக் கொண்டது.

செல்லத்தம்பி நாய் அடத்த கதை அட்ட திக்குகளிலும் பரவிவிட்டது. அந்தப் பரிதாபத்தையே எல்லோரும் கதைத்தார் கள். அவன் உ லக்ணைணய எடுத்த விதத்தையும், விசுக்கியதை யும், ஒரேயடியில் நாயை வீழ்த்தியணதயும் சொல்லிச் சொல்லி เாாய்ந்துபோ ணார்கள்.

ஆட்கள் எல்லாம் போன பிறகு அம்மாறவப் பார்த்து ஐயா 'என்ண செய்வட்?' என்று கேட்டார். அம்மா கண்ணைத்

துடடதத்தபடி, 'அந்த எலுயிச்சை மாத்தடியில் தாட்டு விடுங்கோ' எซ்றாள்.

நாணை அடித்துக் கொன்றுவிட்டாலும் ஊரில் விதாணை யாருக்கு என்ன நடக்குமோ என்ற பயம் இருந்துகொண்டு தா னிருந்தது. ஊர்ச்சனங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி போய் ‘இன்ணும் இருக்கிறாரா' என்று நோட்டம் பார்த்து வந்தார்கள். விசர் பிடிக்க பதினாலு நாள் ஆகும் என்று மெல்லிய குரலில் பேசிக்கொண்டார்கள். விதாணையார் என்னவென்றால் பச்சிலையைக் கட்டிக்கொண்டு பேசாமல் இருந்துவிட்டார். வண்டி கட்டி பெரியாஸ்பத்திரிககு போகும்படி சிலர் வற்புறுத்தியும் அவர் தமையைப் பலமாக ஆட்டிவிட்டார்.

ச ஞியோட சனியெட்டு, ஞாயிறு ஒன்பது என்று பதினாலு நாள் கழிந்துவிட்டது. ஒன் றுமே நடக்கவில்லை. விதானையார் என்றால் மழைக்கு வெடித்த ம̣ரவள்ளிபோல விணைந்துபோய் இருந்தார். காயம் ஆறின இடட்சூடத் தெரிய வில்லை. முன்புபோல அவா்தன் காரியங்ககளைக் கவனிக்க ஆரா்பித்தார்.

இப்படித்தான் நான் எஎォது பால்ய காலத்து அத்தியந்த நண்பணை மூடசனங்களின் அறியாமையால் இழக்கவேண்டி நேர்ந்தது. அதனுணைய ஒவென்ற அவலக்குரல் எஎக்கு பல இரவுகள் தொடர்ந்து கேட்டன. அதை இழுத்துக்கொண்டு போனபோgு மஞ்சள் பூத்த கண்களால் அது என்னை இரந்து பார்த்தது திருப்பித் திருப்பி ஞாபகத்துக்கு வரும். இனி என்ன? அது திரும்பவா போகிறது?

இந்த அநியாயக் கதையில் சொல்லுவதற்கு இன்னும் ஒன்று மிிச்சமிருக்கிறது.

அந்த வருடம் அம்மாவின் எலுமிச்சை மரம் இலை தெரியாமல் பூத்துக் குலுங்கியது. கொத்துக் கொத்தாய்க்

காய்த்தது. காயல நேரங்களில் நிலம் முழுவதும் வெளிா் மஞ்சள் பந்துகளாக எலுமிச்சம் பழங்கள் பரவிக் கிடந்தனா. பேய்க் காய்ச்சல் என்று சொல்வார்களே, அப்படி. அம்மா விழுந்து விழுந்து பொறுக்கினாள். அள்ள அள்ள வந்து கொண்ாட இருந்தது. ஆசைதீர ஒரு பெரியசாடி நிறறய ஊறுகாய் போட்டாள், அட்மா.

எல்லோரும் வட்டமாக இருந்து சாப்பிடுட்போது அம்மா ஊறுகாணயப் பரிமாறினாள். கையில் எடுக்கும்போதே மணாட் தூக்கியது. நடு நாக்கில் புளித்து உள்ளே செல்லும்போது காரமாக தொண்ணடயில் உரசியது. ஐயாவுக்கு, அம்மாாை லேசிலே பாராட்ட மனம் வராது. அன்று என்ஞ வோ ஐயா, ‘ஊறுகாய் அருணையாய் விழுந்திருக்கு' என்றார். எல்லோரும் சப்புக்கொட்டி அதை ரசித்து சாப்பிட்டார்கள்.

ஒருவருக்காவது வீரனுடைய ஞாடகம் வரவில்லல.

## $\star \star \star$

## குந்தியின் தந்திரம்



வானத்திढே இருந்து மின்ஈல் ஒண்று ஒணசயில்லாமல் இறங்கியதுபோல குந்திதேவியின் சிந்தணனயிலே இந்த யோசணன பளிச்சென்ற பூத்தது．இது அவளூக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த அ்பூ்வமாா யோசணள ஏன் அவளுக்கு முன்பே உதிக்கவில்ணை．இத்தாை காலழும் அவயை ஆட்டியைத்த சிக்கறுக்கு இவ்வளவு இலசுவுா த்ர்வா என்று அதிசயமாக இருந்தது．

சாலிவாகぁ தடாகத்தின் அருகில் குந்தி தன் குமாரர்களோடு ஒரு வருடம்வயை தந்்கியிருந்தாள்．இங்கே தான் புமன் இடும்பணைக் கொன்றான்．அவஞுணடய தங்ணக இடிம்பியோ பீமறுமைய யௌவன 2டல்வாணகக் கண்டு เாயங்கி காதல் கொண்ாுலிட்டாா்．குந்தியபிடடே வந்து தன்
 தணரணயப்பார்த்து காலால் கற்கணள உடுட்டியவாறிருந்தான்． யுதிஷ்ஷிரநுக்கு மிஷியம் புரிந்துவிட்டது．தணை சொா்லலாமல் அவா்களுணடய விவாகத்துக்கு சம்மதம் தெரிவித்து விட்டான்． அப்போதுசூட சுந்திதேலிக்கு இந்த உபாயட் தோன்ற จில்ฒぃแบ！

இந்த ஏகசக்கிரபுத்து வாழ்க்ணகயும் அவர்களுக்கு அலுத்துவிட்டது．அதிலும்，மமறறவாக வாசம் செய்யும்போது ஒढே இடத்தில் இருப்பது புத்திசா லித்தனமாகாது．ராஜ குமாரர்களாககப் பிறந்துவிட்டு பிராமண வேஷi் தரித்து， பிணぁ்த பாத்திர்் எந்தி எவ்வளவு காலத்துக்குத்தான் அவா்்கள் நகாத்ணத சுற்றி வலம் வருவார்கள்．குந்தியின் குமாரர்கள் எல்லாம் $2 \dot{\text { ற்சாகம் இழந்து கா ணப்பட்டணர்．}}$

அதிதுப் பமமைய் பார்க்கப் பரிதாபமாக இருந்தது． பகாசுர்் இருக்கும்ட்ம் பீமன் அவணை வதம் செய்வதிலேஸே குறியாாய் இருந்தான்．இப்போது பகாசுரனுப் இறந்துலிட்டான்；

பிணக்னுபும் குமறந்துகொண்ாடட வந்தது．2ணவு பற்றாமல் பமமன் மெெிந்து வருவஈதப் பார்க்க ‘தந்நிக்கு வருத்தமாக இருந்தது．

அதிற்ஷ்ட．வசமாக இந்த சமயத்தில்．பாஞ்சால தேசத்து அரச்் துருபதன் தன்மகள் திரொபதிக்கு சுயம்வரம் நிச்சயித்துவிட்டதால் பிராமணர்சள் எல்லாம் சூட்ட்் சூட்டமாக அங்கே போய்க் கொண்டிருந்தார்கள்．ஐந்து தூண்ககாப்போல இருந்த குந்தியின் குடாரர்களும் இந்த சுயம்வாத்தில் கலந்துகொள்ள ஆணசப்பட்டார்கள்．ஆøாஷ்． இமெத எบ்பட குந்தியிட்் சொல்வார்கள்？

லொக்கம் அறிந்த குந்திதேலி தன் நுண்ா ணிய மதியினால் இமத 2 ணர்ர்து கொண்டாள்．கா்்பிலிய நகாத்துக்கு செல்ஹவதற்கு அயுமதி தந்துவிட்டாள்．பாண்டு குமாார்களுுக்கு உற்சாகம் கணாகொள்ளளவில்மைை．எல்லோரு மாக பலநநாள் பயணணித்து சுபபம்வா நகாத்துக்கு வந்து சோ்்்தார் கள்．அங்கே ஒரு குயவறுைய யாணகயிி் இடம் செய்து கொண்டு தந்பிஞார்கள்．

சுயம்வரர் நூாளா்று பாஞ்சால தேசம் Cோலாாகமமாஜா அலங்காரஙங்களுட்் காட்சியளித்தது．ஆடவரும்，பெண்டிரும் பட்டாஜைகள் புணை ந்து த்ங்கள் தந்க்ள் வீட்டி பண்டியைதபோல மகிழ்ச்சிசிபுட் காணப்பட்டார்．குந்தியிறுடைய ஐந்து
 துக்கு சென்றுலிட்டார்கள்．குயவனும்，மே๓øவியும் சூட போய்லிட்டார்கள்．குந்திமாத்திரம் வீட்டிலே தனியளாக இருந்தாள்．

அவள் மøா் சஞ்சலத்தில் மீண்ாுும் உழின்றது வெகுகாலமாக மூதிலே கனன்று கொண்டிருந்த தீ


விசணத்துக்கு விறைவிலேயே விமோசனம் கிடைக்கக்சூடிம்！ தன் குமாரர்களின் பௌருஷத்தில் றவத்த நம்பிக்ணக வீ ண் போகாமல் அவர்கள் வெற்றி வீரர்களாகத் திரும்புவார்க ளென்று காத்திருந்தாள்．

என்னதான் பிராமண வேட்ம் போட்டாலும் க்ஷதத்திரிய சின்னங்களை முற்றாக மறைக்க முடியுமா！சிங்கம் போன்ற நடையும்，நிமிர்ந்த நெஞ்சும்，தாை பார்க்காத தணையும் அவா்கள் ராஜவம்சத்றத சோ்்்தவர்கள் என்று கட்டியம் ச́nறிலிடுமே！தோள்களில் நாண் உறைந்த காய்ப்புகளளயும்， பெரு விரல்களின் தடிப்புகளையும் எங்கே கொண்டுபோய் மறைப்பது？குந்தி மறுபடியும் விசாரத்தில் ஆழ்ந்தாள்

அர்ஜூன னுடைய வீர்யட் உலகப் பிர சித்தமா னது． மன்மதன் கரும்பு வில்ணை எடுப்பதுபோல் அர்ஜூனன் தனுசை அநாயாசเロாக வளைத்து，நாண் ஏற்றி，ஐந்து சரங்கணையும் செலுத்தி மத்சயத்றை வெட்டி விடுவான் என்பதில் அவளுக்கு ஐயமேயில்லை．சுயம்வாத்திற்கு காத்திருக்கும் திரௌபதி நெருப்பிலே பிறந்தவள்．துருபதராஜன் செய்த பெரும் தவத்திஞால் அர்ஜூனணை மணப்பதற்கென்றே அவதரித்தவள்． தேவர்களுடைய அந்த வாக்கு பொய்யாகிப் போய்விடுமா？ அங்கே வந்து சூடியிருக்கும் அரசர்கள் ஒரு பிராமமணா் திரௌபதியை அபகரிப்பळத சும்மா பார்த்துக் கொண்்டிருப்பார் களா？பீமன் தன் தோள் வலிமையைக் காட்டாமல் வரமாட்டாஞே！

இப்பொழுதெல்லாம் பீமனை நேரிலே uார்க்க அவள் கண்கள்．சூடசுகின்றனт．நாணம் வந்து விடிகிறது．ஏதோ பெரும் குற்றம் புரிந்தது போல அவள் மனம் படபடக்கிறது．

அரக்கு เாாளிககயிவ் இருந்து அவா்கள் தப்பி சுரங்க வழியாக வெளியuறி விட்டார்கள்．பீமன் குந்தியை முதுகிலும்，

நகூல் சகாதேவர்களை இமேடயிலும்，புதிஷ்டிரனணாபும்， அர்ஜூஞணையும் தோளிறும் அவத்துக்கொண்டு புயல்போல வேகமாக நடக்கிறுன்．எங்கே துரியோதனனுமைய ஒற்றர்கள் பார்த்து விகுவார்களோ என்ற கவணை வேறு．விதுரன் முன்னெச்சரிக்ணகயாக ஏற்பாடு செய்திருந்த படகுக்காரன் மூலம் கங்கைணリக் கடந்து தென்திசையாக செல்கிறான்．
 காடு．காளப்பே அறியாத பீமனுக்கு அப்போது காைப்பு மேலிட்டிவிடுகிறது，சிறிது இளைப்பாறலாம் என் று பார்க்கிறா ซீ．ட்மனுமைபu வலிமையில் நம்பிக்கை வைத்து அவ்னுடைய தாபும்，சகோதரர்களும் நிச்சிந்தனையாக 2．றங்கிக்கொண்டு｜இ（ூக்கிறார்கள்

பீபன் தன் பிதானவ மனத்தினால் தியானித்தான்． வரு｜ீூவன் அப்போது மென்தெம்றறமாக உருவெடுத்து வந்து பீமணை ஒரு குழந்ணதயை அணைப்பதுபோை வாஞ்ணசயுடன் அணைத்துக்கெொ்்டாண்．பீமனுடைய தேகம் பரவசமானது． ஒருவித புத்துணர்ச்சி வந்து புதுப்பலத்துடன் பிரகாசித்தான்．

வாயுதேவஞ் தான் வந்தகாரியம் முடிந்து திரும்பும்போது குந்திதேவிஆயப் பார்த்தான்．அவள் அழகுற ஒரு மரத்தடியில் தன்ணை பறந்து சயுனித்துக் கொண்டிருந்தாள்．அவளூடைய குறறயルா செォரந்தர்： 1 த்தில் தடிபாறிய வாயு அடக்கம் இழந்து அウளை இறுக்கத் தழூழிவிட்டான்．எல்லாம் ஒரு கணம்தான்． குந்திக்கும் பஞறுய ஸூஈLணட் வந்து ஒரு நொடிப்பொழுது அந்த
 மாறநந்துவிட்டாஜ்

கண்ககธゥாத் திறந்தபோது அவள் முன்னால் பீமன் நிட்ற கெ கொ ร்ாடிரநந்தான்．அவனுடைய முகத்தில் ா ா் று ：ில்லாத ஒர் அளுவருப்ப．குந்திதேவிக்கு அவன் முகத்கைத

நிமிர்ந்து பார்க்கக்சூட சூュச்சமாக இருந்தத！தலையயக் குனிந்து ரகஸ்யமாக தன்ாைக் கடிந்துகொண்டாள்．

சொந்த மக்ணையே நேருக்கு நேர் பார்க்க ழுடியாத படிக்கு அறைாாமாக இருந்தது．ம்த்திச்ல் பெரும் சுமை யொண் று எரீி உட்கா்்்து கொண்டது．துரிறேோதனாதியரும்， சிசுபாலனும் மற்ற அரசர்களும் அவளைத் தூற்றுவதை அவள் ＇அறியமாட்．டாளா？முறறயற்ற டுறறயிலே கர்ப்பம் சுமந்தவள் என்று அவணை தூஷிக்கிறார்களே！முறைகேடாக பிறந்த குமாரர்களுக்கு எப்பட ராஜ்யம் சித்தி்்குு் எங்т று குதர்க்கம் பேசுகிறார்களே！திருதராட்டினன் பிறந்த மு6刀றணய மறந்து விட்டாா்களாா？

இந்த அற்புதமான யோசணனணை பரீட்சித்துப் பார்க்கும் நேரம் நெருங்கிவிட் ᄂ－து சிறு பெண்ணாயி்ந்்த போர து துர்வாச முனிவா் உ பதேசித்த மந்திரத்றத பரீட்சித்து சூரியயனிடம் ஒரு மகணவப் நெற்றவள்．நெஞ்சைக் கல்லாக்க்க்லியாா ண்டு கவவச குண்ட லத்தோடு ஜொ மித்த அந்தக் குழந்ணதறை ஒரு பபழையிலே வைத்து ஆற்றிலே அனுப்பியவள்．அந்த ரகஸ்யும் அவள் ம்த்தின் அடியிலே மிகவுட் பா துகாப்பாகப் பூட்டப்பட்டுக் கிடந்தது．அுபபடித்தான்் இந்த சோதணாயும் அவள் மேத்தின் ஆழத்தில் புணதந்துயோய்விடிட்．

பாண்ாடிவுடன் குந்தியும்，மாத்ரியு｜்் 6பஞத்திலே வாழ்ந்த காயம்．ஒரு ரிஷியும் அுு் பத்திøியும் காட்டிலே மான் 2 ருவம் கொண்டு விணளuாடக் கொண்டிருந்தார்கள்．இெை அறியாத
 ரிஷி இறக்கு（ுன் こாண்ாுு தன் 10円ை றிபுடன் சேர்ந்தால்
 சபித்துவிட்டாா்．

[^0]தவத்திலே கழிப்பது என்று தீர்பா னிக்கிறார்．இப்படியே காலம் போகிறது．மூன்று வருடங்கள் ஓடி விடுகின்றன．

திடீரென்று பா ண்டுவுக்கு தான் புத்திரபாக்கியம் இல்லாமல் இறந்துவிடு｜வோமென்று வருத்தம் ஏற்படுகிறது． சந்ததியைச் சிருஷ்டிக்காமல் இறப்பவன் நரகத்துக்கு போவான் என்ற வாக்கு பாண்டுணவ இாவும் பகலுமாக வதைக்கிறது． இந்த Cவதøைuில் பாண்டு பலநாட்களாக வருந்துகிறாண்． இறுதியில் ஒரு நாள் குந்தியிடம் தன் யோசணனயை வைக்கிறான்．ஒரு ரிஷி மூலட் தனக்கு ஒரு மகவைப் பெற்றுத் தருப்படி வேண்டிகிறான் ．குந்தி நிர்த்தாட்சண்யயமா க மறுத்துவிடுகிறாள்．பாண்டு திரும்பத் திரும்ப யாசிக்கிறான்． அ｜ப்படியும் குந்தியின் மனத்றத அவனால் தளர்த்த முடிய விญ்ธை．

ஒருநாள் பாண்டு படுட் டே｜தணையை குந்தி பார்த்தாள்． அவனுடைய துயாத்தை அவளால் தாங்க முடியவில்லை． இறுகியிருந்த அவுளூயையய மஞது இளகிவிட்டது．பல வருடங் களூக்கு முன்பு துர்வாசர் தனக்கு உ．பதேசித்த மந்திரத்தைப் பற்றி பாண்டுவிடம் குறினாள்．பாண்டுவின் மணாம் டீண்டும் துளிற்த்தது．

பாண்டுவின் ஆலோசாைப்படி தர்மதேவணை வேண்டி குந்தி ஒரு மகவைப் பெற்றாள்．தர்மம் மறு உருவம் எடுத்து வந்ததுபோல வந்து பிறந்தவன்தான் யுதிஷ்டிரன்．பான்ாடுவின் மகிழ்ச்சியை சொல்ல முடியா து．

ஒரு வருடம் கழிந்தது；பாண்டுவுக்கு மீண்டும் ஆஞை． குந்தியின்ால் மறுக்க முடியலில்லை．இம்ழுறை வாயு பகவாணை் வேண்டினாள்．வலிமைக்கு ஞர் எல்லலயல்லவா வாயு？அப்படிப் பிறந்தவன்தான் பீமன்．தர்மதேவбிிடம் குந்தி பக்தியுடன் நடந்து கொண்டாள் என்றால் வாயுவின் பலம் காரணாமாக அ｜பயை பயத்துடன்தான் சேர்ந்து கொண்டாள்．

ஆซால் பா ண்ாடுவுக்கு இள்ணுட் ஆமை அடங்களில்மnய． இந்தமுறற குந்தி இந்திாணை நிமஈாத்துக்கொண்ாடாள்．அகலி ゅக டேல் காதல் கொண்ட வன் இந்திான்！தேவர்களூக் கெல்லாம் அரசன்．கதந்திக்கு பெரூமையாா இருந்தது． அவலிடய் அளவில்லாாத காதலுப．ன் நநருங்கினாள்．அப்படிப் பிறந்தவங்தான் அர்ஜீனன்．கண்ணணை் பறிக்கும் வஞப்படட் ஜொலித்தான் அவன்．

கண்டவர்கள் எல்லாம் காதல் கொள்ஸும் லட்சணா் சொண்டவன் அர்ஜூனன்．அதற்கு சமமான வீரடும்
 என்றால் அவஞும்டய இடது காம் அர்ஜூேன்．வஞ்சகமாக இழந்த ராஜ்யத்றத மீட்பதற்சு யுதிஷ்ஷாரன் இவா்களூணLய பாாக்கிரமத்றததான் நம்பியிருந்தான்．

அர்ஜீே ன் பிறந்த பிறகுசூட பாண்ாு｜வின் ஆணை தணியமில்யை．டீ ண்ாடும் குந்தியை வற்புறுத்தினான்．ஆனால் குந்தி பிடவாதமாக மறறுத்துவிட்டாள்．தேவேந்திரஞுடண் யn டிய। பிறகு அவளுக்கு வேறு தேவா்க்ளை வரிப்பதில் நாட்டமில்ணை． அவளே வலிந்து சென்று துர்வாசருணைய」 மந்திரத்றத மாத்ரிக்கு உபதேசித்தாள்．அந்த மந்திாத்தின் மகியைமuில் மாத்ர்க்கும்，அஸ்வினி குமாரர்களூக்கும் பிறந்தவர்கள்தான் இந்த நகுமனும்，சகாதேவனும்．

भழுகு என்று பார்த்தால் சகாதேவறுமைய அழுகு யாருக்கு வரும்？எல்லோருக்கும் இゅளயவன்．அவன் நிறழுi்，
 மகாாப்த்திசாலி．வாக்குவல்லவன்．2ண்ணைணய｜ச் சசால்வதற்கு அஞ்சமாட்டான்．

இந்த சகாதேவன் சிறுவனாக இருந்தபோது எø்ம கேள்வ்டி கேட்டுவிட்டான்？

சதஸ்சிருங்க வஞத்தில் குந்தியும் மாத்ரியும் ஐந்து புதல்வர்்களூட்் கழித்த அந்த மகிழ்ச்சியியா कா லய்． சிறுவர்கள் ரிஷிிகளிடம் பாடம் கற்று வந்தார்கள்．அப்பொழுது ஒரு நாள் சகாதேவன் அழுதுகொண்ாடே ஓட வந்தான்．குந்தி அவயை அள்ளி மடியில் இருத்தி＇குழந்தாய்！என்ா நடந்தது？＇ எซ்று Cேட்சிறாள்．

அதற்கு சிறுவன் சகாதேவன் சொல்கிறான்：＇தாயே！ எซ்øால் இந்த ரிஷி குமாரரர்களின் பரிிாசத்றத இணிமேஹு்் தாங்க முடியாது．என் தந்றத யார்？என் 2டன் பிறந்தவர்களின் தந்மதயாா் யார்？யுதிஷ்ஷிரரனுமைய பிதா தா்மததவன் என்று சொல்கிறார்கள்．பீமஞக்க் வாயுதேவனாய்， அர்ஜூぁஞுக்கு இந்திரனாா்．எங்கள் பிதாவோ அஸ்வினை குமாரர்கள்．ரிஷி குமாரர்களூக்கோ ஒGேயொரு தந்றததான்． எாங்களூக்கோ பல தந்ணதகள்！என்னால் இந்த அவமாேத்றத எப்பட தாங்கமுடியும்？எரப்ிொழுது பார்த்தாலும் அவர்கள் என்ணை இப்சித்தபடியே இருக்கிறார்கள்．

குந்தியினாவ் பதில் சொல்ல யுடியவில்ணல．அவள் முகம் தாை பார்த்தது．கன்ாகளில் நீர் கோத்துவிட்டது．அன்று தொடங்சிய இழுக்கு இன் றுவாை இழுத்துக்கொண்ாடே போகிறது ரிஷி குமாரர்கள்் மாத்திாமா？எல்லோரும்தான் அவணைத் தூறற்றுகிறார்கள்．

அவுஞூைய துயரம் எல்லாம் இந்த சுயம்வாத்திற் நிச்சயமாக தீர்ந்துவிடும்．அதற்குப் பிறகு குந்தியய யார ருட் தூதனம் பிறவி போறப் பார்க்க மாட்டார்கள்．இழித்துக்， க்．றார்கள்，பாண்டு இருக்கும்டபாதே பிற பரு ஷிர்களள வரித்தவள் என்று வணசபாட மாட்டார்கள்．

தூாத்திலே கேட்ட அந்த சத்தம் ஒங்கி வளர்ந்து வாசண்．



தான் செய்ய வேண்டியதை இன்னொருமுறை மனதிலே நன்கு தீர்மானித்துக்கொ ண்டாள். சோதனைக்கான சமயம் வந்துவிட்டது. வாசல் பக்கம் போகாமல் குந்தி நன்றாக உள்ளேபோய் உட்கார்ந்துகொண்்டாள்.

வாசலில் இப்போது காலடிச்சத்தம் வெகு துல்லியமாகக் கேட்டது. காதுகளைக் கூர்மையாக்கி கவனித்தபோது வணளயல் குலுங்கும் ஒயையும் கேட்டதுபோல இருந்தது.

யுதிஷ்டிரன் தான் பேசினான். வா சலில் இருந்து கொண்டே மகிழ்ச்சி பொங்க உரத்த குரலில் ச̌றினான்.
‘தாயே! பிக்ஷன கொண்டு வந்திருக்கிறோம்’
குந்திதேவி உடனேயே பதில் சூறவில்லல. இந்தத் தருணத்திற்காக அுள் எவ்வளவு வருடங்கள் காத்திருந்தாள்!

சிறு பெண்ணாக இதுந்த போது குந்தி சூரியணன வேண்டி கர்ப்பம் திறந்து கர்ணணை பெற்றாள். உலகறிய சுயம்வர மண்டபத்தில் பா ண்டுவுக்கு மா ๓லயிட்டாள். சதஸ்சிருங்க வனத்தில் பாண்டுவின் ஆணைப்படி மூன்று தேவர்களை வரித்து பிள்ளைகளைப் பெற்றாள்; எல்லாமாக அவளுக்கு ஐந்து புருஷ்்கள்.

மனதைத் திடப்படுத்திக்கொண்டு குந்தி யுதிஷ்டிரனுக்கு பதில் சூறினாள்.
‘என் குமாரா்களே! பிஜச்ஷ கொண்டு வந்திருக்கிறீர் களா? வழக்கம்போல ஐவரும் பங்கு போட்டுக்கொள்ளுங்கள்.'

தாயாருடைய வாக்கை தேவவாக்காக எடுத்துக் கொள்ளும் பாண்டவர் ஐவருட் திரௌபதியை தங்கள் 10னைவியாக ஏற்றுக்கொண்டனர்.

குந்தி தன் மனத்திற்குள்ளே மெல்ல'நகைத்துக் கொண்டாள். இனிமேல் யாரும் அவளை ஒர் அவ்சசொ்்

சொல்லப்போவதில்ணை. நிட்மதியா ண. பெருமூச்சு ஒன் று அவளிเ.டிருந்து வெளியே வந்தது.

பி.கு.: நான் காமையில் எழுவதற்கு ஐந்து நியிடங்கள் முஎ்பே என் மாயானது எழுந்துவிடும். எழுந்து எனக்காகக் காத்திருக்கும். இந்த மணம் கேட்கும் ஆயிரர் கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லியாக வேண்டிய். இது அன்றாடம் நடக்குப் சங்கதி.

இப்படியான ஒரு காணை Бேபளையில் என் மனம் கேட்ட கேள்விகளில் எஎது கற்பணை விரிந்தது. அதில் பிறந்ததுதான் இந்தக் கதை. பாரதம் அறிந்த பெரியவவ்கள் மன்னிப்பாா் களாக.
我றுவகாாக இருந்தபோது எங்கள் ிொழும்பு வீட்டுக்கு


凹कीயII：


உருவம்；முன்னத்தம் பல்லிலே கதியா i் CLITL மறந்ததுபோல
 கொ6்்டிருப்பார்．தலைமுடி கோரைப்புல் போல நட்டுக் கொண்டு நிற்குட்．ழுகட் என்றாக் பாா்க்க வெகு சாதாரணம் தான்．

ஆனால் அவா் கதைக்யத் தொடங்கினால் அந்த டுகத்சிலே ஏற்படும் மாாறுதல் அதிசயிக்க வைக்கும்．ஒரு ரோஜா மலா் பார்த்துக் கொண்டிழுக்கும்போதே பூப்பதுபோல அவருறைய முகம் விகசித்துக்கொண்டே．．வ（நம்．அபூர்வமான ஒரு リது மாிதராக அவா் மாறிவிடுவார்．அ6ுர் குரல் வளமும்， சொற்களை உச்சரிக்கும் விதமும் எவாாu｜ட் வசீ கரித்துவிடுட்． இப்படயாக ஒரு பரிணாம அழகை நான் வேறு யாரிடமும் பார்த்ததில்லை．

எங்கள் வீட்டின் முன் வளவில் வீதிறய ஒட்டியபடி ஒரு வேப்பமரம் இருந்தது．நான் எப்பவுட் அந்த மரத்தின் கீழ் இ（நந்து விளையாடிக் கொண்டிருப்பேன்．ஜந்து தலலமுறையாக அந்த மரட் அங்கே இருப்பதாக அய்மா சொல்லுவாள்． அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான மாம்．அதன் கொப்புகளெல்லாம் வமை！ந்து நாலாபக்கமும் கிறள பரப்பி அடர்ந்து ஆகாயத்தை நிறறத்துக் கொண்டிருக்கும்．நான் அன்ணாந்து பார்க்கும் சமயங்களில் சூரியகிரணங்கள் மிகவுய் சிரமப்பட்டு இந்த இலைகமளத் துளைத்து பொட்டிப் பொட்டாக கீழே விழுந்து கண்ாகளைக் சூசச்செய்யும்．

சிவசம்பு என்のைப் பார்க்காமல் ஒருபோதும் திருப்ப மாட்டார்．＇சண்ாடடககு வாறியリ？திறற்பு தாறியா？＇என்று

சொல்லிக்கொண்டே வந்து என் விளையாட்டிலேயே கலந்து கொள்வார். என்றுணைய மந்திரசக்தியின் மகிமையில் அடுர் ஒருவருக்கே பூரண நம்பிக்கை இருந்தது. நா ்் வேப்பமரப் பொந்திலே ஒளித்து வவத்திருக்கும் என்னுடைய மந்திரக் கோலினால் 2 யிர் கொடுத்த கிளிகளும், குயில்களும், காக்கைகளும், கருக்குரிவிகளும், நாகணாவாய்களும் அந்த மரத்தை நிறறத்திருந்த சூறும்போதெல்லாய் அவா் என்னிடம் மிகுந்த பயபக்தியுடன் நடந்துகொள்வார்.

அவகாசமான சமயங்களில் எனக்கு அவா் கஞதகா் சொல்லுவதுமுண்ாடு. எல்லாப் பந்திர தந்திரக் கதைகள்தான். ஏழு கடல் தாண்டி ராஜகுமாரியை ஒலித்து வைத்திருக்கும் ராட்சசணைப்பற்றியும், ஆயிரம் தலலநாகத்தைப் பற்றியும், ஒரு பணை உயரமான ஒற்றறக்கண் அசுரறைப்பற்றியும் நிறையக் கதைகள் வைத்திருக்கிறார். அயாவாேை இருட்டிலே தனிியாகப் போகும்போது பேய்கள் செய்யுப் சேஷ்டைககளை தான் எப்பஷித் தந்திரோபாய்ங்கள் செய்து முறியடிப்பார் என்றெல்லாய் சொவ்லுவார்.

அநேக மந்திரவாதிகளையும், பேயோட்டிகாளாயும் அவா் நேருக்கு நேர் பார்த்திருக்கிறாரா்். மந்திரவாதிகள் இவமை மதிப்பதற்கு காரணட் இவா் ஒரு சக்தி வாய்ந்த போை வாலாயம் செய்து வைத்திருப்பதுதான் என்றும் சொல்லுவார். கடுய் வெய்யிலில் ஜைக்கிளில் செல்லும்டோது அவர் குடையே பிடிப்பதில்ணல. அவர் வாலாயம் செய்த பேய்கள் இவர் சால்வையை தணலக்குமேல் செவ்வடிவமாகப் பிடித்தபடியே வருமாம். இவ்ற்றையெல்லாம் அவா் சொல்லும்போது நான் அடக்கடுடியாத ஆவலுடணும், திகைப்புடனும் வாய் மூடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன்.

சுருதியை விட்டு விலகிச் செல்லும் பாடகர் திரும்பத் திரும்ப வந்து சுருதியில் சேர்ந்து கொள்வதுபோல சிவசம்புவும் அடுக்கடி வந்து அப்பாயவ சந்தித்தார். கடைசியில் ஒருநாள் அப்பாவிடம் நிரந்தரமாக வேலைக்கு சேர்ந்துவிட்டார். தன்னுடைய வாக்கு சாதுா்யத்தினால் அவா் அம்மாவையும் சீக்கிரமே வணளத்துப் போட்டுக்கொா்்டார். சமையல் கட்டு வரைக்கும் தங்கு தஜையின்றி போய்வருவார். அப்பா வழக்கறிஞர் என்றபடியால் அவருமைய கட்சிக்காரர்களின் கேஸ் விஷயங்கணை இவர் கவனித்துக் கொண்டார். அவா் செய்த வேலை என்ஞவென்று திட்டவட்டமாக எбக்குச் சொல்லத் தெரியாது. ஆனால் ஓர் எழுத்தருக்கும், வேலைக்காரனுக்கும் இாைப்பட்ட இடத்மை அவா் நிரப்பினாா் எண்றே நிணைக்கிறேன். அப்பாவின் கட்சிக்காரர்கள் செருப்புடன் உள்ளே நுயைவார்கள். ஆணால் இவருடைய செருப்பு எப்பவும் வெளியேதான் காட்சியளிக்கும்.

நாலுமணிப்பூ இரண்டு மணிக்கே பூத்ததுபோல் ஒருநாள் அதிகாலை எங்கள் வீடு ஓர் அவேரத்துடன் விடிந்தது. ஏதோ கல்யாண வீட்டு ஆரவாரம்போல அது தியிGோகப்பட்டுக் கொб்்டிருந்தது. என் நாலு வயதுத் தங்கை கண்கள் பொங்க புன்சிரிப்போடு இருந்தாள். அவள்தான் நாயகி; சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் நெளிந்தாள்.

அவள் கழுத்திலே போட்டிருந்த தங்கச் சங்கிலியயக் காணவில்லை. இரவோடு இரவாக யாரோ திருட்் வந்து களவாடிவிட்டான் என்று அய்மா சத்தமாகக் சூடவிக் கொண்டி ருந்தாள். சன்னல்களும், கதவுகளும், சூரை முகடுகளும் அப்படி அப்படியேதான் இருந்தன. கள்ளன் எப்படி வந்து போயிிுப்பான் என்ற வியட தெரியாமல் எல்லோருு் தவியாய்த் தவித்தார்கள்.

என் தங்கை போட்டிருந்தது சின்ன விரல் சைஸில் மொத்தமான சங்கிலி．அதில் ஒரு குண்டிப் பதக்கம் வேறு， மாட்குக்குச் சங்கிலி போட்டு மணி கட்டியதுபோல இவள் இந்தப் பெரிய சங்கிலியின் பாரம் தாங்காமல் குணிந்து கொா்்டுதான் நடபபபாள்．சங்கிலி இல்லாமல் அவள் கழுத்து லேசாகவும் வடிவாகடும்் இருந்தது．அவளூணைய கடைக்கண் புன்சிாிப்புக்கு அதுவும் ஒரு காரணடாக இருக்கலாம்．

தான் ஒரு பிரபல வழக்கறிஞரின் மணைவி என்பது ஞாபகம் வந்தவுடன் அம்மா என் தங்கையை முறறயாக குறுக்கு விசாரணண செய்ய ஆரட்பித்தாள்．என் தங்கையோ கமுக்கமாக இருந்தாள் அம்பா அவளை உஇுக்கியதும் இது விゥளயாட்டில்๓ல எT ன்ற விஷயம் முதன் முறறயாக உறறத்தது．ஒற்ணறக் மையயால் கண்ாணக் கசக்கிக்கொண்ரடே எங்๓ைப் பார்த்துப் பார்த்து பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தாள்． அவளூேைய புள்சிரிப்பு இப்போது போய்விட்டது．பதில்கள் ஒன் றுக்கொன்ற று முரணாக வந்தன．

அந்த நேரம் பார்த்து அப்பா் அவள் சகாயத்திற்கு வந்தார்．அம்மாவின் குறுக்கு விசாரணை குறுக்காலே தறிக்கப்பட்டது．என் தங்கையோ ஓவென்று அழுதுகொண்டு அப்பாவிடம் ஒடினாள்．அம்மா அவளைப் படுக்ாையில் போட்டபோது கழுத்திலே சங்கிலி இருந்தணதத் தன் கண்ணாலே பார்த்ததாகக் கூறிளாள்．சிறிது நேரம் கழித்து அம்மாவுக்கும் தான் சொல்வதில் கொஞ்சம் ஐமிச்சம் வந்துவிட்டது．

அம்மாவின் சந்தேகம் இப்பொழுது வேணைக்காரர்களின் மேல் திரும்பியது．அப்பாவோ வீட்டையும் தோட்டத்ணதயும் மூலை முடிக்கு விடாமல் தேடும்படி உத்தரவு போட்டிருந்தார்． வேலைக்காரர்கள் தங்கள் பேர்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வீட்டைத் தலைகீழாகக் குலுக்கித் தேடினார்கள்．ஒர் இளரெப்

கிமைக்கவில்லை；நான் எப்பவோ தொமைத்த பொன்வன்டு 6நரருப்புப் பெட்டிதான் கிடைத்தது．

அப்பொழுதுதான் சிவசம்பு மந்திரவாதியயக் சூப்பிட வேண்டும் என்ற சி＠ாக்கியபாான யோசாைைை முன் வைத்தார்．அப்பாவுக்கு இப்படியா कா விஷயங்களிiல் ந்்பிக்கை இல்லை．தீர்க்கமாக மறுத்துவிட்டார்．பொங்கல் பாணைணை சுங்＇\＆ப் பார்த்தும்，முட்காபய தூக்கிப் பார்த்தும் வாங்குட் அு்மாாவோ சிவசம்புவின் மகுįியில் மயங்்ிி இருந்தார்．இந்த เந்திரவாதி இதற்குடுட் செய்த மகத்தான காரியஙங்கள் எல்லாவற்யைறு｜் பக்கத்தில் ந்ன்று பார்த்ததுபோல சிவேசம்ப： விஸ்தரித்தார்．மந்திரவை தியின் updated biodata－66 சமர்பித்தும் அப்பாவிட்் பரூட்பு வேகவில்லை．

விாதம் இருந்து பூஜை முடித்து குத்து மபிளக்கிள் ஒளியில் வெற்றியையபி் மைதடவி பார்க்கும்போது இஷ்ி－ தெய்வம் வந்து களவெடுத்த ஆளைக் காட்டிக் கொடுத்து விடும் என்ற சங்கதி6ாயை சிவசம்பு எனக்கு ஏற்கனடே சூறியிருந்தார்．ஆஞா ல் மந்திரவாதிணய வீட்டுக்குத் தருவிக்கும் இப்படியான ஓா் அருமையான சந்தர்ப்பம் அப்பா வுடைய முரட்டுப் பிடிவாதத்தால் முடங்கிப் போனனது．

அடுத்த நாள்．எங்கள் 几ீட்டில்தான் அவசரத்துக்கு வெற்றியல கிணடக்காதே！நான் வேப்பயரத்தின் கீழ் இிருத்ு． பூவரசம் இமையிி் அு்மாவுக்குத் தெரியuாமல் மாறத்துக் கொண்டுவந்த தங்கச்சியின் பொட்டுச்சிரட்ணட யையயப் பூசி， சங்கிலியய டீட்பதற்கு தகுந்த மந்திரங்கணள நூதியபடி இருந்தேன்．அந்த நேரட் uார்த்து அம்மா வந்து சலாவ土க் En．60டபில் தங்கச்சியின் உடுப்போடு ．சங்கிலி เாாட்டியிருந்்த விவகாரத்ணத பணறயடித்து சொல்லிவிட்டார்．சிவசம்புக்கு நான் வா 6ாாயம் செய்து ஈவத்த தேவேையின் சக்திஈயக்

காட்டவேண்ாடய அருமைமயாா சந்தர்ப்பம் இப்படத்தான் ஒர் இゅழயிி்் தவறிப்போனது．

அப்பா ஒரு பேர்போனォ வழக்கறிஞூர்．இந்த இந்த வழக்குகாளத்தான் எடுப்பதென் $ற$ கொள் கையில்லல． எஸ்லாவிதமான வழ்்குகணளயும் எடுத்து திறமமயாக வாதாடி வென்றுறுிிமுயார்．சூர்ணமமயான அறிவும்，சாதுர்யமாோ குறுக்கு விசாரணணாயும்தான் காரணணமென்று அம்மா சொல்றுவாா்．

ஒரு ஒடிப்போண（elopement）கேஸ்．அந்தப்பெல் வழக்காட வந்தபோது கோர்ட்டே ஸ்தம்பித்துவிட்டதாம்． அக்வளவு அழகு．அவள் நட்ந்து வந்தபோது வழக்கு மண்டபபட ஒளிலிட்டு பிரகாசித்ததாா்．அவளூேேய சிரிப்ப இதயத்திலே இருந்து ழுணளத்து வெரியே வந்து விffயும் பூப்போல இருக்கும் என்று அப்பா வர்ணிி்த்ரா்．நீதிபதி அவாளாயu பார்த்துக் கொண்டிடுந்ததில் வழக்கை கவணிக்க ถில்மலயாா்．அந்த வழு்கிறும் அப்பாவுக்கே மெற்றி．அம்மா
 அウரவாசியில் நிறுத்தியதாக ஞூபகம்．

அப்பாவுணைய உண்மமயான திறமில்கு சவாலாா ஒரு வ！க்கு விணரவிகேயே வந்தது．அது சிவசம்பு யூலபாகளே வரும் என்பறதம்ட்டுய் யாருர்் அப்புாது கனவிலே EnL நி円ைத்திருக்கலில்ஸ๐．

எ்ன் அப்பா எப்பவும் சிரித்தபிியே இருப்பார்．அது அவர் சுபாகவ்．சோகமாக அவா் இருந்த நேரந்களா் மிகஷும் குணறவு． அவணைச் சுற்றிவா ஆட்கள் இருக்க வேண்டிம்．சவடலாகப் பேசி ழுச்ப்பாத்தி கぁதகள் சொல்லி ஆぁந்தமாகப் லபாழுது போக்குவது அவருக்கு நிఐறuப் பிித்த கணல．

அம்மா அப்படியல்ல．கூட்சுமமான பத்தி கொண்ட்ா்． ஒரூவர் பேசும்போதே அகர் அடுத்து என்ண சொல்லப்

பuாகிறார் என்பேத ஞாிி்துவிடுவாள்．அங்கசாஸ்திாம்（body language）என்பது என்னவவன்று தெரிபாமமே அேைப்பற்றிய எல்லா விபாங்களூம் அறிந்து மவத்துருந்தாள்．சிவசல்புவயைய வாக்கு சாதுா்யத்தி்் ாயஙங்கியிருந்தாறும் தொடக்கத்திலிருந்து भா்ாாவுக்கு அவணாப் பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் இல்ணை．அவர்

 21．காாுகுது எல்லாம் அம்மா அவா் ढெல் கொண்டிருந்த எண்ண ணத்றத வஹவாக்கின．

Gேயப்பட்பூ உதிர்ந்து நிலஸ் எธ்லாா்் மெத்๓தபோல ஆகியிிருந்தது．நாங்கள் நடக்கும்போது அந்தச் சின்ன்்
 நா இு இடங்களில் பாய் விரித்து வேப்பம் பூக்க்ளா்் சேகரித்துக்கொண்டு இருந்தாள் வடகம் செய்வதற்கு．பூ


என் தங்ணைக்கு மட்திரவித்ணத காட்டிக்கொண்ாு இருந்தேன்．பள்ளிக்சூடத்தில் இருந்து வரும்போது எப்பவும் என் பெட்டிuில் சிறு 2 ணவு டிச்ச்் மவத்து கொா்்டு வளுவேன்．என் குருயிகஞூக்கும் அணில்களூக்கும் போட． அசேிற்க்ளுக்கு சாப்பாடு கொடித்தபோது அயை என்



பால் காவபியில் கட்டிய மணणி｜கள் கிయனウ்்குவதுபோல
 சிட்டுக்கஞும்，குபில்களும்，குக்குறுப்பான்களூம்， ๓106ாாக்களும் கணகலவென்று தங்கள் தங்களுக்கு விதித்த ธ்வுரங்கணை எழுப்பிண．இந்தப் பறயவகக் தங்களூக்குள்ளே แi．（blí க்ததக்கின்றறவவா，அல்லது மற்றப் பறறவகளூட－னும்



 இருக்கும்.












 அவர்களூு்் கழற்றினார்கள்











கரிசぁன எடுக்கிறார். அமை சொந்த பந்தமும் இல்மை; இவர் தமிப்; அவ்்கள் சுத்தமாா சிங்காப். சமயயலணற வாைக்கும் பணடயயடுத்து அம்பாவிிட்் தேநீர் வாங்கிவந்து அவர்களுக்கு தன் மையாா் கொடுக்கிறாரே!

வெகு சீக்கிரத்திலேயே இந்த மர்ாத்துக்கு விணட கிமைத்தது. ஒருநாள் சிவசய்புவின் மணைவி அம்மாணைத் தேடி வந்தார். கறுப்பு 2ருவம். மூக்கிற்குப் பொருத்தமில்லாமல் பuffயய மூக்குத்தி. அந்த மூக்குத்தியிஐுப், அணதச் சுற்றியிருந்த தோல் பிரதேசத்திலும் அழுக்கு கணிசமான் அளவுக்கு சேர்ந்திருந்தது. புழுதி படி்்த செருப்யை போட்டுகொண்டு எøக்கு முன்னாலே அவா் உயाமாாக நின்று கொண்டிருந்தார்.

நான் என்ணுயைய மந்திர வித்ணதணை அயைகுணறயாக நிறுத்தி เந்திிர்க்ாாணை துவா் அறியாதவாறு மரப்பொந்தில் ஔித்துவிட்டு, அவயைப் பின்பக்கமாக அம்மாவிட்் அயழத்துப் போனேன். மந்திரக்கோணை ஒரு நாணாக்கு ஒருழுறறதான் பாவிக்கலாம். மர்ப்பொந்தில் திருப்பி 毋வத்துவிட்டா ல் அதனுயைய சக்தி போu்பிடிம். இனி அடித்த நூா்வறர நாா் காத்திருக்க வேண்றுட்.

