## இந்து நாகாேகத்திற்

## கலை



கலாரிிிிி कாரை செ. சுந்தரம்பிள்ளை

# இந்து நாகரீகத்தீற் கலல 

கலாநிதி காரை ிெ. சுந்தரiஸ்ல்ளளள முன்சாள் முதல்வா.
கோப்பாய் ஆசிிியா் பயிற்சிக் கஙோசாலை
இலந்கை.

குமரன் पத்தக இல்லம்
Фொழும்ப் - વெब்ணை
2001

தணை்ப
இந்து நாகரிகத்திற் கலை
ஆசீரியா்
கலாநிதி காரை செ．சுந்தரம்பிள்ளை ©
பத゙ப்ப
முதல் பதிப்பு ：ஐப்பசி， 1994
திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பு ：ஆவணி， 2001
வைளிய゙万
குமரன் புத்தக இல்லம்
201，டாம் வீதி，｜3，ிமய்கை விநாாயகா் தெரு，
बொாுு்பு 12. கமுன் காலळி，
बொ．பேசி： 421388.

Title
Intu Nagarikattil kalai
（Fine Arts in Hindu Civilization）

## Author

Dr．Karai S．Sundarampillai ©
Edition
First Edition ：September， 1994
Reprint ：August， 2001
Published by

## Kumaran Book House

| 201，Dam Street， | 3，Meigai Vinayagar Street， <br> Colombo 12． |
| :--- | :--- |
| T．Phomaran Colony，Vadapalani $: 421388$ | Chennai－ 600026. |

Printed by
Kumaran Press（Pvt）Ltd．， 201，Dam Street，

Colombo－12．

ISBN 955－9429－06－X（धாकாाணण பதிப்ப）
ISBN 955－9429－13－2（ஷிசேட பதிப்பு）

தமிழறிஞரும் பண்டிதர் வித்துவானும் என்னுடைய பேராசிரியருமாகிய

க．கி．நடராஜன்
அவர்களுக்கு

## என்னுரை

பட்டப்பட்பப மாணவ்்களுக்கு இந்துநாகரிகத்கதக் கற்பிக்கும் பொழுது கோயில் சார்புக் கலைகளையும் கற்பிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது அவ்வப்போது சேர்த்த குறிபுப்க்ளை வைத்து்் கொண்டு, மேலும் சில நுல்களின் துயணாயோடு எழுதப்பட்ட நுல்துான்' 'இந்து நாகரிகத்திற் கலை' யாகும்.

இ்்நாலிஞ் அவசியத்தை வற்பறறத்தி எழுத வைத்தவர்கள் என்சிட்் பயின்ற மாணவ்ர்கள். இதணை எழுதுவதற்கு ஊக்கியவரும் தேவையான நூல்களையயல்லாம் தேடியயடுத்து தந்துதவியவரும் என் னைய ஆசிாியரும் நல்ல அமுஞூருமாகிய கரம்பனூர் ஆ. சபாரத்தினம் (காவள்
 இந்நுயைப் பெருமைப்படுத்தியுள்ளாrர்கள். அவா்களுக்கு நான் மிகவும் ந்்றியுடையேன்.

பரீட்சையய மட்டும் ணையமாகக் கொண்டுு எழுதாமல் நுண்கலைத்
 வண்ணம்ம் இது எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதைபும் சசால்ல விரும்புகின்றேன்.

இந்து சமயப் சார்ந்த கணலககளை ஆாாய்ந்த அதே வேளையில், சமண பௌத்த சமயத்தவர்களின் பங்களிப்ப்ம் செறப்யட்டுள்ளது. சமயம் சார்ந்த கமைகளைக் कூறியபோதும் சமயய்் சாராத கலலகயைைu|்் இடைக்கியை தொட்டுக்காட்ட வேண்டிய அவசியமேற்பட்டுள்ளதென்பதையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியுள்ளது.

கமிழகக் கலைகள் பற்றி அறிவதற்கு ஓரளவு நூால்கள் தமிழில் வெளிவந்துள்ளன. ஆனाால், வட இந்தியக் கலைகள் பற்றி அறிவதற்க் ஏற்ற டுழுணைமயான தமமிழ் நுல்கள் இல்யையயய்றே कnற வேண்டும். அதனால் வL இந்தியக் கळலகள் இங்கே விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன. பட்டப் படிபப்ணை மேற்கொள்வோர்க்கும் வடஇந்திய சமயய் சார் நுண்கலைகளை அறிய விゅழுவோ்்்்கும் இது பெரிதும் உதவுமெென நம்புகிறேன்.
 பயன்படுத்த உதவிய மாநகரசலப ஆணணயாளர் திரு. வே.டொ. பாலசிந்்க்்துக்கு நான் பபரிதும் நன்றியுாடயயே். இதே போல வட்டுக்கோட்றை யாழ்ப்பாணக்கல்லூரிி நால் நிஆையத்தினருக்கும், uாழ். பல்கணலக்கழக நுல் நுமையத்தினருக்கும் கடiபாடுமையேன்.
 தேவையான நூரல்களைத் தந்துதவியதோ $\mathfrak{C}$ இதாை எழுதுவதற்குரிய ஆலோசணைகளையும் சூறி உதவியுள்ளாா்கள். யாழ். பல்கலைக்கழு சிரேஷ்ட விரிவுயையாளார்களாகிய திருமதி. நாச்சியார் செல்வுாயயக்், திரு.
 உமா டுத்துக்குமாரன் (விரிவுையாளர் யா. ப. கழகம்) அவர்களுக்கும், எனது கையயழுத்துப் பiரதிகளை அழகுறi படியயடுக்து உதவிய என்னைைய மாணவிகளாகிய செல்வி. க. இராஜரஞ்சிதம், செல்வி சி. பவளமம்ா, செல்வி க. உதயராண்ி, செல்ஷி இ. இந்கிராதேவி ஆகியோருக்கும் நब்றியுடையேன்.

இந்நூலின் அட்றைப்படத்தை வறைந்துதவிய ஓவியக் கலலஞ்் ரமணிக்கும், அட்டைப்பட்கை அழகாக அச்சிட்டுத் தந்த பூபாலசிங்க்் பத்தக உரியமயாாள் ப. ஜீதா்சிங் அவ்்களூக்கும், இந்நுயை அழகுற அச்சிட்டு உதவியதோடு இத்னத் தமது ஷேளியீடாக வெளியிடும் uாアதி பதிப்பகத்தினாருக்கும், அதன் உரிமையாாளுும் என்றுமைய நண்பருமாகிய சங்கருக்கும் எனது நன்றியறிதணைத் தெரிவிக்துக்கொள்கின்றேன்.

வணக்கம்
அன்புட்்,
காணை. சச. சுந்தூம்ம்ள்ள்ளை

677/9, கடற்களை வீழி, யாழ்்பாணா்.
01.09.94.

## முன்னுரை

பல்கலைக்கழகம் புகத் தடைகள் பல விதிக்கப்பட்ட துததிருஷ்ட மிக்க மாாணவா பெருமளவில் உயா்கல்வி円யய்் தொடர்ந்து படக்கும் காதல் மீதூரப் பெற்றுள்ளன்்．பொது மக்களில் சிறுகூட்டம் ஓன்று தம் கலையறிவுப் பசிக்கு விருந்தளிக்காது，பாமர சனங்களின் கீழ்மட்ட ரசனைக்குத் தீஞிபோடும் கண்கவர் வார，மாத சஞ்சிகைகளின் மூலம் ஏதும் பெற இயலாது தவிக்கிண்றது．இவ்விரு பகுதியினரிடையிலும் பல்லாண்டு பழகி，அவ்்களின் தேவைகளை அறிந்தவர் காரை．செ．சுந்தரம்பிள்ளை．கர்வடுடன் தலை－ நிமிர்ந்து நிற்கும் பல்கலைக்கழக வளைவுகள்，நடைசூடங்களுக்குள் நுழையாது உ யi் கல்வியின் இறுதிக்கரைகண்டவர்．தம்மை ஒக்த அறிவுப்－ பசியாளர்க்கெण இக்கலைவிருந்கைப் படைத்துள்ளார்．

மாணவன்，நல்லாசிரியன்，குடும்பத்தணைவன் எண்ற பல கோணாங்களில் கடந்த நான்கு தசசாப்தங்களாக அவயை அறிந்துள்ளேன்．＂கலைமகள் தலைமகன் இவன் என வருபவர்．＂கல்வி，கவிதை，நாடகம் ஆகிய துறைகளில் தம் ஆக்கங்களைத் தமிழ்கூ றும் நல்லுலகுக்கு அளித்துப் புகழ் ஏணியின் உச்சியில் நிற்பவர்．சிறந்த படைப்பாளி，கல்விசார் ஆய்வாளனாகப் புகழ் பெறல் அரிது என்னும் சூற்றைப் பொய்யாக்கியவர்．

கலைகள் அவர் குருதியில் ஊறிக்கிடக்கின்றன．அச்சன் என்பாரை முதாதையாகக் கொள்ஞ்் இவர் குடும்பம் மலையாளத் தொடர்புடையது போலக் காண்படுகிறது．தந்தைவழியில் மூன்று தலைமுறையிலிருந்கே திண்ணண்் பள்ளிக்கூடம்，கவிதை，நாடகக்கலைகளை வளர்த்தவர்களின் வாரிச இன்று ஆசிரியர் பயிற்சியளிப்பதும்，அகில இலங்கை கவிகைப் போட்டியில் பொற்பதக்கம் பெறுவதும்，மும்முறை சாகித்திய மண்டலப் பரிசு பெறுவதும் வியப்பன்று．

கலை，＇கலிப்ப＇என்ற சொல்லின் வழிப்பிறந்தது．கலித்தல்，எழுதல்， துள்ளல் என்பன தொடர்படையவை．இயல்，இசைவாவம் பெற்று，எழும்து， நாடகமாகத் துள்ளி நடக்கும்．மனித உள்ளத்தில் எழும் எண்ணில்லாத எழுச்சிகளை்் சீர்செய்வது கலை．எழுச்சிகளைத் தூண்டும் ஜூலம் எதுவெண ஓர்ந்து，அதனுடன் உயிைை ஒன்றுவிப்பதே கலைகளின் குறிக்கோள்．இது உலகெங்கும் உ யர்ந்தோரிண் கலைபற்றிய சிந்தனையில் இட் பெற்றிருபுயும்， இந்தியக்கலை மரபிலேயே அதன் பூரண விகசிப்பக் காணலாம்．

தமிழும் வடமொழியும் வரலாறும் அரிய கல்விசார் அத்திபார மாயமைந்த மேற்புலப் பயிற்சி விளைவாகிய ஒழுங்காற்றில்（Academic Dis－ cipline）பெற்ற சுந்தரம்பிள்ளை பட்டப்படப்பு மாணவா்களுக்குப் பல ஆண்டுகளாக இந்து நாகரிகம்，நுண்கலைகளைப் போதித்து அனுவவ் பெற்றவா்．இந்தியு கலாதத்துவ்்，கலைவிமர்சனம்，கலை வரலாறுகளை ஐரோப்பிய கலைநெறியுடன் ஒப்ப்ட்டு ஆராயுi் ஆற்றல் பெற்றவா்．அமிவும்， அயுபவடும் சூடியதன் விகைவே＂இந்துநாகரிகத்திற் கணை．＂இளமையில் முல்க்ராஜ் ஆனந்தின்＂கலை பற்றிய இந்துநோக்கு＂போன்ற நூல்களைப் படித்து இப்படித் தமிி் வாசகர்களுக்குக் கலைவிருந்து அளிக்க வல்லார் வாராரோ எனக் கவலையறற்றிருந்த எனக்கு அக்கவலை இன்று நீங்கியது． மாணவரையும் பொது வாசகரையும் மணத்துட் கொண்டு எழுதிய இவர் இக்கலைத்துறையில் மேன்மேலும் ஆழ்ந்து，ஆய்வுகளைச் செய்து，கலையின் வரலாற்றுடன்，கலையின் மெய்யியலையும் பாற்கட லெهக் கடைந்து அமிர்தம் எடுத்துப் புதுப்பெரு நால்களை அளிக்க வேண்டும்．அவற்றின் பெருமை நோக்கி，பிரசுாித்த நூல்களின் மீது வழங்கும் இலக்கிய கலாநிதிப்பட்டம் அவரைத் தேடிவர வேண்டும் என்பதே＂தன் ஆசானும் தன்னுடன் கற்றோனும்＂ ஆகிய இரு உரிமைபற்றி，முன்னுரை எழுதிய எனது நெஞ்சத்தில் கொழுந்து விட்டெரியும் பேரவாவாகும்．

யாழ்ப்பாணம்， 07．07．94．

## பொருளடக்கம்

| สฮ்றைை | iv－v |
| :---: | :---: |
| முன்றூ｜ை | vi－vii |

1．நோற்றுவாய் ..... 1

1
2．சிந்துவெளி நாகளிகம் ..... 9
3．மௌாியருக்கு முற்பட்ட கலை ..... 17
4．மௌfिயा் கலை ..... 20

4．மௌกியா் கலை 20
5．இந்தியக் கலை（கி．டு． 200 －கி．ல． 300 வ๓ை） ..... 28

5．இந்தியக் கலை（கி．டு． 200 －கி．ロ． 300 வரை） 28
6．குப்தர் காலக் கறல ..... 42

6．குப்தர் காலக் கலை 42
7．முற்காலச் சாஞூக்கியா் கலை ..... 52

7．முற்காலச் சாளுக்கியா் கலை 52
8．எல்லோரா எலிபந்தா குகைகள் ..... 67

8．எல்லோதா எலிபந்தா குகைகள் 67
9．சோளந்கிக் களை ..... 74
10．ஹொய்சாளா் பாணி ..... 80
11．தமிழெகக் கலைகள்（சங்க காலய்，சந்கம் மருவிய காலம்） ..... 8712．பல்லவள் காமம்96

12．பல்லவा் காறம்
3．மொ冂ியருக்கு முற்பட்ட கலை 17

10．ஹொய்சாள் பாணி 80
11．தமிபுகக் கலைகள்（சங்க காலம்，சந்கம் மருவிய காலம்） 87
12．பலலவா காலเ்

13．அதியமாஜ்் கோயில்கள் 116
14．ஞோழர் காலம் 118
15．பாண்டியा் காலம் 132
16．விஜயுぁぁர்் கா๐ம் 139
17．நாயக்கі் காலம் 145
18．உலோகத் கிருமேமைிகள் 150
19．ஓவியங்கள் 171
20．இணைக்கலை 188
21．நடぁக் கலை 202
22．நூடகக் கலை 218
23．தமிழிகமும் நாடகமும் 229
24．நிறைவுறை 239
உசாத்துணை நூல்கள் 241
அட்டவணை 248
பறற்கோ்க்கை 252

## தோற்றுவாய்


"(2ந்து நாகரிகத்திற் கலை" என்னும் இந்நூல் இந்தியப் பெருங்கண்டத்கில் சிந்துவெளி நாகரிக காலத்திலிருந்த வளர்ச்சி பெற்று வந்த கலைகள் பற்றி ஆராய்கிறது. இக்கலலகள் சமயம் சாராதனவாகவும், சமயம் சார்ந்தனவாகவும் வளர்ச்சி பெற்று வந்துள்ளன. இங்கு சமுயம் சாராத கலைகள் பற்றி ஓரளவு சொல்லப்பட்ட போதும் இந்து நாகரிகத்துடன் தொடர்புடைய சமயஞ்சார்ந்த கலைகளே சிறப்பாக ஆராயப்படுகின்றன. ஆதலால் சமண, பௌத்தர் தவிர்ந்த ஏணைய மதத்தவரூடாக வளர்ச்சி பெற்ற கலைகள் இங்கே கவனத்திற்கெடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

## இருவகைக் கலைகள்

கலை வடிவங்கள் இரண்டு வகைக்குள் அடக்கலாம். அவையாயண:

1. நுண் கலைகள்
2. நுண்கலை சாராதவை

நுண்கலைகளாவன கட்டிடம், சிற்பம், ஓவியப், இசை நடணம், நாடகம் என்பனவாகும். நுண்கலை ச́ரராதனவாக மருந்து, மந்திரம், ஷிளையாட்டு என்பனவும்ஏணぁயயைவிணைக்கணைகளுமாகுi். நுண்கமை சாராक கைவினைக் கலைகளில், பா்்த்து்் செய்யும் பயிற்சி முக்கியத்துவம் பெறுகின்றதேயொழியய,

๓ைவிஞைக் கமல்களில்，பாா்க்துச் செய்யும் பயிற்சி ழுக்கியத்துவம் पெறுகின்றதேயொழிய，கற்பணைக்கோ，சிந்தனா சக்திக்கோ இடமில்லை எब்பர்．எணிஞு்，சில கைவிøை்் கணலகள் அஸ்புதமாø கலைப்படைப்பு களாகவும் அமைவஆ1ண்டு．உதாரணாமாக நட் பமான ஆபரயயங்கள்，சிறந்த வேயைப்பாடுகளூடன் சூடிய தளபாடங்கள் என்பயவற்றைக் சூறலாா்．

இந்திய மக்கள் மிகத் தொன்மையான காலந்தொட்டே கட்டிடம்， சிற்பம்，ஓவியம்，இசை，நடனம்，நாடகம் ஆகிய நண்கலைகளைப் பொன்னென்் போற்றி வளா்த்து வந்திருக்கின்றன்்．இக்கலைப் பணைப்புகள் உலகையே வியக்க வைக்குமளவிற்குக் கலைத்துவம் மிக்க அஸ்புதமாண படைப்புகளாக விளங்குகின்றன என்பர் கலைலிமர்சகர் கள்（Ananda Coomaraswamy 1969 ：ix）．அகு மட்டுமன்றி இந்தியக் கலைகள் ஏணைய நாட்டுக் கலைப்படைப்புகளைவிடத் தனித்துவம் மிக்களவாகவும் காணப்படுகின்றன．

## ஆலயங்கள்

ஆலயப்் வழிபாட்டுக்குரிய முக்கியாமான இடமாகும்．கோயில் வழிபாட்－ டுக்கு இன்றியயமையாதது இணைவன் திருவுுுவய்．இதயை அமைக்கும் கலை
 சிற்பிகள்．இவர்கள் உருவாக்கும் திருவுருவங் களை நிறுவுவதற்கு ஆலயயங்கள் இன்றியமையயாதனவாகும்．இதனால் எழுந்ததுதான் கட்டிடக் கலை என்பர் பேர்ஸி பிறௌன்．

இக்கலை அழகிய கோயில்கள்，விமானஙங்கள்，வானளாவிய கோபு－ ரங்கள்，தூண்கள்，பலவகை மண்டபங்கள்，மதில்கள் என்பன எழக் காரணமாக அயைந்தது．இவற்றிகையே பலவயையான தெய்வத் கிருவு｜ு－ வங்களை ஊர்வலயாக எடுத்து வருவதற்கௌ அழகிய வாகனங்கள் உருவாகின．இவற் றுடண் இணைந்து ஓவியக்கலை வளர்ச்சியுற்றது．
 கீட்டபபட்டの（கைலாசுநாதக் குருக்கள் 1992：88－89；161－162）：

இறைவழிபாட்டில் அவயைப் புகழ்ந்து பாடுதல்，பரவசழுற்று ஆனந்தக் சூத்திடுதல் என்பன சிறப்பாக இடம்பெற்றுவரும் நிகழ்ச்சி－ களாகும்．பத்தி அனுவ வெளிப்பாட்டுக்கு இவை மிகவுய் இன்றியமை－ யாதனவென்பர்．இவற் ுுட் இணணந்து வளர்ந்த கலைகளே இசைக்－ தலையும்，நடனக்கலையுமாகும்（毋ைலாசநாதக் குருக்கள் 1986；37－36）．

இவ்விடத்தி்் பேர்ஸி பிறளன் சூ றும் கருக்தும் சிந்தளைக்குரியத்． உன்ளதமான இந்தியக் கட்டிடக் கலையயன் அடிபபை நோக்கமே இந்திய மக்களூணைய சமயஞ் சார்ந்த ஆத்மஞூா வெளிப்பாடாகும்．இதணை இவர்கள் செங்கற்கள்，கற்பாறைகள்，கற்கள் என்பன மூலம் வெளிபபடுத்தியுள்ளனர்（Percy Brown 1976：01）．

எனவே，கळலகள் பற்றித் தனித்தனியே ஆராய்வதண் டுண் பொதுவாக இந்தியக் கலையின் சிற்்பியல்புகள் பற்றியும் கலாதத்துவ்் பற்றியும் நோக்குவோம்．

## இந்திய கலாதத்துவம்

＂ஒருவன் முன்ப அయుவித்த ஓர் உணா்வை，தன்ஞள்ளத்தில் மீண்டும் எழுப்பி，அயைவுகள் கோடுகள்，வர்ணங்கள்，ஒலிகள் அல்லது சொல்வடிவங்கள் ஜூலம் அ்்த உணர்வைப் பிறரும் உணரும்படி செய்ய வேண்டும்．இதுவே கணையின் செயயலாசும்＂（Tolstoy 1958：62）．

தான் கண்டு கேட்டு உய்த்து உணர்்்த அயுபவங்களை மனத்திறர்－ ui் பதித்து அதனாடாகப் பெற்ற அகப்படத்திற்கு மேலே குறிப்பி்டவாற பறவிேய் கொடுத்து，அதன் ழூலம்் தான் அனுபவித்த உணர்ச்சிகளைப் பிறரும் அனுபவிக்க வைப்பவன் கலைஞூன் ஆவான்．
＂கலையூனது உள்மேடு｜ம் அமிற் பதிந்த வாவமுமே கலைவிவ－ மாகிறதென்ப்் பபளத்த்ர．கமைஞுனும் கணைபும் ஓன்றுதல் வேண்டுடுமொ்பர் இந்துக்கள்．＂
＂கலை கருத்தின் உறைவிட்்．அழகின் பிறப்பிடம்．இன்பய் அ历ன் பயன்．கலையானது தன்னலழும் பழிவாங்கதும் நிறறந்த உலாைவிட்டு ந்ம்யை அப்பால் அழைத்துச் செல்லவல்லது＂இவ்வாற ச́றுவா் ரவீந்திர－ நாத்தாசூர்（கலைக்களஞ்சியய் III 1956 ：341）．

வெளித்தோற்றத்கதமமட்டும் காட்டுவது கळையின் நோக்கமன்று． அகத்தோற்றத்தையும் அது காட்டுதல் வேண்டும்．அதுதான் உண்மையான கணை．ஒரு கணை உண்யையாக உயர்ந்ததாக இருந்தால் அது உணா்்சி－ களுக்கும் புல்்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பதோடு அமிவுக்குு் விருந்தாக இடுக்க வேண்டும் என்பர் சிந்தணையாளார் அிிஸ்தோட்டல்（கிருஷ்ணல்ன் பாலா 1953：101）．

あய்்கळைகள் உள்ளத்துணர்வுகளைத் துண்டவவ்லய ；கற்பணா－ ச்்திக்கு இடமளிப்பய ；சிந்தணை செய்ய வைப்ப円 ；ஒருவனயை்ய ஆக்கத் திறணையு｜் காட்டவல்லனா ；கமக்கெெவவுfிய கலாாதத்துவத்கைக் கொண்டு விளங்குவன ；அ்்தவகையில் இந்தியக் கமைகளும் தமக்கெயத் தனித்து－ வமாண கலாதத்துவக்தைக் கொண்டு மிளிi்கின்றன．

இந்தியக் கலைகளுக்கும் மேோட்டார் கலைகளூக்கும் நிறைய வேறபாடு உண்டு．இந்தியக் கலைகள் பெரும்பாஹும் சமயச்ச்சா்்படையவை． தெய்வாம்சம் பொருந்தியவை．மறைபொருுள் கொண்டு விளங்குபவை．

கலைகள் இறைவமிடத்திலிருந்துதான் பிறந்தன என்ற கருத்து－ டையவர்கள் இந்தியர்கள்．உதாரணமாகக் சூத்துக்கலை பிரமதேவனால் உலகுக்கு வழங்கப்பட்டது என நாட்டிய சாஸ்திர்் कnறுகிறது（Bharatha 1967：08）．சிவன் தாண்டவழூர்த்தி，நடாாஜன்，சூத்தன் என அழைக்கப்－ படுகின்றான்．ஏயெனில் இக்தெய்வத்தினாடாகவே ஆட்்கலை உலகுக்க

வழங்கப்பட்டது．விஷ் யுவும்，அரங்கமாதன் எனப் போற்றப்படுவன
 படுவது உலகத்து அயுதிமான்களின் கருத்தாகும்．சிவானபவம் எங்பே பிறக்கிறதோ அங்டேகான் கணலகளும் டுகிழ்க்கின்றநா என்ற கொள்ணைப்－ பட நம்மான்றோா் கலைகளூக்கும் புனிதமான தெய்வீகத் தோற்றம் கற்பித்துள்ளனார＂（bடராசன் 1967：144）இகணையே நநாட்டிய சாஸ்திரழும் வலியுறு்்துகிறது．

வேதாந்திகளூம்，பௌத்தர்களும் कூL தாம் கண்ட மெய்ப்பொருணை கலலவடிவிற் காட்ட டுயன்றுள்ளனர்．பிரமத்தின் உண்மை நிலையைய் கற்கள் ழுலம் காட்டும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் சிற்பிகள் எணும் கருத்து வேதாந்திகளுக்கும் பௌத்தர்களு்்குமுண்டு．（பஷாம் 1963 ：466）அழியாாத பரம்பொருள் உண்ணமமை சடப்டபாருள்கஞூடாகக் காட்டி நிற்பவர்கள் இந்தியக் கலைஞூர்கள்．

ஐரோப்பியர்கள் எது கண்ணிற்படுகிறதோ அகை அவ்வாறே புலப்－ படுத்தும் யதார்க்த வடவவ்்களாகப் படைப்பர்．ஆணால்，இந்தியக் கலைஞூர்கள் இயற்கைப் பொருட்களூடாக，அவை மக்கள் உள்ளத்தில் எத்தகைய உணா்ச்சியய எற்படுக்துமோ அதே உணர்சசியயத் துாண்டு， கலாரசぁையைத் தோற்றுவிக்கும் வடிவில் அயைப்பர்．
＂சிற்பக்கணையை எடுத்துக்கொண்டால் ஐரோப்பிய சிற்பம் உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் தேகவலிळமேயயு்் தசைநார்களின் அயைப்யையும் பமஅழகையும் புலப்படுக்தி மிற்கும்．இந்தியச் சிற்பமோ கான் எடுத்துக்－ கொண்ட உடுவத்தினது அகத்தின் இயல்யையும் அதலுட்படும் ஆன்மாவின் நியையையயு்் வெளியிட்டு நிற்கும்．இச்சிற்பத்துயறயுல் மட்டுமன்றி ஏணைய ஓவியம்，இசை ஆகிய துறைகளிறும் இத்தகைய வேறுபாட்டியைக் காணலாம்＂（ுவரத்தியம் 1941：97－98）．

இந்கிய நுண்கமைகள் வீடுபே்று்்குரிய சாதனங்களாாக்் தொன்று－ தொட்டுப் பயின்று வருகின்றே．＂ஆத்மஞானம்＂，＂சிவானந்தம்＂என்பみ－ வற்றைத் தந்து முத்திக்கு வழிகாட்ட வல்லேவாகவுள்ளாள．10ஈஅயைதியை 2＿ண்டாக்கி இன்பநிலைக்கு இட்டுச் செல்தும் ஆற்றல் பாைத்தளவாக－ விள்ளன．இணசயும் தோத்திரடும் பக்தியை வளர்க்கும் சாதனங்களாகவும்， சிற்பவ丩ிவ்்கள் தியானத்தி்்கும் வண்்கத்துக்குழுரிய சாதனங்களாகவு－ முள்ளன．திருவுருவங்களின்றிக் கிfியா வழிபாடும் ஏணனய कிரியயயகளூம் சாத்தியப்படாதென்பது மறத்தற்குிய உண்மையாகும் என்பர் ஆனந்த குமாJர்வாமி．

இந்தியப் கலைகள் குறித்து முல்க்பாஜ் ஆனந்்்்（Mulk Raj Anand） என்பவா் ச́றுய் கருந்்து மிகவும் முக்கியமானது：
＂＂இந்திய்க் கலைகளின் கண்ணே மா றுதலமையாத ஒரு சமய நோக்க்் உண்டு．மனிதவாழ்க்கையின் எல்லாத் தன்மைகளுக்கும் தெய்வீகக் கருத்தே கொள்ளப்படுகின்றது．கணைப்பொருட் களாகக்＇ காட்டப்படும் உ ுுவங்கள்，மரங்கள்்，மலர்்கள்，பறவைகள் என்பன

யாவும் இயற்கையிலிரும்தே எடுக்கப்படுவேவாயிஞு் அகை விண்்ுுக வாழ்வின் இயல்பிணைக் காட்டும் தன்மையுள்ளனவாக அமைக்கப்படுகின்றறன．ஓவியக்திலாயியு்்，சியையுருவிலாயியும்，
 மனிதன் கட வுளை எப்பொருளிஞு் காண்கின்றறான் என் னும் 2．ண்மையை லிளக்குவதுமன்றி，கடவுள் எல்லாப் பபாருள்களூக்கும் ஒரு தெய்வீக இயல்பிணை அளித்திருக்கின்றாா் என்னஞ் செய்தி－ யையும் மனிதன்்கு அயிவிப்பதாகின்றது．இந்தியுக் கலையானது எல்லாாப பொருள்கணையும் பேரின்ப உணா்்ச்சியோ டு நேேக்குகின்றணைம－ யால் அதன்கண்ணே ஐரோப்பியராற் கொள்ளப்படும் பிரகிருகி－
 வெள்ளிவిழா மலர்： 1956 ；6）．

இம்கியச் சிற்பம்，ஓவியம் என்பனவற்றை ஐரோப்பியக் கலைச் சின்ஆங்களூட்் ஒப்புநோக்கி ஆராய்ந்த கலை விமர்சகராகிய ஹவெல் （Havel）என்பவா் சூ றும் கருத்தும் சிந்தணைக்குரியது．
＂இந்தியச் சி்்ப இயற்கை ஒழுங்கை அனனசாி்துக்் கலைப்பொருட்－ களை ஆக்கும் திறமை படைத்தவன்．இவன் உலகிற் காணாப்படும் பொருள்கள் அயை்்தும்＇மாணய＇என்றும்，தெய்வாம்ச்் பொருந்திய ஆன்மா
 இரோப்பியக் கனைஞ்ன் கானொணாத பர்்புாருளுட் தன்ணைத் தொடர்－ பறத்திக் கொள்ளாது இயற்கைuுன் कூடிய உலகுடன் மட்டும் நிஆ்ற விடுகிறான்．ஐரோப்பியக் கळை மறயமமல்்சசிக் காலத்தின் பின்னா் சிறகுகள் துண்டிக்கப்பட்ட பறவை போல் மேலெழாது உலக அழகை அயிவதுடன் மட்டும் நின்று விட்டது．ஆனால் இந்தியக் கலையோ அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்த வடிவாகிய பரம்யொருயை விளக்கி அதன் அழகை உலசுக்கு உ றர்த்த முயல்கின்றது．＇＂மேஷும்，＂இந்தியச் சிற்ப்ம，ஓவியப் என்பன செயற்கையானவை என் ழம்；உள்ளதை உள்ளவாறு காட்டும் ஆற்றலற்றவையயன்றிம் कூ றுவாருமுளர்．இவர்கள் இந்தியப்் கலையின் தத்துவ்்கை உணராதோரேயாவார்＂（நவரத்திஆம் 1941：101）．

இந்தியக் கலை மணை பொருருகையது என டுன்னரே சுறப்பட்டது． உதாரணமாக இறைவஞயைய பஞ்சகிருத்தியங்களை விளக்குவதாக நடராஜ வடிவ்் அமைந்துள்ளது．இந்திய கலாதத்துவத்தின் மகோன்－ øரேமாா நியையை இது சித்திரித்து நிற்கிறது．（இது பின்னா் ஆராயப்－ படும்．）இதே போன்ற இந்துமத விக்கிரகம் ஓவ்வொன்றும் தத்த்் சமய தத்துவப் பொருள்களை விளக்கி நிற்கக் காணாாம்．எளிமை，தூா்யை， சமயப்பற்ற1，பண்பாடுு என்பவற்றை விளக்கும் வகையில் ஆன்மீேக் கருத்கை， கலைப் பொருள்களுடாக இந்தியக் கலைஞன் காட்டுவது வியக்கத்－ Фக்ぁதே．

4．குப்தர் காலத்துக்கு ழுன் ஆன்மீக நோக்க்் அவ்வளவாゅக் கலைகளில் அமையவில்லை．புராதன இந்தியக் கலைகளில் சமயய் சாராத தன்மையிருக்கிறது．அங்கே மக்களூமைய ஊக்கம் மிகுந்த வாழ்க்கை

சிக்திரிக்கப்பட்டது．பாரூத்，சாஞ்சி，அமராவதி，சாரணாக் ஆकிய இடங்களில் உள்ள சிற்பங்கள் மக்களூடைய நேரடி வாழ்க்கையைய் காட்டுவனவாகவுள்ளன எனக் テூ றுவா்．

காலப்போக்கில் இம்மரபு சமயஞ் சார்ந்ததாக வளाத் தொடங்கிக் குப்தர் காலத்தில் ழுழு வளர்ச்சியடைவぁைக் காண ழுடிகிறது．அதனால் இந்தியக் கணலயுலகில் மா றிதல்கள் ஏற்படத்தொட்்கினr．＂குப்தர்கள் கலைவடிவ்்கணைச் சித்தரிக்க வாிவ கணித விதிகளைக் கையாள வில்யை．இயற்கையின் இயல்பான ஆம்றொழுக்கையே ெம் கலைகளை அமைக்கும்（ுமைறைமயாகக் கொண்டனர்＂（கணைக்களள்சியப்யு ：1956：342）．

இந்துமதம் இல்லற தர்மத்தை வலியுறத்துகிறது．சிற்பங்களிறும்
 காணயாம்．சிவலிங்க வடிவம்，சோமாஸ்கந்த வடியம்，அா்த்த ！நாரீஸ்வ வாிவ்，உமா மகேஸ்வர வாிவய்，லன்ஷ்மி－நாரரயயண வடிவய் என்பன இல்லற தர்மத்தைப் போற்றுவனவாகவுள்ளன．நாயக நாயகி பாவயையபல் அமைந்த பக்திப் பாடல்களூம் இதணை வலியுறுத்தக் காணலாம்．＊

சமண பௌத்தர்கள் கடும் துறவநத்தை வலியுயத்கியதோடு இல்ல－ றத்தை விட அதுவே டுத்தியின்பம் பெறதற்கேற்ற சாதனம் என் றும் வலியுறித்கி வந்கனர்．அதனால் அவர்கள் அயைத்த சிற்பங்கள்，ஓவியஙங்கள் எø்பன துறவுக் கோலத்கை அழகாகவும் மகிழ்ச்சி Фருவதாகவும் சித்திரித்து நிற்கின்றோ．

மைசூரில்，சிரவண பெள்குளத்தில் உள்ள கற்பாறையிற் செதுக்கப்பட்ட சமணாத் துறவியாகிய கோமடேஸ்வரரின் உருவச்சிலை இதற்கு நல்லதோர் உதாரணமாகும்．இது தியான பாணியில் 2ள்ளது． அரும்பும் புன் னぁை அவருமைய ழுகத்துக்கு ஒளி கொடுக்கிக்றது． சடப்பொருளிலிருந்து பேரிய்ப நிலைக்குச் செல்ல டுயறு் தோற்றம் காணப்படுகிறது．நீண்டகாலத் தியானத்துடன் உள்ளயைச் சுட்டி நிற்கிறது． எனியு்，காணைச் சுற்றிக் கொடிகள் காணாப்படுகின்றறா．இவா் பற்று்்களை விட்டாஇிம் உலகத்துக்குருயவவர் எண்பறை இவறைச் சுற்றியுள்ள கொடிகள் சூறுகின்றறன．（பஷாம் ： 1963 ：467）குப்தர் காலத்தெழுந்த புத்தருமைய வடிவங்களூர் துறவை வலியுறத்தும் ஆன்டீகப் பண்பு மிகுந்தனவாகவுள்ளன．

இயற்மையில் தேர்க்கோட்கைக் காண டுடிவதில்யை．வாழ்க்கையுப் அத்தகையகே．அதனால் தான் வளைவுகோடுகள் இந்நியக் கமைஞர்களா்ல் பெரிதும் கையாளப்பட்டன．குப்த்் காலக் கமலஞூர்கள் இயற்கை உலகுக்கும்
＊சொலமண் இォாசா பாடியதாக，பぁழய எற்பாட்டிற் காண்ப்படும் உந்நத



 Poetry）கால இலக்கியங்கள்，புஷித திரேசா（அஷிலா）புனித சியவை
 ஆண்ம்க தளத்றையுணையயை போயயு்．

மனித உலகுக்கும் ஓர் இயையைக் காட்ட முயைந்தனர்．ஆகவே மனித

 சித்தர்த்தனா்．மனித அழக இயற்கையின் எதிளூர்லியாா இந்தியக் கலைஞூன் கண்டான்（கலைக்களஞ்சியம் III ： 1956 ：342）．

இந்துக் கோயில்கள் கலைக்கருனலண்களாகத் திகழ்கின்றறன．இயை， நடனம்，நாடகம்，சிற்பம்，ஓவியப் என்பன இக்கோயில்களூடாக மக்களாது வாழ்ஷிணை செம்மைப்படுத்திச் செழி்்பணையச் செய்து சிறப்ப்ற்றோங்க வைத்தன．கலைைள் கலைக்காக மட்டும் வளர்க்கப்படவில்லல．மக்கள்
 இலட்சியங்காளயும் ஏற்படுத்துவதற்காகவு｜் வளர்க்கiபட்டன．

## கலைஞர்கள்

கலைகளைப் படைப்பவர்கள் கலைஞூர்கள்．இந்துமத நேTக்கில் கலைஞர்கள் என்போர் அபரபுரமாக்கள்．அதாவது பரரமதேவணனப் போன்ற பலோக பிரமாக்கள்．இவர்களுக்கு உ சிய இலக்கணங்கள் சிற்ப நால்களில் தெளிவாகக் சூறப்பட்டுள்ளன．

சிற்புகள் வேதங்களையும்，ஆகமங்காளயும்，சிற்பசாஸ்திர நூல்－ காைய｜்் நன்கு கற்றத் தெளி்்தவார்களாக இருத்தல் வேண்டும்．மேனு்்
 கொள்ளாதவர்களாகவும்，சாந்தமுமையயவர்களாகவும் இவர்கள் அமைதல் வேண்டும்（Coomarswamy ：1982：31）．

கருவிலே திருவாய் அமைந்த அழகுணார்ச்சி ；அவ்வுயா்ச்சிய｜ல்

 பொருந்த்ப பெற்றவஓே கணைஞன் என்பர் ஆனந்தக் குமாரசுாாமம．
＂கலைஞூன்்கு மみத்தாய்மை மிகவும் அவசியய்．கळைப்பணைப்ைத்

 பொருந்தியவையாக இருக்க வேண்டும்．அவை தக்க விகிதப்யடுய் அயைததல் வேண்்ுும்＂எே＂ஈஸ்வரச்்ஹிறை＂சn றுகிறதுு．விகிதப் பொருத்தத்தால் அழுு அயையப்பபறுகிறதுு．அளவப் பபாருத்தத்தால் கணல்ப்போருளின் புத்தோ்்－ றத்தைக் காட்டவும்，தன் கருத்கைக் கலையாக்ப் படைக்கவுய்，அழிபவன் கயைஞன் எணச்＂சாங்கியய்＂சொல்துக்றதுு．＂உணர்ச்சிகள் சோ்ந்து சுவை தோன்றுகிறது．சுணவையத் தோற்றுவிப்பவனே கலைஞன்＂என＂நாட்டிய சாஸ்திரடுiம்＂，＂அபிநயதர்ப்பணமும்＂சூறுகின்றண（கணைக்களஞ்சியம் ：III ： 1956 ：42）．

சிற்பி தியானயயோகம் அறி்்திருத்தல்வேய்டும். ஒவ்வோயு விக்கிரகத்-
 போது அவற்றறத் தியானித்து மஆக்கண்ணில் வடிவத்தைக் கண்டு பின்னர் உ(ுவத்றைப்படைத்தல் ேேண்டும் (Navaratnam 1963 : 124).

சி்்ப பயால் பூண்டு உருத்திராட்ச மாயையணிந்து தருப்யை தரித்தவஎாக, பயபக்தியுட்் வேதமந்திரங்களை ஓதியவண்ணம் சிற்பந்களை அமைத்தல் வேண்டும் (Coomaraswamy 1982:32).

இவ்வாறு இந்தியக் கலைஞன் கலைப்படைப்புகளை அயைத்த காரணத்தினால்தான் அவை வாழும் கலைகளाக, தெய்யவீக்் கலைகளாக நிணைபபற்று மிற்கிண்றன.

## சிந்துவெளி

நாகாிகம்


Qufiu ต๓fius Lib - quiur
எந்த வரலாறீறை ஆராu|ம் Qபாயூதும் அறிஞர்்கள் வரலாற்று்கு ழுற்பட்ட காலய், бபரலாற்घு்காலம் என இடு பிரிவாகப் பித்து ஆராய்வது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் இந்தியக் கலை வரலாற்றையும் இாு பிரிவுகளாே வகுத்து நோக்கலாம். எனிலு்,
 சிலவேயாகும்.
 லாம். அவற்றுள் ஒூூவகை புதிய கற்காலத்கைச் சார்ந்த கடுவிகள்ாகும். இவை இங்கே ஆப்வுக்கெலுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. இரண்டாவஞு வணை, சி்்துவெளி் நாகரித காலத்துக்குுயயவை. பொஹெஞ்சதாரோ, ஹரப்பா ஆகிய
 யட்ட சின்ளங்களாகும்.

இந்திய நுண்கலைகளின் 凹ற்றுக்கால்கணள்் சிந்து வெளியில் தTன் காணடுடிகிறதுு. இதுவளை காலழும் இந்திய நாகரிகத்தின் ரிஷி டூலத்றை வேற்றுநாடுகளில் தேடமுயன்றவர்கள் பிரமிக்கும் வயையில் சிந்துவெளி
 அகு இந்தே ஆரியர்களால் வெளியிலிரும்கு இந்தியாவுக்குக் கொண்ுு-
 புடிக்கப்பட்டதுடன் இக்கருக்துப் பின் தள்ளப்பட்டுவிட்டது. சிந்துவளேி நாகரிகம் இந்தியர்க்கேயுfியது என நிகூபிக்கப்பட்டுவிட்டது (Bongard Levin 1979:14).

சி்துவெளியல்் ஹொஹெஞ்சதாரேர，ஹர்பா ஆகிய இரு பெரூ நகரங்－ கஞும்，லோத்தால்，லொஹுஞ்சொதரோ，சான்ஹுதரோ ஆகிய சிற நகரங்களும் வெளிக்கொணுப்பட்டன．இந்நகரரங்களめைத்தும் நன்கு திட்டமிட்படட்டுக் கட்ட்பட்டன．சுட்டசெங்கற்காாலானவை．நகர அயைப்பில் சிந்துவெளி மக்கள் மிகவு்் சறறப்ப்று விளங்கியிருக்கிறார்கள்（Percy Brown 1976：1－2）．

சிறந்த வீதியயைம்ப，துட்பமான வாிகாலமைiu，சுகாதார வசதிகளுடன் சூடிய மாடிவீடுகள் என்பா அக்கால மக்களூணைய கட்டிடக் கலைபற்றியுய்
 swamy $1969: 80$ ）．

இவர்கள் கட்டிய வீடுகளின் அயைப்பு எகிப்தியரும்，சுமேரியரும் இதேகாலத்தில் அயைத்தனவற்றுடன் ஒத்துச் செல்கின்றற（Sundaram 1974 ：09）．இங்கு பெரிய அங்காடி மண்டபங்களும்，களஞ்சிய அறைகளூம் கண்டு－
 வழிபாட்டிடங்களாக இருக்கலாாமெ சில கட்டிடங்கணளயும் பேர்ஸ் பிறறளன்் கருதுகிய்றாா்（1976：02）．மமாஹஹஞ்சதாரோவில் உளளள பெfிய குளிபிபிடமும் முக்கியமான கட்டிடமாகும்．இவை ப்்றி இனி விரிவாக நோக்குவோம்．

## கட்டிடங்கள்

 கப்பட்ட நகரங்களில் வாழ்ந்தனர்．நகர நிருமாயற்தில் பூர அறிவு மிக்க அறிஞர்கள் அக்காலத்திலிருந்தனர்．ஹரப்பாவுக்கும் மொஹெஞ்சதா－ தொவுக்சும் இடையில் 640 கிலோாம்றறற் துரம் உள்ளது．இரநந்தபோதும் இரண்டு நகரங்களூமே அமைiபபி்் ஒத்த தன்மையுமை யனவாகவுள்ளன என்பர்．எடி் ரொமோறி（1999：6）．ஆகவே சிந்து வெளியிற் கட்டிடக் கணைஞூர்கள்
 கட்டிடங்களளைய｜்் நுடுமாணித்தனா்．

## செங்கற்கள்

இம்மக்கள் சுட்ட செங்கற்களையும் வெயிலில் உ லர்ந்த செங்க்ற் களைuு்் கட்டிடப் பணிக்குப் பயன்படுத்தின்ர்．பமச்சுவர்கள் மகழ，வெயில்， வெள்ளம்，புயல்，என்பøவற்றால் பாதிபுபாவவ்்ணம் சுட்ட செங்கற்களை் பயன்படுக்தினர்．கோட்டைகளை அமைக்கும்போதும் சுட்ட செங்கற்களளயே பயன்படுத்தின்．உட்புச் சுவர்களை வெயிலில் உலர்ந்த செங்க்்்களால்
 படாத செற்கற்களைக் கொண்டே அயைத்தனா்．

களிமண் சாந்கினால் சுவர்களைப்பசி அழுக்கமாக்கி்் கொண்டர்．சில சுவர்கள் தவிடு கலந்த சாந்தினால்புசபபட்டன என்்் தெரிகிறது．மJத்தினால்

உத்திரங்களை அமைத்து நாணற் பாய்களைப் பரப்ப அவற்றின்மீது கனமாゥ
 கனார் 1962 ：68）．வீட்டுச்சுவர்கள்，யன்னல்கள்，நியைக்கதவு என்பனவும் முறையாகவுய்，சீராகவும் அயைக்க்படடடடி்ுுந்தனை．

## கோட்டைகள்

இரண்டு நகரங்களிஷும் மேற்துப்புத்தில் உ யர்ந்த செங்கல் மேேை மீது அமைக்கiாப்ட கோட்மைகள்உள்ளன．இக்கோட்டை்் சுவா்கள்பலமாகவுய்， பாதுகாப்பு மிக்கதாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன．இச்சுவர்களிமையே பொதுமக்களுக்கு உரிய அல்லது அுசியமாார்க்குரிய மண்்ட பங்கள்，வண்க்கஸ் தலங்களள்，என்பனவற்றுட்் களஞ்சிய சாலைகள் पெfிய குளிப்பிடங்கள் ஆカியஞஉள்ளன．

ஹரப்பாவில் அயைந்துள்ள கோட் டை கிட்டத்தட்ட ஒரு இணைவகம் போன்றது． $415 \times 193$ சதுரமீற்றர் பரப்ஜையுயையது．வடக்குத் தெற்கர்க நீண்டுள்ளது． 14 மீற்றர் அகலபுமைய பருத்த சுவறைக் கொண்டது．இச்சுவர் நிலத்திலிருந்து மேல்நோக்கி உட்புமாக சாய்ந்து காணப்படுகிறது． இடைக்கிஜையே காவல் அுண்கள் உள்ளன．சாய்தளங்கள்，அடுக்குத்தளக் கட்டுமானங்கள் என்பன உ றுதியாகவும் அழகாகவும் அயைம்துள்ளனன．

## வீதிகள்

சி்துவெளி நகுங்களில் தெருக்கள் ஒரேசீராக கிழக்கு மேற்காகவுய்， தெற்கு வடக்காகவும் அமைக்கப்பட்டன．பெரிய நெ்ருக்கள் 10 மீற்றர் அகலழுகையயவ土．இடைக்கியை சிறிய தெருக்கள் ிபfிய தெருக்கள் நேுாக ஒரே சீரில் வெட்டிச் செல்கின்றன．மமாசொப்பபாட்டேபியாவில்（சாமேfியா） உள்ள＇ஊர்＇நகரவீதிகளைப் போலண்றி இவை வளைவு நெளிவின்றி அமைக்கiபபட்டமை ஆச்சாியத்துக்குரியதே．இங்கேயுள்ள பெருந்தெரு－ வொன்று டுக்கால் கல் நீாடுடை யபது． 33 அட அகலடுடை யது 3 வண்டில்கள் அருகருகாக ஒரே வரியசயில் செல்லத்தக்க வசதியுயையது．இதன் இரு

 இருந்திருக்கின்றனை．

## கால்வாய்கள்

புாாதன புகழ்மிக்க எந்த நகரங்களிலும் இல்லாநதவகையல்் இங்கே காவ்யாப்கள் சிறப்பாக அயைக்கiルட்டன．கால்ムாயஙகள் இல்மாத தெருக்களே சிந்துவெளி நகரங்ககளில் காணப்பட வில்லை．இக்கால்வாய்கள் சுட்ட செங்கற்களால் ஆனவை．ழுப்பதிலிருந்து அறுபு சென்றி மீற்றர்வறை ஆழ（ுடை யவை．பெfிய கால்வாய்கள்，க்்களால் ஜூடப்யட்டுள்ளன．இகைக்－

கிடை கால்வாய்யகள்் திறந்து பாா்த்துத் துப்புருு செய்வத்்குசிய வாயி்்－ புணழகள்（manhole）உள்ளன．இண்ணறய நவீண நகரங்களிற் காணா்படும்் இக்தமைய அமைப்பு இன்றைக்கு ஐயாயயரரமாய்டுகளுக்கு முன்பே சிந்து－
 எடுத்து விளக்குகிறது．

வீடுகளிலிருந்து அழுக்கு நீர் வெளியேறுவதற்குரிய வாிகால்கள் அணைத்தும் தெருக்களில் அயைக்கப்பட்ட கால்வாய்களூடண் இணைக்－ கப்பட்டுள்ளன．இவை இணணயுமிடங்களில் சிறு குழிகள் அணைந்துள்ளன． இக்குழிகள் மீது குன்றிட உயリழுடைய，அடியல்் துவாரங்கரூகையப தாழிகள் புகைக்கப்பட்டுள்ன．வீடுகளில் இருந்து செல்றும் கழிவுந்ர் இச்சாடிகளி－ ஊாடாகவே தெருக்களில் உள்ள கால்வாய்களுக்குச் செெ்்து்．இவ்வாற செல்ஷும்போது கஞ்ச்்，குப்யைகள் சாடியு்் தங்கியிடும்．இவற்றைநகரசுத்கிக் தொழிலாளர்கள் அஷ்வ்பபாது சுத்தம் செய்ணுஷிடுவா்．

மேல்மாடிகளில் இரும்து வெளியேறய் கழிவுமீi குழாய்வழுயே வருவதற்－ குசிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்யட்டய．இக்குழாய்கள் சில சுவர்களூக்குள்ளேயே அமைக்கட்பட்டன．
 தேங்குவசத்றெெெப் பபருந்தொட்டிகள் அயைக்க்பட்டுள்ளன．இக்கழிவும்னை அப்பறப்படுத்துவதற்குரிய பிறிதான வாிகால்களூம் அமைக்கப்பட்டゅ （இராசமாணலிக்கம்பிள்்ளள 1962 ：59）．

## வீடுகள்

சிந்துவேளியில் கட்டப்பட்ட வீடககள் பலவळையிø．पபflu வீடுகள்， மாளிஜை போன்றன．ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாடிகளையுடைய இல்லங்களூு்
 யுடையணை．இவ்யமைகள் அயைத்தும் வீi் ட்் நடுவில் அயைந்த ழுற்றத்கை்் சுற்றிவரவே அயைக்கப்பட்டய．கதவுகள்，யன்னல்கள் என்பனவும் முற்றத்கை நோக்கியே அமைக்கப்பட்டன．

பெfிய வீடுகளில் படுக்கை அறை，சமையல் அறை，காஞ்சிய அயை， குளியல் அறை，மலசலகூL்் என்பன கनணப்படுகிய்றன．இவை பெருஞ் செல்வந்தர்தம் வீடுகளாகவிருத்தல் வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்ணை． இவ்வீடுகளில் வீட்டுப் பணியார்களுக்குரிய அறைகளும் இருந்திருக்க வேண்டும்．மாடிவீடுகளுக்கு ஏ றுவஆற்குரிய படிக்கட்டுகள் காணப்படுகின்றண． சில மாடிவீடுகளில் படிக்கட்டுகள் காணர்படவில்லை．இவர் கள் மர ஏணையயைப் யிக்கட்டுக்குப் பதிலாக்் பயண்படுத்தியிருத்தல் வேய்டும் எனத் தெரிகிறது． இவ்வீடுகள் அணைத்தும் பருத்த பாரந்தாங்கக்சூடிய சுவர்களையுடையவை．

## மலசலகூடங்கள்

மொறெஞ்்த
 2．ள்ளா．இவற்றிலிருந்து வெளியேறு் மலுும்，அழுக்குகரூம் குழாய் வழியே சென்று அவற்றுக்கௌ அமைக்க்பபட்ட தாழிகளில் சேர வசதி செய்யப்பட்டது．நகராண்மைக் கழகத் தொழிலாளிகள் இவற்றைத் துப்புரவு செய்ய வசதி செய்திருக்க வேண்டுமெனத் தெரிカிறது．

மலசலசூLங்கள் ம்டுடம்்றி்் குளிப்பிடங்களும் மலசலசூடதத்திற்கு அநுகிலேயே அயைக்கப்பட்டிுந்தா．இன்றைய நவீண வீடுகளில் காண－ ப்டடுவது போல இவ்வயைப்பு உள்ளிெென அழுஞர்கள் விய｜்்து சூ றுகின்றுனர்． இவ்வாற சிந்துவெளி மக்கள் சிறந்த திட்டங்களை அயைத்துச் சுகா－ தாதத்துடன் வாழந்து வந்தன்ா என்பது தெரியய வுுகிறது．

மேலே குDப்பアட்ட வீடுகள் தவிர சாதாரண மக்கள் வாழ்த்்கூரியய சிறிய
 இவையும் காற்றோட்ட வசதியும் வெளிச்ச வசதியுுேையயை．நன்கு திட்டம்ட்ப்்டே கட்ட்யட்டळை．

சிந்து வெளியில் அமைக்க்பட்ட கட்டிடங்கள் காலத்துக்குக் காலல் தறைமட்ட்் உயர்த்தப்யட்டுக் கட்டய்பட்டன．சிந்துநதிய｜ன் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லலாம் இம்மாற்ற்் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது．

## குளிப்பிடம்

யொவெஞ்சதாரோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறந்த கட்டிடங்களுள் அாண்மめை போன்ற கட்டிடம் ஒன் றும் அழகிய செய்குளம் ஒன்றும் முக்கிய－
 இக்குளத்திற்கு ழுணையான படிக்கட்டுகள்ம்，குளத்றைச் சுற்றி $41 / 2$ அடி அகலழுள்ள நணை பாळதயும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன．மேஷும் குளத்தைச் ச்ற்றி

 カிற்கு வருவதற்கும்，அழுக்கு நீர் வெளியேறவைத்கும் ஏற்ற வாய்க்கால் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளே．

இக்குளத்தின் அ丩ிக்தளமும்，உட்ச்வர்க்ுு்்，வழவழ்பபான செங்கற்－ களால் ஆக்கப்பட்டு இக்கால்ச சீமெண்ணையயாத்த நிலக்கல் கொண்டு நந்ா கசியாவண்ணம் செ்ம்ணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது．bிலக்கல்（Gypsum）சிந்து－ வெளியில் கிகைத்தற்காிய பொருளாணையால்，இது சுமேரியாவிலிருந்து வபறப்பட்டிருக்தல் வேண்டும் எஎ ஊகிக்க டுடிகிறது．

இச்செய்குளம் சுயயச்சார்புபை ய கிிிகைகளின் பொடுட்டே செய்யயப்－ பட்டிடுத்தல் வேண்டும்．இதயைச் சுற்றியுள்ள அறைகள்，உடைகள் மாற்று－ வதற்குரியயவாதல் வேண்்ுும்．

## தானியக் களஞ்சியம்

டொஹெஞ்சதாாேோவில் தானியக் களஞ்சியம் ஒன்று கண்டுபிடிக்க்்பட்டது. இது 168 மீளழும் 135 அடி அகலழும் உடையது. சுவா்கள் 52 அட உயரடுு் 9 அடி கனமும் உடையன. இத்தானியக் களஞ்சியய் ஆற மண்டபங்களைய|டை யது. आடய|ல் பலळைகள் பரப்பப்பட்டு அவற்றின் மீது
 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இக்கட்டிடங்கள் யாவுய் சுட்ட செங்கற்களால் நன்கு திட்டமிட்டுக் கட்டப்பட்டன. தானியங்கள் பழுதடையாமல் இருக்கக் சூடியதாகக் காற்று வெளிச்சச் என்பன புக்்தக்கதாகஇக்களஞ்சியசாணைகள்


சிந்துவெளிய|ல் पெருவணிகர்கள் வாழந்தனர் என்பதும், இவர்கள்
 குளிபபபத்திற்சு வடகிழக்கில் கண்டுபிட்க்ப்பட்ட மண்டபத்தை புேோகிதர்-
 குளத்துக்கு அண்மையில்் தூபத்திற்கு அடியில் கோயில் அல்லது வழிபாட்டு
 11).

पuாதுவாக நோக்கும்போது पெரிய செய்குளம், சீரான களஞ்சியசாயை,
 அக்காலத்தில் சிறப்பான ஆட்சிழுறை நிலவியிருக்கிறது என்றும் இவ் ஆட்சியாள்் அரசனாக அல்லது புரோகிதனாக இருந்திருக்கலாமும்றும் எண்ணத் தோன்றறகிறது.

## சிற்பக்கலை

டொஹஹஞ்ச்தாரோவிஷும், ஹர்்பாவிஷும் அ்புராதன காலத்திலேயே சற்பக்கமை வளா்ச்சி பெற்றுருக்கிக்றது. இங்கே கியைத்த ழுத்தியைகளூம் சுடுமட்சிலைகளும் மட்டுமன்றி சுய்ணாாம்ப்்் கல்லாகிய மனித படிவங்களூு் உட்்குறைகளும் செம்பினாலாாகிய நடனமாதின் வடிவழும் இதற்குச் சான்று பகர்கின்றறன.

மொறஹஞ்ததாரோவில் கிடைத்த தாடிக்காT மேளதனிங் சுண்ணாாம்புக் கல்லாலபாகிய சியை, ஹரப்பாாறிற்கிடைத்த மணற்கல்லாலாகிய ஆணின்
 சூறிørा்.
"நாø் டுதன்டுதலில் இவற்ணறப் பார்த்தபோதுஇவை வுலாா்றுக்கு டுற்பட்டவை எண நம்பவில்லை. புராதத கலைகள் பற்றி நாம் கொண்டிடுந்த கருத்துக்கள் பலவற்றைu|ம் இவை தலலக்ழாக்கி
 புாதன உலகம் அமிந்திருக்கலில்லை"(Majumdar 1960:224).

மொஹெஞ்சதாரோவில் கியைத்த தாடிக்கார மळிதவடிவம் ஒரு
 ஊகிக்கப்படுகிறது. இவ்வாிவ அமைப்பு கவர்ச்சிகரமானது. இரு மூஷிலை சித்திர வேணைப்பாடு கொண்ட்டோர்வை ஒன்ணறற் போர்க்தியுள்ளது. நேர்த்தியான தாடியயயுடைய இவ்வடிவம் மீஜை மழிக்கப்பட்டுக் காணப்-


 Tomory 1999 : 15).

சிந்துலேளிய|ல் புரோகிதமே அரசゥாக இருந்திருத்தல் வேணாடும். இங்கே கண்டடடுக்கப்பட்ட மேற்படி தாடிக்காy மனித வடிவய், புரோகித


ஹரப்பாவில் கண்டிடுக்கப்பட்ட கற்சிலைகள் சிந்துவெளி மக்கஸூடைய சிற்பக்கமையாற்றலை வெளிக்கொணார்ந்து நநற்கின்றனர. கைகள்,
 இச்சிலைகள் செய்வதற்குரிய மணற்கல், பழுப்ப நிறக்கல் என்பன வெளி-


 நடனாமாதின் உருவம் சி்்துவெளி மக்களிண் சிற்ப அமிவை மேசுப் புலப்-


 செய்யப்பட்டுள்ளது (Sundaram 1974:13).

சிந்துவெஸி மக்களுக்கு வெண்கல்்தை உருக்கிச் சிலை செய்யுந்
 சிலைகள் கண்டடடுக்கப்பட்டன. अவ்றுள் முடுக வடிவங்கள் குறிப்பிடத்தக்கぁ (Edith Tomory 1999 : 15).

சிந்துவெளியிற் கியைத்த சுடுகற் சியைகளூள் சிவயோகமியின் வாிவய்்

 விரல்கள் கீழ்நோக்கியுள்ளவாற ஆசனம்ட்டு யோகுமி்ணை யில் அமர்ந்திருப்பது போல உள்ளது. மார்பில் பதக்கங்களளும் ணையபி்் கடகங்களூம்
 யாணேயும், பிலயய|ம், இடதுபுத்தில் எருதும், காண்டாம்ுுகடும் இடுக்ணையின் அपியில் இரண்டு மான்களும் உள்ளண. இந்த யோகியின் தணலயில் திfிசூ
 காணா்படுகின்றது. சேர். ஜோன். மார்ஷில் இது சிவயனயயே குறிக்கின்றது எனத்
 (Edith Tomory: 16-17).

வேற உ நுவச் சியைகள் நடனஞ் செய்வதற்கு ஏற்றவாறு நிற்கும் கோலத்தில் அமமந்துள்ளण．இச்சியைகள் சிவிராானத நடனகோலத்தின் முன்்ேோடியாக அயையலாா்் என்பர் றோலண்ட்（Rowland 1967：15）．ஆணால்


இங்கு கிடைத்துள்ள திமில் பருத்த எருது，குட்டிபடன் இருக்கும் குரங்கு，தனித்திருக்கும் குரங்கு，சிவயோகியின் வடிவம்，குதியை，பெண் வடிவ்ங்கள் என்பஆ அக்கால மக்களின் சிற்ப அறிவை அறிய உதவுகின்ரேன． இவை சிற்ப வளர்ச்சியின் ஆரம்ப நியையய｜்் குறிக்கின்றறனவேயன்றி கலை நுணு்கமுடையனவென்று कூறடுடியாதென்பர் பஷாம்．（1963：468）சிந்து வெளியற்ற கிஜைத்த உருயங்கள் பெfிதும் சமயஞ்சார்ந்தவை ；நாட்டாா் கைவிணைப்பண்பு வாய்க்கப்ப பற்றவை（Sundaram 1974：15）．

சிந்துவவளியில் ஏராளமான மட்பாத்திரங்கள் கண்்டடடுக்க்பட்டன． இவை ஒரு வகைத் திண்ணனிய சிவப்பு்க களியிஆால் ஆகியணை．இவற்றின் மீது கீட்டப்பட்ட ஓவியங்ககளிலிருந்து அவா்களுடைய ஓவியக்கலை ப்்றி அறிய－ முடிகிறது．பறவைகள்，மிடுகங்கள்，மனிதவாடிவங்கள் ஆகிய ப்்பல ஓவிய－ ங்கள் தீட்ட்பட்டுள்ளன．வேள்ளாடு தனது குட்டியை நக்குு் காட்சி，கோழி ஒன்று சுற்றித் திிியும் காட்சி，மீணவன் இடது தோளில் வமையuச் காவி்்
 மீळ் ஒன்றை வைத்திருக்கிறது．கீழே நரி போன்ற மிருகம் மேலே பார்க்தபடி நிற்கிறது．இது＇காகடும் வயையும்＇கணையை நியைவுப்படுத்குகிறது என்பர் ヒீ．பீ．லால்（Basham 1975：15）．

மரங்கள்，இலைகள்，இலைக் கொத்துக்கள்，சதுரக் கட்டிடங்கள்，
 காட்டெருமைகள்，மலை ஆடுகள்，மயில்கள்，மான்கள்，கப்பல்கள் ஆகிய－ வற்றின் உ－ுுவங்களூம் உள்ளன．வட்டத்திற்குள் பல வட்டங்கள் தீட்டப்－

 பயிற்சிய゙（ுுந்திருக்கிறது．களிமண்ணாாலான ஆண்் உ（ுுவய் ஒன்றின் கழுத்தில் தவு் போன்ற மோம் காணப்படுகிறது．ம்ருதங்கம் போன்ற தோற்கருவியின்
 தாளமிட்் பயன்படுத்தும் சப்பளாக் கட்டை வடிவங்யதூூ்் இங்கு கியைத்－ துள்ளன．இவை அவா்களுடைய இசைஞானத்றையும்，வெண்கலத்தாலாகிய நடனமாதின் வழிவடும் நடன கோலத்தில் உள்ள கற்சிலலகளும் நடன அமிவையும் அமியப் பெரிதும் உதவுகின்றறே（இராசுமாணிக்கனார் 1962：184）．

சிந்துவெளி அகழ்வாராய்ச்ச்சி டுலம்் ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்பே，அதாவது இற்றைக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முஷ்பே தமைசிறந்த நாகரிகம் ஒன்று சிந்துநதிப் பள்ளத்தாக்கில் நிலலிியது．அது திராவிட நr கரிிகம் என்பதுய்，அங்｜கே வாழ்ந்தவா்கள் சிவவழிபாடுமையவா்－ காாக இருந்தனர் என்பதும்，அகழ்வாராய்ச்சிசியல்் ஈடுயட்ட ஜோன் மார்ஷால் போன்றறறாா்களது கருத்தாகும்．

## மௌரியருக்கு முற்பட்ட கலை



சிந்துவெயி காフலச் சற்பங்ககையடுக்துப் பின்னர் கிடைத்துள்ள சிற்பங்கள் மௌfியர் காலத்தனவே என்பர்．எனியி் றமேரியர் காலத்－ துக்சு டுற்பட்டனவும் சில உண்டொக் கடுதுவா் ஆனந்தக் குமாரசுவாமி（1969：21）． சிந்துவெளிநநாகாிகத்துக்கும்，மொாfயபi் காலத்－ துக்குமியையில் கிட்டத்தட்ட 2700 வருட கால இடைவெளி உள்ளதென மஜும்தார் कn றுகிறார் （ 1960 ：224）．இந்த இடைவெளி மிகவும் நீண்டது． இக்காலப்பகுதிக்குரிய கட்டிடங்களோ அல்ல்ு
 இிக்காாலப்பகுதியின் கலைகள் எதுவும் வளர்ச்சி பெறவில்யையா என்ற வினா rழுதல் இயல்பேயாகும்．

சிந்துவெளி காலக் கணலவளர்ச்சியின் தொார்ச்சி நாைபெறா－
 அழியும் பொருட் களாலுமானவை．கிதேக்க தூதுவன் மெகஸ்தீனனைைை
 （Percy Brown 1976：05）．அவை யाா வும்மரத்தால் ஆனணை．எனவே，அக்கால்ப பகுதிக்கு டுற்பட்டனவும் அவ்வாறே இடுந்து அழி்்திடுக்க வேய்்ுு்．இந்த இடைப்பட்ட காலi－பகுதியில் கல்லாாலான சிற்பங்களூம் செதுக்க்பபட்டுுத்தல் வேண்டும்．துரதிஷ்டவசமாக அவை இன்றுவமை கண்டடடுக்கப்படவில்லை எб்றே சூ $ற$ வேண்டுட்（Majumdar 1960：230）．
＂மௌfியiா் கால்்் சி்பங்களிலும்，கட்டிடங்ககளிலும் காணுப்படுகின்ற
 காலத்தில் தோன்றியதா கத் தெரியஷில்யை．ஏற்கனவே அத்தேைய கலைப்－ பாங்குகள் நன்கு இந்தியாவில் வளர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும் என்றே கோன்றுகிறது＂（அநுமந்தன் 1977：317）．

பண்டை ய சிற்பம்，ஒவியம் என்பனவும் ஏணனய நய்்கலைகள் போல்் சமயத் இொடர்பாையனவேயாாகும் என்பர் ஆனந்தக் குமாரசுவாமி（1969：21）．
 யொழியில்，தஞ்சசயில் உள்ளது．இது புத்தருயை ய காலத்துக்கு முற்பட்டது． சக்கரவர்த்தி ஒருவனமைய வாிவ் எவ்வாற அயைக்கப்பட வேண்டும் எனா இந்நுல் சூறுகின்றது（Coomaraswamy 1969 ：27）．எேவே，பு்த்ர் காலத்திற்கு முன்பே சிற்ப சாஸ்திர நூல்கள் இந்தியாவில் தோன்றிவிட்டண எனக் தெரியவவுகிறது｜

வீரர்கள் வீரமரணமாைந்தால் அவர்களூணைய வடடித்தைக் கல்லிற் செது்்கி நட்டுத் தெய்வயாாக வழிபடும்＂நடுகல் வழிபாடு＂தொன்மைமயானது ． சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்களிவும் நடுகல் வழிபாடு பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு


ゅி．மு．எழாம் அல்லது எட்டாம் நுற்றாண்டில் கண்ட்டுக்கப்பட்டது． இப்பதக்கத்தில் நிருவாணாமகக் காட்சியளிக்கும் பெண் வாிவம் ஒன்ற உள்ளது．இது பும்பபபண் தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறது（Coomaraswamy 1969 ：13）．இப்பதக்கமும் இந்தியக் கலை மரபிண் தொண்மைக்கோர் எடுக்துக்－ காட்டாகும்．

மமாfியர்க்கு ழுற்பட்ட பゅழமை வாய்ப்த சிற்ப்ங்க் பாஜாவில்உள்ள பゅழய விகாஜையின் விறாந்றையிற் காணப்படுகின்றயை．சூரியன்，இந்திரன்＊ ஆகிய இவ்விரு வாிவங்களும் புயைப்ப்ச் ச்்பங்களாககவுள்ளன．வேத காலத் தெய்வங்களைச் சிற்பங்களாக அமைக்கும் மரப மௌfியருக்கு முன்பே ஆர்்்த்துவிட்டதென்பळை இது காட்டுகிறது．

இந்தியப்பயழய சிற்ப்் ஒன்று பார்க்க்் எணயமிட்த்தில் கியைத்துள்ளது． இதனடியி்் காணப்படும் கல்வெட்டு குணிக்க（Kunika）மன்னாாகிய அஜாத சத்துருவைக் குறிக்கிறது．இவன் சிசுநாக வய்சத்கைச் சோ்ந்தவன்．கி．டு．

 குரியன அல்லது சிறிது டுற்பட்டの என்பர்（Coomaraswamy 1969：109－110）．

பட்னாவில் கிடைத்துள்ள இரு சிற்ப வடிவங்கள் இரண்டு சிசு நாக அரசர்களாகிய உதயன்，நந்தவா்த்தன்் ஆகியோரைக் குறிக்கின்றே． இவர்களுறைய காலம் கி．மு．5ஆம் நாற்றாண்டாக்ம்．தீதார்க்கஞ் என்் இடத்திற் கிடைத்த கவரி வீச்ம் பெண் வடியுும் காலத்தாற் சிறிது ழுந்தியதென ஆனந்தசுமாரசுவாமி கருதுவா்（1969：21）．ஆனால் இது மௌாியப்் காலத்துக்குரிய தென்பர் மஜ்்்்தார்．காலத்தால் மேஜும் பிந்திய－ தென்பர் பஷாம்（1963：487）．இதுபற்றிப்பின்ன்் ஆராயப்படும்．

மேலே குறிப்பிட் சிற்பங்களிற் கற்பळை நலத்கைக் காண ழுடிய－ வில்லை．மळfத வழவங்கயை உள்ளவாற，ஆனால்，பெரிய அளவிற் பாைத்துள்ளனா்：இவை தத்துவக் கருக்துகளையோ அல்லது பக்தி உணா்்－ வையோ வெளிப்புத்தலிஸ்யல．ஆன்மீக்் பற்றிய அமிசமெதுவுய் காணா் படவில்லை．சமயம் தொடர்பாக எழுந்த கணைகளை விட இளை வேறயட்டு

 சார்ந்தனவவா（Transitional period）உள்ளன．

இயக்கர்，இயக்கி ஆ கிய வ丩ுவங்கள் பர்வீக மக்களால் ஷழிபட ப்பட்டு வங்த சிற தெய்வங்களாகும்．காலப்போக்கில் பிராமணா மதம்，சமணா்， பௌத்தம் என்பன தயைதூக்க இத்தெய்வங்களிண் ரிஷியுலம் மணைக்்ப்－ பட்டிருக்கலாமமெ எண்்ணத் தோன்றுகிறது．
＊சூரியன்，இந்கிரன்，வருயான் ஆகிய தெய்வங்கள் தமிழர்க்குிிய திராவிட்


மௌாியா் கலை


மகா அலெக்ஸாந்தர் மத்தியதளைக் கடற்பிரதேசத்தைuும் பாரசீகத்தையும் வென்று இந்துநகியயய் கடந்து வட.மேற்கு இந்தியாவை கி. மு. 326இல் கைப்பற்றினான். இந்நிகழ்ச்சி இந்திய வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாகும். கீழைத்தேசத்தில் இது கிரேகத்தின் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இநதவிட முக்கியமான அம்சம் என்ணவெனில் வட இந்தியர்களிடையே தேசிய உணர்வையூட்டி மகத்தான மௌரிய சாம்ராச்சியம் உருவாக வழிவகு்ததது.
அலெக்சாந்தரின் மரணத்தின் பின்னரும் கிரேக்க குடியேற்றங்கள் செலூக்கஸ் நிக்ரேற்றர் (Seleucus Nicator) என்பவனின் ஆளுகையின் கீழ் இருந்தன. ஆனால் இத நீண்ட காலம் நியைக்கவில்லை.

சந்திரகுப்த மௌfியனும் இவனடைய அமைச்சனாகிய கௌடில்யனும் (சாணக்கியன்) நன்கு திட்டம்ட்டுக் குரேக்க ஆதிக்கத்தை ஒழித்தனா்.

சந்திரகுப்த மௌரியன் முதலில் பாடலிபுத்தில் ஆட்சிபுரிந்த நந்தவமிசத்தினரைத் தோற்கடித்தாள். பின்னர் வடகிழக்கு இந்தியாவில் மகதம் எனும் இடத்தில் ஆனது ஆட்சியை நிறுவினான். இதனையடுத்து செலுக்கஸ் நிக்ரேற்றரைuும் தோற்கடித்து கிரேக்கத்தின் ஆதிக்கத்தை முறியடித்தான். பாடலிபுத்்தில் தலைநகரை அமைத்து வடஇந்தியா முழுவதையும் ஆட்சி புரிந்தான் (கி. மு. 322-298).

சந்திரகுப்தனின் 1Dகன் பிந்துசாரன் தந்தைக்குப் பின்னர் தனது சாம்ராச்சியத்தை டெக்கானாடாக மைசூர் வரைக்கும் விசிவுபடுத்தினான்.

இவனுக்குப் பின்னர் டௌரியவமிசத்தின் தலைசிறந்த மன்னனாகிய அசோகச் சக்கரஷர்த்தி நாற்பது வருடங்கள் (கி. மு. 273-232) தெொடர்ந்து ஆட்சி புிந்தான்.

அசோகன் கலிங்கத்தின் மீது போர்புிந்து பெற்ற வெற்றியில் மனமாற்ற மடைந்து பௌத்த மதத்தைத் தழுவி, புத்தரின் அகிம்சா தருமத்தை இந்கியாவிலும் கடல்கடந்த நாடுகளிலும் பரப்பலானான். அத்துடன் புத்த விகாரைகளைuும், தறவியர் மடங்களையும்நிறுலினான். இனி மெௌfியா் காலக் கலைவளர்ச்சி பற்றி நோக்குவோம்.

மௌரியர் காலக் கணை முக்கியாமாக மூன்று அம்சங்களைக் கொண்டு விளங்குகிறது:

1. மௌfியருக்கு முற்பட்ட கலைமரபின் தொார்்்ச்சி.
2. அசோகனிண் அரண்மனைக் கலை - ஒற்றைக்கல் தூண்களும், அவற்றிற் பொறிக்கப்பட்ட கல் வெட்டுகளும்.
3. மரத்குக்குப்பதிலாக செங்கல்லையும் கற்களைu|ம் கட்டிடம் கட்ட்் பயன்படுத்தியனை(Coomaraswamy : 1969:28).
சந்திரசூப்தனுடைய சம காலத்தில் வாழ்ந்த கிரேக்கத் தூதுவன் மெகஸ்தீனன் எழுகிய குறிபுககளிலிருந்து சந்திரகுப்தனுடைய அக்தாணி மண்டபம் பற்றி அறிய முடிகிறது. அகு மிகவும் அழகானது. மரத்தானு் பலகைகளாலும் ஆனது. தூண்கள் பொன்டுலாம் பூசப்பட்டு அவற்றின் மேல் வெள்ளியினால் பறவைகளும்் கொடிகளும் சிக்திரிக்கப்பெற்றுக் காண்பட்டன (Percy Brown 1976 : 05).

பாடலிபுத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்த ஸ்பூணர் (Spooner), வேடல் (Waddel) போன்றோரின் அமிக்கைகளும் இதணை உறுதி செய்கின்றண (அநுமந்தன் : 1977:316).

பு்கசமய வரலாற்றில் அசோகனின் ஆட்சிக் காலம் (கி. மு. 274-232) டுக்கிய இடம் பெறுதல் போல கலை வரலாற்றிலும் சிறப்பிடம் பெறுகிறது (Nilakanta Sastri 1950 : 90). வரலாற்று காலக் கலை வரலாற இவனைைய ய காலத்திலிரு்து தான் ஆரம்பிக்கிறதென்பர். இவன் மாபெரும் கட்டட முதல்வன் எனவும் மIத்திற்குப் பதிலாக கல்லை டுதன்டுதல் கட்டிடத்திற்குப் பயன்படுத்தியவன் எஞவும் கருதப்படுகின்றது (உரோலின்சன் : $1961: 84$ ).

அசோகன் காலத்திலிருந்து 700 வருடங்களிள் பின் இந்தியாவிற்கு வந்த சீன யாத்திரிகன் பாகியன் ( Fa - Hien) பாடலிபு அரண்மனைகளைப் பார்த்து அவற்றை மானிடர்கள் செய்திருக்க முடியாதென வியந்துள்ளான் (Percy Brown 1976 : 10). ஆனால் அவை எல்லாம் காலத்தின் கொடுமையால் அழி்்துவிட்டஜ. இன்று எஞ்சியிருப்பவை மிகச் சிலவே.