அந்த ஜூக்கூத்தி மாமி அழுதழுது கமதகள் சொல்லிக்
 தெரியும் என்ற தோரணணயில் கேi..டுக்கொா்்டிருந்தாள்

 அணுப்பி வைத்தாள், நான் திரும்பவு|் கேi. வாைக்கும்





அப்பா வந்ததும் வராததுமாக அம்ம்ா இந்த விஷியத்ணை சாங்கோபாங்கமாக விவரித்தாள்．இந்த 2 ๓ரயாடல்களில் மூக்குத்தி เாபி சொல்லாத பல விஷயங்்ளுு்் அம்யாவின் ஞாாக்்கண் ணால் விரிவுபடுத்தி அமசப்பட்டぁ．அப்பா அதிா்ந்து விட்டார்．இருந்தாலும் அவருணடய டுகம் அணதக் காட்டவில்ฒல．

அம்மா சொன்ளதின் சாராம்சம் இதுதான்．சிவசம்ட இப்போது வீட்டுக்கே போவதில்யை；காசும் கொடிப்பதில்ணஷ யாம்．அந்த சிங்கள மஞுசியின் வீட்டிலேயே பழியuாய் கிடக்கிறாராம்．அந்த மனுசியின் மகளோடு சிநேகமாம்．அந்த் பெண்ணுக்கோ இவரூணடப வயதில் அウாவாரிதான் இருக்கும் ஆணாヘ் இந்த மன்பமதனிடத்தில் மøணதப் பறிகொடுத்த விட்டாளாாம்．

அஸ்மா இந்த விஷயத்தில் பல ஆாாய்ச்சிக ๓ள ஏற்கனாவே செய்து ழுடத்திருந்தாா்．இந்தப் பெட்ணடக்கும் அந்த மனுசஞுக்கும் எப்படி இவ்வாவ தீவிரமாே காதல் ஸு๓ைத்தது．இதில் ஏதோ เார்மம் இருக்கிறது，அவர் சாயல๓ற யிஷ் வந்து அவர்கஞூக்காக தேநீர் எடுத்து போகும்போது வசியமருந்து போட்டிருப்பார் என்பது அம்பாவுயைய அயைக்க புடியாத ஜாக்．மந்்ிிர்，เாாந்தரீகத்தில் சிவசம்புவுக்கு 2ள்ள ஈடிபாடு பற்றி அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்．அப்பா வழக்கம்போல் ஒரு சிரிப்புன் அந்த விஷியத்ணத dismiss பண் ซणிலிட்டார்

அம்பாவின் தொடர்ந்த வற்புறுத்தலுக்குப் பிறகு சிவசம்புவுடன் இந்த கிஷயத்றதியல்லாம் கணதப்பதற்கு அப்பா ஒப்பக்கொண்டார்．இன்னொருவருணைய சொந்த விவகாサத்தில் தணலயிி அப்பாவுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது அம்மாவுக்காக வேண்டா வெறுப்பாக சம்மதித்தார் என்றே நிஈைக்கிறேன்．அப்பா இப்படிப் பயப்பட்டிருக்கத் தோை இஸ்ணை．அவா் கணதக்க வேண்டிய அவசியi் வரவேய்่าட்்ணை！

வேப்பம்பழக் காலம் வந்துலிட்டாவ் சொல்லவே வேண்டாம்．விதம் விதமான பறஸவகளும்，அணில்களும்， குருவிகளூம் மரத்றத வந்து மொய்த்துவிடும்．இருப்புப் பறணவகள் தவிர வரத்துப் பறவைகளும் உரிமை கொண்டாடி எங்சிரூந்நோ எல்லாம் வந்துவிடிம்．அவற்றிஷ்தான் எத்தணை ஜாதிகள்，எத்தணை வண்ஸணங்கள்，எத்தணன 2ருவங்கள்， எத்தணை ஒலிகள்．கஙவவன் பாடசாணலக் குழந்மதகள் போல அந்தப் பறணவகளி｜்் கலகமவென்ற ஆரவாரத்தில் அந்த เார் ஒரு தொனிக்க்டடடமாக மாறிலிடுட்．

இந்தக்காாறங்களிி் வரும் விடிழுணை நூாட்கணள நிறறய அனுபலிக்கவேண்டி்் என்ற ஆணசயில் நான் அதிகாணலயி லேயே எழும்பிவிดுவேன்．கட்டிப் பிடிக்கலாம் போன்று ஆர்வத்ணதத் தூண்டும் மோகனமா6ா ணவகணறயில் பறळை கஞூக்கு தப்பிய வேப்பம்uழு்்கள் கீழே விழுந்தபிியே இருக்கும்． அந்தக் க்ச்சல்களுக்கிळடயிலும் நான் ஒருநாள் என் ணுணடய மந்திாக்கோல் தியானதத்தில் இருந்தபோது தோட்டக்காரன் வந்தøதயோ，அவஞுடை முகம் பேணயக்கண்டதுபோல வெஞதத்த்ப்போய் இருந்தறதயோ கவனிக்கவிவ்ஸை．

Ðததாட்டக்காரன் சொன்ன சேதிணயக் சேட்டதும் அப்பா அவயையே சிறிது நேரம் பார்த்துக்கொண்டிடுந்தார்．ஒன் றுமே பேசவிஸ்ணல．அவர் ๓ையிலே இருந்த பத்திரிணக கீழே பொத்தென்று விழுந்தது．முழுசாக ஒருநிமிடம் கழிந்த பிறகுதாண் தோட்டக்காரணை இன்னொருயுறற நடந்தறதக் சூறும்பட சொன்னாா்்．அும்மா வார்த்மதகள் இல்லாத ஒரு ஒலியில் ஒவென் று சத்தமிட்டு கண்ஈணீர் விட்டபlி இருந்தாள்．

சிவசம்பு முதல்நாள் இரவு தன்றுயைய மணைவி அம்மா விடம் வந்து புலம்பியணத அறிந்துவிட்டார்． அதிலேயிருந்து சண்ாாடதொடங்கி கடுமையாகி விட்டது．

உச்சக்கட்டத்தில் ஆத்திாத்தில் கண்தெரியாமல் கைக்கெட்டிய பாண்வெட்டிட் கத்திணய எடுத்து மணைவிணைக் குத்திவிட்டார்． படாத இடத்தில் பட்டு மனைடி இறந்துவிட்டார்．சிவசம்பு இப்போது காவல் நியையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறாராம்．

இந்த வழக்ணக அப்பா எடுக்கக் சூடாதென்ற அம்மா பிடிவாதமாக இருந்தாள்．சிவசம்பு தன்ணுயைய மணைவிக்கு செய்த துரோகம் அற்மா வினாவ் பொறுக்க முடியாததாக இருந்தது．அப்பாவின் கணிப்பு வேறுமாதிfி．ஆத்திரத்தில் அறிவிழந்து செய்துவிட்டார்；வேண்டுமென்று செய்யவில்ணல． தூக்சு நிச்சயம்．தன்னிடம் விசுவாசமாக வேலை செய்தவாை இப்படி் சடாரென்று கைவிடுவது மகா பாபம் என்று எண்ணியிருக்கக்கூடும்．

ஆனால் நான் இதுவெல்லாம் அவசியமில்லை என்றே நினைத்தேன்．சிவசட்பு வா லாயம் செய்து ணவத்திருக்கும் பேய்களின் வல்லமை பற்றி என்ணைத்தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியா து．அந்தப் பேய்கள் பெரும் சக்தி வாய்ந்தவை． விரைவிலேயே சிறறக் கதவுகளைத் தகா்த்து அவரை வெளியே கொண்டு வந்துவிடிம் என்று எதிர்பார்த்தேன்．

இந்த வழக்கு யாரும் எதிர்பாராத ஒரு பரபரப்பை சஎங்களிடையே ஏற்படுத்தியது．இனக்கலவரเ் முதலாம் ஆட்டம் முடிந்து கொஞ்சம் ஓய்ந்திருந்த நேரம்．ஒரு நடுத்தர வயது ஆப்பிளை இருபது வயது சிங்களப் பெண்ணண காதலிப்பதும்，அவளுக்காக சொந்த மானாவியையே கொல்வதும் நாளாந்தம் நடக்கிற காரியuロா？பத்திரிகைகள் எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கொட்ணட எழுத்துக்களில் தலைப்புகள் எழுதின．

அப்பா இதை எதிர்பார்க்கவில்லல．அவருக்கு புதிசாக புகழ் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை．ஆனால்

அ．முத்துலிங்கம்
பேப்பர்கள் இப்படி எழுதியதும் வேறு வழி இல்லை என்று ஆகிவிட்டது．எப்படியும் வழக்கை வென்று தன் புகழழக் காப்பாற்ற வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தில் இருந்தார்．அரசாங்க தரப்பிற்கு இது ஒரு open and shut case．ஏதாவது ஒர் அற்புதம் நிகழ்ந்தால் ஒழிய அப்பா இந்த வழக்கில் வெற்றியெறும் சாத்தியமே இல்லை．

இந்த அவலங்கள் போதாதென்று தோட்டக்காரன் இன்னொாு கெட்டசேதி கொண்டுவந்தான்．இவன் தோட்ட கேணை செய்வதிறும் பார்க்க செட்ட சேதிகள் சேகரிப்பதிலேயே காலத்தை செலவு செய்தான்．நான் சமயம் வரும்போது அம்மாவை கேட்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டேங்．

அன்று நான் படுத்தபோது இந்தக் கவலையே என்ணைப் பிடித்து ஆட்டியது．நித்திணா வராமல் நெடுநேரம் உழன்நேன்． எப்போது உ றங்கிஞேஞோ தெரியாது．ஆழ்கடலின் நநிசப்தம் போல் கனவுகள் இல்லாத அற்புதமான துயில்．திடீரென்று விழிப்பு ஏற்பட்டது．நடுச்சாமம் இருக்கும்．அப்பா இன் றும் கண்விழித்து வழக்கு சம்பந்தமாக படித்துக் கொண்டிருந்தார்． அம்மா，பாவம்！அவள்ம் விழித்திருந்தாள்，அப்பாயையே பார்த்தபlq．
＇அம்மா！எங்கனை ரோட்டை அகலமாக்க வேப்பமரத்தை வெட்டப்போகினமாட்，உண்மையா？＇என் றேன்．

என்னுடைய குரல் கம்பிப்போய் இருந்தது அய்மா கொஞ்ச நேரம் பதிலே பேசவில்ஸை．என் முதுகைத் தடவியபடியே இருந்தாள்．பிறகு அம்மா சொன்ன பதில் விசித்திரமாக இருந்தது．
＇தினன விஞதத்தவன் தினை அறுப்பான்；வினை ளிணகதத்தவன் விணை அறுப்பான்．மரம் ேவத்தவன் மாத்தையும் 6｜ュル＇（bிவான்＇என்றாள்．இந்தப் பதில் எனக்கு சொன்னது

போமப் ULவில்லை．சிவசம்பு เாாமாவுக்கு சூ றியது｜போாலே நான் 2 ணர்ந்தோ்．

சிவசம்புவின் பேய்களுக்கு சிணறக்கம்பிணய உாடக்கும் வல்ヘமை இல்மையென்ற உண்நைம எぁக்கு மெதுவாக 2ாறக்கத் தொடங்கியது．வேப்பம் பொந்துக்குள் ம๓றத்து மவத்த என் மந்திரக் கோலின் மகிமைமகணள இப்போதெல்லாம் என் தந்்கச்சிசூட நம்புவதாகத் தெரியณில்யை．சிவசம்பு வெமியே வந்தால் எவ்வளவ நல்லாயிருக்கும் என்று நான் அடிக்கி夕 फிஈォத்துக் கெொண்ாேன்．

வழக்கு முடிவு நெருங்கிக்கொண்டு வந்தது．எங்கள் வீடு எண்றுமில்லாத ஒருலித இறுக்கத்தில் இருந்தது．அப்பா அடிக்கடி இந்த வழக்்க எலித்த முட்டாள்தனத்ணத நிஈைத்து நொந்து கொண்டார்．இறை எடித்த நாளிலிருந்து மற்ற வழக்குகளெல்லாம் தள்ளி மவக்கப்பட்டன．வருமாணம் சfிந்துலிட்டது．இதில் தோற்றால் அவா் இணி தணை நிமிர்த்தவே ழுடியாது．அப்பாவுணைய எதிிிசள் இந்த நாாை ஆவญடன் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள்．

இந்த நாட்களில் அம்மா๓வப் பார்க்க பரிதாபமாாக இருக்கு்்．அப்பா படுப் க்்ட்த்றத அப்மாவா்் தாங்க （ழிியவில்மல．அதே சமயம் அழுக்கு முக்குத்திபுன் ஆணை குமைந்த அவசாத்தில் வந்த சிவசட்புலின் மணைவிியயயும் அம்மா அடிக்கடி நிøைத்துக் கொள்வாள்．அப்போதெல்லாம் அம்டா தன் உா்மாத்தில் எ ன் ๓ பிரார்த்தித்துக் கொண்டடாளோ！யார் அறிவார்？

ஆஞால் கோர்ட்டில் நடநந்தது எல்லோோயும் அதிசயிக்க ゅவத்தது．இமத அப்பாவோ，அம்மாவோ கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்மல．அப்பா இமைத அம்மாவவிட்் விவரித்தபோது எøக்கு சிவச்்புலில் இருந்த அணைக்க ழுடியாத நம்பிக்ணக மீண்டிம் வஇுத்தது．

அன்ற் தீர்ப்புக் சூ றுப் நாள்．சிவசம்பு என் றுமில்லாத விதமாக தன்ணன விசேஷிபாக அலங்காி்தது வந்திருந்தார்． மாப்பிள்ணளக் கோறம்；பட்டு வேட்டி，உத்தரீயம்．நெற்றியிலே திருந்று，குங்குமப்பொட்டு என்று கலாதியாக இருந்தார்． பார்த்தால் பத்து வயது குணறந்்த காணப்பட்டார்．கண்ககளில் நம்பிக்ணகயுய்，முகத்திலே மாறாத புன் aாையுமாக தோற்றமカித்தார்．

அப்பாவுக்கு அவணாப் பார்த்ததும் கதி கலங்கிலிட்டது． இவ்களவு நப்பிக்ணகயுடன் இந்த மணுச்் வந்திருக்கிறாரே！ ஆயிரம் ஒட்ாடகள் 2ள்ள கேஸ் இது．இவா் என் ๙ மண்ாணுக்கு இப்பிி கோயிலில் சதிர் கச்சேசேி பார்க்கப் போவது டபால வந்திருக்கிறார் என்று நிமைத்துக் கொண்டார்．

அரசாங்கத் தரப்ப வக்கீல் தன் வாதந்கணை ஒவ்லொன் றாக ஹவத்துக் கொண்ாு வந்தார்．கடற்கணாயில் தேடிப் पொறுக்கி ஒவ்வொரு சங்காகக் கோத்து இறுக்கிக் கட்டிய மாமலயாக அது இருந்தது．அவ்வளவு நெருக்கமாகவும்， இாடவெரியே இல்லாமறyு்் நேர்த்தியாக வாய்த்திருந்தது．

அப்பா வாதாடும்போது ஒவ்வொரு சாட்சியாக 2ணடத்துக்கொண்ட் வந்தார்．எல்லா வாதடும் கணைசியில் வந்து கொணை செய்ய பயன்பட்ட கத்தியிலேமே தொங்கி தின்றது．அங்கேதான் அப்பா வின் வாதம் எதிர்பாாாத வணகயில் திஞை திரும்பியது．எதிர்க் கட்சிக்காரர்கள் திळகத்துப் போய்லிட்டார்கள்．

கத்தியிலேயே சிவசம்புலின் மணணவியின் ரத்த வணை இருந்தது；சிவசம்புவின் ாத்த வககயும் இருந்தது．இது தவிா ஒரு שூன்றாவது குரூப் ரத்தமும் கண்ருட பிடிக்கப்பட்டது இறத எதிர்க்கட்சி தெரிந்திருந்தும் சாமர்த்தியமாக மணறத்துகிiட $ட$ து． श्ञiபா இங்த இட்ணடணை குரங்குப் பிடியாகப் பிடித்து

விஸ்தரித்துவிட்டார். இந்த வாதம் எதிர் தரப்பு சோடணைய日ல் ஒர் ஆழமான சமுசயத்றை உண்டு பண்ணிிிிட்டது.

தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி குற்றம் போதிய அளவுக்கு நிரூபிக்கட்:படவில்லை என்ற கு கி சிவசம்புவை விடுதணை செய்தார். அப்பொழுதுதான் ஒருவரும் எதிா்பாராத அந்த ஆச்சரியப் நடந்தது.

சிரித்துக்கொண்டே வெளியே வந்த சிவசம்பு தன் நண்பர் களை யும் உறவினர்களளயும் போய்க் கட்டிக் கொண்டார். அவா் முகத்திலே இருந்த புன்ஞகை மாறதே யில்லை. ‘எப்படி, நான் சொன்னது போலத்தான் நடந்தது! பார்த்த்ங்களா?' என்பது போல் இருந்தது, அவர் பார்வை. அப்பா இிவையெல்லாவற்றறயும் பார்த்து பொருமிக்கொண்டு| ஒரு பக்கமாக நின்றார்.

ஆரவாரமெல்லாம் முடிந்த பிறகு சிவசம்பு சாவகாசமாக அப்பாவிடம் வந்தார். 'பார்த்தீங்களா ஐயா! நான் சொன் னன்! என்ணை ஒருவரும் அசைக்க முடியாது!' என்றார்.

இந்த வழக்குக்காக அப்பா இரவிரவாகக் கண்விழித்து தயார் செய்திருந்தாா். ஒரு சாட்சி சூட சாதகமாக இல்லை; ஒரு தடயமாவ்து வழி கொடிக்கவில்மை. தன் ஞுடைய மற்றக் கேஸ்கள் எல்லாவற்றறயுப் தூக்கி மேலே போட்டுவிட்டு இதற்காக பாடிபட்டு வேமை செய்லிருந்தார். சல்லிக் காசுசூட வாங்கியதில்லை. கடைசி நிடிடம் வாை சிவசம்பு தூக்கிலே தொங்குவது நிச்சயமாகவே. இருந்தது. இவர் என் ா சொல்கிறார்?

அப்பir ஸ்தம்பித்து நின்றார். அவர் வசம் இருந்த திகைப்பு எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டது.
‘ஐயா, பார்த்தீங்களா! இறைப் பாருங்கோ!’ என்று தன் நெற்றிப் பொட்டைக் காட்டினார்.

சிதம்பரத்தம்பூவை அரைச்சு வவத்தது போல கருஞ்சிவப்பில் ஒரு பொட்டு.
‘இது வசியப் பொட்டு ஐயா! என்னை அசைக்க முடியாது! நீதவான் இதைப்பார்த்து மயங்கித்தான் தீர்ப்பு சொன்னவா்; எஎணக்கு இது முந்தியே தெரியும், ஐயா!' என்றாா்.

அப்பா இததக்கேட்டுவிட்டு ஆழமான சோகத்தோடு காணப்பட்டார். ‘இனி விடுங்கோ! வழக்ணக வென்று விட்டீங்கள்தானே! என்றாள், அம்மா.

பள்ளிக்கூட பஸ் சந்தியிலே என்ணை இறக்கிவிட்டது. நான் கட்டாடி பொதி குமப்பதுபோல் என் புத்தகங்களைக் காவியபடி வீட்ணட நோக்கி அடியெடித்து றவத்தேன். எணக்கு முன்ளால் நாமலந்து பள்ளிக்சூட மாணவிகள் சீருணையில் போu்க் கொண்டிருந்தனர். எவ்லோருட் சடL நுனியில் ஒழுங்காக நீல ரிப்பன் கட்டியிருந்தார்கள். குழந்ணதகளும் இல்லை; பெண்ாகளும் இல்லை. கிலுகிலுவெண் று எதற்கெடுத் தாலும் சிரிக்கும் இடைப்பட்ட வயது.

பாட்புக் குட்டிகள் போல ஒருவரோடு ஒருவா் பின்னிக் கொண்ாடு நடந்தனர். ஒருத்தி ஏதோ சொல்ல மற்றவா்கள் விழுந்து விழ்து சிரித்தார்கள். ஒருத்தி தோளள இிம்்णொார்த்தி இடித்தாள். மறுபடியுட் சிரிப்பு. நாளையே பிறக்காது போல அ்ற்த்ச் சந்தோஷம் இருந்தது.
 கலந்து கொள்ளவில்லல. புத்தகம் என் றுமில்லாமல் கனத்தது! மனசும் அப்படித்தான்!

விளக்குத் திரியை தூண்டியதுபோல திடீரென்று என் கண்்கள் பிரகரசமமடைந்தன. மேகங்கள் இடம் மாறியிருந்தன. சூரியன் ஆணைகளை அவிழ்த்தெறிந்துவிட்டு வெட்கமில்லாமல் வெளிச்சத்தை வீசிக்கொண்டிருந்தான்.

அப்போதுதான் • கவணித்தேன். ஏதோ வெறிச்சென்றி ருந்தது. என்னுஜைய வேப்படாத்ணதக் காணரில்லல. அது இருந்த இட்் வெட்டவெயியாயய் கிடந்தது.

ராமனுணைய பாணா்் வாலியயத் துயளத்தபோது அவன் ஆச்சாமரரட் போல விழுந்து கிட.ட்தான் எா்றற கவி வர்ணிக்கிறார். ஆச்சாமாமே விழுந்து கிடந்தால் அறை எப்படி வர்ணிப்பது?

எப்பேர்ப்பட்ட மர்் அது! ஐந்து தணையுறறயாக நின்றறு நிழல் தந்த மாம் இப்படி கேட்பாரற்று நீட்டிலும் விழுந்திருந்தது.
 அற்பதத்துக்கூ சாட்சியாக இருந்த மரம் இப்படி அநாmையாகக் கிடந்தது.

பரத்நத வெட்டிய இடத்தில் இருந்து பால் கசிந்த வண்ணம் இருந்தது. அணத நேற்றுவாை நம்பியிருந்த காக்யககளுப், கிளிகளூப், மைஈாக்கஞுப், அணில்களும் போகும் தியை தெரியாமல் ச்ற்றிச் சற்றி வந்து கொண்டி ருந்தன. கருஞ்சிட்டு ஒன்றற இறக்ணையை அடத்து அ4ித்துப் பறந்து எதோ சேதி சொல்லப் பார்த்தது. என்ன மியாாயம் இது? இவர்கள் இந்த யரத்ணை மவத்தார்களா, வெட்டுவதற்கு. அம்பா சொன்னாாேே, เார்் ๓ைத்தவன் வெட்டுவான் என்று.

நான் புத்தகப்ணபணை கீழே ๓வத்துவிட்டு மெல்லப்போய்
 சுகுロான ஸ்பfிசம். அது கொடித்த நிழலும், அதனுமைய ரகஸ்யயமா ø பொந்தும் ம๓றந்துலிட்டண. அந்தப் பறணவகளின் ஒலிகள் எøக்கு கேட்கப்போவதில்ணல. என்ணுடைய அணீல் கணை நான் பார்க்கப்போவதில்ணல. என் யீந்துபோன பதிய 2ணவு அணவக்கு கியடக்கப் போவதில்ணல. என் நெஞ்ணை ஏதோ அணைத்து மூச்சு டுட்டியது.

அப்போதுதான் கவனித்தேன். அப்பா வௌி விறாந்ணத யில் தனியாளாாக இருந்தார். அவர் அப்படி இருந்து நான்ா கண்டதில்ஸை. அப்படியாண ஒரு சோகத்றதயும் அவா் ழுகத்திலே நான் இதுக்கு ஸுன்பு பார்த்ததில்மை.
‘சின்னவயே!’ என்றறு அப்பா என்ணை ணகணைத் தூக்கி சூュப்பிட்டார். கதிळாயில் சாய்ந்துபோய் ஆயாசமாக இருந்தார். கழுத்திலே கட்டியிருந்த இரட்ணடவால் தளர்த்தியிருந்தது.

நான் கா๓ைத் தேய்த்து தேய்த்து மெதுவாகப் போயேன். கீழே பார்த்தபடியே வெகு நேரம் நிஞ்றேன்.
 மூடாமலே மவத்துக் கொண்டேன். அப்பா என்ணை இரண்டு ๓ககளாறும் தூக்கி மடிமேல் இருத்தினார். என் தணலயைத் தடவி ‘படிக்கிறாயா?' என்று கேட்டார். நான் தணல๓ய ஆட்டிேேன்.

வழக்கம்போல் அவர் என் ணனக் கீழே இறக்கி விடவிி்யை. எணக்கும் ஒலுவதற்கு ஒர் இடமுய் இஸ்ணை. அவருணைய கதகதப்பாண மியிிிலேயே இருந்தேன். நாங்கள் இருவரும் எங்கள் எங்கள் துக்கங்களில் மெெய்றறந்துபோய் இடுந்தோம்.
பாாதேவி


இங்கே என்னடா என்றால் சமயலறறக் கேத்தில் சூL. எஎன்ணை விசில் அடத்துக் கx.ப்பிடுகிறது! அவ்வளவு மரியாணத!

என்னுடைய அப்பா மிகவும் கண்டிப்பானவா். நான் சிறுவனாய் இருந்தபோது அவா் வீட்டில் இருக்கும் சமயங்களில் எல்லாம் மெள்ள மெள்ள அடிவைத்துத்தான் நடக்க வேண்டும். உரத்துப் பேசக் சூடாது; குஷியாா சமயயங்களில் பாடிவதற்கும் ஏலாது, ஏன் விசிலடிக்கக்சூட முடியாது. அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்தவன் நான். ஆஞாா் இங்கே $\qquad$ !
நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்து மிக வேகமாக முன்ஞேறியது இந்தத் தேநீர் போடும் துறறயில்தான். இந்த அதிகாணலயில் என் மகளுக்காக தேநீர் போட்டுக் கொண்டிருந்தேன். நேற்று எணக்கும் மகளுக்கும் கொஞ்சம் சண்டை. அதைச் சமாளிப்பதும் ஒரு நோக்கம். என் மகள் குளியலறறபில் இருந்து வெளியே வந்தாள். நாண் மற்றப் பக்கம் முகத்தை தூக்கி வவத்துக் கொண்டு நின்றேன். ஈைகாைக் குவித்து என் முதுகிலே ஒரு பொய் அடி வைத்தாள். பெருத்த சத்தத்தோடு. சண்ாை முற்றுப்பெற்றது என்று இதற்கு அர்த்தம். திரும்பிப் பார்த்தபோது நெளிந்து கொண்டே ஒடினாள்.

சண்ாடக்கு பெரிதாய் ஒரு காரணமும் இல்லை. அவவுடைய ‘போய் பிரண்டின்’ பிறந்த நாளை நான் மறந்து விட்டேஎாாம். எப்படி இருக்கிறது சங்கதி? தன் மகளூடைய நண்பர்களின் பிறந்த தினங்காள எல்லாம் மனனம செய்வதுதான் ஒரு தகப்பனாருடைய தமையாய கடணைமாா? வேணை நியித்தமாக மகள் நியூஜேர்ஸியில் தங்கி இருக்கிறாள். நான் நியூயோர்க்கிலிருந்து அவளைப் பார்ப்பதற்காக விழுந்தடித்து நேற்றுத்தான் வந்திருந்தேன். இன் று என்எவென்றால் தன் நண்பணைப் பாா்ப்பதற்கு அவ ஒகஸ்டா

வுக்கு போகிறாளாா். இதற்கிமெபயில் நாங் இந்த சரித்திரப் பிரசித்தமான தேதியை ாறந்துவிட்டேன் என்ற குற்ற்ச்சாட்டு வேறு. மருட்டு விடிகயை இன்னும் கொஞ்சம் அகலத் திறந்து, ஒரே சமயத்தில் கெஞ்சலாகவும், றாங்கியாகவும் இந்தத் தூரப் பயணத்திற்கு என்ணぁயும் தனக்ருத் துயையயாக வரும்பி அயழ்க்கிறாள். பிறந்தநாளூக்கு வருவதாக வாக்குக் கொடுத் திருக்கிறாளாா். ஒப்பந்தங்கணை காப்பாற்ற வேண்டுமென்று சிறுவயதிலேயே நான் அவளூக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் தா6ே!

அயெரிி்காவில் காரிி் ஏறியவுடன் சீட பெல்ட்ணேக் கட்டுவது ஒரு முக்கிய சடங்கு. இத்தணை வருடங்களாகியும் நாண் இந்தக் கணலயில் பரிபூரா தேர்ச்சி பெறலில்மฒ. இதற்கு சாமா்த்தியமும், தந்திரமும் சரிசமமான அளவில் தேயவப்படிம். அதிலும் இந்த விவகாாம் காருக்கு கார் 1ாா றுபட்். சீட பெல்ட இப்படித்தாா் இருக்கும் என்கிற உத்திரவாதமும் இல்ணல. ஆனபடியால் எங்கள் செயல் முறறகணை நாங்கள் காருக்குத் தகுந்தபடி மாற்றியமைக்க வேண்டிள்.

நண்பர் ஒருவருணடய கார் கொஞ்ச்் அவசரபத்தி கொண்டது. fீட்டல் ஏறி உட்கார்ந்த உடனேயே அது தன்பாட்டுக்கு வந்து உஙங்காள ஆரத்தழுலிக் கட்டிலிடு|்்.
 கொஞ்ச நோய் மூச்சுத் திணற ணவத்துவிட்டது. இன்னொாுு சாதி சீட்பெல்ட், भூதக் கட்டிய் வணாக்கும் 'கீ, கீ' என்று இணாந்து கத்திக்கொண்டே இருக்கும். கட்டி முடிக்கும் வாைக்கும் காணா நகர்த்த முடியாது.

என்னுணை மகளின் காரில் சாதாாண சீட ிபல்ட்தாம்ா.


அணூநந்திருந்த ஸ்வெட்டர், மப்ளர், ஒவர்கோட் என்று சூடடடடத்துட்் ஒாே சமயத்தில் ஏறி காரில் அயர்வது ஒரு பிரம்மப் பிரயத்தனமான காரியம். அப்பொழுதே கார் நிநறந்துவி|ட்ம். சிரமம் என்னவென்றாற் வஷது பக்கம் திரும்பி சீட்பெல்ட்டின் நுசியைக் கண்டுபிடித்து இழுத்தால் அணத மாட்டும் ஒட்ணட மறறந்துபோகும். இவ்வாவு நேரமும் இங்கேதான் இருந்தது, சனியன்! இப்போது காணாவில்மல! மறுபடியும் ஒட்ணடாைக் கண்டுபிடித்து சீட்பெல்ட் ாடத் தேடினால் மாட்டுக் கன்று அறுத்துக்கொண்டு ஓடுவதுபோல நுனி இழுத்துக் கொண்டு போய்விிும். பணழயபடி zero pointல் இருந்து தொடங்க வேண்ாிம். கணைசியில் ஒரு வழியயாக பெல்ட்மடக் கட்டியுடித்து காணல நீட்டிச் சாயு்்போது பாதி தூரத்றதக் கடட்்து விட்டிருப்போட்.

ஆனால் என் மகணளப் பார்க்க வேண்டிம். அர்ஜுбான் பாணம் எடுப்பதும், விடிப்பதும் தெரியா து; எதிிிகளின் தமலகள் உருளூவதுதான் தெரியுமாம். அதுபோலத்தான். அவள் சீட் பெல்ட்மட இழுப்பதுவோ, அணிவதுவோ கண் ணுக்குத் தெரியாதுு. ‘க்ளிக்’ என்று ஒரு சத்தப் தேட்குப், அவ்வளவுதான். இந்த அதிசயத்ணத நான் பொறாமமயுடன் கண்ாவெட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருப்பபன்.

இவள் கார் ஒட்டுய் அழகு தனியாானது. நாலு வயதில் எब் மகலிரல்கணள இறுக்கிப் பிடதத்தபடி மிரள மிரள வந்தவளா? நம்ப முடியவில்ணை! நெற்றியில் விழுந்திருக்கும் இரண்பொரு கேசங்கணளத் தலிர அவள் உடம்பில் வேறு ஆபரணாட் ஒன் றுமில்மை. இந்த வயதிலேயே தனியயார் கம்பணி ஒब்றில் உயர் பதவி வசிக்கிறாள். பிகப்பெரிிய அதிகாரிிணளள யெல்லாப் முதற்பெயர் சொல்லி அணழக்கிறாள். நூற்றுக் கணக்கா தொணぃபேசி எண்கள் அவள் ஞூாபகத்தில் இருக்கின் றனை. கடுகதியாக காரில் செல்றும்போதே

செல்லுலரிில் எிளிக்கிறாள்．ஸ்பிக்கா் பொட்ணட ஒட்டுவதுபோல ஒற்றறக் ணகயா்ல் நம்பர்கணள ஒத்திக் கொள்கிறாள்．காரிி்்
 เாேறைப் பறிகொடுக்கிறாள்．என்னுமைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை இந்த அயெரிக்காலில் இப்பியா இடுந்தது？

அந்தக் கம்பனியில் நான் சேர்ந்தபோது எணக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் ‘பேஸ்பென்டில்’ ஒரு நகல் எடுக்குட் மெசினுக்கும்，கோப்பி percolator－க்குப் இடையில் இருந்தது． மேலே அலுவலக அறை，வாவேற்பறை எல்லாம்．கீழே நிலவறையில்தா б் ஏற்றுமதி சம்பந்தடிான வேலைகளும்， கணக்கு வழக்குகளும் ஒபப்பேறின．கோப்பிக் கடையை மொய்க்கும் சூட்டம்，நகல் மெசின் கிரக முறறப்படி எழுப்பும் சத்தங்கள்，சிப்பம் கட்டுவோரின் ஆரவாரம்，கம்புயூட்டரின் விசச ஒலிகள் எல்லாம் ஒரே கோலாகலப்தான்．இது தவிர， நகல் எடுக்கும் மெசின் அவ்வப்போது ஒருவித வாசனையை என்பக்கமாக வீசிக்கொண்டே இிருக்கும்．

கடைந்தெடுத்த முட்டாள்கள் அமெரிக்கா விலும் சரிசமமா ன அளவில் உற்பத்தியாகும் விஷயய் எனக்கு கனகாலமாகத் தெரியாது．நான் இங்கே இருப்பவர்கள் எல்லோரும் அறிவுஜுவிகள் என்றுதாங் எண்ணியிருந்தேன்． உண்மை எங்னவென்றால் எங்கள் ஊர்＇ஆனாப் படிச்ச சுவாбாதத்்ள்＇இந்கேயும் இருந்தார்கள்．

எ ாக்குப் பக்கத்தில் கம்புயூட்டゥை ஒட்டிக் கொண்்டிருந்தவள் அமெரிக்காவின் பள்ளிக்சூட எヘ்யையைத் தாண்டமுடியாமல் highschool drop out என்று சொல்கிற பெருமைமைப் பெற்றவள்．சிற்றின்பத்துக்காகவே கடவுளால் படைக்கப்பட்ட உடம்பு；கலிபோர்னியா திராட்ஜச போன்ற கண்கள்．ஒன்றில் நடனமாடியபடியே வருவாள்，அல்லது

முகத்றை உம்மென்று தூக்கிறவத்துக் கொண்டிருப்பாள்． பெண்டிலம் போன்று அவள் மூட் இந்த எல்லைக்கும் அந்த எல்லைக்குமாக ஊசலாடிக்கொண்டே இருக்கும்．

அவளு ணடய வாழ்க்ண கயின் இர ண்டு பிர தா ன அம்சங்கள் காதலும்，விரக தாபமும்தான்．இவளுக்காகவே டெலிபோன்கள் அடித்து அடித்து ஒய்ந்து போகும்．அவளுக்கு ஒரே சமயத்தில் நாறு காதலர்கள் இருப்பார்கள்．ஒருநாளைக்கு ஒருவர் என்று．மிகச்சில சமயங்க6氏ில் ஒருவரும் அகப்படாவிட்டால் உலகம் கவிழ்ந்ததுபோல சோக கரலிியமாக மாறிவிடுவாள்；மற்ற நேரங்களில் காற்றில் மிதந்தபடி தட் கையால் கோப்பி ஊற்றி எல்லோருக்குப் தருவாள்．

கம்பனி அதிபருக்கு இந்தப் கோப்பியில் ஓர் அளவுகடந்த மோகம்．＇தாம் தாம்＇என்று நிலம் அதிர கீழ் தளத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை வருவான்，கோப்பி குடிப்பதற்கு． அவன் அகராதியில் மூன்று வார்த்தைகள் மிககவும் பிரசித்தி வாய்ந்தவை．அவன் என்ன வசனம் பேசினாலும் இந்த வார்த்கதகளில் ஒன்றாவது அங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்ளும்． அந்த மூன் றும் இடுப்புக்கு கீழே சம்பந்தப்பட்ட வார்த்๓தகள்． அவற்றை நீக்கிவிi－டு அவனை uாராவது பேசச்சொன்னால் பாவம் தத்தளித்து விடிொன்．ஒரு கோப்பி வேண்டு மென்றாலும் அந்த வார்த்றையிலேதான் கேட்பான்．ஒரு கோப்பு தொேலந்து போனாலும் அந்த வார்த்தையிலேயே திட்டுவான்． இவன் எல்லாம் வீட்டிலே எப்படி மனைவி，பிள்ளைகளோடு சம்பா ஷிப்பான்？

மூடர்களில்̣ மூடன்，அதிமூடன் என இரண்டு வகைகள் உண்டு அல்லவா？இவன் இரண்டாவது ரகத்ணதச் சேர்ந்தவன்． எங்கள் இதிகாசங்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்ததில் மூடர்களுக்கெல்லாம் மூடன் கம்சன்தான் என்பது என் கணிப்பு．அல்லாவிடில் தன் தங்கையின் வயிற்றில் பிறக்கும்

எட்டாவது குழந்தைதான் தனக்கு யமமாாவா ன் என்று தெரிந்திருந்தும் தேவகியயயும்，வாசுதேவாரயும் ஒரே சிறை அறறயில் பூட்ட வைத்திருப்பானா？எங்கள் கம்பஞி அதிபா் இந்தக் கட்சனிலும் பார்க்க ஒரு ஸ்தாயி மேலே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்．

தங்கத் தாம்பாளத்தத தட்டுவதுபோல் தன் நெஞ்சிலே விரல்களால் விளையாடியபடியே பேசுவான்．ஒரு விஷியத்ணத சொல்லவந்தால் படு விஸ்தாரமாக பிரட்டிப் பிரட்டி சொல்லுவான்．சிலருக்கு வயிற்றுப்போக்கு இருப்பதுபோல் இவனுக்கு வாய்ப்போக்கு．விளக்கி முடிந்த பிறகு பார்த்தால் எருமை கலக்கிய குட்டை போல விஷயம் தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரியும்．

எங்கள் நாட்டில் urgent，ordinary，rush என் று எழுதிவைத்திருக்கும் கோப்புகளை பாா்த்திருப்பீர்கள்．ஆஞால் குப்கைக் சூடைகளில் இரண்டு விதடான சூடைகளை இவன் வைத்திருப்பணத இங்கேதான் கண்டேன்．ஒரு சூ ாையில் ordinary என்று எழுதியிருந்தது．இன்னொன்றில் urgent என்று எழுதியிருந்தது．குப்ணபயயில் சூட urgent என்று தரம் பிரித்து வைத்திருப்பவணை என்ன செய்ய முடியும்？
‘நான் செய்த ஊழ்விணை காரணாமாக இப்பட வந்து மாட்டிக் கொண்டேஞே＇என்று வருந்தாத நாட்களில்லை．．

ஆனால் இந்த அலுவலக அவலங்களும்，இடிபாடுகளுப் எதிர்வரும் சனிக்கிழமைகளில் மாயமாா மாைந்துபோகும்． ஒவ்வொரு சனிக்கிழணை காணை பத்து மணிக்கு நானும் என் நாலு வயது மகளும் மைகோத்தபடி கமதத்துக் கொண்டே சலணவத் துணிகணளப் பையில்போட்டி சுமந்தபடி சலவைக் சூடத்துக்கு போய் வருவோம்．இந்த்் ச ஞிக்கிழாமை நேரங்களை நான் ஆவலுடன் எதிா்பார்த்திருந்தேன்．என் மகளும் அப்படியேதான்．அந்தப் பத்து நியிட நடைக்கிணையில்

ஆயிரம் 巨ேள்விகள் கேட்பாள்．நானும் அவளுக்கு புரிகிறதோ， இல்ஸையோ எ ாக்குத் தெரிந்தவゥைக்கும் சரியா் ォ பதில்கணளச் சொல்லிச் சமாளிப்பேன்．

அந்தச் சலணவக்சூடத்தில் ஏறக்குறறய முப்பது மெசின்கள் இருந்தன．நாங்கள் எங்கள் குலதெய்வமா б Maytag 22 என்ற மெசினில்தான் எங்களுணைய உடுப்புக்களைக் கழுவுவோம்．நாலு காசுக் குற்றிகளைத் துறளயில் போட்டு தள்ளியவுடன் அந்த ராட்சச மெசின்கள் ＇உஸ்，உஸ்＇என்று மெதுவாகத் தொடங்கி பின் வேகமாகச் சுழுுவது பார்க்க வடிவாக இருக்கும்．நாற்பது நிமிடம் இப்படி அலசோ அலசென்று அலசிவிட்டு ஒய்ந்துபோகும்．நாங்கள் காத்திருந்து துணிககளளள எடுத்து உலுியில் போட்டு மேலுட் இருபது நிடிடங்கள் ஒடவிடுவோம்．துணிகள் பளபளவென்ற மிறுக்கத்துடனும்，ஒரு மிருதுத்தன்மையுடணும் சுகந்தமான வாசணணாயப் பரப்பியபடி வந்துவிழும்．இந்த மறக்கமுடியாத காத்திருப்பு நேரங்களில் மகளிட்் என் அன்னியோன்னியம் மிக நெருக்கமாக இருக்கும்．

அங்கேயிருக்கும் தானியங்கி யந்திரத்தில் காசு போட்டு விதவிதமா இ இனிப்பு வைககளை எடுக்கப்．பழகிக் கொண்டாள்．ஒவ்வொரு முறையும் அது வந்து விழும்போது சப்பாத்து நுனியில் நின்று தன் சின்னக் மககளளத்தட்டி மகிழ்ச்சியைக் காட்டுவான்．எவ்வளவு தரம்தான் இப்படிச் செய்தா லும் அவளுக்கு அலுப்பதில்ஸை．அதுவும் ஒரு வழக்கமான சடங்காகிவிட்டது．

எண் ஞுடைய மகளிி்் குண விசேஷங்களில் ஒன் று கண்ா ணf் எப்பவும் தழம்பி கணைணை உடைக்க ரெடியாக இருப்பதுதான்．என்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் அவள் வாய் திறந்து சொல்லுமுன் கண்ணீர் அணையை உணைத்து

பிரவாகமாகப் பொங்கும்．ஒரு நாள் நாங்கள் அந்தக் சூLத்துக்கு வந்தபோது Maytag 22－ல் ஒரு கிழவி சலவைக்கு போட்டுவிட்டு எதோ பின்ால் வேணையில் இருந்தாள்．அடிக்கடி பின்ஞலை நிற்பாட்ட விட்டு இந்த மெசினை அவள் பார்ப்பதும்， அது பயபக்தியுடன் வேலை செய்வதுமாயிருந்தது．இந்தக் காட்சியை என் மகளாா் தாங்க முடியவில்ணல．
＇அப்பா！அப்பா！ஆரோ எங்கட மெசினை பிடிச்சிட்டினம்＇ என்று அழுதாள்．அந்தக் கிழவிணய ஒரு குரோதத்துட்் பார்த்தாள்．
 நாங்கள் ஏதோ．குத்தகைக்சூ இாா்்க்க்விட்டதாக அவள் அவ்வளவு நாள்்்் நினைத்திருந்தாள்．நான் விளக்கிய பிறகுதான் அதத ஒரு மாதிரி ஒப்புக் கொண்டாள்．என்றாலு்் அந்தக் கிழலிமைய அவளுக்கு துண்டாய் பிடிக்கவில்லை．

ஆனால் என் வாழ்நாளிலேயே என் மகளை மிகவும் குதூகலத்தில் ஆழ்த்திய சம்பவம் ஒன்று விøரவிலேயே நடந்தது．அப்படியான சந்தோஷத்தை நான் அவள் முகத்தில் அதற்கு முன்பும் கண்டதில்லை；பின்புட் கண்டதில்லை．

வழக்கம்போல ஒரு சனிக்கிழமை காலல நாங்கள் சலவையை முடித்துவிட்டு வந்து மணைவியிடம் துணிகளை கணக்குக் கொடுத்துவிட்டு கைகட்டி நின்றோம்．எ ன் மனைவிக்கு கண்பார்வை இருபதுக்கு இருபது．முதல் வேணையாக என் மணைவி ‘எங்ணை，இந்த சோடியில் ஒன்றறக் காநோல்லையே？＇என்றாள்．மனைவிகணை இதற்காகத்தானே கடவுள் படைத்திருக்கிறார்！அவ்வளவுதான்．என் மகளுக்கு சுவிட்ச் போட்டதுபோல கண்ணீர் கொட்டத் தொடங்கியது， நிற்கவேயில்லல．மெசினிலிருந்து எடுக்கும்போது எங்கேயோ தவறிவிட்டது．கால் காசு பெறாத சமாச்சாரம் அது．உயிரைக்

அ．முத்துலிங்கம்
கொடித்ததுபோல என் மகள் விக்கிஎாள்．நான் எவ்வளவு தேற்றியும் நிற்கவில்லை．

அடுத்த சணிக்கிழமை எங்களுக்கு அந்தச் சலவைக் சூடத்தில் ஒர் அதிசயம் காத்திருந்தது．அங்கேயிருந்த விஎம்பாப் பலகையில் என் மகளூடைய ஒரு கால் சொக்ஸ் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது．அதற்குக் கீழே ‘என்னுடைய சோடியைய யாராவது கண்டீர்களா！＇என்று எழுதியிருந்தது． அゥதக் கண்டதும் என் மகள் குதி குதி என்று குதித்தாள்． அந்தச் சின் ள விஷயம் அவள் முகத்தில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியயத் தோற்றுவித்தது！என்ணால் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்ஸை．

இப்படியா ஒ ஒரு ச னிக்கிழமம சேத்திராடணத்தின் போதுதான் Maytag 22－க்கு நாங்கள்＇பூமாதேவி＇என்ற போைச் சூட்டிநோட்．அந்த முறை கொண்டுவந்த உடுப்புகள் அளவு சூடிவிட்டது．மெசிணை நிறைத்தபிறகு இன் னும் கொஞ்சம் டீதி இருந்தது．அறை நான் திருப்பி எடுத்துப்போய் அடுத்த முறை கொண்டு வருவது என்று தீர்மாரித்தேன்． என் னுடைய மகளோ ‘இன்னுமொருமுறை போடுவோம்’ என்று அட்்பிிித்தாள்．அப்போ து எங்களிணையே பெரியய வாக்குவாதம் நடந்தது．
‘நாங்கள் சலணையில் பாவிக்கும் கழிவுநீர் எங்கேர பூபியில் போய்ச் சேருகிறது．இதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு அவலட் ஏற்படுகிறது．ஒரு முழு டெசிணை ஒட்டினாவ் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது．ஆனால் அரை டெசினை ஒட்டி சுற்றுச்சூழலைக் கெடுப்பது தவிர்க்கக் சூடியது．நிகப் பெரிய சுயநலம்＇．
＇பூமாதேவி மிகவும் நல்லவள்．நாங்கள் அவளுக்கு இゅைக்கும் ஆக்கினைகள் எ ல்லாவற்ゅறயும் மறந்து

எங்களூக்கு அள்ளி அள்ளித் தருகிறாள். அவளூணைய குணங்களில் மிகச் சிறந்தது இந்த யறதிதான். நாங்கள் திருப்பித் திருப்பி செய்யுப் கொடுமைககணள மறந்து ஒரு தாயின் அரவணணப்போடி எங்களுக்கு நன்ாையே செய்கிறாள். இப்யிப்பட்ட தாய்க்கு தோவக்கு மேல் கேலு விணளவிக்கக் சூடாது. இல்மலயா?' எஎ்ாறறற்.

புிி்ததோ, இல்மலலோ நாா்் சொா்்எாதற்கு தணலயயப் பெரிதாக ஆட்டி சம்பதம்் தெரிவித்தாள். பூமியயப்போல எங்கள் வசதிக்காக மாசுபடிம் அந்த மெசினுக்கும் ‘பூமாதேலி' என்று பேர் சூட்டிஞぁாம். அதற்கு பிறகு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்ச காலமாக யார் எறை மறந்தாறும் 'பூமாதேலி; பூமாதேவி' என்று சொல்லி, பகடி. பண் ணுவது வழக்கமாாகி விட்டது.

இப்படியாா ஒரு நாளில்தான் நான் என்றுணைய நாஷு வயது சின்ன மெஞுக்கு ‘ஒப்பந்தஸ்’ பற்றியும் அுறத மீறாமல் இருப்பதன் ழுக்கியத்துவம் பற்றியும் போதிக்கவேண்டி வந்தது. பூமாதேலியின் முன்பு சலமவயை ஸுடிப்பதற்காக நாங்கள் காத்திருந்த அந்த நாற்பது நிமிடங்களில்லான் இது நடந்தது.

என் சின்ன டகளுக்கோ அன்று பெருப் கவலை; முகம் நீண்டுபோயிருந்தது. அதுவும் ஒரு வடுவுதான். விஷயம் இதுதான். க்ழ்:゚ட்டு யையனுக்கு அன்று பேர்த் டட விழா. என்னுடைய மகள் விழாவுக்கு வருவதாக வாக்களித்திருந்தாள். ஆனால் அதிலே எதிர்பாராத ஒரு கஷ்டம் வந்து சேர்ந்து கொண்டது.