அசோகன் கலைக்கு ஆற்றிய பணிகள் பலவாகும். அயற்றை பேர்ஸி 1றௌன் பின்வாுமாறி ஆறுபகுதிகளாகப் பிfிபபர். 1. பாறைக் கல்வெட்டுகள் 2. தூபிகள் 3. தனிக்கல் தூண்கள் 4. தனிக்கல் உருவங்கள் 5. uாLலிபுர அரண்மணைகள் 6. குடைவரை மண்டபங்கள்(Percy Brown 1976 : 07)

இன்று அசோகனை நிணைவுபடுத்தும் அவனடைய கலைச் சின்னங்－ களாக விளங்குவன மிகச் சிலவேயாகும்．அவற்றைப் பின்வரும் மூன்று பிரிவிற்குள் அடக்கலாம்．

## 1．தூடிகள்

2．ஒற்றைக்கல் கூண்கள்－கல்வெட்டுக்கள்

## 3．குகைக் கோயில்கள்

பண்டைக் காலத்தில் தூபி அல்லது தாகபா என்பது இறந்த ஒரு தலைவனின் சாம்பல் மேல் எழுப்பப்பட்ட நியைவுச் சின்னமாகும்（உ ரோலின்சன் 1961 ：84）．புத்த்் பரிநிர்வாணமடைந்து பிறகு அவரின் நினைவுச்சின்னங்கள் மேல்துபிகள் என்பஞ கட்டப்பட்டன．கலிங்கப்போாின் பின்னர் புத்தமதத்தைத் தழுவிய அசோகன் புத்தறைப் போற்றுழுகமாக நாடுழுழுவதும் தாபிகளை எழுப்பினான்．

இவன் கட்டிய தூபி ஒன்று நேபாளத்தில் உள்ளது．இது அரைவட்டக் குமிழ்வடிவிற் காண்படுகிறது．புத்தாின் நினைவுச்சின்னங்கள் பளிங்குப் பேழைகளில் வைக்கப்பட்டு，சுடாத செங்கற்கள் உள்ளும் சுட்ட செங்கற்கள் வெளியிலுமாக வைத்து சா்்தினாா்் பூச்்பட்டன．துபியின் உச்சியில் கல்லால் அல்லது மரத்தாலாகிய குடை पurன்று வைக்கப்படும்．தூபி அண்டக்தின் சிறு பிழi்பாகக் கொள்ளப்படுகிறது（பஷாம் 1963：469）．

தூபியைச் சுற்றி நட்பதற்கோர் மேடையிருந்தது．பிறர் இதனு் புகாவண்ண்் மரத்தினால் ஒரு வேலியும் அணைக்கப்பட்டது．

அசோகனால் நிறுவ்பட்ட தாபிகளிற் சிறப்புடை யது சாஞ்கியில் உள்ள பெரும் தாபியாகும்．இது அவன்க்குப் பின்னா் அடை uாளா்் தெரியாதவாற இரு மடங்காகப் பெருப்பித்தமமக்கப்பட்டது． 121 1／2 அடி（ 37 மீ）விட்டமுடைய இதன் உயரம் 77 1／2 அடியாகும்（ $23 \mathrm{l} / 2$ மீ）．முகப்பில் நல்ல கற்கட்டு வேலைப்பாடு காணப்படுகின்றது．நிலத்திலிருந்து 16＇உயரத்தில் நடந்து செல்லக்சூடிய பட்க்கட்டு வழி உள்ளது．முன்னரிருந்த பாதை மரக்தாலாகிய வேலி என்பன பின்னர் கல்லால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன．இதன் உயரம் 11 அடு． கி．மு．முதலாம் நூற்றாண்டளவில் நான்கு புமும் அழகுமிக்க தோரண－ வாயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன（பஷாம் 1963：470）．

மௌரியா் கால கற்றாண்கள் கலைவளம் மிக்கவை．பெரும்பாலாண தூண்களில் அசோகனூடைய ஆணைகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளண．சிலவற்றில் எழுத்துக்களே காணப்பட வில்லை．அதனால் எல்லாத் தூண்களையும் அசோகன் நிறிவவில்லை என்பர் ஆர்．கே．முகர்ஜி（1928：87）．

இக்தூண்கள் இறுகிய மணற்கற்களால் ஆகியன． 40 அடியில் இருட்து 50 அடி வரை உயரம் 2டைய இவை அடியிற் பெருத்தும் போகப் போகச் சிறுத்தும் நுனிகூம்பியதாக இருக்கும்．இவற்றின் வெளிப்பும் கண்ணாடி போல அழுத்தமாகவும் விளக்கமாகவும் உள்ளது（Percy Brown 1976 ：09）．

மேற்படி தூண்களின் உச்சியே（Capital）மிகவும் முக்கியமான 2．றுப்பாகும்．இத்துண்களின் மேல் மணிப் போதிகையும் அதன் மீது ஒரு ப்டமும்，பீடத்தின் மீது ஒரு குறியுருவும் காணப்படும்．குறியுரு பொதுவாக ஓரு

சிங்கமாகவேயிருக்கும்．சாரணாக்தில் காணப்படும் தூண் மிகவும் கவர்ச்சி－ கரமானது．இதில்நான்கு சிங்கங்கள் புதுகுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தும் வண்ணம் நாற்றிசையையும் நோக்கியபルி கம்பீரமாக தர்மச்சக்கரத்கை ஏந்தியนாறு காணப்படுகின்றன．இக்சிற்பங்களைப் பார்த்து வியந்த வின்சன் ஏ．சிமித் பின்வருமாற कூ றுவார்．
＂இம்மிருகச் சிற்பங்களை விட மிக உ யா்ந்த அல்லது சமமான கலை あுுக்கத்தூட்் கூடிய பழைய அழகிய சிற்பஙங்கள் எதனையும் உலகில் எந்த நாட்டிலும் காணமுடியாது．＂
（Majumdar 1960：226）
சலம்பூர் எணும் கிராமத்திற் கண்டடடுக்கப்பட்ட தூணின் உச்சியில் நான்கு எருதுகள்，முதுகுகள் ஒன்றுடன் ஒன் று பொருந்தும் வண்ணம் நாற்றிசையையும் நோக்கியபட அமர்ந்துள்ளண．ராம்பூர்வாவில் உள்ள ஒரு தூணின் உ்ச்சியில் ஓர் எருது்் சிற்பமும்，புறிதொரு தூணின் உ்்சியில் சிங்கம் ஒன் றும்，சாஞ்சியில் உள்ள பிறிதொரு தூணின் உச்சியில் யாஜையின் உருவமும்，லௌாிய，அரராஜில் உள்ள தூணில் கருடனின் வடிவடும் நந்தன்காரில் உள்ள தாணின் உ்்சியில் கம்பீரத்தோடு கர்ச்சித்து நிற்கும் சிங்கத்தின் வடிவமொன்றும்，உருமிண்டேபில் உள்ள தாணில் குதிறையின் சிற்படும் உள்ளன．

மேலே குறிப்பிட்ட மிருகங்கள் நிற்கும் பீடத்தின்（Abacus）வெளிப்பெ்் சுவரில் தரும்் சக்கரங்களும்，அவற்றியையே குதிறை，எருது，யானை ஆ கிய மிருகங்களின் புடைப்புச் சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன．இப்பீடங்கள் மணிபபபாதிகைகள் மீதுள்ளன．இவற்றைக் கவ்ழ்த்து வைக்கட்பட்ட தாமゥை மலர்கள் என்பர் வின்சன் சிமித்（Majumdar 1960：226）．

அசோகனடை ய தூண்கள் குறித்த கருத்து டுரண்பாடுகள் பல உண்டு． ஆரியா் யாகம் செய்யுமிடங்களில்－குறிப்பாக அசுவமேத யாகம் செய்யு－ மிடங்களில் கம்பங்களை（யூபம்）நடடுவதுண்டு．இக்கம்பங்களை்் சுற்றி ஒரு மேடையிடiuடும்．இவையே பிற்காலத்தில் இந்துக் கோயில்களிற் கொடிக்கi்பு மாகவும் பலிபீட மாகவும் அமைங்தன என்ப்் ஹெறவல்．வணங்கப்படும் கடவுளு－ டைய வாகனம் கொடிக்கம்பத்திற் பொறிக்கப்பட்டது ஆகவே மௌரியா் காலத்துத் தூண்கள் பல இத்தகைய கொடிக்கம்பங்களாகவும் ஷெற்றித் தூண்களாகவும் இருக்கலாமென்பர்．

தூண்களின் உ்்சியை அலங்கரிக்குi் யானை，குதிரை，எருது，சிங்கம் ஆகிய மிருகக்ககள் நான்கும் நாண்கு திசசகளுக்குரிய காவல்தெய்வங்களாாக் கொள்ளலாம் எனக் கருதுகிறாா் வின்சன் சிமித்（1930：60）．இக் கருத்தை ராய் என்பவர் மறத்துறைப்பா்（Ray N． 1945 ：25）．

குதிறை，யானை，எருது，சிங்கம்，கருடன் ஆகியன இந்துமதத் தொடர்புடையவை．யானை（டெள்ளை யானை）Lட்டுமே புத்தமதத் தொடர்－ படையது．ஆகவே இத்தகைய பிராணிகளைத் தாங்கி நிற்கும் தூாண்கள் அசோகனுக்கு முன்பே நடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்．இவற்றுக்கும் பௌத்த

மதத்திற்கும் எவ்வித தொடர்ப்ம் இல்லை．இவற்றில் சிலவற்றில் அசோகன்


அசோகனைைைய தாண்களில் வெளிநாட்டுச் செல்வாக்கும் நிறையய உண்டெம்பர்．தூாண்களி்் ிச்்மைக்கும்，எழிலுக்கும் கிரேக்கர்，பாுசீகர்
 வாிவங்களிி் அசிரிய，பபிலோனியு கலை மரபு்，பLல்（Pane1），தாண் என்பவற்றில் எகிப்தின் செல்வாக்கும்，புயைப்ப்் சிற்பங்களில் அயோசிய， கிரேக்க கணைகளின் பாகிப்பும் உண்டேன்பர்（Nilkanta Sastri 1960：91）．

மேற்படி கருத்றை ழுற்றுமுழுதாக ஏற்றுக்கொள்ள ழுடியாதென்பது அமிருர் சிலரது கருத்தாகும்．மௌாfயயப் பேரசசர் காலத்தில் ஆசியா ணைனாி்் கிரேக்கர் வாழ்ந்தனர் என்பது உண்றையே．அவர்களுக்கும் டௌளியருக்கும்
 தொடர்யையும் காண முடியவில்லை（உரோலின்சன் ： $1961: 89$ ）．
uாரசீகருக்கு ஓரளவு இவா்கள் கடன்பட்டுள்ளனர் எø சில அமிஞர்கள்
 கடன் வாங்கி தமது சொந்த்க் கற்பळையில் இந்தியாநு்்கேயுfயய பாணிியல் இவ்வஷிவ山ங்களை அமைத்தனா் என்றே கொள்ள வேண்டும்．ஏனெணில் UாIசீகர்களுமைய தாண்களுக்கும் மௌளியர்களுறைய தூண்களூக்கும் நிறைய வேறுபாுுகள் உண்டு．குறிப்பாக மமளாியர்களுடைய தூண்களிண் உச்சிக்கும்（Capital）பாரசீகர்களூணைய தூண்களின் உச்சிக்கும் OnL， வேறுாடுகள் அதியம் காணாப்படுகின்றன（அநமந்தன் 1977 ：388）．
 பற்றி விளக்கும் தத்துவ்் குறி்்து விளக்குகின்றார்．
＂சதுர வ丩ுுுணைய தூண் பிர்்மா வழிபாட்டையும்，எண்்கோண
 பக்கங்களளயுடைய தூண் உருத்திர अல்லது சிவவழிபாட்டையும் குமிக்கும்．எத்தぁைய சின்னமுமின்றி வழுவழுு்பாகவும் தாய்ணம－ uாகவும் இருந்தால் புனிதத் தன்யையைக்் குற்க்கும்＂（அbயம்தன் 1977： 339）．

துண்களின் உச்சியில் உள்ள வாிவங்கஞும் இந்து சமயப் புனித சின்னாங்களாகுய்．சிங்கம் குர்க்கைக்கும்，எருது சிவனக்கும்，கருடன்
 1961 ：92）．பௌத்தர்களோ இப்பிராணிகள் திக்குத் தேவதைகளைக்
 மலருும் இ்்து்்களுக்கும் பௌத்தர்கருக்கும் புனிதமான பொருளாகும்． ஆகவே எ்படி நோக்கியு் இவை வெளிநாட்டுச் செல்வாக்குக்கு உட்பட்டன－ வธ்ல என்பது பெறப்படுகிறது．

மௌாியர் காலத்கு மிகச் சில கற்சிற்பங்ககளே கண்்டடுக்கப்பட்டø． இவற்றின் வெளிப்பு நேர்த்தியிலிருந்து இவை மௌfியர் காலத்துக்குரியஐ

எனாத் தெரிய வருகிறது．தணையில்ல்ாத இரண்டு ஆண் டுண்டங்ககள் பட்னா－ வுக்கருகில் உள்ள லோகன்பூரில் கண்்டெடுக்கப்பட்டன．இவற்று்் ஒண்று மிநுதுவாகவுய் பளபயப்பாகவும் செது்க்பய்டுள்ளது．இவைதான் இன்ற கிடைத்துள்ள பணைゆையயா சமண தீர்த்தங்குர்களூேை ய சிற்பங்களாாகு்்． இவை அய்மண்்்்கோத்தில்உள்ளன．

பட்னாவுக்கருகில் உள்ள தீா்த்தாகுஞ்（Didargang）என்னிமிடத்திற் கிணைத்த நிய்ற கோலத்திலுள்ள கவரி வீச்்் யசூனியின் சிலையும் பட் னாவில்


யசூி வாடிவ்தின் உடலயைப்பி் இயற்பண்பு ஆடையணணிகலன்கள் என்பன சாஞ்சியில் உள்ள பெரியய தூபியில் காணுப்படும் யயৈஷியிஜ் வடிவிணை ஒத்துள்ளது என்பர்（C．Craven 1997：45）．

ळெயில் கவரியும்，கழுத்தில் மணிமாலையும் காலிற்சிலம்பும்，இடையி்் அணி்்துள்ள மெல்லிய மடிபபள்ள ஆடையும்．அதன்மேல் இடை யில் கட்டிய அழகிய மாலைகளூு்் சிறந்த தலையலண்க்ாரழு（ுமைய இந்த யசூியயின் இணைசிறு்்தும் மார்பகள் திரண்டுடுண்டும் காணப்படுகின்றன．இச்சியை


கவயியயன்பது அரசருக்கும் கடவுளருக்கும் வீசுவதற்குப் பயன்படுத்－
 10றறந்து｜டோே வேறொருவருக்கு அல்லது வழிபாட்டுக் கடவுஞூக்கு ஊழியய் செய்யும் ஒருத்தியைக் காட்டுவதாய் அயைக்க்பபட்டுள்ளறெனா்் கருதுகின்றார் பஷятம்（Basham 1956：187）．

பிற்காலத்தெழுந்த இந்தியச் சிற்ப்் கலை வடிவங்களின் கலை－

 ழுற்பட்டதாகலாா்் என்பர் ஆனந்ககுமாரசுவாமி．மமளாியர் காலத்துக்கும் பிந்திய｜ெொ்பர் பஷாம்（1963：487）．

பொதுயாக இங்கே கிடைத்துள்ளா இயக்கரின்（யயான்）வாவயங்கள் 2－றுதியானாவ．திய்ணிய கருத்துறை யவை．பாTமானறை．திர்ாடுருண்ட
 மார்ப்்，பாணை போன்ற வயூறும் கொண்டவை．இவை மண்ணுக்கேயுரிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன．

செ்பமற்ற，கணலுயயமில்லா இவ்ஷாிவங்கள் இயற்கை வழிபாட்டுக்குரிய சிறு தெய்வங்காாரகியப பூமித் தெய்வக்கைக் குறிக்கலாாமமன்பர்（C．Craven 1997 ：45）．இவை அணிந்துள்ள கீழ் ஆணைகள் ஈரமானவையாகவும்，அறைக் கச்சைகளின் ழுன்பறம் பாதம் அளவுக்குத் தாழ்ந்தவையாகவும் உள்ளன． மடிப்புகள் நேரான கோடுகளாக்் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．இத்தமிக் சn றுகள்
 இயக்கர் வடிவத்திஷும்，பாவயாவிற் கிடைத்த மணிபத்திர இயக்க்் வடிவக்திலும் உள்ளன．பா்்க்கம் இயக்கர் வடிவழும் மணிிபத்திர இயக்கர்

வடிவழும் முன்புற்் தோற்றத்தில் செம்ணையற்றவை．கால்கள் சிறிது வயைந்தவையாகவும்，தொங்ககல் ஒப்பணையில் சிறிது வேறயட்டவையாகவும் காணப்படுகின்றறன．

இவ்வுுுவங்களின் पெருவயிறy அமைந்திருக்கும் டுறை அரப்பா 2 டற்குறையின் பெருவயற்றறற ஓரளவு ஒ்துள்ளது என்பர் பஷாட்（1956：488）．
 ஓப்பிடுகையில் கळை ந1ணுக்கம் குாைந்தøவேயாகும்．பார்க்கம்（Parkham）
 உள்ள கவfி வீச்் பெண் வாியம்（யயணq）என்பனவற்றுள்，கீதார்க்கஞ்சி்்உள்ள வாிய் செய்ணையு்் அழக்ம் உயை யது．இவ்வாிவம் மௌாியர் காலத்துக்கு உரியது அல்லது（ுறற்பட்டதாகலாம் என்பர் ஆனந்தகுமாரசுவாமி．டௌாியர் காலத்துக்குப் பிந்திய｜ென்பர் பஷாம்（1963：487）．பருமனான இயக்கர் வடிவங்கள் பருத்த வயிறு உடையவை．இவை அரப்பாவில் கியைத்த உடற்குறையைய நநியைவுபுுத்து｜கிய்றன என்பர் பஷாம்（1963：488）．

மழைக்காலஸ்ககளில் இந்தியத் தறவிகள் தங்கும் பபாருட்டும் தியானன்்－

 தசுதனாலய் அயைக்கi゙ルட்டன．
 காuாவுக்கு அருகில் உள்ள பாாபர்க் குன்றிஷயு் நாகார்ஜுனக் குன்றிலும் காணப்படுகின்றனன．இராஜகிருகத்துக்கு அருகில் உள்ள சீதாமாருதி எனு் இடத்திஷும் ஒரு குணைவணை மண்டபய் உள்ளது．ஆஷீவகத்（சமணர்）துறவி－ கणுக்கௌ இவை அமைக்கப்பட்டぁ．

இக்குடைவயை மண்டபங்களிி் உட்புறம் கண்ணாடி போல மிக அழகாகத் துலக்க்பட்டுள்ளது．இவற்றுள் பராபர்க் குண்றில் காணப்படும் உலோமாசு இருடிக்குகை மிகவும் சிறப்பானது．மௌாியர் கால்ச் சிற்பிகளின் கைவண்ணத்கை இங்கே காணமுடிகிறது．இதண் டுகப்பு வாயிலில் மிகவு｜்் அழுகாக அல்ங்கா வேணைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன．வாயில் முகப்பு இலாடக்கவா்் பிணைப்பொடு பொருந்திய தலைவாயில் ஆகியவற்றுடன் விளங்்ுகிறது1（உரோலன்சன் $1961: 89$ ）．இது மரத்த பின்பற்றியயடுந்ததென்பது தெரிகிறது．

போகாக（parallel）ஓன்றன்மேல் ஓன்றாக அமைந்துள்ளன．இம்மரங்கரூக்－ கிடையில் மேற்புமழுள்ள பகுதி ழூங்கிலாலான பின்னல் தட்டி விவிற் செதுக்கப்பட்டுள்ளது．இதஞாடாக வெளிச்ச்் உட்செல்ல வசதி செயயயப்－ பட்டது．கீழேயுள்ள பகுதியில் யானைகள் பவனியாகச் செண்று முன்ற தாபபங்களை வழிபடுவதாக மிகவும் கவா்்ச்சிகரமாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது． சிறிய இணைப்பு்் கோல்கள் சூணையின் கீழ் பகுதியயத் தாங்குவது போலச்
 ஒணையால் வேயப்பட்ட குடிசையை ஒத்துள்ளது．

நீள்சதுரமான இம்மண்ட பத்தையுறை ய ஓரங்களில் உள்ள சதுரமான கடைவாய｜ல்கள்（Doorways）உள்ளன．இந்த மண்டபத்தின் ஒரு பறத்தில்
 இருந்திருத்தல் வேண்டும்．அது இப்பurழுது இல்யை（Tomory 1999 ：27）．

சுதாமா குணகபும்உலோமாஸ் இுுஷிக் குயையைப போன்றதே．இரண்ுு

 களைப் போன்ற செது்்கு அயைப்பியைக் கொண்டுள்ளன．இவை செங்குத்－ தாகக் கற்சுவா்களில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．

இக்குகைகளி円் மண்டபங்கள் இரண்டும் 12 அடி உயரடும் 32 அடி நீளடும் கொண்டவை．

ிௌfியா்் காナத்தில் இந்துக் கோயில்களூம் இருங்திருக்கின்றண எண்று உகிக்க டுடிகிறதுு．＂மலிந்த பண்கா＂எஞும் கிதேக்க நு丁ிலிருந்து， பௌத்தர்கள்，இந்துக்கள் உருவ வழிபாடு செய்யும் கோயіல்களூக்கு செல்ல
 குமாி்்தேவகை，லாஷ்பிமி，சிவன்，குபேரன் ஆகியோருக்குக் கோயில்கள்
 வணை கோயிலின் நுயழவாயிலில் அயைக்கலாா்் எனக் சn றுகிறது（அநுமந்த்ன் 1977 ： 230 ／331）．விமானウ்கள் அமைக்கும் மரப இந்துக் கோயில்களுக்கே－ uுரியது．இதுவரை ஆராய்ந்தனவற்றிலிருந்து நேோக்கும்பபாழுது மௌாfuா் காலத்திஷும் இந்துநாகரிகம் பௌத்தக்தின் மத்தியுலுய் வள்்ச்ச பபற்றே வந்திருக்கிறதெயத் தெரிகிறது．

## உலோமாஸ் குகை

உலோமாஸ் குகையின் முக்்ப்க் தோற்றம் மரத்தினாற் செய்யப்பட்ட கட்டிடத்தின் மாதிரியயான்ணறப் பின்பற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது．கதவு செங்குத்தான இரண்டு நிலைக் கம்பங்களைக் கொண்டது．மேலேயுள்ள வயைந்த விட்டங்களைத்தாங்கத் தக்கதாக இவ்ஷிரண்டு கம்பங்களும் மேலே



## இந்தியக் கலை

## (கி.மு. 200 தொடக்கம் கி.பி. 300 வரை)




- $ம$ ホரியர் வீழ்ச் சியிலீருந்து குப்தர் எழுச்சி வறையுள்ள காலப்பகுதி கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகளையுடையது. இக்கால்பகுதியில் இந்தியக் கலை பெருவளர்ச்சி பெற்று விளங்க லruிற்று. இட்தியாவின் பல்வேறு பரதேசுங்களிலும் வெவ்ஷேறு விதமான கலை மரபுகள் தோன்றலாயயன. பாரூத் (மத்திய இந்தியா), பத்தகாயா, சாஞ்சி (போபல் மாநிிலம்), மதுரா (கங்கை ஆற்றப் பள்ளத்தாக்கு), காந்தாராம் (வட்மேற்கு இந்தியா), அமராவதி, நாகார்ஜுன கொண்டா (ஆந்திரா - தென்னிந்தியா) ஆகிய இடங்களிற் கிடைத்துள்ள கலை்் சின்னங்களிலிருந்து இதணை அறிய முடிகிறது (Majumdar 1969:230).

கி. டு. இபண்டாம் நாற்றாண்டில் சுங்கர் ஆட்சியின்போது (கி. மு. 185 80) பாரூத்தில் पெfியதொரு தூபி கட்டப்பட்டது. இது பெரதும் அழிந்துவிட்டது. இப்பொழுது ஒருசில தூண்களும், அளியின் ஒருபகுதியும் தோரண வாயிலொன்றும் எஞ்சியுள்ளன. இவை இப்பொழுது கல்கத்தாவில் உள்ள அரும்பொருட்காட் சிச் சாலையில் உள்ளன. அளி சிவப்பு மணற்கல்லால் ஆகியது.

இக்காலத்தில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்களளுள் பாூூத் த्रவிர்ந்த ஏணைய இடங்களில் உள்ளவை பெரும்பாலும் சாமuம் சாராதவை. பாரூத் சிற்பங்கள் சமயம் சார்ந்தவை. இவை ஜாதகக் கதைகளைuும், புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சு்பவங்களைuும் கூறுகின்றன. இங்குள்ள தூண்களில் புடைப்புச்

சிற்பங்களாக पெரிய அளவில் யஆヶஷ், யகஷிணி, நாக அரசர்கள், தேவகைகள ஆூகிய வயிவங்கள் உள்ளன (Coomaraswamy 1969 : 27).

ஏராளமான விலங்கு வடிவங்கள், மரவடிவங்கள், படகுகள், குதிறை பூட்டிய தேர்கள், மாட்டுவண்டிகள் பல வகைப்பட்ட இசைக்கருவிகள், பலவகையான கொடிகள் என்பனவும் செதுக்குச் சிற்பங்களாகவுள்ளண. குத்குக்கற்களிலும் குறுக்குக் கற்களிலும் ஆரல் கற்களிலும் (Coping Stones) புடைப்புச் சிற்பங்கள் ஏராளமாக உண்டு. வாயில்களிலும், மூலைகளிலும் ஆளுயரமாஆ சிற்பங்கள் உண்டு (கலைக்களஞ்சியம்IV : 1950:726).

பாஞத்தில் உள்ள மனிதவடிவச் சிற்பங்கள் அவ்வளவு சிறப்பாக அமையவில்லை எண்பர். எனினும் பொதுவாகப் பார்க்கும் போது எளிமையும் அழகும் உண்டு. இச்சிற்பங்கள் அக்கால மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், நடையுடைபாவனைகள், சமயநம்பிக்கைகள் பக்தி, மகிழ்ச்சி, இன்ப நகர்வு என்பவற்றைப் புலப்படுத்துகின்றன. இவற்றிற் காணப்படும் ஆடை, ஒபபயை, ஒழுங்கமைப்பு, கலைப்பாணி என்பன ஆச்சரியப்படத்தக்க எளிமையும், கம்பீரடும் கொண்டுள்ளன. இலக்கியங்கள் कn றும் இனிமையиான இந்திய வாழ்வை இவை சித்திரிக்கிஜ்றன (Majumdar 1961:231).

பத்தகாயாவில் உ ள்ள $ம$ காபோதிக் கோயிலைச் சுற்றி சிறிய அளி ஒன்று நிறுவ்பட்டது. இது கி.ழு. முதல் நாற்றாண்டைச் சார்ந்ததாகும். கோயில் பிற்பட்டதாகலாம். இதிற் காணப்படும் சிற்பங்கள் பா கூத்தில் உள்ள சிற்பங்களை ஒத்தளவாகும். எனிணும் இதில் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில் கதையை விரிவாக விளக்காமல் கதைக்கு வேண்டிய வடிவங்கள் மட்டுமே சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் இவ்வாவங்கள் இயற்கையாகவும் தெளிவாகவும் உள்ளன. இங்கே காணப்படும் மனித வடவங்கள் பாரூத்தில் உள்ளவற்றைவிட்் சிறிது சிறப்பாஜவை (Nilakanta Sastri 1950: 121).

இந்த அளியில் வேதக்கடவுளாின் வயவங்கஞும் காணப்படுகின்றண. அளியின் தாண் ஒன்றில் சூரிய வடிவம் பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திரனின் வடிவுும் இங்கே உள்ளது. அளியின் உ ச்சியில் திருமகளின் சறற்பம் ஒன்றும் காணப்படுகிறது (கலைக்களஞ்சியம் IV : 1956: 727).

சாஞ்சியில் மூண்று தாபிகள் உள்ளன. இவையும் இக்காலத்திற்குரியண. இவை நன்றாகப் பேணிப் பாதுகாக்கப்ப்ட்டுள்ளன. பெfிய தூபி அசோகனால் கட்டப்பட்டது. இக்காலத்தில் இது இரு மடங்காகப் பெருப்பிக்கப்பட்டுத் திருத்தியமைக்கiபட்டது. அளிகளும் நான்கு தோரணவாய்ல்களும் நாற்புமும்ம் நிறுவப்பட்டன. அளிகள் எளிமையானவை. ஆனால் தோரணவாயில்கள் அழகிய சிற்பங்களுடன் காட் சியளிக்கின்றன. புத்தஜாதகக் கதைகளும் புத்தாின் வாழ்க்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட சம்பவங்களும் சிற்பவடிவிற் காட்சி தருகின்றன.

நிலைத்தூண்களின் போ திகைகளில் பெfியதும் குட்டையானதுமான யகn8 உருவங்களூம், யானை வடிவங்களும், தாமளைச் சிற்பங்களும் அயைக்கப்பட்டுள்ளஅ. தோரண வாயில்களின் உத்திரங்களுக்கிடை யில் யஆஷணிகள், பறக்கும் வண தேவதைகள், குதிறை வீரர்கள், யாணை வiரர்கள் ஆகிய

புடைப்புச் சிற்பங்கள் காட்சி தருகின்றன. பூ வேலைப்பாடுகளையும் அஆங்காரச் சிற்பங்களையும்புத்தரின் பிறப்பைச் சுட்ட நிற்கும் தாமளை மலர்கணையும் காண முடிகிறது.

பாரூத்தில் உள்ள காட்சிகளையே இச்சிற்பங்கள் சித்திரிக்கின்றன. கல்வெட்டுகள் வரலாற்றுச் செய்திகளைத் தருதல்போலஇவை சிற்பமொழயயில் பேசுகின்றுன. தனித்தனி வடவங்களும் அலங்கார வேலைப்பாடுகளும் ஒழுங்கமைப்பிலும் கலை நுணுக்கத்திலும் பலமடங்கு சிறப்பற்று விளங்குகிண்றळ.

பாரூத் மனிதச் சற்பங்களளில் காணப்படும் குறைகள் இங்கே காணப்பட.வில்லை. மனித आடங்கள் அற்புதபாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன (Majumdar 1960 : 231). இந்திய மக்களின் அfிய வாழ்க்கை முறை இங்கே விளக்கப்படுகிறது. பல விலங்கு, மனித வடிவங்களில் மேற்காசிய நாடுகளின் செல்வாக்குக் காணப்படுகிறது (கலைக்களஞ்சியம்IV: 1956 : 727).

பொதுவாக பாகூத், புத்தகாயா, சாஞ்சி ஆகிய இடங்களில் உள்ள அளிகள் கி.மு. $150 \dot{\text { க்கும், கி.பி. 50க்கும் இடை iபட்ட கலை மரபின் படிடுறை }}$ வளர்ச்சியயப் பிரதிபலிக்கிண்றண. இந்தியச் சிற்பி இந்த இடைக்காலப் பகுதிக்குள் சிற்பங்களூடாகத் தன்ணுைய கருத்துக்களையும் நம்பிக்கைகளையும் பக்தியுணா்வையும் வெளியிடும் ஆற்றலைப் பெற்று விட்டான் (Majumdar 1961 : 232).

குசானா்் ஆட்சிக் காலத்தில் மதூராவும், காந்தாரமும் கலை வளர்ச்சியில், குறிப்பாக சற்ப்ப்கலை வளர்ச்சியில் சிறப்பற்று விளங்கின.

## வட மதுரைக் கலையரபு

வட மதுறை என்றழைக்கப்படும் மதுரா, வட இந்தியாவில் யமுஞை ஆற்றங்கரையில் உள்ளது. இது மைததி, பௌத்த, சமண சமயங்களின் மையயமாகவும் சிற்பக்கலைக் களஞ்சியமாகவும் விளங்கியது. இங்கு பாரூத் அல்லது சாஞ்சியில் உ ள்ளன போன்ற பெரிய அளிகள் கிடைக்கவில்லை. ஆணால் சிறுசிறு அளிகளின் துண்டுகளும் புடைப்புச் சிற்பங்களூம் ஏராளமாகக் கிடைத்துள்ளன (கமைக்களஞ்சியiம் IV: 1956: 727).

வடமதுறை்் சிற்பிகள் தொடக்கத்திலே தியான நிலையில் உள்ள தீர்த்தங்கரர்களின் அம்மணக்கோலத்தை, கால்களை மாறி மடித்திருந்தவாறு வழிபாட்டிற்குரிய புடைப்புச் ிிற்பமாக வடித்தனர். இவ்ஷுுவம் பௌத்தரையும் அவர்களுமைய போதகராகிய புத்தறையும் படைக்கத் தாண்டியிருத்தல் வேண்டும். சமண மதத்திற்குரியதெனக் கருதப்படும் தூபியின் அளியில் காண்்படும் இயக்கியின் வடிவய் சிந்துவெளி ஆடல் மகளை நியைவுபடுத்துவதாக உள்ளது (பஷாம் 1963: 490).

வடமதுரை்் சி்பங்களை அவை ஆக்கப்பட்ட மூலப் பொருளாகிய புள்ளிகளையுடைய சிவப்புக் கற்களைக் கொண்டு இனம் கண்டு கொள்ளலாம் (Majumdar 1961 : 233).

மதுறைச் சிற்பங்களை இரண்டு கால வரிசைக்குள் அடக்கலாம். முதலாவது பழைய சிற்பங்களையுடைய காலம். இக்காலத்துக்குரியவை செம்மையற்ற திருத்தமில்லாத வடிவங்கள் . பாசூத்தில் உள்ள வாிவங்களை ஒத்தவை. ஆனால் சிற்ப அமைப்பில் வித்தியாசமான பாணியையுடையவை.

இரண்டாவது காலப்பிரிவில் தான் புத்தரைச் சிற்ப விவிில் அமைக்கத் தொடங்கினர். பாூத், புத்தகாயா, சாஞ்சி ஆகிய இடங்களில் தொடக்க காலத்தில் புத்கரைக் குறிப்பதற்குச் சில குறியீடுகளையே பயன்படுத்தினi். மகா ஞானியாகிய புத்தரை ஆர்்ப காலத்தில் மனித வடிவில் படைக்கச் சிற்பிகள் விரும்பவில்லை. அவ்வாறு பணைப்பது அவருக்கு இழுக்காகும் எண எண்ணணினர். எஈவே, ஆழி, அிியணை, அடிச்சுவடு, போகிமரம் ஆகிய குறியீடுகளால் புத்தரைக் குறித்தனா் (பஷாம் 1963:489).

பத்தரின் வாழ்வுடன் தொடர்புடைய நாலு இடங்களும், அவ்விடங்களில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களுமே புத்தமதத் தொடர்புடை ய கலைகளின் ஆரம்பமாகுமமென்் சொல்லப்படுகிறது. அுுன் விபரம் வருமாற!:

| இடங்யைள் | சட்பவங்கள் | குறuீடுகள் |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. கபிலவஸ்து | கருக்கொள்ளல் | தாமரை, எருது |
| 2. புத்ககாயIT | ஞானத்தைத்தேடிப் பறப்படல் <br> ஞானத்தைப் பெறல் | போதிமரம் (அளியுடன்) |
| 3. சாரணாத் | முதலாவனு உபதேசம் | தர்மசக்கரர் |
| 4. குசிநகர்் | பரிbிi்வாணு் | 毋ூப |

(Coomaraswamy 1969 : 27)
கடவுளைப் பற்றிப் புத்தர் ஒன்றுமே சூறவில்லை. கடவுட் கோட்பாட்டை பௌத்தர்கள் ஆரம்பத்தில் ஏற்கவில்லை. அதஅால் அவர்கள் நிரீஸ்வரவாகிகள் எ円 அழைக்கப்பட்டனர் (நல்ல பெருமாள் 1977:91). காலப்போக்கில் புத்தமதம் கருத்து வேறபாடு காரணாாக இரு பிரிவாகப் பிரிந்து கொண்டது. ஒன்று மகாயான பௌத்தம் என்றும், மற்றயைது ஹீனயான பௌத்தம் என்றும் பெயர் பெற்றன. மகாயான பௌத்தம் கொள்கையளவிஷும் நநடைமுறையிலும் கடவுட் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டது. ஷீயயான பௌத்தம் புத்தபிரானையே கடவுளின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொண்டது.

பு்தரைக் கடவுள் என ஏற்றுக்கொள்ளும் கொள்கை வலுப்பெற்றதும் அவரை வழிபடு பொயுளாக, சிற்பவடிவில் வடிக்கும் மதபு் வளர்ச்சி பெெலாuிற்று. இதற்குக் குசான மன்னர்களின் ஆதரவும் கிடைத்ததால் வடமதுறையில் இம்மரப செழிப்ப்ற வளர்ச்சி பெற்றது (உரோலின்சன் 1961: 103).

## இயக்கி வடிவங்கள்

நின்ற கோலத்தில் உள்ள இயக்கிகளின் சிற்பங்கள் மது|ராவில் உள்ள அளிகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றைப் பார்த்தவுடனேயே uாரகூத்தில்

உள்ள இயக்கிகளையuாக்தவையயன இனங்கண்டுகொள்ளலாம். இவற்றையு்று நோக்கும்போது கிளர்ச்சியூட்டுவனவாகவும், சூர்மகளிரையuாத்தனவாகவும் உள்ளஈ. மேலும், மிருதுவானவையாாகவும், சிற்றின்பக்கிளர்ச்சியைத் தூண்டுவனவாகவும் உயிர்த்துட்ப்புடையனவாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வடிவங்கள் குள்ளர்களின் மேல் பாதம்பதித்து, தூண்களோடு சார்ந்து நிற்கின்றø (C. Crayen : 1997: 106).

இன்னோர் அளியிற் கிடைத்த இயக்கி வடவமொன்று நீராடியபின் பாதியுடலை மலைத்தும், பாதியுடலை மறைக்காமஷயம் உடுத்திய கோலத்தில் காணப்படுகின்றது.

பொதுவாக எல்லா இயக்கி வடுவங்களதும் இடைகள் சிறுத்தும் மாr்புகள் பருத்தும் உள்ளன. இவ்வாவங்கள், கருவறைத் தெய்வங்களைக் குறிப்பனவாக இருத்தல் வேண்டும். மேலும் இவ்வடிவங்கள் அறையில் ஒட்டியாணம் அணிந்தும், கால்களில் சிலம்புபூண்டும், கைகளில் வளையல்கள் அணிந்தும் உள்ளன.

கையில் கிளிக் சnட்டுடனும், இடது தோளில் கிளியுடனும் காட்சிதரும் இன்னொரு இயக்கியின் சிலையும் மேற்படி கோலங்களுடனேயே காட்சி தருகின்றது. இதுவும் அழகிய சிற்பமாகும்.

## புத்தர் சிலைகள்

மதுராவிற் கிடைத்த நின்ற கேrலத்தில்உள்ள புத்தரது வடிவமொன்று பின்ஷாுமாறு அமைந்துள்ளது.

இது இரண்டு கால்களிலுய் விறைத்த நியையில் நிற்கின்றது. இத்ன் ஆடைகள் மெல்லிய துணியால் ஆனது. அணிந்திருக்கும் வேட்டியின் மேல் கச்சையொன்று இறுகக் கட்ட்பட்டுள்ளது. இடது தோள் மீது மேலங்கியுள்ளது. வலதுதோள் வெறுயையாகக் காண்புுுகிறது. இடது கை மேலங்கியின் மடித்த ஒரத்கைப் பிடித்திருக்கிறது. வலது கை ஒடநந்துள்ளது.

உதட்டிற் புன்சிரிப்பும், கன்னங்களில் அதன் விகசிப்பும் பளிச்சிடுகின்றன. கால்களுக்கிடையில் சிறியதொரு சிங்கம் நிற்கின்றது. இச்சிங்கம் சாக்கிய இனத்தின் குறியீடாகும். எøவே இ்சசிலை (புத்தர்) போதிசத்துவா் ஞானம் அடை யமுன் இருந்த கோலத்தைக் குறிக்கின்றதென்பர்.

இருந்த கோலத்தில் உள்ள புத்தரின் வடிவமொன்று பின்வருமா@ு அமைந்துள்ளது.

இவ்வடிவம் பத்மாசனமிட்டு சிட்மாசனத்தின்மீது ஒரு யோகி போல அரசமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து காட்சி தருகிறது. வலதுகரம் அபயகரமாகவும் இடதுகரம் இடது முழங்கால் மீதும் உள்ளன. மடிப்புகளேrடு சூடிய மெல்லிய மேலங்கி இடது தோளை அலங்கரிக்கின்றது. இது இந்தியருக்கேயுரிய பாணியில் மிகவும் அற்புதமாக அமைந்துள்ளது. புன்னகை பூத்தபடி காண்படும் இவ்வடிவம் தனித்துவமானதென்பர்.

இவ்வடிவத்தின் இருபுமத்தும், பின்பக்கமாக இரண்டு ஊழியர்கள் இள்ளணர். இவர்கள் இந்திரனாகவும் பிரமனாகவும் இருக்கலாமென்பர்
 சுருண்டு உ்்சியலல் சிறு கிண்ணம்போல் உ யா்ந்து காணப்படுகிறது. வடமதுைை் சிற்பங்களுள் இது ஒப்புய்்வற்றதென்பர்.

பு்தரது சிலையொன்றின் தலை வடமதுறையிற் கண்டெடுக்கப்பட்டது. காந்தாரத்தில் கிடைத்த புத்தரது தலையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இரண்டு கலைப்பாணிகளுக்குடுள்ள வேறுபாடுகளை அவதானிக்கலாi். மதுராவிற் கிடைத்த தலலயின் உச்சியில் டுடியின் அமைi்பு முன்னா் சnறியது பேTல இடது பெம் நுத்தைபோற் சுருண்டு உ யர்ந்து காணiபடுகிறது. இது இந்தியுநக்கேயுியய பாணியாக்ம். இத்தணகய அணமiبு காந்தாரச் சிணையில் இல்லை. மதுரா வாவில் புத்தரின் புன்டுறுவல், முகத்தில் விகசிப்பு, வட்டமான, ஆத்மீகம் தொனிக்கும் முக அமைப்பு என்பன ஏணைய பாணிகளில் இல்லை. வடமதுறை அமைப்பில் மேனாட்ட்் செல்வாக்கும்இல்மை என்பர்(Tomory : 1999: 187). இந்திய பௌத்த கலையின் முதலாவது தோற்றத்தை வடமதுரை்் சிற்பங்களிலேயே காணலாம்.

பத்தரின் உருவா் கி. பி. முதலாட் நாற்றாண்டி்் முற்பகுதியில் காந்தாரத்திலும், வடமதுரையிலும் ஒரு காலத்தில் ஆக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பர் உரோலின்சன் (1961: 106). ஆனால் இந்திய ஆராய்ச்சியாளா் வடமதுரையிலேயே முதலிற் புத்த வடிவம்ம தோன்றியதென்பர் (பஷாம் 1963: 490).

பண்டைய மௌரியர் காலக் கலைமரபின் தொடர்ச்சிதான் வட மதுரையில் முப்பரிமாணமுள்ள புத்தரின் பெரிய சிற்பங்களை அமைக்க உதவியது என்று், பின்னா் சைவ வைஷ்ணவ சமயயத் தெய்வங்களாகிய சிவன், விஷ்ணு ஆகிய தெய்வாங்கள கி. பி. இரண்டாம் நாற்றாண்டளவில்,அமைக்க வழிவகுத்ததென்றும் கொள்ள ழுடிகிறது (Basham 1975 : 201).

புத்தருடைய வடிவங்கள், தீர்தங்கரர்களுடைய வடிவங்கள், சிவன், விஷ்ணு ஆகிய வடிவங்கள் குபேரர், நாகர் ஆகிய வடிவங்களுடன் சமயம் சாராத வடிவங்களும் உள்ளஅ. குசான மன்னர்களூடைய சிற்பங்களும் செல்வர்களான நண்கொடை யாளர்களுடைய வயிவங்கஞும்ம இவற்றுள் அடங்கும்ம (Bongard Levin 1979: 173).

மதுகையில் புத்தறை சிற்ப வடிவில் அமைக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து இந்தியக் கலை மரபில் புதியதொரு சகாப்தம் உதயமாகியது. இதணைத் தொடர்ந்து இந்தியக் கமை ழுயற்சிகள் அயனத்தும் சமயய் சார்ந்ததாகவும், தத்துவ வெளிப்பாடுடை யதாகவும் ஆத்மீக நெறியை நோக்கிப் பல நுற்றாண்டு காலமாகத் தொடர்வதாயறற்று (Majumdar 1961 : 234).

## காந்தாரக் கலை

கனிட்கன் காலத்தில் கட்டிடக் கலை மிகவும் சிறப்பற்று விளங்கியது. இதற்கு வடமதுாா நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டாகும். இறைவிட்ச சிறப்பாக குசானா் காலத்கில் புதிய கலைமரபு ஓண்று காந்தாரத்தில் வளர்ச்சி பெற்றது.

இது பெசாவறை மையமமாகக் கொண்டு வடமேற்கு எல்ணைப்பறத்தில் மிகவும்
 பண்புகளின் கல்ப்பாால் எழிஷுபன் ிசழிப்பற்றோங்கியது. பாரசீகர் ஆட்சியலல் தொடங்கப்பட்ட இக்காந்தாரக் கலை, கிதேக்க உரோமக் கலைஞூர்களால் நண்்ு வளர்க்கப்பட்டு, இந்தியாவில் நயைந்து குசானா்் ஆட்சியில் பெருிெடுகுட்்புத்துக் குலுங்கியது (தங்க வேல் 1976: 352).

இதன் வழிபாடுகள் தட்சசீலம், ஆப்கானிஸ்தான் வடமேற்சு இந்திய எல்ணைப்பறம் ஆகிய இடங்களிற் காண்பபட்டன. இவை பெடும்பாஇும் பண்ணைய துபிகள், விகாळைகள் ஆணிய சிகைவுகளிலிருந்து पபறப்பட்ட புத்தரின் வடிவங்களும் பௌத்த நுற் காட்சிகளள்் சித்திரிக்கும் புயை்புச் சிற்ப்்களுเாாகவுள்ளன.

கனிட்கனிம் அவனு்குப் பிய் ஆட்சிக்கு வந்தோரும் அவனியைய குடிமக்களும் காந்தார்ச சிற்ப வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உதவினர். அன்ப வழிப்பட்ட புத்ப்பளத்த மதம் உருவ வழிபாட்டில் அக்கறை கொண்டது.
 வாழ்க்கை வரலாற்றுக் காட்சிகளையும் பு்த ஜாதகக் கதைகளில் வரும் கா亡்சிகளையும் சிற்பவடிவங்களாக்கினா் (பஷாம் : 1963 : 491). இவை அகைத்தும் ஒருவகைக் கருங்கற்களிற் செதுக்கப்பட்டன. மகாயாா பபளத்தத்தின் தோற்றம், உாுவவழிபாட்டை ஊக்குவித்ததோடு புத்தஞைப் பலவகைurன தோற்றங்களிற் படைக்கவும் வழிவகுத்தது(Percy Brown 1976 : 32).

காந்தாரப் ப்்தர் சிற்பங்களுக்கும் ஏயைய இடத்துப் புத்தர் சிற்பங்களுக்கும் உள்ள வேறயபாடு என்னவெனில், காந்தாரச் சிற்பிகள் உடற்சாற்று அமைப்பி囚ும் வெளி அழकிญும் கவனஞ் செயுத்தினர். ஏணையோர் அக அழகிறும் ஆன்மீக வெளிப்பாட்டிலும் கவனம் செலுத்தினார். ஒன்று யதார்த்த பூர்வமானது. மற்றது தத்துவ பூர்வமானது. இந்தியக் கலைகளுக்கும்
 1960 : 235).

காந்தார்ச் சி்பிகள் பத்தணை சாதாரண மனித வாடவில்உடுவாக்கிஆா். அவர் ஞூா ஓளி பெறழுன் இருந்த காட்சியை மண்ணாாளூம் அரசிளங்குமரன் போல் மீஜசு|்் அணிகலன்களூம்உ டை யவராய், நின்ற கோலத்திலும், இந்ந்த கோலத்திலும், பள்ளி கொள்ஸும் கோேத்திலும், கிரேக்க கணலணைத் தழுஷி அமைத்தனர். (உரோலின்சன் $1961: 195)$ சிற்ப்க்ளிற் காணர்படும் ஆணைகள் தடித்த மடிய்பட்் சூடியனவாக அமைக்க்பபட்டா (Majumdar 1960:235).

அவை கிரேக்க உரோம ஆணைகள் போற் காண்்படுகிண்றன. ஏணைய இடங்களில் உள்ள புத்தர் மெல்லிய, உடலோடு ஒட்டியவாற ஆடைகளை அயிந்த்யுாக்் காண்ப்புுகிறார்.

இந்தியக் கலை வடிவங்களூள் காந்தாரச் சிற்பங்கள் தனிக்துவமுணை யயன. இவற்ற்ல், பல்வேறு செல்லாக்குகளின் சுவடுகள் காணப்படுகின்றறன. கிரேக்க ரோொனிய வ.மேற்கு அசிரிய செல்வாக்குகளோடு சூடவே பொத்தப் பாணைியும் கணிசமாகக் காணர்படுகிறது. மேற்கத்திய செல்வாக்கு ஓரளவு

இருந்தது. எனியும், காந்தாரப் பாணிக்கு அடிப்படையாக விளங்கியவை உள்ளூர் மரபுகளேயாகு்். ஆனால் சிற்ப அமைப்பன் உ.த்தியில் கிரேக்க் செல்வாக்கு உண்்ைைய்ல் தென்படுகிறது (Bongard Levin 1979: 173).

கிரேக்க உரோம கலைக்சூறுகளை இந்தியக் கலைக்சிறுகளுடன் பொருத்தடுD இந்தியக் சூழனுக்கேற்பக் கலந்து அயைத்தமையே காந்தாரக் கணலஷஷிவங்ககளி் கருவாகவுள்ளது (Grover 1980 : 61).

வடமேற்கு இந்தியாாவிஇுய் ஆட்சி புி்்த கிரேக்கர்களூடைய செல்-
 தலைஞன் கிரேக்கத்தின் கைகளையும் இந்தியனின் இருதயத்தையும்
 heart of an Indian - Majumdar 1960: 235) இச்சிற்பக் கலை மரபுகள் மத்திய ஆசியாகையும் தூரகிழக்கையும் சோ்ந்த பற்பல நாடுகளிண் ஓவிய சிற்பக் கயைகள் மீது குறிபபபடத்தக்க செல்வாக்குச் சென்க்தின என்பதும் குறிபபபட்்தக்கது. அவை பற்றிச் சிறிது நோக்குவோம்.

## காந்தாரம்

ஜேதவன்் பூங்காவை அன்பளிப்ப்் செய்தல் பற்றிய புடைப்புச் சி்பத்தில் டுதன்டுதலாகப் புத்த பகவான் மனித வாிவத்தில் காணயப்படுகின்றார். ஓர் ஒளிவ்ட்ட்(Halo) ப்்தஞை இனங்காட்டுகிறது. இவนின் பின்பும் வணிகனாகிய அநாகி பிண்டிகன் நீாக்குடத்து_ன் காணப்படுகின்றான். புரூத், சாஞுசி ஆகிய இடங்களில் மிகவுய் ழுனைப்புடன் காணப்படும் புக்தஜாதக் கळைகள் காந்தாரத்திறும் மகத்துவத்துட் செதுக்கப்பட்டன. ஆனால் இவற்றில் கற்பயை வளத்தையும் உ யி்்்்்துட்யையும் பா்்்்கமுடியவில்லை. (Tomory 1999: 182)

லராசூரில் உள்ள புத்தர் சியை ஒன்று நிற்கும் கோலத்தில் அயைக்க்்பட்டுள்ளது. இது நீல நிறழும் சாம்பல் நிறழும் கலந்த புள்ளிகளோடு ச́டிய
 இச்சியை. பண்யை ய உரோமர்கள் அமுிவது போன்ற முழுநீள அங்கியயாா்்ற கழுக்கைச் ச்ற்றி முழந்தாளூக்குக் கீழாக அணியப்பட்டுள்ளது.

இச்சிலை வெயுங்காலோடு ஒரு பீடத்திலுள்ளது இபபீபத்தின் கீழ் ஆற பக்த்்கள் ஒரு தூபக்கை வழிபடுவதாகக் காணர்படுகிறது. இவ்வடிவத்தின் இடதுகை அங்கியின் விளிம்யைப் பிடித்துள்ளது. வலதுகை தனியாகச்

 இன்லோர் அம்ச்் என்னவெனில் இதன் நெற்றியில் முன்றாவது கண்ணணை்் குறிக்கும் புள்ளியொன் றுள்ளது. தணையின் பின்பும் ஓளிவட்டழுள்ளது.
 - உதோம சிற்ப்கமையின் செல்வாக்குக்குட்பட்டது என்பதில் ஐயுமில்ணை.

మின்ற கோலத்தில் உள்ள இன்னொரு புத்தரின் வாிலய் பெசாவாருக்கு அருகில் உள்ள ஹோதி மார்டன்（Hoti Mardan）எஜு｜் இடக்திற் கியைத்－
 பருவக்தியருக்குரிய கம்பீரத்துடன் மிற்கிறது．தேகம் டுழுவகும்மடிப்புக்－


 காதும்ட்்，நந்்றியில் சுடுண்டு காணப்படும் ஊர்ணா（Urna）எøர்படும் புள்ளி என்பண இதன் வேறு இல்ட்சணங்களாகும்．இச்சிணையின் ணைகள் காண்்பL－ வில்யல．ஆயியயு்，இதன் வலதுகரம் அபயகரம் காட்டுவதாக அயைந்திருக்க வேண்டும் என எண்ண்பபுுகின்றது（Tomory 1999：182）．

இருந்த கோலத்தில்உள்ள காந்தார ப்்தவாிவய் ஓன்று பத்மாசனாமிட்ட கோலத்தில் சி்்மாசனம் ஒன்றில் காணப்படுகிறது．இதன் அமைப்பும் நுன்ற
 சிம்மாசனமும் இ்்தியர்க்கேயுfியவை என்பது குறிப்பட்தக்கது．

வாஷிங்பனில் உள்ள காந்தாரப் புணை்பு்் சிற்பய1ொன்று புத்தரிண் வாழ்க்கையுடன் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு ழுக்கிய சம்பவங்களை நன்கு சிக்திிி்க்ன்றது．அச்ச்ம்பவங்கள் வயுமாாற1 ：

1．லும்பினிச் சோணையில் நிிகழ்ந்த புத்தரின் பிறப்பு．
2．பு்்தா் போதிமதத்தின் கீழ் தியானத்தில் இருக்கையில் வந்த ＇மாரリr＇விய் பூதகணங்ககளை வiரட்டுகல்．

3．சாரணாா்்தில் உள்ள மான் புங்காவில்（Deer Park）நிகழ்த்திய पுதலாாவது விளக்கவுயை（Sermon）．

4．ப்த்தரிண் பfிbிர்வாணம்（மரணம்）．
பு்்தின் பிறப்புப் ப்்றியபுடைப்ப்ச் சி்பத்தில்மாயாதேவி ஒரு கையால் ＇சால＇மரத்தின் கியைணயப் பிடித்தபடி．நிற்கின்றாள்．மாயாதேவியின் சகோதா அயைத்தபடி நிற்கின்றாள்．பிறந்த புனிதமான குழந்ணையை மாயாதேவியின் வலதுபறத்தில் நிற்கும் இந்திறன் துணிியான்றுட்் ிபற்றுக்கொள்கின்றான்． இந்திரன் முடியுடன் காணா்படுகின்றான்．அருகில் பிரமன் சடாடுடியுடன் காண்படுகின்றான்．குழந்கையாகிய புத்தரின் தலையின் பின்பறம் ஒளிவட்ட்் காணாபபடுகிறது．

மாயாதேவியின் இடதுபுக் கோடியல் டுன்று உ யர்குலப் பெண்கள் காணா்படுகின்றனர்．இவர்களூள் ஒருத்தி பெட்டி ஒன்யைறுு்，மயிற்பீலிகளாால் ஆகிய விசிறியuான்றைபும் வைத்திடுக்கின்றாள்．இன்வோருத்தி கண்ணாடி－ யொன்றைப் பிடத்்துள்ளாள்．
＇மாரா＇விळ் பூதகணாங்கள்，போதிமரத்தின் கீழ் தியானத்தில் இருக்கும் புத்தபகவாணை விர்ட் வரும் காட்சியும்，அப்பூதகணங்கணைப் புத்தர்
（தால்வியணைய ஹைக்கும் காட்சியும் இன்னோர் புணைப்புச் சிற்பத்தில் அழகாகக் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன．அங்கே வந்த பூதகணங்களிற் சில
 ஆயுதங்கயைக் ஜைகளில் ஏந்தியுள்ளன．அக்காலத்திற் பணைவீரர்கள் எப்பlி இடுந்திருக்கிறார்கள் என்பळை இது சுட்டி நிற்கிம்றதென்பர்．பு்தரின் டீட்த்தின்
 காட்டுகின்றற（C．Craven 1997：88）．

புத்தபகவானின் முதலாவது விளக்கப் பேருணையின்（Sermon）
 ஆசீர்வதித்து அருளுறை வழ்்குும் காட்சியுள்ளது．இவா் அம்்ந்கிகுக்கும் பீடத்தின் பக்கச் சிறையில் இரண்டு மான்களரு்，இம்மான்களிடையே
 என்பみヤற்றுடன் ந்ற்கும் வஜ்ஜிர பாணேியின் பங்கு ழுக்கியமமானது．இவா் என்றறம்புத்தர் அாுகிற் காணப்படும்் போதிசத்துவராவா்．இவா எதுய்ப போன்ற வஜ்ஜிராயுதக்கைக் கையア்் என்றும் ணைத்திருப்பார்．（C．Craren 1997：90）

பு்தருணைய பரிநிர்வாணக் காட்சிணயயும்，காந்தாIச் சிற்பிகள் நு்பமாகச் செய்துள்ளனர்．புக்தர்｜ித்திறை செய்பவர் போல சலனாமின்றி
 ஆனாய்，அவருுகிலுள்ள துறவிகளூம் பக்தர்களும் மற்றத் தணலவா்களும் கவயைதோய்ந்த முகத்துடன் உள்ளஆர்．புத்திின் அடுகில் வஜ்ஜிரபாணயியும் カிற்கின்றறார்．
 விfிவான சிற்ப உருவ அயைதியும் ஓன்றிணைா்்து காந்தாரச் சிற்பங்களிळ் உ யா்்ணை விளக்கி நிற்கிய்றதுு．

## அமராவதி கலைமரபு

தென் இந்தியாவில் கிருஷ்யை，கோதrவரி ஆகிய நதிகளிळ் கீழ்
 டளவில் பௌத்த மதம் சிறப்ப்று விளங்கியது（பஷாம்： 1963 ：492）．இங்கே
 ஆ்்கிர அரசர்களின் ஆதரவில் சிற்பக்கலை மரப செழிக்தோங்கியது． இக்கலை மரு पெரு வளர்ச்சி பெற்ற காலப்பகுகி கி．ழு． 25 ழுதல் கி．பி． 320 வळை என்பர்（கலைக்களஞ்சியம் IV ： 1956 ：728）．

அமாாவதி，நாகார்ஜுஜ கொண்டா ஆகியஇடங்களில் அழகிய பௌத்த தூபிகள் கட்ட்பபட்டன．இவற்றுள் அமராவதி பெருந்தூபி சிறப்புயையது．இது கி．மு．ழுன்று அல்லது இரண்டாம் நாற்றாண்டில் கட்டப்யட்டு கி．ப．இரண்டாம்
 அளிகள் மட்டுமன்றி அதன் கவிகையும் சூட சலவைக் கற்களால் அமைக்கப்－ பட்டன．இப்பொழுது இத்தூபி சிறைந்துவிட்டது．அழியுா நிலையில் இது

மிகவும் அழகாக இடும்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை．இப்பொழுத
 அரும் பொருட் காட் சிச் சாலையிலும் சென்øை அரும்பொருட்காட் சி்் சாணையிலிய் பேணப்பட்டு வருகின்றன（Majumdar 1960：236－37）．பொத்த சிற்பிகள் துபிகளைக் கட்டும்பொழுது பெfியதூபியின் அதேவடிவிணை புமைப்புச் சிற்பங்களாாக அளிகளில் அமைக்கும் வழுக்கம் உண்டு．அதனால் தான் அதிஷ்டவசமாக இப்பொழுதுய் அமராவதிப் பெருந்தூபி எப்படி இருந்திருக்குமெய அமிய டுடிகிறது（Percy Brown 1976：37）．அமராவதியில் இருந்த எல்லாக் தூரபிகளின் சிற்பங்களும் ஓத்த தன்மையுணையனவாக உள்ளன．வட இட்தியச் சிற்பங்களை விட இவை வேயுபட்டுக் காணோபபடுகின்றன என்பர் மஜும்தார்（1960：236）．

தோரண வாயிலுக்குப் பதிலாக சிங்க வடிவங்களைத் தாங்கிய துண்களே இங்கு நிறுவப்பட்டன．தூபியின் நரன்கு வாயில்களுக்கும் நேராக உயர்ந்த நான்கு மேடைகள் இருந்தன．அவை ஓவ்வொன்றிலும் ஐந்து துண்்கள் நிறித்தப்பட்டிருந்தன．இக்துண்களின் போதிகைகளில்சக்குர்，துபி போன்ற சிळ்னண்க்கள் அமைக்கப்யட்டன（கலைக்களஞ்சியய் IV ： $1956: 729$ ）． இத்தமைய அயைப்பு சாஞ்சி，பாயூத் ஆகிய இடங்களிற் காணாபபடவில்லை．
 பாடுகள் அம்புகமாகச் சித்திிி்க்ப்ட்டுள்ளா．இவற்றுள் தாமணை மலர்க்ளின்
 காணப்படுகின்றறன．ஆனால் ஞானம் பப்்ற பuாதிமாதவயைக் குறியீட்டின் （ִுலமே சித்திரித்துள்ளன்ர்（Majumdar 1961 ：237）．

மேலே குறிப்பிட்ட சிற்ப்்கள் தவிர பு்்தஜாதகக் கதைகளையும் புத்தரின் வாழ்க்கைக் காட்சிகாளயும் சித்தாிக்கும் வயிவங்்களும்，யசூ வடிவங்களூம்，அலங்கார வேயைப்பாடுகளும் காணப்படுகின்றறன．இங்கு கதைகள் அயைக்தும் நாடக பாணणியப்் சிற்பமாகக் காட்சி தருகின்றன． தொன்யை இந்தியக் கமையின் முதிர்ச்சியய சிற்பங்களில் அவதாேி்்க ழுடிகின்றது（உரோலின்சன் 1961 ：173）．

பத்தணை மனிதவாிவில் வணா்கும்் வழக்கம் ஆரம்ப்்தில் இருக்க－ வில்யை．அவரைக் குறியீடுகளிலேயே கண்டு வணாங்கினர்．கி．பி．140இல் செதுக்கப்பட்ட புடைப்புச் சிற்ப்் ஒன்றில் புக்தரின் பாதச் சுவடுகள் உள்ள பீடமொண்றைப் பெண்கள் வணாங்குவதாகக் காணர்படுகிறது．அமராவதிப டபருந்துபியிலிரும்து இது பெறiபட்டதாக்ம்．ஆனால்，கி．பி．180க்கும் 200க்கூம் இகை்பட்ட கால்பயகுதியில் வடமதுராவిன் செல்வாக்கிஆால் அமராவதியில் புத்தருகைய ய வடிவங்களை்் செது்க்த்ம் மரப ஆரம்பமாகிலிட்டது（C．Craven： 1997：77）．
 அளியிலிருந்து（Railings）பெெப்பட்டது．தன்ணைக் கொல்வ戸ற்கெणத் தேவதத்தனால் ஏவப்பட்ட நளகிரி என்னும் மதயாணனயை பு்ததபகவான்
．ツாக்கும் காட் சியுள்ளது．இதில் எதிர்ப்பட்ட மசிதுர்களை மதயாணை
 arலி்் பணிட்து மண்டியூட்டு நிற்கும் காட் சியும் உள்ளன．அமராவதிச் வு்பங்களூள் இதுமிகவும் டுதிர்ச்சி மிக்கதும் அற்புதமானதுமாகும்．இப்புத்த லபடிய்் குசான ஆட்சியாளர்களின் பண்பாட்டுச் செல்லுா்்குக்கும் இறறயியற் （8காட்பாட்டின் செல்ஷாக்கு்கும் உட்பட்டதாகத் தெரிகிறது（C．Craven ： 1997：78）．
 கமலயாற்றமலuு｜ம் புல்படுத்தி நிற்கிறது．

பளிங்குக் கல்லினாற் செய்யப்பட்ட புத்தரின் தலை வாிவத்தைக்
『ேர்ந்தது．இது தலைசிறந்த சிற்பி ஒருவனால் செய்யப்பட்ட அயுபவ फ1யளிப்பாட்டுருவாகும்．வட மதுராவில் உள்ள குசானர் காலத்துப் பு்்த－
 ஷட்டமாய் இல்லாது நீள் உ（ருண்டை（ழுட்டை）வயிவமாய் உள்ளது．தமைழுடி


கீழேயுள்ள புடைப்பு்் சிற்பமொன்றில் புத்தரின் தாய் மாயாதேவி அசோதர வாவியில்（Anotara Lake）நீராடும் காட்சி செெது்க்ப்பட்டுள்ளது． சிற்பத்தின் மத்தியில் மாயாதேவேவி தணையய வாfியபடி நிற்கின்றாr்．நானு தெய்வப் பெண்கள் ணைகளில் நீேேற்றிய பாணைகளுடன் அருகில்ல்ற்கின்றனன்． பத்கிருக்கும் அல்லி மலலா்கள் வாவியய｜க் குறிக்கின்றற．அழே பயண்களூள்
 அயைி்த்துகுக்கும் சில்புகள் மதுராவில் உள்ள இயக்கிகள் அயிந்திருக்கும் சில்்புகளை bிøைவுபடுக்துகின்றறன．

நாகார்ஜுன கொண்டாவில் இடம்லபற்ற அகழ்வாராய்ச்சிசிய்ன் போது
 கப்பட்டன．தூாபியின் அுுகிற் கியைத்த கல் தூ ணில் பத்தருணை ய வாழ்க்கைக் காட்சிகள் புடைப்புச் சிற்பங்களாக உள்ாா．இங்கே கியைத்த பLல்（Panel）
 தேவர்களின் காட்சியும் புத்தரின் ஏழு பாதச் சுவடுகளும் காணாப்படுகின்றஆ （Majumdar 1961：231）．

அகழ்வாராய்ச் சியின்போது கிடைத்த நிற்கும் பத்தரிய் வடிவம் பருமனிஷும் அமைப்பிஷு்் குஷானர் கால புத்தறை ஒத்குள்ளது．எனினுய் மேலங்கியின் அமைப்பு அமைவுணர்ச்சி தோன்றும்பட இயற்கையாகவுள்ளநு （கலலக்காஞ்சியம் IV ： 1956 ：728－29）．அமராவதிக் கலைமரப பபருஞ்－ செல்வாக்குப் பெற்றிருந்ததோடு இகன் படைப்புக்கள் இலங்கைக்கும் தென்கிழ்்காசியாவுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்யட்டு அவ்வவ்வருக்குரிய பாணிகளில் நன்கு பும்ாாகும் வகையிலே தம் செல்வா்்கைச் செஇுத்தின （山ஷாம் 1963 ：493）．

## குகைக் கோயில்கள்

 வளர்ந்த அளவுக்குக் கட்டிடக் கலை வாரவில்லை. எனினும், ஒரு சில அழகான கோயில்களும் துறவியர் மடங்களும் அமைக்கப்பட்டன. பெஸாவாரில் அமைந்த கோபுர் ஆசியாவிலேயே புகழ் பெற்றது. இவையெல்லாம் அழிந்துவிட்டன (Majumdar 1961 : 237).

இக்காலத்திற் கல்லிற் குடையப் பெற்ற குகைகளில் கிட்டத்தட்ட துறு குடைவரைக் குகைகள் இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களிญும் கண்டுப்டிக்கப்பட்டன. அசோகன் காலத்துக் குகைகள் வெறும் மண்டபங்களாகும். ஆனால் இக்காலத்துக்குரியனவற்றில் மண்டபத்தூடன் சூடிய தூண்களும், சிற்பங்களும் அழகாக அமைக்கப்பட்டன. சில குகைகள் துறவியர் மடங்களாகப்பயன்படுத்தப்பட்டன. இக்குடை வரைகள் நுுிஷ்்ஓரு மண்டபக்தையும் ஏணைய பக்கங்களில் சிறுசிறு அறைகளையும் கொண்டுள்ளன. ஏனைய குகைகள் வழிபாட்டிற்குரியசத்தியங்களாகப் பாவிக்கப்பட்டன. சைத்தியங்கள் அனைத்தும் அழகும் கலை நுணு்கமும் மிக்கனவாகப் படைக்கப்பட்டの.

கல்லிற் குடையப்பட்ட குகைகள் அயேத்தும் முன்னர் கட்டப்பட்ட மரவேலைக் கட்டிடங்களின் மாதிரிகளையே பின்பற்றி அமைக்கப்பட்டன (Grover 1980:54). இதற்கு நல்லஉஉதாரணமாக பாஜாவில் உள்ள குகையைக் குவிப்பிடலாம் (Percy Brown 1976: 22). இது தவிர பித்திறக்கோன், அஜந்தா, காளே, ஜுனாகர் ஆகிய இடங்களிற் குடையu்பட்ட குகைக் கோயில்களும் மரத்தாலான மாதிரிகளைப் பின்பற்றியே எழுந்ததென்பர் சென்குப்தா (Ray 1986:217).

நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற சைத்தியம் பின்வரும் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். நீள் சதுரமான மண்டப்் ஓன்று இதன் பிரதான உறுப்பாகும். இதன் ஜீளப்பகுதி இரு வரிசைகளாலாகிய அழகிய தூண்களால் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். நடுவில் உள்ள பகுதி அளவிற் பuffuது. இரு பக்கமும்உள்ளவை ஒடுங்கிய நடை பாதை போன்றன. நடுவில்உள்ள மண்ட பத்தின் நுழைவாயிலின் எதிர்க்கோடியில் அரைவட்ட வடிவான அமைப்பு ஓன்று காண்்படுட். இென் முன் சிறியதொரு தாபி அமைக்கப்படும். இத்தூபியின் டுன் உள்ள பகுதி வழிபாட்டிடமாகப்பயன்படுக்தப்படும். மூண்று வாயில்கள் மண்டபத்துக்கும் பக்கங்களில் உள்ள நடைபாதைகளுக்கும் இட்டுச் செல்இும். மண்டபத்தின் நுழவாயிலுக்கு மேலே குதிரை இலாடi் போன்ற வடிவில் சாளரம்் ஒன்று அமைக்கப்படும். இதஞூடாக உட்புகுi் ஒளி தூபியைத் துலக்கமாகக் காட்டும்.

இத்தகைய சைத்தியக் குகைகள் நாசீக், பாஜா, பெக்சா ஆகிய இடங்களிலும் பம்பாய் மாகாணத்தின் சில பகுதிகளிலும் உள்ளன (Majumdar 1961 : 338). இவற்றுள் காளேயில் உள்ள சைத்தியம் மிகவும் அழகும் சிறப்பும் தனித்துவடுமுடையது (Nilakanta Sastri 1950: 120).

கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் ஆரம்பத்திலேயே அமைக்கப்பட்ட இச்சைத்தியம் இந்தியாவில் உ.ள்ள குகைக் கோயில்கள் எல்லாயற்றிலும் பெfியது. 124 அடி நீளடும் 45 அடி அகலடும் 45 அட உயரழும் உடையது (Rawlinson 1961 : 176). மண்டபத்தின் இரண்டு வfிசைகளில் தூண்களும் ஸ்தூபமும் பலவகையான சிற்பங்களும் உள்ளன. இகன் முகப்புச் சுவரில் ஏராளமான புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன. புத்தரின் உருவங்களூடன் நன்கொடையாளர்களுடைய உருவச்சிலைகளூம் காணப்படுகின்றன. இத்தொகுப்பு முழுவதும் ஒரே பாறையில் குடைந்து அழகு பெற வைக்கப்பட்டுள்ளது (Bongard Levin 1974 : 172). இவை கலை நுணுக்கமும் எழிலும் உடையவை என்பர゙ பிறிக்ஸ (Garratt 1937: 230).
"ஒல்வொருதுயும் பிிகுுடை ய சதுப் பீடத்தில் ஹைக்கப் பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்பாகம் குமிழ்வடியாய் அடிப்பத்தையுi் விளிம்பையும் காண்பிப்பது போல் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. ணவ்வொரு தூணிலும், குதிரைகளூம், யானைகளும் விரவிய தொகுதியொன்றுண்டு. இவ்விலங்குகளின் மீத ஷீற்றிருப்பவர் சூறைகளைத் தாங்குவது போலச் செதுக்கப்பட்டுள்ளனர். மண்டபத்தின் ஓரு கோடியில் அமைந்துள்ள ஜைத்தியபம் ஏணைய குகைகளிற்காணா்படுவகைவிட அளவிற்பெரியது" (பஷாம் : 1963 : 474).
மேலே குறிப்பிட்ட தாண்களைத் தவிர தனித்து நிற்கும் தூண்களூ்் சில குகைகளில் உள்ளன. பெசு நககிில் உள்ள குகையிற் காணப்படும் தூண் ஒன்று கருடத்துவஜம் என்ற பெயரில் கிரேக்க தூதுவன் ஹெலலயோடோரஸ் என்பவனால் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது. இத்தூண்கள் தனிக்கற்களால் ஆணவை. ஆனால் அசோகன் நிறுவிய தூண்களின் அணைப்பும், சிறப்பும், அவற்றின் உச்சியில் உள்ள மிடுகச் சிற்பங்களின் நேர்த்தியும் இங்கே காணப்படவில்லை. எனினும், மனித வடிவங்களை அமைப்பதில், சிறப்பாகப் புத்தரின் வடிவங்களை அமைப்பதில் இவர்கள் சுப்புயர்வம்ற விளங்கியுள்ளனர் (Majumdar 1961 : 239).

குப்தா் காலக் கலை

－1 1 ளரியர் காலத்தை யடுத்துக் குப்தர் காலம் சிறப்பிடம் பெறுகிறது．இதன் காலம் கி．பி． 320 முதல் 600 வரைuில் எனலாட்．குப்தர் காலத்தில் இந்துமதம் மறுமலர்ச்சி－ யடைந்தது．இதனால் இந்தியப் பண்பாடு மறுபிறவியயடடுத்தது என்பர் क्रங்கவேல்（1976：409）．கட்டிடக் கலை，சிற்பக்கலை，ஓவியக்கமை，
இலக்கியக்கலை，நாடகக்கலை என்பனவும் வளர்ச்சி பெறலாயின． இவர்களூடைய காலம் இந்தியக் கலையில் பொற்காலம் எனக் கூறப்படுகிறது （கலைக்களஞ்சியயம் IV 1956：729）．

பிராமணிய வேத சமயமும்，சைவ வைஷ்ணவ சமயங்குுும் இக்கால－ த்தில் புத்துயிர் பெற்று வளர்ந்தன என்பதற்குக் குப்தர்களின் கல்வெட்டுகளும்， நாணயங்கதளும் சான்று பகர்கின்றன．குப்த மன்னர்களில் பெரும்பாலானோர் பிராமணi்கள்．இவா்கள் வைஷ்ணவ மதத்தையே பின்பற்றினார்கள்．இவர்－ களுடைய அதிகாரிகளுட் பெரும்பாலானோர் சைவத்தை ஆதரித்தனர் என்பர் இராமச்ச்்திர தீட்சிதர்．குப்த அரசர்கள் தங்களை＇பரமபாகவதர்கள்＇என அழைத்துக் கொண்டனர்．தங்கள் நாணயபங்களில் இலக்குமியின் வடிவத்தை－ யும்，முத்திரைகளில் விஷ்ணுவின் ஊர்தியாகிய கருடணையும் பொறித்தனர்． கருடக்கொடியும் இவர்களுக்குரியது．இவர்கள் சைவத்தை ஆதரித்ததோடு சைவசமயச் சின்னமாகிய நந்தியயயும்，வழிபட்டனர்．சிவனு்கும்，விஷ்ணூ． வுக்கும்，பார்வதிக்கும்，தர்க்கைக்கும்，குமதக்கடவளுக்கும் கோயில்கள் எடுத்தனர்（市ங்கவேல் 1976：411）．

குப்தர் காலத்தில் சமயடும்，சமயத்தோடு தொடர்புள்ள விழாக்களும்， நோன்புகளும் மக்களின் அன்றாட வாழ்வுடன் இரண்டெக் கலந்தன．ஞைவ， வைஷ்ணவ இதிகாச புராணக் கதைகளும்，ஒவ்வோர் இந்தியனின் உள்ளத்．

カிலாi் இடம்பிடித்துவிட்டன．சிவ சின்னங்களைச் சைவர்களும்，வைஷ்ணவ
 リ்ுதி இயக்கமும் இணைந்து கொண்டது．அசுவமேதயாகம் முதலியவற்றைக் ふப்த மன்னர்கள் செய்தனர்．

குப்தர் காலத்தில் இந்துமதம் சமணபௌத்த மதங்களை எதிர்க்தே வளதலாuற்றறு．அவைதீळ மதங்கள் கடும் துறவறத்தை வலியுறுத்தின．அகிம்சா பதத்துவத்தை முன்ஞெடுத்துச் சென்றみ．இந்துமதடும் மெல்லமெல்ல ச1மண பௌத்த மதங்களிலிருந்து சில அம்சங்கனை உள்வாங்கித் தன்னைப் புுப்பித்து் கொண்டது．அகிம்சை，அன்பு，கருணை，பொறுமை，தயை， உயிர்நேயம் என்பவற்றுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இந்துமதம் வேகமாக வளரலாயிற்று．

காஷ்மீர்，ஆப்கானிஸ்தான்，பஞ்சாப் ஆகிய இடங்களில் புத்த சமயயம் நன்கு வேச்ன்றியிருந்தது．இம்மத தத்துவங்கள் சாரணாத்，பகாப்பூர்，அஜந்தா， நாகார்ஜுனகொண்டா，சாஞ்சி，நாளந்தா ஆகியஇடங்களிலும் செல்வாக்குப் பெற்றன．மதுராவிலும்，பு்தகாயாவிலும் பு்தசமயம்．செல்வா்க்க்ச்செல்த்－ தியது．காஞ்சிபுத்கில் தத்துவஞானியா கிய திக்நாகர் வாழ்ந்தார்．நாளந்－ தாவில் ஒரு குருமடம் அமைக்கப்பட்ட து（Nilakanta Sastri 1950：162）．

இந்து மதத்தவா்களின் விழாக்கள்，யாத்திரைகள்，உருவ வழிபாடு எண்பøவற்றைக் கண்ண்ற்ற புக்த சமயத்தவரும் புத்தரின் பிறப்பு，வளர்ப்பு， மறைவு ஆ கியனவற்றை மையமாகக் கொண்ட கதைகளின் அடிப்படையில் ஆரவாறமான விழாக்களையும்，யாத்திறைகளையும்，உருவவழிபாட்டையு்் மேற்கொள்ளத் தொடங்கினர்．புத்தசமயத்தில் போதிசத்துவா்（கடவுட் கோட்பாடு）முதன்மைபெற，பௌத்த（ும் இந்துமதம் போன்று ஓன்றாகிவிட்டது （தங்கவேல் 1976 ：412）．இந்துமதத்தின் எழுச்சிக்கும் பௌத்தத்தின் வ゙ழ்ச்சிக்கும் இதுவுமெமாரு காரணமாகும்．

இந்துக்களிடையே பல்வேறு சமயப் பிரிவினர் இருந்தனர்．மகேஸ்வர வழிபாடு，விஷ்ணு வழிபாடு，சூரிய ஷழிபாடு எணப் பல வழிபாடுகள் காணப்பட்டன （Nilakanta Sastri 1950：162）．நாகவணக்கம்，தீக்கட வுளா் வணக்கம் என்பணவும் இருந்தன．அவதார புருஷர்களும்，சமயாச்சாரியா்்களும் இந்குக்களின் மனதில் பெரிதும் இடம்பிடித்து விட்டனர்（தங்கவேல்：1976：413）．இக்காலத்தில்தான் முதல் மூன்று ஆழ்வார்களும் தென்ஞகத்தில் வாழ்ந்தனர்．வராக அவதாரமும்， கிருஷ்ணாவதாரமும் குப்தர்காலக் கலை வளர்ச்சிக்கு，சிறப்பாக சிற்ப வளர்ச்சிக்குப் பெருந்துணை புரிந்தன．இாாமன் பற்றி அவ்வளவாக அக்கால மக்கள் அறிந்திருக்கவில்லை．சிவபாரன் 10னித வடிவிற் படைக்கப்பட்டார்．

பாசுபதமதம் சிலராற்றின்பற்றப்பட்டது．லகுலீசர் என்பவர் கி．பி．150இல் இம்மதத்தை உருவாக்கினார்．இம் மதத்தினர் கடும் நோன்பிகள்．மதுராவில் உள்ள சிற்பத்தில் பக்தன் ஒருவன் தன்னுடை $u$ தலையை அரிந்து சிவனுக்குக் காணிக்கையாக வழங்குகிறான்．பி்காலத்தில்எழுந்த பல்லவர் சிற்பங்களிலும் இதனைக் காணலாட்．இதற்கு＇நவகண்ட்ம்＇என்று பெயார்．

குப்தர் காலக் கலைவடிவங்களாகிய கட்டிடங்கள், சிற்பங்கள் என்பள காலத்தினாலும், ஹுணா், மூஸ்லீம்கள் ஆகியோரது படையயடுப்புகளாலும் பெரிதும் அழிந்துவிட்டன. பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் வண்ணந்கீட்டப்பட்ட மரப்பலகைகளாலும், மரத்தூண்களாலுமானவை. அழிவுக்கு இதுவுமொரு காரணாமகும்.
குப்தர் கால இந்துக் கோயில்களின் முக்கிய சிறப்பியல்புகள் வருமாறு :
(அ) . சிரங்கள் இல்லாத कட்டையான கூரைகள் ; கோயில்கள் முன் சிறிய பகுமுக மண்டபட்.
(ஆ) பиfிய சதூரப் போதிகைகளைக் கொண்ட தூா்கள்.
(இ) கோயில் வாயில்களின் இருபுமும் ஆற்றுத் தெய்வங்களாகிய கங்கையையும், யடுனையையும் செதுக்குச் சிற்பங்களாக அமைத்தல் (Rawlinson 1961:147).