எணது நண்பா் ஒருவர் அன்று பின்ஞேரம் நாய்க்குட்டி ஒன்று தருவதாகச் சொல்லியிருந்தார். இததக் கேள்விப் பட்டதும் மதகள் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு போகாமல் எங்களுடண் நாய்குட்டியை எடுக்க தானும் வரவேண்டுப் என்று அடட்

அ. முத்துலிங்கம்
பிடித்தாள். விம்மி விம்மி அழுணை கரை முட்டிக்கொண்டு நின்றது. அப்பொழுதுதான், கடகடவென்று சத்தம்போடுப் சலவை யந்திரங்களும், உலர்த்திகளுக்கும் நடுவே இருந்துகொண்டு என்மகளுக்கு உன்ாதமான சலவைக்காரர் ஒருவருணைய கனையைச் சொன்னேன்.

திருக்குறிப்பு நாயனார் என்று ஒரருவர். சிவபக்தர் களுணைய துணிகளளச் சலவை செய்வதே அவர் தொண்டு. கிழ வேதியா் ஒருவருணைய ஆடையை சலயை செய்வதற்கு ஒப்புக்கொண்டாா். அந்தக் கிழவனார் ‘எஎக்கு ஒரேயொரு கந்தைதான் உள்ளது. இமத நீ தோய்த்து, உலர்த்தி அந்திபடுமுன் தரவேண்டும்' என்று கேட்டுக்கொண்டார். நாயாாரும் இதற்கு உடன்பட்டு கந்தையைப் பெற்றுத் தோய்த்து காயப்போட்டார். அப்பொழுது பார்த்து ‘திசசயடங்கி வெளியயடத்து' மமை பிடித்துக் கொண்டது. நிற்கவேயில்லை. இரவாகிவிட்டது. கிழுர் தன்னுடைய ஆடையைக் கேட்டு குளிரில் வெடவெடவென் று நடுங்கிக் கொ ண்டிருந்தார். ஒப்பந்தம் என்ணவென்றால் தோய்த்து, உலர்த்தி தரவேண்டு மென்பதுதான். தோய்ப்பது இவர் கடமை, ஆனால் உலர்த்துவது சூரியனுடைய வேலை அல்லவோ? என்றாலும் வாக்குக் கொடுத்துவிட்டாரே!

அந்தக்காலத்தில் இப்போதுபோல் சலவை யந்திர ங்களும் இல்லை; உலா்த்திகளும் கிடையாது. என்ன செய்வார்? பாவம். தன் தலையை தூணிலே முட்டி சிவபிரானிடம் இாந்தார். அப்போது சிவபெருமான் வந்து சங்கடத்தைத் தீர்த்து ๓வத்தார் என்பதுதான் கணை.

மகளுக்குகாத நன்றாகப் பிடித்துக்கொண்டது. மறுபேச்சு பேசாமல் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு போனாள். அந்தச் சிறுவயதில் சொல்லிய கதையில் அடங்கிய கருத்தை

இன்றுவேை அவள் பறக்கவில்ணல．கொடுத்த வாக்ணை எப்படியும் காப்பாற்றிலிடுவாா்．

நநா் வேணை பார்த்து வந்த கட்டிடத்தில் கணப்ப வசதிகள் மிகக் குறறவு．அதிறும் அது பூபிக்குக் கீழே உள்ள அமற；குளிரின் ஆதிக்கம் தாங்கமுடியா து．அடுத்த கெெிவுக்குள் யுடிக்க வேண்டிய வேணைகள் என்குன் வந்து குவிந்தவண்ணணமே இருக்கும்．நூான் கிிிசாா்்பாள் பரi்பळா． ஆகவே $\quad$ திர்த்துக் கணதக்கும் திராணி இல்ஸை． விரகதேவळதயின் மிச்ச சொச்சங்களூம் என் மே๓சயிலே
 இரப பதிநொருு மணfியாகிலிடிம்．அகதியாக வந்து சேர்ந்த அந்த ஆரம்ப நாட்களில் குளிறைத் தாங்கும் உணடகணாள அணியும் வசதியும் இருக்கவில்ணல；அதற்கேற்ற அறிவும் இญ்ฒญ．

## ＇øகயது கொண்டு மெய்யது மொத்தி

காலது கொண்டு மேலது தழுவி
பேயழிிி் இருக்கும் பாஸ்பெய உயிிர்க்குட்
எணழயான்＇ஆக வேதணぁப் படுவேன்．எண் வாறையே
 இப்பட நாடுவிட்டு நாடு வந்து படிம் இன்னல்காையும்， சிறுயைகணையும் எண்ணணி கண்ரணீர் வரும் நேரங்்களிலெல்லாா் என் றுயைய சின்ன வயது மகணள நிணைத்துக் கொள்வேன்． இந்த சமயங்களில் பல்மைக் கடித்துக்கொண்டிட்，மூக்மைப் பிடதத்துக்கொண்டிட்，விரகதேவவணத தாபம் மேலிட்ட நாட்கலிில் கண்களள மூடிக்கொண்டிம்，என் காலத்ணதக் கழித்து வந்டேன்．

அப்போதுதான் ஒருநாள் கடவுள் கண்ரவிழித்தார்．
எซ் தகுதிக்கு ஏற்ற வேணை ஒன்று முற்றிறும் எதிா்பாராமல் எனக்கு கிணடத்துவிட்டது．அதுமாத்திரமல்ல

ஊரும்，வீடிம்சூட மாற்றலாகியது；எங்கள் வாழ்க்கையின் தியசயும் திரும்பியது．

ஆனால் பெரிய சோகட் என்யலவென்றால் புதிய வீட்டில் சமゅவ மெசின் இருந்தது．அத்துடன் அந்த அற்புதமாø
 மகளுடன் தனித்திருந்து சம்பாஷிக்கும் அந்த மகத்தாண தருணங்களும் அருகிலிட்டஈ．அமெரிக்க வாழ்க்ணகயில் அந்த முதல் ஒன்பது เாதந்கள் இப்யடியாக ．என் மனதில் மறக்க ழுடியாததாக பதிந்துவிட்டது．என் மகளூய் மெல்ல மெல்ல விலகி தன் 2லகத்தில் வாழத் தமலப்பட்டாள்．
‘எக்றிட் 241，எக்ஸிட் 241＇என்று பாராயய்் செய்தவாறே வந்தேன்．இந்த எக்ஸிட்டில் திரும்பினால் நல்ல கோப்பியும்， அருணையாா＇டோநாட்டுய்＇கிணடக்கும்．அயயெfி்க்காவில்， காரிலぁ ஒரு பயணிக்கு மேல் இருந்தால் அவர்கள் போவதற்கென்று பிரத்தியேகமாக பாேை இருக்கும்．அதிஞu போோல் விஜசயாகப் போய்ச் சேர்ந்து விடலாய்．நளணுணைய தேர் போல எங்கள் கார் இந்தப் பாஜதயில் வாயுவேகம் மதோவேகமாகச் சென்றுகொண்டிருந்தது．＇எக்ஸிட் 241＇ என்று நூன் கத்துவதற்சிமடபிில் கார் அந்த இடத்ணதக் கடந்து விட்டது．‘மேலாணை வீழ்ந்த தெடுவென்றான்， அவ்வளவில் நூாாறு காதம் நடந்ததே＇என்பது போல காரும் கடந்து போய்விட்டது．

எனக்கு எமாற்றமாகிவிட்டது．ஒரு திருப்த்றத விட்டால் டீண்ாிி்் திரும்ப வருவது இடியப்பக் கூந்தலின் ஒரு நுனியைபப் பிடித்து பற்ற நுஞிக்கு வருவதுபோல．அல்வாவு கஷ்ட்ம்．இந்த டோநட் என்ற சமாச்சாரம் எங்கள் ஊர் வயையையப் போன்றறது： அதிலும் ‘கிளேஈ்ட்ட் டோநட்’ என்பது பளபளவென்று மிஞுங்கும்． வாயில் போட்டால் 2டனுக்குடன் கணைந்து இதயத்தில் போய்

விழும்．இணதச் சாப்பிட ஐம்பது ணமல் தூரத்தில் இருந்துசூட ஆட்கள் வருவார்காாா்்！அவ்வளவு பிரக்கியாதி பெற்றது．

மகள் என் பக்கம் திரும்பி ‘sorry அப்பா’ என்றாா் இனி என்எ செய்வது？அடுத்து வந்த திருப்பத்தில் மறக்காாமல் காணाத் திருப்பினாள்．சீஸ் பேகரும்，காப்பியும் ஒடர் பண்ணிிோய்．எணக்கோ பசி．மககள் ‘அப்பா！அப்பா！＇என்று கத்துவதற்கு முன்பாக நான் உறிஞ்சியால் சுடு கோப்பி円ய உள்ளே இழுத்துவிட்டேன்．வாய் வெந்துபோன து．இப்படி எத்தணை ハு๗ை எணக்கு நடந்துவிட்டது？அப்படியும் பத்தி வர ஷில்மையே！திருப்பித் திருப்பி மறந்துவிடுகிறேநே！ வேகமாா அந்த உணவகத்தில் இப்படியாக நாக்ணை வேகணவத்துக்கொண்டு வெஸியேறினேன்．என் மகள் பிளாஸ்டிக் குவணளகணள சிவப்பு குப்ணபத் தொட்டியிலும்， மற்றவற்றற வெள்ணளத் தொட்டியிிும் போட்டுவிட்டு வந்தாள்． எб் அவஸ்ணையைப் பார்த்து செல்லமாக என் ø ன இடித்துவிட்டு இதழ் லிரfக்காமமல் சிரித்தாள்．

பிள்ணளத் தமிழில் செங்கீ๓ாப் பருவம்，சப்பாணிப் பருவம்，அம்புிிப் பருவம்，அம்மாணைப் பருவட் என்று வரும் அய்லயாா அதுபோல இந்த அமெரிக்காவிலுட் பல பருவங்கள் வந்து เவந்து போகும்．அவளூணடய ハுதல் பருவம்＇பாபி டோல்＇ பருவம்தான்．ஒரு காலத்தில் இந்தப் பாணவகள் வீட்டிலே ＇‘நீக்கமற நிøறந்து＇கிடந்தன．இந்த பேணதப் பருவப் மிகவும் சந்தோஷிாானது．ஒரு தனி 2．லகம்．டமணிக்கணக்காக இந்த ＇பாபிகணள＇ஹைத்து விறையாடிக் கொண்டிருப்பாா்．

பதினொாரு வயது என்று நியணக்கிறேன்．அப்பொழுது
 விட்（B）இதற்குமுன் ஒருநாள்சூட பிரிந்து இருந்ததில்ஸை． ஆவலோ（ு）எதிர்பார்த்து இருந்தவள் அந்த நாள் வந்ததும்

தயக்கம் காட்ட ஆரம்பித்துலிட்டாள்．நாங்கக் தேற்றி அனுப்பி ๓வத்தோம்．நாலாா் நாள் இரவு திரும்பி வந்ததும் எங்கணளக் கட்டிக் கொண்டாள்．அந்த நாறு நாள் கமதகணளாுு் இரண்டு நாட்களாக சொன்ஞபடியே இருந்தாள்．அந்தக் குழந்ணத அறுபவித்த பிரிவுத் துயரும்，பிறகு திரும்பியவுடன் அயைநந்த குதூசலமு்் மறக்க டுடியாததாக இருந்தது．

சங்க்தப் பித்து தணலக்கேறியது இதற்குப் பிறகுதான் ＇டேன் எஜ்’ என்ற மடநந்ணதப் பரூவம்．‘பொப் மார்லி’ என்ற பாடகன் அப்ப பிரபலம்．அவனுணடய ஒலிப்பேேழிகணள எல்லாட் வாங்கிச் சேர்த்தாள்．வீட்டிலே அவனைடை பாடல்கள் ஐந்தாரக்கட் ாம சுருதியில் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கும்
 மான படங்கள் அவளூணடய அறறறை முழுக்க முழுக்த： அயங்காி்தனா．டெலிபோன் வாணயப் பொத்திக்கொண்ாடு， நாங்்கள் அந்த இடத்றதவிட்டு அசயும் வமை காத்திருக்கும் வழக்கம் இந்த எயயதில்தான் அவளிட்் ஆரய்டடாாகியது．

நூான் சாணடயாகக் கண்ாணயா்்ந்து விட்டேன்．கார் ஒரு பெற்றோல் சூடத்தில் நின் ற ற கொண்டி ருந்தது．அது தானிய｜ங்｜கி ிபற்றோல் சூடட்．காரில் ிபற்றோல் நிறறந்ததும்
 பெற்றோமலயே போட்டாள்．கடன் அட்ணையைக் கொடுத்து கணக்ணை சரிசெய்தாா்．ழுன்பின் தெரியாத அந்த இளம் ஊழியா் எதோ சொா்ாான்．இவள் விழுந்து விழுந்து கண் பொங்கச் சிரித்தாள்．＇நவ்ல நூாளாகட்ட்ம்＇என்று சொல்லி அவன் அட்யடணைத் திருப்பினான்．இவள் ‘உமக்ககும் அப்படியய＇ என்று ©nறி வாங்கிக் கொண்டாள்．அந்தக் கணத்தில் இவள் முற்றிறும் ஓர் அயெெிக்கப் பெண்ணாக மாறிவிட்டதுபோல் எøக்கு காட்சியலித்தாள்

ஒருமுறற சற்று வார்ந்து，அயெொிக்கக் கலாச்சாாம் கொஞ்சம் உரஞ்சுப்பட்ட பிறகு，பகவான் கிருஷிணருூேபய கணதறயச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன்．பலாாமணுணைய பிறப்ணபப் பற்றி வர்ணிக்கும்போது கொஞ்ச் தடங்கல் வந்துவிட்து．பலாாமன் வாசுகியிிறுமைய வயிற்றிலே உண்டாசி， மா ๓யபினால் ரோகிணிியின் கருப்ணபக்கு，மாறிய வாலாற்றில்தான் சிக்கல்．நூன்＇லாசுகிதான் பலாாமனுமைய 2 யிிிியல் அன்ணை；ரோகிணி வெறும் கா்்்ணபயில் காவியய தாய்தான்＇என்ற யு சூறிநோன்＇．அவளூக்கு அள்த்தமாகவில்ணை． சிறிது யோசித்துவிட்டு எதோ புிிந்து கொண்டவள் போல் ＇ஒ，surrogate mother＇என்றாள்．எங்கள் புராணாங்கணைக்சூட
 நிமல வந்தபோது நான் என் மகணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துகொண்டி வருவதுபோல எணக்குப்பட்டது．

ஒப்பந்தத்மத காப்பாற்றுவதற்காக 400 бொம் தூரம் போக ஒப்புக் கொண்ாடடருக்கிறாள்．கார் இப்போது பொஸ்レஜ் நதாத்றத நெருங்கிக் கொண்டுருந்தது．இங்கேதான் நூன் எ ன்ஞுமைய அமெரிக்க வாழ்க்ணகயின் முதல் ஒன்பத மாதங்கணளக் கழித்தேன்．இங்தேதான் நிமவணறயின் குளி！fில் நடுங்கிக்கொண்டே அமெரிக்காவின் தொழில்ழுறற அரிவிிகணள கற்றுக்கொண்ாடே்．இங்கேதான் என்றுயைய மறக்கமுடியாத இன்பமாா ச சणிக்கிழேமம காணலகக் வந்து வந்து போயின；மகளுணடய பிள்சு விரல்கணளப் பிடித்தபlி சமணவக்சூட யாத்திணர போயேன்．அகாத் திறந்த அவள் விழி－ஈளப் பார்த்தபly பூயித்தாய் பற்றியும்，நாயன்மார் பற்றியும்，நாங்கள் விட்டு ஒடிவந்த எங்கள் அருணை யாற்ப்பாணத்தின் பாரம்பரியய்் பற்றியும் கணதகள் பேசிடோா்்．

அப்போது திடரென்று நூங்கன் போய்வந்த，எங்கள் இருதயத்துக்கு பிகவும் நெரூங்கிய，சலறவக்சூட்்

அ．முத்துலிங்கம்
தென்பட்டது．நான் ஒரு சிறு ゅபயனின் ஆர்வத்தோடு ‘அங்ணக பார்！பூமாதேவி＇என்று எத்திஞேன்．

எண் மகளுக்கு நான் கத்தியது அர்த்தமாகவில்லை． தமைmu அவள் திருப்பக்சூட இல்யல．‘என்னu்பா．பூமாதேலி？ What do you mean？＂எส்றறாள்．

சமமவக்சூடம் அப்பிியேதான் இருந்தது．விளம்பர்்் பமமக கொஞ்சம் மங்கலாகி விட்டதுமோலப் பட்டது．அங்கே இ！ப்ப்ாது முப்பது ச๓ணவ மெசின்ரூஞம்，முப்பது
 உய்வுக்காக பூமாதேவிமை மேலும் கொஞ்சம் மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும்．

காா் விணைந்துகொா்்ாிருந்தது．
‘என்எப்பா，suddenly you are quiet？’ என்றாள் என் மகள்．

மøித மஞத்தின் விசித்திரத்றத பற்றி யார் எத்நா சொல்வது？நாா்் ஆழ்ந்த சிந்தணையில் இருந்தேன்．

ォங்கள் ஊரில் ஒரு கிழலி，செல்லாச்சி என்று பெர்． கணா்்கெடுக்க முடியாத வயது．நொண்டுக்கிழம் என்று சொல்வார்களே，அநந்தப் பரூவம்．

சிலவேணைகளில் என்ண மிமணத்துக் கொள்வவாளோ ＇முக்கித்தக்கி＇எழும்பி அயமாரியயத் திறப்பாள்．பிறகு அதற்குள்ளே இருக்கும் ๓தலாப்பெட்டியை எலுத்து பூட் ๓ட நீக்கி மூடியைத் திறப்பாா்．பiறகு அவஞுக்கு எதற்காக பெட்டியயத் திறந்தோம் என்பது மறந்துவிடி்்．அப்பேயே கொஞ்சநேர்் இருந்து யோசித்துவிட்டு பாறுடியும் ழூட்டியவப்பாள்．
 வேலாயுதபிள்ணள இருபது ரூபா அவளிடப் கடன் வாங்கி ஏமாற்றிய๓த இன் ஞும் மறக்கவில்ம๗. சொல்லிச்சொல்லி திட்டியபடியே இருப்பாா்.

மகள் மறுபிடும் ‘என்னப்பா?’ என்றாள்.
‘ஒன் றுமில்ணぃ’ என்றேன்.
அந்தக்கார், ஒருவருக்கு மேற்பட்ட பயணிிள் போவதற்காக எற்படித்தப்பட்ட அந்தப் பிரத்தியயகமாா, வணைவேயில்லாத நநடிஞ்சாணலயில், நூாறியைய தேர்போன்று வாயுவேகம் மஞோவேகமாக, அயெரிி்க்ளிின் நிர்ணயிக்கப் Uட்ட உச்ச வாம்பு ஸ்பீட் வேகத்றதயும் தாண்டி, கட்டிடங்கள், வாகனங்கள், மாங்கள், மனிதர்கள், பணழு ஞூாபகங்கள் எல்லாவற்றறயும் பின்நேே தள்ளிிிிட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்ணக நோக்கி விணரந்து கொண்ாடிருந்தது.

## யதேசசை



மகா சமுத்திரத்திய் மிதக்கும் இாண்ாடு சிறு மாத்துண்டுக்ா் தற்செயலாக ஒரு கணம் தொட்டு மீண்ாடும் பிரிவ்து போை யதேச்ணசயாக சில சம்பவங்கள் நடட்து விடிகின்றறன．இமை சமயங்களில் uாரதூரரமான விணளவுகளுக் கும் காரணமாகி விடுகின்றணா．இவற்றின் பெறுபேறுகணை முன்சூட்iq A1u செொல்லும் வல்லமம யாருக்கு இளுக்கிறது？

தொண்ா டுக்கிழவி ๓ைாை முண் டு கொடுத்து எழுப்புவதுடோல மெதுவாகத்தான் அன்！று விடிந்தது．அது ஒரு வெள்ளிக்கிழேமம．பங்குனி பாதத்தின் முற்பகுதி．ஆப்கானிி் தானின் தெற்கு மळலச்சிகாங்கள் வெள்ளி முடிதரித்து கண்ாணைப்பறித்துக் கொண்ாடுருந்தன．அனாதிகா พமாா ＇அறக்சுஸியா＇என்று அயழக்கப்பட்டு அலெக்ஸாந்தரால் கண்டஹார் என்று நூாமம் சூட்டப்பெற்ற அந்த நகாா்் சலசலத்துக்கொா்்டிடுந்தது．ஷாார்வாலி ணமததாத்றத நோக்கி சஞங்கள் எல்லாம் ஒருவித பதட்டத்துடன் சஞ்சரித்துக் கொங்ாடிருந்தார்கள்．தாலிபான் பணையிøர் அு்்க்்கே முச்சந்திகரிிுப்，நாற்சந்திகளிலும் நின்றவவாறு வாகனங்கணை யும்，பயணிகாளயும்，பாதசாரிகாளயும் பரிசோதித்து மைதானத்துக்கு அயுப்பிக்கொண்டிருந்தார்கள்．சஏக்சூடட்ட்் சோச்சோ அந்த இாரச்சல் ஓவென்று எழுந்துகொண்ாடிருந்தது． இந்த ஆரவாரங்களுக்கெல்லாம் பாபாப்பாゥ ஒரு காரணம் இல்லாமலில்ண๙．

ரஸ்ய நுுுுப்புசள் படு தோல்வியமடந்த பிறகும் நாஜிபுல்லாரிி்ா ஆட்சி சிறிது காலப் நீடித்துு？ஒரு நாள் அவுும் கீழி்்்்ப்பட்டு குரங்கு அப்பப் பிரித்த கணதயாக அப்கானிஸ்தான் துண்டு துண்டாகப் பங்கு போடப்பட்டது． அப்போது நடந்த மாணாவர் புரட்சியில் சில இடங்கள் தாலி பாচ் வீரர்கம் வச்் சிக்கிஞ．அுப்படச்சிச்கிய நூரங்களிி்் ஒன்றுதான் கண்டஹாார்．

தாலிபான் வீரர்களுக்கு ஓர் அதிசயயாா கட்டணை அணத நிఐறவேற்றுவதில் அவா்கள் கண்ாணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள்．குணறந்தபட்சட் நாழு லிரற்கணை நீளா் தாடி உள்ளவர்களே அந்த மமதானத்துக்குள் அனுதிக்கப்பட்டார் கள்．நீஈமாゥ தாடி வாய்த்தவா்கள் மககணள வீசிக்கொண்ாட உல்லாசமாக உள்ளே போゥார்கள்．Cொஞ்ச்் குமைறந்த தாடிக்காார்கள் தாலிபான் வீரர்களால் மேலும் க்ழும் துப்புரவாக ஆராயய்பட்டனர்．இங்ஞும் சிமரோ தங்கள் குறும் தாடிகளின் வீரப்பிரதாபங்கணை எவ்வளவோ எடித்துணைத்தும் நிர்த்தாட்சண்ாயமாக விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர்．

அஞுமதி மறுக்கப்பட்டவர்கள் திரும்ப மøமில்லாமல் துடக்கு வீட்டுக்கு வந்தவர்கள்போம எட்டத்தில் மின் $ற$ று எட்டியெட்டிப் பார்த்தார்கள்．．மாாுு டேய்க்கும் சிறுவர்கள் தங்கள் காரியத்மத மறந்துவிட்டு．．இந்த விசேஷத்தில் மшணைப்பறிகொடுத்து அங்கேயே நின்றார்கள்．இன்னும் சில ச வணலப்பிள் ๓ளகள்＇வெக்கத்ஜதக் காட்டிக்கொண்டு＇ அங்கங்கே அயைப் புள்ளிகளாகவும்，கால் புள்ளிகளாகவவும் சிதறிக்கிடநந்தனர்．

இந்தச் சந்தடிகளில் அகப்படாது வெகுதூாத்தில் இருந்த ஒரு வீட்டின் தாழ்வாரத்திலே நின்று அந்்க் கிழிவா் வௌியய செல்வதற்கு சாவதாயமாக தன்ணை ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்．இன்று நடக்கப்போகுு்் விழோவில் அவர்தான் நாயகன்；சிலர் அவறை எதிர் நாயகன் என்றறு் சொல்லக் சூடும்．கிழியாாருக்கு வயது அறுயணதத் தாண்டிவிட்டது என்றாஹும் என்ந கம்பீரமான உடுவம்！

நாற்சார் வீடு ரஸ்யக் குண்டிவீச்சின் அனுக்கிரகத்தால் ஒருசார் வீடாக மாறியிருந்தது．பゅழய காலத்து மன்ஞர்கள் கட்டியது போல சற்சதுர ஒட்மடகள் அ்்்ங்்ே துப்பாக்கியயா்்

சுுுவதற்கு வாகாக விடப்யட்டிருந்தன．முற்றத்ணத ஒட்டியயடி இருக்கும் குடியைததா்் பெய்ககளின் ராச்சியம்．கிழவரின் ஆட்சி தாழ்வாரத்தோடு டுட்ந்துபோகும்．

இப்படியான வீடிகளில் இன்ன பிராயத்தினருக்கு இன் ஏ வேணை எங்ற் ஒரு வணாழுமறய்ருக்கும்．இருபதுபேர்கொண்ாட சூட்டுக்குடிம்பம் அது．கிழவி வாசலிலே குந்தியிருந்து தயிி்க்கட்டிகணை உருட்டி உருட்டி வெய்யிலில் காயமவத்துக் சொய்்டிருந்தாள்．நல்ல கற்களாய் பொறுக்கி மவத்து ‘உறக்ஷุா，உறக்ஷி＇என்று காகங்காை கணைத்தபடியே இருந்தாள்．கிழுவிக்கு ஒரு கண் குருடு．அண்டங்காக்கா ஒன்று தமைணயச் சாய்த்துக்கொண்டு அடிக்கட வந்து கிழவிணை எய்க்கப்பார்த்தது．கிழவி விடுவதாக இญ்ணல； ஒற்ணறக் கண்ாணும் கருத்துமாண இருந்தாள்．இது பார்க்க வேடிக்ணகயாா இருந்தது．

இந்த நேூத்திலே வழக்கமாக வீட்டிலே 2ள்ள ஆண்கள் வயல்வெளிக்கும்，சிறுபிள்ஈளகள் சுள்ளி பொ றுக்கவும் றபாய்விடுவார்கள்．அந்த வீட்டுப் பெண்களூு்கோ தாங்கள் பெற்றுப்போட்ட பிள்ணளகணளப் பார்க்கவே நேரம் சசியயாக இருக்கும்．யௌவன வயதிலே விதணவயாண பெண்களுக் கென்று விதிக்கப்பட்ட தொன்றுதொட்ட வேணலகள் ாஸ்மாவுக்காக காத்திருக்கும்．நநாள்தோ று்் கூரியன் முதுகிலே அடக்கும் வாை துணிிகாள ๓கவலிக்க அடித்து அடித்து துயவத்துக்கொண்ாடிருப்பாள்．அது ழுடிந்ததும் தமை நிமிி்த்த யூடியாத சமமயல் வேணலகளில் மூழ்கிலிடிவாள்．

ஆனால் இன்று அவஞூக்கு இன் ணுபொரு முக்கியய வேணை இருந்தது．சாக்குப்ணபயில் கட்டி சூணரயில் தொங்க விட்டி ருக்கும்＇லாண்டி＇இறறத்சியில் கிழவருக்கு மேம் லயித்துவிட்டது．குளிி்காாலம் ழுடிகிறது காரணாமாயிருக்கலாய்；

அல்லது விசேஷமாゥ இந்த நாணளக் கொண்டாடிவதற் காகவும் இருக்கலாட்．

உப்புப்போட்டு வெய்யிிலில் காயணவத்து முறுகிப்போே இணறச்சிக் கீலங்கணள ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஒரு கனமாோ திடிியால் அ丩ித்து மெதுவாக்கிக்கொண்ாடடுந்தாள்．பெfிய சட்டியில் ‘டேோர்வா’ என்று சொால்லப்படும் சூப் காய்ச்ச்ம்போது இந்த இணறற்்சித் துண்டுகளும் போடப்படிம்．சூப் கொதித்த பிறகு இறறச்சியயத் தனிய எடுத்து மவத்துக்கொண்டு சட்டியிலே சோளரொட்டியை போட்டு நஈேய றவத்து ஆண்கள் எல்லாரும் சுற்றிவா இருந்து சாப்பிடுவார்கள்． அதற்குப் பிறகு இறறச்சித் துண்ாடுகாை பங்குயோட்டுக் கொண்டு சுணவப்பார்கள்．

பெண்கள் சாப்பாடு பிறகுதான்．அல்லாவின் கடாட்சம் இருந்தால் இன்று ரஸீடாவுக்கு ஒரு கீலம் இறறச்சி கிணடக்கக்சூடும்．

கிழூலி எறிந்த கல்லிலே காகம் ஒன்று எவ்விப்பறந்தது． கிழவி கல்லாலே எறிுும் போநெல்லாா் ரஸீடோவின் நெஞ்சிலே பட்டதுபோல இருந்தது．ஆணையும் பெண்ணணயு｜்் நிறுத்தி வைத்து கல்லாலே எறிந்து கொல்வார்காாட்．தாலிபான் ஆட்சியில் அப்படத்தான் என் று பேசிக்கொள்கிறார்கள்． அதோடு ஒப்பிடி்்போது இன்று நடக்சும் நாடகம் எவ்வளவோ மேல் என்று அவளூக்கு தோ்்றியது．

ஒரு ．5ிக்காஹ் வீட்டிற்கு போவதுபோல அவ்வளவு நிதான！மாக கிழவா் தன்ாை அலங்கரித்துக்கொண்டார்． நீண்ட வெண்தாடிணை நீலிவிட்டு，வெள்மளச் சால்வாணரப் போட்டு இடைக்கயிற்ゅற இறுக்கி முடிச்சுப்போட்டார்． ஸ்வத்துவில் இருந்து அவர் வரவாழித்த பச்ணசக்காை போர்ணவயய எடித்து வலது தோளில் போட்டு இடது

கக்கத்தில் இடுக்கிக்கொண்டாா்．ஷாாம்ளா துணி｜மை நாஹு சுற்றுச்சுற்றி தணலப்பாணக கட்டி குள்்்ம்போல டீதித்துணியய
 கலாதியாகவும் இருக்கவேயுய் என்்பதில் கிழவருக்கு மிகுந்த கவஞம்．＇கமலயாத கம்ப்ர்துு்கு குணலயாத விசிறி மடிப்பு＇ என்ற பட்து பழிெொிியை நூன்றாக அறிந்தவர் அவா்．

ரஸீமா இவவுணடய எடிப்புச்சாய்ப்புகணள தணைணய மூடியிருந்த சாதர் துணியின்ன் இடுக்கு வழியாக ஒர் அருவருப்புடன் பா்்த்துக்கொண்டிருந்தாள்．அவள் மணத்திலே அடித்த பிரளயத்๓த அவள் கண்கள் காட்டவில்ணல． அவளூணடய மாமனாாரின் இந்த அட்டகாசமான அலங்காாம் அவளூக்கு எரிச்ச்லாக இரூந்தது．

வீட்டில் உள்ள மற்றப்பெண்ககளூம்，பிள்ணளகளூம் ஓர் அதிசயமான எதிர்பார்ப்புடன் இவゥர வழியறுப்பிணவக்க வந்தார்கள்．சுவரிலே ாாட்டியிருந்த துப்பாக்கியய எடுத்துக் கொண்டார்．பல்ญுத்தீட்ட கரியிருக்கும் வீடுகளிலெல்லாம் துப்பாக்கியும் இருக்கும்．பாம தரித்திரன் என்றாறும் அன்றாட பாவிப்பு்க் ஒரு துப்பாக்கி அவனிட்்் இல்லாமலிருக்காது． இந்தத் துப்பாக்கியே ஒரு பால் மாட்டை விற்று அவா் வாங்கியதுதான்．கிழவனார் அஞைத் தூக்கிக்கொண்ாடு
 வேதணையில் வெடித்துவிடிம் போல் பொங்கிய்து．மகயிிே
 பமம்கொண்ட மட்டிம் அடக்க்த்தொடங்கினாள்．

அந்தத் திடல் இப்படியான நநெரிசல் சூட்டத்றத இதற்குமுன் கண்டதில்ணை．இதுமாதிிி விவகாரமும் அங்கே நடந்ததில்ணை．சஞங்களின் பதட்டத்துக்கும்，ஆவஹுக்கும் ஈடு｜ொடுக்கக்சூடியதாக அந்த மமதானம் அயைந்திருக்க வில்யை．ரஸ்ய விமாயங்கள் விணளவித்த அழிவுகணை，தாலி

பான் தேசப்பிதாக்கள் மேஷுப் விருத்தியாக்கியிருந்தனர்． கட்டிடங்களும்，சுவா்்ளூம் சுற்றிவா அயை இடிபாடுகளுட்் நின்றன．நடுவிலே பஷிகனா மாம் ஒன்று மெமிந்துயோய் நின் றுகொ ண்டிடுநு்தது．ஒலிபெருக்கிக்காரர் க ஸ் ஒலி பெருக்கியின் வாய்கணள மரங்களிலும்，சுவர்களかிலும்， பஸ்களிட் சூணாகளிிும் கட்டியைத்து சரிபார்த்தார்கள்．

ச ஞங்கள் மத்தியில் க கலகட் மூளாதவா று காருண்யத்தோடு பார்த்துக்கொண்டார்கள் பணடவீரர்கள்． இந்தக்காரியத்ணத அவர்கள் திமிசசக்கட்ணை，பூட்ஸ் ஒலியாறுய்， கனமானா துப்பாக்கியின் அடிப்பாகத்தா லுப் நிறைவேற்றிக் கொண்டிடுந்தார்கள்．எந்தத்தியசபிிிருுந்து மாணக்கததிமயக் கொண்டுவருவார்கள்，எங்கே டிறுத்துவார்கள் என்ற விபரம் ஒருவருக்கும் தெரியாததா ல் ச बக்சூட்டம் தந்கள் இருப்பிடங்கணள அடிக்கடி மாற்றிக்கொா்டிடுந்தது．

அப்போது பழுதி அப்பிய லாரியொண்று வந்து சடக்கென்று நின்றது．நீண்ட தாடிகளோாுு மூன்று தாலிபான் நீதிபதிகள் இறங்கினார்கள்．ஒருவருக்கு வெண்தாடி； அடுத்தவருக்கு வெள்๓ளயும் கறுப்பும் கலந்த தாடி， அதற்கலுத்தவருு்க்ா ழுற்றிலும் கறுப்ப நிறத்தாடி．இப்படியாக ஒரு ascending order i் இந்த．தாடிச்சங்கதி இருந்தது． அவரவர்களுக்கு நியமித்த இடங்களில் பபாய் இருந்து கொண்டார்கள்．மூத்தவராய் தெரிந்தவர் எழுந்து ஒலி பெருக்கியில் பேசத்தொடங்கினாா்．
＇பிஸ்மில்லா அ ரஹீம் அ ரஹீமான்．படுபாதகமாாா ஒரு கொணைணைச் செய்த காசிம் அளேレி என்பவருக்கு தண்்டぁை ிெொடுப்பதற்க்க நாங்கள் இங்கே சூடியிருக்கி றோய்．மைதி＂தன் குற்றத்றத முழுக்க ஒப்பக்கொண்டிருக் கிறார்．தாலிபாண் நீதி ம்்றறம் அவருக்கு மரண தண்ாமைை விகித்திருக்கிறது．＇

அவா் மகணயய உயரத்தூக்கிக்காட்டியதும் இரண்டு தாலி பான் வீரர்கள் பலியாட்டட கொண்டு வருவதுபோல் மர ணக்கைதியை இழுத்து வந்தனர்．

காசிம் அலேபி ஒர் அழகன்．நிமிர்ந்த முதுகு，சிவந்த தேகம்，நேராண தாடி，நீலநிறக்கண்கள்．இன்று அவணை இழுத்து வந்தபோது அவன் உடம்பு சூ ரிக்குறுகி உருக்குணலந்துபோய் இருந்தது．இறைத்து எ லும்புகள் தெரிந்தன．கைகள் பின் ஞுக்கு கட்டப்பட்ட நிலலயில் பரிதாபமாக இருந்தான்．

கககாளத்தான் கட்டமுடியுமேயன்றி அவன் மனதைக் கட்ட முடியவில்ணை．விட்டகுறை தொட்டகுறை போலத்தா்் அவர்களுடைய சிநேகம் இருர்தது．அந்தச்சிறு வயதிலேயே ரஸீமாவுக்கு அவனிடத்தில் ஒரு தீாாத பிரேமை．சுள்ளி பொறுக்கும் சாட்டில் அவனுடஞேயே சுற்றிக்கொண்டிருந்தாள்． விவரம் தெரியாத அந்தப்பிராயத்தில் அவர்களுக்குள் பேசி எத்தனையோ முடிவுகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள்．வி๓ளயாடு வணத விட்டுவிட்டு காசிம் சில சமயம் ரஸீமாவை உற்றுப் பார்த்தபியய இருப்பான்．அப்போதே அவளுக்கு ஒரு சிறு அசைப்பில் கண காரியம் சொல்கிற கண்கள்．

அவள் மொட்டவிழ்த்ததும்，காரியங்கள் கிறுகிறுவென்று ஒப்பேறின．காசிம் சிறுவன்தானே．அவணை யாரும் கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்ளவில்ணல．அஹமத் அப்பொழுதே ஒரு முழு ஆம்பிளள．அஹமத்துக்கு ரஸ゙பாாை மணமுடித்து மைவ்கும் போது அவளுக்கு வயது பதின்மூன் றுதான்．அஹமத்துக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான்，நியாஈஸி என்று பேர்．நியாஸிக்கு அப்போது மூன்று வயது．ரஸ゚மாவுக்கும் நியாஸிக்கும் இடையிில் பத்து வயசு வித்தியாசம்．மணழுடித்த ளுதிதில் ரஸீமா வுடைய பொழுது நியாஸிணய தூக்கிஈைத்து விணளயாட்டுக் காட்டிக் கொண்டிருப்பதிலேயே கழிந்தது．

இரண்டு வருடம் போனபிறகு அவள் தலையிலே ஒரு பெfிய இடி வந்து விழுந்தது．அவள் கணவன் அஹமத் கண்ா ணிவெடி ஒன்றிலே சிக்கி இறந்துவிட்டான்．போர்க் காலத்தில் ரஸ்ய விமாோங்கள் போட்ட கண்ணணிவெடிகள் முழுவஞதயும் அகற்ற அறுபது வருடம்வウை எடுக்கும் என்று கணாக்கு சொல்லிக்கொண்டார்கள்．மாதத்திற்கு ஒருவராவது கண் ணிவெடிக்கு பலியாவது வழக்கம்．இந்தமுமற கொசுவத்திச் சுருள்போல கிடந்த வெடி ஒன்றில் அஹமத் மாட்டிவிட்டான்．

அவர்கள் வழக்கப்பி இனி அவள் நியாளஸிக்குத்தான் வாழ்க்ணைப்படவேண்டிம்．விதவையான ரஸ゚மா，ஐந்து வயதான நியாஸிணய இடுப்பிலே தூக்கி ணவத்துக்கொண்டு திிிந்தாள்． ஊர்ப்பெண்கள் எல்லாம் ‘என்னடி，உன்ர புருஷன் இடுப்ळபயே விட்டு இறங்கமாட்டாரோ？என்று கேலி செய்வார்கள்．＇வடலி வளர்த்து கள்ளுக்குடிபதுபோல் நியாஸியை வளர்த்து சீக்கிாத்திலே அவள் தனக்கு ஒரு மணவாளணைத் தயார் செய்து கொண்ாுுவிடவேண்டுடி．

சொட்டு சொட்டாக பால் கறந்து பாத்திரம் நிறறவது போல நியாஸிக்கு பதினொ்டு வயது முட்டிக்கொண்டு வந்து நின்றது．அடுத்த அறுவடையோடு அவளுக்குய் நியாஸிக்கும் பிக்காஹ் என் று பெரியவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள்． அப்பொழுது அவள் பெண்மைமிின் உச்சக்கொப்பில் இருந்தாள்．

இரவானதும் வேணைக்கணளப்பில் இணமகள் கனத்து விடிம்．நீண்ட கழுத்து தண்ணீா் பாணைக்கும்，‘தண்டூர்’ அடுப்புக்கும் இணையில் ஊர்ந்து வந்து படுத்தால் அவளுக்கு நித்திஈர வராது．ஆசுஆசென்று வெப்பமாண மூச்சுக்காற்று வந்தபடி இருக்கும்．போr்வையை உதறிவிட்டு＇வெளிக்கு＇ போகும் சாக்கில் அரவமில்லாமல் வெளியிலே வருவாள்． அண்்ணாந்து ஆகாயத்றை பார்த்தபடியே நிற்பாள்．சந்திரன்

எவ்வளவுதான் உக்கிரடாகக் காய்ந்தாறும் ஏன் சுடிவதில்றல என்று குழம்புவாள்．மணா்் அமைதியிழந்து ரணா் வடியும்． அவளூணடய திரேகம் எணதயோ தேடித்தவிக்கிறது என்று புரிந்துகொள்வாள்．அந்த நேேங்களில் காசிம் அவள் மெதிஷே வந்து தொந்தாமு கொடிக்கத்தொடங்கினாான்．

## அப்போதுதான் ஒருநாள் அது நடட்தது．

காதல் வேகமாக வாரூவது நகுந்களிி்தான் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்கள்．அது சுத்தப்பொய்．உண்மைமபில்
 களிலும்தான் காதல் கண்காட தெரியாத வேகத்தில் வแர்கிறது．

நகாங்களிலே எண்றால் கண்ாணாவ் பாா்த்து மககளால் பேசி ஆற அமா பழகுவதற்கு அவகாசம் கிணடக்கும்：ஆணால் அந்த வாப்பிரசாதம் ஏணழுக் கிராமவாாசிகளூக்கு கிணடu்ப தில்ணல．ஒரு சந்தர்ப்பத்ணத நழுவவிட்டால் அதேமாதிரி ஒரு சமயத்துக்கு இன்னொரு இருபது வருடங்கள் வ๓ர காத்திடுக்க வேண்டி நேரலாட்．

சமுத்திாத்திலே மிதக்குட் இரண்டி சிறு மாத்துண்ாுகெள் எதேச்ாசயாக ஒருகணம் முட்ட மறுபடியும் பிரிவது｜போல மிகவும் தற்செயயாாதத்தான் அது நடந்தது．

வாசல் படியில் காணல மவத்துக்கொண்டு நின்றது பஞிக்காலம்．அவசா அவசரமாக பணிக்காலத்துக்கு வேண்டிய 2 ணவு வணைகணளச் சேகரிப்பதிலேயே அந்தக்கிராமம் மும்ழுரமாக இருந்தது．பெண்கணா வெஸியே வேணலக்க் அறுப்பு்் வழி்்க்் அவா்களிடம் கிணடயாது．ஆซால் இந்த அவசா நாட்களிலே மாத்திரம் வயல்வெカிக்கு பெண்கள் போய்வருவார்கள்．சோஈக்காட்டில் இன்றும் கொஞ்ச வேணை இருந்தது．

அந்தச் சிறுபி மட்டுப் ரஸீமாவுக்கு துணணயாக வந்துகொண்ாிடுுந்தாள்．தாலிபான் சட்டம் ஒன்பது வயதுப் பிராயம் தாண்டிய பெண்கள் பள்ளிக்சூடத்திற்கு போகக் சூடாது என்று சொன்னது．அந்த வாய்ப்ணை பயன்படித்தியய ழுதல் சிறுபி அவள்தான்．வேணை டுடிந்து மற்றவர்களெல்லாம் ழுன்ாேே போய்விி்டார்கள்．பத்துமணி நோம் 2 ணத்ததற்கு சூ லியாக ஒரு கடகம் சோளக்கட்டு அந்தச்சிறுமியின் தமலமேல் இருந்தது．சிறுபிகஞூக்கே இயல்பாக இருக்கும் சுறுசுறுப்புடன் அவள் முன்னாலேயே வீட்டுக்கு ஓடிவிட்டாள்．

ரஸீமாவின் மம்ம் $\quad$ ன் றுபில்லாத குதூகலத்தில் இருந்தது．காரணா்் தெரியவிில்ฒல．இரண்டு பக்கமும் பார்த்துவிட்டு முகத்ணத மாறத்திருந்த சாதர் துணிமய எடித்துவிட்டாள்．இௌத்துப்போண காற்று அவள் யுகத்ணத வந்து மெத்துமெத்தென்று தட்டியது．

காற்றும் கூரியஞும் அவளுக்கு அன்னியபாணணவ． ஆண்டவன் கொடித்த அந்த செல்வத்றத அவள் அனுபலித்ததிய்ணல．முகத்ணத ஆகாயத்றத தோக்கி உயர்த்தி
 ஸ்பரிிிக்க，சில்லென்ற காற்று ழுகத்ணத வருட，தன்னிமையபில் இல்லாமல் ஓர் ரகஸ்ய உைகில் அவள் சஞ்சரித்துக் கொ ண்டிருந்தாள்．

நாள் ழுழுக்க குநைக்கிணற்றில் வேணை செய்துவிட்டு｜ காைப்போடு மேலே வந்த காசிய் அடேமி இந்த அதிசயக் காட்சியயக்கண்டான்．குக்குறுப்பான் குருவியயப்போ ல டிதந்துகொண்்டிருந்த ரஸ゙レாா அவணனக்காணவில்ஸญ．

அவன் அவளூஞ்டய பா்்யதோழன்．பதிஞொரு வயதில் முக்காடு போட்டபோது அவா் பார்றவயிலிருந்து மணறந்்தவன்．
 ரஸ்யப்பாடகாள லிரட்டியடித்து போர் முடிலில் திரும்டியவன்．

காசிம் அவள் முன்னே திடிதிப்பென்று தோன்றினான்． பொங்கி வருய் பாலில் தண்ாணீர் தெளித்தவுடன் கப்பெண்று பால் அடங்குவதுபோல ஒர் அமைதி．பாதாளக்கிணற்றுக்கு பக்கத்தில் இருந்த மறைவுக்கு அவள் மையை மெள்எாப்பற்றி அயைத்துவந்தான்．பறுக்காாமல் பின்நே வந்தாள் அவள்．

ஆகாயத்தில் பறவவகள் சோபன சமிக்ஞஞகள் எழுப்பின．பனிக்காலத்தில் சமைந்துபோய் இருந்த சிற்றாறு சூரியனைக்கண்டு வெட்கத்தைவிட்டு கிளர்த்தெழுந்தது போல அவள் திரேகட் சிலிர்த்தது．ஆயிரம் மாைகளை ஒரே நேரத்தில் திறந்துவிட்டது போல வெள்ளட் பொங்கியது．

அழகை எப்படியும் அமுக்கிவிடவேண்டிம் என்ற தீவிர கொள்கையில் பாாம்பரியமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவை அந்த முரட்டு உடைகள்．மலைப்பாம்புபோல அவள் உடணல ஈவிரக்கமில்லாமல் சுற்றிக்கிடந்தது．பனங்குருத்து ஒமைபோல மடித்து மடித்து ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக செய்த சால்வார் கமிஸ் அது．சிறிய உடலை மூட இவ்வளவு துணிக்குவியலா？ அவனுக்கே பிரமிப்பாக இருந்தது．

வாேட் வழிவிட்டது．காற்று கைகட்டி ஒதுங்கியது．அந்த மோகனமான நிசப்தத்ணதக்கணைக்க ஒரு வார்த்தைதாணும் அங்கே பேசப்படவில்யை．மேகக்கூட்டத்மதப் பார்த்தபடி கிடந்தாள் அவள்．அவன் தழுவிய அந்தக்கணந்தில் முகில் குடம் ஒன்று 2ாடந்தது．அந்த மゥழயில் இருவரும் நேை ந்தார்கள்．

இருட்டு முழங்கால் அளவுக்கு வந்துவிட்டது．வீட்டுக்கு எப்படி வந்தாளெண்பது அவளுக்கு ஞாபகமில்லை．எல்லோரும் சோளத்தை சுட்டு எடுப்பதில் மும்முரமாய் இருந்தனர்． முகத்திாரயை நன்றாக முன் னுக்கு இழுத்துவிட்டாள்． உள்ளத்தின் பிரகாசம் கண்் வழியாகத்தெரியாமல் இருக்க

கண்களை மூடிக்கொண்ாடாள்．ஆயிரம் தீப்பந்தங்களைக் கொளுத்தி ாவத்து ஒரேயடியாக ஊதி அயைத்துவிட்டது போல அது இருந்தது．

ரஸ゙மாவின் மாமஞார் வெள்ஈளத்தாடி பிரகாசிக்க இப்போது களத்தில் பிரவேசித்தார்．அவா் கையிலே ஒரு AK 47 துப்பாக்கி இருந்தது．கிழவஞாருமைய கண்கள் ஒரு கணா் காசிமின் கண்கゥள எரித்துவிடுவது போலப்பார்த்தன． பதினெட்டே வயதான அவுுடைய மகன் நியாஸியைக் கொன்றவஞை，ஒரு குரோதத்தோடு பார்த்து மேதிலே பதிந்துகொண்டார்．

காசிமின் கண்களைக் கறுப்புத்துணியினால் இறுக்கிக் கட்டி ஞார்கள்．தாலிபா ன் வீரன் ஒருவன் அவணை மரத்தினருகே கொண்டுபோய் நிறுத்தினான்．பின்ஜைகள் கட்டப்பட்டநிஆையிி்，கண்களும் மறைக்கப்பட்டு செய்வ தறியாது சிறிது நோம் நின்றான்；பிறகு．கர்ப்பநிலலக்கு வந்து குந்திய வாக்கில் இருந்துகொண்டான்．

கிழவஞார் துப்பாக்கியின் விசையயத் தா ஞியங்கி நிळையிலிருந்து ஒவ்வொரு தோட்டாவாகச் சுடிب் நியலக்கு மாற்றினார்．தாலிபான் நீதிபதிகள் அவருடைய துப்பாக்கிணய வாங்கி மேலும் கீழுமாக சோதித்தார்கள்．மூன் று துப்பாக்கி ரவைகளை கிழவா் போட்டார்．காசிமின் உயிரை மூன்று தோட்டாக்களில் எடுப்பதற்கு அவருக்கு அனுமதியிருந்தது．

இப்போது சனத்திரள் கட்டுக்கடங்காமல் போகத் தொடங்கியது．இந்த ஆலாபளைகணை எல்லாம் சகிக்கும் பொ றுணையில் அவர்கள் இல்ணல்．‘ச்டு，சுடு，சுடு，கொணை காரணன்்் சுடு＇என்ற ஒயை மெதுவாக எழும்பியது．வा வा இந்த ஒலி கடஷ் அலைபோல வள்்ந்து பெரும் இரைச்சலாக மாறியது．

அப்பொழுது கிழவோர் தாடியயத் தடவிவிிட்டுக்

கடவுளுக்கும் காற்றுக்கும் யட்டுமே தெரிந்திருந்த அந்த ரகஸ்யப் இன்ணும் ஒருவனுக்கும் தெரிந்திருந்தது. அவள் தூக்கி வளர்த்த நியாஸி, பதிஞெட்டு வயது நிர்ம்பியவன், அவஞுக்கு எப்படியோ் இது தெரிந்து போய்விட்டதது.