குப்தர் காலக்கட்டிடங்களை உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், மத்தியப்பிரதேசம் ஆகிய இடங்களிற் காணலாம். பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் செங்கற்களாலானவை. ஒருசிலவே கற்களால் ஆனவை. குப்தர் காலத்தைச் சேர்ந்த கற்றளிகளை (கட்டுக்கோயில்கள்) மூன்று வகைகளாக்் டிரிக்கலாம். அவையாவன:

1. சிறு சதுரக் கோயில்கள்
2. சிறு சிகரங்கணளப் பெற்ற கோயில்கள்
3. கொஞ்சம் வளர்ச்சியடைந்த சிகரக் கோயில்கள்
(கலைக் காஞ்சியய் IV : 1956 : 307)

## சிறு சதுரக் கோயில்கள்

இக்கோயில்களில், கற்கள் சதுரமாக நன்கு செதுக்கப்பட்டுள்ளன. கருப்பக்கிருகமும், அதன்முன் சிறு மண்டபமும் அமைந்திருக்கும். சிகரம் அமைக்கப்படவில்லை. தூண்கள் குட்டையாகவும், உச்சி மணி போன்றும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. போதிகைகளில் சிங்கத்தின் மேல் ஆடவன் சவாரி செய்வது போல் புடைப்புச் சிற்பங்கள் உ ள்ளன. இத்தகைய கோயில்களுக்கு உதாரணமாக போபாலின் அஈுகிலிருக்கும் உதயகிரியல்்மமலயயக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட கருப்பக்கிருகங்களையும் முன் மண்டபங்|களையுடைய கோயில்களைக் குறிப்பிடலாம்.

பில்ஸா (Bhilsa) அருகில் ஏரன் (Eran) எனுமிடத்தில் சில கோயில்கள் உண்டு. இங்குள்ள நரசிம்மர் கோயிற் சுவர்களின் நடுவில் கோஷம் போன்ற வேணல்பாடுகள் இருப்பால் இது சிறிது காலத்தாற் பி்்ியதொகலா்்.

## சிறு சிகரங்களைக் கொண்ட கோயில்கள்

நாச்னா - குட்டார எஞும் ஊரில் உள்ள பார்வதி கோயில், பூமாாவில் உ_ள்ள சிவன் கோயிி், பஜாப்ப்் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐகோள் எஞும் இடத்கில் அமைந்துள்ள லத்கான்(Ladh Khan) கோயில், துர்க்கா கோயல்், கோன்ட்குடி (Kontguti) மேகுட (Meguti) ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோயில்கள் இத்தகைய அமைப்பு உடையனவாகும். லத்கான், துர்க்கா, உச்சிமல்லிகுடி, மேகுடி ஆகிய கோயில்கள் குப்தர் காலத்குக்குரியனவாயினும் முற்காலச் சாளுக்கியர்களாற் கட்டப்பட்டவை. இவை அங்கே ஷிரிவாக ஆாாயப்படும். பூாரவில் உள்ள சிவன் கோயில். செங்கற்களால் ஆகியது. ஏஞையவை கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டவை. நாச்சனா - குட்டாரா பார்வதி கோuில், லத்கான், மேகுடி கோயில் என்பவற்றில் கட்டிடத்தின் மேல் கோஷ்ட்் போன்ற ஓா் அமைப்புக் க்ணாபடுகிறது. "பமரா" சிவன் கோயிலிலும், "ஐகோள்" துர்க்கா கோயலலலலும் உள்ள சிகரங்கள் போகiப போகக் குறுகிக் காணப்படுகின்றனா. சிகரங்களின் நாலு மூலைகளிலுய் ஆமலகம் (நெல்்ிகக்காய்) போன்ற வேலைப்பாடுகள் உள்ளன. "துர்க்கா" கோயில் மண்டபம் பௌத்த சேதியத்தைப் பின்பற்றியமைக்க்பட்டுள்ளது எனத் தெரிகிறது (Grover 1980:84).

## பாா்வதி கோயில்

இவற்றுள் பார்வதி கோயிலில் மேலதிகமாக கருப்பக் கிருகத்தைச் சுற்றி பிரதகூタே பாதை எனi்படும் பிரகாரi் உள்ளது. முன்பும் தவிர ஏனைய மூன்று புடும் பின்ன் வணை போன்ற வேலைப்பாடு உள்ளது. இது உ ள்ளே வெளிச்சம் வருவதற்சு உதவியாகவுள்ளது. இதிற் குறிப்பிடக்சூடுய இன்னோர் அமிசம் என்னவெனில் கருப்பக்கிருகத்தின் மேலுள்ள மாடியாகும். இக்கட்டிடம் ஒரு மேடைடீது அமைந்துள்ளது. இதன் முன்பறத்தில் துண்களால் ஆகிய புகமுக மண்டபம் (Portico) காணா்படுகிறது. இக்கோயிலி்் படல்களிலும், கடை வாயில்களைச் சுற்றிய பகுதிகளிலும் அருமையாண சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றற (Tomory 1999:87).

## சிறிது வளர்ச்சியடைந்த சிகரங்கள் கொண்ட கோயில்கள்

தியோ்காவில்உள்ள தசாவதாரக்கோயில், நா்்னா குட்டாரவில் உள்ள மகாதேவா் கோயில், பட்டாரி எனுய் ஊரில் உள்ள கோயில், பத்தகாயாவில் புதுப்பிக்கப்ட்ட மகாபோதி, பித்தரக்கோன் கோயில், ஐகோளில் உள்ள உச்சிமல்லிகுடி கோயில் என்பன மேற்படி அமைப்பை உடையனவாகும் (கலைக் களஞ்சியம் IV : 1956 : 307).

ஜான்சி மாவட்டத்தில் உள்ள தியurகார் எணுமிட்தில் உள்ள தசாவதாரக் கோயில் அழகிய 40 அடி உயரழுள்ள சிகரத்தையுடையது．இது கருப்பக்கிருகத்தின் மேல் உள்ளது．இது 5ஆம் நூற்றாண்டு கட்டப்பட்டது． திறந்த வெளியில் உயரமான மேடையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது．கலை－ யழகுடன் சூடியபிரகாரத்றதயும்，படிகளையும்கொண்டிருக்கிறது．இக்கோய்ல்－ தான் கங்கை，யமுனை ஆகிய நதித் தெய்வங்கள் வாயிலில் அழகாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன（தங்கவேல் 1976：426）．இக்கோயல்் அமைப்பு மிகவும் அற்புதமானது．பௌத்த தாபி ஒன்றை மாதிரியாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இக்து்்கோயி்் இதுவாகும்（Nilakanta Sastri 1950：162）．இங்கே கட்டிடத்கை இணைக்க இரும்புத் தீராந்திகள் பயன்படுத்தப்பட்டன．கட்டிடத்கை்் சுற்றி நடைவழி ஒன்றும் அறைக்கட்பட்டுள்ளது（பஷாம் 1963：496）．

கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பித்தரக்கோன் கோயில் செங்கல்லால்
 யல் நுட்பத்தை ஷிாக்கி நிற்கிறது．（தங்கவேல் 1976 ：426）சுவர்கள் சுடுமட் சிலைகளைக் கொண்டுள்ளன．இக்கோயில் கருப்பக்கிருகம்，அம்தராளம்， அர்த்தமண்டபம் ஆூிய அமைப்புக்கணையுடையது（கலைக்களஞ்சியய்் IV 1956 ：309）．

## பித்தரக்கோன் கோயில்

இதன் முகப்பு வட்டமான வில்ஷடிவ வளைவிணையுடையதுு．விfிந்து செல்லும் ஆறைகள் போல்் செங்கற்களால் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருக்தமுற அமைக்கப்பட்டுள்ளன．கட்டிடத்தின் உசசசியில் உள்ள இரண்டு சிற்ப வேமைப்பாடுகள் அமைந்த பிதுக்கங்களும்（Conice）அழகானவை．குப்தா் காலக் கலைய்பாணிக்கோர் எடுத்துக்காட்டாகும்．இதுந்து்்கோயல்்கட்டிட் பாணிக்கோர் எடுத்துக்காட்டாகவும் உள்ளதென்பர் கனிங்காம் எனு்் அமிஞர் （Tomory 1999：90）．

செசார்வில் அウமக்கப்பட்ட கபோகீஸ்வரர் ஆலயம் மிகப் பழமை வாய்ந்த இந்துக் கோயிலாகும்．இதனிடைய அமைப்பும் அறைவட்ட வடிவாமா पௌத்த சேதியத்தை ஒத்துள்ளது（Nilakanta Sastri 1950：163）．

புத்த சமயக்கோயில்களுள் ராஜகிரியில்உள்ள தூபியும்，சாரணாக்தில் உள்ள தூபியும் மிகவும் சிறந்தவை．இவற்றுள் சாரணாத்தில் உள்ள தாபி 121 அடி உயリத்தைக் கொண்டது．ஏழு மாடங்களையுடை யது．இது காந்தாரத்தில் உள்ள தூடிகளிலிருந்தும் இந்துக் கோயில்களின் சிகரங்களிலிருந்தும் இந்த அறைப்பைi் பெற்றுக்கொண்டத（Grover 1980 ：95）．இத்தாபியின் நாற்பறமும் முக்கியமான இடங்களில்，புத்தரின் வடிவங்களை வைக்கும் மாடக்குழிகள் காணப்படுகின்றற．இக்கோயிலின் சுருள் வடியமான செதுக்குச் சிற்பங்கள் சிற்பக் கலைஞர்களாற் புகழப்படுகின்றன．

மோகல்－ராஜபும்，உந்தவல்லி அக்கண்ண，மதுளம் ஆகியஇடங்களில் உள்ள குகைக் கோயில்களூம் குப்தர் காலத்தில் செதுக்கப்பட்டனவாகும்．
（1） 1 ）வ அழகும் எளிமையு（ுடை யவை．உதயகிரியில் உள்ள குகைக் கோயில்


## சிற்பங்கள்

குப்தர் காலக் கலைகளில் தலை சிறந்தது சிற்பக் கலையேயாகும்． இி்காலத்தில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்களிற் பலதும் ஆடை ஆபரணாஙகளூடன் வைர்டி தருகின்றுர．உடலழகைக் காட்டும் அம்மணச் சிலைகளை இவர்கள் 11601 ட்கவில்லை．சாரணாத்தில் கிடைத்த அமர்ந்த வண்ணம் உள்ள புத்தர் வடிவழும் வடமதுரை அரும்பொருட்காட்சியிற் காணப்படும் நின்றவண்ணம் R＿ள்ள புக்துர் வடிவழும் சுல்தான்கஞ்சில் உள்ள புத்தரின் செப்புச் சிலையும் இக்காலத்தில் எழுந்த சிற்பக் கலைக்கு எடுத்துக் காட்டுகளாகும்．குப்தா் （מாலத்தில் செய்யப்பட்ட புத்தர் சிலைகள் யாவும் சுருட்டை மயிருடண் unடியனவாக அழகாகக் காட்சி தருகின்றன（தங்கவேல் 1976：424）．

## मிண்ற கோலத்தில் பத்தா் நணைந்த புத்த்்

வடமதுரையில் செழிப்ப்ற்றிருந்த குஷானர்களின் கலைப்பாணி－ uிலிருந்து டுகிழ்த்தெழும்த சிற்பக்கலையே குப்தர்களது சிற்பக்கலையாகும்． 4ஆம் நூற்றாண்டின் பற்பகததியல் அல்லது 5ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உருவச்சிலைகள் சிவப்ப மணற் கல்லிற் செதுக்கப்பட்டண． அவற்றுள் ஓன்று இப்பொழுது டெல்லியில் உள்ள நின்ற கோலத்திற் காண்பபடும் புத்தர் சிலையリாகும்．

இது சிறப்புமிக்கத；எளிமையானது；பண்பட்டது；யதார்த்தமானது． இவ்வடிவில் அமைதியும் சாந்தமும் ஆத்மீக வெளிப்பாடும் காணப்படுகின்றண． இதுதான் குiதர்கால பௌத்த சlற்பங்களின் தனித்துஷமான முத்திரையாகும்． மேலே போர்த்தியுள்ள ஆடை உடம்புடன் ஒட்டியுள்ளது．இது மெல்லியதும் வ๓ையம் போன்ற மடிப்புகளும் கொண்டதாகும்．அலையலையாகச் செல்றும் ய்பின்னல் வேலை்பாடு ஆடை யiன் கரையை அழகுபடுக்தி உயிகுட்டுகின்றது． தலைடுடி நத்தைச்சுருள் வடிவில் அமைந்து உச்சி உயர்ந்து ஒரு கிண்ணம் போற் காட்சி தருகிறது．இச்சிலையினது தலையின் பின்பம் அமைந்துள்ள ஒளிவட்ட்் வித்தியாசமானத；あட்பமாணது；எழில் மிக்கது．இவ்வொளி－ வட்டத்தின் உள் அமைந்துள்ள தாமரை இதழ்களிண் அமைப்பும் அஸ்புத－ மானது．

வடமதுரை－குi்தர் பாணிபில் அமைந்த சிற்பங்கள் பல சாரணாத்தில் கிடைத்துள்ளண．இவற்றுட் சில நீரில் நணைந்தாற் போன்று காட்சி தருகின்றண． அதனால் இவற்றை நணைந்த புத்தர்（Wet Buddha）என்றே சூறுகின்றனர்． வடமதுரை்் சிற்பங்களிற் காணப்படும் மடிப்புடண் சூடிய ஆடை இங்கே த्रவிர்க்கப்பட்டு மமல்லிய மஸ்லின் துணி போன்ற ஆடை அணிந்திருப்பது போல்ச

செதுக்கப்பட்டுள்ளது．இத்தகைய புத்தர் வடிவமொன்று தலையில்லாகு காணப்படுகிறது．இதன் வமது கை விரல்களில் மென் துகில்வரியியழ காட்சிதருகிறது．

அமர்ந்த கோலத்தில் உள்ள புத்தாின் சிலையயான்று குப்தர்காலச் சிலைகளூக்குள் மட்டுமன்றி இந்தியச் சிற்பங்களுக்குள்ளூம் தமைசிறந்த－ தாகும்．இது மிகவும் நுட்பமானது；அளுள்பாலிக்கும் தோற்றழுமையது． சாரணாத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கணைச்செல்வங்களுள் இது ஒப்புயர்－ வற்றது．புத்துி்் கருத்துக்கळை உருவகமாக சூ றும் அமைப்பில் இது செதுக்கப்பட்டுள்ளது．முட்கை வடிவமான ழுகழும் விவ் போன்ற புருவடும் அயைவாசி மூடயய தாமயைக் கண்களூம் குப்தர் காலப் பத்தர் சிலைகளூக்குள் ஆத்மீகம் தொமிக்கும் ஒன்றாகும்．கழுத்து，மணிக்கட்டு，கன்்க்ா்் ஆகிய இடங்களிற் காணப்படும் கணைமடிப்ப்் மூலமே இவ்வடிவம் அணிந்திடுக்கும் ஆணையைக் காணாு｜ிடிறறுு．

வடமதுळரயில் தோன்றிய புத்கர் உருவய்，குப்தர் காலத்தில் உச்ச நியையை எய்தியது．சாரணாத்தில் கிடைத்த புத்தர் வாிவம் வெண்மணற் கல்லurல் ஆனது．

யோகி ஒருவணைப் போல பத்மாசனமிட்டு அம்ந்ந்துருக்கும் பத்தருயைய கைகள் தர்மசக்கர முத்திறையைக் காட்டுகின்றன．புத்தர் வீற்றிடுக்கும்
 கொண்டுள்ளது．i゙Lத்தின் கீழ் ஆறுபக்தர்கள் மத்தியில் உள்ள சக்குத்ணதத்
 மான் பூங்காவில் பு்தர் நிகழ்த்திய ழுதலுாவது விளக்கவுயையைய்ச் சுட்டி நநற்கின்றதென்பர்．பீLத்தின்பின்பு ஓரத்தில்，பத்தடுக்கு இடுபறழும் சீறியெயுும் யாளிகளின் வடியங்கள் உள்ளன．இச்சிலையின் ஒளிவட்டம் மிகவும்
 எழிலாட்டுகின்றற．இவ்வொளிவட்டத்தி்் மேல் இடுபுத்தும் இரண்்ு காந்தர்－ வா்கள் பறக்கும் கோலத்தில் காணப்படுகின்றனர்．

## செப்புச்சிலை

 இப்பொடுகுள்ள குப்தர்கால உ．லோகச் சிற்பங்களுள் பெfியது．இது கிட்டத்－历ட்ட எட்டடி உ யருுமையயது．இதன் அயைய்பு ஐந்தாம் நா்றாண்யைச்சோ்்த， கல்லினாரலாகிய வடமதுயைப் புத்தர்சியையைப் போன்றது．இப்பபாழுது இது பர்மிங்காம் மியூசியத்தில் உள்ளது．இச்சிற்பத்தில் எவ்வித குறைபாுுு்் காணப்படவில்யை．ஆனால் ஒளிவட்ட்் மட்டும் காணா்பL வిல்யை．மெல்லிய
 காட்டுகின்றது．காதின் மடல்கள் கீழ்நோக்கித் தொங்குகின்றறன．தலல－ ழுடியின் அமைப்பஇடுந்த கோலத்தில் உள்ள புத்தணை ஓத்துள்ளது．

இக்காலத்தில் கல்லிலே，செதுக்கப்uட்ட சிற்பங்களூள் சிறப்ட ロயுய்ந்தவை அஜந்தாவில் காணப்படுகின்றன．இங்கேயும் புத்தருமைய ．ிமைகள் மிக அழகாகச் செதுக்க்பட்டுள்ளன．சிற்பங்களை அயைக்கு்் （Buாது அவர்கள் மனித உ－ுுவத்திற்குரிய தன்மைகளைக் கொடுக்காது फதய்வீகத் தன்ணையளித்துள்ளனர்．சாஞ்சிய｜ல் போதிசத்துவா் ஒருவிி் v．ட்்குறை கண்டடடுக்கப்பட்டது．இதுவு்ம மிக அழகாகச் செதுக்கப்பட்ட هியிபமாகூ゙ம்．

## புத்தா் சிலையையொத்த விஷ்ணு வடிவம்

சில இந்துசமயச் சியைகள் புத்த（ுமை ய சியைகள் போன்று அயைக்க்ப uட்டுள்ளன．பொஸ்ரன்（Boston）அருு்முபாருட்காட்சிச் சாணையலல் இன்று்ளள （கப்தர்கால＇வைகூந்த விஷ்ணு＇விண் சியை இதற்கோா் எடுத்துக்காட்டாகும்．
 ルடிக்தைப் பின்பற்றியே அமைக்கப்பட்டன எஸ்பபிற் சந்தேகமேயில்லை．
 அவகாரத்தின்（ுுகடும் உள்ள காரணத்தாலேயே இது விஷ்னு வடிவி் எண இळங்காணா்பட்டது（Tomory 1999：195）．இவை தவிர ஏணைய இந்துமதச் சிற்பங்கள் மிகவும் செய்பமாகவும்，நுட்பமாகவும் இந்துமதத்துக்கேயுரிய கனிக்துவத்தூடஞம் அயைக்கப்பட்டுள்ளன．

பத்தருடைய வடிவங்களுக்கு அடுத்த படியாகச் சிறந்து நிற்கு்் சிற்பங்கள் சியயைை யயையாகும்．குசானா் காலத்கிற் சிவிபாுமாயே இலிங்க வாிில் வழிபட்டனा்．ஆனால்，குப்தருடைய காலத்தில் சிவன் இலிங்க உ－ருவில் ஒரு முகத்துடன்，மற்றய் நநான்கு முகங்காளூட னயம் படைக்கப்பட்டு வணங்க்்பட்டார்．உமையயாரு பாககனाககவும் இத்தெய்வம் வணா்க்ப்பட்டது． திருமாலுயைய அவதாரங்களும் சிற்பங்களாக ழுதன் முதுலாகச் செதுக்க்்－ Lட்ட காலழும் இதுவேயாரும்（தங்கவேல் 1976：424）．

வடமதுணையில் உள்ள திருமாலின் சிற்பம் மிகவும் அழகானது． உதயகிிியில் உள்ள குணைவாயிலல்் திருமாலின் வராக அவதார்ட் புயை்புச்
 மீட்கும் இக்காட்சி குப்தர் காலச் சிற்பங்களூள் அற்புகமானது．இறைவம் அளவிடற்கரிய பெfியவன் என்பதைய｜்் அவனடைய படைப்பு（பவி）எத்த－ ஜைய சிறியது என்பळையும் இது புல்படுத்தி நிற்கிறது（பஷாம் 1963：493－4）．

பித்துக்கோன் கோயிலிற் காணப்படும் சுடுமட் சிலைகள் ஐதீகக் கதைகळையும்புாமணக் கळைகளைய｜ம் சொல்யின்றறஆ（Nilakanta Sastri 1950： 162）．

தசாவதார்் கோயிலின் நுஜை வாயிலின் இருபறத்தும் கங்ணையும்， யழுணையும் மிகவும அழகாக்் செதுக்கiuப்டுட்ளான．ஆணை மீது கங்கையும்， மகூத்தின் மீது யமுனையும் நிற்கின்றன．இவை பெரும்பாலான இந்துக் கோயில்களின் நுயைவாயில் அல்ங்காரங்களாக அமைந்துள்ளன（Percy Brown 1976：48）．இங்கேயுள்ள பLல்（Pamel）ஒன்றில் மகாயோகி விிில்

சிவன் காணப்படுகின்றார்．இவருக்கு நாஇு கைகள் உள்ளன．யோகி ஒருவுுுவ் இவர் உ றையாருவது போலவுள்ளார்．இவருமைய தலைக்கு பேலே விண்ணிற் பறக்கும் உருவங்கள் காணப்படுகின்றன．பிறிதொரு ULலில் திருமாலின் அனந்த சயனம் காணப்படுகின்றதது．அவா் தமது பாதங்களைப் புதேவியின் மடயயல் வைத்திருக்கின்றார் ；பூதேவி அவருணைய கால்களை
 பாா்வஜி ஆகியோர் இருக்கும் காட்சியுள்ளது．இவை அயைதியும்，கனிவுய்் கொண்டனவாகக் காட்சியளிக்கிய்றற（Rawlinson 1960 ：148）．இங்கே இராமாயண்் சிற்பங்களும்，கஜேந்திர மோட்ச்் ；நரநாராயண வ丩ிவம் என்பனவும் புயைப்ப்ச் சிற்பங்ககளாக உள்ளஜ（கலைக் களஞ்சியப்்IV ：1956： 307）．

## நரநாராயண வடிவம்

 எடுத்த அவதாyங்களைக் குறிக்கின்றது．இவர்கள் இமயமமலையில் பதறி （Badari）எனும் மாத்தின் கீழ் லலிதாசனமிடடடுக் கடுந்தவய் செய்கின்றனர்． இருவரும் சடாமகுடம் அணிந்துள்ளனர்．நாரரயயணன்，நான்கு கரங்களளூள் ஒன்றில் உருத்திராக்க மாயையை வைத்திருக்கின்றார்．இன்னோரு கரம் சிண்டுத்திறை காட்டுகின்றது．இடதுபுத்தில் உள்ள பி்க்ர்் கமண்்ட லத்கை வைத்துள்ளது．இவர் மிகவும் மமல்லிய ஆடைய யான்றை உடலுடன் ஒட்டியவண்ண்ப் அணிி்துள்ளார்．மேலே தெய்வயமகளிர் மரத்தின் இணைக்கிடை காணபபபடுகின்றனா்்．பிரமன் தாமறை மலர் மீது அமர்ந்துள்ளான்．இருபுழுும் பறக்கும் தம்பதியiா காணப்படுகிய்றயா்．நரநாராயயா் அமர்ந்திருக்கும் ஆசனத்தின் கீழ் பக்கச் சிறைகளில் சிங்கங்களும் மான்களும் உள்ளன． இவை காோத்தைச் சுட்டி நிற்கிய்றறன（Tomory 1999：196）．

ஜபல்பர் மாவட்டத்தில் உள்ள திகாவா எஞம் ஊfில் திருமால் கோயில் ஒன்று உள்ளது．இங்கே கங்காதேவி வடிவய் பரிவார தெய்வங்களுடன் விரிவாக்ச் சித்திரிக்கபபபட்டுள்ளது．இக்கோயில் துண்களில் மணைிபபோதிகை－ கஞூக்குப் பதிலாக செப்புக்கொடி வேணைகள் உள்ளன（கலைக்களஞ்சியம் IV ：1956：307）．

தேவகிரியில் 2．ள்ள கோயிலில் செதுக்கப்பட்டுள்ள கோபாலனு் கோபிகளும் கஜேந்திர மோட்ச்்，திருமாலின் அனந்த சயனம்，நரநாரரா－ யணன் போன்ற சிற்பங்களும் சிறப்பானைவை（தங்கவேல் 1976 ：425）．இதைப் போலவே சிவனாரின் திருவிறையாடல்களையு்் சிற்ப்க்ளாக வாித்－ あுள்ளனர்．

குவாலியா்் சாஞ்சிப் பிரதேசங்களில் இந்துச் சிற்பிகள் புராணக் காட்சிகளை விளக்கும் அழுகிய சிற்பங்ககளை வித்துள்ளனர்．குவாலியாிி் 2ா்ள கதிரவன் சிற்பம் மிகவும் எழில் வாய்ந்த அருள் ததும்பும் தோற்றம் உடை யது．குவாலிய（ுுக்கண்ணமயிலுள்ள பாவயா எணுமிடத்திற் கண்டெடுக்－ கப்பட்ட சிற்பமொன்றில் நடனமாதும் இஜைவல்ஷுன்் ஒருவனு் காண்்ப－

படுகின்றனார்．இது புடை i்புச் சிற்பமாகும்（பஷிா்் ： 1961 ：492）．காந்தருவஞு் அப்சரசு்் இலாவகமாகப் பறந்து செல்லும் காட்சி இக்காலச் சிற்பத்தின் ழுகிர்ச்சிக்கோர் எடுத்துக்காட்டாகும்（கலைக்களஞ்சியம்IV：1956：730）．

அலகபாத் மாவட்டத்தில் கோசம் எனும் இடத்தில் கிடைத்த சிவ பார்வதி வடிவங்கள் கல்கத்தா பொருட் காட் சிச்சாலையில் உள்ளன． ஆகோளில்உள்ள துர்க்கா கோயிலில்நடமாமுுு்் சிவவ丩ிுயம் காணண்படுகிறது． பாதாமிக் குகையில்（இல．19）சிவதாண்டவய் புயைப்பு் சிற்பமாகவுள்ளது． இரண்டாவது இலக்க்் குகையும்，முண்றாவது இலக்கக் குகையும் வைஷ்ணவ
 புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன（Coomarswamy 1969：47）．

அஜந்தாக் குகைகளிலும் பாக் குகைகளிஷய்் காணப்படும் ஓவியங்－ கள்ம் குப்த்் காலத்திற்குரியவை．அவைபற்றிப் பிறிதோர் இயலில் ஆராயப்－ படும்．

பௌத்த சமண மதங்களின் எழுச்சியால் இந்து மதத்்தில் ஏற்பட்ட தளர்ச்சி குப்தர் காலத்தில் நீக்கப்படுகிறது．இந்து மதத்தின் செல்வாக்கு கடல்கட市த நாடுகளுக்கும் சென்றது．மலாக்கா，சுமாத்திரா，ஜாவா， கம்போடியா，இந்தோகேசியா ஆகிய இடங்கருக்கும் சென்றன．ஷியாங் ஹியாங் எணு் சீன யாத்திரிகன் நாளாந்தாவில் இருந்த 80 அடி உயரமான வெண்கல்் சிணையை விய｜ந்து போற்றியுள்ளான்（Majumdar 1960 ：241）．இது தவிர தில்மியபல் குதுப்பினாருக்கருகில் தேணிரும்பினால் ஆகிய துண் ஒன்று நிறுவப்பட்டது．இத்துன் 23 அடி 3 அங்குலய் உயரபுமை யது．இது குு்தர்－ கரூணைய உலோக அமிவை வியக்க வைக்கும் அற்புதமான தூணாகும் （尔ங்கவேல் 1976：425）．

குப்தர் காலத்தில் வெயியிடப்பட்ட பொற்காசுகளும் அந்தக்காலத்துக் கலைச் சிறப்யப எடுத்துக்காட்டுகின்றன．இவ்வாறு குப்த்் காலய் இந்துமத மறுமலர்ச்சிக் காலமாகவும் இந்தியக் கணலயுலகின் பொற்காலமாகவும் திகழ்கிறது．

## முற்காலச் சாளுக்கியா் கலை

(கி. பி. 450 - கி. பி. 650)




குப்தர் காலத்தில் மத்திய இந்தியாவிலும் வட இந்தியாவிஷு்் கோயில்கள் எழும்த அதே காலகட்டத்தில் டெக்கான் பகுதியில் இதே போலக் கோயில்கள் தனித்துயயாळ எழத் தொடங்கின. கி. பி. 5ஆம் நாற்றாண்டளவில் தெண்்ிி் कியா லில் ஆட்சி புியத் தொடங்கியய ழுற்கால்ச சாளுக்கியா்களே இக்கோuアல்களைக் கட்டினா்் (Percy Brown 1976 :52).

சாளுக்கியர் வளர்த்த கணைகளை, கட்டிடக்கலை, ஓவியக்கலை எண இரு பிரிவுக்குள் அடக்கலாா். சி்பக்கலை கட்டிடக்கலலக்குள் அடங்கும். கர்நாட மாநிலத்தில் தார்வார் பகூதியில் உள்ள ஐகோள் (Aihole) இவர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய ஒரு கோயில்நகாாராகும். இங்குள்ள கோயில்கள் பாவு்் சாளூக்கியரின் கட்டிடப் பாணியின் நொடக்க கால கலை வளர்்சசியில் உ(ுவானவை (தங்கவேல் 1976:497).

## ஐகோள்

ஜகோளில் எழுபயு கோயிய் கட்டிடங்கள் உள்ளன. இவற்றுள் ழுப்பது கோயில்கள் ஒரு மதிலாற் சூழப்பட்ட பகுதியுள் உள்ளன. இங்குள்ள கோuில்களுள் லத்கான் (Ladh Khan) எணும் கோuில் மிகவும் பழமையாானது. கி. பி. 450 இல் கட்டப்பட்டது. இதன் அமைப்பு புத்த தூபியை ஒத்துள்ளது. தூண்கள் திராவிL பாணியில் அமைந்துள்ளன. அதிகம் உ யரமில்லாத


மீது ஒழு அறையும் டுகப்பறையும் உள்ளன. பிததாண கோயில் மூன்று பக்கங்களிலும் சுவர்களைக் கொண்டுள்ளது. இாண்டு சுவர்களில், சிறந்த வேலைப்பாடுகளை உடைய கல்லாலலான யன்னல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
 மண்்ட பத்தின் துண்ககளில் நதித் தெய்வங்களிி் விிவங்ககள் காணாபடுகின்றன. ๒ூிய தேவனின் சிற்பமும் அயைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்மண்டபத்தின் நடுவிற் पபfியதொரு நந்தியு்் சிற்ப்ம் மவக்க்்பட்டுள்ளது. மிகச் சிறிய மண்்டபமாகவிரும்து பின்னர் கோuிலாக இது மாற்றப்பட்டுருத்தல் வேண்டும் என்பர் பேர்சி பிறௌன் (1976:53). வெளிப்புக் கோணங்களில் புடைத்து நிற்கும் துண்களின் மேலே அழகிய வேயைப்பாடுகள் காணப்படுகின்றறன (நீலகண்ட சாஸ்திரி 1966 : 530).

ஐகோளில்உள்ள சிறந்த இன்னொரு கோயி்் "துர்க்கா" கோuఆலாகும்.

 uffசோதனை முயப்்ச இதுவாகும் (நீலகண்ட சாஸ்திிி 1966:530).

வில்வளைவாக இது கட்டப்பட்டுள்ளது. 60 அட நீளழும் 30 அடி அகலமும் கொண்ட இக்கோயிலிண் கிழக்குப் பித்தில் 24 அடு மீளமான டுன் மண்டபய்் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உ யர்ந்த மேேைடீது கட்டப்பட்ட சூனையின் உ யரம் 30 அடியாகும். கர்ப்பக்கிருகத்தின் மேலே ஒரு சிறு சிகரம் காணலப்படுகிறது. இக்கோயிலின் கோபும் பிற்காலத்தில் கட்டப்யட்டது. இது வட இந்திய மரபிலே (நரகர) அயைக்கப்பட்டுள்ளது. சதுரமான துணண்களின் மேல் தட்டைக் கற்களைக் கொண்டு சாய்வாக அயைக்க்பபட்ட விறாந்றை இதன் புரதான வழியாக அமைந்துள்ளது. 44 அடி நீாமமா உள்மண்டபத்துக்குக் கல்லாலாா கிறில்களூக்சூடாக (Grill) வெளிச்ச்் செல்கிறதது (Percy Brown 1976:53).

ஐகோளில்உள்ள மிகவும் பழமையாான கோயில்உச்சிம்்லி குடியாகும்.
 லிஓப் பிற்காலத்திற் கட்டப்யட்ட சிகர்் ஓண்று காணாப்படுகிறது. சுவர்களில் புடைப்புச் சிற்பங்களாக ஒரே மாதிரியான பூச்சாடிகள் (Flower vase) அமைக்கப்பட்டுள்ளனா. இக் கோயிலின் மேலதிக அமைப்பாக அந்தராளள்் உள்ளது. அ்்தராாாம் எண்பது கருவறைக்கும் பிரதாாா மண்டபத்துக்கும் இடை ய1j் காணப்படும் (ுுன்சூட்் (Percy Brown 1976:53).

கடைசியாக ஐகோளில் கட்டப்பட்ட கோயில் மேகுடி என்னும் இடத்தில் 2-ள்ள ஜைனர் கோயிலாகும். கல்வெட்டு ஒன்றிலிருந்து இது கி. பி. 634இல் கட்டப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. கோயிற் கட்டிட வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட வபருவார்ச்சியை இது காட்டுகிறது. இக்கோயில் பூரணமாகக் கட்டப்பட. வில்லை. இதன் கருவறைபி்்ுுவுுடன் சேராமல்தனித்து நிற்கிறது (நீலகணண்ட சாஸ்திரி 1966 : 533). சதுரமான தூண்களின் பேலே உள்ள ஏந்து கற்பலகைகளில் (Bracket Capital) அழகான வேயைப்பாடுகள் உள்ளஆ (Percy Brown 1976:54).

## uாதாமி (Badami)

பாதாமி முற்கால மேணல் சாளுக்கியரின் இாண்டாவது தலைநகராக விளங்கியயது. இது ஒுுு பட்்் போல விளங்குகின்ற நகரமாகும். டுன்னா் இந்நகரம் வாதாபி என்று அழைக்கப்பட்டது. ஒரு மணையயிவாதத்தை்ச சார்ந்த ஏரியைச் சுற்றி இங்கே பலகோயில்கள் உள்ளன. பாதாமியில் உள்ள கோயில்கள் தான் திராவிடக் கட்டிடக் கலைக்கு முதலாவது (பழமையான) உதாரணமாகத் திகழ்கின்றே.