மறுநா ள் நியாஸிக்கும், காசிமுக்கும் இறையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு ๓ககலப்பில் ழுடிந்தது. அது சூட தற்செயமாாதத்தான் நடட்தது. இரண்ாுு தரப்பும் குன்சூட்டியே ஆயத்தம் செய்து இந்தச்சண்்ஜையில் இறநந்கலில்மல. வழக்கட் போலக் சுடடிய ஷரரா சூட்டத்தில் வாய்க்கால் தகராறில்தான் இது ஆரம்பமாகியது.

ஊர் முன்ணிணலயில் நடந்த இந்த விவகாரத்தில் ரஸீเாாவின் பபநே பிரஸ்தாபிக்கப்படவில்ணல. சண்ணைக்காண உண்ணைக்காரணாம் இப்பlி யணறக்கப்பட்டுவிட்டது. வார்த்றத கள் முற்றி வசவுகள் வெடித்தன. மியாாிதான் வேண்டு மென்றே சண்ாேடமயத் தொடக்கிøதாக பலரும் அபிப்பிராயப் பட்டார்கள். சண்டையின் உச்சக்கட்டத்தில் நியாறியயத்் துப்பாக்கியால் சுட்கிக்கொன் றுவிட்டான், காசிம்.

தாலிபான் நீதிபதிகள் நடத்திய விசாரண ணாயில் குற்றத்கத முற்றாக ஒப்பக்கொண்டான் காசிய். அவஞக்கு மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்டது. ரஸீமாவின் விவகாரம் வெயிழு தெரிய வந்திரூந்தா்் தாலிபான், சட்டப்பlி இருவரும்் கல்லாற் எறிந்து Cொா்்லப்பட்டிருப்பார்கள். உயிர்போனாாறும் அவன் ரஸீமாゅவ காட்டிக்கொடுக்கமாட்டான். ஒரு ழுஜாஹிதீன் பuாராளி செய்யக்சுடிய காfியமமா அது.
‘அல்லாவின் கருணண அளப்பாரியது. குற்றம் செய்வது
 கொணலயாாளியய மன்னிப்பது இப்போது உங்கத் ๓கபி்் இருக்கிறது. நீங்கள் அவாை மன்ளீ ப்ப்களாா? என்றார்

கொண்டு நமுமமமதாேத்துக்கு வந்தாr். வலது ணகணயத்தூக்கி நெஞ்சிலே வவத்துக்கொண்டு, ஒலிபெருக்கியில் இப்படி அறிலித்தார்: ‘ஈカிரக்கமில்லாமல் கொணல செய்யபப்பட்ட நியயாஸியின் தந்றத நான். இந்தப்பாபியை நாம் ஒருமோதும் மன்னிக்கமாட்டேன். மன்னிக்கமாாட்டேன். ம்்னிக்கமாட்டேன்.:
 என்று அடிக்கும் சத்தத்ற தவிர வேறு ஒன் றும் கேட்கவில்ஸை. ஒரு பத்தழ தூரத்தில் கிழுவாா் துப்பாக்கியயத் தூக்கியவத்து குறி பாா்த்தார். அந்த நிசப்தம் பயங்காமாக இருந்தது.

கண்கட்டிய நிळையில் திம்ச அறியாத காசிம் சஞங்கள் இருந்த பக்க்் தணலயயத் திருப்பி தீணமான குரலில் கத்தினான். ‘ஒ! ஹாஜி சாஹிப்! ஹாஜி சாஹிப்! என்ணை மன்னித்துலிடுங்கள்!' கிழவபிின் மணம் கல்லாக இருந்தது.

அவா் துப்பாக்கியய நிதானாமாக நிபி்த்திதி துணளயின் மூமu் பார்த்தார். யப்போல அவன் வயைந்திருந்தான். வலது கண் ணுக்கும், காதுக்கும் இடையிலா ஞ பிரநேசத்தில் குறிøவத்தாா். துப்பாக்கிமய ஆடாமல் பிடித்துக்கொண்ாடு விெசuின்்மேல் விரணை سைத்தார்.

சனங்களிண் ஒய்ச்சல் அறவே நின்றுவிட்டது. மூச்ணச 2ள்ளே எடித்தவர்கள் வெளியே விடவில்ணை; வெளியே விட்டவர்கள் 2ள்ளே இழுக்கவிஸ்ணை. கிழுயாா் விணசணயை இழுத்தார். 'பஸ்க்' என்று ஒரு சத்தட் மட்டுமே கேட்டது. தோட்டா பறந்ததோ, தாக்கியதோ யார் கண் ணுக்கும் புலப்படலில்ணல. என்ள நடந்ததென்று விளங்காாம் ஒருவணை ஒருவா் பார்த்தனர், அந்தத்தோட்டா பொய்த்தோட்டா போலப்பட்டது. சத்தம் கேட்டதே ஒழிய ஒரு சேதமும்ம் మేதிபதி.

வியளவிக்கவில்ணல．கிழுவாாரும்，சனங்களும்，நீதிபதிகளும் இゅத 2．ாரரச்சிறிது நேரம் பிடித்தது．

இப்லuாது கிழவனார் இரண்டாவது தடணவயாக குறிபார்க்கத்தொடங்கிஞார்．காசிம் தணலமய மேறும் கீழும் அウைத்தபடி ఐபத்தியக்காார்் போல கத்திக்கொண்டிருந்தான்． அவ்வளவிற்குய் திடமாக இருந்த கிழிவனார் முகத்தில் லேசாக பயப்பிராந்தி அகும்பியது．சனங்க்ிி்் எதிர்பார்ப்ப வேறு．அந்த நிசப்தட் அவணைத் தடுமாற மவத்தது．கிழவயாார் பார்த்தார்． முதுகுத்தண்ாுு பெரிய பாப்பாகத்தெரிந்தது．அதிலே குறிஈவத்து வீழ்த்திவிட்டால் பிறகு நிதாøமமாக மூன்றாவது குண்ணட தணையிலே சுட்டு காரியத்ணத முடித்துவிடலாய்．

முதுணகக் குறிபார்த்து சுட்ட அட்தவே๓ள காசிட் தமலமயப்பலロாக சாய்த்தபடி ஒுயு துள்ளூத்துள்ளிஞான்． குண்டு அவனுணைய தோள்பட்்டமயச் சிராய்த்துக்கொா்லு｜ ढோனது．மெல்லிய ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டது．
‘செத்துக்கொண்டிரூக்கிதறாம்’ என்ற நியைப்பில் காசிட் குந்தியிருந்த வாக்கியぃயே துள்ளித் துள்ளிப் பாய்ந்தான்． தமலயறுத்த கோழிபோல் இவவ் நாலாபக்கமும் குதித்தான் எல்லோரும் கொஞ்சநேரம் இறை ஆடாமல் அயசயாமம் பார்த்துக்கொ ண்டிருத்தார்கள்．இவன் இப்படியே நசா்்்து நதர்ந்து சனத்திரளூக்கு பக்கத்திலே வந்து விழுந்தான் சேங்்கன் அப்போது அவணஞ்ச் சூத்ந்துகெொண்டார்கள்．

கிழவர் பாடு திண்ாாட்டமாாகிலிட்டது．‘சுடாதே！சுடாதே！ அல்லா மன்னித்துவிட்டார்，சுடாதே！＇என்று கத்தத்தொடங்சி எான் ஒருத்தன்．அணதத்தொடர்ந்து மற்றவர்களும் சூ ச்சல்ढபாட்டார்கள்．கிழவவ்் கொஞ்சநேரம் செய்வதறியாது நின்றறார்．மூன்றாவது தோட்டாணவ நிலத்றத நோக்க்சிச்சுட்டார்．

சட்டுவிட்டி துப்பாக்கிமயத் தூக்கிப்லிடதத்தபடியே நடக்கத் தொட்ங்சினார்．அவர் மனதிலே இருந்த பெெfிய பாரம் தோட்டா கிாப்பிய பழுதிபோல பறந்துபோனது．

சனங்கள் கணலயத்தொடங்கினார்கள்．அல்ณாலின் அற்புத்றத வியந்து கணதத்தபடியே அவர்கள் ஷゅஹா் தொழுமகக்கு புறப்பட்டார்கள்．தூ்றறுுாட்டாக்களுக்கு தப்பிய காசிம் அல்லாவினாற்னூம்் णிக்க்ப்பட்டுவிட்டான்．


山ட்ந்து 1 மின்றது．

 எல்லாட் வே๓ையிவு రமும்மூரமாக இருப்பதுபோல் ஒருவருக்கொருவர் போக்குக்காட்டியபடி இருந்தார்கள்．

ரஸீமா தமலத்துணிிமை இழுத்து விட்டுக்கொண்டு｜தன் வேணைகmைக் கவனித்துக்கொண்டிருநுத்தாள்：அவள் மைகள் ＇துரூத்＇பலமகயை ஓர் ஆவேசத்துடன் தேய்த்துக்கொண்டிருந் தாஜும் அவள் கா துகள் மட்டும் சூர்ாையாக இருந்தன．
 ரக ஸ்யம் அவள் ஒருத்திக்கே தெரியும்．ஒரு நாள் சிலகணங்கணா அவढோடு பாதாளக் கியワற்றின் மணறறவில் கழித்தவன்；இன்ஞும் சில வினாடிகளில் இறந்துவிடுவான்．

அவ்வப்போது ஒலிபெருக்கி அவஞுக்கு கேட்டுக் கொண்டிருந்தது．தாலிபானுயைய பேச்சுார கேட்டது．பிறகு மாமாாாருமைய கம்பீரடாா குரல்．அஞதத்தொடர்ந்து தாாமாஜா குரலில் காசி்் உயிருக்கு மன்றிாடுவது காற்றில்

வந்தது. அவளுக்கு தொண்ாாோ அணடத்துக்கொண்டது. கிழவர் அவணை மன்னித்துவிட மாட்டாரா என்று மøா் பதறியது.

வேட்டிச் சந்தங்கணளா ரஸ゚மா எண்ணிியபடியே வந்தாள். முதலாவது வேட்டு மிகச்சன்ஞமாக ஒலித்தது; அணதத் தொடர்ந்து இரண்டாவது சத்தம் பயமாகக்கேட்டது. பிறகு சぁங்களின் ஆரவாரம் ஒவென்று காற்றிலே வந்தது. கமைசியில் மூன்றாவது வேட்டு.

ரஸ்டா துப்பட்டாணவ வாய்க்குள் அயைத்துக்கொண்டு விம்மத்தொடங்யினாள். அவள் உடம்ப முழுக்கக் குலுங்கியது. அடக்க அடக்க துக்கம் கொப்பேித்துக்கொண்டு வந்தது. எல்லாடே ழுاிந்துவிட்டது.
 திருந்தது. அவளூணடயய மøக்கொந்தளிப்ணப அறிந்திருந்தது போல ஒரு பேகத்தோடு அது பொங்கியிபொங்கி கொதித்தது. நிற்ธவில்யญ.

ரஸீเாாவின் விக்கலும் மிற்கவில்ணல. கொணலபட்டு இறந்துபோன கொழுந்தணை நிணனத்து அழுகிறாள் என்று சிலர் நிமைத்துக்கொண்டார்கள். கணவன் ஞாபகம் வந்துலிட்டது போறும் என்று இன்றும் சிலர் நிணைத்தார்கள்.

காசிம் மரணதண்ாடணணயில் இருந்து தப்பிய விஷியம் அவளுக்குத்தெரியாது. அந்தரங்கமாா இடத்தில் அவன் பதித்த நகக்குறி காயுமுன்ப் இறந்துலிட்டான் என்ற எண்ணத்ணத அவளால் தாங்கழுிியவில்யல. அடக்கி அடக்கி விி்ம்டிக்கொ ண்டிடுந்த்தா்.

அந்த ஒலி வெகுநேரமாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது.

சமுத்திரத்திலே மிதக்கும் இரண்ாுு மரத்துண்டுகள் ஒன்றறயெயான்று ஒரு கணம் தொட்டு மீ ண்டிம் பிரிவதுபோல அவளூணைய வாழ்லில் அவணை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் இனிமேேும் ஒரு முळறற வரக்சூடும். இன்னெொாுு பதிணைந்து ஆண்டுகள் அதற்காக அவள் காத்திருக்கவேண்டிட நேflபலாா்.

அது ஒரு Quரியய காரியயாாக இருக்காது.

கம்பயூட்டா


அதனுடைய பார்மவ எணக்கு துண்்டாப் பிடிக்க வில்லை. அது இருந்த விதமும், தோற்றமும் வெறுப்ळைக் சூடiடியது. மோசமேல் சவடாலாகப் பரப்பிக்கொண்டி கல்லுளி மங்கன்போல சப்பளிந்துபோய் இருந்தது.
'ஆணாா? பொண்ணா? என்றுயுடட சரியாகத் தெரிய லில்ணல. கம்புயூட்டர்களில் ஆண், பெண் பேதம் இருப்பது எனக்கு கணன நூளாகத்தெரியாது. அமைக்கண்டு பிடிப்பதற்கு என்ன குறுக்குவழி என்பணதயும் அுப்போது யாரும் சொல்லித் தந்திருக்கவில்லை.

சில நிபுணர்கள் பார்த்த வாக்கிலேயே சொல்லி விடுவார்களாம். பெண்நெொன்றால் வழிக்குக்கொண்டுவா கбநாள் ஆகும். பிகு செய்துகொண்டட இருக்குடாம். ஆஞால் அண ண்்துவிட்டால் உயிர் உள்ளவரை விசுவாசமாக செயல்படிய். ஆண் அப்படியில்ணையாம். ஆரம்பத்தில் அளவுக்கதிகமாக ஒத்துழழக்கும்; நாள் போகப்போக காணல வாரி விட்டுவிடுமாா்.

முன்பின் தெரியாத விவகாரத்தில் இப்படிவந்து மாட்டிக்கொ ண்டோமே என்று நொந்துகொண்டேன். ஒரு திடீர் 2ந்துதலால்தான் கம்புயூட்டர் ஒன்று வாங்குவதாக முதல்நாள் இரவு எங்கள் வீட்டல் முடிவாகியது. என் ஒன்பது வயது மகன் அரவிந்தன் தன் னுடைய சிநேகிதர்கள் எல்லாரிடமும் கம்புயூட்டர் இருப்பதாக அளந்தான். என் ஆணை மனைவியோ ஆர்டோ ซியப்பெட்டிபோல இதையும் வளைத்துவிடலாம் என்று ஆர்வமான கனவுகளுடன் காத்திருந்தாள்.

இது என்ன வெண்ணடக்காயா, நுனியை முறித்துப் பார்த்து வாங்க? கம்புயூட்டர். முந்திப்பிந்தி வாங்கியும் அனுபவ மில்ணை. கமைக்காரனுடைய முகலாவண்யயம் கணதப்பதற்கு ஆணசயூட்டுவதகாவும் இல்ணை. வீர்யம் நிறறந்தவன்போல

காணா்பட்டான்．அவன் தறையில் இருக்கவேண்டிய ஸுடிலெல்லாம் மூக்கு வழியாகலவு் காது வழியாககவும் வந்து கொண்டிருந்தது．எனக்கு அவன் சொன்ன விளக்கங்களுப்， கேட்ட கேள்விகளும் தळைகால் புியயவில்யல．நான் நியூயோர்க்கில் Uட்டபாாு இந்்கேேும் படவேண்டி வந்துலிட்டதே என்று யோசித்தேன்．

அดெெிக்க்ாவுக்கு நூான் முதன்டுதலாகப் போøயோது வாய்விட்டு கோாத நநண்பர் ஒருத்தர் தூா்்டில் ஒன்று வாங்கி வருட்படி சூ றியிருந்தார்．தூண்டி லிய் மீ ๓னப்பிடிப்பது தமலயிலா，வாலிிா என்பது போன்ற அதப்பணL விஷியபம்சூட எ ாாக்குத்தெரியா து．நண்பருக்கு＇சரி＇என்ற வாக்குக் கொடுத்துலிட்டேன்．அுெெரிக்காவிில் தூண்டில் வாங்குவதற் காக ஒரு கணடக்குப் போேபோதுதான் எォக்கு பிரச்சணணயின் பிரம்மாண்ாட்் வௌிச்சமானது：

கடையென்றால் அது சாதாரヒサ கணையญ்ல．ஒரு
 விசேஷம் என்のவென்றால் இந்தக்கணையிலே தூ ண்டில் மட்டுட்தான் விற்பணை செய்தார்கள்．டீன்பிி சாதளங்களூக் கென்றே எற்படுத்தப்பட்ட பிரத்தியேகமாண டியலயம்． எத்தணையோ விதமாா உபகரணங்கள்；ழுன்பின் பாா்த்திாாத விமோாதமான த斤ண்டில்கள் சிறிதும் ிபெிதுாாக கணடணை நிறறத்துக்கிடந்தன：நான் அங்குமிங்கும் அண்ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு அநாゥதயாகத் திரிந்தபோது，ஏங்க வைக்கும் வணப்பள்ள பணிப்பெண் ஒருத்தி தென்பட்டாள்．குதி 2 யர் காலணிியில் நறுக் நறுக்கென்று அவள் கத்தரிக்கோல் வெட்டுவதுபோல நடநந்து வந்து ‘உங்களூக்கு ஏதும் உதவி தேணவயா？＇என்ற மழணலயில் கேட்டாள்．நான் வந்த விஷியத்ணத விளக்கிஙேன்．

அவஞூோய＂முதல் கேள்வி ‘உங்களூக்கு எப்பட வேண்ாடும்？வலது ணக தூண்டிலா？அல்லது இடது ஈகயா？＇ எब்றா்ா்．‘ஆஹா！அப்படியா சங்கதி？＇என்று நான்＇வலது øை＇என்று பதில் சொன்னதும்，இரண்டாவது கேள்வி எழுந்தது．＇ஆற்றிலேயா？கடலிலேயா？＇என்றாள்．＇இது என்ஞடா வில்லங்க்்’ என்று நான் யோசிப்பதற்கிமபடயி்் அடுத்த தேள்லி வந்து விழுந்தது．＇ஆழ்கடலா？கணा ஓரத்திலா？＇என்றாள்．＇தூண்டிலிடே இத்தணன விசயங்கள் இருக்கா？என்று நான் தியானத்தில் இருந்தபோது மிகவும் முக்கிய1மாண ஒரு கேள்விக்கணணணை வீசினாள்．‘சிறுகளா？ இமைஞனா？அல்லது யுழு மணிதனா？என்றாள்．நான்
 அளவெடுக்க முயற்சிசெய்து கொண்டிருந்தேன்．

இப்படியாக அவள் கேள்விக்கு மேல் கேள்வியாக கேட்டாள்，＂தின்று கொண்டு பிடிப்பதற்கா？இருந்து பிடிப்பதற்கா？படகில் போய் பிடிப்பதற்கா？படித்திருந்து பிடிப்பதற்கா？＇எஎ்றறாள்．（மரியாதத • கருதி ‘சிறுநீர் பெய்து கொண்டு பிட்ப்பற்கா？என்பळதக்கேட்கவில்லல என்று நியைக்சிறேன்．）＇சிறிய யீணா？पபெிிய டீணா？என்ண எணை தாங்குவ் தூண்டில் தேணை？’ இதுமாதி｜ியாக ‘இட்மென்னும் முன்நோ எழுநூறும் எண் ணூறும்，அம்மென்றால் ஆயிூஸ்＇ கேள்விகள் வந்து விழுந்தன．தணை சற்றிவிட்டது．＇டிக்கட் வேண்டாா்் ๓கணய விடு＇என்று ஆகிலிட்டது．（யாழ்ப்பாணம் வெலிங்டன் தியேட்டரில் கவுண்ாட் ஒட்ணைக்குள் ๓ைணை நீட்டினால் டிக்கட் கொடுப்பவா் மகணயக்கெட்டியாககப் பிடித்துக் கொள்வார்．பின்றுக்கு சனய் நெருக்கியுபியே இருக்கும்． டிக்கட் கேட்டவருணைய ๓ையோ முறிந்துபோகும் நிமை． அப்போது இவா்＇டிக்கட் வேண்டாம் மகணயவிடு＇எண்று கத்துவது வழக்க்்）கட்டுச்சோறு கட்டிக்கொண்ாு வந்திருக்கவேண்டும் என்று பட்டது எணக்கு．அலித்த ஸுணை

வரும்போது இவளளடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை ஒரு புத்தகமாக அடத்துக்கொண்டு வருவது என்று மனதிற்குள் தீர்மா லித்துக்கொண்ரேே்．

இப்படியாக சந்தி பிரிக்காத பாடல்போல தலை சுற்றியது விவகாரம்．மறுபடுயும் நான் அந்தக்கடைக்கு கம்பியூட்டணை கொத்துக்கொத்தாக ஆராய்ச்சி செய்து வித்துவான் பட்டம்பெற்ற ஒரு நண்பரோடு படையெடித்தேன்．நண்பர் கம்புயூட்ட்ருக்கு தலபுாாணம் எழுதியவா்．விடிவாரா？இப்போது வட்டியும் முதலுமாக அவா்காளப்போட்டு குடை குடையென்ற குறடந்தார்．அவா்களூணைய சம்பாஷணண ழுற்றிலும் ஒரு புதிய பாஷஷயில் நடைபெற்றது．எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்ணல． இரண்டு பேருடைய வாணையும் மாறி மாறிப்பார்த்தேன்．‘ஹார்ட் ட்ரைவ்，ப்ளொப்பி，மெகா ணைட்，சொப்ட்வோ்，இண்டர்பேஸ்， யூபிஎஸ்＇என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு சிதம்பர சக்கரமாக இருந்தது．

ஒருமுறை கவி காளமேகம் பெயர் தெரியாத ஓர் ஊரில்， பாணஷ தெரிியாத திம்மி என்கிற தாசியுடன் இரவைக் கழிக்கவேண்டி வந்ததாம்．இரவு முழுக்க தாசி ‘ஏமிரோ வோரி＇， ‘எந்துண்டி வஸ்தி＇என்றெல்லாம் இவரிடம் சரசம் செய்தாள்． அவள் சொன்னது இவுருக்கு புரியலில்ணை．இவர் சொன்னது அவளுக்கு விளங்கவில்மல．‘எமன் ஈகயில் பட்டபாடு பட்டேன்＇ என்கிறார் காளறேேட்．
＇எமிரோ வோரி＇என்பாள்＇எந்துண்டி வஸ்தி＇என்பாள் தாம் இராச் சொன்ன வெல்லாம் தலைகடை

தெரிந்ததில்ணை
போட் இராச் சூழும் சோணலப் பொருகொண்ணை த்
தி்்மி கையில்

அந்தக் கஷ்ட்்தான் எஞக்கு நினைவுக்கு வந்தது． அவர்களுடைய காதயில் அடிக்கடி＇ォாம்，ராம்’ என்ற வார்த்றை அடிப்பட்டது．நான் மேலே இருப்பது ‘ராம்’ என்றும் கீழே இருப்பது ‘லட்சுமணன்’ என்றும் எனக்கே உரிய சாதுர்யத்துடன் ஊகித்துக்கொண்்டேன்．

இவர்கள் இந்தச் சந்தடியில் இருக்கும்போது நான் எ ாக்காகத் தோதாக ஒருவரைக் க ண்ாடிபிடதததேன்． அவருடைய கெமிஸ்ரி எனக்கு சரிவரும்போல் தோன்றியது． விஷயம் தெரிந்தவர்போலக் காணப்பட்டார்．அவரிடம் போய் மெல்லப்பேச்சுக் கொடுத்தேச்．
‘கம்புயூட்டர் வாங்கும்போது நாங்கள் என்ன பாவிப்புக்கு அணை வாங்குகிறோம் என்பறத நிச்சயிி்கசவேண்டுப்＇என்றார்． ‘ஒரு நெல்லு மூட்ணை மாத்திரம் கொண்டு போவதற்கு ஒரு திருக்கல் ธบண்டி போதும்；நூறு மூட்டை என்றால் ஒரு லொறி தேவைப்படும்．குடிய்பத்தோடு சுகமாகப் பயணம் செய்ய கார் வசதியாக இருக்கும்．இல்லை，விசசசயாகப் போவதுதான் நோக்கம் என் றால் ரேேிிங்கார்தா ன் வாங்கவேண்டும்＇ என்றார்．இது என்ணை யோசிக்க வைத்ததோடு குட்டையை மேலும் குழப்பிவிட்டது．

இதுதவிர ராட்சச கம்புயூட்டர்களூம்，தனித்தியங்கும் கம்புயூட்டர்களும் இருந்தன．மேேசயில் வைப்பது，மடியில் வைப்பது（இது பெண்ணாகத்தான் இருக்கவேண்டிம்）， கக்கத்தில் வைப்பது இப்படியாகப்பல．தலையில் வைப்பது இன் மும் வரவில்ணை எ ன்றே நி円ைக்கிறேன்．அது வந்துவிட்டால்，பெண்கள் தணையிி் மல்லிகைப்பூ வைப்பதற்கு பதிலாக இித றவத்துக்கொண்டு போோலும் ஆச்சரியப்படு வதற்கில்லை．

நாம் இராப் பட்ட பாடு நமன் ゅகயில் பாடிதானே．

காடசியில் ந ண்பருாடய ஆக்ணளுப்படி＇486 கம்புயூட்டர்’ வாங்குவதென்று தீர்மானமாகியது．கப்புயூட்டர் என்றால் அதை மாத்திரம் தூக்கிக்கொஎ்்டு வர முடியுமா？ அதற்கென்று சில உபகரணங்கள் இருக்கின்றன．நான் கணக்குப்தோடும்போது அதை ம்தில் எடுக்கவில்ஸை． மௌஸ்，மெௌஸ் பாட்，டஸ்குகள்，பேப்பர்，ரிப்பன் என்று ஊரிப்பட்ட சாமான்கள்．பில் போடிம்போது கணக்கு எக்கச்சக்கமாகிவிட்டது．பொங்கல் பாணன வாங்கும்போது அதற்கெண் று திருகணி，இஞ்சி இலை，கரும்பு என்று வாங்குவதில்லலயா？அப்படித்தான் இதுவும் என்று என்ணைத் தேற்றிக்கொண்டேன்．

நாங்கள் எல்லாவற்ல๐றயுட் காரிலே ஏற்றி திருட்பி வரும்போது நண்ட்ர் ‘486 கம்புயூட்டர்， 486 கம்புயூட்டர்’ என்று உச்சாடனம் செய்தவாறே அதத் வீரப்பிரதாபங்ககளைப் பற்றி ஒரு பாண！பாடினார்．எங்கள் ஊぁர் சிவக்கொழுந்து 1008 வேட்டி வாங்க வண்டில் கட்டி பெரியகாடக்கு போனதைப்போல் நானும் ‘எனக்கு 486 கம்புயூட்டர்கள் கிடைக்கப்போகிறது＇ என்று மடைத்தனமாக ஒரு கணட் கணக்குப்போட்டதத எண்ணி வெட்கினேன்．

> ஆலத்தி எடுக்க நிற்பதுபோல் ஆவலோடு வாசலில் காத்திருந்தாள் என் மானவி，மேகலா．அவளுக்கு பக்கத்தில் என் மகன்．நிறற பொங்கல் பானையை இறக்குவதுடோல மெத்த மெதுவாக கம்புயூட்டரை இறக்கி உள்ளே கொண்டுபோய் ராகுகாலம் தவிர்த்த நல்ல வேேளயில் ஒரு மேேையில் இருத்தினோம்．முதல் வேலையாக சாமிக்கு தீபம் காட்டிவிட்டு வந்து கணிப்பொறியின் நந்ற்றியில் ஒரு குங்குமப்பொட்டு ணைத்தாள் என் மணைவி．கைவிியளத்துக்கு அரவிந்தன் அதில்＇ஒம் ஸீராம்＇எழுதினான்．இப்பட ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாபாப்புடன் கம்புயூட்டாை இயக்கிப்

।ார்த்தோம்；தட்டிப்பாா்த்தோம்；தடவிப்பார்த்தோம்．அதன் புது மணத்தை நுகர்ந்தோம்．அது ‘கிர்ர்，கிர்ர்’ என்று உயிர் பெறும் அதிசயத்தை வாய் திறந்து பார்த்து ரசித்தோம்．அன்றுமுதல் அந்த கம்புயூட்டர் எங்கள் குடுய்பத்தில் ஒன்றாகிவிட்டது．

முதல் நாளே நான் ஒரு பெரிய உண்மையைக் கண்டுபிடித்தேன்．கணிப்பொறி என்பது ஒரு ராட்சச வேயைக் காரண்．சொல்லும் வேணைகாை எல்லாம் கச்சிதமாகச்செய்யும்， ஆஞால் தவறான கட்டளைகள் பிறப்பித்து விட்டாலோ தாஞே எஜமானன் ஆகிவிடிம்．பிறகு நீங்கள் அதற்கு அடிமைதான்． இன்னொன்று．பயந்து பயந்து இெத அணுகினால் அது எட்ட எட்டப்போய்விடும்．எனது ஒன்பது வயது மசேன் மீன் குஞ்சு நீந்துவதுபோல உற்சாகடாக அதநோடி ஒட்டிப்பழிிவிட்டான்． கணிப்பொறிணய அவஞுக்கு நிரம்பவும் பிடித்துக்கொண்டது． அதுவும் தன்னுடையノ ரகஸ்யிக்கதவுகளை அவணுக்கு தங்கு தாையின்றி திறந்துவிடத் தயாராகிிவிட்டது．

எல்லோருக்கும் அவசரமாகச் செய்வதற்கு அதில் கனவேலை இருந்தது என் மணைவிச்கு வீட்டுக் கணக்கு கஞம்，சீட்டுக்கணா்குகளூம் காத்திருந்தன．அரவிந்தணுக்கு பள்ளிக்சnடத்தில் கொஞ்சம் பயிற்சி ஏற்கனவே இருந்தது． படங்கள் கீறவும்，கேம்ஸ் விளையாடுவதற்கும் அவன் பறந்தான்．

அரவிந்தனுயைய நண்பர்கள் இப்பவெல்லாட் அடிக்கடி வந்து போகத்தொடங்கினாா்கள்．கம்புயூட்டருடன் அவா்கள் பெெழுுது முக்காலும் கழிந்தது．புது கேம்ஸ்கணைள பண்டமமாற்று செய்து பாவித்தார்கள்．கைதேர்ந்த நிபுணர்கள்போல் புதிய ゅணலமுணற கணிப்பொறி பற்றி நீண்ட விவாதங்களூம்， Uட்டிமன்றழும் நடத்தினார்கள்．

என் மணைவியின் பொழுதுபோக்கு திசை மாறிவிட்டது. சீட்டுக்கணக்கு விவரங்காை எல்லாம் கணிப்பொறியில் நு ஞூக்கமாக பதித்துவந்தாள். அடிக்கடி அவளூக்கு தொலைபேசி வரும். ஒருமுறை சிநேகிதி ஒருத்தி என்னவோ கேட்க ‘கொஞ்சம் இரு; எணக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை. கம்புயூட்டரரப் பார்த்து சொல்லுறன்' எனன்று இவள் பெருமையாகச் சொன்னாள்.

புதிசாய் பிறந்த குழந்றத வீட்ாை அடியோடு மாற்றுவதுபோல இந்தக் கணிிபபொறி எங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்றத கொண்டுவந்தது. நாங்கள் ஒருவருட்் ஒருவர் கம்புயூட்டர் பரிபாஷஷயிலேயே பேசப் பழகிக் கொண்ாடோம். பள்ளிக்கு எடுத்துப்போக மகனுக்கு சாப்பாடு தரும்போது அவன் 'அம்மா, give me a Mega Byte' என்று கத்துவாங்.

மனைவியிடம் இது வேறுவிதமாக Gிெளிப்படிம். ‘மேகலா' என்ற பெயゥை அவள் இப்போதெல்லாம் 'Megaலா' என்றே எழுதுகிறாள். காரணட் தெரியாாமல் இதயத்தில் சந்தோசம் பொங்கும் அந்த நேரங்களில் என் விரல்கள் சில்லென்று குளிர்ந்திருக்கும் அவள் இடையைப் போய் தொட்டிவிடிம்.
 நின்று 'Press any key to Enter' எண்று சொல்லிவிட்டு ஒடுவதற்கு தயாராக நிற்பாள். நான் எட்டிப்பிடித்து 'If you want to Escape. press here' என்று என் உதட்டைத் தொட்டுக்காட்டுவேன். இந்த நேரங்களில் எல்லாம் ஒரு புதிய அன் ซியோ ன் ซியம் எங்கள் குடும்பத் துள் வந் து பரவியதுபோல எனக்குப்பட்டது.

சமயங்களில் 'அரவிந்தா! அரவிந்தா! இஞ்ச வா!' என்று யானை ஆதிமூலத்தை கூப்பிட்டது போs ஒலமிடிவாள் என்

ம๓ைவி. ‘கம்புயூட்டர் இந்தக் சூட்டஞை தப்பு தப்பாய் போட்டிருக்கு. இமை ஒருக்கா பார்' என்பாள். என்னுடைய மகனுட் ‘என்னம்மா, நீங்கள் சம்மாம, சும்மா சூப்பிட்டு ட்ரபிள் கொடுக்கிறீங்கள்’ என்று நடப்பு விட்டுக்கொண்டே போய் அந்தச் சில்லறை தகராறை சரிசெய்துவிட்டு வருவான் இப்படியாக அந்தக்கணிப்பொறியின் வருகைக்குப் பிறகு எங்கள் வீடி ஒரு விஞ்ஞூாத் துள்ளல் துள்ளி வேகமாக முன்நேறிக்கொண்டிருந்தது.

கன நாளாக ஒரு சிறுகணை என் மனதிலே ஊறப்போட்டிக்கிடந்தது. இப்போது முட்டியில் கள்ளுப் பொங்குவது போல அது பொங்கிக்கொண்டு வந்தது. இனியும் எழுதாாமல் தாவரிக்க ஏலாது என்ற நிலணை.

இரண்டு காதலர்களைப் பற்றியது அந்தக்கதை. காத லிக்கு மாற்றல் கிடைத்து இன்ஞொரு உருக்கு போய் விடிகிறாள். தொலை தூரத்துக்கு போனாலும் அவளூடைய காதல் கடிதம் மூலமும், தொலைபேசி மூலமும் சூடு குறறயாமல் வளருகிறது. புது ஊரில் காதலிக்கு இன்னொரு வனிடத்தில் மையய் ஏற்படிகிறது. பறைய காதலன் அவ๓ை நம்பி, தபால் நிலையத்துக்குட், தொலைபேசி அலுவலகத்துக்கு மாக காஸச விரயம்செய்து சொ ண்டு இருக்கிறான் அவர்களுடைய தொலைதூரக்காதல் தொமைந்துவிடும் அபாயத்தில் இருந்தது. கநைக்கும் நான் ‘தொலல’ என்றே தலைப்பு கொடுத்திருந்தேண்.

சிறுகணதயாகத் தொடங்கி நெடிங்கதையாக அது வளர்ந்துவிட்டது. ஆறாயிரம் வார்த்றதகளுக்கிடையில் அறை மடக்கி வவத்திருந்தேன். நான் நினைத்ததிலும் பார்க்க கசை நல்லாக வந்திருந்தது. காதல் வர்ணரண ஒரு புதுப்புயலை கிஎப்பிவிடிம் என்று எதிர்பார்த்தேன்.

இதிலே ஒரு வசதி என்னவென்றால் கணிப்பொறியில் காகிது் மிச்சப்படு）கிறது．சுற்றுச்சூழலுக்கும் எவ்வளவோ நன்மை．கையிஎால் எழுதுவதுபோல அடித்து அடித்து எழுதி， திருத்தங்கள் செய்து காகிதத்தை விரயமாக்கத்தேவையில்லை． எல்லா திருத்தங்களையும் கம்புயூட்டரில் ஒரேயடியノா கச் செய்யதுவிடலாம்．எத்தனை เரரங்கள் நிம்மதிப்பபருமூச்சுவிடுட்！

ஒருநாள் ஒரே மூச்சில் எட்டு பக்கங்களை அடித்து முடித்திருந்தேன்．வேண்டிய திருத்தங்களை கணிிப்பொறியி லேயே செய்துகொண்டேன்．எழுதி，எழுதி，அடித்து அடித்து ぁக முறியும் அவசியட் இப்போதெல்லாம் இல்ணல．வேணைธைய முடித்து கைகாளத்தூக்கி，நாரியை நிமிர்த்தியபோது மின்சாரம் நின்றுவிட்டது．அடித்த அவ்வளவும் பாழாகி என் றுடைய ஆர்வம் கசங்கிப்போனது．முதலில் இளுந்து திரும்பவும் இன்னொரு முறற அடிக்கவேண்டிம்．

அடுத்த நாள் நண்பர் வந்தபோது இணதச்சொல்லி அழுதேன்．எ எக்கு சாதகத்தில் நப்பிக்கை இல்லை． குப்பராசிக்காரர் எல்லாம் அப்படித்தான்．இருந்தும் என்னுடைய சாதகத்தில் ‘கம்புயூட்டர் தத்து＇இருப்பதாக சுதும円ை சாத்திரியார் சொன்னது என்னைக்கொஞ்சம் கவலைப்பட வைத்தது．அப்போது நண்்பர் எனக்கு இரண்ாடு புத்திமதிகள் சொன்னார்．

ஒன்று，தலைபோகிற காரியம் என்றாலும் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடமும் டைப்செய்ததை சேமித்து றைக்கவேண்குும்． இரண்டு，எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு மைரக்டரி 2 ண்டாக்கி அதிலே எங்கள் போைகளை சேமித்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்றார்．இநை எப்படிச்செய்ய வேண்டுமென்பதையும் விபாமாக விளக்கினார்．

அன்றிலிருந்து பொயிணலக் கன் றுக்கு பாத்தி． கட்டுவதுபோல கணிப்பொறி தளத்ஜை மூன்று பகுதிகளாகப்

பிரித்து ஒரு பகுதியில் நானும்，இன்னொரு பகுதியில் மேனவியுப்，மீதியில் அரவிந்தனுமாககப் பயிர் செய்தோம்． எங்கள் படைப்புகளை இந்த வரப்புக்குள் வைத்துக் கொண்டோம்．இதற்குப் பிறகு ஒரு ஒழுங்கு முறை வந்தது． ஆர்்பத்தில் எனக்கு கம்புயூட்டருடன் ஏற்பட்ட பிணக்கு நீந்கி ஒர் இணக்கம் ஏற்பட்டது．

அது தன்னிடமுள்ள சூட்சுமத்ணத எல்லாம் மெள்ள फெள்ள அஷிழ்த்து விடத்தொடங்கியது．என்னுடைய வேயையை வெகு சுலபமாக்கியது．அந்த மாயா விநோதங்களில் நான் என் ஞுடைய மனதைப்பறிகொடுத்தேன்．

உருக்கி எடுத்த இரும்பினால் செய்த ‘ரெமிங்டன்’’ தட்டெழுத்து பொறியில் நான் ஆரம்பகாலத் தீட்சை பெற்றவன்． அதைத் தூக்க இரண்டுபேருட்，ணவக்க நாலு பேரும் வேணும்． நகல் எடுக்கும் மெசின்கள் வருவதற்கு முன்னராே ஒரு காலட் அது．எழு கார்பன் தாள் ணவத்து，கைகணை தணை உயரத்துக்கு தூக்கி，மூச்யசப்பிடித்து＇தேடி குத்தி＇டைப் செப்வதில் நான் ஒரு விண்ணன்் என்று பேர் வாங்கியவன்． இப்படி ஓர் ஆழ்ந்த பரவசத்தோடு நான் தட்டெழுத்து லீணைகள் செய்யும்போது அம்மி பொளிவதுபோல ஒரு விதமாண சத்தம் வரும் எங்று சொல்வார்கள்．

என்்னுடைய மககன் அப்படியல்ல．அவனுடைய விரல்கள் பட்டுத்துணியில் படுவதுபோல மெல்லப்பட்டு நகரும்． விசைக்கட்டைகளில் அவன் விரல்கள் வண்ாணத்துப்பூச்சு． uறப்பதுபோல தொட்டு தொட்டு பறந்தபடியே இருக்கும்． எழுத்துக்கள் திமைரயிலே மின்னி மின்ணி سை கோத்துக் கொண்டு வரும்போது பார்க்க கொள்ளள அழகாக இருக்கும்．

இதில் பல ரகஸ்ய பாததகளை என் மகணே கண்டு பிடித்துக்கொடித்தான்．நான் முன்பே அவற்றை அறிந்திருந்தது

போல ஒர் அலட்சியத்துட் எற்றுக்கொண்டேன்．எப்பl ந நகல் எடுப்பது，கத்தரித்து ஒட்டுவது，தேடுவது，அழிப்பது， எழுத்துக்கணள பெரிதாக்குவது，சிறிதாக்குவது போன்ற நுணுக்கங்கணள எல்லாம் தெரிந்துகொண்ாடேன்．

சொற்பிணழகளளக் கண்டிபிடிக்கவும்，ழி，आ மயக்கங்காை நீக்கவும் சீக்கிரத்தில் பழகிக்கொண்டேன்． ஆணால் என் ๓ण ஆச்சரியத்தில் அடித்தது ஒரு வார்த்றதமயத் தேட்க்கண்டு பிடிப்பதும்，பிறகு அதத மாற்றுவதும்தான்．கதாநாயகனுணைய ดெயா் ‘சந்திரன்’ என்று இருந்தது．அயை ‘ரமே’ என்று மாற்ற முடிவு செய்தேன்． கணிப்பொறியில் அந்தக்கட்ட ๓ளணை டொடுத்ததும் அது ழுப்பத்தாறு பக்கங்கணாாயு்் தேடித்துருலி ‘சந்திான்’ என்றுுபா் வரும் இடங்கかில் எல்லாம் ‘ாமே’ என்று ஒரு கணத்தில் மாற்றிவிட்டது．

இதிஞும் பார்க்க இன்னொரு அதிசயம் காத்துக் கிடந்தது．கறை ஆறாயிரர் வார்த்மதகளூே்கு மேல் நீடிக்கக் ச́Lடாது．கணிப்பொறியில் கட்டணள கொடித்ததும் அது நொடியில் வார்த்றதகஎの எ ண் ணிி்கூ றிவிடிய்．அது மாத்திரமல்ல，எத்தணை பக்கம்，எத்தணை வாிகள்，எத்தணை பாராக்கள் என்று கச்சிதமாகச் சொல்லிவிடும்：இது எணக்கு நல்ல வசதியாக இருந்தது．

இருதுபர்ணன் எ ன் $ற$ அரசன் தமயயந்தியுமைய இரண்ாாா்் சுயம்வரத்தில் கலந்துகொள்ளாதேரி்் விணைகிறான்． தோை நான் ஒட்டியபடியால் அது பின்øல் வேகத்தில் Gோய்க் கொண்டிருக்கிறது．தேர் ஒரு சம தமரணயக் கட்க்கும்போது அங்கே தான்றிக்காய்கள் சூ மைட்கூடடயாகக் காய்த் திருப்பணதக் கண்டாா்்கள்．அப்போது இருதுபர்ணன் தணையuத் திருப்பி ஒரு பார்றவ பார்த்துவிட்டு＇‘பத்தாயிர்் கோlя காய்கள்＇என்று சரிகணா்காகச்் சொன்னாானாம்．அவன் ஒரு

பார்ணவயில் எண்ணணும்＇அட்ச இருதயய்＇என்ற கணல๓யப் யித்து இருந்தான்．இந்தக் கம்பயயட்டடுு் அப்பித்தான் அட்ச இருதயக் கணலயிி் மைதேர்ந்ததாக இருந்தது．

ஆனால் இゅதயெல்லாத்றதயும் சாப்பிி＿க்சூடிய ஒர் அதிசயத்றத அது எனக்காக அந்தரங்கமாக றவத்திருந்தது． அப்போது நான் அதனுமடயய வஞ்சகத்ணதயும்，சூழ்ச்சியயயும் கண்ாடு கொள்ளவில்ணぃ．

நான் அந்த நெம்ந்கணதணை எழுதி முடிக்கும்போது இரவு இரண்டு மணி இருக்கும்．திருத்தங்களுக்கு நேோக திருத்தங்கள் ிெய்து க்றத ஒர் அப்்வ அழகுடன் வந்தி ருந்தது．இப்படியான கணதகள் ஆயிரம் வருடத்திற்கு ஒரு ழுறறயே பிறத்கும் என்று சொல்வார்கள்．பமைவிணயப் பார்த்தேன்．அவள் அயா்்ந்து தூங்கிக்கொண்டிருந்தாா்．மகன்， பால் வடியும் முகத்றதக்காட்டியபடி ஏதோ கぁவில் மிதந்து கொண்டிருந்தான்．இப்பொழுது அச்சடித்தால்，பிரின்ாடர் ‘கர்க்， கர்க்＇என்று ஊணையே சூட்டிவிடிய்．நாணள காணை அணைச்
 படுத்துக்கொண்டேன்．ஆஹா！என்ன மடத்தனமான முடிவு அது？

அடுத்தநாத் அதிகாணலயில் எழும்பி கணிப்பபாறிக்கும்， பிரின்டருக்கும் இணணப்பு கொடுத்தேன்．கம்புயூட்டாை எழுப்பினேன்．நஸ்ல பாம்மை 2 சு்பி விமுவதுபோை＇ஸ்，ஸ்＇ என்று அது உயிர்த்தது．அந்தச்சத்தத்ணத கேட்குக்கொண்ாு இருப்பதே ஒரு தஞி ஆणா்தம்．கணத சேமித்துயவத்த
 இன்ஞொரு முணை விளித்தேன்．அதற்சு கோபம் வந்துலிட்டது． ‘அப்பட ஒரு கோப்பே இல்ணை！＇என்று ஒாே போடாகப் போட்டது．இந்த கம்பயூட்டசfி் ஒரு சனிிய்் என் ணவென்றால் சொன்னணதயே திருப்பித் திருப்பி சொய்மிக்கொண்டிருக்கும்．

ஒருவரும் இல்லாத நேரமாகப் பார்த்து ஒரு நண்ாப் வந்து நூறு ரூபா உங்கதிட்் கடனாக வாங்குகிறார்．அடுத்த நநா்்் உங்கணளப் பார்த்ததேயில்ணை எங்்கிறார்．உங்களூக்கு எப்படி இருக்கும்？அப்படித்தான் எனக்கும் இருந்தது．

முப்பத்தாறு பக்கத்மதபுய் சாப்பிட்டி ஏப்ப்ம விட்டுவிட்டு
 சாட்சிக்குசூட ஒருவருமில்யல．துருவித் துருவி தேடிஞேன்． எब்ஞுடைய யுக்தி ஒன்றும் பலிக்கவில்மல，அந்த கோப்பு இருந்த fியமன்சூட இல்யை．எணக்கு அழுணை வந்துவிடும் போல் இருந்தது．‘தொமை＇என்ற த円ைப்பில் நான் கணிப்பொறியில் எழுதிய ஸுதல் கணத 2ண்ணமலிலேயே தொணணந்து போய்விட்டது．

ஒர் ஏணழப்புலவர்．அவருமைய uரம்பணரச் சொத்து ஒரு பாக்குவெட்டி．உயிருக்கு அடுத்தபடி அவருக்கு அதுதாா் எல்லாம்．விறகு வெட்ட，கறி ரறுக்க，பாக்குச்ச்ச என்று எல்லாத்து｜்குட் அறைத்தான் நூ்லிிிிருந்தார்．ஒருநாள் அறைக் கா6ாவில்ணை．புயவருக்கு மகயும் ஓடவில்ணல．காஷும் ஒடவில்லல．தேடு தேடு என்ற தேடிாார்．

விறகு தறிக்க，கறி நறுக்க，வெண் சோற்றுப்புக்கு
அடசு ணைக்க,

பிறகு பிளவு கியைத்ததென்றால் நாாலாறாகப் பிளக்க，
பறகு．பறகென்ாறே சொறியப்，பதமாயிருந்த பாக்கு
வெட்டி
இறகு முணளத்துப் பறந்ததுவோ？எடுத்தீாாuிற் கொாடுப்பூே！
இந்தக் கதிதான் எனக்கும்．பக்குவமாக பணிியாரம் செய்து பணை நார்ப்பெட்டியில் மூட மாாடாலில் மேறத்து ஹவத்ததுபோல இவ்வளவு கவணமாக இந்தக்கறை๓ை
 முஈார்த்து பறந்துவிட்டதா？

 அவுக்கௌ எழுட்பி＇இாா்்டில் ஒன்று பார்ப்பது＇ธ ธன்று பாய்ந்து கந்தார்．அயார் டொடித்த அந்தரங்க மந்திர வித்றத யெல்லாம் செய்துபார்த்தார்．அது அயையலில்லை，ருணழ யடிiபது ஒல்றுதான் பாக்கி．எல்லாத்ணதயு｜் விழுங்கிவிட்டு ஒரூ கெப்பஞூாடு இருந்தது．இறுதியில் பெண்் கட்புயூட்டர்
 சாமர்த்தியத்ञதக்காா்டினாா்்．அது அப்போது ஓர் அசிங்கமாேள பார்ணவயை அவா் பக்க்் வீசியது．

நாா் அந்தச்சப்பவத்திற்கு பிறகு கணிப்பொறிゅய நிமிர்ந்துய் பார்ப்பதில்யை．அம்தப்பார்த்தால் கொன்றுலிட வேண்டிம் எต்ற கடணை 2 ணர்வு எனக்கு வந்துவிடிட்． முகத்றத மறுபக்கi் திருப்பி்க்கொண்ாு போய்ஷிடிடேன்．அது செய்த நப்யிக்ணகத் துரோகத்ணத என்னால் மன்றிக்கவே முடியiாது．பவித்திரமான எங்கள் குடும்ப சந்தோஷத்திஷும்， அன்ஞியோன்னிபத்திறுட் இப்படியாக ஒரு கீறல் விழுந்து ๗ிட்ட．தே எஎ்றறு எøக்கு வேதணையாக இருந்தது．

தொன் றுதொட்டு வந்த பாரய்பரியப்படி கணதணை திருப்பவும் மகயினால் எழுதுவதென்று தீர்மானித்தேன்． ஆனால் ஆச்ச்சியம் என்னவென்றால் கぁத ‘வா மாட்டேன்’ என்றது．கம்புயூட்டாாட் பணைப்பதற்கு முள்பாகவே கடவுள்


 எøக்கு ப｜த்திவிா விவ்ல்ฒல．

முந்திய காத முற்றிஷும் மறந்துயிட்டது. எழுத் எழுத
 எஞக்கே புரியவில்ஸை. இப்படியாக என்னுமடய எழுத்து உாுியம், கடவுளின் காரு ண்ரயத்தாலும், வாசகர்கள்
 பuால தமைப்பட்டு அந்தாத்தில் நின் றுயோனது.

இந்தக் கஷ்ஷிடகாலத்திலும் என் பகன் அதறுடன் மிகவுட் வாஞ்யசசயாகப் பழகிளாான். மணிக்கணக்காக விமளயயாடிக்

 கணாி்பபொறியில் செய்வாண். கணத சொல்றும்போது 'ம்'
 சொக்லிக்கொண்ாடே இருக்கும். அவன் எதாவது தப்பா்் செய்யும்போதுதான் அப்படி எச்சரிக்கும். என் மகன் அந்த தூரங்களில் 'கோவிக்காதே, கோலிக்காதே' என்று சொல்லி भぁதச் சமாளிப்பான்.

ஒருநாள் நான் வழக்கம்போல தொணめலக்காட்சி பாா்த்துக்கொ ண்ாிிடுந்தேன். மகன் கணிிபபபாறியுட்் சல்லாபய் செய்து கொண்டிருந்தாண். வியளயா Bுவதும், அடிக்கடி
 இருந்தது இந்தக்காட்சி.

தொமைக்காட்சி கதா நாயயிிிின் தொப்புா் பாததேத்தில் ிெய்மறந்து இருந்த நான் திரும்பி மகனுமைய கம்புயூட்டர் திறாயைப் பார்த்ததும் திடுக்கிட்டேன். என் கண்காை என்øால் நம்ப ழுடியவில்ணை. நீத்துப் பூசணிக்காய் போல கொழுத்து தியா முழுக்க அயுத்துக்கொண்டு கிடந்தது என்நுணைய கணத. குண்டு குண்டாண ஏழுத்து; தடித்த தமயப்ப. அதேதான். என்னுணுயய கம்ததான்.

நான் இரண்டு தரம் வாணைத்திறந்து திறந்து లூ4ிேேன். காற்றுத்தான் வந்தது. ‘விட்டிர்ராதே! விட்டிர்ராடே! பlட' என்றற ஈத்திநேன். ஏதோ கன் றுக்சுட்டி ஒன்று அறுத்துக்கொண்டு
 எத்துகிறது Cuாலவும் அது இருந்தது.

என்னூயLய மகன் குவమள டீல்்பான்றகரு நீலக் கண்களை இன்நும் அகல விிித்து என்๓ைப்பார்த்தான்.
 நான் பாய்ந்து கிட்டப்போய்விட்டேன்.
‘இந்த ๓பல் இஞ்ச எu்பிடி வந்தது?’ என்றேன்.
'என்க்கு ஒண்டும் தெரியா து. நா ா் எ ன் ாா ๓டரக்டரியில் தேடிக்கொண்கட வந்தேன். இது வந்திருக்கு. இது உங்காடயா?' என்றான்.

எøக்கு அு்படியே அவணை எடித்து மெொ்்சவேண்குட் Cuால இருந்தது. நான் இன்லொரு தாம் பார்த்தேன். இவ்வாவு தாஞும் என் கணதணை தன் வயிற்றிலே ஹவத்திருந்து இணாம்ட்டு தந்திருந்தது இந்த்் கம்பயூட்ட்்.

பெற்றோஜா எமாற்றி களவாாக ஒடிவந்த காதலலிøயக் கண்டதுபோல ஆணை தூப்பார்த்துக்கொண்ட்ட. இருந்கதன். ஆஞந்தத்தில் என் கண் ணில் நிர் துளூப்பி நின்றது.' 'வந்து விட்டாயா! வந்துவிட்டாயா!' என்ற் மøதிற்குள் 6|ோல்லிக் கொண்டடன்.

நான் கம்பயய்டாாப் பார்த்தேள். அதுவுட் பார்த்தது. அதன் பார்ணவயில் இப்போது சொா்்சம் நட்பு ஞெரிந்தது.


வத்ஸலாணவ நான் மைத்திருப்பதாக ஒரு கொடூரமா6ா வதந்தி அந்தக்காலத்தில் பரவியிருந்தது. Gொறாமைக் காரர்களும், பொ றுக்கிகளும், வயுiறெரிபவர்களுப் செய்த வேலை அது. அந்த வதந்தி அவ்வளவும் உண்ゅையே.

பத்து வயதுப் றையனுக்கும் இதுவெல்லாம் தேவையா என்று சிலா் புத்தியதிகள் சொா்ன்ார்கள். இனை பற்பஞுக்கும், சிவராசனுக்கும் அல்லவா சொல்லியிருக்கவேண்டுி்!

ஒரு பெண் கொஞ்சம் சிவப்பாக இருந்துவிட்டால், கொஞ்சம் கண்களுக்கு மை பூசியிருந்தால், கொஞ்சம் ஒற்றறப் பின் ன ல இறுக்கி வாரி மஞ்சள் ரிப்பன் கட்டியிருந்தால் உடனே இப்படியாா கழிசணை எண்ணணங்கள் தோன்றவேண்டுமா? அவணள வணைக்க என்ன பாட்டல்லாம் பட்டிருப்பாா்கள்!

இவர்களூக்கெல்லாம் நான் செய்த தியாகத்ஜைப்பற்றி என்ன தெரியும்? வார்ச்சட்டை போடுவதையே ந़ிறுத்தி விட்டேன். என் அப்பா என்றால் மகா •தீா்க்கதரிசி. நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு எரன்ன நடக்கும் என்பறை முன்ன தாகவே கணणித்துக்கュறிவிடிவார். நான் வளர வளரப்போடு வதற்கென்று இரண்டு அங்குலம் இட்ம் விட்டு தொள தொளவென் று நெத்த வார்ச்சட்ணைணை நான் போட மறுத்து விட்டேன். ஓரேயடியாக் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன். நான் சொன்னால் சொன்னதுதான்.

இதுமட்டிமா? பத்து வருடங்களாக செய்யாத ஒரு காரியத்னதயும் நான் வத்ஸலாவுக்காக துணிந்து செய்தேன். காலை வேளைகளில் அம்மா என் கன்னத்றை நசுக்கிட்பிடித்து கன்ன உச்சி வாரிவிடுவாள் அல்லவா? அதைக்சூட தடை செய்துவிட்டேன் என் சொந்தக்கையால் தலையை மேவி இழுத்குவிடக் தொட ங்கியிருந்தேன்.

இதுவெல்லாம் பற்பஞுக்கு்், சிவராசனுக்கும் எங்பே தெரிந்திருக்கப்போகிறது! அது மாத்திரமா? வத்ஸலா எங்கள் வளவுக்குள்தான் ஒரு குடியையில் வசித்து வந்தாள். தேசவபழமை என்று ஒ்்று இருப்பது இவர்களுக்கு தெெெயாரதா? எணக்கில்லாத 2ரித்தா?

வத்ஸலா குடுய்பம் வந்தேறு குடிகள். பஞ்சத்தில் அடுட்டு வந்தவர்கள். எங்கள் வாவின் ஒரு மூறலயிிலேயே குடிமசபோட்டிக்கொண்டு இடுந்தார்தள். வத்ஸலாுுயைய அப்பா முன்னொாு கா லத்தில் வண்டியuாட்டி பியழத்தவவரா்். ஒர் உணைந்த வண்டியும், தட்டியுட்டுச் சாமான்களுமாக வந்து சேர்ந்தவா்்கள.

இலந்தப்பழம் பொறுக்குப்போதுதான் அவள் எணக்கு பரிச்சயமாாாாள். அவளூணைய பாகபாணட நிநறய பழங்கக் சேர்ந்ததும் ஒரு சருவச்சட்டியில் தண்ாணீர் ஊற்றி அவற்றை பொடுவோம். ஆர்க்சியெடிம் கண்ாிிிிிக்கத் தவறிய ஒரு சித்தாந்தத்øத நாா்் வெகு கவஎத்துடன் அவஞக்கு விளாக்குவேன். பழு அரித்த பழங்கள் எல்்லாய் மிதக்கும்; நல்ல பழங்கள் கீழே போய்லிடிம் என்பதுதாஜ் அது அவள் கண்கள்
 யாருூ்் அவளுடன் பகி்்்்து கொண்டது கிறLயாது.

அந்த வயதிதும் நாா் தயாளா குணம் பணைத்தவன். பாா்த்துப் பார்க்க மாட்டேன். மிதக்கும் பழங்கத் எல்லாவற்ணை யும் வத்ஸலாவிடம் கொடித்துவிடுவேஞ். அவளூக்கு உற்சாகம் தாங்காது. அுப்படியா ஒரு சமயத்தில்தான் அவள் எனக்கு ஒரு ரகஸ்யம் சொன்னாள்.

அவளூணடய மாடி வரப்போகிறதாம். வண்டி இழுத்து ஒய்வுபெற்ற யாடு அது. பாாமாிப்பது கஷ்ட்் என்றுபியால் இப்ப நூறுமாதமாக அळத ‘எருக்கட்ட' விட்டிருந்தார்களாம்.

அந்த மாடு திரும்பி வரப்போகிறதென்பதில்தாா் அவளுக்கு எவ்வாவு சந்தோஷி்். அதிகாமலயில் விரிந்த நந்தியா வட்ஜட்்பூ போ๙ அவள்ணைடயய முகம் மலா்்்திருந்தது.
'எருக்கட்ட' விடுவதென்றா இ்்ப்ப ஒன்றுக்குு் உதவாத மாட்ணட கொா்ாடுடோய் வயலில் விட்டுவிடிவ்ார்கள். அதுவும் அ்்கேயிிருக்கும் பு்்பூண்ணட சாப்பிட்டு உயிஜாப் பிடத்து மவந்திருக்கும். பிரதியுபகாரமாக தன் ஞுமைய சாேயுf|மயத் தாராளமாகத் தந்து வயலு்்கு எரு சேர்க்கும். ณนல்ஷ் நடவி முட்்தது்் மாட்ணட வீட்டுக்கு திருப்பி விடு|வார்கள். இந்த ஏற்பாடு retired மாடுகசூக்கு மிகவும் வசதியாக் இருந்தது.

ஒரு மாட்டிட்் அந்நியோன்யமாகசப் பழகுு் சந்தர்ப்பம் எゥக்கு இதற்தமுன்பு கியடத்ததில்ஸை. அதுவும்


ஆणால் அந்த சாதாரண ஆஞைக்புக்சூL பல แில்லங்கங்கள் ஏற்படலாய் என்பது எద் சிற்றறிவுக்கு அ்புாது எட்டவில்ண๗.

சிவக்கிொழுந்து மாமா எங்கள் வீட்டிக்கு எதிி் வீட்டில் இடுந்தォர். பர்ம்பர பாட்டு வாத்தியார். வெரிக்குந்தில்

 எங்கணா அ:்டே இழுத்துலிடிம்.





 வெக் சகமாக இருக்கும்.

அது மெதுமாகத்தான் ஆரம்பபாகசு்．ஒரு மகயகலத்து
 விரிந்து கிமிள விட்டி பெருகும்；எசிர்பாராத விதமாக

 நாங்களும் எங்களை ஆசுஷாசப் படித்திக் தொள்i்டோம்

இணை முடிந்ததென்றா ஹும் கோธில் மணfியின்： கார்மவபேபால அந்த நூாதம் மாதிலே கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒடிக்கொண்ாடL இருக்கும்．

மாாாா கண்ாணணத் திறப்பார்．
 இது என்ø ராகம்，மாமா？＂
＂இது மார்க ஹிந்தோளா்்；அட ழுடியயக் சஎன்ாடிலிடிக்க ழுடியாதபடிக்கு ஒர் அப்்வமான ராகப்．ஆயுள் முழுக்க சாதகம் செய்தாஹும் இந்த ராகத்தில் மணறந்்து கிடக்கும் கூட்சும்்கணள ஆழம்காணா ழுிியாது．எணக்குப்பிித்த ாாக்்．＂
 போடேன்．Gேசாக இருக்கும்．அவள் நடந்து வந்ததாகயே कொியா து；மிதந்ததுபோல படிய்．மஞது எதற்கா்கவோ ஆஞ市தத்தில் துள்ஞூம்．

எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு விடேஷி்．இாண்்ுு நாா்：க்குு
 நிலத்திம் தேந்கி நிற்காது．மண் 2றிஸ்சி எலித்துலிடிம்．கால் பதித்து நடக்கும்போது மெத்தென்று குளிர்ந்திருக்கும்． வெள்எா் ஒடி மண்நெெல்லாப் வார் வாராகி வரி்கசுதிணரக் கொடுபோல ர்்மியமமாக இருக்குப்．சின்னச்சின்ணக் காளாா்்க ளெல்லாம்ம்சூரியணப் பார்ப்பதற்கு குதித்துக்கொா்்டு
．முத்துலிங்கம்




 ‘ஸ்க்，‘ஸ்க்’ என்று சூட்பிட்டாள்．நூனும் மாட்டடட்பார்க்க ஆவญுட் ஒடணேன்．
 இருக்கும் என்றுதான் நுமைத்ழேன்．ஆஎாாவ் நாா்்＇கண்ட காட்சி என்ணனத்தூக்கி அடத்தது．
 மவக்கக்சூட திாாணण இヘ்லாமல் கீழே தொங்கiப போட்டுக்கொண்டு நின்றது．கழுத்திடை உள்ளா வொங்கு சணத நிலத்தில் முட்டயது．முதுகு நிறறயப் புண்கள்．அதில் டொய்க்கும் ஈக்கமளத்சூட விரட்டக்சூட அதத் வாலில் தென்பு இல்மல，பொட்டுப்பொட்டாக மமிர் எல்லோட் 2திா்ந்துவிட்டது．பயோதிகத்துக்குப் ாாட்டுக்குப் நடL．ந்த சซ்ாமடயில் வயயோதிகட் நெயன் றுவிட்டதத．

பொத்துப் பபாத்தென்று சாணா்்போட்டு ஒரு கலன் ழூத்திாம் பபய்ததேியாழிய வேறு ஒன்றும் பெரிதாகச் சாதிக்காமல் நிய் றுகொண்டிடுந்தது．

பேயறறந்தது பuாலக்கிடந்த என் முகத்யத வத்ஸலா கண்டிரேக்கவேண்டிம்．
＂எண்øடா，உぁக்குப் பிடிக்கேல்லியா？＂
＂இல்ணல，இல்ணல，மாடு நல்லாகத்தான் இருக்கு． ттө் ォட Cபா்？＂


இப்பட் சொல்லிக்கொண்டே அதன் தொங்கு சாதயைத் தடவிவ்ட்டாள், வத்ஸலா. சப்போது டாடு தமையை உயர்த்தி அவள் முகத்தோடு வந்து செல்லமாக உரசிக் கொண்டது.

அந்த ஒரு கடচர்்திலேயே வத்ஸலாவின் இதயத்திற்குள் பகுவதற்கு இலகுவால வழி மாட்ட்ன் வாணலக்கெட்டியாகப் பிடிப்பதுதான் என்பது எனக்குப் புரிந்துவிட்டது.
 வடிவாக இருக்கு!"

ராழு தம்~ாயப் படபடவெென்றறு ஆட்டியது. கழுத்து
 !ிிரத்கலாம், ஆூாால் புத்தி இன்நும் மு:घறிலும் மழுங்க6பில்லை என்ப60)த நா்்் கம்்டு|கொண்டேள்.
"भintar!"
" அம்மா!"


"சிங்கம்"
"முருகஞறுக்கு?"

"சிவபெருமானுக்கு என்ன. бபாகனம்?"
"ரிஷும், காளளமாடு"
"அப்பா!"".
"என்னடா! இனி கா ணுயு. நித்திம் கொள்."
"G்ஸ்லை, அ்்்ாா! மூருகனுக்கு மயில். அது சரிதான்,
 ஈfி. யமனன்க்கு எருயமக்கடா. அதுவும் பொரதத்தப்தான்.

"" அதுவந்து, மாட்டுக்கும் மणிதனுக்கும் பuflய தொந்த்் இருக்கு. பசுமாடு பால் தரும்; சாணத்தால் வீடு மெழுகலாா்; வறட்டி தட்டலாம். காணள் மாடு என்றாவ் ஏரிலே பூட்டலயாம். வங்டியில் கட்டி இழுக்கலாம். அதனுயL.ய தோமலலக்சூட செருப்பாக உபமுாகப்படுத்தல்ா்். மாாுு அவ்வளவு 2தலி மणிததனுக்கு. அதுதா ன் சிவபெருமான் அதற்கு நன்றி


"அஸ்மா!"
"இடிக்காாத, சும்ian பLடா"
அ்ம் சொன்ன கணத எனக்கு சரியாகப்படவில்ம๐. ஒரு பக்கத்கொம்புக்கு சிவப்ப சாயயும், மறுபக்கத்துக்கு
 அப்படி இருக்குமா? அடுத்த நாள் வத்ாலலாவிடப் இமதப்பற்றி கேட்கடேய்ாடுமொ்று நிஈைத்துக்கொா்்டேன்.

தொங்கு சாதயுய், பா ாமாகப்பிளந்த முதுகுப் புண் றுடனு்் அந்த மாடு என் கனவில் வந்தது. தமலமைத் தமலமய ஆட்டியது. என்ஜைப் பரிதாபமாகப் பார்த்து முமறயிட்டது. நான் விழித்துப் பார்த்தபோது பாய் எல்லாம் நணぁந்்ு இருந்தது. மெெ்ளா நகா்்்து அம்மாயை அணைத்துக் கொண்டேன்.
$\pi ா$ (ு) ஒரு சாதுவாண மாடு. அதுவும் ஒரு காலத்தில் நல்ல கம்புாமாகத்தான் இருந்ததாம். ஆणால் centre of gravity யற்றி அதற்கு ஒரு இளவும் தெரியாது. ஒரு நாா் வண்டி

நிறறய சசங்கல் அடுக்கி இழுத்து வந்தபோது வண்！ி குணை சாய்ந்துவிட்டதாம்．ஒயூ காலில் நல்ல அடி．அன்று படுத்தத தான்．அதற்குப்பிறகு ராயு வண்டி இழுக்கவேயில்ணலயாய்．

அடுத்தவேணைச் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்முது என்ற கம்மை இல்லாமல் ராடு தள்ளாடியபடியே மிற்கும்．அதற்கு தீøி தேடுவது எங்கஞூ்்கு வேணலயாகிலிட்டது．இதற்கு எபத்ஸலாவின் பெற்றோர் அவ்வளவு கவயலப்பட்டதாகத் ிதேரியம்ில்ணை．மாடு காற்றறக்குடித்து சீவிக்கும் என்று அவர்கள் கதூதியிரூக்கலாம்．

நாங்கள் கிரமாாக ராமுவுக்கு புல்லும்，பலாவிமலயும்，
 தவிT supplementary சத் தூணவாக கழுநீ゙ர்்தண்ா ணியும் கொடுத்துவந்தோம்．தவிடி，பிண்ணாக்கு என்பதெல்லாம் உ யர்ந்த ரக பா゙டுகளூக்கென்று ஏற்பட்டது．ாாமு போன்ற ォळழ மாடுகளேக்கு அது கிணடக்க வழியே இம்ணை．

எங்கள் வாழ்றாளிி் கணிசமான ஒரு Uகுதி இப்பட
 இரருந்தது．‘தொட்டுப்பாா்，தொட்டுப்பாா்’ எஎ்்று வத்ஸலலாதான் உற்சாகப்படித்தினாா்．நான் தொட்ட இடத்தில் அதன் உடம்ப சுழி வந்தது எஞ்் விரஞும் சூசியது．

ஆசு ஆசென்று அது கழுநீர் குடித்து புடிக்கும்வாை காத்திருட்து பார்ப்போ்்．ரயில் எஞ்சின்போல் மூச்சு விட்குக்கொண்ாடே குடிக்குய்．அவசாத்தில் சிய நேரங்கைかில் மூக்ணக உா்ளளா நுயழத்ததும் தண்ா ணீ fில் கு｜ிி்கள் மேலே வந்துவிடி்்．தணைய๓иப் பலமாக ஆட்டிம்போேுு திவணலகள் எல்லாம் எங்கள்்ேே்் தெறிக்கும்．

ஆனால் ராடு மிகவும் சிரமப்பட்டது படுப்பதற்கும்， எழுந்திருப்பதற்கும்தான்．படிப்பது என்று தீர்பாரேித்துவிட்டால்
 க்ழே இறக்குட்．தணரபில் இருந்து இரண்டு சாண் உயாம் இருக்கும்போதே அதன் பெலன் எல்லாம் த்ர்ந்துபோய்விமிட்．
 விழுந்துவிடும்．

எழுந்து நிற்பதென்றால் இன் னும்ச்．L．உபத்திரவவ்．சாி கணக்கাக ஐந்து நியிடங்க்ா ォடுத்துக்கொா்ளளும்．

ராயு வேகமாக ดடகலிந்துகொண்ாடே வந்தது．முதுகுப் புண்களும் ஆறுவதாகத் தெரியவிi்்ணய．அயை அலிழ்த்து விட்டு எங்கள் வளவிலேயே கதியால் ஒரங்களில் கிணடக்குய் புல்ஜ๓ச் சாப்பிடவிட்டோய்．அதன் பின் ஏாலேயே மினக்டெட்டோம்．எங்கள் முயற்சிணை எப்படியும் முறியிித்து ஷிடவேண்டுய் என்று ராமு பாடுபடுவதாக எங்களூக்குத் தோன்றியது
＂வத்ஹ＂，உ னக்குத்தெரியுமாடி？சிவபெயுமா ஞுமைய வாகணப் ரிஷிபம்，காணாเกா（ு）என்றறு．＂
＂தெரியும்டா．கடவுளுணைய வாகனம் கடவுளுுக்கு சமாோம்டா．என்ゥ செய்แிறது．எவ்வாவுத்ான் சாப்பாடு｜ போட்டாலும் ராமு இப்பட மெலிந்துகொண்டே போகுது． எซ்ஜடா செய்வம்？＂

அப்போது ஒரு யோசணை ழோன்றறியது．அபூர்வடமான கெட்ட யோசணனகள் எஞ்்கு ULULவென்ற வருய்．இரவு
 மேயவிடுவதென்று சதியாாக டுடிவுசெய்பதோம்．

இரண்டு நாள்வゥர இந்த சதிணய யாருமே கண்டு கொள்ளவில்ணை．மூன்றாவது நாாள் மாடு திரும்பிவப்துவிட்டது． பணைமட்மையால் யாரோ மாட்ணட்்போட்டு வெஞதத்திருந்தார்

கள்．காகங்கள்் இணைப்பா றுவதற்காகப் பணடக்கப்பட்டதில் மதேல் எல்லாட் உரிந்து சமத வெளிிய தொங்கியது என்ஞ கோலஸ்！பணழய புண்களூடன் இப்பபாழுது பததப்புண்களளும் சேர்ந்துகொண்டன．

இன்னும் பய யோசண๓கள் என் மககசசம் இருந்தளா．
 கெடித்துவிட்டது．

நான் மாட்டு வேணை செய்வறதயும் வத்ஸலலாவுக்காக சொந்தக்ணகயாா் சாணா்் அள்ளிப்போடுவகதயும் அம்மா ஒரு நாள் கண்நு｜விட்டாள்．அம்மாாவுக்கு வந்த கோபத்றதப் பார்க்கவேண்டும்．அன்று வீட்டிலே எøக்கு நல்ல சாத்துப்பிி கிஜடத்தது．
＂＇பெரிய கணையில் இருந்து வந்து பார்த்துவிட்டு போயிருக்கிறாங்கள்．கசாப்புக்கு போற மாட்டுக்கு சாணம் அம்ளூறியா？＂

அம்மா பிடரியில் அடதத்துமிட்டாள்．அடி பரவாய்ள்க்ணை． தாங்கக்சூடியதுதான்．ஆனாா்் வத்ஸலா？கசாப்புக்கணை விஷியம் தெரியவந்தாஷ் அவள் மøம் என்ன பாடிபடும்！
＂பாமா，எண் அப்பா கேட்குட்புயேூு காம்போதி，தோடி， மோகணம் என்றெல்லாம் பாறலகீர்களே！ஆஙாா்் 2ங்களுக் காகப் பாடும்போது இதே ராகத்ணத நீங்கள் திருப்பித் திருப்பி பாடுறீங்கள்？வேறு ராகம் பாடமாட்டеந்களா？＂

மாமா என்றைக் கொஞ்சநேரம் அப்படியே பார்த்துக் கொண்டிடுந்தார்．
＂காட்லபாதி，தோடி போல இது பணக்கார ராகம் இฝ்ணல．இது என் போன்றவ்்களூக்காக ஏற்பட்டது．เார்க

ஹிந்தோாா்்．லேசில் இமைத வசப்படுத்த ழுடியாது．மிக்க பிரயாாசப்படடேேண்டுய்．இது மகவசமாகிலிட்டால் சங்கீத தேவேதயே அடியை งன்றுதான் அர்த்தம்．＂

பாமா பாடியாா்்．அப்த ராகத்தின் எடிப்பும்，விிிவு｜்， விஸ்தாரங்கஞும் புதியயைகளாக இருந்த6ா．மலா்்்சர்்்கள்
 டபரூகிக்கொண்ாட போணது．
＂மாமா，இந்த ராகத்தில் அப்படிஎன்்ன விசேஷட்？＂
＂அப்பிடிக்தேள்．இதன் ஆரோகணத்தில் ஏழு ஸ்வாங்கள்．பாா் இப்படிப்டோகும்．＂

๓・ヘி க ம ப த เி ஸ்
＂அவஞோகண்த்தில் ஸ்வரங்கள் இப்படி திரும்பும்．＂
ஸ் 国தレக ஸ
＂கவனித்தாயuா？திரும்பி வருப்போது ரி கிணடயாது． அதுதான் விசேஷம்．＂
＂அது சff，மாமா．நேற்று இதே ராக்் Cேறு யாதிிி இருந்ததே！இண்ாேடக்கு இப்பிடு இருக்குதே！இது ஏன் เாเюா？＂
＇அதுதான் trademark．மோனலலிசா சித்திரத்றத யாா்் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் அுுு அவர்காையே பார்ப்பதுபோல இருக்கும்．மமோாரஞ்சிதப்பூ நியぁத்த வாசத்றதக்கொடுக்கும்． அதுபோலத்தான் இந்த ராகமும்．குதூகலபாா நோரந்கதかில் இந்த ராகத்றதப் uாடிஸ்டோது ஏந்தோனஷமாக இருக்கும்．வேறு சமயங்களில் ！nøதுக்கு வெகு சாந்தமாக இருக்கும்．இன்னும் சில நேரங்களில் சோகைாக இருக்கும்．அதுதான் இதன் தனித்தற் ๓ம．＂

அब்று மாடாவுட் வவெகு நேரம் இருந்தோம்．ராக



 திளும்பிமேன்．அன்று அவஞக்கு எப்படியும் ருபுயைப்பற்றி


 மனம் ஒரு நாளும் அநுபவித்திதாத ஒரு வித பூாயயாயாண अஆமதியில் அல்லவா கிடந்தது！

எங்கள் பள்ரிக்கூடடத்தில் படிக்கும் லபண்கள் Ыநதாகை

 கொள்ளுங்கள்．அதிலே ஒரூத்தி வத்ஸலா．மற்றது பத்மாதபதி．
 வைத்துக்கொண்டு வருவாள்．


 சுட்வமாகப் டபசுவாள்．அகவ்் என்ஞோடு கぁைத்தால் பற்பனும் ச்வயராசனும் வயிறெரிந்து சாவார்கள்

வத்ஸலாேிடம் ஒரு ๓தயல்பெய்ட இருந்தது அதற்குள் நதயல் சாமான்கள் ணவ்த்திருந்தாாாா எண்பபது பரம ரகஸ்யம்． ஆனால் அது ஒரு அட்சயノ புர்த்றிற்．அயதத்்திறந்து வத்ஸலா

 சாப்பிடவில்ணல，ஒருக்தா்்கந்து பாரடா．＂அதற்சிமடயயில் அவள் கண்களிில் நீர் கோக்த்துவிட்டது．

அன்று பி்்நோமே போஞேன்．நுான் என்の மாட்டு｜ ゅவத்தியாா？மாட்ணட மேலேயும் கீழுயும் பார்த்தேன்．மாட்டின் அந்திமம் நெருங்கிலிட்டது．என்பது என் சிற்றறிவுக்குக் சூட்் தெரிந்துவிட்டது பாட்பபோல சிடிக்கிடாமல் வந்து என் முதுயைத் தொட்டாள்．திரும்பிப்பார்த்தேன்．உட்்பு குதுங்க ஸேதுதட்ணடக் கடித்தபடி வத்ஸலலா நின்ற்கொண்டிருந்தாள்．

ஆனால் எங்களுக்குத் தெரியயாமல் வத்ஸலாவின் தகப்பனார் ஒரு காரியம் பண் ணினார்．தரித்திரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கடவுள் தந்திர புத்தியயயும் கொடுத் திருப்பாா்் போஇும்．மாகு இறந்துலிட்டால் தோல் விமைக்குத் தான் போகும்．உயிரோடு இருக்கும்போது விற்றுவிட்டால் ாாத்தலுக்கு இவ்வளவு என்று கொடுத்துவிடுவார்கள் என்பது அவருக்குத்தெரியும்．

அடுத்த நூா் அதிகாணலயிலேயே மாடு போய்விட்டது． வத்ஸலாணவப் பார்க்கமுடியவில்மை．அவளுமடய உற்சாக்் எல்லாப் மணறந்துவிட்டது．மாட்ஜை எருக்கட்ட தொண்ாுு போய்விட்டார்கள்．எப்படியும் திரும்ப வந்துமிடிய் என்றுதான் அவள் நியைத்துக்கொ ண்ாடிருந்தாள்．$\quad ~ எ க ் க ு த ் த ெ ர ி ந ் த ~$ உண்றமோய நூான் சூறறவில்ண๐．
＂ஏண்டா，ராமுவுக்கு தினய்திதினா் தவிடு，பிண்ணாக்கு สல்லாต் ธைบப்பார்களா？＂

## ＂ゅவப்பாங்கள்，மவக்காமல்？＂

＂ இ囚்ゅலயடா，ராயு கிழடாகிவிட்டது．எழுந்து நிற்பதற்குசூட அது சிரமப்படிம்：நலல்லாய்ப் பார்ப்பாங்காா？＂
＂பார்ப்பாங்கள்＂
＂‘ஏண்டா，முதுகியே எல்லாா் இருக்குமே；இப்ப காய்ந்திருக்குமா？பாவயமா！＂

வத்ஸலா ராங்கியான பெண்ா．என் னதான் வறுயமயிி் வாடிமாாறும் அவள் தன் ஏழ்மைமய வெளியே காட்டியதே இல்ஸை．சிரிக்கும்போது முத்துப்பல்வரியை பளிச் சிடும்． இரண்டு ஈககணளயும் இடுப்லிலே ணவத்துக்கொண்டு அவள்
 தோன் றும்．

அந்த வத்ஸலா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறறந்து கொண்டு வந்தாள்．மாடு＇வருப்，வரும்’ என்று வாசணலப் பார்த்துக்கொண்டL இருந்தாள்．எத்தணぁயோ தடமவ சொல்லிவிடலமா என்று பார்த்தேன்．அவ்வளவு நெரியம் எஎக்கு வரவில்மை．

மமழி சோவென்று அடித்து கால் ゥவக்குப் இடமெல்லாம் மெத்தென்று இடுந்தது．வாரடித்து நிமமெெல்லாா்் சிவப்ப நிறமாகவும்，வெள்காள நிறிமாகவும் கோடுபோட்டுக் கிடந்தது．தும்பலப்பூச்சிகளெல்லாம் வந்துவிட்டø．காளான்கள் குணட விிித்துவிட்டぁ．வத்ஸலா திøம்தினம் கழுநீர்த் தண்ரணியை மைத்துக்கொண்டு வாசலிலே காத்திருந்தாள்． மாடு இன்னடும் திருப்பவில்ண๐．

மணழக்க்ா மந்களில் இணசணை அநுபவிப்பது வித்தியாச மாக இருக்கும்．வெள்ணளப்படுதாவின் ணசத்திிிிகன் லாவகமாக தூரிணகணை இழுத்ததுபோல அந்த நாதமாணது வெகு தூரப் வぁை கேட்கும்．மாடாவிி் கண்ட－த்தில் இருந்து புறப்பட்ட இணை நூாலு தியசகணளயும் சென்றற நிரபப்ப ஒருவித பிரயத்
 பரவசப்படுத்தியது．

மார்க ஹிந்தோளம்தான்．ஒரு சிறு புள்かியிலிருந்து கோலம் போடுவதுபோல அந்த ராகம் விரிந்து விிிந்து கொண்டுபோனது．அப்படி நுட்பமாான சங்கதிகணள நான்
．भुயுளில் கேட்டதே கிணடயாது．மøறத 2ருக்கும் சோகம் ஈவ்லியது．ராகம் மேல் ஸ்தாயிக்குப்போய் தொட்டபோது வயிற்ணற என்ஈவோ செய்தது．

வத்ஸலாவின் கண்கள் பாபளத்தன．இண் நும் கொஞ்சம் போாால் அழுதுவிடுவாள் போல இருந்தது．

ராக ஆலாபயையை முடித்துவிட்டு சிவக்கொழுந்து மாமா பாடத்தொடங்கிஞார்．
＂சఎமேலாா சாஹேத ராடாா
ச๐மே๐ாா＂
இணை தரும் மயக்கத்ணத அநுபவிப்பது ஒன்று； அர்த்தத்ணத அறிந்து ரசிப்பது வேறு இணசயின் சூட்சுமத்ாத 2ணர்ந்து அநுபவிப்பது இன்னொரு வணக．இந்த மூன் றும் கமந்த நியைய｜ல் ஏற்படுட் பரவசம் ஒரு தனி அல்லவா？

மாமாவின் உடல் ிெல்ஹ மெல்ல அயசந்தது．ஒரு பச்ணைக் குழந்ணதயை அணைய்பதுபோல ராகத்தோடு சேர்ந்த அவருணடயய திரேகட் ஆடிக்கொண்டிரூந்தது．
＂சலமேமாாா சாஹேத ராமா
சณமே๗ரா＂
 உதாசீணம்？என்னாா் இனியும் உன் பிரியை தாங்கமுடியாது．．．．＂

தூற்றறம்பது வருடங்களூக்கு முன் øாா் இந்தத் தியாகாாஜா் எங்களுக்காகவே பாடி மைத்துவிட்ட்ப்போனது Cuாr இருந்தது．

சில நிபிடங்காளில் டாாடாவின் உடம்ப வெடவெடென்று リுமா்கியது．கண்களில் தாணா தாணரயாக நீர் கெொட்டியது．

பாட்ணட உன்னிப்பாகக் கேட்டிக்கொண்ாட வந்தேன். ஆரோகணத்தின்போது ஏழு ஸ்வரங்களூம் இருந்தன. அவரோகணத்தின் போதும் அதே ஸ்வரஙங்கள்தான், திரும゙பி கீழே வந்தø.

ரிஷிபம் மட்டும் திரும்பவில்ணல.
உடிட்ப

## $\star \star \star$



எஎக்கு ஒரு ஒன்றுவிட்ட அக்கா இருந்தாள். வெகு காலத்திற்கு முன்பு. சொற்ப நாட்களே அவளூடன் நான் பழகதேர்ந்தாலும் என்னால் அவ๓ை $1 ற க ் க ம ு ட ி ய ா த ு . ~$ கொஞ்சக் காலம் சென்ற பிறகு அவர்கள் எங்கோ நாங்கள் எங்கோ என்று பிாிந்து விட்டோம். பிறகு அவள் என்ன ஆனாள் என்று எணக்கு தெரிய வழியே கிணடக்கவில்யை.

சடீபத்தில் ஒருநாள் பபநாநாறு படிக்கும்போது, ‘2டிம்புரித்தன்ங வென்பெழு மருங்கிற் கடிய்பின் கடும்பசி' என்ற வரிகள் வந்ததும் • அவள் ஞூாபகம் எனக்கு பணழயபடி வந்தது.

மோந்ததும் வாடிவிிுமாா்் அனிச்சம்பூ. அப்படித்தான் சரசக்காவுணடய மேமும். மிகவும்் மெல்லியதுு. இரக்க சுபாவம் கொண்டவள். சிறு துன்பத்மதக்சூட அவளால் சகிக்கடுடியாது பூணைக்குட்டியோ, நாய்க்குட்டியோ கண்ாணில் பட்டால் எடுத்து ணவத்துக் கொஞ்சுவாள். பிச்ணசக்காரர்கள் வந்தால் மகநிமறறய அள்ளிப்போட்டு தாபிடட் பேச்சு வாங்குவாள்.

எவ்வளவுக்கு இாக்க சுபாவம் இருந்ததோ அவ்வளாவுக்கு பிடிவாத குணமும் கொண்டவள். 2டுட்புப்பிடி என்று சொல்வார்களே, அப்படி. ஒருவராழுப் அவணள அயைக்க இயலாது.

அப்படிப்பட்டவம் காதல் வயய்பபட்டதும் என்ண மாதிரி டாறிலிட்டாடா!

அவா்கள் தீட்டில் எல்லோரும் மாமிச பட்சணிிகள்தான். சாசக்க்ா மாத்திரம் மாக்கறி 2 ணவுதான் சாu்பிடிவொள். எப்பித்தான் டாக்கறி உ ணவுக்கு மாறிøாா் என்ற பூர்வீகம் யாருக்கும் தெரிியாது. ஆஞால் அவளை மாமிசபட்சணிியாக்க அவளூணைய தாயார் செய்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் அவள் மசிந்து

முத்துலிங்கம்
கொடுக்கவில்லை. அரக்கியர் நடுவே தவம் கிடந்த அசோகவனத்து சீதைபோல பிடிவாதமாக இருந்துவிட்டாள்.

சரசக்காவுடைய முகம்சூட இப்ப மறந்துவிட்டது. நினைவில் இருப்பதெல்லாம் அவளுடைய மூக்குத்தான். செதுக்கி ஈவத்ததுபோல அழகாக இருக்கும். எறும்புசூட போகழுடியாதபடி சிறிய துவாரங்கள். சிரித்த கண்கள். அவணை எப்பவும் ஈாமாகிக் கனிந்துபோய் இருக்கும்.

ஒரநாள் நாங்கள் ' தொக்கான்' விாளயாடிக் கொண்டிருந்தோம். அந்த விளையாட்டில் அவளை விழுத்த முடியாது. கொக்கானுக்கென்றே பிறந்தவள்போல ஒருவித ஆவேசத்துட்்தான் விளையாடுவாள்.

கொக்கான் விளையாடுவதற்கென்று அக்கா நல்ல வழவழப்பா கற்காை பொறுக்கி வைத்திருப்பாள். கோவிலுக்கு நேர்ந்துவிட்ட சேவல் ‘வதக், வதக்’ என்று கொத்துவதுபோல அக்கா வி๓ையாடும்போது கற்களை கொத்திக் கொத்தி எடுத்துவிடுவாள். கற்கள் பரவிக்கிடந்தால் முழங்கால் நுணியில் இருந்து கைகளை ஒரு விசுக்கு வீசி அவற்றை அள்ளிவிடுவாள். சவுக்ணக சொடுக்குவதுபோல அவள் விரல்கள் வேகமாகப் பாயும்.

அப்போது என் ஞுடைய முறற. ‘பட்டித்தள்ளூம்’ முறற. வழவழப்பான கல் ஒன்றை எடுத்து சூゥை முகடு வரைக்கும் மேலே எறிந்துவிட்டு கைவிரல்களைக் குவித்துப்பிடித்து ஏந்திஞேன். அப்பாடா, ஒரு தத்து கழிந்தது! ஏந்திவிட்டு சரசக்காவைப் பார்த்தால் அனணைக் காணவில்லை. மாயமாக மゅறநந்துவிட்டாள்.

இந்தப்பெண்களுக்கே சத்தம் செய்யாமல் ஒடுவதற்கு வராது. நாங்கள் ‘கண்ணாரே கரையாரே’ ஒளித்துப்பிடித்து

‘சிலுங், சிறுங்’’ என்று காட்டிக்கெொடுத்துவிடிய். எப்பொழுது விமளயயாடினாஹும் அதில் வெற்றி எனக்குத்தான். எப்படி இவள் திடிரென்று மாயமாாய் போனாள்? சிமிக்கிடாமல் Lமேறந்து விட்டாตே!

நான் திரும்பிப் பார்த்தேன். இந்த அக்கா இப்படி மாயமாக மஜறந்ததற்கான காரணம் அங்கே ணைக்கிளில் வந்துகொண்டிருந்தது. சிங்கப்பூர் மச்சான்தான். அவளூணடய சொந்த மச்சான். பாபளவென்று மினுங்கிய ஜைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தான். நாலு கண்ணாாடிகள் பூட்டிய மைப்பlட. வண் ணா வ๓ளயங்கள் போட்ட சில்லுகள். குதிஈா டீது ஆரோகணித்து வரும் ராஜகுமாான் போல வந்து கொண்டிருந்தான்.

சிங்கப்பூர் மச்சான் எனன்று पெffசாகப்பேடே ஒழிய அவஞுக்கு சிங்க்ப்ப்் எந்தப்பக்கட் என்றுசூடத் தெரியாரு. தகப்பன் சிங்கப்பூரில் வேணை செய்து பென்சன் எடுத்தவர். ஊரிலே வந்து நாஹு காணி வாங்கி, வட்டிக்கு பணட் கொடித்து வசதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். இந்த வட்டிக்காசில் குளூகுளூவென்று வளர்ந்து வாலிபு் குன்றாயவ்் இருந்தான், இந்த மச்சான். ூைக்கிணள ணை முறியும்ட்டும் துாைத்து பாபளவென்று மவத்திருப்பதுதான் இவஞுயைய முக்கிய தொழில். சாசக்க் பருவமணடடந்தபின் இந்தச் ணைக்கிள் அடிக்கடி இந்தப் பக்க்் வரத்தொடங்கியது.

மாயமாக மணறந்த அக்கா ஜன்னல் வழியாகவும், கதவிடுக்கு வழியாகவும் தன் தரிசぁத்றத தந்துகொாண்டிருந் தாள். பாலாண் சுருக்குகணளா நேராக்கினாள். சங்கிலிணய மென்று சரிசெய்தாள். சிங்கப்பூர் ம்்சான் என்றால் சின்ளம்மாவாட்்் மிகவும் அவசரமாானதும், பாரதூரமானதுமான பல விஷியங்கணள அலசிக்கொண்டிருந்தான். அவன் கண்கள்
 அங்குமி்்்கும் அணலந்தபடி இருந்த்.

சின்னம்டாவுக்கு எப்படியும் சிங்கப்பூர் மச்சாணன மட.க்கிலிடவேண்டிய் என்ற ஆணை இருந்தது. அது பால்குடி மறவாத எணக்குக்சூட அப்பட்டமாகத் நெரிந்தது. இது ஊரிலே குமரிகாளக் கட்டிக்காத்துக் கொண்டிருக்கம் மற்ற அம்மாக்களுக்கு நெெெியாமலிருக்குமா? அவர்கள் வழிப்பறிக் கொள்றளக்காரர்போல சிங்கப்பூரின் வரவுக்காக வீதிகளிலே காத்துக்கிடந்தனர்.