கற்றளிகள் மட்டுமண்றிப் பாறைகளைக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட குடைவரைக் கோயில்களும் இங்கே உண்டு. இவற்றுள் நான்கு கோயில்கள் சிறப்பாஜயை. இக்கோயில்களில் யுன்று இந்துக்கோயில்களாகும். நான்காவது ஜைஞக் கோயிலாகும். இவை மூன்று முக்கியமான அம்சங்களையுடையண. அณைนाவன:
(i) தூண்ககளையுடைய மண்டபங்கள்

தாண்ககளையுடைய விறறாந்தைகள்
(iii) கல்லிற் குடை யப்பட்ட கருவறை
(Percy Brown 1976: 531)
முற்கால மேலைச் சாஞுக்கியர்கள் கட்டிய விமா円த்துடன் கூடிய கோயில்களுக்கு பாதாமியில் இருக்கும் கோயில்களே உதாரணங்களாகவுள்ளன. இதற்கு எடுத்துக்காட்டுக்களாக மலையின் உச்சியிற் கட்டப்பட்டிருக்கும் சிவாலயத்கையும், மலையின் அடியில் உள்ள சிவாலயத்தையும் பாதாமி மலையின் கொடும்பாறை ஒன்றின் வெளிப்பும் தள்ளியுள்ள மேலிக்கிட்டிச் சிவாலயத்தையும் குறிப்பிடலாம்.

மலை உச்சியில் உள்ள சிவாலயத்தின் ஒரு பகுதி இப்பொழுது பழுதடைந்துவிட்டது. ஆனால் பாதாமியின் கோட்டைக்குள் இருந்தபடி இது தன்னுடை ய கம்யீயமான தோற்றத்தால் பாr்ப்போரைக் கவா்கின்றது. இதனுடைய ய பிரதகூண் பாகை விமானத்துடன் சூடிய கருப்பக்கிருகத்தைச் சுற்றி வருகிறது. இது சிறிது முன்புமாகத் தள்ளி, தூண்களுடண் செடிய மண்டபத்கையும் சூழவுள்ளது. இப்பாதை வெளிபும்் சுவா்களால் முடப̈பட்டுள்ளது. மாடக்குழிகளுடன் சூடிய சதுரத் தூண்கள் மண்டபத்தின் வெளிபபபத்தையும், விமானத்தையும் அழகு செய்கின்றன. எழில்முகு கூடுகள் தாழ்வாரத்தின் முன்சூரையின் மேற்பாகத்துக்கு எழிலூட்டுகின்றன. நாற்சதுறக் தளத்திலிருந்து, நாற்சது விமானம் ஒன்று எழுந்து நிற்கின்றது. நாசிகைகள் (மூக்கு) சிகரத்கையும், கழுத்தையும் அழகு செய்கின்றன (Tomory 1999 : 116).

கோபுர்் போன்று அமைந்துள்ள சுண்ணாம்புக் கற்பாளம் ஒண்றிின் மீது நகரத்தை நோக்கியவண்ணா் கல்லாற் கட்டப்பட்ட கோயில்தான் மேலிக்கிட்டி்் சிவாலயமாகும். இதை நோக்கும்போது கற்பாறையில் இயற்கையாகவே முளைத்தெழுந்த கோயிலோ இது என எண்ணத் தோன்றும். இப்பொழுதும்
-ல்வித பாதிப்பிண்றி இக்கோயில் உள்ளதென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 56 அ4 H゙ஸாடுள்ள சிறிய கோயிலாகிய இது முக்கியமான மமன்று பாகங்களை-
 யாாகும். முகமண்ட பத்தை நான்கு தூண்கள் தாங்கி திற்கின்றன.

மலை உச்சியில் இருக்கும் சிவாலயத்தைவிட மேலிக்கிட்டிச் சிவன்கோயில் நல்ல பரிமாணத்தையுடையது. இக்கோயில் எண்கோண ஷடவுடைய அிகதத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால், சிறிது வளர்ச்சியடைந்த நிலையையே
இகு சுட்டி நிற்கின்றது. விமாளத்தின் அடித்தாத்தில் சாலைகளும் (சிறு-
கோயல்்) கர்ண கூடுகளும் உள்ளன. இவை மண்ட பத்தின் மேற்பு ஓரங்களிலய் சுற்றிவர அமைக்கப்பட்டுள்ளண. கழுத்தின் முக்கிய நான்கு பகுதிகளிலு் ாாசிகைகள் அழகு செய்கின்றன. இதன் எண்கோண்் சிகரத்தை கவிகை மாடம் ஒன்று தாங்கி நிற்கின்றது. இம்மாட த்தையொத்த இளு சிறிய மாாடங்கள் கோயிலின் டுன்பு இரு மூலைகளிலும் காணப்படுகின்றன.

தனிக்கல்லாலான தூண்களிலும், படல்களிலும், பக்கங்களிலும், மாடக்குழிகளிலும் சற்பங்கள் பல அமைக்கப்பட்டுள்ளண. ஆனால் இவை அவ்வளவு செம்மையாாவையல்ல என்பர் பேர்சி பிறௌன் (Percy Brown : 1976:67).

வட இந்தியப்பாணியும், தென்னிந்தியiப பாணியும் கலந்த டெக்கானியக் கட்டிடக் கலல மரபாக விளங்குவது மேலிக்கிட்டிச் சிவாலயமாகும். ஐகோளில் காணப்படும் முதலாவது சாளுக்கியர்களின் கோயில் அமைப்பிலிருந்து இது வேறுபடுகிறது. தூண்களின் LiL அடியும் கூரைகளின் மேல்வடிவமைப்பும் ஐகோளில் உள்ள துர்க்கா கோயிலை ஒத்துள்ளற.

பாதாமியின் பநநகரில் மகாகுதேஸ்வர்் ஆலயம் உள்ளது. இது விரிவாக நண்கு செதுக்கப்பட்ட ஆதிஸ்தானத்தில் அமைந்துள்ளது; எண்கோண வடிுடடய சிகரத்தைக் கொண்டது ; திராவிட பாணியிலமைந்த ஆரம்பகால சிகர அமைப்பையுடையது; சாளுக்கியர்களின் தொடக்க காலக் கோயினுக்கோர் வகை மாகிிியாகவும் உள்ளது.

இங்கே தென்புறத்தில் சிறுகோயில் தொகுதிகளும் வடபுத்தில் விமானத்துடண் சூடிய கோயில்கஞும் அருகருகாகக் காண்பபடுகின்றன. இவற்றிடையே முக்கியமான கோயிலாக விளங்குவதுதான் மகாகுதேஸ்வரர் ஆலயமாகும். கருப்பக்கிருகத்தைச் சுற்றிப் பிரதஞூணணப்பாதை உள்ளது. சுவர்களில் துளைகளிடப்பட்ட கற்களூடாக இப்பாதைக்கு வெளிச்சம் வருகின்றது. சுற்றுப் பிரகாரம் தூண்களால் தாங்கப்பட்ட மண்ட பம் ஒன்றிற்கு இட்டுச் செல்கிறது. நந்திமண்டபம் ஒன்று புகுமுக மண்டபத்தைத் தாண்டியதும் நடுவில் உள்ளது.

இரு வரிசையாக அமைந்துள்ள சதுத் தூண்கள் பம்்சிறகில் அமைம்துள்ள சிலைகளுடன் कூடிய மாடக்குழிகள் கோயற்் சுவர்களுக்கு எழிலூட்டுகின்றன (Tomory 1999:116-117).

இந்துக்கோயில்களூள் ஒன்ற விஷ்ணுவுக்குரியது. இது பாதாமியில் உள்ள மூன்றாவது குகைக்கோயிலாகும். இக்குகையின் விறாந்கையில்

அமர்ந்த கோலத்தில் உள்ள விஷ் ணுவின் வடிவம் உள்ளது．நான்கு கரங்களுடன் சூடய இக்காத்கல் தெய்வம் ஆதிசேடன் மீது எவ்வித சலனமு－ மின்றி அமர்ந்துள்ளது．அநந்தனின் பல முடிகள் விஷ்ணுவின் மகுடத்தின் மேல் பாதுகாப்பாக விரிந்துள்ளன．கடினமான பாறையை சிற்பி தன்னுடைய கைவண்ணத்தால்，உண்மைத் தன்மை வாய்ந்த தெய்வீக வடிவமாக செதுக்கி－ யுள்ளான்．

இம்முன்றாவது குகை 6ஆம் நாற்றாண்டில் தீட்டபபட்ட ஒவியங்களளால் அழகுபெற்று விளங்கியது．ஆனால்，அவை இப்பொழுது அழிந்து சில பகுகிகளே எஞ்சியுள்ளன（C．Craven 1997：135）．

நரசிங்க வடிம் ஒன்றும் இக்குகையின் விறாந்தையில் உள்ளது． இக்குகைக் கோயில்கள் மிகவும் நட்பமான வேலைப்பாடுகளுடன் காணப்－ படுகின்றன．சுவர்மேற் பலிபீடங்கள் உள்ளன．இவற்றின்மேல் பற்பல கணங்－ களுடைய புடைப்புச் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன（நீலகண்ட சாஸ்திரி 1966：537）．

## பட்டடக் கல்

பாதாமியில் இருந்து 10 மைல் தொலைவில் உள்ளது பட்டடக் கல்．இது சாளுக்கியரது மூன்றாவது தலைநகராகும்．கி．பி．642இல் தாபிக்கப்பட்டது． சாளுக்கியர்தம் கட்டிடக் ஆலையின் சிறப்பை பட்டடக் கல்லில் அமைந்துள்ள கோயில்களே எடுத்துக்காட்டுகின்றன．விஜயாதித்தன்，2ஆம் விக்கிர－ மாதித்தன் ஆகியோரது ஆட்சியின் போது இவ்வூர் சிறந்து விளங்கியது． கோதிக் மாதிரியும் ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி்் பாணியும் கலந்து அடுத்தடுத்துக் காணப்படுவது போல வடஇந்தியப் பாணியும் திராவிட i பாணியும் கலந்து இக் கோuிற் கட்டிடங்களில் காணா்படுகின்றன．இவற்றுள்，பத்துக் கோயில்களில் இந்தோ ஆரிய பாணியில் நான்கும்，திராவிடப் பாணியில் ஆறு் உள்ளண． அவை வாுமாற1：

இந்தோ ஆரியப்பாணி
பாவநாதர் கோயில்
ஜம்புலிங்கர் கோயில்
காசி தேஸ்வரர் கோயில்
காசி விசுவநாதர் கோயில்

## திராவிடப் பாணி

சங்கமேஸ்வர் கோயில்
விருபாசூனர் கோயில்
மல்லிகார்ச்சுனர் கோயில்
கலகநாதர் கோயில்
சம்மேஸ்வரர் கோயில்
ஜைウா் கோயல்
（Percy Brown 1976：68）
இக்கோயில்களில் பாவநாதன் கோயிலும்（கி．பி．680）விருபாளnqர் கோயிலும்（கி．பி．740）முக்கியமானவை．இவை அமைப்பிற் பெரியவை． இக்கோயில்கள் ஆரம்பத்தில் முறையே விஷ்ணுவுக்கும் சூரியனு்கும் எனக்

கட்ட்பட்டன．பின்னர் சாளுக்கியர்கள் வைஷணவத்கிலிறுந்து சைவக்திற்கு மாறிய போது சிவன் கோயில்களாக மாற்றப்பட்டன（Percy Brown 1976：68）． அடுத்து，சங்கமேஸ்வரர் கோயிலும்（கி．பி．725）முக்கியமானதாகக் கொள்ளப்படுகின்றது．

## பாபநாதன் கோuில்

பாபநாதன் கோயில் 7ஆம் நூற்றாண்ட்் கட்டபபபட்டது．இது நன்கு திட்டமிட்டுக் கட்டப்படவில்லை．சிற்பிகளின் அனுபவ முதிர்ச்சியய இக்கட்டி－ டத்திற் காணமுடியவில்லை．கட்டிட வடிவமைப்பில் ஓர் ஒழுங்கு டுறையோ பூரணத்துவமோ இல்லை．கிழக்குப்பறத்தில் அமைக்கப்பட்ட சிகரம் கட்டி－ டத்தின் பரிணாமத்திற்கேற்றவாறு அமையாது குட்டையாகவுள்ளது．அட்த－ ராளமும் மிகவும் Qufluதாகக் காண்படுகிறது．இது ஒரு இடைகழி போலல்லாது ஒன்றிकூடும் மண்டபம் போல（Assembly Hall）உள்ளது．இக்கோuில் ஷடவமைப்புக்கும் உயரத்துக்கும் எவ்கித पurருத்த்பாடும் காண்படவில்லை （Tomory ：1999：117）．வட இந்தியப்பாணியையும்，திராவிடப் பாணியயயும் இணைக்க எடுத்த முயற்சி இதில் வெற்றி பெறவில்லை（நீலகண்ட சாஸ்திfி 1966 ：583）．

## சங்கமேஸ்வரர் கோயில்

சாளுக்கிய மண்னன் வித்தியாதிக்தனால்（ கி．பி．697－733）சங்கமேஸ்－ வரர் கோயில் கட்டப்பட்டது．பல்லவர் காலக் கோயில்கள் பேTல இதில் ＂சுகநாசிகா＂எனும் அமைப்ப இல்லை．சாளுக்கியா்களின் ஏனைய கோயில்－ களில் இது சிற்பான அம்சம்க அமைந்துள்ளது：அடத்தளத்திலிருந்து சிகரம் வரை சதுர அயைப்மைக் கொண்டது இக்கோயில்．இதன் சாந்தார வகையை்் சார்ந்த விமாみம்，மூன்று அடுக்குகளையுடையது．கருப்பக்கிருகத்தைச் சுற்றியுள்ள வெளிப்புச்ச்வர் ஒரே ஆதிஸ்தானத்தில் அமைந்துள்ள அர்த்த மண்டபத்தையும் மகா மண்டபத்தையும் சுற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது． ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்து தாண்களைக் கொண்ட நான்கு வரிசைகளையுடைய மூடிய அமைப்யையுடை யது இம் மண்ட பம் மகாமண்ட பத்தின் வட்க்குப் புத்தில் தூண்களோடு சூடிய சிறியதொரு இடைகழியுள்ளது．திறந்த பிTதகュ\＆ பாதையும் இரண்டாவது அடுக்கிற் காணப்படுகிறது．

வெளிப்பும்் கூவர்களில் உள்ள மாடக்குழிகளில் சிற்பங்கள் பல உள்ளன．மாடக்குழிகளுக்கு இடை யில் சுவர்களில் வெளிச்சம் வருவகற்கெனத் துளைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன．விமானத்தின் வெளிப்பும்் சுவா்களின் மேலுள்ள தூண்க்ளின் உச்சியுல் கர்ண சூடுகளும்，சாலைகளூi் உபகோயில்－ களும் உள்ளன．விமானத்தின் மூன்றாவது அடுக்கில் நான்குபுமும் மத்தியில் உ பகோயில்கள் மட்டும் காணப்படுகின்றன．இங்கே கர்ணசூடுகள் அயைக்கப்－ படவில்லை．இக்கோயிலின் அர்க்த மண்டப இருபறத்திலும் தூர்க்கைக்கும்，

கணேசருக்கும் தனிக்கோயில்கள் உள்ளண．சதுரவிிவ்ல் கிரீவமும் சிகரடும் உள்ள இக்கோயில் திராவிட பாணிக்கு ஒருவகை மாதிரியாகவுள்ளது．

## விருபாகュళ் கோயில்

விருபாகூళ்் கோயில் விக்கிரமாதிக்தன் மணைவியுரள் ஒருத்தியாற் கட்டப்பட்டது．நண்கு திட்டமிடப்பட்டுக் கட்டப்பட்ட இக்கோயில் திராவிட பாணியில் அமைந்த சிறந்த கோயிலாகக் கருதப்படுகிறது．

இக்கோயிலின் கருப்பக்கிருகத்தைச் சுற்றிப் பிரதக子8ண பாதையுள்ளது． இப்பாதை தாண்களோடு சூடிய மண்டபக்தில் இணைகிறது．இம்மண்ட பத்துக்கு மூன்று வாயல்்கள் உள்ளன．இட்மண்டபம் கருiாக்கிருகத்தையும் சுற்றுபபாதை－ யையும் விட அகலமானது．இக்கோயிலின் முன்புற் நந்திமண்ட பம் உள்ளது． இந்தக் கோயிலைச் சுற்றி ஒரு மதில் கட்ட ட்பட்டுள்ளது．

விருபாகிஷ் கோயில் சாந்தார அமைப்பையுடைய உ யர்ந்த விமாணத்－ தைக் கொண்டுள்ளது．அடித்தளத்திலிருந்து சிகரம் வரை சதுமான அமைப்－ பைக் கொண்டது．நான்கு அடுக்குகளையுடை யது．தூணிடைவெளிகள் ஐந்து， வெளிப்புச்சுவரை அழகுபடுத்துகின்றன．மேற்குப்பும் தவிர ஏனைய மூன்ற பக்கங்களிலும் உள்ள புகுமுக மண்டபங்களள்，பலதூண்களைக் கொண்ட மண்டபத்துக்கு இட்டுச்செல்கின்றன．புகுமுக மண்டபத்தின் பின்புச் சுவர்கள் மீது வளர்ச்சியுற நிலையில் உள்ள கோபுங்கள் காணப்படுகின்றன．இவை மண்டபத்தின் மேலதிக அடுக்குகளை（மாடங்கள்）ஒத்திருக்கின்றன． விமானத்தின் மூன்றாவது அடுக்கில்சுகநாசிகைகள் துருத்திக் கொண்டுள்ளன． மேற்கட்டில் சதுர வ丩ிவ கிரீவங்கள் உள்ளன（Tomory 1999：118－119）．

சிற்பங்கள் கட்டிடத்திற்கேற்ற வண்ணம் அழகாகச் செதுக்கப்－ பட்டுள்ளன．துளையிடப்பட்ட＂யன்னல்களும்，மாடக்குழிகளும் மாறிமாறி－ யமைந்துள்ளன．மாடக்குழிகளின் விதானம் வளைவான சைத்திய அயைப்பை－ யுடையது．ஒண்று அல்லது இரண்டு சதுதத் தூண்கள் யண்னல்களையும் மாடக்குழிகளையும் பிரிக்கின்றற．

இக்கோயில்，காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலைப் பார்த்து அழகாக அயமக்கப்பட்டதாகக் கருதப்புுகிறது．இதணைக் கட்டிய சி்ற்பள் தென்னிந்தி－ யாவிலிருந்து அழைக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது．முழுமையாக இக்கோயிலை நோக்கும்பொழுது இதன் தோற்றப்பொலிவு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறதென்ப்் பேர்சி பிறௌன்（Percy Brown 1976：69）．

## மல்லிகார்ச்ச்ஞா் கோயில்

மல்லிகார்ச்சுனர் கோயிலையும் இரண்டாவது விக்கிரமாதித்தன் －மனைவியருள் ஒருத்தியே கட்டுவித்தாள்．இக்கோயில் பெரும்பாலும் விருபாஆஷள் கோயிலைப் போன்ற அமைப்டையுடையது．கருப்பக்கிருகம்，பிரதர்கィணண பாதை， மண்டபம்，நந்தி மண்டபம்，கோயிலைச் சுற்றிவர மதில் ஆகிய யாவும் விருபாகnタ்்

Qகாயிலையொத்துள்ளன．விருபாளஷன்் கோயில்மண்ட பம் அகலமமானது．ஆனால் இக்கோயில் மண்டபi் அகலம் குறைந்தது．விமானம் நான்கு அடுக்குகளை－ படையது．இதன் கிரீவடும்，சிகரமும் வட்ட வடவில் அமைந்துள்ளன．இதன் இரண்டாம்，முன்றாம்，நான்காம் அடுக்குகளில் சுகநாசிகைகள் உள்ளன． நான்காவது அடுக்கில் உபகோயில்கள் அமைக்கப்படவில்லை．

நன்கு செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்களோடு சூடி படல்களும் யன்னல்－ களும் இக்கோயிலுக்கு எழிலூட்டுகின்றன．மல்லிகார்ச்சுனர் கோயில் அளஷிற் சிறியதாயினும் அழகிற் பெரியது．முற்கால மேலைச்சாளுக்கியர்களின் கலை முதிர்ச்சியய எடுத்து விளக்கும் ஒரு சின்னமாக இக்கோயில் விளங்குகின்றது （Tomory 1999：119）．

இக்கோயிலில் சிவன்，நாகர்கள்，நாகினிகள் ஆகிய சிற்பங்களும் இராமாயணக் காட் சிச் சிற்பங்களும் அயைக்கப்பட்டுள்ளன．சங்கமேஸ்வரர் கோயிலும் இதே போலவே கட்டப்பட்டுள்ளது．ஆனால் இக்கோயிலில் திறந்தவெளி மண்டபம் ஒண்று சூடதலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது（Nilakanta Sastri 1960 ：221）．

துங்கபத்திறை ஆற்றிண் மேற்சுக் கரைய்ல்உள்ள அல்ம்பூரில் சாளுக்கி－ யரின் பெயர் பெற்ற கோயில்கள் சில உண்டு．இங்கே காணப்படும் ஒன்பது கோயில்களை நவபிரமக் கோயில்கள் என அழைக்கின்றனர்（தங்கவேல் 1976：498）．

இங்கே ஆறு கோயில்கள் ஐகோளில் உள்ளன போல ஒரு மதிலாற் சூழப்பட்டுள்ளன．இவை இந்தோ ஆரிய பாணியில் அமைந்த சிகரங்கணளக் கொண்டுள்ளண．பட்டடக் கல்லில் உள்ள பாவநாதன் கோயிலை ஓத்த பாணியில் அறைந்துள்ளன．ஆயினும் இவைசெய்மையாாகக் கட்டப்பட்டுள்ளன． தூண்களோடு சூடிய நீள் சதுரமான மண்டபம்，ஓரு கோடியில் கருவறை என்பவற்றைக் கொண்டு விளங்குகின்றன（Percy Brown 1976：498）．

பொதுவாக சாஞுக்கியரின் கோயில்கள் ஆரிய திராவிட பாணியையும் சமண புத்த கோயற்ப் பாணிகளையும் ஒருங்கே கொண்டு விளங்குகின்றன．இவை குப்தர் பாணியிலிருந்து நாகர，வேசர திராவிட பாணிகளை உள்ளடக்கி பிண்வந்த பிரதிகாரர்，இராட்டிரகூடர்，பல்லவா் முதலலயோரின் கட்டிடப் பாணிக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் இணையாகவும் விளங்குகின்றறன（தங்கவேல் 1976：498）．

## ஒாிஸா

ஒரிஸாவ்ல் குறிப்பிடத்தக்க வட இந்தியப் பாணியிலான கோயில்கள் உண்டு．தூயநாகரபாணியஇவைபிரதிநுதித்துவப்படுத்துவேவாக உள்ளன． கி．பி． 7 ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் 13ஆம் நாற்றாண்டு வரையுள்ள காலப்பகுதிக்குள் பெரும்பாலான கோயில்கள் கட்டப்பட்டன．அநேகமான கோயில்கள் இன்றுவைை பாதுகாப்பாக，அழியாது உள்ளன．ஏனெனில் ஓரிஸா， நெடுந்தொணைவில் இருந்த காரணத்தால் படையெடுத்து வந்த முஸ்லிi்களால் ஏணையகோயில்கள் அழிக்கப்பட்டது போல் அழிக்கப்படவில்மை．இக்கோயில்－
 கோயில்கள் ஓரூவகை. பிற்காலத்தில் படிபபடியாக நன்கு வளர்ச்சி ிபற்று ஓசிஸ் கோயில்களேன த्रனித்துவய் பெற்றவை இரண்டாவது வகை.

புவஓோ்லவில் பல சுளங்களும் நல்ல நியையயல்உள்ள கோயில்களூு் கொண்ட புனிதநகரரமாகவும் ஓரிஸாக் கட்டிடக்கமையின் மமயமாகவுு்்
 ஒரிஸ்ாக் கட்டிடக்கலையின் படிடுறை வளர்ச்சியய ஆராய்வதில் அவ்வளவு சிரம்் காணரபபபவில்யை. ஏனெணில் ஒரிஸா கட்டிடக் கळை பற்றிய சிற்பசாஸ்திர நுவ்கள் பேணிப்பாதுகாக்கப்படடடு வந்துள்ளன. அக்துடன் ஒரிிஸாக் கோயில்களைக் கட்டிய சிற்பிகளின் வழிவந்தோர் (சிற்பிகள்) இன்றுப் உள்ளனा். இவா்கள் வாயிலாகவுய் ஓரிஸாக் கோuில்கள் பற்றிய பூண அமிவைப் பெற (ுிிகிறது (Tomory 1999 : 91).

ஒரியாக்கோயயல்கத்் இரண்டு டுக்கியமான அயைப்புகளளயுடையனை. ஒ்்று சிகரத்தூ ன் சnடிய கருப்பக்கிருகமாகிய "றெக்கா" (Reka) மற்றையது இதணையடுத்துள்ள "ஜகன்மோகனா்" எனயம் மண்்டபம், இதணன்ப "ப்ட" என்றுப் சூறுவா். கால்்டபாக்கில் கட்ட்படட ட கோயில்களில் "போகமந்லிர்", "நட மந்திர்"

 ரங்களூம் அமைக்கப்பட்டன.

ஓூிஸா கோயில்கள் மணித உ றுப்புகள்ப்பன்்ப்்றி அமைக்கப்பட்டன. இதில் ஐந்து பளுதிகள் உ ண்டு. அவையாவய:

| 1. | பாத | (பாதi்) |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. | ஜங்கi் | (தோல்) |
| 3. கண்டி | (உடற்பகுதி) |  |
| 4. | மஸ்தகம் | (தமை) |
| 5. | கபூ | (கபாலiD) |

கருப்பக்கிுுகம் செங்குத்தானது. இது நநா்்கு பIரதான பகுதிகளையுகை யயது ' 'ப்ஸாம' (Bisama) என்பது டுதலாவது பகுதி' ஒரீஸாக் கோயயில்கள் பலவற்றில்இப்புுதி காணப்படவில்யை. 'பाத'(Bada) எø்படும்ம் மண்டபத்தின்

 மேற்கட்டு அல்லது சிகரய் एுன்றாவது பகூதியாகக்ம். 'மஸ்தகம்' (Mastaka) எø்புடும் உச்சி நான்காவது பகுதியாகும்.

இவை ஒவ்வோன்றும் மேலுய் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளண. இவற்றுள் பரண்டா (Baranda) ழுக்கியாமானது. இது 'பாதம்' 'கண்டி' என்பணவ்்றடன் இணைந்துள்ள எல்லைக்கோட்டில் உள்ளது. கண்டி பல அடுக்குகணையுறையது. இவ்வடுக்குகள் பூமி எனப்படும். 'அமலகம்' ஒவ்வொரு அடுக்கின் மூணையிலும் அயைம்திருக்கும். இவை 'புமியமமகம்' என் றும்

சொல்ல்படடு். அமலகத்தின் கீழ்ப்பசுதி பேகி (Beki) எனப்படுய். இதணைக் கிரீவப் என்றுய் சn றுவர். இது கண்டியய்் மேடையினின்ற்ப் உ யர்ந்து நிற்கிறது. மேேைக்க் 'பிஸம' என்று பெயர். இதுவே கட்டிடக்தின் தோள் பகுதியாகும். இதன்மீது அமைந்துள்ளதுதான் கபூரி எனiபடுு்் கபாலம். இகன்மேல் கலசடு|ம் அதன் மேல் துவச்் அல்லது ஆபுத்் ஆகிய தேவறையின் சின்னடும் அமைம்திருக்குு் (Tomory : 1999:91).

கருப்பக்கிருகத்தின் மேயுளள சிகரத்தியது கண்டி அமைப்ப சிறிது உட்பாம் வயைந்ததாக இருக்கும்.

 இரண்டுரண்டாக அல்லது மூன்றறா டேர்ந்து பிரமி்ட போல்் காட்சி தருகிறது. பேகியின் மீது மணி போன்ற அயைப்பு்் அதன் உச்சசியில் அமலகம் இருக்கும். இதன் உச்சி புரதாø மண்டபபத்தின் சுகநாசிகைக்கு மேல் அமைக்கப்படுவதில்ணை.

ஒூரிஸாக் கோயில்களின் கடுப்பக்கிடுக்், மண்்ட பய் ஆகியவற்றின் உட்பறம் சதுரவடிவாக உள்ளன. எனிஞும், அயற்றின் வெளிப்பக்கத்தில் தள்ளிக்கொண்டுருக்கும் பகுதிகள் பல இருக்கின்றன. நொடக்கத்தில் bிறுவப்பட்ட கோயில்களில் கருப்பக்கிருகத்தின் ஓவ்வொரு பெத்திலும் நீட்டுக்கொண்டிருக்கும் அமைப்பு கருப்யக்கிருகத்துக்குச் சிஷுவை ஷஷிவை்் கொடுத்தது. பிற்காலத்தில் கட்ட்பட்ட கோயல்்களில் தள்ளிக் கொய்டிருக்கும் முக்கியாமான பகுதி்்கு இரு பக்கழுi் ஓன்றுக்கு மேற்பட்ட வயைவுகள் காணப்படுகின்றறன. தள்ளிக் கொண்டிருக்கும் ஒுுு பகுதியுடனய் இரு வயைவு'களூடணு் உள்ள கருப்பக்கிருகத்துக்கு 'திரிதம்' என்று பuயா். இவ்வாற நான்கு வளைவுகளூடன் அமைந்தா்் 'பஞ்சுதம்' என்றிய், ஆறு வளைவு' களுடன் காணர்பட்டால் 'ச்பரததம்' என்று்், எட்டு வயைவுகளூடன் இருந்தால் 'நநவரதம்' என்றும் சொல்லப்படுகின்றறன. பாதத்தின் இத்தக செங்கூத்தான பிரிவுகள் கண்டியின் முழு அமைப்பு வळை காணப்படுகின்றறன. கண்டிடிய் பகுカிகளூக்கு பாகங்கள் என்று பெயா்.

இணி ஒடுசிய ழுக்கியயமான ஓரிஸாக் கோயில்கள் பற்றி நோக்குவோம்.

## சத்துருக்கிணேஸ்வரம்

காலத்தால் ழுற்பட்டதுய்் நாகரபானியிற் கட்ட்பட்டதுமான கோயில் புவயேஸ்வர்்தில் உள்ள சத்துுுக்கியேஸ்வரர்ஆலயமாகும். இதன் காலம் கி. ப. 7 ஆம் நூற்றாண்டு. இதன் சிகர்் எளிமையாரனது ; நேராக உயர்ந்து நிற்கின்றது. தியோகாரில் உள்ள தசாவதாரக் கோயிலை ஒத்துள்ளது. பரசுராமேஸ்வரர் கோயிலுக்க ழுன்மாதிரியான கோயிலாக இது இருக்க வேன்டுடுமம எண்யத் தோன்றுயிறது.

## பரசுராமேஸ்வரம்

ஒரிஸாவில் கட்டபபபட்ட ஆரட்பகாலக் கோயில்களுக்கு நல்லதோர எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது புவஓேஸ்வரில் உள்ள பரசுராமேஸ்வர்் கோயலலாகும்．இது எட்டாம் நாற்றாண்டுக்குரியதாகும்．இது திரிரத அயைம்பை யுடையது． 20 அடி பக்கங்களையுடையது；கருப்பக்கிருக்் 40 அடி உயரமும் 48 அடி நீளடும் கொண்ட கோயிலிது．பெருங்கற்களைக் கொண்டு அமைக்கப் பட்டுள்ளது．காறை பயன்படுத்தப்படவில்லை．பாபாகத்தில் சிற்பவடிவங்கள் உள்ளண．ஜங்கம் மூன்று மாடங்களையுடை யது．பரந்தத்தில் மிதுன உடுவங்－ களும் அழகிய போதிகைகளும் உள்ளன．சிகரம் அடியலிருந்து நுனி வரை படiபபடியாக வமைந்து செல்கிறது．ராகபாவம்，அஙாாகபாக்்，கோணகபாகம் என்பみ சீராக அமைந்துள்ளன．கோணகபாகம் ஒவ்வொன்றிலும் பூமி அ｜மல－1 கங்கள் ஐந்து உள்ளன．இதனால் கண்டி ஐந்து அடுக்குகளையுடையது எனத் தெரிகிறது．ஓரு சதுர பிพוமத்தில் கண்ட முடிகிறது．அதன் ஒவ்வொரு மூலையிலும் இரண்டு உடல்களும் ஓரு தலையும் கொண்ட சிங்க உருவம் உ ட்கார்ந்த நிலையில் உள்ளது．மேலே இருக்கும் அமலகத்தைச் சிங்ககங்கள் தாங்கியிருப்பது போலக் காணப்படுகிறது．மஸ்தகம் முடிக்குரிய சிறப்புகள－ ๗ைத்தையும் கொண்டிருக்கிறது．நீண்ட．சதுர மண்டபமாகிய இகன்மோகனம் பி்்காலத்தில் கட்டபபட்டது．இரட்டைக் கூரைகள் கொண்ட இது துவிசைத்திய கட்டி அமைப்புக்கோர் எடுத்துக்காட்டாகும்．மண்டபத்தின் ஒவ்வொரு உட் புறடும் மூன்று தூண்களாலாகிய இாண்டு வாிசைகளையுடையது． இத்துண்களே கூரையைத் தாங்குகின்றண．மண்டபம் முன்று வாயில்களை－ யுடையது．நீண்ட குவர்களில் கிராதிகளும் சிற்ப வேலைப்பாடுகளும் உள்ளன． இம்மண்டபத்திலும் கருப்பக்கிருகத்திலும் கவர்ச்சிகரமான அழகிய சிற்ப－ வேலைப்பாடுகள் இக்கோயிலின் அலஙஙகாரத்தைப் பறைசாற்றி நிற்கின்றனா．

## முத்தேஸ்வரர் கோயில்

பரசுராமேஸ்வரத்துக்கு அுுகில்，புவணேஸ்வரத்தின் புநகரில் உள்ள முத்தேஸ்வரர் கோயில் சிறியது．இதன் உ யரம் 35 அடி．கருப்பக்கிருகத்தின் உட்பகதிி 7 1／2 அடிச் சதுரமாகும்．இது 9ஆம்் நாற்றாண்டி் பிற்பகுதியி்் கட்டப்பட்டது．கருப்பக்கிருகம் பரசுராமேஸ்வரத்கில் உள்ளது போலவே அமைந்துள்ளது．ஆனால்，இது பஞ்சுத வகையைச் சேர்ந்தது．இக்கோயலின் கண்டி மிகவும் அழகானது．இரத பாகங்கள் செம்மையபாக அமைந்துள்ளதால் கோயிலின் வெளிப்பறத் தோற்றம் கவா்ச்சிகரமாகவுள்ளது．கோயிலின் எல்லாப் பகுதிகளிலம்，அழகிய சிற்பங்கள் உள்ளண．இந்கப் பகுதி ஓவ்வொன்－ றிலும் அலங்காரம் மிக்க கவாயュழும் அதன்மேல் கீர்த்திமுகழும்，அதன் இகுபுழும் குள்ளர்களின் உருவமும் காணப்படுகின்றன．எல்லாச் சிற்ப வேலைப்பாடுகளும் அழகாகவேயுள்ளன．ஓரிஸா பாணியில் ஜகன்மோகனம் நிறுவப்பட்டுள்ளது．கலச அமைப்புடன் கூடிய பிரம்ட் போன்ற மேற்கட்டன் மேல்

சிங்கவபடவங்களள் கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கின்றறனா．நீள்சதுரத் தளத்தில்

 லிண் இகன்மோகனம் தனித்துவழுணடயயு．இப்பிராந்தியக் கலைச்சிறப்றை எடுத்துயைக்கிறது．அழகிய சி்பபவேயைப்பாடுகளூம் இக்கோuிலை எழியு்
 அழகு செய்கின்றனா．இக்கோயில்，ஓரிஸா கோயிற் கலையின் டுற்பகுதியின் நிறைவுக்கும் பிற்பகுதியின் ஆரம்பத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளண்கு－ கின்றறெென்பா்．

## இலிங்கராசர் கோயில்

ஒரிஸாவில் உள்ள கோuில்களூள் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றதும்， புவஆேஸ்வுில் உள்ள கோயில்களூட் சிறப்பு வாய்ந்ததும்（ுக்கியமாமதுும் ஆகிய ஆலயம் இலிங்கராசர் கோயிலாகும்．இதன் காலம் கி．பி．1000． 158 மீற்றர் நீாழுய் 142 மீற்றர் அகலடும் 40 மீற்ற்் உயரழும் ிொண்டது
 கிழக்குப்பறம் தவிர ஏணைய ஜூன்ற பக்கடும் சற்றுமதில்கள் இருக்கிண்றண． ஏணைய ஒரிஸா கோயアல்களூள் உள்ளது போல இங்கேேுு்் கருப்பக்கிருகம்， இகன்மோகனi்，நாட்டிய மண்டபய்，போக மண்டபம் என்பன ஓர் ஒழுங்கில் உள்ளன．இவை ஓவ்வொன் றும் அழகாகவும்，நேர்த்தியாகவும் கட்ட்்－ பட்டுள்ளன．கருப்பக்கிுுகடுi் ஜகன்மோகஃடும் சதுரமாக அயைந்துள்ளா． கருப்பக்கிருகம் உயரமாゥ வளைகோடுகளோடு சூடிய சிகரத்றைக் கொண்டுள்ளாது．ஏணைய மண்டபங்கள் புரமிட் விிவிற் காணாப்படுகின்றறே． ரேகாவு｜்，பீடடும் நான்கு பகூதிகळைக் கொண்டுள்ளன．அவை பிஸ்டா （அட்த்தாம்），பாத（Bada）அதாவது கனசதுரமாகக் கருவறையைக் சுற்றி－ யுள்ள பகுதி，கண்டி，மஸ்தகம்（（ுடி）எணபபபடும்．
 சார்ந்தவை．டுன்று பக்கத்திலும் நடுவில் தள்ளிக்கொண்டிருக்கும் பகுதியில் உள்ள மாடங்கள் சூஜையுடன் சூடிய மேமையில் சிறு கோயில்களாக
 கோயில்கள் பார்வதி，கார்த்திகேயன்，கணேசன் ஆகியோர்களூக்துரியவை．
 வட்டாரம்முடுவதும் தெfியத்தக்கதாகக் காட்ச தருகிறது．அமர்ந்த，நியையிட் உள்ள சிங்க வடிவங்கள் பிஸ்மத்தின் ழூळைகதளி் உ ள்ளன．இவை ஆமல－
 உயரத்கை பாகத்தின் செங்குத்துக்கோடுகள் அதிகப்படுத்திக் காட்டுகின்றனா．
 அமர்ந்திருக்கும் கோலத்தில்（கஜசிம்ம வடிவ்்）சிற்பங்கள் உள்ளன． பிஸ்மத்திய் நான்சு முळைகளிஇும் இருு உடல்களும் ஒரு தணலயும் கொண்ட சிங்க உ－ுுவங்கள் உள்ளே．

 （Beki）கொண்்ுுள்ளது．பேகியின் மீது மணிவடிவப்பகுதிய｜ம் கலசத்துடன் இணைந்த ஆமலகசீலடும் காணப்படுகின்றன．மிகவும் பிரமாண்டமாே தோற்றழுமைய ஜகன்மோகனம் கருு்பக்கிருகத்து்க்கு மிகவும் பொருத்த－ டுகையதூககவுள்ளது．நடமந்திர்，போகமந்திர் என்பன பின்னர் கட்டப்பட்டு இணைக்கப்பட்ட போதும்，அவையு｜் பொருக்த்்பாடுடையணவாகவேயுள்ளன． இக்கோயில் கட்டிட அயைப்பிலும்，அலங்காரமாø சிற்பவேலைப்பாட்． டமைவிறும் கம்பீரமான தோற்றப் பொலிவிஷும் சிறந்து விளங்கி இந்தியக் கமையுயசுக்கு்் பபாுமை சேர்்்கின்றது．