சின் ஞம்மாவிடம் ஒர் அழகான சொற்பிரயோகம் இருந்தது. 'யாேம்் Cெட்ட தேவடியா', ‘மானம் கெட்ட தேவடியா' என்று அடிக்கடி எவவாள். எब் யுகத்தில் மானாப் ดெொேத தேவடியா சிலரும் அந்தத்தெருலில் 2லா வந்தார்கள் எண்றறதநான் பட்டது. சண்ணடயென்று வநந்தால் சின்øம்மா சிலிர்த்துப் போவாள். அர்த்தம் தொியாத அழகாண வசவுகண๓ எல்லாட் நான் இவளிடம்தான் கற்றுக்கொண்ாடேன்.

மச்சான் மற்ற அம்மாக்களூக்கு தப்பி அங்கு வருப் போதெல்லாம் சின் ாட்மா விழுந்து விழுந்து உபசாரட் செய்தாள். அவன் சொன் ஜோக்குகளூக்கெல்லாம் சிரித்தாள்; சொல்லாமல் லிட்ட ஜோக்குகளூக்கு ஏங்குவது போல் இருந்தாள். எனக்கு எரிச்சல் எரிச்சலாக வரும்.

கிராமங்களில் காத லுக்கு அன் றன் று தூபம் போடத்தேணையில்ணல. ஒரு பொறி கிணடத்தால் காணும். தன்பாட்டுக்கு காதலர்களிள் கற்பணையில் விரிந்து சுவாணலயாகப் பற்றிக்கொளัஞள்்.

பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே அக்காவின் ழுகத்தில் மெருகு ஏறிக்கொண்டு வந்தது. என்னுடன் மும்டுரமாக கொக்கான் விøルயாடிக் கொண்்டிருுக்கும் சமயங்களில்

அவளுணைய யோசனை பத்து யோசணன தூரம் சென்றுலிடி்். கண்கள் எணதயோ தேLத் தொடங்கியிருந்தனா. குரலிலே புது உற்சாகா்் வந்து சேர்ந்து கொண்டது. மாாமாத்தின் கீழ் இருந்து அக்கா அடிக்கடி ‘நேற்றந்தி நேரத்திலே, நீராடிம் துமறதனிிேே’ என்று இணிமையயாா குரலில் பாடத்தொடங்கியிருந்தாள். அவள் குரலில் இருந்த குதூகமமம் வீடுயழுவேதயும் வந்து நிறறக்கும்.

இந்தக்காதல் இப்பட அவா்கள் குல ஆசாரம் பிசகாமல் வார்ந்து கொண்்டிருந்ததே தவிர இதுவாை அவர்கள் ஒரு வார்த்றைதானும் பேசவில்ணை.

அதற்கும் ஒருநாள் ஒரு சந்தர்ப்ப்ம் வந்தது.
கல்கியின் 'சிவகாமியின் சபத்்' தொடர் முடிந்து பத்தகமாக வந்துவிட்டது. சரசக்கா அயதப்படிக்கவேண்டுப் என்ற அடங்காத ஆஞையோடு தவித்தாள், மச்சானிட்் கேட்கும்படி என்ணனைத் தூண்டிகிட்டாள். நான் ‘நீ போய்க்கேள், நான் என்னத்துக்கு?' என்று அக்காணவ அவன் ழுன்னால் ஒரு நாள் தள்ளிலிட்டேன். இவளும் அ丩ப்பாணை ேோற்றை சுர்ாடி எடிப்பதுபோல துணிி்சமை வரவமழழ்துக்கொண்டு 'சிவகாமியின் சபதம்' எб்று புத்தகத்தின் பெயார முணுமுணுத்துவிட்டாள்

சிங்கப்பூர் மசக்கிளில் எறி பாரிஜாத மலருக்காக அணைவ்துபோல எங்கெல்லாபோ அணலந்தது. கணை சியில் இணுவில் வாசகசாணலயில் ஒரு புத்தகத்றதக் கண்டுபிடித்து கொண்டுவந்து கொடுத்தது. அதற்குப் பிறகும் எத்தணையோ பத்தகங்கள். இந்தச் சாக்கில் இரூவ்ுும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூச்சுக் காற்றை வேகமாக விட்டபடி பேசிக்கொண்்டார்கள்.

இவர்கள் ๓ககாளயும் தங்கதள் தந்கஞூக்கே மவத்துக் கொண்டார்கள் என்று ிொல்வதற்கில்லல. வயது அப்பட.

அவர்கள் விரல்கள் அடத்்டி அவா்கணளயும் மீறி அயைந்தன நந்தியாவட்ணட மரம் சிலிர்த்துப்பuாய் மற்றப் பக்கம் திருற்பிக்கொள்ளேம்.

சாசக்காவின் பக்தி திடோேன்று பத்து டிசிரி சூடியது. அடிக்கடு தணையிிே பூ மைத்துக்கொண்டு கோலிறுக்கு போனாள். இந்த மாடிி பட்சணிிகள் நமுவில் விரதட் காத்தாள். சின்ன்ம்மா மைபடாமல் தானாகவே பொங்கிய பால் சோற்மற என்நுடன் பகிர்ந்துகொண்டு உ ண்டாா்். அவளே சிரூங்டித்த ஒர் உலசில் ஒரு தேவணதபோல பவித்திரமாக இருந்தாள். எதோ ஒரு சம்பவட் நூபப்பதற்கு நூா்்கள் எல்Gோருு்் காத்துக்கொண்ாடிருந்தது போல எனக்குப்பட்டது.

இந்தச் சமயத்தில்தான் இந்தக்காதஸை இன்றும் ஒர் அங்குலம் முன்நாால் நகா்த்தும் முகமாக சின்மம்மா ஒர் அருணையான யோசணனணை முன் ணவத்தாள்.

சிங்கப்பூரிய் இருந்து வந்தவர்களூநடய சாப்பாட்டு முறைகள் கெொ்்ச்் வித்தியாசமாக இருக்கும். அவர்கள் சாப்பாட்டு பிரியர்கள். 2டிம்புக்கறி என்றால் 2பிநாரயும் கொடுப்பார்கள். மச்சானுக்கு உடும்பக்கறி மவத்துக்கொடுப்ப தென்று முடிவாகிய்து. உரும்பிராய் தண்ணீர் குடித்தவர்களும், உடும்ப்க்கறி சாப்பிட்டவர்களூம் திரும்பவும் அணத ருசிக்க வருவார்கள் என்பது எங்க்் ஊரில் தொன்றுதொட்டிவந்த ஐதீக்.

இதிலே சில சங்கடங்கள் இருந்தø. எங்கள் ஊரில் 2.டி்புகளூக்கு குறறறில்ணை. எங்கள் வளவிமேயே Yுமை நிமைறந்து கிடந்தன. ஆøாா்் அவற்๓றப் பிடப்பதற்கு ஸ்லபஷஷல் பயிற்சிவேண்டிம். சிய நாளில் அகப்படும்; சில நூாளில் அகப்படாது. சனிக்கிழமை விருந்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவே அயவ அகப்பட்டு ஒத்துயழக்கும் என்பது எண்ண நிச்சயம்?

இப்படித்தான் இவர் ஒரு நாள் தன் வேணலயாகப்

இந்த இடத்திலேயாவது சரசக்காவின் அப்பா, அதாவது என்நுமைய சித்தப்பா, பற்றி ஒரு அறிமுகம் செய்யாவிட்டால் அது பரம துரோகம் ஆகும். அயர் அந்த வீட்டில் இருப்பதும் தெரியாது. போவதுட் தெரfியாது. வாட்டசாட்டமாா 2டம்பு. மகா சாது. அப்படியான சாதுக்களை கடவுள் பாடப்பூை இப்போதெல்லாட் நிறுத்திவிட்டார். வீட்டின் நிர்வாகம் முழுக்க சின்ாம்மாவின் கைகளில்தான். அணைப்பற்றி சித்தப்பா கவலைப்படவில்லை. அவா் வாயில் पொயிலை குதப்புவகை தணை செய்யாதவரையில் மிகவும் சந்தோஷைாகவே காணப் படுவார். யாராவது அவரிடம் கேள்வி கேட்டால், கேட்டவரை உற்சாகப்படுத்தும் முகமாக அவா் காலடியிலேயேயே பளிச்சென்று துப்பிவிட்டு பேசத்தொடங்குவாா்.

சித்தப்பா நாற்பத்திரண்டு வயதை செலவழித்துமிிட்டு மீதியய அவத்துக்சொண்டு காத்திருந்தார், அப்படியும் நடக்கும்போது கமக்கட்டில் கொப்புளம் போட்டதுபோல கைகளை அகலித்து, காற்றிலே வழிசெய்து கொண்டுதான் நடப்பார். நாளுக்கு மூன்று தாமாவது அவருக்கு குளிக்க வேணும். எப்பவுi் கிணற்றடியில் துலாக்கொடிணை பிடித்தபு மயான காண்டத்து அரிச்சந்திரன்போல காணப்படுவார். அவருடைய வாகான உடம்புக்கு அதுதான் காரணயெொறற று சிலர் சொல்வார்கள். கிணற்றடிபில் இருந்த கமுகு மரத்தில் முதுகைத் தேய்த்து தேய்த்து கமுகு மரம் வழவழப்பாகவும், செழிப்பாகவும் இருந்தது.

ஒரு காலத்தில் இவா் உடிம்பு பிடிப்பதில் மன்னராக இருந்தவாாம். இவரிடம் இந்தக்கலலயைக் கற்றவர்கள் பலர் இப்ப கொடிகட்டிப் பறக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருமுறற இவருக்கு ஏற்பட்ட அநுபவத்திற்கு பிறகு இவவ் உடுட்புகளுக்கு விடுதலை கொடுத்துவிட்டார்.

ம்டோது ஓர் உடுட்பும் இவவரைக்கடந்து தன் சோலியயாய் போன து. இப்படியாகக் காலடியில் வந்த சந்தர்ப்பத்தை யாராவது தவறவிடுவார்களா? உடநேயே ஒரு சுபப்பாடு போட்டு அங்கே உள்ள குஞ்சுகுருமான்கள் எல்லோரையும் சேகரித்துவிட்டார். ஊர் எல்லாம் சுற்றி வளைத்து உடுப்பை துரத்தியது. பாவம் உடும்பு, என்ன செய்யும்? வகையறியாமல், தனக்கு மரம் ஏறலாம் எங்பதையும் மறந்து, அங்கே வசமாக வளர்ந்திருந்த ஒரு கணறயான் பற்றுக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்டது. இணி என்ன? உடும்பு ஜகக்கு கிணைப்பது நிச்சயம். துிழ் சினிமா கதாநாயகனின் தங்கை கற்பழிக்கப்படுவது எவ்வளவு நிச்சயமோ அவ்வளவு நிச்சயம்.

சித்தப்பாவிடம் எடுத்த காரியத்தை நிறுத்தும் பழக்கம் கிடையாது. அத்தோடு, உடும்புக்சுறி தின் னும் ஆவேசடும் இப்போது சேர்ந்துகொண்டது. விடுவாாா?

அந்தப்புற்றறச் சுற்றியுள்ள ஒட்டைகள் எல்லாவற்றறயும் அஜடத்தார்கள். இர ண்ாடத்தவிர. சித்தப்பா, எப்பவும் வசதியாக வைத்திருக்கும் தனது மேல் வேட்டியை உருவி ஒரு பொந்தின்மேல் மூடினார். மற்ற ஒட்டையின் வாயில் ஒரு வாளி நிறறய அவசாமாகக் கணரத்த வெங்காய நீரை ஊற்றினார்கள். ஊற்றிவிட்டு எல்லோரும் பொந்தின் வாணையே ஆவடோடு பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ஒரு அதிசயம் நடந்தது.

ஒட்ゥட வாயில் மூடியிருந்த துணி மெல்ல அசைந்தது. சித்தப்பா பாய்ந்து வேட்டியை அப்படியே கமுக்கென்று பிடித்து இழுக்கக்தொடங்கினார். இழுத்தால் அது இழுக்க இழுக்க வந்துகெர ண்டே இரருந்தது, மாவிட்டபுரட் தேர்வடம் போல. இவ்வளவு நீட்டுக்கு உடுப்பு இருக்குமா? அப்பொழுது

சமயோசித புத்தியுள்ள யாரோ கத்தினார்கள்，‘ஐயோ，பாம்பு！ பாம்ப！＂சித்தப்பா கீத்வேட்டிய｜ம் போே து தெரியாாமல் எடித்தாா் ஒட்டட்，கோவணத்துடன்．இந்த சித்தப்பா அதற்குப் பிறகு இரண்டு நாள் படுக்ணகயில் கிடந்தாராா்．

இப்படியான பாரதூரமாாே காரியத்்த சித்தப்பாவிட்ம் ந்்ிிக்கொடுக்க ழுடியாததால் இந்த வேணலயய கிட்ணனிடம் கொடுத்தார்கள்．சனிி்க்ிிழைை விருந்துக்கு எப்படியும் ஒர் உடும்ப பிடித்துத் தந்துவிடவேண்ாுு்் என்பது ஒப்பந்த்்．இந்தக்
 கபிமறறயும்，ஒரு தடியயயயும் மவத்து காரியத்்த சாதித்து விலுவான்．ஆனால் பேசியபடியே ஐம்பது சதக்காசு கொடுத்து விட வேண்டிம்．

அடித்த நாள் காணை அவன் சொல்லி ఐவத்தபடி ஒரு நல்ல ๓சசான உடும்போடு வந்துலிட்டான்．இனிமேல்தான் பிரச்சணணயே ஆரம்பமாகப்பபாகிறது．உடிம்ப பிடிப்பு லேチ． ஆஙால் அறத ஆக்குவதில் சில வில்லங்க்ந்கள் இருந்தன．
 அப்படி இல்ணலயென் றா ்்்่த இறறச்சியில் நஞ்சு கலந்துவிடிமாம்．இரண்டாவது，இゅறச்சியில் ஒரு சிறு எஞும்புத்துண்டு சூட சேராமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்ாிட்． எญும்பு தொாடuில் குத்திøாா்் ดப்ரும் கலகம் ஏற்பட்டுவிடும்． மூன்றாவது，இறைச்சினூய லெட்டிய 2. Lடேயே சுணங்காமல் சட்டியில் போட்டுலிட வேண்டிம்．இந்தச் சங்கட்்கக๓ள யெல்லாம் உ ணர்ர்து நூா்்கள் முன்னெச்சரிக்ணகயாக முதலி லேயே பேசிப்பணறந்து ஒரு தயாா் நிமெலயில் நின்றறறா்்．

கிட்ணன் மாமாத்தில் ஒர் ஆறிி உயாத்துக்கு ஒர் ஆணி அடித்தாண்．உடும்பின் கழுத்தில் ょணள் கயிறா ஸ் ஒரு

சருுக்குப்போட்டு அுதக் கலன்டர் மாட்டுவதுபோல அந்த ஆணேியிலே உயிருடன் மாட்டி தொங்கலிட்டான்．பிறகு ஒரு மெல்லிய கத்தியை இடுப்பில் இருந்து 2ருவி அது பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் போதே அதன் தோணை
 எதிர்பார்த்ததுபோல பூரணமாண ஒத்துゅழப்ணபக் கொடுத்தது．

சின்ன்ம்மா சணையலமறறuி்ல் சட்டிணை அமுப்பில் ணவத்து ஆயத்தங்கள் செய்தாள்．அக்கா வாசலில் நின்றாள்．நான் கிட்ணனுக்கு பக்கத்தில் நின் றுகொண்ாடடருந்தேன்．

கிட்ணன் இறறச்சி துண்டிகணள வெய்பி ஒரு பூவரச்் இணையிி் ணவத்து தருவான்．நூா்் அயை தூக்கிக்கொண்டு ஒடிப்போய் அக்காவிடம் கொடிப்பேன்．அக்கா அணத бரடித்துப்போய் சின்ாம்மாவிடட் தருவாள்．அவள் அணை சட்டியில் போடுவாள்．இப்படயாக ஒரு assembly line முறறயில் இறறச்சி தடங்கல் இன்றி சட்டியில் போய் சோ்ந்துகொண்டிருந்தது．

கிட் ணா்்றறச் இிணை வெட்டிப்போது உடிம்பின் கண்கள் மாத்திரம் இரண்்டு பக்கழும் அமசந்து கொண்டி ருந்தன．நான் நாலாவதது ழுறை ஒிட்போய் திரும்லியபபோது அந்த அயேவும் நின் றுலிட்டது உடும்பு செத்துவிட்டது．மிகவும் செத்துவிட்டது
 பாசாலாா சூ ட்டி எல்லாம் தயாாாக இருந்தன．குழம்பு கறியா， பிரட்ட்் கறியா என்ற சர்ச்சை Cொஞ்சநேரம் நடந்தது． இறுதியில் பிரட்ட்் என்றே யுடிவானது．

கறி டுதல் கொதி கொதித்ததுஸ் ஒரு யணா்் பரவியது． வயிற்றற குமட்டிம் டமணம்．சாசக்கா＇ஒங்＇என்றறு வயிற்றறப்

पிடதத்படி வாசற்படிக்கு ஒடிவிட்டாள்．சின்னயம்மா மாத்திரம் முந்தாணஈயால் மூக்ணகப் போர்த்தியபடி சாடியல் காரியங்் களில் மும்முரடாக இருந்தாள்．

கிட் ணா் உடுப்புத்தோணைல் சுருட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டபோது பேசியபடி ஐம்பது 『தம் கொடுத்து அறுப்பிஙார்கள்．அந்தச்சமயய் பார்த்து மச்சான் வந்து இறங்சினாா்．மத்தியாண வெய்யிலில் பளிச்சென்று மின்னும் சில்க் சட்ணட போட்டுக்கொண்ாடு வந்திருந்தார்．வாஸ்ணல்ன் வைத்து இழுத்த தணைழுடி அழகாக படிந்துபோய் இருந்தது． வாசலிிக்குு வந்த அக்கா இந்தக்காட்சியயக் கண்டு வாயூறி நிஎ்றாாள்．

சிங்தப்பூர் மச்சான் வசதியாண குடிா்பத்தில் இருந்து வந்தவர்．இவர்கGோ சாதியில் மிகவும் தாழ்ட்த்தாதி，எணழ சாதி．தந்கக் வசதிக்கு ஏற்ப மச்சானுக்கு பாய் விரித்து பணிலிமட செய்தார்கள்．பணண ஒணை விசிறியாா் விசிறிணார் கள்．துர்வாச முனிவருக்கு குந்திதேலி செய்ததுபோல குற்றுற்ற சோவ．சுடி சோறும் 2டிம்புப் பிரட்டறும்தான்． சின் ஏம்மாதான் பரிமாறிøாாள்．அக்கா Бதவிடுக்கில் பார்த்தபடியே நின்றாள்．நான் அவஞக்குப் பக்கத்தில் துணணயயாக நின்றறற்．நான் சுவ்வஎவு கிட்டத்தில் நின்றதற்கு இன்னொரு காரணாமும் இருந்தது．நான் ஒடியோடிக் கொண்டுபோய் கொடுத்த இゅற்்சியில் ஒரு சின்ண எ ஓும்புத்துண்டு மாட்கிப்பட்டிப்போய் இருந்தது．இந்த எஹும்புத்துண்ாு செய்யப்போகும் உற்பாதத்ணத எதிா்பார்த்து ஆவலுட்் காத்திருந்தேன்．

சிங்கப்பூர் மச்சாறு்க் உடும்ப் இறறச்சி சாப்பிுவெற்கு சொல்லியும் கொடுக்க வேண்ாுுடோ？நா றுதாம் போட்டு சாப்பிட்டாா்．பிறகு ரசத்றத ஊாற்றி பிஜசந்தும்， 2 றிஞ்சியும்

அ．முத்துஞிங்கம்
நக்கியு｜்் சாப்பாட்ணட ழுித்துக்கொண்டார்．அவருணடய சில்க் சட்ணடயில் தெறித்த கறித்துளிகணை வீரப்பதக்கம்போல அணிந்துகொண்டி எழுந்தார்．இறுதியில்，＇ஆஹா！ஆஹா？＇， என்று திருவாய் மலர்ந்தார்．சிறு சாரலில் நநளந்ததுடோை அக்காவின் முகம் குளிா்ந்தது．அச்படியே மெெய்மறந்துபோய் நின்றாள்．

இந்த சந்தோஷிம் எல்லாம் அன்று பின்னேரம் வ๒ரக்குப்தான்．
 மச்சாறுக்கு உடிய்ப இாறச்சி விருந்து மாவத்த க๓ை சிண்மாாச்சிக் கிழவிக்கு எட்டிவிட்டது．அவள் வபந்து＇எடி， பாதகத்தி உடும்பு இறறச்சி 2 றமவக் கெடுக்கும் எண்று
 ஒப்பாரி ம்வத்தாள்．இரண்டு தணலடுணறuாக 2டும்பு இறைச்ச்சி
 விவாா｜்்தாள்．இந்த அதிர்ச்சியில் தாயு்் மகஞூப் இருந்தபோது நாறு வெற்றிணையை 2ருவி மிியிலல செருகிக்கொண்டு｜ போய்விட்டாள்．

சின் ஏம்மாவுு்கும்，சாசக்காவுக்கும் திக்கென்றது．
 தள் ளிறவக்க அவர்களாா ா்டுயயலில்மை．சிங்கப்பூர் குமும்பத்துக்கும் இவர்களூக்கும் ஏணி மவத்தாலும் எட்டாது． நல்ல இடத்தில் மகாைக் காा சேர்க்கவேண்டும் என்ற அாவில் சின்னம்மா யோசிக்காセம்் இப்பிச்ச் செய்துலிட்டாள்． இゅத முதலில் அல்லவோ யuாசித்து இருக்கவேண்ாும்？

செலுலா் வராத காலமது．இருந்தாறும் சிங்கப்பூரின் தகப்பछாார் சிவப்பிரகாசத்திற்கு இப்தச் செய்தி ஐய்பது மமல் வேகத்தில் போய் சேர்ந்துலிட்டது．இவா் அந்த நேரம் பார்த்து

பக்கத்து வீட்டிக்காரரிட்் கந்தர்மடத்துக் கள்ளின் குணாாதிசயங்கள் பற்றி ஒரு கருத்துறை ஆற்றிக்கொண்டிருந் தார்．அவருக்கும் கோபம் நௌத்திரகாரபாாகப் பற்றிக்கெொண்டு வந்தது．பல் நீக்கல் வழியாகக் காற்று வேகเாாக வீச பத்து வீடு கேட்க சத்தப் போட்டார்．கால்களின் இடுக்கிிலே மையை நீளத்துக்கு விட்கு சொறிந்துகொண்டார்．அுப்பயும் ஆத்திாம் தீராமல் ஆகாயத்ணத முணறத்துக்கொண்டு காத்திருந்தார்

சின்ாமுத்து கொட்டியதுபோல அவா் வீடு நிஈறபக் குழந்நதகள்．பெரியழூத்து போட்டதுபோல அவருக்கு ஒரு பெண்சாதி．சிங்கப்பூர்தான் மூத்த மகன்．இப்படி கிலுஜசகெட்டு திரியிறாயே இந்தப்பாவி என்றற அவா் ாத்தப் ஒவர்மட்் செய்து கொதித்தது．

சிந்கப்பூர் வீடு வந்ததும் முதல் முப்பத்துமூக்று செகண்டுகள் ஒருளித அசம்பாவிதயு்் இன்றி அணைமதியாகக் கழிந்தது．அடித்த கணம் பிரளயயம் வெடித்தது．சிவப்பிரககாசம் ஒவென்று கத்திஞார்．எண்ணெயயில் போட்ட பனங்காய் பணியாாய்போல மேஞும் கீழும் துள்ளிணார்．காலால் 2．தத்தார்；ணகயாா்் அடித்தார்．கிடுகு லேலியில் பாய்ந்தார்． வெயிஞுக்கு ஒதுங்கிய ஒணான்கள் எல்லாம் பறித்துக்கொண்டு｜ ஒடி．கிஞூவந்தடிணய முறித்துக்கொ ண்டு வந்தபோது மற்றவர்கள் அவணாப் பிடித்துவிட்டார்கள்．இவ்வளவுக்கும் சிந்கப்பூர் மந்தநாவுள்ளவன் போல வாணயத் திறக்கலே แில்ணญ．
 ஒத்திப்போட்டு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது．இப்படித்தான் முதமாம் பாகம்，乌ரண்டாம் அத்தியாயா்் முடிவமெ．ந்தது．

கா円ட் தாழ்த்தாமல் சிங்கப்பூர் ம்ச்சாஞுச்கு பめ இடங்களிஇும் பேச்சுக்கா்் நடந்தது．சிவப்பிரசாசம் ஒரு

மெறியோடு இந்தக் காரியத்தில் இறங்கிøார்．சம்பாம் （ $\boldsymbol{y}$ டுத்து மைத்ததுபோல் அங்கு நடக்கும் விசேஷஷ்்காளா நாளாந்தம் நாணலந்து பேராவது வந்து சின்ாம்மாவிட்் ஒப்பித்து போணார்கள்．

சின்னம்மா，அக்காணவ ஒரு விரோதத்தோடு பார்க்கத் தொடங்கினாள்．அக்கா இன் னும் கலுணமயாா விரதங்கணள அநுட்டிக்கத்தொடங்கிøாள்．வீட்டிலே திø மும் மீ நும்， இறைச்சியுய் காய்ச்சினாலும் இவள் தவறாமல் கோவிிுக்கு போய்வந்தாள்．சாமயல் பாத்திரங்கள்，அடுப்புசூட வேறாகிவிட்டது．நோன்பு இருந்தாள்．நந்்் மணக்க பா்்சோாறு ■பாங்கிப்பணைத்தாள்．＇பாற்சோறு மூட நெய்பெய்து முழங்ணக
 நடக்காத மாதிரி கொஞ்ச காலம் எங்காள இப்படி ஏமாற்றிக்கொண்டோம்．

வாரங்கள் பல ஒடிவிட்டன．சரசக்காமவ பார்க்க முடியமில்மல．வாசணையே பார்த்தபடி தன் வாழ்நாணைக் கடித்தாள்．வெய்யிலில் எறிந்த கீணாத்தண்டிபோல அவள் முகம் வதங்கிவிட்டது．அனிச்சம்பூ மோ்்கொண்ட அச்கா
 பறிகொடுத்து இப்படி உருகிக்கொண்டு பபானாா்．என்னதாா்் நான் அக்காவிடம் ஒட்டிப் பழகிஞாலும் அவளூமைய 2 ள்மமதில் என்ற இருந்ததென்று எஈக்கு தெரியலில்ஸை． இறுக்க ஒட்டிய கடித உ．ாறழோா எந்தப் பக்கத்தில் இருந்தும் அவள் மேணத திறக்க ழுியயாமல் இருந்தது．

இந்த சமயத்தில் நூங்கக் எதிர்பார்த்தது நடந்தது．ஒளு நாள் மச்சாணுக்கு ‘எழுத்து’ முடிந்துவிட்டது．துள்ளளித் திரிந்து என்னுடன் எப்பவு｜் சண்ணட போடும் அக்கா மணறந்து போனாள்．அடிக்கடி ஏக்கப் பெருமூச்சு விட்டபடியu இருந்தாள்．

கொக்கான் விணாாயாட்டிலும், தாயம் விணளயயாட்டிலும்சூட என்னிடட் தோற்றாள்.

மாமரத்திலே ஆணி அடித்து அதிலே கட்டிய சணல் கuிறு இன்னமும் தொங்கிக்கொண்டு இருந்தது. நாணும் அக்காவும் எங்கள் எங்கள் கல்லிலே உட்கார்ந்து பலப்பல கணதகள் பேசினோம். கிணற்றிலே வளர்க்கும் பால் ஆணம ஆணா பெண்ணா என்பாதப்பற்றி விவாதித்தோம்.
 அ4த்்து மாங்காய்கணளக் காப்பாற்றினோம். அசோகமாலா க். அத்காவுுக்கு நிறறய பிடிக்கும். அறை எбாக்கு திரூப்பி திருப்பி சூறுவாள். அந்த நேரங்களில் எல்லாட் சரசக்காவிிட் மச்சாணைப்பற்றி கேட்கவேண்டிம் என்று வாேை பலழுஜற உன்ஞுவேன். ஆனால் முடியலில்லல. அவா் மெல்லிய குரலில் பாடத்தொடங்கினாாள்.

## நேற்றந்தி நேரத்திலே

நீாாடும் துறறதனில
நநருங்கி எணை ஜாணட.காட்டி
அயழத்தவர் யாாோ?
இந்த வரிகண் மறுடிடயும் மறுபிடயும் பாடினாாள். கண்கள் பளபளத்தன. கணட.சி வரியில் அவள் குரஸ் 2ாடந்துவிட்டது.

பாதி கிழிந்துபோண கவிఐத எவ்வளவு அழகாぁது. டீதியிலே என் ன சொல்லியியுக்கும் என்பது தெரியா து. அணத எப்படி வேண்டிமானாறுு் கற்பாையில் பூர்த்தி செய்து கொள்ள லாம் அல்லவா! இது ஏன் அக்காவுக்கு தெரியவில்ஸை? தண் ணf மாக் குவித்து மைக்க அல்லவா டுயற்சிசெய்து கொண்டிருந்தாள்! ிெரும் யாக்் செய்து கிட்டிய அவிப்பாகத்றத யாரும் கழுயைத்கு வீசுவார்களா?

என் அக்சாவின் வாசணேணயக் கெடுத்து பழந்துணிபபால வீசிவிட்டார்களே என்று எஞக்கு துக்கமாக வந்தது.

அன்ற அப்ம்்் கோவில் திருவிழா. எல்லோரும் திருவிழாவுக்கு போய்விட்டார்கள். நாா்தான் அக்காவுக்கு காவவ். மாமாக்சியளயில் சந்திர ஒரிபட்டு சிதறி விழுந்தது. விளக்ணக மாடத்தில் வவத்துலிட்டு நநாங்கள் திய்ணணணயில் இரு்்து வாண வேடிக்ணககணளயும், மத்தாப்பிவெடிகணளயும் அண் ணாா்்து பார்த்துக்கொ ண்டிருந்்ோா். மத்தாப்பு உயாத்தில்போய் வெயித்து விிிய|ம் போதெல்லாம் அக்காவின் ழுகம் ஒருகணா்் பிரகாசமாகி மறறபும். அன்னியோன்யமாக நாங்கள் இதற்கு முன்பு இருந்ததில்ணை. மோகனமாே அந்த இரவில் அவள் முகம் பார்க்க சோகமாகவும், பாவயாாகவும் இருந்தது.

சரசாவென்று ஓர் 2டும்பு எங்கணளத்தாண்டி ஒடியது இப்படியான சந்தர்ப்பம் இனிமேல் கிஜடக்காது. கணகாலレாகக்் கேட்க நியனத்தறத. துணிந்து அக்காலிடம் கேட்கத் தீர்เாானித்தேன்.
'அக்கா, இந்த மச்சான் இப்பிடி செய்திருக்கக்கூ Lாது1.
விநாடி மூள்போல நெஞ்சு படக்படக்கென்று அடத்து கொண்டது. ஸுதல்தரமாக இப்போதுதான் நான் என் மனதில் கிடந்தண் லெளியில் சொன்னேன்.
'போடா, பரவாயில்மை. 2டுட்புகளூக்கெல்லாம் நல்ல காலம்' என்று சொல்லிலிட்டு ஒரு சிசிப்ப சிரித்தாள். சத்தமில்லாத சிரிப்பு அவள் ழுகத்தில் கொஞ்சமும் கவணல தென்படவில்ணல. உண்ணமயில் பாா்த்தால் ஒரு நிம்மதிதான் தெரர்த்து.

ぃனுதா்மiீ


இலலங்கை அரசனின் பட்டத்து ராணி அந்த உத்தியாண நந்தவனத்தில் உலாலிக்கொண்டு இருந்தாள்．மயக்கம் தரும் இந்த เாலல நேரங்களில் வழக்கமாக அவள் அங்கேதான் இருப்பாள்．அரசன் அவளுக்காகக் கட்டிய தடாகத்தில் மிதக்கும் வாத்துக்காைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதில் அப்படி ஒரு சந்தோஷய்．கார்த்திகை நட்சத்திரங்கள்போல ச́டiட＿மாக தாய் வாத்தும்，குஞ்சுகளும் மிதந்து கொண்டிருந்தன．அவை நீர்ப்பூக்களில் மறறவதும் வெளிவருவதுமாக விளையリடிக் கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்துக் கொண்டேயிருக்குலாம்．

கிந்த இருபது வருடங்களாக அந்தி நேரங்களை ராணைி அவளுடைய அந்தப்புர நந்தவனத்தில் இதுமாதிரித்தான் கழித்து வந்திருக்கிறாள்．ராணரியின் சௌந்தர்யம் அன் று பாா்க்ததுபோல் இன் றும் கண்ணணப்பறிக்கும் மெருகுடன்தான் இழ்ந்தது．ஆனால் அந்த அழகுடன் சேர்ந்து இப்பொழுது ஒர் அசாதாரண ஒளியும்．அவள் முகத்திலே Uடர்ந்திருந்தது． அரசன் அவளுக்காக இன்னொரு படை திரட்டினாலும் ．$\dot{\text { bிசயப்பட முடியாது．இப்படியான வனப்பும்，முகக்காந்தியுப்，}}$ சோயையும் விரதம் காக்கும் உயர்குடிப்பெய்ககளிடத்தேதான் காணய்படும்．

சாணலயிலே புத்த தேரிணிிள் மைகளில் பிட் ணச uサத்திரங்களுட்் விஹாணரயய நோக்கி திருப்பிக்申ொாண்டிருந்தனர்．அவா்களுணைய அயைதியான உடையையும்， முகத்தில் தெரியும் சாந்தியயயும் பார்க்கும்போ து ராணி！بி்்ா மஞத்தத என்னவோ செய்யும்．சங்கமித்திゥர கொண்டுவந்து நட்ட அரசமாத்துக் கிのள இப்போது பெரும் மரயாக விuாiி்த்து ்பார்ந்திருந்தது．அதுபோல அவள் ஸ்தாபித்த
 வளர்த்துக் கொண்டிருந்தது．ர் ऊாிி்கு தேரிணியயகிவிட

##  தூக்கியது．

அரசன் அவளிடத்தே கொண்ாடிருக்கும் காதலின்
 அவணுணைய பிரேமையாாத து நாஞுக்கு நாா் அதிகிிக்கவே செய்தது．ஆபிரம் மககளிர் அந்தப்புத்தில் இருந்தாறும் அவன் தனது பட்ட．த்து ராணிியிடட் கொண்டுள்ளா அன்பித் ஆழதத்ணத
 காலங்கलfல் நீதி சாஸ்திரங்களிலேயே พயித்து இருந்ததy． அசோகன் ஸ்தாபித்த நீதி பரிபாலன முணறதிளையும்， எல்லாளான் அனுசாித்த தர்ம நெறிகணாாயும் சாஸ்திரம் அறிந்்த விற்பன்னர்களோடு தர்க்கித்தான்；தருபு நூல்கள் பதியணா்டில் ஒன்றான மணு நீதியை பண்டிதர்்களிL．ட் நுயுுக்கமாக கற்றுத் தேர்ந்தான்．

ஒர் அரசஞ்க்கு இருக்கவேண்டிய காருண்யத்து｜்கு ஆதா்சமாகச் சிபிச் சக்காவார்த்தி அவனுக்கு விளக்கிøாா்்． பரூந்தினிடம் உயிர் தப்பவதற்காக அந்தப் பறா பறந்துவந்து கக்காவா்த்தியின் கால்களில் விழுந்து அணைக்கலய்் கேட்டதும்． அப்பொழுது பருந்து அரசணை நோக்கி＇அரசே，டாமிச்் புசிப்பது என் இயல்பு；புறாணை விடிட்，நான் பசியு！ற வேண்டிஸ்＇என்று சொன்னது அணைக்கலம் கொடுத்த புறாமமவ
 மாமிசம்தானோ வேண்ாும்，இதோ！என்றற தன் 2டøின் தாசேய எாடக்கு எாட அிிந்து கொகுத்தாஞாாம் சிபிச்சக்கரவா்்்தி．

தருமத்திற்கெல்லாம் தருமமாாக விளங்கிய சிபிச்சகுக்ா
 பரிபா லøத்ணதயும்

தொ்்றுதொட்டு வழங்கிய நீதி வழுவா நெறிழுறறகணள திருட்பவும் ஸ்தாபிக்க அமாத்தியர்கண๓க் கலந்து ஆலோசித்தான்．பொத்தாதேவி தாணரயைப் போன்ற அறிவாளி；தர்ம நூல்கணை அறிந்தவள்．அவளிடத்திறும் அரசன் அவ்வப்போது ஆலோசணைகள் கேட்டான்．

ஆராய்ச்சி மணிணை அரண்மாை வா சலிலே தொங்கவிட்டு எல்லோருக்கும் நீதி பாரபட்சமின்றிக் கிமைக்க வழிவகுத்தவன் எல்லாளன்．ஒருமுறற அவஞுைய தேர் வேகமாகச் சென்றபோது தற்செயலாக புத்தவிஹாணையின் ஸ்தாபம் ஒன்ணை இடித்து பதியைந்து செங்கல்கள் உதிர்ந்து விட்டぁ．எல்லாளன் பதறிப்போய் அந்தப் பாவத்தின் பாரம் தாங்கமுடியாமல் தன்ணぁயே பலி கொடுக்கத் தயாராகி விட்டான்．பத்ததேரர்கள் அவணனத் தேற்றியபின் பதியையா யிரற்் செங்கல்கள் பதித்து புதிய நிர்மாணாவேணைகள் செய்து பிராயச்சித்தம் செய்துகொண்！ாாாாம்．

இன்னொரு முறை ஒரு கிழவலி வெய்யிலிலல அரிசிணயக் காய மைத்திருக்கிறாள்．அப்போது நேரடில்லாத நேரத்தில் மணழ பெய்து கிழவியுமைய அுfிச எல்லாா் நநணைந்துவிட்டது． கிழலி அழுதுகொண்டே வந்து ஆராய்ச்சி மணfியயப் பிடித்து இழுத்தாள்，‘நல்ல அரசணுமைய ஆட்சியில் காலய் தவறி மே๓ழ பெய்யு｜மா？என்னுணைய அரிசி எல்லாம் நணைந்துவிட்டதே！ எぁக்கு உண்பதற்கு எதுவும் இக்ணையே＇என்று வருந்தி முறறயிட்டாள்．

எヘ்லாளான்＇மணழயின்ன் குற்றம் மன்னன் குற்றமன்று＇ என்று சூறி கிழவிணய திருப்பி அனுப்பியிருக்கலாம்． அல்லாவவிடின்，கிழலிக்கு வேண்டிய தானிியவமக கொடுத்து அவள் துயணரத் தீர்த்தும் இடுக்கலாம்．ஆனால் எல்லாாள் கிழலியின் துயுத்தின் ஆழத்ணத அறிய＇பசி என்றாவ் அது

எப்படி இருக்கும்？＇என்று தாøாக 2 ணருவதற்காக நாட்கணக்கிய் 2ண்ணாவிரதம் இருந்து தன்ணை வருத்திக் கொண்டானாம்．

எヘ்லாாா் வகுத்த இந்த நீதி டுமறulo் பிறழாது அரசன் பரிபாாலம்் செய்து வந்தான்．ராணலிபிட்ம் இந்த நீதி முறறகணளப்பற்றியும்，அயை போதிசத்துவருணடய தர்டோே தேசங்களுக்கு 2டன்பட்டதாக இருக்க டேண்டிய அவசியத்றதப் பற்றியும் எடுத்துக் சূறுவான்．அரசணுயைய கணிப்பில் நீதி சாஸ்திரத்தில் இரண்டு அங்கங்கள் இருந்தø ஒண்று，ஒருவன் குற்றம் இゅழத்தானா，இல்ணலயா என்பநதத் தீர்மா ซிப்பது．அடுத்தது，அந்தக் குற்றத்திற்கு என் எா தண்டணை என்பணத நிர்மணயிிப்பது．அரசணும்பய கருத்தின்பlி ஒருவன் குற்றவாளியா அல்மவா என்பநதத் தீர்மாணிப்பது வெகு இலகுவாாணது．ஆனால் குற்றத்திற்கூ ஏற்ற தண்டணண வழங்குவதில்தான் அரசணுமைய தர்ம்் நிமலக்கிறது என்று அவங் நம்பிஞாங்．

கொணல செய்தவணைக் கழுயேற்றிக் கொஷ்வதுவும்， ராஜத் துரோகி円ய யாணையின் காலில் இடறுவிப்பதுப்，அரச கட்டளளணய மீறியவ⿱㇒木ை சுண் ணாட்புக் காளவாயில் போடுவதும் அரசனுக்கு சரியாகப் படவில்லல．கருணணாயின்
 உகந்ததாக இருக்காது என்றே அரசனு்க்கு தோன்றியது． எல்லாளன் காட்டிய へிநநறிப்படி，போதிசத்துவருக்கு ஏற்பு்டய ய
 தீலிாமாக இருந்தான்．அரசனுமைய ஷ்க்க்் போக்கு மந்திரி பிரதாரிகள்க்கு அதிசயமாக இருந்தது．
＇தசரதன் ஆணைாப்படி ராமன் வணாந்தரம் எகிவிட்டான்＇ என்று கைகேயி சூடறியதும் பரதன் அதிசயப்பட்டு＇ராமமன்

என் சுற்றம் செய்தான்？பிறர் பொரூணள அபகாித்தாணா？ मிரபாாதிமயத் தண்டித்தானா？அன்றி பிறர் மøணலிணை காமத்துடன் பார்த்தானா？என்று கேட்கிறான்．இப்பட கடுமைமயாா குற்றங்களூக்குத்தான் வஞாந்தர சிட்மச என்று தொன் றுதொட்டு இடுந்தது．மணுதர்மத்ணத அணணத்து நின்ற இந்தத் தண்டணைகள் எப்பபாழுது இப்படி கடூரமாக மாறின என்ற தர்ப விசாரத்தில் அரசன் அடிக்கடி மழ்கிலிடுவாண்．
$\pi ா$ ணி பொத்தாதேவி தன் தங்க ஆசனத்தில் சாவதாணமாக அமர்ந்துகொண்டு சேடிப்பெண்ணண கண் நிமிர்ந்து பார்த்தாள்．அந்தச் யைணை அர்்்தமாகியதுபோல ாாணfியின் தாதி தன் ணகயிலிருந்த இரண்டு வெற்றிணலப்

 பாடிகணைக் டெகா ண்i！－து．அதுதான் பொத்தா தேவியுயையது． மற்றது தந்கத்தால் இூயu：ழத்து மின் ணிக்கொ ண்டிடுந்தது． அரசஞுக்கு மாத்திாம் பிரத்தியேக゙ロாாது．

அரசனுயைய வெற்றிமலயய பொத்தாதேமム．
 எது காரணம் கொண்டுப் இணதமாத்திரம் சேடிப்பெண்கள் செய்வாத அவள் அனுமதிக்கமாட்டாள்．அது மாத்திரமல்ல， எதற்காக ராாணி இாண்டு வெற்றிமலப் பெட்டிகள் றவத்திருக்கிறாள் என்ற விஷியமும் ஒருவரும் அறியாாத பரம ரகஸ்யமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது．

ிொத்தாதேவி，பதியாறு வயது நிாம்பு முன்ாபேயே அந்த． நூட்டு சேனாதிபதிஆய மணந்து கொண்டவள்．அப்போது அாசனாயிருந்தவன் சுப்பாாஜன் என்பவன்．அுன் அதற்கு
 அப்போது அரணசயாண்ட மன்ஏ ஞு்் ஒரே முகச்சாயல்

கொண்டவர்கள். ஒருநாள் அரசன் வி๓ளயாட்டுக்காக வேமலக்கார றுக்கு ராஜவேஷம் போட்டு தாா் வேணலக் காரநுயைய உணைாய அணிந்து வேபிக்ணை பார்த்தான். மந்திரி பிரதாாிிகள் வேணஆக்காரணை வணங்குவணதப் பார்த்து எள்ளி நநகயாடி னா ன், உ ண்ணமையா மன்னன். இதுதான் தருணமெெ்று நயவஞ்சகமாக அரசணைச் சிரச்சேதம் செய்துவிட்டு ராஜ்யத்றை அபகரித்துக் கொண்டான், ஹேணலக்காரனாண சப்பராஜன்.

அரசனாகிலிட்டாலும் அன்றிலிருந்து சுப்பராஜணுக்சு தன் ஈனக்" இருந்துகொண்டே வந்தது. ஒரு முணற குறிசொல்பவனிடட் தன் எதிர்காலம் பற்றிக் கேட்டான். அதற்கு அவன் 'அரசே! தந்களூக்கு ஒர் எதி|ி ஏற்கனவே பிறந்திருக்கிறான்; வசபன் என்று பெயர். அவன் தங்காளக் டொன்று இந்த ராஜ்யத்றத உங்களிடபிருந்து அபகாிப்பான்’ என்று சூறிவிட்டான்.

அன்றிலிருந்து சுப்பராஜனுக்கு நித்தியை கெட்டது. சேனாதிபதி円யக் சூ ப்பிட்டு வசயன் என்நும் பேர் உன்ள எல்Gோஜரயும் சிறறப்பிடித்து சிரச்சேதம் செய்யும்படி உத்தரலிட்டான். சேனாதிபதியும் அப்படியே சேவகர்கணள நாட்டின் நாலு தியைகளிலுட் அணுப்பி வசபன் என்ற ढேர் உள்ளவர்கணை எல்லாம் பிடித்து சிரச்சேதம் செய்தான்

இந்த நோம் பார்த்து வடக்கே கிாாமத்தில் இருந்து சோாதிபதிபின் சொந்த மருமகன், வசபன் என்று पெயய் Cொா்்டவங், வந்து சேர்ந்தான். அவஞுக்கு அரசனுணைய விநோதமா கட்ட๓ள பற்றிய விஷியம் ஒண் றுமே தெரியயா து. பதினெட்டு வயது மிரம்பிய அழகிய யுவன் அவன். சேனாதிபதியின் தயவில் அரசனுணடய பமடபில் சேர்வதற்காக வந்திருந்தான்.

சேனாதிபதிக்கு தர்ம சங்கடமாகிிிிட்டது. மணைவியும்ா சுடி. ஆலோசித்தான். அடுத்த நாள் அதிகாண லயில்
 சிர்்சேதம் செய்துவிடிவது என்றுு ழுடிவாகியது.

பேசியவத்தபடி அடுத்தநாள் அதிகாணையில் சேஏாதிபதியும் வசபனு்் அரண்ம๓ைைை நோக்கிப் பறப்பட்டார்கள். பொத்தாதேவிக்கு இந்தக் காட்சி வயிற்றை பிஜசந்தது. எணிநும் வழக்கம்போல மடித்த வெற்றிணலச் சுருணள கணவனிடட் கொடுத்து இருவறரயும் வழியயுப்பி வைத்தாள்.

சேனாதிபதி வெற்றிணலப் பிரியர். அன்றாட காரியங் கணை தாய்பூலம் தரிக்காால் அவா் தொடங்குவதேயிி்லல. அரண்மணன வா்சலில் வெற்றிணைச் சுருணை விரித்தார். அதிலே எல்லாம் இருந்தது, ஆனால் சுண்ாணாம்பு இல்ணல. ஒருநாஞூம் பறக்காத பொத்தாதேவி அன்று சுண்ாணாாம்மை மறந்துவிட்டாள். சுண் ணாா்பு இல்லாத வெற்றி๓லนில் சுகமில்ணை அந்தக்கணம் அவருக்கு வெற்றிமை போட்டே ஆகவேண்டுிபண்று இருந்தது. அவா் வசபணை வீட்டுக்கு அறுப்பி சுண்ணாம்ப எடுத்துவரச் சொன்னார்.

அங்கே பொத்தாதேவி வசபணை எதிர்பார்த்து நின்றாள். அவளுக்கு மஞது பொறுக்கவில்மை. தன் னுணைய கணவனின் துஞூாக எண் ணத்றத வசபனிடம் சூ றிவிட்டாள். தான்
 அவணை உடஞேயே த்பபி ஒடியிடிம்பிியுய் சூ றிஞாள். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு துணியிலே அவனுக்கு ஆயிரம் பொற் கழச்சுகணளயும் முிட்து கொடுத்தாள்.

முன்பின் பார்த்திராத தன்னிடட் இவ்வளவு கருணை காட்டிய பொத்தாதேவிணய வசபன் யுதன் முணறயயாகத் தணல

நிிிர்ந்து பார்த்தான்．தேவலோகத்து அப்சாஸ்போல அவள் இருந்தாள்．அவனால் நம்ப முிியவில்ஸ๓．கண்ககளிலே அவனுக்கு நீர் துளிர்த்தது．பொத்தாதேவி，அவளும் இாம்பெண்தாஞே！அவள் கன்ாகளிஇும் நீர்．அப்படியே அள்ளிப் பிடித்து அவள் உதட்டிலே யுத்துி்ட்டி விட்டான்．பிறகு திரும்பிக்கூடப் பாராமல் ஒடிப்போனான்．

பொத்தாதேவி அந்தச் சிந்தாேகளளில் இருந்து விடுபட்டு வெற்றிணலணய எடுத்து வாயினுள் போட்டு சுயவக்கத் தொடங்கினாள்．சேடிப் பெண்ர கள் விளக்குகணள எடுத்துக் கொண்டு குறுக்கும் நெடுக்குமாகச் சென்று தீபங்காள ஏற்றினார்கள்．அந்த மங்சிய வெளிச்சத்தில் சாணயகள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தது அவள் மの ஒட்டத்துடன் ஒத்துப்போஎது．

தெருவிலேயும் சந்தடி குறறந்துவிட்டது．வண்டியில் மாடுகள் மந்தகதியில் அகசந்தாடிக்கொண்டு சென்றறன．ரத ஒட்டம் முற்றிஹும் நின்று லிட்டது．மேfித அரவட் இன்ஞும் அடங்கவில்ண๗．சிலர் தீப்பந்தங்கணாப் பிடித்தவா று வி円ைந்தோ்．

இன் றும் மன்ஞரைக் காணாவில்றை．இவ்வளவு நேரங்கழித்து அவா் அந்தப்புத்திற்கு வந்ததேயில்யல．இன்றுு அரண்மணぁயில் அப்பட என்ஜ முக்கியமா கா காிியமா யிருக்கும்？எதாவது விசேஷிாாா வழக்காக இருக்கலாம்？ மன்øர் இப்பொழுதெல்லாா் இப்படியாண வழக்குகளுக்குத் தான் தன் நேரத்்த எல்லாம் செலலிடுகிறார்．

இரண்டு பௌர்ணாமிகளுக்கு யுன்புட் இப்பித்தாா்் ஒரு வழக்கு．அரசன் வழங்கிய தீர்ப்ணபப் பற்றி பண்டிதரும் பாமரரும் ஒன்றறாகச் சிலாகித்து பேசினாா்கள்．நெடிச்சாணை ஒரத்திலே தன் ஞிச்ணசயாக ஞங்கி வளர்ர்து நின்ற

விருட்சத்ணத ஒரு துஷ்டன் வெட்டிச் சாய்த்துவிட்டான்．அாசன் அணுமதியின்றி மரங்கணை வெட்டுவது மகா பாபமாா செயல்． அதுவும் சாணையோரங்களில்，மனிதனுணைய வசதிக்காக ゅவத்த மரங்களை வெட்டுவது மிகவும் பாரதூரமாா குற்றமாகும்．

เரங்காளப் பேணுவது அசசாகளணுணைய காலத்திலிருந்து கணடய்டிடிக்கப் பட்டு வந்த வழக்கம்．அவனுணடய பிரதாゥாமான கல்வெட்டுகள் எல்லாம்＇மனிதர்களூமைய வசதிக்கும்， பிரா ணிகளூணைய நலத்துக்குமாக அரசன் ஆணையால் நெடுங்சாணை ஓரங்களில் கிணாறுகள் வெட்டப்பட்டனா，மரங்்கள் வவக்கப்பட்டண’ என்று சூ றுய்．அப்பியிிருக்க இந்த மூடன் கருணையே இல்லாமல் இப்படி மரத்றத வெட்டிலிட்டாயே！

வழக்கமாக இந்தக் குற்றத்திற்கு தண்டணை ஐற்பது
 ஆச்சரியத்தில் அடத்தது．அதே சாணலயில் ாூறு மாங்கணை நடும்பட குற்றவாாிக்கு ஆணண பிறப்பித்தார் அரசர்．அந்த த்ர்ப்பல உள்ள மதி நுட்பத்றதயும்，அதனால் ஏற்படுi் நன்ணம๓யயுப் பற்றி எல்லோருு்் பேசிப்பேசி மகிழ்ந்ந்தார்கள்．
‘நாட்டி＠ே 2ள்ள வழக்குகளுக்கெல்லாம் தீர்ப்பு வழ்ப்கும் மன்னர் என்னுமுயய குற்றத்திற்கு என்ன தன்டமணை
 கேட்டுக் கொள்வாள்．மனு நீதி சாஸ்திாத்தில் அவளூக்கு மன்சிிப் இருக்கிறதா？

இரண்டு வருடங்களாக வசபண் காடுகளிி் ஒளிந்து திரிந்து பாட திரட்டனான்．இந்தக்காலங்களில் எல்லாம் பொத்தாதேவி அவணை ஒருகணாம் தானும் மறந்தாளில்ணை． அவயைப்பற்றிய செய்திகள் அடிக்கடி வந்த வண்ணாமாகவே இருந்தன．விதியின் உந்துதலால் அப்யெயாயுது பொத்தாதேளி தனது இரய்ாடாவது குற்றத்றை செய்யும்படி நெரிட்டது．

ஒரு தேசாந்திரி வடக்கு நோக்கி போய்க்கொண்டி ருந்தார். पuாத்தாதேவி அவா் ணகயில் ஒரு வெற்றிணலச் சுருணளக் கொடித்து வசபணைக் கண்ாடால் அவன் ๓கயிி் அゥதத் தரும்பட வேண்டிக் தொண்டாள். அவருக்கு ஆச்சரியய்்! வெற்றிணலச் சுருள் அவ்வளவு நாயளக்குத் தாந்குமாா! ஆனாா்் அந்த தேசாந்திரி ஒண்றுமே கேட்கலிம்ம்ஸ. 'அப்படியே' என்று சூறி சுருணள வாங்கிப் போய்விட்டார்.

பொத்தாதேவி எதிர்பார்த்தபடி ஒருநாள் வசபன்
 அவள் அனுப்பிய வெற்றிமலயின் சூசகமாா செய்திமை அவன் 2ணர்ந்து கொண்டாா். கட்்ப மரங்களின் ம๓றறலில் அவறளச் சந்தித்தான் வசபன். ஆமை தூண்ட அடக்கம் இழந்து அவணளத் தழுவினான்; பொத்தாரதவி அவன் வசம் ஆனாள்.

வெகு சீக்கிரத்திலேயே வசபன் பபரும்பணடடுடட்் வந்து சுப்பராஜனின் படைகாள முறியடித்து ராஜ்யத்ணதக் ๓கப்பற்றிக்கெொண்டான். வசபஞுக்கு எதிராக அவளூணைய கண வன் போர்க்கஎாத்தில் சேணாதிபதியாக மிகவும் சொரிியத்துடன் டபார் புிி்த்ன். இருந்தும் சமாிழே படிகாயய் பட்டு உயிர் நீத்தான்.

வசபன் அரசனாதவவடன் முதற் காரியமாக பொத்தா தேவிமய மணந்து ராணியாக்கிக் கொண்டான். அவஞுணைய ாாஜ்பத்தில் மக்கள் எல்லாம் பிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். அளவற்ற கருணணயுடன் அவன் செய்த ராஜ்ய பரிபாலேத்தில் மூனிதர்களூம், மரங்களூம், மிருகங்களூம், பட்சிகளூம்சுL சந்தோஷிமாக இாந்ததாகப் பேசிக்கொண்டார்கள்.

ஏதோ ஒரு பெரிய குற்ற்த்திற்கு பிராயச்சித்தம் செய்வது போல வசபன் பத்து ஸ்தூபங்காளக் குட்டினான். கோட்மடச்


ஸ்தாபித்தான். பன்னிரெண்டு மிகப்பெரும் வாவிகணளக் கட்டி வாய்க்கா ல்கள் வெட்டி னாா். விஷேச தினங்க ளிலும், விழூக்களிி் போதும் முப்பத்திரண்டு இடங்களில் பால் சோறும், தேனும் கொடுக்க ஆக்ணஞ பிறப்பித்தான். மக்கள் இவணுயைய நீதி வழுவாத ஆட்சி நீடிக்கவேண்டுய் என்று பத்தத பகவாணன வேண்டிக்கொண்டார்கள்.

சேடி ஒருத்தி ஒடிவந்து அன்று நடந்த அதிசயமாக வழக்கைப் பற்றி ராணைியிடட் சூ.றியாள். ராணி 'அது எங்ண வழக்கு? விபரமாகச் சொல்?’ என்றாள். ‘இது ஒரு குடியானனவத் தம்பதிகளூக்கிணடயில் ஏற்பட்ட தகாாறு. மணேனவி கணவவ் டீது வழக்குத் தொடித்திருக்கிறாள்!' என்றாள். அப்படி அவள் சொம்லிக்கொண்டு இருக்கும் போதே மன்ஞர் வந்துலிட்டார். சேடிகள் மணறந்து கொண்டடார்கள்.

அரசணண எழுந்து வரவேற்றாள் ராணி. அரசனி்் ழுகத்தில் என்றும் இல்லாத ஒரு பரவசம் நிணறந்திருந்தது. மிகவும் கஷ்டமான காரியத்றத சாதித்தபின் மணதில் பரிபூரணமா ச சாந்தியுடன் சூடிய ஒரு ஒカி ஏற்படுமே, அதுதான்.
'ஸ்வாாமி! இன்ணறய வழக்ககப் பற்றியே எங்கும் பேச்சாக இருக்கிறது. என்ண நடநந்தது? சு றுங்கள்' என்றாள்.
'இன்று நடந்தது ஒரு சிறிய விவகாரம்தான். ஆøால் இதன் தீர்ப்பு பிகவும் பாாதூரமானது. ஒரு மூரட்டுக் குடியாாஈவலிடம் ஒரு மாடு இருந்தது. இந்த பாட்டை நம்பித்தான் அவா்கள் ஜீவனம் நடந்தது. மஜைலி பால், தயிர், மோர் என்று விற்று வந்தாள்.'
‘இந்த மாடு கொஞ்சம் ழுர ண்டு பிடித்தது. இந்த மூர்க்கன் அஙத அடிக்கடி அடித்துத் துன்புறுத்துவான். เாணமவி எவ்வளவு சொற்லியுட் கேட்பதில்லல. இன்று காணல

அந்த வாயில்லால் பிராணியயப் போட்டு அடித்திருக்கிறான்． இவஞுக்கு பொறுக்க முடியலில்ணல．ஒிிப்போய் தடித்தபோது அந்த மூடன் இவ๓ளயும் சேர்த்து அடித்திருக்கிறான்． அப்பபாழுதுதான் இவள் நேராக வந்து ஆராய்ச்சி மணியை இழுத்திருக்கிறாள்’．
＇அதிசயமாாக இருக்கிறதே！என்ォ தீர்ப்பு வழ்்கினfர் கள்？＇
＇அதிலேதான் பிர்சசியை．பசுவゅத என்பது பிகவும் கொடூரமானது．வழக்கமாக இப்படியா குற்றத்திற்கு தண்டணை ஒரு நாழிळை நேரம் சுண்ணாாம்ப காளாவாயில் அவぁைப் ढோடுவதுதாா்．＇
＇அதுதான் தீா்ப்uா？＇
＇இல்மぃ；அப்படிச் செய்தால் யாருக்கு எø்ன பிரயோசோம்？＇
‘எங்கள் நீதி சாஸ்திரங்கள் குற்றத்துக்கு தண்டணை கொடிப்பணத லிட குற்றம் இ๓ழத்தவன் பச்சாத்தாபப்பட்டு｜ திருத்துவாதயே வலிபுறுத் துகின் $ற$ ø．போ திசத்துவா் டோதித்ததுய்，எல்லாளா் காடப்பிடித்ததுவும் அதுதான்！’
‘இந்தத் துன்மார்க்கன் வாட்டசாட்டமாக இருப்பான்． வெகு போஜனப் பிரியன் இவணுக்கு நான் இவஞுடைய மணைவி ๓ையாலேயே．தண்ட．ணை வழங்கிவிட்டே．ன்．＇
‘ஐயையோ！புதுவிதமாக இருக்கிறதே！எส்ண தண்டゅை？＇
‘ஒரு மண்டம கா円த்துக்கு இவன் பால்，தபிா்，மோர்， நெய் ஒன் றும் 2 ணாுடன் சேர்த்துக்கொள்ள முடியா்து． அதுதாக் தண்டぁை．அணை நிறறவேற்றும் பொறுு்யபயும் அவனுைய மணனைலியிடடே விட்டுலிட்டே்்’．
‘அது எப்படி டுடியும்？இந்த யூர்க்கன் அவணாப்போட்டு｜ வற்பறத்தி களவாகவோ，பயாத்காரமாகவோ உண்டு விடுவாஞே？＇
＇அதுதான் இல்ம๗，தேவி．நீ அந்தப் பபண்ணிறைைய முகத்ணதப் பார்த்திருக்க வேண்டிம்．பதிலிராத அவள்． அப்பியாா ஒரு சாந்தி அவள் முகத்தில் விசியது உயிர் போซாறும் அவள் இணத மீறமாட்டாள்．நிøறவேற்றியே தீருவாள்＇．
‘‘ணுவன் இゅத எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாண்？’
＇அதுவா，அவன் முகம் பேயாறந்தது போல ஆகிவிட்டது．சுண்ணாாம்ப காளவாயில் போடுவார்கள் என்று நிமைத்து வந்தவன் தீர்ப்๗பக் கேட்டதும் நமுநநுங்கிவிட்டான்． ஒரு வே円ைச் சாப்பாட்டுக்குக் சூட அவனால் தயிள்，நெய்， மோர் இள்றி இருக்க முிியாது．ஒரு மண்டடம் தாங்குவானா？＂
‘ஸ்வாமி，இதøால் இம்ஜசப்பட்ட பசுவின் துக்கட் எப்படித் தீர்ந்துபோகுள்？＇
‘அங்கேதான் இருக்கிறது．கணாவனுயைய சாப்பாட்டில் மீதமாகும் பணத்தில் டாட்டுக்கு நல்ல தீவனய் வாங்கிக் கொடித்து அதன் கஷ்டத்றத நிவர்த்தி செய்ய வேண்டுட் என்பதுதான் தீர்ப்பு அது மாத்திரமல்ய，இந்தத் தடியன் இந்தத் தண்டமையில் ஒரு சற்று இゅளத்துவிடுவாற்．அடித்தமுゅற
 லிட்டு மன்னன் நாகத்தான்．எட்டத்தில் நின்ற சேடிப்பெண்களளும் சிரித்தார்கள்．

ராணியிணுணடய முகம் இப்போது மாறிவிட்டது． பௌர்ணாிி போன்ற இருந்த முகம் இப்படித் திடஉளென்ற் கறுத்து சிந்தணையில்ં ஆழ்ந்தது．
‘என் இதய ராணணியே！என்ன சிந்தணை？’ என்றான் भाரசส்．
＇அாசே！மிகப் பிரியமாா ஒன்றறத் தவிர்ப்பதுசூட கடுமையான தண்டணைதான் என்ற சூ சுறுறிர்கள் நியாயம்தான்！அது பிராயச்சித்தம் ஆக ழுடியுமா？
‘ாாணிி，குற்றம் செய்த ஒருவணை யாணøயின் காலில் இடறுவிப்பதும்，கழுவில் ஏற்றுவதும்，ஆற்று நீரில் போடுவதும் மாத்திரப் என்ன நியாயம் ஆகும்？போதிசத்துவரின் போதணぁகள்்்கு எதிராணதல்ヘவோ？குற்றம் இறழக்கப் பட்டவணுக்கு அதனால் எஞ்ண பfிகாரற்？’

ராணणி சிறிது நேரம் பேசாமலிருந்தாள்．
‘ஸ்வாமி，உங்களூணைய நீதி பரிபாமலனத்றத இந்த உலகமே போற்றுகிறது．கணவஞு்கு துரோகம் இゅழத்த பெண் ணுக்கு என் ø தண்டணை？என்றாள்．அவள் குரல் நடிங்கியது．தாை பார்த்த கண்களளில் நீர் கோத்து நிஞ்றது．

அப்பொழுது அரசன் அவஞூணைய ணைகளை எடுத்துக் கொண்டான்．＇பிரியமமாேேவளே！என் றுணைய மாம் இன்று பிகவும் குதூகாத்தில் இருக்கிறத்．காரணா்் தெரியாாமல் சந்தோஷிம் பொங்குகிறது．இந்த நேரத்தில் கவமை தரும் எந்த விஷியத்ணதயும் நான் எற்கமாட்டேன்．நீ இறைத்தது துரோகம் அல்ல；மிகவும் காருண்யமாゥ செயல்．அநியாயமாக சம்பலிக்க இருந்த ஓர் உயிா்ப்பலிமை நீ தடித்திருக்கிறாய் இது எப்யட்் குற்றய் ஆகும்？இறைத் தடுக்காவிட்டால் அல்லவோ நீ கொணலகாரியாாக மாறியிருப்பாய்！ஆத்ளாவின் குர๓லக் கேட்கும் எந்தப் பெண்ாணும் செய்யக் சூடிய காரியப்தான் இது．அதற்குதண்டணை என் இதயத்துள் சிறறவாசம்தான்＇என்று சொல்லிக்கொண்ாு அவணை இறுக அணணத்தா ன்

சேட்ப் பெண்கள் டெதுவாக அந்த இடத்மதவிட்டு அதன்றறு போ๓ார்கள்
‘ராணி இருபது வருடங்களாக நீ எøக்கு வெற்றியை மிித்து தருகிறாய்．எங்கள் வாழ்க்ணகயிி் இந்த வெற்றியைணய நான் என்றுமே மறக்கமுடியாது．இன்று நான் உனக்கு தாம்பூலம் மடித்துத் தருடேன்’ என்றற தெொல்லிக் கொண்டே தங்கத்திøால் இゅைத்த அந்்த வெற்றியலப் பெட்டேயை தன் பக்கம் இழுத்தான்．

ஏதோ பாப்ணபக் கண்டு அரண்டது போல ‘வேண்டாட்！ வேண்டாம்！＂என்று தடுத்தாள் ராணி．
‘இது என்ன ராணி？இரண்டு வெற்றி๓லப் பெட்டி． ஒம்று வெள்ளி 2 ஞக்கு；மற்றது தங்கம் எணக்கு．என் இந்தப் பாகுபாடு？＇இப்பிச் சொல்லிக்கொண்டே அரசியினுமைய வெள்ளிப் பெட்டியை மெல்லத் திறந்தான்．திறந்தவன் அப்படியே ஆச்சரியய்பட்டு நின் றுவிட்டான்．

அதற்குள்ளே வெற்றிமல，பாக்கு மற்றும் சுந்தப் பொருட்கள் எல்லாப் இருந்தன；ஆனால் சுண்ாணாாம்ப மட்டுட்் இல்ணぃ！அது இருக்குட் பேணழ சூட இல்ண๐！
‘இது என்ன ராணி？சுண்ணாா்ட இல்ஸலயே！＇என்றான் அரசள்．
‘ஸ்வாமி，நான் சுண்ணாாம்ப போடுவதே இல்๓ல＇．
‘என்ஞ？எத்தணぁ காலமாக？’
‘இருபது வருடங்கள்’ என்றறாள் ராணிி，கீழே பார்த்தபடி．
ஒரு தபஸ்லியிபில் ஒளி அவள் கண்களில் வீfியது． கண்ககளில் நீர் கோத்தபோது அது இன்னும் பிரகாசமாக Øொலித்தது．

நீதி வழுவாது பிிபாலமம் செய்யும் அரசனு்கு அந்த்் கணம் எல்லாம் பிிந்தது．

## விசா



இாண்டாவது முணறயும் அவருக்கு விசா மறுத்து விட்டார்கள். எவ்வளவு பuflய அதிர்ச்சி! இந்தத் தடமை அவா் எவ்வளவோ கவøமாகத்தா ถ் விண் ணப்ப பாரங்கணளப் பூர்த்தி செய்தார். சுயசரிறத எழுதுவதுபோல நீண்ட பதில்காளக் கொடுத்திருந்தார். இருந்தும் இப்படி நடந்து விட்டநே!

முதன்முணற அவா் விண்ணப்பம் அனுப்பியபோது மிகவும் யோக்கியமாகத்தான் நடந்துகொண்டார், அப்போதெல்லாம் இப்படியா ஜெ கெடிபிடிகள் இல்ணぃ. விண் ணப்பத்ாத நீட்டியவுடன் அயெரிக்க விசாணவ தட்டிலே வைத்து தந்து விடிவார்கள் என் றுதான் எதிர்பார்த்தார்.

ஆனால் நடந்தது வேறு. எதற்காககப் பயணம் என்ற கேள்விக்கு ‘வண்ண்்பூச்சிகணளப் பார்க்க’ என்று யாராவது எழுதுவார்களா? அங்குதான் வந்தது விணぁ. இவருேைய பதிமலப் பிித்த அதிகாரிகள் முதலில் திடுக்கிட்டார்கள். பிறகு ஆணை தீர சிரித்துவிட்டு அநுமதி மறுத்துயிட்டார்கள்.

பத்து வருட்் கழித்து இரண்டாவது முணற விண்ா ஈரப்பித்தபோது கோணேஸ்வரன் மிகவும் கவேடாக இருந்தார். வண் ணத்துப்ப்சிசியின் வாணடசூட வீசாமல் பார்த்துக்கொா்்டார். தன் னுணடய மருமகணைப் பார்க்கப் ढோவதாகவும், 2ல்லாசப் பயணம்் என்றுப் கணத விட்டார். கண்ணாடிக் கதவுக்கு இந்தப் பக்கம் இருந்து பயபக்தியுடன் விசா அதிகாரி கேட்ட கேள்விகளூக்கு பதில் சூறினார். நநேிய வேண்டிய இடத்தில் நெளிந்து குறையய வேண்டிய இடத்தில் குமழந்தார். கடன் வாங்கி நிரப்பி வங்கிக் கணக்றகயும், வீட்டுப் பத்திரத்றதயும் காட்டினார். இருந்தும் கல் நெஞ்சுக்காரர்கள், விசா மறுத்துவிட்டார்கள்.

இவருடன்் 'பி' வகுப்பில் படிப்பிக்கும் சித்திரசேனஞயைய வேணலயாாிருுக்கும் என்று சிலா் அபிப்பிராயப் பட்டார்கள்.

கள்ளப் பெட்டசன் எழுதுவதில் இவர் சூரர். முகஸ்துதியில் முணைவா் பட்டம் பெற்றவர். குதியங்காலில் நடந்துகொண்்டே பல கதடிகணைக் கெடுத்தவர். என்б காரண த்தினாலோ கோசேण்வரணை்த் தன் பிரதம எதிரியாக நியமணம் செய்து கொ ண்டிருந்தார். 'அவா் செய்த Сேணலதான் இது;
 வற்புறுத்தினார்கள்.

கோணேஸ்வரன் மறுத்துலிட்டாா். அவரோடு பிறந்து, அவரோடு வளர்ந்து, அவரோடு பfீட்சை எழுதிய கோழைத் தனம் அப்போது அ6வருக்கு 6ைகொடுத்தது. அதிகாரிகன் இன்னுப் என்ன குடைவார்களோ எா்ற பயம். பொ றுமையைக் கடைப்பிடிக்கத் தீர்மாбித்தார்.

கோடேஸ்வர னுக்கு கம்புயூட்டா் என்றொரு சனியன் இருப்பது அப்போது மறந்துவிட்டது. அமெரிக்க தூதரகத்தில் அவウுைய புதல் விசா விண்ணப்பம் கம்புயூட்டரில் சகல வசதிகளுடனும் குடியிருந்தது அந்த விண்ண ண்பத்துட் அவருணைய இரண்டாவது விண்ணப்பத்தை, சாதக பொருத்தம் பார்ப்பதுபோல் இந்தக் கம்புயூட்டர் ஆராய்ந்தது. பச்கசக் குழந்ததக்கு சூட சழுசயம் ஏற்படும்பி லிவகாரத்தை புட்டுபுட்டு 60வத்தது. பிறகு என்ன? விசா நிராகரித்து விட்டார்கள்.

புராணகாலத்து முஞிவா் சாபம் கொடுத்ததும் தலை சுக்குநூறாக வெடிக்குமாம். அப்படித்தான் கோடோஸ்வர ணுடைய தமை வெடித்துது. இன்னும் எத்தஞை வருடங்கள் பொ றுமையாகக் காத்திருக்க வேண்டுமோ?

ஒரு துணிிச்சலுடன் மூன்றாவது தட6ையயாக 'முயற்சி
 மணறறக்கவில்லை. அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு அபூர்வமான

வண்ணதத்துப்பூச்சியை பார்க்க விரும்புவதாகக் கூறினார். தான் வண் ணத்துப்பூச்சிகள் பற்றி எழ்திய ஆராய்ச்சிக் கட்டுெை களையும், அமெரிக்க பேராசிரியா் எழுதிய கடிதங்கணளயும் சமா்ப்பித்தார். அதிகாரிகள் மணம் இிாகி விட்டது. இருபது வருட காலயாக ஒருவா் விசா எடுக்க திருப்பித்திருப்பி ழுயற்சி செய்வதாயிருந்தால் அதில் அவருக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும்? இறுதியில் விசா தருவதாகச் சொல்லி விட்டார்கள்.

கோணோஸ்வானுக்கு விசா எடுப்பது தொழில் அல்ல. உயர் கணிதம் பாடம் சொல்லித் தருவதுதான் வேணல. பள்ளிக் சூடப் பிள்ளைகள் இவரை 'கொஸ்தீற்றா' கோணோ்வரன் என்றுதான் செல்லமாக அயைப்பார்கள். அந்த வகுப்பில் முப்பது மாணவா்கள் இவரிடம் படித்தார்கள். அத்தணை மாணவரும் கடைந்தெடுத்த மேதாவிகள். இவர் தொண்டை தண்ணி வத்த கத்திக்கொண்டிருக்கும் போது அவா்கள் ஒருவித சலனமு மின்றி கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அவா்களுக்குப் புர்த்தா, இல்லையா என்பது பரம ரகஸ்யமாகவே காக்கப்பட்டு வந்தது.

அதற்கு முதல் நாள் தான் ‘சைன்தீற்றா' என்றால் என்ணவென்று ஒரு பாட்டம் பிரசங்க மணை பெய்திருந்தார். பறுநாள் வந்து விளக்கம் கேட்டால் எல்லோருமே ஒரு புது வார்த்தையை கேட்பதுபோல திருதிருவென் று ழுழிக்கிறார்கள். பிறகு இன்னொரு முாற ‘ட்சன்தீற்றா' பற்றி அழுதுவிட்டு கொஸ்தீற்றாவின் சூட்சும்ககளை விளக்க ஆரம்பித்தாா். பாடப் அரைவாசி ஒப்பேறிக் கொன்டடிருக்குப் போதுதான் அந்த அதிசயம் அங்கே நிகழ்ந்தது.

திரெளபதி பாரிஜாதமலணை கண்டு மயங்கினாள்
 பறிகொடுக்கனில்லலயா? அதுபோல ஒரு வண்ணண த்துப்பூச்சி.
 தாயிிட்் இருந்து பறித்துக்கொண்ாுு ஓடிம் குழ்்்தமையப்போ ெ நேராக இவருமடய வகுப்பறறக்கு வந்தது，ஓர் அற்புத நர்த்தனப் செய்துவிட்டு திரும்பவும் ஜன்ஞல் வழியாகப் பறந்துலிட்டது．

கோணேஸ்வரன் நித்திறாயில் நடடப்பவறரப்போற பிதந்து கொண்ாுு ஒரு ஈகயில் சோக்கட்டியு｜்，மற்றக் ๓கயில்
 அன்று வகுப்பு்கு திரும்பி வரவேயில்ணை．மாணாவர்களூணடய ‘கொஸ்தீற்றா＇தீட்ゥை இப்படித்தான் அぁரவாசியில் அヘ்தமぁம்் ஆனது．

அடித்த நாள் இந்தச் செய்தி பள்ளிக்சூடட் முற்றிஷும் பரவிவிட்டது．தமையเ ஆசிரியய் விளகக்கள் கேட்டார்．शுயढோ
 பயந்துபோய் இருந்தார்கள்．ஆணால் கோமோஸ்வாநேோ அந்த
 பிடப்பதற்கு இரண்ாு நாாள் வீவும் கேட்டாராம்．அன்றிலிருந்து தமலமை ஆசிரியர் கோணேஸ்வாறுமைய டுட்டாள்தணத்றத சுறறவாக மதிப்பிடிவணத நிறித்திவிட்டார்．இப்பட்த்தான் சாதாரணா கோநோஸ்வான்，‘கொஸ்தீற்றா＇கோடோஸ்வுரன் ஆणது

கோணோ்றுர்் இயற்மக உபாசகர்．எங்கேயாவது வாணழ குணை தள்ரியிருப்பணதக் கண்டா்் அப்படியே

 வாணம் மப்பு் மந்தாரழுமாகி ஒரு துளி தெறித்து விழுப்பபாது பரவசமாகிப் போவாா்．அதிகாணை நேரங்களில் பெயார் தெரியuாத மஞ்சள் குருவி தமையை ஒரு பக்கம் சாய்த்து ஒலி எழுப்பு்்லபாது அதில் தன்ணை இழந்துது விடுவார்．

குழந்மதயாய் இருந்தபோது அவருமைய அள்மா வ்ண் ணத்துப்பச்சியய காட்டித்தான் சோறு உா்டிடாாராய்． வண்ணணத்துப்பூச்சியில் அப்பிி ஒ்ரு மோகம்．மூன்று வயதாே போதே அவற்றுடன் ஒடியாடி விணளயயாடத் தொட்்கினாா்்． எட்டு வயதி6ே வணலகட்டி அவற்மறப் பிடிக்கவுய்，தோராக்ஸ் பகுதியில் பத்து செகண்்ட் அழுத்தி பாடம் செய்யவும் கற்றுக்கொண்டார்．இருபது வயது ஆஞபோது விஞ்ஞூே


கோGோஸ்வானுக்கு ஊாfிலே நல்ல பuர் இருந்தது． பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் முன்கே பின்நே இருந்தாஞும்， வண்ணத்துப்ப்ச்சிகளின் பின்ணால் அயைவゅதத் தலிர வேறு ஒரு பாவழும் அறியாதவா்．அவாை எப்படியும் เாாப்பிள்நஈை யாக்கி விடவேண்குட் என்று அந்த ஊரில் இாண்டொருவா் மிகவும் பிரயாாேப்பட்ட．ேர்．

யாடினியின் தகப்பஎாா்் கொஞ்சட் வசதிி பணட．த்தஇா் தடிழ் பக்தர்．அயத நியலநாட்ட இரலிடே பிறந்த தன் பெண் குழந்மாதக்கு யாடிமி என்று பெயா் யைத்திருந்தார்．பிி்ப்பணத்் தவிர，சமடேயல்，ஆர்மோனியம்，ணதயல் என்று சகல கணலகளிறும் தன் மகணாாத் தேற்றியிிருந்தார்．பெண் ணும் ஒழுங்காக வாரப் பத்திிி毋ககணளயு｜்்，மாத நாவல்கணளயும்் காைத்துக் குட்தது தன் அறிவவ விருத்திசெய்து கல்யா ணத்துக்காக கu்புக்காணலப் பிடித்தபடி காத்திருந்தாள்．

கோணேஸ்வான் உயர் கணிதத்தில் உயர் மதிப்பெய் பபற்றிருந்தாறு்，வண்் ணாத்துய்பூச்சிகணள வயைப்படித்துவதில் நிபுணராக இருந்தா இும்，அன் றாட வாழ்க்ணகயில் அு｜ியரிமயக்சூட தாண்டவிி்ல்ல என்பதற்கு அவருக்கு நடந்த விவாகச் சடங்கை உதாரணா்் சொல்வார்கள்．

இந்தச் சடங்சிி் மோதிர்் எடுப்பது என்று ஒன்று． தண்ாணfர்க் குடத்தில் ஐயர் மோதிறத்மதப் போடிவார்．தித்i

விசா
மணாமக்கள் கையைத் தடவிப் பார்ப்பதற்காக பண்டுதொட்டு பெரியோரால் ஏற்பாடு செய்யுப்பட்ட ஒரு சதியான வழக்கம். அது மூன் று வயதுப் பிள் ๓ைக்குக்சூடத் தெரியும். வண் ซ த்துப்பூ ச் சிகளில் மனதைப் பறிகொடுத்திருந்த கோேேஸ்வா னுக்கு இது தெரியாமல் போய்விட்டது. மணப்பெண் இந்தச்சாக்கில் குடத்துக்குள் அவர் ணகயைத் தடவுவதுபோல் தடவ இவரோ அவசாப்பட்டு மோதிரத்ணை எடுத்து வெளியே நீட்டினாராம்: யாமினிக்கு அப்பவே நாடி விழுந்து விட்ட்து.

கல்யா ணமான புதிதில் யாடினிக்கு ஒரே ஆச்சரியம். இப்படிக்கூL வண் ண த் துப்பூச் சியில் டோகம்கொண்ட ஆண்மகன் இருப்பாரா? வீடு முழுக்க வண்ணத்துப்பூச்சி அட்டைப்பெட்டிகளும், புத்தகங்களும்தாங். ஆனாலும் அவள் புத்திசாலிப் பெண். வெகு சீக்கிரத்திலேயே கணவனுணைய அன்பை அடைவது எப்பட என்று ஊகித்துக்கொண்டாள்.

யாமினிக்கு வேகம் அதிகம்; இரவு வே๓ையில் பிறந்தவள் அல்லவா? அந்த வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் கோணேஸ்வரன் திகைத்தார். பெற்றோர்களால் ராசிப்பெரருத்தம் மாத்திரம் பார்த்து முடிவு செய்யப்பட்ட பல விவாகங்கள் படுட்பாடு இங்கேயும் பட்டது.

அன்று முழுக்க கோணேஸ்வான் ஒரு முடிச்சை அவிழ்க்க பெருட் பாடு பட்டுக்கொ ண்டிருந்தார். ஒரு அபூர்வமான வண் ணத்துப்பூச்சிணய அவா் பிடித்திருந்தார். இதற்கு முன்பு அவா் கண்டிராதது. பல புத்தகங்களளப் புரட்டியும் அதன் பூர்வீகத்றை அவரால் தெரிந்துகொள்ள முடியவில்ணல. அவருாைய சிக்கலுக்கு விடை அவா் மணைவியிடமே இருப்பது தெரியாமல் இப்படியாக இரண்டு நாட்கள் அநியாயமாக வீ ணாக்கிவிட்டார்.

இரவு மணி பன் ணிர ண்ா டடத் தாண்டிவிட்ட. து. இவருணைய ஆராய்ச்சி இன்னும் முடிந்த பாடில்லை. யாமினியுi் தூங்கவில்மை. இவைை எ திர்பார்த்து காத்திருந்தாள், கோணேஸ்வரன் இறுதியில் புத்தகங்களை மூடிவிட்டு படுக்கை அறைக்கு திரும்பினார். அங்கே இவருக்காக ஒர் அதிர வைக்கும் காட்சி காத்திருந்தது.

தாாாகக் கனிந்த கறுத்தக் Cெக 8 வ்பான் மாட்ப்ழ்் போல யாமினி அன்று ஒரு வித வாசுனியாயுுநும், விரும்பத்

 கறுத்த அளக பாரத்றை விரித்துப் கண்டதும் கதகளி ஆடுபவணைப்தில இரு ூகாையும் அகல விரித்தபடி இவரிடம் வந்தாள்ள
 தட்டியது. மஞ்சள், கரும்சிவப்பு, கஞுப்பு வண்ணத்தில் தாய்லாந்தில் ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி பற்றி பiித்தது ஞாபகத் துக்கு வந்தது. போட்டது போட்டபடி விட்டுவிட்டு புத்தக அலமாரியை நோக்கி பறந்தார்.

அன்று அவர் படிக்கைக்குத் திரும்பியபோது இரவு மூன்று மணி. சிக்கலா ஒ ஒரு விடுகாதக்கு விணட கண்டு|பிடித்த குழந்தையின் சந்தோஷப் அவர் முகத்தில் தெரிந்தது. மஞ்சள் சேறை விரிந்துபோய் அவள் அயர்ந்திருந் தாள். ஆனால் கோணேஸ்வரனுக்கு அன்றுதான் செய்த கொடிமையின் உக்கிரம் கணைசிவரை தெரியவே இல்லல.

கோணேஸ்வரனுக்கு வயது ஐம்பதைத் தாண்டியிருந் தாஞும் விசா கிடைத்தபோது ஒரு சிறு பிள்ளைபோலத் துள்ளிக் குதித்தார். யாமினிக்கு எதற்காகவோ நெஞ்சம் துணுக்குற்றது. வண்ணத்துப்பூச்சி ஆராய்ச்சிக்காக இந்தியா .
 கொண்ாுு போயிருக்கிறார்．ஆனால் இது அமெெரிக்கா！ கொஞ்ச நஞ்ச தூரமா？அவஞுக்கு சம்மதமே இல்மை．
 மேது வரவில்றல．இத்தணை வருடங்கள் அளுற்பாடுடடடடு கியடத்த விசா அல்லவா？

அமெொிக்க விசா எடுப்பதிஇுப் பார்க்க சிரமமாே छாாfியா் ஒன்றிருந்தது．அது அந்தப் பயணத்திற்கு வேண்டிய அயリத்தங்கள் செய்வதுதான்．அது குカிர்கா லம்．குலிி் காலம் ழுடிவதற்கிடையில் போனால்தான் monarch எб் று சொல்லப்படிம் அரச வண்ணணத்துப்பூச்சிகணளப் பார்க்க முடியு்்． அந்த வண்ாணத்துப்பூச்சிக்காக அல்லவோ இவ்வளவு காஸழும் பிரயாஜை்ப்ட்டவா்！

๓கயுறற，காஹுறை எส்்று எல்ณாம் சேகரித்துவிட்டாா்． ஆனாா்் மேலங்கிக்கு எங்கே போவது？நண்பர் ஒருவா் சொன்ன யோசான்ப்பட ஒரு பழ்ங்காலத்து கனவான் வீட்டுக்கு மேலங்கி யாசிக்க கிளய்பிஞார்．அங்கே அவர் பார்த்த ஒவர்கோட்ாட இதற்குமுன் ஆறடி உயரமாண ஒரு குஸ்திப் பயில்வான் அணிிந்திருக்க வேண்டும்．கோமோஸ் வான் அணை அணிந்து அளவு பார்த்தபோது பூச்சி வாசணே அ4த்தது．தொளதொளவென்று இருந்தது；தாரணைத் தடவியது．பரவாயில்ணல，＇அம்பணத்துக்கு கோமணம் மேல்＇ என்று துணிந்து அணை ஏற்றுக்கொண்டாா்．

கோநேஸ்வான் எங்கே புறப்பட்டா றும் அவருக்கு ழுன்சீட்டில் சணியன் வந்து உட்கார்ந்து விடுவது வழக்கப்． இங்கே அவர் பறக்கும் பிளோில் அது பக்கத்து சீடடடவ்
 தாராளமான உடம்போடு，மிகத்தாராாாமாக உட்கார்ந்திருந் தாள்．அவஞூமடய பாரதூரமான மார்புகள் ஜன்னல்

காட்சிகணளாயயல்லாா் டுற்றிறும் மேறத்துவிட்டன．தணலயிில வண்ணநிறத் துணியினால் தமலப்பா கட்டியிரூந்தாள் அவஞூாைய வீட்டுத்•தளபாட்் சாமான்கள் எல்லாம் மேலுக்கும்，கீழுக்குமாக பரவிக் கிடந்தா．நிரந்தரமாகக் குடி
 அகலித்து கோலோச்சிக் கொண்டிருந்தாா்．கோணேஸ்வான் பக்கத்து இரூக்ககபில் சுுண்டுடபாய் குடங்கிக்கொண்டார்．
 மேலுக்கும் க்ழுக்குமாக மிதந்து｜ொாண்டிருந்தனார்．கோமோஸ் வரணுமைய மேழும் மிதந்து Gெொண்டிருநூதது．அவர் வாய் இன்ஞும் சில மணி நேரங்கள் என்று யுணுமுணுத்தது．

அவா் வாழ்நாாளி்் ஆதர்ஸ்் வெகுலிணரலிவ் ணகதூடி விடி்்．நந்தனார் சிதம்பா தரிசனத்துக்கு தவித்ததுபோல இவருு்் எவ்வளவு பாடிபட்டிருப்பார்！தில்மை நூடாஜாாத் தரிசிக்கவேண்டிய் என்ற பேரவாவில்＇நாணளப்பேபோவேன்＇， ＇நாゥளப்போவேன்＇என்று சொல்லித்திிிந்து எத்தணை பழிப்ப்க்கும்，ஏளாத்துக்கும் ஆளானார்．சிதம்பரம் போக； வேண்டிம் என்ற உத்வேக்் அல்லவோ அவாை 2யிருடஎ் மவத்திருந்தது！


 Gluflயவ๓ை அந்த அதிகாரி கொஞ்ச் அதிசயத்து．ञ்துாா்ா
 கடவுச்சீடிடின் கணடசி ஒற்ணறயிலல இணைத்து இவவரிடமே திருப்பி தந்துலிப்டார்．

இன்ஞும் ஒரு தத்து இருந்தது．அதுதான் ச்ங்க அதிகாரிி．இந்த சு்்க அதிகாரிகள் உலக்் முழுவதிலும் ஒடே மாதிரியாகத்தான்＂இருப்பார்கள் போஞும் அந்த அதிகாரியி

நுடைய முகம் சிரித்து பலவருடங்கள் ஆன துபோல் தென்பட்டது. இவரிடம் கேள்விமேல் கேள்வியாகக் கேட்டார்; சூட்கேஸை குாடந்தார். கணைசியில் இவா் Lectureக்காக கொண்டுபோயிருந்த ஒரு சாம்பிள் வண்ணாத்துப்பூச்சி அவா் ळையில் சிக்கிவிட்டது. இந்த சுங்க அதிகாரி செய்த அநியாயத்தை யாரிடம் சொல்லி அழுவது? நியூகிஆியில் இருந்து கிடைத்த ஒர் அரிதா ண வண் ணா்துப்பூச் சி, ‘சொர்க்கம்’ என்று பெயர். அபூர்வத்திலும் அபூர்வமானது. முழங்காலில் நின்று மன்றாடிப் பார்த்துவிட்டார். ‘நான் ஒரு Lepidoperist. ஒரு demonstrationக்காக கொண்டுவந்தேன்' என்று கெஞ்சினார். அந்த அதிகாரி இடது கையினாால் அதை நாக்கிளிப்பூச்சியயத் தூக்குவதுபோல தூக்கி குப்யைக் சூடையில் போட்டுவிட்டார்! இது என்ன நியாயம்? அவருடைய நெஞ்சு பதைபஞைத்தது.

இங்கே கணோச னுக்கும் நெஞ்சு பதைபேைத்தது. சான் பிாான்ஸிஸ்கோ விமான நிமலயத்தின் வரவேற்பு முனையில் அவண் காத்திருந்தான். யாமினி இருபது பக்கக் கடிதத்தில் கோணோ்்வர ணுடைய அங்க லாவண்யங்களை விவரித்து எழுதியிருந்தாள். ஆனால் அவா் இப்படி டா றுவேடத்தில் வருவார் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்ணை. மேலங்கியும், தொப்பியுட், மப்ளருமாக அவாைக்கண்டு கணேசன் பயந்து விட்டான். அந்த ஒவர்கோட்டை போட்டுக்கொண்டு நடப்பதற்கு ஒரு தந்திரம் செய்யவேண்டிம். அது நால ஈசஸ் மிகை. அதற்குள் ஐந்தாறு' அடி வைத்திின்தான் அதன் எல்லலயயக் கடக்கலாம். இப்படி இவா் இந்த ஒவர்கோட்ணை அணிந்து அதை ஏமாற்றியவாறு நடந்தும், ஒடியும் வரும் அதிசயத்றை வாய் திறந்து பாா்த்துக் கொண்டிருந்தான் கணேசன்.

கணேசன் இவரை அடையாளம் கண்டதும் அவருடைய கல்ஷ்ட்கள் எல்லாம் மாயமாக மாறந்துவிட்டன. இவருணடய

தூரத்து சொந்தம். இவா் 'தம்பி' $\quad$ ன் அயழத்தா இும் கணேரன் இவணை 'அウ்கிள்' என்றே சூப்பிட்டான். இருபது மணி நேரம் தொடர்ந்து பயணம் செய்து வந்தாலும் கோணேஸ்வரன் அன்றலர்ந்த செம்பருத்திப்பூ போ ல 2ற்சாகமாகத்தான் காணப்பட்டார். தன் மஞோரதம் வினைவில் ஈடேறப்போகிறதென்ற மகிழ்ச்சியில் அரச வண் ணத்துப் பச்சிகளிின் நியைவாகவே இருந்தார். கணோசனோ விமானா நியலயத்தில் காணா tிறுத்திய இட்் மறந்துதபாய் அணை மணி நேரமாக அயை தேடிக்கொண்டிருந்தா்்.
‘தம்பி, இந்த அரச வண் ணத்துப்பூச்சிகள் 3000 கி. ட்ட்டர் அலாஸ்காவில் இருந்து பறந்து கலிபோர்னியாவுக்கு குளிர்கால ஆர்்பத்தில் வந்துவிடிம். மில்க்வீ் மரங்களின் இமையை சாப்பிட்டு, சுகித்து குளிா்காலத்றத கழித்துவிட்டு வசந்த ஆரம்பத்தில் திரும்பவும் 3000 கி. மீட்டர் பறந்து அலாஸ்கா போய்விடும். அு்கே முட்டையிட்டு, பொரித்து மறுபடியும் இலையுதிர் காலத்தின் முடிவில் தன் குடும்பத்துடன் கலிபோர்னியாவுக்கு திரும்ப வந்துவிடும். என்ன அதிசயம்! அதே வனத்தில், அதே மரத்தில், அதே கிஈைக்கு வந்துவிடும். நம்ப ழுடிகிறதா? இங்கே நாங்கள் சற்றுமுன் காரை எங்கே பார்க் பண்ணினோம் என்பறையே மறந்துவிட்டு புதடுகிறோம்!'

கணேசன் இந்த அதிசய மணிதரரப் பார்த்தான். பத்தாயிரம் மைல் கடந்து ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சியைக் காண வந்தவரல்லவா? இவாை கிறுக்கு என்பதா, மேேத என்பதா!

அடுத்த நாள் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். சா ன் பிரான்சிஸ்கோவிலிருந்து அறுபது மைல் தூரம் தெற்கே போகவேண்டும். 'இிய்கைப் பாலம்' என்று அணழக்கப்படிம் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் வஞம் அது. வஸையும் கையுமாக அவா் திரிந்து சேகரித்த அத்தனை வண் ணத்துப்பூச்சிகளும் இந்த ஒரு வண் ண த் துப்பூ ச் சியின் முன்பு தநுகள் மவுணச

இழந்துலிடிட். இதுவோ ஆறாயிரப் வண்ணத்த்ப்ப்ச்சிகணள அவா் சேகரித்திருப்பார். இவையெல்லாவற்றுக்கும் அரசயல்ல வோ இந்த monarch வண்ணநத்துப்பூச்சி.