## பூரி ஜகன்னாதா் கோயில்

 போலச் சிறப்புமையது．கருப்பக்கிருகய்，ஜகன்மோகனம் என்பன ஸுதலிற் கட்டப்பட்டன．மற்ற இரண்டு மண்டபங்கஞும் 14ஆம் நூற்றாண்டளவில் அமைக்கப்பட்டுருக்கலாம் என்பர்．இக்கோயிலின் புன்பு காணப்படும் அருண ஸ்தiம்ப்் கோனாரக்கிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டிருக்கலாம் என்பர்．இந்தக் கோயில் இவ்வொன்றும் நான்சு வாயில்களோடு சாடி இாண்டு பிரகாரங்． களையுடையது．இந்த வ்சேட அம்சம் வேறெந்தக் கோயிஷு்குமில்யை． அதாவது நநாருபாணிய｜ல் அயைமந்த வேறெந்தக் கோயிலுக்கும் வூண்று சுவா்கள் இல்யல．ஆனால் இது தென்னிந்தியக் கோயில்களுக்கே சிறப்பாகவுfியø பல்வேறு வமையிலும் இது இலா்காரரசர் கோயிலை ஒத்தபோதும்，காலத் துக்குக் கால்் புதுப்ப்க்கப்பட்ட காரண்்தால் இக்கோயில் தன் முல அழகை இழந்துவிட்டது．

## சூாியதேவன் கோயில்

கோனாாரக்கில் கட்டப்பட்ட சூரியதேவன்் கோயில் ஒூரிஸாக் கோயிற்－ கலையின் கொடுழுடியாகத் திகழ்கிறது．இது கி．ப1．1238－1264 ஆகிய காலப்பகுதியில் ழுதலாம் நரசிம்மன் ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்டதாகும்． கறுயபு்்கோயில் என அறைக்க்படும் இது கறப்பு்் கற்களால் ஆகியது．இன்ற சேதமாடந்த நிணையில் உள்ள போதும் இதன் அழகிய பிரமாண்டமான அமைப்பும்，கட்டிட நிர்மாண ஒழுங்கமைப்புக் கணையழகும் இக்கோuிளை அதியற்புகமமான பகைப்பாக்் காட்டுகின்றது．மேலும்，வானயர்ந்து நிற்குு் சிகரம்，எழில்மிகு சி்்ப்க்ள் கலைநயம்மிக்க அலங்ககார வேமைப்பாடுக6்


ஏழு குதிறைகளால் இழுக்கப்படும் மாபெரும் தேர்போல சூரியதேவ6 கோயில் கட்ட்பட்டுள்ளது．மிகவும் ஒய்யாரரமாகச் செதுக்கப்பட்ட தேரி6 சக்கரங்கள் கருப்பக்கிருகத்தையும்，ஜகன்மோகனத்கதயும் தாங்கி நிற்
（1ும்ன்ங்கால்களை தூக்கி வீறாப்புடன் செல்லுய்் குதிறைகள் இழுத்துச் （யリல்வது போன்ற இக்கோயில் அமைப்பு போற்றுதற்குரியது．சக்கரங்கருக்－
 पுவ்வோரு ச்்கரழும் 9 அடி 8 அங்குல விட்டமும்，விளிய்புக் கட்டு 8 அங்குல ．ஆழழும் கொண்டுள்ளன．அச்சுக்கள் 11 அங்（ுும்் நீட்டிக்கொண்ுு，அடுத்த－ （ த்த்துப் பருமனாகவிய்，ஒல்லியாகவும் உள்ளன． 16 ஆரக்காப்கள் ஒவ்வொரு

 மெதுக்கப்பட்ட சூரியபகவானின் சியைகள் நிய்ற கோலத்கில் இவற்றிடை－ லயயுள்ளன．

சேதமமையாமல் இன்றும் கம்பீரமாகத் தோற்றமளிக்கும் ஜகன்－ （டோகனத்தைப் பார்த்து இக்கோயிலிய் கலைச்சிறப்யை அமிந்துகொள்ள （1リடியும்．இது பிரமிட் வடிவில் உ ள்ளது．எல்லாமாக மூன்ற1 கட்டங்கணைக் जுகாண்்டுள்ளது．இக்கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சுற்றி அழகிய சிற்பங்கள் ロாட்க்்பட்டுள்ளன．இச்சிற்பங்கள் இகன்மோகனத்துக்கு மேனும் எழிலுட்டு－ யின்றロッ．

வழமையாக ஒரிஸாக் கோயில்களில் நான்கு பகுதிகளாகிய கருப்பக்－ கிருகம்，ஜூண்மோகனம்，நடமந்திர்，போகமந்திர் என்பன ஒரே அமைப்பில் ｜ஙீாமாக இருக்கும்．ஆனால் இக்கோயிலில் நடமந்திர்，போகமந்திர் என்பன Cும்்் கோயிலிலிருந்து தனித்து நிற்கின்றன．இது கட்டிட அமைப்பில் ஓரு 10T ற1தலणாகும்．

நடடமந்திர் ஓர் உயரமான மேேைமீது அயமந்துள்ளது．இதன் ஓவ்வோரு பக்கத்திலய்் நீண்ட யிக்கட்டுகள் உள்ளன．இப்படி்கட்டுகள் மீது கஜூசிம்ம வடிவங்கள் அழகியப சிற்பங்களாக வடிக்கப்பட்டுள்ளன．கோயில் முழுவதுமே



乃டமம்திணையடுத்து ழுற்றத்தில் அருண ஸ்தம்பம் உள்ளது．

சூரியதேவன் கோயில் சேதமடைவதற்கு முன் மிகவும் அழகிய கலைப்படை ப்பாக விளங்கியிருக்குமென்பதில் எள்ளளவும் ஐயமேயில்லை．

ஒரிஸா மரபுக் கமைஞர்கள் வெளிப்பறத்தை அழகு செய்த அளவுக்கு ฉ＿ட்பறத்திற் கவனஞ் செखுத்தவில்யை．சாணைைகள் மதிற்கால்களால் தாங்கப்－ 1டுகின்றனவே வொழியத் துண்கள் பொதுவாக்் பயன்படுத்தப்பட வில்லை．
 அøைம்பில் ஏற்பட்ட（ுக்கிய மாற்றமாகும்（பஷாம் 1963 ：484）．

கோனாகுத்திறு்்，புவஞேஸ்வத்திலும் உ ள்ள கோயアi் சுவfில்உள்ள 14கைடப்புச் சிற்பங்கள் வெளிப்பமையாகவே காம்் சுவையுடையன．இவை இந்தியக் காமநூலலாகிய காம சாத்திரத்தின் அட்படை யில் அமைம்துள்ளள


ஆட்சியில் 10 ஆம் 11 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு பெரும் கட்டிடக்கலை மTப சிறப்ப்ற்று விஸங்கியது. இம்மரபில் ஜசவ, வைஷ்ணளவ, ச1மணக் கோயில்கள் ' பல எழுந்துள்ளன. இக்கமை மரபுக்குரிய கோuில்களை கஜுராகோவிற் காணலாம். கஜுராகோ மத்திய இந்தியாவில் ஜான்சிக்குத் தெண்கிழக்கே 100 ணைல் தொணைல்ல் உள்ளது. இக்கோயில்கள் ஒரிஸாவில் உள்ளனவற்றைவிட

 கோயில். இது ஒரு சிவாலயயம். கி. பி. 1000 ஆண்டளவிற் கட்டப்பட்டது 100 அட்்்கு மேற்பாதத கோபுர்த்தைக் கொண்டிடுக்க்றிது.

கஜுராகோ கோயில்கள் பொசுயாக கருவறை, பITார்த்தயை மண்டபம், ழுகமண்ட பப் எணும் உறப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் இவை டுன்றும் தனித்தனிக் கட்டிடமாக அமையயாமல் ஒன்றறாகச் சோ்த்துக் கட்டப்பட்டுள்ளஈ.
 உள்ளன. ஒரிஸாக் கோயில்களில் இவை தனித்தனியே கட்டபபபட்டுள்ளன. வட இந்கியக் கோயில்களூக்கே சிறப்பாக அயமந்த சுற்று வயளவுகளாலானன கோபு அயைப்பு் இங்கே உண்டு. எனிஞய், ஏணைய ஓரிஸாக் கோயில்களிலிரூந்து இது வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றது. ஏணைய கோயில்களில் சிகுமானது அடடுது்் நுயிவளை வயைந்து செல்ஷுய். மேஷும்நடுக்கோபுத்துலிடுந்து தோன்றய் பlp சிறு சிகரங்கள் காரணமாக அசு நெடிதுயர்ந்து நிற்பது போலத் தோன்றம். இச்சிகரங்களில் உள்ள வட்டகைகள் இம் மேல்
 முள்ளான் என்பகைப் பார்ப்போருு்கு நினைஷட்டுகின்றற (பஷாம் 1963 : 485)

கோபுருும் மற்ற்் கோயில் டுழுவசுமே புஷியியின் றும் வேறுடட்ட
 தோற்றமளிக்கின்றது. கந்தாாிய மகாதேவா்் கோயில் இந்தியக் கலல மரஜப்் துயாம்பரமாக விளக்கும் நுதன அயைப்யையுயைடயது. இயற்கையயாாடாட்டிய அமைப்பினை ஷிளக்குவதாகவுள்ளது.

கசுராகோ கோயில் மண்ட பங்களும், ழுக1மண்டபங்களும் புடி போன்ற சிறுசறு கோபுர்க்றைக் கொண்டுள்ளன. இவை படிப்படியாக வளர்ந்து ஒடு மமைத் தொடரின் சாயலை இக்கோபுரங்கள்க்ச அளிக்கின்றனா. ஒரி6ாாக்
 கூமுழ்வாிவான கோபுங்க்ளை உ-ருவாக்கியர் (Percy Brown 1976:111).

இக்கட்டிடத்தில் இரு பக்கங்களிஇும்் தூண்களையுடைய பலகணி வாயில்கள் உண்டு. முகமண்டபத்திற்கு இருபு மாடங்கள் அமைந்திருப்பது இதன் சிறப்பா அம்சமாகும். இக்கோயிலின் உட்புடும் வெளிப்புமும் சிற்ப்ககள் பல உண்டு. மண்டபங்கள் எழிலானயை. கவிகையurற்க மேற்றள்் ஒரிஸாவில் உள்ள சிற்பங்களில் உள்ள வீறும் திட்ட(ும் கஜுராகோ சிற்பங்களில் இல்மை என்பர்.

## 8

## எல்லோரா எலிபந்தா குகைகள்



ゥைலாசநாதர் கோயดல் - எல்லோாா

கற்களினTญும் சுண்ணாம். பினாஇும் கட்டிடங்கள் அமைக்கும் பணி பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்தபோதூம் குடைவரைக் கட்டிக்கலையும் கைவிடப்பட வில்லை. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரைக்கும் குடைவறைக் கட்டிடக்கலையும் நிலைத்து நின்றது. 200 'வாுடங்கதுக்கும் மேலாக,
பௌத்தர்கள் செல்வாக்குப் பெற்றி(11),்்த எல்லோராவ்லும், பம்பாய்க்க் அண்ணையில் உள்ள எலிபந்தா, சல்செத்தி - ஆகிய தீவுகளிஇும் தென்னிந்தியாவில் பல்லவா் ஆட்சியின் போது தமிழ்bாட்டிலும் குடைவரைகளை அமைக்கும் பணி தெொடர்ந்ததுு. பல்லவர் கட்டிட் เணியே பிற்காலத்தில் பெருவளர்ச்சியடைந்த திராவிடக் கட்டிடக் கலைக்கு (1)ன்னோடியாக அமைம்ஆது (Percy Brown 1976:71). எல்லோராவில் இந்துக்களும் ஜைனர்களும் கோயில்களை குடைந்தமைத்தனர். எலிபந்தாஸிலும், சத்செத்தியிலும் இந்துக்கள் பாறைகளை வெட்டிக் கோயில்களைக் あட்டிஞா்.

இந்துக்கள் எல்லாமாக 16 கோயில்களை அமைத்தனர். இவற்றை நநான்கு பிரிவுக்குள் அடக்கலாம்.
(I) முதலாவது வகை :

மிகவும் எளிமையான, பழைய டுறஸைிலமைந்தவை. இவற்றில் பௌத்த விகாறைகளின் செல்வாக்குக் காணப்படுகிறது. இக்கோயில்கள் கருவறையும், कூண்கஞூடன் சூடிய முக மண்டபழும் கொண்டமைந்துள்ளன. இதற்கு உதாரணாாக தசாவதாரக்கோயிலைக் குறிப்பிடலாம். (15ஆம் இலக்கக் குகை)
（II）இரண்டாவது வகை ：
இவைமுதலாவது வகையை ஒத்திருi！னன்்，மேலஜிகமாக கருப்பக்－ கிருகத்தைச் சுற்றி ஒரு பாதையுடன் காணப்படுகிற்றன． உதாரணமாக இராவண கா－கை（இல．14）இராமேஸ்வரம்（இல．21） ஆகிய குகைக் கோயில்களைக் குறிப்பிடலாம்．
（III）மூன்றாவது வகை ：
குருசு வடிவமுடையதும்，ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாயில்கறைக் கொண்டதுமான மண்டபத்தின் மத்தியில் கருப்பக்கிடுகங்களைக் கொண்டுள்ளன．எலிபந்தாவிலுள்ள துமர்லேனர் கோயிலையும்， சல்செத்தியில்உள்ள யோகேஸ்வரிகோயிலையும் உதாரணாமாக்் குறிபபபடலாம்．
（IV）நாலாவகு வகை ：
மலைப்பாறையின் ஓரு பகுதியய ஷெட்டிப் பிிதாக்கி，அப்பாறை－ யைக் குடைந்து மண்டபங்கள்，துண்கள்，கருப்பக்கிருகi் ஆகியண－ வற்ழோடு कூடிய கோயிலாக அமைக்கபபபட்ட ஒப்புயர்வற்ற கைலாச－ நாதர் கோயில்（Percy Brown ：1976：71）．

## தசாவதாரக் கோயில்

தசாவதாரக் கோயில்，இப்புதேசத்தில் இரண்டு மாடிகளையுடைய ஓரேயொடு கோயிலாகும்．இதன் முற்றத்தில் நான்கு தூண்களுடன் கூடியநந்தி மண்ட்ப் உள்ளது．இதன் டுன்னும் பின்னுப் படிகள் அமைந்துள்ளனை．

பகுமுக மண்டபத்தின் சதுரத்தூண்கள் தின்தாலின்（TinTal）ஒழுங்－ கமைப்பை ஒத்துள்ளது．அடித்தளத்தில் உள்ள 14 தூண்களும் ஒரு புத்தில் கல்லினுட் செதுக்கப்பட்டுள்ள நுான்கு தனிமாடங்களுக்கு இட்டுச் செல்－ கின்றன．தனித்தனி ஏழு தாண்களைக் கொண்ட ஆறு வரிசைகளும் மேல் தளத்கை இடைகழியாகவும் நடுக்சூடமாகவும் பிரிக்கின்றன．குறுக்காகச் செல்லும் ஒவ்வொரு இடைகழியும்（நடுசூடம் தவிர）ஒரு மாடக்குழியில் முடிவடைகிறது．இம்மாடக்குழிகளில் தெய்வவடிவங்கள் உள்ளண．நடுவில்． உள்ள இடைகழி இருபுத்திலும் உள்ள கோயில்களை இணைக்கின்றது． பின்புச் சுவரில்இரு துண்களைக் கொண்ட தோரணவாயில்（அர்த்தமண்டபம்） அயைந்துள்ளது．இதன் உள்ளே சதுரமான அறைக்குள் இலிங்கம் இருக்கிறது （Tomory 1999：56）．

## இராமேஸ்வரம் கோயில்

எல்லோராவில் உள்ள இராமேஸ்வரம் கோயில்（கககை 21）சிவனுக்－ குரியது．இது ஆரம்பத்தில் குடை யப்பட்ட கோயிலாகும்．இக்கோயிலின் டுன் நந்தி மண்டபம் உள்ளது．குள்ளர்களின் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்ட நான்கு உ யரம் குறைந்த தூண்கள் இக்கோயிலின் முகப்பை அழகுபடுத்துகின்றன． இகுபறக்தும் மாடக்குழிகளோடு சூடிய முகமம்டபம் உள்ளது（Tomory 1999 ： 55）．

மேல்மாடியில் சைவ வைஷ்ணவ்் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன． கருப்பக்கிருகம் பின்பும்் சுவரில் அமைக்கப்படாமல் தனியே அமைக்கப்－ பட்டுள்ளது．இதனை்் சுற்றிப் பிரதகினண்பாபாதை காணப்படுகிறது．தாண்களில் எழில்மிகு சிற்பங்கள் செதுக்க்பபட்டுள்ளன．சுவர்களில் கார்த்கிகேயன் பிறப்பு， நடராஜ வாிவம்，இாாவணன் கைலாய மணையயப் பெயர்த்தல்，கங்கை யமுனை ஆகிய வடிவங்கள் அழகிய சிற்பங்களாக வடக்க்்பட்டுள்ளன．

## துமர்லேனர் ஆலயம்（குகை 29）

எல்லோராவில் உள்ள மிகப்பெரியதும் செப்பமாகச் செதுக்கப்－ பட்டதுமான கோயில் துமர்லேみர் ஆலயமாகும்．இது இராமேஸ்வரம் கோயில் （குகை 21）போல சாந்தார வகையைச் சோ்ந்தது．மண்ட பத்துக்குள் இருக்கும் கருப்பக்கிருகம் தணித்துவழானது．மிகவும் வளர்ச்சி பெற்றது．கலைத்－ துவத்தை வெளிப்படத்துவது．மண்ட பம் சிலுவை வடிவைைப்பை்் கொண்டது． எலிபெண்டா குகைகளும் சல்செந்தியில் உள்ள யோகேஸ்வி ஆலயமும் சூL இத்தகைய மண்டU அறைப்பையே கொண்டவை．இவையளைத்தும் முனறு வாயில்களைக் கொண்டுள்ளன．முன்புதத்தில் ஒன்றும் மற்ற இரண்டு ．பறத்தும் ஓவ்வொன்றாக அமைந்துள்ளன．

இலிங்கம் இருக்கும் கருப்பக்கிருகம் நான்கு வாயில்களையுடையது．
இதன் சுவர்களில் அழகிய சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．கடுப்பக்－ கிருகத்தின் வாயிலில் குவாரபாலர்களின் வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன． பிற்கால இம்துக்கோயில்களில் இத்தகைய அமைப்பைக் காணமுடியாதென்பர்．

கோuில் அமைந்துள்ள மகாமண்டபத்தில் தூண் வரிசசகள் ஈமண்டபத்தை விசாலமான கோயலல் நடுக்சூடமாகவு் பக்க இடைக்கழியாகவும் பிரிகின்றன．இத்தூண்கள் உயர்ந்த சதுரமான அடிப்பாகத்தையும் செங்－乡ததத்தாळ வரிப்பள்ளங்களினால் ஓப்பனை செய்யப்பட்ட வட்டமான தூ ணின் ுடுiபகுதியயயும்，ஏய்யாரமான தாணின் உ்சசிபபகுதியையும் கொண்டுள்ளன． ఛல்லாச் சிற்பங்களூமே எழில் மிக்கவை．இக்குகைக்கோயிலின் வடக்கு， ிெற்கு，மேற்கு ஆகிய திசைகளில் உள்ள நுை வாயில்களில் அலங்கார வவணலப்பாடுகள் கொண்ட படிகள் உள்ளன．அமர்ந்த கோலத்தில் உள்ள ழ゙ங்கங்கள் முன்ணங்கால் ஓன்றைத் தூக்கியப வண்ணடும் தலை சிறிது ழமி்்த வண்ணடும் நுழைவாயிலின் இடுபமடும் காவல் காக்கின்றனன．துமர்－ Qிசார் கோயிலும் ஓர் அற்புதமான கலைப்பணைப்பாகும்（Tomory 1999 ：56）．

## கைலாசநாதர் கோயில்

எல்லோராவில் இருக்கும் கைலாசநாதர் கோuில் தனித்துவ்் மிக்கது. இது தனிக்கல்லாலான "ஒற்றைக்கல்" கோயிலாகும். பாரிய மலையின் ஒரு புத்தை கோயிலுக்கென வெட்டித் தனிமைட்படுத்தி, அதனை செதுக்கிடயடுக்த அம்புதமான கோயலே இதுவாகும். இதனை இராஷ்டி,றசூL மன்னன் முதலாவது கிடுஷ்ணன் வெட்டுவித்தான்.

நீள்சதுரமாண இக்கோயில் 90 மீற்றர் நீளமும் 60 மீற்றர் அகலமும் 30 மீற்றர் உயரடும் கொண்டது. இதன் ஒவ்வொரு பகுதியும் கலைநயத்துடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அமைப்பு பட்டடக் கல்லில் உள்ள விருபாயnళா் கோuிலை ஓத்துள்ளது. ஆனால் இது விருபாளூர் கோயிலை விட இருமடங்கு அளவிற் பெரியது. பிரதாண மண்ட பம், முன்நுழைவாயில், இவை இரண்ட்்குமிடையேயுள்ள நந்திகோயில், முற்றத்தைச் சுற்றியுள்ள வளைவுக்சூサை என இக்கோயிலை நான்காகப் பிரித்து நோக்கலாம். இவற்றுள் முதல் மூன்றும் உயர்ந்த மேடையில் அமைக்கப்யட்டது போல செதுக்கப்பட் ட காரணத்தால் கோயல்் மிகவும் உயரமாகக் காணப்யடுகிறது.

முற்றத்தைச் சுற்றியுள்ள வளைவுக் கூரையோடு கூடிய பகுதியை இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். அடித்தளத்தில் உள்ள மூடுபாதை முற்றத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதி, மலையின் இருபகுதிகளிலும் வெட்டப்பட்ட சிறிய குடைவுகள் என்பன ஒருவகை. கோயிலின் மூண்று உறுப்புகளிலும் உள்ள சமதளங்களில் அமைந்துள்ள 'இலங்கேஸ்வர' எணும் அமைப்பு, மலையின் இருபுத்தும் அகழப்பட்ட ஏணைய உட்குடைவுகள் என்பன இன்னொருவகை.

முகமண்டபத்தை அழகிய தூண்கள் தாங்கி நிற்கின்றன. மேற்சுவா் விளிம்புகள், சுற்றுப்புடைத்த சதுதத்தாண்கள், மாடங்கள், தோரண வாயில்கள் அயைத்தும் ஒழுங்காகவும் கலலநுணுக்த்துடணு் அணைக்கப்பட்டுள்ளண. இவற்றைவிடக் கம்பீரமாக உ யர்ந்து நிற்கும் 'சால' எனும் சிகரத்துடன் சூடய நீள்சதுரக் கோபும் இக்கோயபலுக்கு மேஷும் அழசூட்டுகிறது. நந்கிபீடத்திற்கு இருபுத்திலும் 17 மீற்றருக்குக் குறையாத இரண்டு கொடிக்கம்பங்கள் காணட்படுகின்றேே.

கோயில் மேற்குத்திசையை நோக்கியுள்ளது. கோபுத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள நுைவாயில், முற்றத்கை அடையத் துணை புரிகிறது. அடித்தளத்தில் உள்ள முன்புறத்தின் இடுமுணைகளிலும் (வடக்கிலும், தெற்கிலும்) பெfிய யானை வடிவங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. கோபுதத்தின் மேற்கட்டை யும் நந்திமண்ட பத்தையும் ஒரு பாலம் இணைக்கிறது. நந்திமண்டபத்தின் கீழ்ப்பகுதி நந்தி விவமொன்றைத் தாங்கியுள்ள மேடை யாாக மட்டும்ம பயன்படுகிறது.

கோயிலின் முக்கிய பகுதிகளாக கருப்பக்கிருகம் அந்தராளம் மகாமண்ட பம் என்பன உள்ளன. மகாமண்ட பம் வடக்கிலும் தெம்கியயம் துண்களோடு கூடிய இரண்டு பகுமுக மண்ட பங்களைக் கொண்டுள்ளது. பல இதழ்களோடு சூடிய தாமரை மலர்கள் தட்டையான கூரையின் முகட்டொப்பனையை தாங்கியுள்ளன. மேடையை சிங்கங்கள் யாணைகள் இதிகாசபுராணப் பாத்தி

リங்கள் அழகு செய்கின்றன. மேணை யiன் முப்புமும் விளிம்பின்மேல் எல்லாமாக கந்து சிறிய கோயில்கள் புடைத்துக்கொண்டுள்ளன. அந்தராளத்தின் Bமஇுள்ள நான்கு மாடிகளைக் கொண்ட விமானத்தின் முன்புறம் சுகநாசிகைகளைத் துருத்திக்கொண்டுள்ளன. இது சாளுக்கியர்கள் அமைத்த கோயில்களின் தனித்துயமான சிறப்பியல்பாகும். மேலே உள்ள மாடயில் சிுகோயில்கள் காணப்படவில்லை. ஆனால் நான்கு மூலைகளிலும் காளை வஷுங்கள் அமைக்குப்பட்டுள்ளண.

மேலும் கைலாசநாதர் கோயிலில் அழகான சிற்பங்கள் பல செதுக்கப்!ட்டுள்ளன. இவற்றுள், இராவணன் கைலாய மலையைப் பெயர்த்தலும், இராவணன் தன்னுைய தலைகளைச் சிவணுக்குப் பலியிடலும் அற்புதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தவிர சிவன், திரிபுராந்தகர், கங்காதரர், கருடாடூடறாகவுள்ள விஷ்ணு ஆகிய சிற்பங்களும் மிகச் சிறந்தனவாகும். எல்லோராவில் உள்ள ஏனைய சிற்பங்களில் சிவன் மார்க்கண்டணைக் காப்பாற்றும் காட்சி, சிவதாண்டவக்காட்சி, தசாவதாரக் கோயிலி்் காணப்படும் பயங்கரத் தோற்றமுடைய வைரவ வாிவம் என்பன முக்கியமானவை (கலைக்காஞ்சியம் IV : 1956 : 733).

எல்லோராவிலுள்ள விஷ்வகர்மா குகை (இல. 10) பௌத்தர்களுக்குரிய அழகாஜ சைத்தியமாகும். இதன்கண் ஒரு. தூபியும் காலைத் தொங்கவிட்ட |மிலையில் ஒரு பு்தர் வடிவழும் காணப்படுகின்றண. 12ஆவது குகை பெரியதொரு மண்ட பமாக உள்ளது. வியக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ள இக்குகைக் கோயில் மூண்று மாடிகளையுடையது. இங்கு தியான நிலையில்உள்ள புத்தரது வாிவங்கள் பல செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

எல்லோராாவில் ஐந்து சமணக் குகைக் கோuில்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் 9ஆம் நூற்றாண்டிற் குடை யப்பட்டனவாகலாம். இவற்றில் மூன்ற மட்டும் குறிப்பிடத்தக்கன. ஒன்று கைலாசநாதர் கோயிலின் பிரதிபோலவுள்ளது. அதன் நாலிலொரு பகுதி அளவுடைய இதணை சிறிய 'கைலாசம்' என அழைக்கின்றனர். இந்திரசபா, ஜகந்நாதர் சபா என அழைக்கப்படும் மற்றைய இரண்டும் இரு மாடிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றுள் இம்திரசபா பெfியதும் சிறப்புடையதுமாகும் (மீலகண்ட சாஸ்திரி 1966: 537).

இக்கோயில் பிரமாண்டமான தூண்களையும், வேலைப்பாடுகளையுமுடையது. நேமிநாதருமைய சாசன தேவதையாகிய அம்பிகையின் வடிவம் இங்கே உள்ளது. அம்பிகையின் மடியின் இடப்பக்கத்தில் அவளுடைய இரு புதல்வரில் ஒருவன் அமர்ந்திருக்கின்றான். தலைக்கு மேலே நேமிநாதரின் விக்கிரகம் காணப்படுகிறது. சிங்கமாகிவிட்ட அவர் படுக்கிருக்கும் நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளார். அம்பிகைக்கு மேலாக ஒரு மாமரம் உள்ளது. அகிலிரும்து பழத்தைப் uறித்து அவள் தன் பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டும் காட்சி அம்புதமாக்் செதுக்கப்பட்டுள்ளது (கலைக்களஞ்சியம் II : 1995 : 554). அரங்கமகால் என்று அழைக்கiபடும் இக்கோயிலின் இரண்டாம் மாடியின் முகi்ு மண்ட பக் கூறையில் வர்ண ஓவியங்கள் பல காணப்படுகின்றன.

## மகேஸ்வரர் கோயில்

எலிப்்து ப்்பாய்க்கு அநுகில்உள்ள சிறியாதோர் தீவாகும்．இது அழகும்
 கோயில்（திரிழுர்த்தி கோயில்）தனித்துயய் மிக்கதும் சிற்பங்களின் சுரங்க－ மாகவும் விளங்குகிறது．இது எல்லோராவில் உ ள்ள துமர்லேםர் கோயிலைப் போன்றது．ஆனால்，அறைல்ட ஓரளவு சிறியது． 130 அடி நீளாுும்， 126 அடி அகலடும் கொண்டது．தும்்லேனர் கோயியைலிட சிற்பங்களின் நுட்பத்திலும் தூண்களின் ஒய்யார அமைப்பிலு்் மேலோங்கி நிற்கிறது．
 பின்பக்கத்தில்（மேற்குத் தியசயில்）கல்ணைவெட்ட ஒரு திறந்த ழுற்றம் அயைக்க்்பட்டுள்ளது．தும்்லேனா் கோயலலற் போல இங்கேேும் தனித்து
 அமைந்த வாயில்கணை பாரியய துவாTபாலலக வடிவங்கள் காவல்புரிக்ன்றறே．
 தூான்கள் செங்குத்தான வரிப்பள்ளங்களிळால் ஒப்பணை செய்யப்பட்டுள்ளன．
 தலையுறுப்புகளும் அழகாகக் காட்சிதருகின்றன．இவை சிற்பக்கலையின் ஓப்பற்ற வளர்சசிய｜ணை எடுத்து விளக்குகின்றனை．

மண்ட பத்தின் வடக்குப் பக்கத்தில் நீட்டு றுப்பொன்ற காணப்படுகிறது． இது காண்களாால் ழுகமண்ட பமாகவும் அர்த்த மண்டLபமாகவும் இரண்டாக்ப

 அர்த்கமண்டபப் சிறிது நீளாானது．இதன் எதிர்ப்புத்தில் ，தென்திணையில் पபரியகோர் மாடம் உள்ளது．இதில் மகேஸ்வரஜூர்த்தியின் வாிவம் அயைந்தி－ ருக்கிறது．தென்பு டுற்றத்தில் வட்டவயிவமானா பீடம் ஓன்று காணப்படுகிறது． இது நந்்திக்குரியது．டுற்றத்தின் தென்பக்கத்தில் துர்க்கைக்குரிிய கோuில் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளத（Tomory 1999：60／61）．

## யோகேஸ்வாி கோயில்

பம்பாய்க்கு அயுகில் உள்ள சல்சத்தியில் யோகேஸ்லரி கோயில் அமைந்துள்ளது．இதன்காலம் கி．பி． 800 ஆகும்．எலிபந்தாவில் உள்ள மிகப்பெfிய கோயில் இதுவாகும்．இது 250 அடு நீளமுேையது．இக்கோயில் கூ ண்களால் சுற்றியுள்ள் கருப்பக்கிருகத்தையும் முகமண்டபத்கையும்
 வுள்ளது．இம்மண்டபத்துக்கு கிழக்கு，மேற்கு，தெற்கு ஆகிய தியசகளில்
 நிறையில் உள்ளன்．மத்தியில் உள்ள கோயில் வாயற் சுவ்்கள் மிகவும் அழகாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．வாயிலின் இருபித்திவும் வழைைபோல்

துவாTபாலக வடிவங்கள் உள்ளண．கிழக்குப் புறத்தில் நடுவில் உள்ள நுயைவாயில் பெரியதாக அமைந்துள்ளது．நுயைாயயலின் இருபுற்்தும் தணித்தனி மண்டபங்கள் அணைக்கப்பட்டுள்ளன．இதில் ஓன்றில் கணேசசின் விேயம் உள்ாது．
 பெரியதொருடு நீள்சதுரக் கற்பாறையைய வேட்டியயடுத்தே கோயிலாக்் செதுக்கப்பட்டது என்பர்（Tomory ： 1999 ：61）．இது அளவிற் பெfியது．இந்த நீளச் சிறப்ணபவிட வேறு வியந்து あூDக்சூடிய சிறப்பபதுவும் இதற்கில்யை－ யயன்பர் நீலகணண்ட சாஸ்திரி（1966：536）．

எலிபந்தா குகைக்கோயில்，சிற்பங்களுக்குப் புகழ்வாய்்்தது．இக்－ கோயிலிஆ் பற்சுவுில் உள்ள சிற்பங்கள் மிகவுய் அம்புமமானவை．இங்கே உள்ள சிற்பங்கள் காளே，பாஜா，ஆகிய குகைகளிற் காணாப்படுவன போன்－ றுள்ளன．அர்த்தநாரீஸ்வரர்，நடராஜர்，கல்யாா சு்ததேசர்，கங்காதரர்， லகுலீசர்，அந்தகசம்கார யூர்த்தி，கைலாசநாத்் ஆகிய நியைகளில் சிவனாாின் வடிவங்கள் காணாபடுகின்றுサ．குகையின் உட்கோடியில் 18 அपு உயரத்தில் சிவனாரின் உருவம் மார்பளவிற் செதுக்கப்பட்டுள்ளது．இது कி｜fழுர்த்தி எゥ அயைக்க்பட்டாலய்，மகேஸ்வரனடைய சிணையேயாகு்் என்பர் நீலகண்ட சாஸ்திfி（1966：535）．இச்சியை பிரமிய்ப்ட்டும்ம் வகையில் காட் சி தருகிறது．இருவிிசையாகவுள்ள 7 தூண்களைக் கொண்ட அயையுல் வடக்கு நோக்கியபடி அமைக்கப்யட்டுள்ளது．வலப்பக்கத்திறும் இடப்－ பக்கத்திலுய் 13 அட உயரடுள்ள துயாTபாலகர்களின் சி்பய்ககள் காணப்－
 இச்சிலை（மகேஸ்வரர்）முலம் அமியமுடிக்！றது．

## 9

## சோளங்கிக் கலை

(கி.டி. 11ஆம் நூ.ஆ. தொடக்கம் கி.பி. 13ஆம் நூ.ஆ. வரை)


Cம ற்கிந்தியா வில் இந்தோ ஆரியப்பாணியில் மிகவும் மகோன்னதமான கலைமரபொன்று உருவாகி குஜராத், கத்தியவார், ராஜஸ்தான் ஆகிய இடங்களில் பெருவளர்ச்சி பெற்று விளங்கியது. 11ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் 14ஆம் நூற்றாண்டு வறை ஆட் சிபுி்்த சோளங்கி அரச வமிசத்தினரின் காலத்திலேயே இவ்வளர்ச்சி இடம்பெற்றது. இக்காலப் பகுதியில்ல் மிகவும் அழகிய இந்துசமயக் கோயில்களும், சமண சமயக் கோயில்களும் எழுந்தன. இவற்றுள் பெரும்பாலானவை கஜினி முகம்மதின் படையெடுப் பால்், பூகம்பம் போன்ற இயற்கையின் சீற்றத்தினாலும் சிதைந்துவிட்டன. எனினும், எஞ்சியみவற்றிலிருந்து சோளங்கிக் கலைய|ன் உயர்வை அறியமுடிகிறது (Grover 1980:159).

அரசர்கள் மட்டுமன்றி, மந்கிரிமாரும் பொதுமக்களூம் கூட இக்கலை வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உதவினர். வஸ்துபால, தேஜபால ஆகிய இரு சகோதரர்களின் உதவியும் உக்குவிப்பும் சோளங்கிக் கலை வளர்ச்சிக்கு உந்துசக்தியாக உதவின. இக்தாலியில் 15ஆம் நாற்றாண்டில் ம றமமலர்ச்சிக் கலைகளை ஊக்குவித்து உதவிய தாராள சிந்தை படைத்த கொசிமொ (Cosimo the Elder), லொனென்சோ (Lorenzo the Magnificient) ஆகியோருடன் இவர்களை ஒப்பிடலாம் என்பர் (Percy Brown 1976:117).

வெணிஸ் நகரம் எவ்வாறு இத்தாலியின் சிறப்புக்கு காரணாாக அமைந்ததோ, அதேபோல குஜராத் நகரமும் இந்தியாவின் சிறப்பிற்குக் காரணமாக அமைந்தது. கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் தொடர்புடைய வணிகப் பரம்பரை ஒன்று குஇராத்தில் வாழ்ந்து வந்தது. அப்பரம்பரையினர் கலை வளர்ச்சிக்கு வரையாது வாரி வழங்கினர்.

சோளங்கிக் கோயிற் கலைகள் அற்புதமானணை. நுட்பமான கலையம்சமுடையவை. கருப்பக்கிருகமும் கூட மண்டபமும் ஒரே அச்சில் அமைந்திருக்கும். இராசபுத்தானக் கோயில்களை இவை ஒத்தவை. ஆனால் சிகர அமைப்பில் மட்டும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. சுவா்கள் இரதம் போன்ற அடுக்குகளாகச் செய்யப்பட்டு முழு உ யரடும் அதே போன்ற அமைப்பைக் கொண்ாிருக்கும். இந்த அம்ச்ம் பிற்காலத்தில் எழுந்த கோயல்களில் பலகோண அமைப்பாக உருட்பெற்றது. தனித்து ஒரு சபாமண்ட பமுi் பெரிய கோயலல்களில் கீர்த்தி தோரணடும் கூடுதலாக அமைக்கப்படும். பாதத்தில் மூன்று உ றப்புகள் காணப்படும். ஜங்கத்தில் செங்குத்துப் பகுதியில் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும். பரந்தம் சாய்வான விளிம்புகளைக் கொண்டிருக்கும். டுக்கியயமான சிகரத்தில் அங்கசிகரங்களின் கொத்துகள் காணப்படும். பல துாண்களோடு சூடிய மண்டபத்தின் சூரை பிரமிட் வடிவில் அமைந்திருக்கும். தூண்கள் ஒவ்வொன்றும் முன்று அம்லது நான்கு புங்ககளைக் கொண்டிருக்கும். மண்ட பத் தூண்கள் பொதுஷாக எண்கோண வாிவில் காணப்படும். மண்டபத்தின் மூண்று பக்கங்களிஇும் நீட்டிக்கொண்டுருக்கும் உறுப்புகள் உண்டு. பக்கஷாட்டல் உள்ள இரண்டிலும் சாளரங்களும் காタாசசனங்களும் அமைந்திருக்கிண்றஈ. எண்கோண்் கட்டடத்தின் மீது அடுத்தடுத்துள்ள வளையங்கள் மீது அரைக்கோண வடவத்தில் விதாணம் உள்ளது. வெளிபுபத்தில் காணப்படும் அளவுக்குச் சிற்பங்கள் உட்பறத்தில் இல்லை. குஜராத்தில் உள்ள சணத் கனோதா, கெல்மல், கசரா ஆகிய இடங்களில் 10ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய கோயில்கள் காணப்படுகின்றன.

11ஆம் நூற்றாண்டிற் கட்டப்பட்ட கோயில்களே மிகவும் அழகு வாய்ந்தவை. அவற்றுள் மொதெராவில்(Modhera) உள்ள சூரியீேவன் கோயல் சிறப்புமிக்கது. இதன் மூலக் கோயிலின் சிகரம் சிதைவடைந்துவிட்டது. இதேபோல மார்த்தாண்டு, கோனாரகம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சூரியனுக்குரிய கோயில்களும் சிகரங்கள் சிதைந்த நிலையில் உள்ளமை துரதிஷ்ட வசமேயாகும். இ்சூூியதேவன் கோயில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் காணப்படுகிறது. இக்கோயிலிற் பல துண்களும் டூலக்கோயிற் சுவிில் அழகிய சிற்பங்களும் உள்ளன (கலைக்களஞ்சியம் IV : 1956:315). இனி இக்கோயில் பற்றி விரிவாக நோக்குவோம்.