அண்ாாாந்து பார்த்தபோது யுதலிஷ் அவருக்கு ஒன்றுு் தெரியலில்ணல. பிறகுதான் கவனித்தார். அந்த மரங்கள் முழுவதும் வண் ணத்துப்பூச்சிகள் வியாபித்துக் கிடந்தன. மரத்தின் இமைகளே தெரியலில்மல. ஒன்றல்ல, இரண்டட்ல அந்த வனத்தில் இருந்த ஆயிரக்கணாக்காஈ டாங்களிலும் அணை படர்ந்திருந்தா. சிவப்ப்், கருணமுு்் Бலந்த பெரிிய வடிவமாா அரச வண்ணநத்துப்பூச்சிகள். ஒரு พட்சம் அல்ல; ஒரு கோடியாகக்சூL இருக்கலாம். ஒாே இடத்தில் ஒரு கோடி வண்ணணத்துப்பூச்சிகயைக் காண்பதெெ்பது நியைத்துக்சூடப் பார்க்கக்சூடிய காரியமா? இதுவல்லவோ அணவகளின்


கோணேஸ்வரனுக்கு 2டல் சிலிர்த்தது. எவ்வளவுதான் தயாராக வந்திருந்தாயும் அவாால் இவ்வளவ இன்பத்ணத தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்மை. அப்படியே ஒரு பரவசநிலை வந்துவிட்டது. கண்ளகளில் ந்ர் அரும்பத் தொடங்கியது. சற்றும் சலிக்காமல், கழுத்ணை வணளத்து அண்ாணாந்து அவற்றின் அழுகை அள்ளிப் பருகியபடியே இருந்தார்.
'தம்பி, தம்பி' என்று கொண்ாட கணேசசின் மககணளப் பிடதத்துக்கொண்டார். கணேசன் மெதுவாக் அவ๓ா அயழத்துப் போப் அங்கேயிருந்த மரத்திலாா இருக்๓க ஒன்றில் அทர்த்தினான். இப்பொழுது இரண்ாடாரு வெள்ணளக்காரர்கள் இவர்கணள அதிசயத்தோధு கவனிக்கத் தொடங்கிிிிட்டார்கள். கணேசனு்கு ஒரு மாதி|fluாக இருந்தது.

கோணேஸ்வுணுக்கு இப்போது மேல்ழூச்சு, கீழ்மூச்சு வாங்கியது. ‘தம்பி! இது ஒரு புண்ணிய பூமி. இதில்
 தூரம் நான் பறந்து வந்தது இந்த வண்ணத்துப்ப்ச்சிகாைப் பார்க்க அல்லவோ! என்ன அழகு! இதற்காக எத்தணை கஷ்டடப்பட்டேன்; எவ்வளவு அவமாஜம், எவ்வளவு சிறுமைகள். இந்தக் கண்கெொள்ளாத காட்சிணயப் பார்ப்பதற்சு நாஜ் இன்லொரு பிறவி எடுப்பதற்கும் தயார்' என்றபடி மெதுவாக விம்மத் தொடங்கிஞார்.
‘அங்கிள், கொஞ்சம் இருங்கோ. நூா் ஒரு கோக் வாங்சி வாறன்' என்றுவிட்டி கணேசன் புறப்பட்டான். அவன் 2ண்ணைபில் பொゥ காரணட் அவர் பக்கத்தில் நிற்க அவखுக்கு என்ஞவோ மாதிfி இருந்ததுதான்.

இஇந்த விசாவுக்கு எங்நா யாடு படுத்திவிட்டார்கள். எவ்வளவு Cேள்விகள்? எத்தணை அணலச்ச்்கள்? எத்தணை வருடங்கள் காத்திருக்க ணவத்தார்கள்? இந்த வண்ணத்துப் பூச்சிகள் அலாஸ்காாவில் இருந்து புறப்பட்டு மெக்ஸிகோ வாை பறக்கின்றநவே! இணைக்கெல்லாம் விசா யார் கேட்கிறார்கள்? இமைக்குள்ள சுதந்திரர் சூL. இந்த மனிிதனுக்கு கிமடயாதா? வாஸ்கொட காமாவுக்கும், கொலம்பஸுக்கும் யார் விசா கொடுத்தார்கள்? அவர்கள் உலळை லிரித்தது இப்பட நாட்டுக்கு நாடு இரும்ப வணை போடுவதற்கா? இயற்கை அளித்த இந்த மகா அற்புத்ணதப் பார்ப்பதற்கு விசா கேட்பது
 நயகாரா வீழ்ச்சியும், அமேசன் காடுகளுட் உலகத்து சொத்தல்லவா? இந்தப் புண்ணிிய ஸ்தலங்கணா தரிசிக்க விசா கேட்பது எவ்வளவு கொடிணை?'

இவா் அண்ணாந்து அந்த வண் ணத்தப்பூச்சிகளின் வண்ண மாயய்்ளில் ஆத்ந்துபோய் இருந்தபோது ஒர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது

உச்ச்யில் இருந்த வண்நணத்துப்ப்ச்சி ஒன்றி இவணை நூாக்கி செங்குத்தாக கீழே இறங்கியது．படபடவென்று தன் சிறிய＇இறகுகணள அ4த்து வந்து இவருணைய இட．து கண் நுதலில் மெள்ளத் தொட்டுவிட்டு மீண்டும் பறந்துபோய் ம๓றந்த்து．

கோமேேஸ்வர நுணடயய உட்்ப புய்லுித்தது．＇ஆஹா！ என்ா ஒரு ஸ்புிசம்．என்ணைத்டேடி வந்து யுத்தம் கொடுத்து விட்டுப் போகிறதே！ஐய்ாா！யாருக்கும் தøை வணங்காத அ゙ரச வண்ணத்துப்பூச்சியல்லவா！என்ணனத் தேடி வந்ததா？＇


இந்தப் பரவசத்தில்，அந்தக் குளிfிலும்，அவா்் 2ள்ளாாடகள் எல்ญாய் ஈரமாகி 2ட்்போடு ஒட்டிக்
 நணைந்து போா் இருக்கும்ப்போது கணேசன் தூரத்தில் குளிர் பானத்துடன் வந்து கொண்டிருந்தான்．

இவா் ஒரு மிடறு பாாம் அருந்திலிட்டு சொன்னாார்． ＇தம்பி， 180 நாடிகளுக்கும் பuாக விசா வேண்டிம்．ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு மட்டிய் விசா தேயவயில்மல．அது என்ன தெரியுமா？
 ゥககணை பேலே தூக்கிக் காட்டினார்．பின்பு சொன்னார்． அங்கே போவதற்கு மட்டுட் விசா தேறையில்ணல；அதுவணா แிில் பெரிய ஆறுதல்．＇

๓ையெழுத்து மணறயுய்் நேரமாகிலிட்டது．ஆனாா்் நேரம்
 அவசாப்படிவான்．கோயேள்வவரன் யோகத்தில் இருந்து சிறிது கணぃந்தார்．
＇அங்கிள்，போவமா？இவ்வளவ தூரப் இறதப் பார்க்க வந்த்ருக்கிறீங்கள்．ஆஞால் உங்கள் collection க்கு ஒரு butterfly ட் பிடிக்காமம்் போறீங்களே！＂

கோணேஸ்வான் சிறிது ஆற்ந்த யோச๓ையில் இருந்தார்．＇தம்பி，உ லகத்திலேயுள்ள விதவிதமா ஈ வண் ணத்துப்பூச்சிகணள எல்லாம் நூா்் சேகரித்து விட்டேட்． அயையெல்லாவற்றுக்கும் இதுதான் அரசன்．எப்படி．நான் இゅதப் பிடிப்பேன்．கோயிலிலல வந்து இந்தக் காரியத்ணத செய்ய ழுடியுமாா？இது பெரிய அபசாரமல்லவோ！என் றுமைய சேகரிப்ப இゅதப் பிடிக்காமல் விடுவதனால்தாண் பூர்த்தியணையும்＇என்றவாறு தள்ளாடியபடியய எழுந்தார்．

அவருக்கு அந்த இடத்ணதவிட்டு நகா விருப்பமேயில்ணை． கநேசன் அவர் மகககணளப் பிடத்து வந்து ดெல்ல காரிஸே ஏற்றினாா்．காரில்，ஏறும்போது அவருக்கு பணழயபடி நந்தøாாிி் சிித்திர் கண்யும்்ூே தோன்றியது．அவ்வளவு கஷ்ட்ங்களூக்கி毋டயிலும் பிடிவாதபாக நநடந்துவந்து தில்ஸை நடராஜாரத்．தரிசித்த நந்தஞாரின் உணர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நியைத்துப் பார்த்தார்．அந்தக் கணத்தில் அவா் தேகட் இன்ஞொரு முறற கட்டுடுறி நดிங்கியது．

நடிப்பகலில் மின்னாலட்ப்பதுபோல அவா் நிணள்வில் அவருணைய தடிற் பண்டததர் வந்தார்．ஒளியால் இறப்பது விட்ட்்்．ஒணச்யால் இறப்பது அசுணாப் பறணவ．சுணவயால் இறப்பது ம்ம்；நூற்றத்தால் வண்டு．ஸ்பரிிதத்தால் இறப்பது？ ஸ்பாிசம்，ஸ்பரிசம்？எவ்வேவோ ஞாபகப்படுத்திப் பாா்த்தார்． அவருக்கு மறந்துபோய்விட்டது．

கார் இப்போது வேகமாக அந்த நெடிச்சாமலயில் போய்க்கொண்டிருந்தது：வயிறு முட்ட பால் குடித்த கண்

திறக்காத நாய்க்குட்டி போல பரிபூரண மிம்மதியோடு இவா் அயா்ந்துபோய் கிடந்தார்．தொாதொளாவென்ற ஒவர்கோட்மட்் சுற்றி காருணைய fீட் பெல்ட் அவゅை இறுக்கிக் கட்டிப் பuாட்டி ருந்தது．மானம்பூ திருவிழாவில் லெட்டப்பட்ட வாணழமாம் போல மககால்கணள விசிறி அமங்கோலமாககக் கிடடந்தார்．

கணேசஞுக்கு என்ஆவோ போல இருந்தது．அந்தக் காருக்குள்ளே பuரிய மௌானம் ஒன்று அவன் நெஸ்சிலே ஏறி உட்கார்ந்து அமுக்கியது．அந்த மௌøத்றத க்றிக்கொண்டு அவன் பேசியபோது வாா்த்ஜதகள் அணரவாசி காற்றிறே கணைந்துவிட்டø．
 தயாராாக மவத்திருக்கிற்ங்களாா？＇அவரிட்் பதில் இ囚்மை．
＇அங்கிள்！அங்கிள்！＇
மௌøம்．
விசா இல்லாத ஓர் உலகத்துக்கு அவா் போய்லிட்டது தெரியாமல் கணேசன் திருப்பி்் திருப்பி அவணை அயழத்துக் கொ ซ்ாடிருந்தான்．


## ஒட゚டகீ



Cசாமாலியாப் பெண்கள் அப்படித்தான். உலகத்ணத பிரட்டிப் போட்டாலும் மாறமாட்டார்கள். அவசரமில்லாத நடை. ஒரு காலல ஊன்றி, மறு காணல நிதானமாக வைத்து நடப்பார்கள்.

மைமுணும் அப்படித்தான் நடந்துகொண்டிருந்தாள். கபில நிறம். நீள்வட்ட முகம். உயர்ந்த கழுத்து. ஒட்டகம்போல நடை. உரசி உரசி வந்துகொண்ாடிருந்தாள்.

அவள் மொட்டாக்கு இட்டிருந்தாள். அந்தத் துணி தலையை முற்றிலும் மாறத்து மார்பு வழியாக வந்து முதுகிலே சென்று மறைந்தது", அவள் தலை மயிறைப் பற்றி அறியும் ஆவணலயும் அது தூண்டிவிட்டது.

அவள் முதுகிலே வெறுமையான தண்ணீர் குடம் ஒன்று தொங்கியது. காட்டுப் புல்லினாலும் நரரரினாலுட் இறுக்கிப் பின்ணிச் செய்தது. பள்ளிப் பின்ளைகளைப் போல அவள் அதை முதுகிலே கட்டிக்கொா்டிருந்தா்். அது முதுகோடு ஒட்டிக் கொண்டு அவளுக்கு வழித்துணையாக வந்து கொண்டி ருந்தது.

அவள் எட்டு மைல் தூரம் போய் தண்ணீர் பிடித்து வரவேண்டும். போக வர பதினாறு மைல்கள். ஏதோ மேய்ச்ச லுக்குப் போவதுபோல நித்திய நியமமாக அவள் அதைச் செய்து கொண்டிருந்தாள். இன்று அவள் வேண்டிமென்றே கொஞ்சம் தாமதமாக வந்திருந்தாள். அவள் சிநேகிதிகள் முன்பே போய்விட்டார்கள்.

வழிந்நுகெ அகாஸியா முள் மரங்கள். ஆள் உயர கத்தாளைகள்; உயரமற்ற புதர் மரங்கள். பயந்த குபாவம் கொண்ட பற்றறகள். மமமுன் தன் பாதையை அந்த வழியில்லாத காட்டில் இலகுவாகக் கண்டுபிடித்து நடந்து கொண்டிருந்தாள்.

வழக்கம்போல் அதிகாணலயில் ஸஹனாவின் கூவல் அவாை எழுப்பிவிட்டது.

களிமண் ணினா லுட், டெல்லிய மரத்தடிகளினா லுட் கட்டிய வீடு அது. புல்லினால் வேய்ந்த சூணை. குளிரைத்தடுக்கும் வல்லமை இல்லாதது. அந்த காலைக் குளிரில் ஒட்டகத்தின் ரோமத்தில் செய்த சௌகரியக் குறறவா பாயில் கண்காள விழிக்காமல் சுருண்டு படுப்பதற்கு அவளுக்கு மிகுந்த ஆணசயாக இருக்கும்.

ஆனால் ๓ஹணா முதலாவது எதிரி என்றால் அவளுமைய தாயார் இரண்டாவது எதிரி. மைமுன் எழும்பும் வரை அவள் தாயார் காயம் பட்ட லிலங்குபோல கத்தியபடியே இருப்பாள். இந்த காலை நேரத்து சுகத்ணை திஎமும் இப்படி கெடுப்பது மைமுனுக்கு மகா கொடூரமாகப் பட்டது. தண்ணf ருக்காக இந்த அலைச்சல் பட வேண்டி இருந்தது. அவள் தாயாருக்குசூட அவள் படுட் இம்சை புரியவில்லல. இதில் மைமுனுக்கு நிஈறய வருத்தம்.

அவள் தகப்பனார் தூர் அந்த ஊர் குடித்தலலவா், நபதூன். அவரிடம் ஆடுகள், மாடுகள், ஒட்டகங்கள் என்று எல்லாம் இருந்தன. பபாதி சுமப்பதற்கு கழுணதகள் சூL நிறறய இருந்தன. பலபலவென்று விடியுமுன்பாகவே அவையெல்லாம் மேய்ச்ச லுக்குப் போய்விடும். ஒரு கழுதையை அனுப்பி தண்ணீர் யாைைகணள நிரப்பி வந்தால் அவளுக்கு வேணை மிச்சம். அப்படித்தான் சால்மா வீட்டில் செய்கிறார்கள். கழுதை களை அனுப்பி வைக்கும்படி அவள் தாயார் அடிக்கடி கேட்டுக் கொள்வாள். ஆணால் மைமுனின் தகப்பஞார் மிகக் கவனடாக அதை மறந்து விடுவார்.

அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள். அவருடைய மேய்ச்சல் வட்டம் ஐப்பது மைல் தூரம் இருக்கும். அந்த எல்லைக்கு

மந்தை மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது அவர் அங்கேயே இரண்டாவது மணனவியோடு தங்கிவிடுவார். இப்படி வருடத்துக்கு இரண்டு மாதங்களாவது காணாமல் போய் விடுவார்.

மதியம் இரண்டு மணிி ஆகிவிட்டதென்றால் நூர் அகாஸியா மரத்றத தேடி வந்துவிடுவார். அங்கே அவருணைய சூட்டாளிகள் காத்திருப்பார்கள். ச்சாட் என்று சொல்லப்படுட் போதை இலையை கொடுப்பிலே எல்லோரும் இடுக்கிக் கொள்வார்கள். அந்தச் சாறு தொண்ணடயிலே இறங்க இறங்க அவா்கள் மேலே மேலே போய் மிதப்பார்கள்.

இந்த நேரத்தில் சோமாலியாவில் எல்லா ஆண்களும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள். பின் யதியத்தில் தொடங்கி இரவு படுக்கப்போகும் வணைக்கும் இது தொடரும். 2 ள் குவாசம், வெளி சுவாசம் எб் று விட்டபடி கைகால்களைப் பரப்பி அவா்கள் இந்த போணத சாட்ராஜ்யத்திவ் தங்களை டறந்து சஞ்சரிப்பார்கள்.

ஐ.நா. சிறகம் இப்படித்தான் ஒரு சாயங்கால வேளையில் அவர்களிடம் வந்தது. நூரும் ஊர் மூப்பர்களும் அப்போது ச்சாட் போேதயின் இருந்தார்கள். ஐ.நா. ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு கிராமமாக வந்து அவர்கள் தேவைகளை விசாரித்துக் கொா்்டிருந்தார்கள். சிலர் ஆழ்கிண று தோண்டித் தரும்படி வேண்டினர். சிலர் வாய்க்கால் கேட்டனர். சிலா் பம்புசெட் என்றார்கள். இவர்களுணைய முறை வந்தது. பெண்கள் ஆழ் கிண று டேண்டுமெெென் கெஞ்சினர். ஆணால் ஊர்ப் பெரியவர்கள்சூடி மசூதி ஒன்று கட்டித் தரும்படி கேட்டார்கள். அவ்வளவு பணவசதி இந்தக் கிராமத்துக்கு ஒதுக்கப்பட வில்லை. 'ாீ மசூதியை கட்டித்தா, மீதியய அல்லா பார்த்துக் கொள்வார்' என்று ஊர் மக்கள் சார்பாக நூர் அடித்துச்
-சொல்லிவிட்டார். வாழ்க்ககயில் அவா் செய்த மிகச் சிறந்த பிடை இதுதான்.

* அந்த ஊழியர்கள் நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுந்து இவர்கள் சொல்வதை ஏற்பார்கள் என் று நினைத்தார். அவர்கள் என்றால் பக்கத்து கிராமத்துக்கு போய்விட்டார்கள். அங்கே தூர்ந்து கிடந்த கிணறற்ற .பழுதுபார்த்து இன்னும் ஆழமாக்கினார்கள். வருடம் முழுவதும் நீர் சுரக்கிறது. தினம் தினம் எட்டு மைல் தூரம் அவள் தண்ணீ ருக்காக அங்கேதான் போகிிறாள்.

சூரியன் மேலே மேலே வந்துகொண்டிருந்தான். மைமுன் தனக்குத் தெரிந்த ஒரு குறுக்குப் பாதையில் இறங்கிஎாள். அங்கே பார்த்த இடமெல்லாம் ச்சாட் பயிரிட்டிருந்தார்கள். வேப்பம் செடிகள் போல அயை சூர்மையாகவுட் செழிப்பாகவும் வளா்ந்திருந்தன. ஆடுகள் மேயாமலிருக்க முள்வேலி போட்டி ருந்தார்கள். ஆடுகள் மேய்ந்தால் அவைவேறு போதையில் துள்ளித் திரிந்து கலகம் விளைவிக்குப்.

வழியிலே ஒட்டகம் ஒன்று முன்னம் கால்கள் இரண்ாட யும் மடித்து தொழுணகயில் இருப்பதுபோல படித்திருந்தது உணவும், உடையும், உறறவிடமும் தருவது. அதறுடைய கழுத்து ஆடாமல் அசசயாமல் பிதந்துகொண்டு நின்றது. அண்ணாந்து பார்த்தாள். நதி நகர்வதுபோல கண் ணுக்குத் தெரியாமல் ஒரு உருண்மை அதனுடைய கழுத்தில் மேலே ஏறிக்கொண்ாடிருந்தது. பெண் ஒட்டகம். இடது செவியிின் நுனி வெட்டப்பட்டு இருந்தது. அதற்கு முன் நின்று மரியuாதை செய்ய வேண்டிம் போல தோன்றியது. அப்படியே நின்று செய்தாள்.

அந்த மாத்றை கடக்கும்போது அவஞேைய இதயம் கொஞ்சம் வேகமாக அடித்துக்கொள்ளும். அது ஒரு குர்ரா மரம். பெரிய நிழல் தரும் மரம். ஒட்டகத்தின் தடித்த

உதடுகளுக்கு எட்டாத உயாத்தில் அது படர்ந்திருந்தது. கன காலமாக இந்த இடத்தில் ஒரு தாயின் எலும்புக் சூடும், ஒரு குழ்ந்தையின் எலும்புக்சூடும் கிடந்தன. தாயின் எலும்புக் சூட்டை இப்பொழுதெல்லாம் காணாவிஷ்லல. பிள்ணளயின் எலும்புக்கூடு மாத்திரம் எஞ்சிக் கிடந்தது.

இந்த எญும்ப்க் சூடுககளிி்் கணத ஊூfி்் எல்லோாருக்கும் தெரிந்திருந்தது. நாயு வருடத்திற்கு ஸுன்ப. மணழ இல்யை; பயங்கரமான வறட்சி. தண்ணீர் நிळைகள் எல்லாப் வற்றி விட்டண. இந்தத் தாயும் மகக்குழந்மதயும் குடிக்கத் தண்ணீர் தேடி அணைந்தார்கள். பத்து மமலுக்கப்பால் ஒரு ஆழ் கிணறறு இருந்தது. அதிGை தண்ாணீர் கிணடக்கலாப் என்று அவ்வளவு தூாம் நடந்து வந்தார்கள். அு்கே வந்து பாா்த்தால் அதிலேயு|் தண்் ணfi இல்ணல. என்ன செய்வதென்று தெரியாாமல் வந்த வழியே திரும்பிøார்கள். ஆயாசம் மேலிட்டு இந்த "தரர்ரா மாத்தின் டிழலில் தங்கினார்கள்.

யார் முதலில் இறந்தது என்று தெரியவில்லல. முதலில் குழந்தை போயிருக்கலா்். அழுது அழுது தாய் பிறகு உயிゥை விட்டிருப்பாள். ஒரு வேணள தாய் ழுதலிஷ் இறந்து பிறகு பிள்ஈள செத்திருக்கலாம். அந்தக் குழந்றத தாணயப் பிடித்து இழுத்து, இழுத்து அழுது களைத்துப்போய் இறந்திருக்கலாம்.

மைமுன் கிட்டவந்து அந்தக் குழந்ணதயயின் எஞும்பக் சூட்டடப் பார்த்தாள். பெண் குழந்ணதயயா, ஆண் குழந்ணதயா என்றற தெரியவில்ゅல உள்ளங்யகயில் அடங்கும் அந்த்் சிறிய மண்ணட ஒட்டில் ஒரு சிறிய துணி ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தது. அது பூப்போட்ட துணியோ ๓ தொி்தது. அது பெண்குழத்றத யாக இருக்கலாம் என்று ஊகித்துக் கொண்டாள்.

இப்ப சில நாட்களாக அவளூக்கு தனிமம தேமைப்


பின் னாலே வந்துகொண்டிடுந்தாள். தனிமையயில் சிந்திப்பதற்கு அவளflட்் நிறறய சங்கதிகள் இருந்தன. இந்த யோசணனயபில் பெரும் இடத்ணத அலிசாலா பிடித்துக் கொண்டிருந்தான். அவஞுணைய முகம் அவளுக்கு அடிக்கடி தோன்றியது. பதிணனந்து வயதுப் பிராயத்தவளுக்கு இது புதுமையாக இருந்தது.

๓மமுன் என்றறால் வசப்படித்தியவள் என்று அர்த்தம். இப்படி அவள் தன் எதிர்காலத்றத வசப்பலுத்தும் எண்ாணத்தில் தமரிமையில் நட்்து சொண்ாடுருந்தா ள். அதேநேரத்தில்
 யிக்கும் ஒரு காரியத்தில் இறங்கியிருந்தார். அது அவளுக்கு தெfluா து.

பாபளவென்று மின்றும் நாள் அது. தூரத்திலே ஒரு ஒட்டகக் சூட்டட். அவன் வந்து கொண்டிருந்தான். வெள்ணை யாக, ஈமாத் துணியில் ஒரு தமலப்பா, மையிலே ஒட்டகக் குச்சி. ஒட்டகக் கயிற்றற முன் எடுத்து தோள்பட்டமடபில் மாட்டிக் கொண்டிருந்தான். ஒட்டகத்துக்கு முன்பு மெதுவாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான். ஒட்டகத்தின் நீண்ட கழுத்தும் அந்தத் தணலயும் மேஹு்் கீழுமாக அணைந்து கொண்டிடுந்தது. அந்தக் காட்சி மிகவும் அழகாக இருந்தது.

சோமாலியாவில் மணிதர்கணளப் பார்க்கிஷும் ஒ்ட்டக எண்ா ซிக்கை அதிகம். பொதி சுமப்பதற்குதான் ஒட்டகம். அதன் பி்்நே செல்வார்கள்; அல்லது ழுன்டே போவார்கள். பயணம் செய்வது என்பது கிமையாது. அலிசாலாவும் அுப்படித்தான் அதன் முன்லே மிக்க மரியயாகதயுடன் நடந்து வந்துகொண்டிருந்தான்.

அவஞுயய முகட் தெரிந்தது. தயக்கமாண கண்கள்; இன் ஞும் தயக்கமா ஏ தாடியும், மீணசயும். முயைப்பதா,

வேண்டாமா என்ற தயக்கட். எணதயோ சொல்ல விரும்புவது பuான்ற முகம். ஒல்லியாாக இருந்தான். அவன் அருகில் வந்ததும் இவள் நடப்பணத நிறுத்திவிட்டு அவயையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். அவளூணைய இருதயம் ஒர் அலகு வேகம்


அது விவகாரமாே ஒட்டகம். அவர்கள் சம்பாஷணணையில் குறுக்க்டாமல் நின்றது. ஒரு நூறு வருடங்கள் அப்படியே நிற்கப்போவது போன்ற ஆயத்தங்களுடன் கால்கணை அகட்டி. வவத்து கழுத்ணத உயா்த்தி நின்றது.
'அஸ்ஸலாம் அலைக்கும்.'
'அலைக்கும் ஸலாம்.'
‘சமா்தாதம் 2.ண்டாகட்டும்’’
‘சமாதானம்் உண்டாகட் ிிய்'.
'நநான் உன்ணணப் பார்க்கிறேன்’
'நான் உன்ணைப் பார்க்கிறேே்'
'பதினங்கள் 2ண்டா?'
'புதிளங்கள் அஞேக்்'
"இன்று தாமதமாக வந்துவிட்டாயே!"
'அதற்கு நான் என்ன செய்ய; சூரியன் தாமதமாக அல்லவோ இா்று எழுந்திருந்தான், கவணிக்கவில்மலயா?'
'உண்மைதான், சுரியஞும் சோம்பலாகிக்கொண்டு வருகிறான். 2ன்ணனப்போல'
'நநா் ஒன்றறு் சோம்பலில்ணఎ. பார், எவ்வளவு தூரம் போய் வருகிறேன். ஒரு ஹான் தண் ணfர் சுமக்கிறறன். உன்ஜைப்போல ほட்டகத்துக்கு முஞ்நே மகவீசிக்கொண்ாு| நடக்கிறேøா?

ழுகட் பார்த்து பதில் சொன்னாள். வலது ணகணணை இடது இடிப்பி்் மவத்து ஒரு காலில் சாிந்து நின்றறாள். பற்றக்கக மொா்டாக்கு துணியை நளினமமாக பிடித்தபடி இநநத்தது.

அப்பொழுது அவள் மந்மதபில் எஜதயோ பார்த்து அருண்டாள். அவள் கண்களளில் ஒரு பதுவிதமான இரக்க்் தொந்தது.
'மறுபடியும் அந்த ஒட்டகக் குட்டிணய கட்டிப்போட்டு விட்டாயய!"

அந்த மந்ணதபிலே ஒரு சின்ஞ ஒட்டகட். அடிக்கடி மந்்தணய விட்டி ஓடிவிடிம். அதன் ஸுன்ாங்கால்கணள இணைத்து இணைவெயி விட்டு ஒரு கட்டு. அந்தக்குட்டி கால்கணள தடக் தடக் என்று சிாமத்துடன் எடுத்து ணவத்து மந்நதயுடன் சோ்ந்து கொண்டிருந்தது.
'நான் என்ன செய்யய. அது பொல்லாத குட்டி. எப்பவும் ஒடிக்கொண்ாட இருக்கிறது. அணதப் பார்ப்பதற்கு எணக்கு நேர்் போதாது. இன்ளொரு ஆள் தோவ. நீ வந்துவிடு:"
'அணதப் பிறகு பார்க்கலாம். இப்ப அலிழ்த்து விமு:'
அவள் குரல் சிணுங்கலாகவும் இருந்தது; அதியாரமாகக வும் இருந்தது. அலிசா ஸாாவின் மா து இளகிவிட்டது. 2бக்காக செய்கிறேன் என்று மைகையால் காட்டியபடி அதன் கால்கணை அவிழ்த்து விட்டாண். அந்தக் குட்டு கால்கணை 2தறி துள்ளி தன் சந்தோஷத்றதக் காட்டிக்கொண்டது.

அவள் அறியாச் சிறுமியாய் இருந்த காாத்தில் ஒட்டகக் कृட்டத்தோடு திரிவாள். பொதி ஏற்றும்போது அவர்கள் பாடுவார்கள். ஒவ்வொரு ிொதிக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டு. ஒ்ட்டத்்த ஏமாற்றும் பாட்டு. சிறுமிகளின் பாட்லு.

ஒட்டகமே ஒட்டகமே
என் ஆணை ஒட்டகமே
இந்த விறகுகட்ணட மாத்திரம்ம் சுமந்து வருவாயா
உனக்கு நி円றய புல்றுக்கட்டு தருவேன்．
ஒட்டகமே ஒட்டகமே
என் ஆணை ஒட்டகமே
இந்த சூ ாரமுகட்ணட மாத்திரம் சுமந்து வருவாயா உணக்கு நிறறய தண்ணீர் தருவேன்．
ஒட்டகமே ஒட்டகமே
என் ஆணச ஒட்டகமே
என் படிக்றகககணள மாத்திாம் சுயந்து வருவாயா 2のக்கு முதுகு தேய்த்து விடிவேன்．
ஒட்டகமே ஒட்டகセே
எண் ஆணை ஒட்டகமே
என் ராசகுமாரணை மாத்திரம் சுமந்து வருவாயா உனக்（த கட்டி முத்தம் கொடுப்பேன்．
இந்தக் கணடசி வரிகள் அவளாகவே சேர்த்துக் கொண்டது．அடிக்கடி அவள் இந்தப் பாடமை பாடுவாள்． தனிணமயில் இருக்குப்போது கணடசி வரிகணள $2 \pi த ் த ு ~$ சொல்ஹுவாள்．அது அவள் காதுகளுக்கு கேட்க இனிமமடயாக இருக்கும்．

அலிசாலா வேறு பிரியைச் சேர்ந்தவன்．அவன் வந்து பெண் கேட்டால் அவள் தகப்பனாார் நிச்சயமாக சம்்திப்பார்． வேறு பிரிவில் பெண் எடுப்பது அவா்கள் வழக்க்்．அந்த இனம் பகமைமய விமுத்து சிநேகமாகிவிடும் என்ற நநம்பிக்ணக． இவஞுைய பெயர் வீட்டிலே அタக்கட பேசப்படுகிறது． இவர்கள்＇பறணவ தின்னிகள்’ என்ற ஒரு குறை மாத்திரம்

9．முத்துலிங்கம்
இருந்தது．இருபது ஒட்டகங்கள் சீர்கொண்ாடு அலிசாலur வருவதில் சிரமம் இிருக்காது என்று எதிர்பார்த்தார்கள்．

கிணற்றடியில் ஒढே ிபண்：கள் சூட்டம்．பச்ணசப் பசேல் என்று மரங்கள்．பார்ப்பதற்கு சவனப் பூங்கா போன்று குளூணமயாக இருந்தது．கிணற்று கட்டிலே அடீணா சாய்ந்தபடி காணப்பட்டாா்．தொணடயிில ஒரு மக தொட்டுக்கொண்டு இருந்தது．மற்றக்காணை ஒய்யாாரமாக விசிறியபட இருந்தாள்．

மமமுன் முக்காட்மட எடித்து விட்டாள்．அவஞூேபய சிळக வசீகரத் தன்மமயுடன் இருந்தது．๓ககணள－விட்－டு
 டுகத்தில் அடத்து ஆணை தீா பருகிக்கொண்ாடாள்．அவள் கண்ாகள் பlரகாசமாகின．

இரு சிநேகிதிகளூம்ம் முகத்ணத திருப்பிக் கொண்ாாா்கள்． ஒன்றுமு பேசவில்ணல．தண்ணீர் குடத்ணத எடித்து ழுதுசில மாட்டுவதற்கு மட்டும் அம்னா உதலி செய்தாள்．இருவரும் பறறப்ப்டார்கள்．குடத்திலிருந்து தண்ாணீர் கொஞ்சம் கசிவது பuாiல மமமுனுக்கு பட்டது．அமுத்த நாள் மறக்காமல் பா ๓ைக்கு அலஸு மரத்து பிசின் தடவவவேண்டிம் என்று திணைத்துக்கொண்்டாள்．

வறுமைuில் வாடிய இரண்டு தங்க நநிிகள் நிலத்றத மซா்்தபடி அவர்க்ளளத் தாண்டி ஒடின．ஒரு மஞ்சள் குருளி ＇உய்க்，உய்க்＇என்று சத்தம் செய்தது．மமழுனுக்கு திடிரான்று
 ஒரு அウாக்கண் பார்றவ பார்த்தாள்．அவளும் ணமமுயின் 2Lல் மொாிம்ய புிந்துகொம்்டு தணலணய அணைத்தாள்．

தண்ணீர் பாணையை மெதுவாக இறக்கி ணவத்தார்கள்．


ம๓றவில் ஒதுங்கினார்கள். மமடுன் காணை அகட்டி குந்திய சிறிது நேரத்திலேயே ஒருவித உற்சாகத்துடன் நீர் பிரிந்தது. பாம்ப fீறுவது போன்ற சத்தத்துடன் அது நிலத்ணத அயுந்தது. ఐமழுனுக்கு பெரும் சுணை ஒன்று இறந்கியய சுகம். அந்த நேரத்தில் அலிசாலாவின் நிச்சயமற்ற கண்கள் நியைவுக்கு வந்தஞா. அவணைத் தீலிரமாக காதலிக்கலாமா என்ற எண்ணணய் அவளுக்கு மறுபடியுப் தோன்றி மணறந்தது.
'உ ன் ஞுணைய ஆள் அங்கே ச゙ற்றிக்கொண்டு இருந்தாढே', இப்படிச் சொல்லி அமுஞா அவர்களூக்கிணையே இறுகிப் போண காற்றற மெம்ல 2ணட்த்தா். பிறகு சிநேகிதிகள் இருவருய் கலகலவென்று பேசத்தொடங்கினார் கள். அவர்கள் அந்நியோன்யம் தானாகலவே பற்றிக்கொண்ாடது. அயுஞா அவளூணடய வழக்கமாாே புலம்பணலத் தொடங்கிலாாள்.
'இவணை நப்பி இாாதே. இவன் உாக்கு மஹர் கொண்டு வரப்போவதில்ணல. வேறு ஆணளப் பார். இவன் பெண்கே்ட்டி வரும்போது 2னக்கு நூற்்து வயது தாண்டி விடி். அதற்குப் பிறகு உனக்கு எப்படி பிள்ணள பிறக்கப் போகிறது.'
'பிள்ணள கிடக்கட்டிம். ஒரு நூாறளப்போல் ஒட்டக்் செய்யாத வேணையெல்லாம் செய்கிறேன். என்றனப்போய் சோம்பல் என்று சொல்கிறாஞே:

๓மழுணுணைய தாயார் இருுது வருடங்களிி் பதினொளு பிள்ணளகணளப் பெற்றவள். ஒட்டகங்களில் ச́LL பத்து குட்டிகள் ஈன்றதுப் அவற்றி|்் இடது காது நுனிமை அமையா ாமாக வெட்டி விடிவார்கள். அந்த ஒட்டகம் அதற்குப் பிறகு இணைப்பாற அணுமதிக்கப்படும். அந்த்் சறுமை சூL பெண் களூக்கு இல்ணை. அவர்கள் சாகுமட்டிய் பெற்றுக்கொண்டL இழுக்கடோண்ாிம்.

๓மமுன் 2தடிகணள விரிக்காமம் க்றுப்பு புன்னணக ஒன்றை உதிர்த்தாள்.
‘அடீбா, என் இலிய சிநேசிதியu! நான் என்ற செய்யப்பபாகிறேன் என்று 2எக்குத் தெரியுமா? எซ்ணஞฺ அவ்வளவு சுலபத்தில் அடியைப்பலுத்த முடியாது', இப்படி் சொல்லிக் கொண்டL அவள் அருகில் வந்து அுமஙாாவின் காதுகளில் ஏதோ ரகஸ்யம் சொன்னாா். இரூவரும் ஒரு சதியாலோசணைணை ழுடித்த திருப்தியuாடு| விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள். கண்்ா ணofி் நீர் பொங்க சிிித்தார்கள். தண்ா ணீர் குடம் குறுங்கச் சிிித்தார்கள். வீடி வரும்வ๓ை இப்படி சிரித்துக் கொண்டட வந்தார்கள்.

வீட்டிலே இன் ஞும் நிறறய வே๓ைகள். தண் ணfர் குடத்றத இறக்கி மவத்தாள். அவளூணைய தாயாா் வழக்க்் போல சந்றைக்கு போய்கிட்டாள். காப்டிலே போய் விறகு பொறுக்கி இரவுச் சணையல் செய்யடேண்ரடும். பிறகு மீத மிருக்கு்் ஒட்டகப் பாணல சந்றதக்கு எடுத்துப் பபாகவேண்றுி்்.

இரவுச் சேமயயை விறைவாக முுித்தாள். பாலிலே 2.திா்ந்த சோாத்ணதப் போட்டு காய்ச்சினாா். நம்பிக்ணக ஊட்டுட் நறுமணத்துடன் அது பொங்கியது.

சுறரக்குடுவைணை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தாள். ஒட்டகம் அவளுக்காக பொறறமமயுடன் டின்று கொண்டிருந்தது. இடதுகாலில் நிம் $ற$ வு வது காமை மடித்து முழங்காலில் ஊ்்றிக்கொ ண்டாா். 2 றுதியா ண வடிவம் கொண்ட வலது தொணட்க்கும் மெலிந்த வயிற்றுக்கும் இணடபில் குலுவையை ஹைத்தாள். அது அங்கே கச்சிதமாகப் ดொருந்தி நின்றது. பாஈஸல்் கறக்கத் தொடங்கினாள். சரி கணாக்காக அது குடிணையை போய் ஒரு வித கதகதப்டின்

நிறைத்தது．முழங்ணகயை நக்கியபட குடிゅவயை எடுத்துக் கொண்டு சந்தைக்கு விரைந்தாள்．

ஊரடங்கி நிசப்தமாஎபோது அவள் படுக்கச் சென்றாள்． அடித்தநாள் அதிகாலையை நிணைக்கும்டோது அவளுக்கு பயபாக இருந்தது．இந்த ஹைனாவும் அவளுணைய அம்மாவும் அவளுக்கு விரோதம் செய்கிறார்கள்．விடியுமுண்பாகவே அவளை எழுப்பிவிடுொர்கள்．ஆகைச தீர நித்திரை கொள்ளுப் சுகம் எப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு தெரியாது．அந்த அதிகாலை நித்திாரக்காக அவள் எதுவும் செய்யத் தயாராயிருந்தாள்．இந்த சிந்தனைகளுக்கிட்யில் அவள் இமைகள் ஒன்றறறயொன் று தீண்டின．

அடுத்த நாள் அவளூணைய விடியற்கால அவலங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன．

ஹஹனாவின் தொந்திரவு இல்லை．அட்மாவும் மௌா மாகி விட்டாள்．தூரத்தில் மேய்ப்பர்களின் மேப்ச்சல் ஒசைகள் IDாத்திரம் கேட்டぁ．இவ்வளவு அழகான விடியலை அவள் கண்டதில்லை．

பக்கத்து ஊரில் இருந்து பெருங்சூட்டம் ஒன் று வந்திருந்தது．பலபல6lவன் று விடியும்பேர்தே வந்துவிட்டது． நூரும் ஊர்ப் பெரியயவர்களும் கிராமத்து எல்லையアலலே நின்று அவா்கஸை வரவேற்றார்கள்．அவர்கள் வழக்கப்படி வேரோடு பிடுங்கிய சோளப் பயிர்களை ணககளிலே தூத்கி அசைத்து அசைத்து அவா்களை அழைத்துக்கொண்ாடு வந்தார்கள்．ஒரு சைன்யம் திரண்டு வருவதுபோல அது இருந்தது．

ணமமுணனப் பெண்கேட்டு வந்திருந்தது அந்தக் சூட்டம்． ஒருநாள் பயணத் தொலைவில் இருந்து வந்திருந்தார்கள்． அந்த அா் நபதூன் அவா்．ஐம்பது வயதுக்காரர்．மூன் றாம்

அ．முத்துலிங்கம்
தாரமாக மைமுனை மணாக்கச் சம்மதம் தெரிவித்திருந்தார்． ஐம்பது ஒட்டகங்கள் சீர் கொடுப்பதாக பேசிக் கொண்டார்கள்． ஊர் முழுக்க இந்த அதிசயத்ணை பார்க்க திரண்டு வந்திருந்தது．

மைமுனின் தாயார் தட்ணையாக மறுத்துவிட்டாள்． இவ்வளவு தூரத்தில் மகளைக் கட்டிக்கொடுத்தால் பின்பு அவளைப் பார்ப்பது என்பது நடக்காத காரியம்．அலிசாலா பெண்கேட்டு வருவான் எங் று எதிர்பார்த்தாள்．மைமுள் அவஞிலே எத்தணை ஆணச வைத்திருந்தாள் என்பது அவளுக்கு தெரியும்．

நூர் அப்போது ச்சாட் போாததயி்் இல்லை．இறறயச்சம் உண்டயவா்．ஆதலால் மறு வாசிப்பில் ஐய்பது ஒட்டகங்களுக் காக மகணை விற்பதா எங்று தயங்கினார்．தாயும் தகப்பனுபாக மகளிடட் வந்தார்கள்．சிக்கல் இல்லாத சொற்கணள தெரிவு செய்து அவளிடம் யோசணன கேட்டார்கள்．எப்பவுய் மமமுரிடம் அதிசயிக்க வைக்கும் சில நிிிிட்கள் கைவசம் இருக்கும்．அவள் தயந்காமல் சம்மதம் தெரிவித்துவிட்டாள்． பிடிவாதமாகக் சூட இருந்தாள்．அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியபவில்ணல．

நிக்காஹ் முடிந்த ஈையோடு ணைமுன் தன் கணவன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள்．அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த ஒட்டகங்களூய்，கழுळதகளும் பயணத்திற்கு தயாராக இருந்தனை．

அந்தச் சமயம் யார்த்து அவளுடைய பிராண சிநேகிதி அும்ரா வந்து சேர்ந்தாள்．அவள் காதுகளில் மைமுன் ரகஸ்யம் பேசிவிட்டு வீடு வந்து சேரும் வாை சிிித்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது．＇இவள் 2．ண்் மையாாக அல்லவோ சொல்லியிருக்கிறாள்．， பாவி＇என்று அடீணா நினைத்துக் கொண்டாள்．
‘நான் ஒரு ஐஸ்பது வயதுக் கிழவவ๓ மணக்கப் டோகிறேன். அவஞு்கு மூன்றாவது மணேவியாக. அவன் ச்சாட் சாப்பிடுபவயாக இருக்கவேன்டும். அந்த மயக்கத்தில் அவன் என்ண๓ அதிகம் அணுகமாட்டான். மிஸ்சிப் போநாால் இரண்டி குழந்ணதகளூடன் துபபி விடுவேன்.' இப்பlிச் சொல்லி விட்டு அவள் ஒவென்று சிரித்தாா். பரிகாசம் என்றுதான்
 2ண்்மமயuாகத்தான் சூறியிிருக்கிறாள்.

அடு ォாவுக்கு சொல்லாத இன்ஞொரு காரணமும் இருந்தது. அதுவும் ச்க்கிரத்தியேயய அவளூக்கு தெரியவளுு்்.

புறப்படிம் சமயம். திடீரென்று ๓மமுன் அழத் தொடங்கிஞாள். காரணாட் தெரியவில்ฒை. 'ஹுயா, 'ஹுயா' எб்ற் அணழத்து தாயாஜரக் கட்டிக்கெiாண்டி விக்கி விக்கி அழுதாள்.
‘அ4, பாவிப்பெண்்நோ! எதற்காக இப்பட அழுகிறாய். சொல்லித் தொணல. 2ன் விருப்ப்பபித்தானே ஒரு ழுழு நாள் பிரயiாண தூரத்தில் இருக்கும் இந்தச் சின்ா ஊரிி் உன்னக் கட்டிக்கொடுக்கச் சம்மதித்தோ்். நீ இந்கே ராசாத்தி மாதிரி இருந்திருக்கலாமம! பாதகத்தி, இப்ப போய் அழுகிறாயu!'

๓மமுணால் அப்பவும் அழுணகைணய அடக்க முடியவில்ணல. மாணல மாணலயாகக் கண்ர ணீர் வழிந்தது. விம்மியயபடியே சொன்னாாள்.

‘சூ றுகெட்டவளளே, சொல்லடி, இப்பிடி குடிமை கெடுத்து விட்டாயே!"
‘ஹுயா, அந்த ஊாில் தண்ணீர் கொட்டி கொட்டி வருமாம். வருடம் ழுழுக்க வற்றாதாம். தினம் தினம் பதியாாற| ๓மல் தூாம் நடக்கத் தேணையில்ணை.'

இணதச் சொல்லிவிட்டு ணமழுன் தன் தாயின் ழுகத்றத ஏக்கத்தோடு பார்த்தாள். பார்த்துவிட்டு இள்னொருுயுற அழத்தொடங்சினாள்.
(இந்தக் காட்சி இங்கே முடிந்துலிட்ட-து)

மைமுனின் .தகப்பாணாருக்கு முதலில் கொ அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது. ஆனாலும் தேற்றிக்கொண்டார். ஒரு நாள் பயணா்தாஞே, மகளளை அடிக்கடி பார்க்கலாம் என்று நிøைத்தார். ஆனால் அப்போது அவருக்கு தெரியவில்லை. அதுதான் அவゥளப் பார்ப்பது கடைசித் தடவை என்று.

விேரவில் அவாது மணைவி இறந்துபோவாள். ச்சாட் போதையில் உடல்நி๓ல கெட்டு மனப் குலைந்து எஞ்சியிருக்கும் நாட்களை அவர் மற்றவர்கள் தயவில் கழிக்க நேரிடிம். அந்த நேரங்களில் எல்லாய் அவர் ணைமுனின் சிந்தனையாகவே இருப்பார்.

ஒருவரும் பார்க்கவில்ळை என்ற அந்தரங்கமா $ற$ சமயத்தில் அவள் அகாஸியா மரத்தின் க்் கல்லிலே க்ந்தியிருந்தது ஞாபகத்துக்கு வரும். ஒர் உயைந்துபோோ கண் ணாடித் துண்டில் முகத்ாதப் பார்த்து தலைைய வாரியதையும், அவளாகவே இட்டுக்கட்டிய குழந்தைகள் பாட்டை அவள் குரல் மெல்லியதாக முணுமுணுத்ததும் நிஈைவுக்கு வரும்.

ஒட்டகமே, ஒட்டகமே
என் ஆணை ஒட்டகமே
என் ராசகுமாரரணை மாத்திரம் சுமந்து வருவாயா
உனக்கு கட்ட முத்தம் கொடிப்பேன்.
அலிசாலாவில் அவள் எவ்வளவு காதல் ணவத்திருந் திருப்பாள். அவ்வளாவயும் ஒரு கணத்தில் தூக்கி எறிந்து விட்டாளே. அதிகாணையில் தண்ாணீருக்கு போய் வருவஞத அவள் எவ்வளவு தூரம் வெறுத்திருக்க வேண்டும்.

ஒருவோள ஐ.நா. சிறகம் கேட்டபோது கிணறு வேண்ாுு்் என்று சூறியிருந்தால் மைமுன் அலிசாலாணை மணாுுித்து அவருணைய ஊரிலேயே தங்கி இருந்திருக்கக் சூ-டும். வெகுகாலத்திற்கு பிறகு அவா் மேதில் இந்தச் சிந்த5, எகள் எல்லாப் திருப்பி திருப்பி ஒடிம்.

ஆணால் அப்போது அவருக்கு அது தெரியவில்லை.

- முற்றுற் -



## அ. $\varphi$ த்த/هிங்கம்












 பெறுகின் Dणन.

இன்ளொரு ஸுறப்பிடத்தக்க அம்சம் அயரூயLル





[^0]:    
    