## மோதெராவில் உள்ள சூாியதேவன் கோயில்

மொதெராவில்உள்ள சூரியதேவன் கோயில் பிராந்தியநநாரபாணியின் வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் அழகிய கோயிலாகும். அழிவ்்ற நிலையிலும்

சூL இதன் கலைநுயடும் அற்புதுரான பfிமாணமும் ஈடிணையற்ற சிற்பக்கலை சார்ந்த அழகிய கலைத்துவமும் கவர்ச்சிகரமாகவுள்ளゥ. இக்கோயிலின் ஒவ்வோர் அமைப்ப்ம் அழகுமி்ககவை.

இக்கோuில் ஒரு மேடையில் அமைந்திருக்கிறது. இதன் முன் ஒரு குளம் உள்ளது. இந்தியக் கோயில்களின் முன்னுள்ள குளங்களூள் இது மிகவும் அம்புதமானது. இந்தக் கோயிலது பிம்பம் குளத்தில் விழும் காட்சி மனதைக் கவர்கிறது. பழுப்பு மண் கல்லால் கட்டப்பட்ட இந்தக்கோயில் கிழக்குத் திசையை நோக்கியுள்ளது. சூரியன் உதிக்கும்போது அதன் ஓளி கோயிலின் கருப்பக்கிடுகம் வரை செல்லக்சூடயதாகவுள்ளது. குளத்கில் இருக்கும் படிகளில் சிறுபடிகளுட ன் அமைந்துள்ள உபகோயில்கள் குளத்துக்கு மேலும் எழிலூட்டுகின்றன. குளத்தின் மேற்குப்புறத்தில் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் படிகள் கோயிலை நோக்கிச் செல்கின்றன.

கோயலலையும்ஏணைய மண்டபங்களைuு் சுற்றிவT அமைந்துள்ள மேடை கடினமான செங்கற்களாலானவை. படிகளின் முன்பறம் கீர்த்தி தோரணம் அமைந்துள்ளது. இதணையடுத்து கோயிலின் மூன்று உ றப்புகளும் அதாவது சபாமண்டபம், கூட மண்டபம், கருப்பக்கிருகம் என்பன ஒரே அச்சில் அமைந்திருக்கின்றன. சபாமண்டபத்தின் நான்கு புழும் நுழைவாயில்கள் உள்ளண. இடையிடையே உள்ள வெளிகளில் கசnళாசனங்கள் அமைந்துள்ளன. இவை உள்ளே அசみங்கள் போலவும் அழட்பறச் சுற்றில் வேலி போலவும் அமைந்துள்ளண. மூலைகளில் உள்ள குட்டையாண தூண்கள் திறந்த வில்வளைவு விமானப் பாதைபோல உள்ளன. மூலைகளில் ஒழுங்காக அமைந்துள்ள செங்குத்தான 1 ாாடக்குழிகள் கட்டிடத்தின் மூலைகளுக்கு வரிப்ள்ளஙங்களளப் போன்ற தோற்றத்தையும் தருகின்றன. சூரையின் கீழ்ப்பகுதி முழுவதும் "சஜ்ஜா" எனும் சாளர விதாஜங்கள் (Sunshade) நீட்டக்கொண்டிடுக்கிண்றன. இதன்மேல் சிற்பவேஷைப்பாடுகள் அமைந்த பிதுக்கங்கள் மூன்று உள்ளன.

சபாமண்டபத்தில் உள்ள உயரமான தூண்கள் சிலுவை வடிவான இடைகழி அமைப்பை உண்டாக்குவதோடு எண்கோணவடிவான நடுக்சூட அமைப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றே.

சுவரில் மாட்டப்பட்ட ஏந்தற் பலகைகளோடு कூடிய சிறு தூண்கள் நடுவில் உள்ள எட்டுத் தூண்களுடன் கூடிய ஏந்தற்பலகைகளுடன் நன்கு பொருத்த்பட்டு மேன்மாட்் சிறு அறை அமைய உதவியுள்ளன.

தூண்கள் அடியிலிருந்து உச்சிவரை அழகான சிற்பங்களையுடையதாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. தூணில் பல சுற்றுவரிப்பi்டைகள் அமைக் கப்பட்டு அவை ஒவ்வொன்றிலுய் அழகிய சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சுற்றுவரி்் பட்டையையும் சிறிசிறு தோரண வில்வளைவுகள் பிரிக்கின்றன. இதேபோல தோரணவாயில்கள் கீா்த்திதோரணத்திலிருந்து சாய்டுகடுவயை கோயில் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாயில்களையும், ஜன்னல்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் எழில்மிக சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இச்சிற்பங்கள் மிகவும் மிருதுவாகத் தேய்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சபாமண்டபத்தையடுத்து கூடமண்டபம் (மூடிய மண்டபம்) உள்ளது. கருப்பக்கிருகத்தையும் சுற்றியுள்ள பிரதகூళணபாதை कூL மண்டபத்ஜையும் ச்ற்றி வருகின்றது. இம்மண்டபம் எளிமையானது. எனிஜும் இங்கே சூL விளிம்புகள் அழகாகச் செச்துக்கப்பட்டமை பக்கங்களுக்கூ எழில்மிகு வரிப்பள்ள அமைப்பைக் கொடுக்கின்றது. சுவர்களில் உள்ள வளைவுகளில் மாடக்குழிகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் சூரியதேவனின் வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கிழக்குப்புற்தில் உள்ள புகுழுகமண்டபம் கூட மண்டபத்தின் ஒரேயொரு நுழைாயிலாக உள்ளது. கூடமண்டபத்தினதும் பிரதகூ ண பாதையிளதும் பக்கத் தூண்கள் மாடி முகப்போடு சூடிய சாளரங்களைத் தாங்குகின்றன. மேற்குப் பறத்திலும் இக்தணைய மாடிமுகப்போடு இணைந்த சாளரம் ஒன்றுள்ளது.

கூட மண்டபத்தின் உட்பகுதியும் சபா மண்டபத்தை ஓத்ததாகும். ஆனால், தூண்கள் மட்டும் குறைவாக உள்ளன. கோயில் சாந்தார வகையைச் சார்ந்தது. பிரதஆிணபாதைக்கு மாாி முகப்போடு கூடிய சாளரங்களூடாக வெளிச்சம் வருகின்றது. கருப்பக்கிருகத்தின் நுழைவாயற்் பகுதிகளையும், தூண்களில் உள்ளது போன்ற சிற்பங்களோடு சூடய வரிப்பட்டைகள் அழகு செய்கின்றன. கோயிலின் முழு அயைப்பையும் நோக்கும் போது இதன் வரைவை (Plan) வகுத்த சிற்பி உண்மையில் ஒரு மாபெரும் கலைஞன் தான் எனத் कெரிகிறது.

## ஆதிநாதர் கோயில்

இராஜபுத்தானத்தில் உள்ள அபூமுலைமேல் ஒரு சமணக்கோயில் உள்ளது. இது 11 ஆம் நூற்றாண்ட்ற் கட்டப்பட்டது. இதனை ஆதிந்தர் தீர்த்தங்கரர் கோயில் என்று அழைப்பர். இதன் கருப்பக்கிருகத்தில் ரிஷிபாஏந்தரின் விக்கிரகம் உள்ளது. வெண்மையான சலவைக்கல்லாலாகிய இக்கோuிலைக் கட்டியவா் விமலாஷாஹா என்பவர். இது 145 அடி நீளமும் 95 அடி அகலழும் கொண்டது. இவ்வாலயத்தின் உட்பறம் வெளிப்பறத்தைவிட அதிக அயுங்கார வேலைiபாடுகளுடன் காணப்படுகிறது(Percy Brown : 1976: 121). இவற்றுள் வித்தியா தேவிகள், விலங்குகள், கொடிகள் ஆகிய சிற்பங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கோயில் தூண்களில் உள்ள போதிகைகள் அற்புதடாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன (கலைக்களஞ்சியம் IV : 1955:315).

இது நிராந்தரவகைக் கோயிலமைப்பையுடையது. சிற்ப அலங்காாங்களில் வாமணர் கோயிமை ஒத்துள்ளது. மேலே உள்ள சுஷர்களில் இருக்கும் ஒய்யார வேலைப்பாடுகளில் மட்டும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சிகரம் ஒப்புயர்வற்ற வளர்ச்சியைக் காட்டுகின்றது. இடைகழியின் மேல் விதானமும் அலாங்கார வேலைப்பாட்டுக்கும் வாிவமைப்புக்கும் போ்பெற்று விளங்குகிறது.

இந்தக்கோயில்கள் அனைத்தும் கஜுராகோ கோயில்களின் அடப்படைக் கலைக்சூ றுகள் அனைத்தையுi் கொண்டுள்ளன. ஆனால் லஷ்மணா்்
 குறிபிப்ட அத்தணை அம்ச்ங்களையும் கொண்டுள்ளன（Tomory 1999：105－ 106）．

## கந்தாாிிய மகாதேவர் கோயில்

கஜுராகோ கோயில்களூள் கந்தாரிய மகா கோயில் பெfியதும் உயாமானதும் ஆகும்． 30.5 மீற்ற்ற் உ யரழுய் மேேை தவிர 20 மீற்றர் அகலழும்
 கொண்டதுு இது ஓர் உ யர்ந்த மேேை மீது அயைந்துள்ளது．மத்திய இந்தியாவில் இதுவே உ யா்ந்த மேேையாரக் கருதப்படுகிறதுு இது பஞ்சாயதன வணையைச் சேர்ந்த கோயிலாாக்ம்．இதன் நான்கு ழூலைகளிறய்் கட்டப்பட்ட சிறிய கோயில்கள் சிळைவடைந்துவிட்டண．பிரதான சிகரத்தில் நாகரபாணி்் கட்டிடக்கலையின் உன்øதத்கைக் காண டுடிகிறது．இதன் கோபுர்்
 இதில் அயைந்துள்ளஆ．பலவゅையான செது｜்கு வேயைகஸும் அமைந்துள்ள இக்கோயிலின் ஐங்கத்தின் ழூன்று பகுதிகளிறும் உள்ள சிற்ப வேமைப்－ பாடுகள் ாழிலுக்கும் கமைநயத்துக்கும் புய்்பெற்றணை．மண்்டபம்，கோபுர்் ஆகிய பகுதிகளினுப் உள்ள உட்பு அலங்காリ வேலைப்பாடுகள் இக்கோயிலலக் கட்டிய சிற்பிகளின் ஒப்புயர்வற்，கணைத்திறறைையப் புலப்படுத்துவதாக உள்ளன．இதில் முக்கிய அம்சு் என்னவெனில்，பிரதான கோயிலிண் செங்குத்தான அமைப்பில் ஞnடிய கவனம் செலுத்தி அதண் பலததப்பட்ட உ றப்புகளையும் அமைத்திருக்கின்றறனர்．இதன் பின்புறம் அமைந்துள்ள பகூதிகளிய் அடித்தளம் முன்புள்ள அடித்தளத்தைவிட உயரமாக அமமந்துள்ளது．மண்டபம்，கருப்பக்கிருகம் ஆகியவற்றிஆ் சாளリங்கள் அமைக்கும்போதும் இந்நமைடுறை கடை ப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது． ஒப்புர்வற்ற கமை bயத்திறும் நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற கட்டிடப் பிிணா－ மத்திலும்，அல்்காாரமான சிற்பவேமைப்பாடுகளிலுய் உயர்ந்து வiளா்குும் இக்கோயில் இந்தியக் கட்டிடக் கணையின் புகயைப் பறைசாற்றிக் கொண்டி－ ©ுக்கிறறது．

கத்தியவாரில் உள்ள குவ்யி என்ற இடத்தில்நுவமக்க கோயலல்உள்ளது． இதுவும் இந்தக் காலத்தில் எழுந்ததேயாகும்．இவை போன்ற கோயில்கள் சேஜக்கபூரிதும் உள்ளன．இவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை．ஏЫெணில்
 மண்டப（ும்் அøைம்து｜ள்ளன．

சோளங்க்க் கலை மரபில் மார்வாாில் உள்ள கிராது（Kiradu）எனய் இடத்தில் சில கோயில்கள் உள்ளன．இவற்றுள் விஷ்ணை கோயில் ஓவ்று்ம， சோமேஸ்வரர் கோயில் எனப்படும் சிவன்கோயில் ஒண்றும் அடங்கும் சோமேஸ்வரர் கோயலல் அளவில் பெfயயது．மிகவும் அழகானது．இக்கோயில் களின் சிகரங்களிலு்் தாண்களிஷுய் செம்ப，கொடி போன்ற வேணை்பாடுகள்

காணா்படுகின்றறன．இவை குப்தர் காலத் தொடர்ச்ச போல் தோன்றுகின்றே （கால்் 11 ஆம் நாற்றாண்்ு）．இங்கு கட்டப்பட்ட சோமேஸ்வரர் கோuில் சிறிது காலத்தால் பந்தியது．இதன் அட்ப்பாகத்தில் மळித வடிவங்கரும்，விலயम்கு வாிவங்கரும் அமைக்கiபட்டுள்ளன（Percy Brown 1976：122）．

கதஜராத்தில் 2 ள்ள சித்தாப்யிில் ருத்திரமாலா எனயம் சிறந்த கோuில் ஒண்று உண்டு．இது 12ஆம் நற்றாண்டி் கட்டப்பட்டது．இது மிகவும்


 கோயில் ப்ன்னார் 12ஆம் நூற்றாண்டில் சுமாரபாலன் என்பவனால் புதுப்－ பக்க்்பட்டது．

कி．பி．13ஆம் நுற்றாண்்ட்ல்தேஜபாலாால் வெய்்சலவைக் கல்லால் ஆ4 மணைமேல் ஒரு சமணக்கேோயில் கட்ட்்பட்டது．இதுவும் விமலாஷிாறா கட்டிய கோயிணைப் போன்றதே．ஆனாால் காலத்தால் 亿ந்்திய காரணத்தால் சில அழகிய வேமைப்பாடுகணைக் கொண்டு விளங்சு்கிறது．இவ்வேறபாட்டைத் துண்்களிற் காணலலார்．

## 10

## ஹொய்சளர் பாணி

(கி.பி. 1050 தொடக்கம் கி.பி. 1300 வரை)


ஹொய்சளர் வம்சத்தினர் 11ஆம் நூற்றாண்டில், சாஞக்கியர்களைத் தோற்கடித்தபின் ஆட்சிக்கு வந்தனர். இவர்கள் றைகூரில் சுதந்திரமான ஆட்சியை அமைத்து இாண்டரை நூற்றாண்டு காலமாக ஆட்சிபாி்்தனர். இவர்களுடைய ஆட்சியின்போது புதிய கட்டிட மரபு ஒன்று உருவாகியது. இவர்கள் தமக்கு முன்பிருந்த கங்கரர்கஞடைய கலைமரபைத் தொடர்ந்தனர். கங்கரர்கள் சரவணபெள்குளத்தில் கோமடேஸ்வரருடைய பிர்மாண்டமான கற்சிலையை அமைத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது (Majumdar 1961 : 251).

ஹொய்சளருணையய கட்டிங்கள் இந்தோ ஆரியக் கட்டிட மரபுக்குப் திராவிடக் கட்டிட மரபக்கும் இடைப்பட்ட மூன்றாவது வகையைச் சார்ந்தன வாக்ம் (Percy Brown 1976:138).

சாளுக்கியர் பாணி ஹொாய்சளர் ஆட்சியில் உச்சநிலை அடைந்தது என்பர் உரோலின்சன் (1961:182).

ஹொய்சளர் கோயில்கள் அடப்படை யில் தெண்னிந்தியக் கட்டிட் கலை வளர்ச்சியின் சின்னங்களாகவுள்ளன. இருந்தபோதும் ஆனைத்தந்தங்களில் நுட் பவேலை செய்கின்றவனது அல்லது பொற்கொல்லனத கலைத்திறமையைக் கல்லிற் पொறித்தால் எவ்வாற இருக்குமோ அவ்வாற காணப்படுகிறது (நீல்கண்ட சாஸ்திரி 1956 : 562).

மைசூரில் உள்ள நுறறறுக்கு மேற்பட்ட கோயில்களில் எண்பதுக்கு மேற்பட்டவை சாளூக்கிய ஹொய்சள பாணியில் அமைந்தவை.

யஹாய்சளர் கட்டிய கோயில்கள் ஒருவகைக் கற்களால் ஆாळை. иாசிக உ ப்புக் கலந்த மடப்பு வகைக் கற்கள் (Greenish - Grey chlortitic schist) என இவற்றைக் சூறுவர். இக்கற்களிற் சிற்பங்களை இலகுவாகண செதுக்கலாம். செதுக்கிய பின் இவை தாமாகவே கடியமாகிவிடும் எஜ்பர் (Tomory 1999: 122).

ஹொய்சளர் கட்டிடக் கலைவடிவிஜை அறிந்து கொள்வதற்கு இக்கோயில்களின் நான்கு முக்கிய பண்பியல்புகளை அமிந்துகொள்ஞுதல் வேண்டும். அவையாவø :
(1) கட்டிடத்தின் பறவமைதியும் ஒழுங்கமைதியும்
(2) சுவர்களின் பூச்சுமுறை
(3) சிகரங்களின் அல்லது கோபுரங்களின் அமைப்புமுறை
(4) தூண்களின் உருவ அமைi்ப முறை
(Percy Brown 1976 : 139)
இனி இவற்றின் விரிவினை நோக்குவோம்.
ஹொய்சளர்கள் கட்டியு கோயில்கள் ழூன்று முக்கிய உறுப்புகளைக் கொண்டவை. விமானத்தோடு कூடிய கருப்பக்கிருகம், அந்தராளம், நவரங்கம் எனப்படும் மண்டபம் என்பனவே அவைகளாகும். கோயிலிண் முன், தூண்களோடு கூடிய புகமுக மண்டபம் ஒன்றுழுள்ளது. சிலசமயங்களில் தனித்தனி அங்கராளத்துடன் कூடிய மூன்று விமானங்கள் காணப்படும். இம்முன்று அந்தராளங்களும் பொதுவான நவரங்கம் ஒன்றில் விரிந்து காணப்படும். இத்தகைய கோயில்களைத் 'திரிகூடாசலம்' எண்பர். பெரும்பாலான ஹொய்சாளர் கோயில்கள் எல்லா உறுப்புகளுடனும் சூடிய இரட்டைக் கோயில்கள்ாகவேயிருக்கும். சில இடங்களில் மூன்று அல்லது நநான்கு அல்லது ஐந்து கோயில்களை இணைத்து ஆலயா்ககளை அமைத்துள்ளன்்.

பொதுவாக ஹொய்சளர் கோயில்கள் சுற்ற மதிலினைட்தான் அமைந்திருக்கும். சுற்று்ச் சுவா்களில் உ பகோயில்கள் உள்ளன. இக்கோயலல்கள் முண், கூண்களுடன் சூடிய 人ிறாந்கைகள் அமைந்திருக்கின்றன(Tomory 1999: 122).

ஹொய்சளர் கோயில்களைக் செவ்வக ஒழுங்கிற் கட்டாது பல்கோண வடிவிலும் விண்மீன் வடிவிலும் அமைத்தனர். மேற்படி வடிவங்களிலமைந்த உயர்ந்த மேடைகள் மீதே இக்கோயில்கள் கட்டப்பட்டன. இம்மேடை களிலும் சுவர்களிலும் பட்கை வரிசையில் சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றண. கீழ்வரிசையில் யாळைகளின் பவனியும், அதன்மேல் குகிரை வீரர்களின் சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன. குதிரைவீரர்களின் சிற்பங்களிி்் மேல் சுருள்சுருளாக இலைத் தொகுதிகள் உள்ளண. இவற்றின் மேல் வரிசையில் இதிகா சபுராணக் காட் சிகள் அழகாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்காட்சிகளூக்கு மேல் யாளி வரிசைகளும், சுருள் சுருளான செடிகொடி வேலைகளும் அழகு செய்கின்றற. ஆக உச்சியில் அன்னக்கூட்டங்கள் காட்சிபபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

நவரங்கத்தின் இரண்டாவது பகுதி தூாண்களளோடு சூடிய மண்டபப் ஆகும்．ஆரம்பத்தில் இது திறந்த மண்டபமாகவேயி（நந்தது．பின்மா்் துளை யிடiபட்ட கற்களாலாகிய வெளி்்ச்் வர்்சூடிய（Panel）தட்டிகள் இடi் பட்டぁ．இப்போது இது ழுடிய மண்டப்் ஆகிலிட்டது．நன்கு கடைந்－ தெடுக்கப்பட்ட துண்கமளும்，தூண்்களின் உச்சியும் மேஇுள்ள விதானத்கைத் தாங்குகின்றன．துண்களிண் அपியபாகம் சதுரமாக உள்ளது．நுடுப்பசுதிய｜ண் கீழ்ப்பறம் மணி போன்ற வாிவக்தைக் கொண்டுள்ளது．மணன்டபத்தின் மேல்
 பெய்் வடிவங்கள் தாங்குகின்றø（Tomory 1999 ：122）．வளைந்த தோற்ற－ முடைய கீர்திதிழுகம் எனும் ழுகவலங்காரம் இக்காலக்தி்் பெருவழக்காக இருந்துள்ளது（பஷாம் 1963 ：479）．

ஹொய்சளர் காலத்தெழுந்த சிறந்த கோயில்களை சோமநாதபுர்， பேலார்，அலேபிது ஆகிய இடங்களிற் காணலா்்．

## பேலூர் சென்னகேசவ கோயில்

சென்னகேசவா் கோயில் கி．ப．1117ஆம் ஆண்டு விஷ்யுயா்்்தன் எஞு் மண்னøாற் கட்ட்பட்டது．இது ஹஸைா் மாவட்டத்தில் உள்ள பேஷூாிி்் அணைந்துள்ளது．இக்கோயில் ஏராளாமாே காைச்சல் வேணைப் பாடுகளுக்குப் பேர்டபற்றது．அதிஷ்டாஜ அழகமைப்பியும் உட்புச் சி்ப்் செது்்க வேணைப்பாடுகளிஷும் புகழ் பெற்றது．

பிரதான கோயில் விசாலレமான மேடை யில் அமைந்துள்ளது．இதனை்் சுற்றிப பிரத
 போன்ற மாடங்கள் உள்ளø．மண்டபக்தின் மேல் வெளியே தள்ளிக்－ கொண்டிருக்கும் விளிம்புகளை＂மதனிகா＂எஞு் அழகிய பெண் வபிவங்கள் தாங்கிக் கொண்டிடுக்கிண்றன．எட்டுத் தட்டுக் கொண்்ட விதானத்ணதயும்
 வாயில்களுக்கும் ழுன்கேயுள்ள படிக்கட்டுகளில் இருபக்கடும் சிறு கோயில்－ கள் அயைக்கப்பட்டுள்ளன．

மண்்டபத்திண் துண்களூக்கு இணை uiல் உள்ள இருபது கிறில்களுக்－ குள் பத்துக் கிறில்கள் உயி்்க்துடிப்புள்ள சிற்பங்கணளக் கொண்டுள்ளா． இவை புராண்் களைகளைக் சூறுி்்நறன．மண்டபத்தின் இணைகழி அயைப்பு சிஇவை விவில் உள்ளது．இதன் மத்தியில் வழிபாட்டு நடுக்சூடம் அயைந்－ துள்ளது．தூண்கள் ிநநருக்கமாக உள்ளதோடு சிற்பங்களும் ஏராளாமாக உள்ளதால் இடைவெளியென்பது கோயிலில் மிகவும் குறைவாகவே காணாப்புுகிறது．

மத்கியில் உள்ள நான்கு தூண்்கள் தவிர ஏळைய தூண்ாகள் எல்லாா் வித்தியாசம் வித்தியாசமான அலங்கார வேலைப்பாடுகளையுடையனவாக இருக்கிய்றன（பஷாம்：1963：497）．ஓவ்வொரு தூயு ஆற்றல்மிக்க தனிக்தனிக் குழுக்களால் செசுக்க்பபட்டிடுக்க வேண்டும்．இவற்றறப் பாா்்்து

ஆச்சாியப்படாதவர்களே இல்லையென்பர்．மேற்படி தாண்களூக்குள்历ரசிம்மத்தாண் தனித்துவயானது．இதில் அடுத்தடுத்து அமைக்கப்பட்ட மாடக்குழிகளில் அழகிய விவவங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளண（Tomory 1999 ： 123）．இப்பொழுது இக்கோயிலிळ் மேற்கட்டு இல்லுாதபோதும் இதன் மகோன்னதமான தோற்றழும் அழகிய அலங்கார வேயைப்பாடுகளும் இக்கோயிணை இன்றிம் கவி்்சுசிகரமாக வைத்திருக்கின்றதென்பர்．

## ஹொய்ஸ்சளேஸ்வரர் கோயில்

ஹொய்ஸ்சளேஸ்வரர் கோயில் ஹொய்சள்் காலத்தெழுந்த ஆலயக் கட்டிடக்கணலயின் அகி உன்யத நி்லையuப் புலப்படுக்கி நிற்கிறது．ஒரே மேேையில் அருகருகாகக் கட்ட்பட்ட இரண்ுு பெfிய பல்கோணை அயைப்ப்க் கோயில்களைக் கொண்டது．ஐந்து டுதல் ஆற அடி உயர் தாத்தில் bிறுவப்பட்டுள்ளது．இது 710 அடி நீளத்திற்குச் செல்திறது．இக்கோயில்
 கொண்டது．விமானங்கள் விண்மீண் போன்ற அமைப்மையுயை யயன．ஓவ்வொாு கோயிலுய்் அந்தரராளம் பல தூாண்களைை்் வொண்ட நவரர்க்ம் என்பனவற்றைக் கொண்டுள்ளது．தூண்களுக்கு இணை யில் கळళாசனங்கு மேல் கருங்கல் ஜன்னல்கள் காணப்படுகின்றø．மண்டபத்தின் மேல் விதானம் அழகிய வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது．அடிப்பகுதியிலும் கவர்ச்சிகரமாஆ சிற்பங்கள் உள்ாே．

கோயிலின் ஒவ்வோ்் உ றுப்பும் கடுஸ்சிக்கலான கணைசசசல் வேணலப்－
 あுゅழவாயிலிه் இகுபுழும் துவாரபாலகர்களின் வபிவங்ககள் உள்ளன． இவ்வடிவங்கள்＂திரிபங்க＂நிலலயில் உ ள்ளன．இவை மிகவும் ஆட ட்பரமான ஆணைகளை அணிந்துள்ளனை．அயை நலம் வாய்ந்த வாயி்ற்பலகணியின் மேற்கட்டுகள் புாாணக் காட்சிகளை்் சிற்பங்களாகக் கொண்டு விளங்சு－ கின்றன．2000த்திற்குக் குணறயாத யாயைச் சிற்பங்கள் உள்ளனள．ஹொய்－ சாளரின் சின்சா்் சி்்கமாகும்．இம்ம்குகத்தின் அேையாளஙங்களைக் கொண்ட சிற்பங்களூம் பலஉ உ்ளன．இவற்று்கு மேலே குதியை வீரர்களைக் கொண்ட ஒர் அணலியு｜்் காணப்படுகிறது．

கோயில் முழுவதிஷய் சமய உ ார்கவயும் கற்பணைத் திறணனயும் காணா்்சூடியதாக உள்ள போதும் இவற்றில் உயர்்்த ஆக்க இசைவுப் பொருத்தத்றைக் காணாடுடியவిல்யை．இதன் தோற்ற்் கட்டமமப்புச் சார்ந்த－ காக இல்லாமல்புலஞுண்ருவு சா்்்்ததாக உள்ளது．இக்கட்டிடத்தின் உள்ளே－ யிருக்கும் தூண்கள் நெருக்கமாக அயைந்கிருப்பதோடு ஒவ்வொரு பகுதியும் நெருக்கமான அலங்கார வேயைப்பாடுகணையும் ஹொண்ுுள்ளது．ஹொய்ச－ ளேஸ்வர்் ஆமயய் ழுழுமையாகக் கட்ட்படாத போதும் இதன் வடிவமைப்பு் சிற்பங்களின் செழுணையும் இன்றும் போற்றதத்குரியனவாக இநுக்கின்ற்ன （Tomory 1999：123）．

## சோமநாதபுரம் கேசவர் கோயில்

ஹொய்சளர் கட்டய கடை\&ிக் கோயிலாக மைசூரில்உள்ள சோமநாதபும் கேசவர் கோயில். கருதப்படுகிறது. இதன் காலi் கி. பி. 1268 ஆகும். பிரதான கோயில் முற்றத்தின் மத்தியில் உயர்ந்த மேடையில் அமைந்துள்ளது. இது மூன்று வழிபாட்டுத் த्रலங்களையுடையது. திரிகூடாசலல்ம எஞும் கோயில் வகையைச் சார்ந்தது. பிரதான கோயில் கிழக்குத்திசையை நோக்கியுள்ளது. ஏனைய இரண்டு கோuில்களுள் ஒன்று தெற்கைபும் மற்றது வடக்கையும் நோக்கியுள்ளன. ஓவ்வொரு கருவறையும் ஓவ்வொரு இடைகழியயக் (சுகநாசிகா) கொண்டுள்ளது.

இக்கோயிலின் ஒவ்வோர் உ றுப்பும் தகும்த அளவுப் பிரமாணத்தோடு அம்ம்கப்பட்டுள்ளது. நடட்சத்திரவடிவில் அமைந்த மூன்@ கோபு|ங்களும் முiபது அ4 உ யரடுமை யவை. இவைஇக்கோயீஷுக்கு பொருத்தமுற அமைந்து அழணைக் கொடுக்கின்றன (Percy Brown 1976 : 14). முகமண்டபமுi் இதனை அடுத்துள்ள நவங்கமும் இக்கோயியை மேலும் அழகுபடுத்துகின்றன.

பிரதான கோயிலின் கருப்பக்கிருகத்தில், ஆரம்பத்தில் கேசவfின் 2ருவம் வைக்கப்பட்ட்ருந்தது. அதனால்தான் இக்கோயில் கேசவா் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், இப்பொழுது இவ்வாிவம் இங்கு காணப்Lடவில்லை (Tomory 1999 : 123).

இக்கோயிற் சிகரங்களில் அழகான சித்திரவேலைப்பாடுகள் உள்ளன. பளூவான கற்கட்டு வேணைகள்ம் அழகொளிரும் சிற்பவலங்காரங்களும் இடை வெளிகளில்லாது நிறைநிறையாக அமைந்துள்ள தூண்களும் வளைவுகளும், பார்க்குமிட மெங்குழுள்ள செதுக்குச் சிற்பங்களும் ஒன்றாக இணைை்்து ஒரு திருமணக் கேக்கின் (Cake) நுட்பமான வடிவினை இச்சிகரங்கள் நிळைவூட்டுகின்றன (பஷாம் 1962:479).

## ஹொய்சளர் சிற்பங்கள் (கி.பி. 1100 - 1400)

ஹொu்டசள் சாளுக்கியா்களின் கீழ் குறுபில மன்øர்களாகவிருந்தனர். பின்னர் சுதந்திரம் பெற்றனர். இராமானூஜரால் வைஷ்ணவ மதத்தை தழுவிய இவர்கள் (12. நா.ஆ.) வல்லமைமிக்க அரசர்களாக ஆட்சிபியியத் தொடங்கிøர். ஹொய்சளர் பேஷூர், ஹலேபிது (Halebid), சோமநாதபுரம் ஆகிய இடங்களில் ஏராளமான கோயில்களைக் கட்டினர். இக்கோயில்கள் அனைத்திலும் தாராளமாகச் சிற்பங்காை அமைத்தனர். இங்கே கிடைத்த கற்கள் தனித்துவமானவை. முதலி்் நோண்டியெடுத்துச் சி்்பங்களைச்ச செது|க்கும்போது டென்மையாகவும், பின்னா் காற்றுப்பட வன்மையாகவும் ஆகும் இயல்பு படைத்தவை. அதனால் ஏராளமான சிற்பங்களை நுட்பமாக இவா்களாற் செய்ய முடிந்தது.

ஹொய்சளர் செதுக்கிய சிற்பங்கள் சுவர்களிற் பட்டை வரிசை வரிசையாக (Band) ஒண்றன்மேல் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். ஓவ்வொரு வரிசையும் ஏதாவது ஒரு கருத்கைக் குறியீடாகப் புலப்யடுத்தும். சுவரின் அடியில் யானைகளின் பவனியும், அதற்குமேல் குதிரைகளின் பவனியும், அதன்மேல் சுருள் வேமைப்பாடுகளும், இவ்வேலைப்பாடுகளின் மேல் uானைகளின் பவனியும் இப்பவனியின் மேனுள்ள பட் டை வரிசையில் அன்னங்களின் பவனியும் உள்ளன. இதன்மேல் புராணக் கதைச் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மேல் உள்ள மாடங்களில் கடவுளர் வடிங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஹவேபிதில் இருக்கும் ஹொய்சளேஸ்வர் ஆலயத்தில் உள்ள சிவனாரிண் சிறிய வடிவம் சிறப்புடையது. இது அபங்கநிலையில் காட்சிதருகிறது. இதன் தலையலங்காரம் விஸ்தாரமானது. சிவன் இங்கே ஓர் அழித்தற் கடவுளாகக் காட்சிதரவில்லை. அழகிய ஆபரணங்களுடன் மகிழ்ச்சியாகக் காணப்படுகின்றார். ஆயினும் அவருடைய முகபாவi் அச்ச்் தருவதாக உள்ளது. புுவங்கள் வில்போல வாளந்து காணப்படுகின்றன. முக்குதட்டை யாகவும், பரங்ததாகவும்உள்ளது. கோர்யற்கள் வெளியேநீட்டிய வண்மமமுள்ளன. நாசி, தடித்த இரட்டை நாசியாக உள்ளது. இவை இவருடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றன.

ஏராளமாண ஆபரணங்கள் இவ்வடிவத்தை அழகு செய்கின்றன. இதன் தலையில்உள்ள கிரீடம் விஸ்தாரமான அழகிய வமைப்பின்னல் வேலைப்பாடுகளையுடையது. கழுத்தில் நீளமான மாலைகளும் கழுத்துடன் ஞட்டிய அட்டிகைகளும் உள்ளன. ஸ்கந்தமாலை (4இ அலங்கார்்) கை அலங்கார்், அஊைப்பட்டி, பாதசரம் (தண்டை) ஆகிய ஆபரணங்களும் அழகுசெய்கின்றன. சுருக்கமாகச் சொல்வதானால் இவ்வடிவத்தின் உடல்முழுவதும் ஆபரணங்கள் காணப்படுகிண்றண. இவையளைத்தும் அக்காலச் சிற்பிகளூடைய கலைத்திறணை வெளிப்படுக்துகின்றன.

ஹொய்சளேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள மகிஷாசுரமர்த்தனி பLல் மேலே குறிப்பிட்ட சிவவடிவ்் அளவுக்கு அலங்கார வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டதல்ல. இகோளிஷும் மாமல்லபுத்திஷும் இருக்கும் மகிஷாசுரமர்க்தினி வடவங்களில் உள்ள உ யiர்த்துடிப்ப், மகிஷாசுுனைக் கொல்ல வேண்டும், தீமைகளை அழிக்க வேண்டும் எண்ற தீவிரமும் இவ்வடிவிற் காணப்படவில்லை. இக்தேவியின் வடிவம் ஓர் ஆடல் அழகிபோலக் காட்சி தருகிறது. இதன் அருகில் உள்ள மகிஷாசுரனின் வடிவமும் அளவிற் சிறியதாகவும் தேவியu எதிர்க்க முடியாதபடி அடக்கப்பட்ட தோற்றத்கையுடையதாகவுு் உள்ளது (Tomory 1999:216).

ஹொய்சளேஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள வீணாதர சரஸ்வதியின் வடிவடும் முக்கியமானது. எட்டுக்கரங்களுடன் இச்சரஸ்வதியின் வடிவம் வலதுகையிலும், இடதுணையலும் வீணையைத் தாங்கியுள்ளது. வலதுகாலை ஊா்றி, இடதுகாலைத் தூக்கியபடி சிறிது வளைம்து நடனம் ஆடும் கோலத்தில் இவ்வாிவய் உளா்ளது. தலையின் முன் நோக்கிய சாய்வு. கைகளின்

அலிநயம்，காலின் வயைவு என்பா உடலிய் அசைவை வெளிப்படுத்து
 பறகை போலன்றி மோட்படுத்தப்யட்ட ஓர் अலண்கா வே๗ைப்பாடாகவும் காணுபபடுகிறிது．

பேஹாfில்（Belur）இருக்கும் சென்னகேஸ்வுர் கோயிலில் இதே போன்ற
 ஜை்் சேர்ந்த இணை சிவஐைைய விவங்களாகுு்．இயை ஒரு காணலத் தூக்கி வளைத்து，மறுகாணலத் தொடும் வண்ணும் காட்சி தருகின்றன． இவற்றுள் ஒன்ற அபஸ்மாy படுஷண் மீது காலை ஊன்றியபடி வலதுபறம்
 இதண் மாடத்தின்மேல் சுருள் வேயைப்பாடுகள் உள்ளன．அடுத்த வடிவம் அணமதியாக வீணையை வாசிக்கும் கோலத்தில் உள்ளது．முன்றாவது சிவவடிவய் அபஸ்மார புருஷண் மீது காலலயூ்றி ஆடும் கோலத்தில் கோரப்பற்கள் தோன்றும் வண்ணம்ப் உள்ளது．

பேலுர் சென்னகேஸ்ஷர்் கோயிலில்குுுடனின் சிற்பமமான்று＂சமபங்ய＂
 விரித்துக் காட்சிதரும் இவ்வடிவத்திண் ஆடை மடிப்பகள் அழகாகவுள்ளனன． இகனைைய पuflu கண்்கள் வானோக்கியுள்ளண．நன்்கு வயைந்த புருவங்கள் விஷ்யை வணா்கும்் நியையைப் புலப்படுக்துகின்றன．毋ைகணையும் மணிக்கட்டுகளையும் பாம்புகள் ச்்றியுள்ளன．இதனிடைய இடையும் கச்சசயு்்் ஆபரணாங்களால் அழகுபடுுத்தப்பட்டுள்ளன．

## 11

## தமிழகக் கலைகள்

சங்ககாலமும்，சங்கம் மருவிய காலமும்


Gaпழís，

சங்ககாலம் இததான் என வரை－ யறுத்துக் கூறிய அறிஞர்களிடையே கருத்து முரண்பாடுகள் காணப்படு－ கின்றன．எனிறும் சங்ககாலம் கி．பி．3ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட தென்பதில் ஐயாமில்லை என்பர் சிவத்கம்பி（1988： 228）．பல்லவ மன்னர்கள் கி．பி． $6 ஆ \dot{~ ம ் ~}$ நுற்றாண்டிமிருந்து தமிழகத்கை ஆட்சி－ புரியத் தொடங்கினர்．சங்ககாலத்துக்கும் பல்லவர் காலத்துக்குமிடைiபu்ட காலத்－ தைச்சங்கம் மருவியய காலயமன இலக்கிய வரலாற்றாசிரியர்கள் கதறிப்பிடுவா்． இக்கட்டுரையில் பல்லவா் காலத்துக்கு முற்படடட கலை வளர்ச்சி பற்றி மிகவும் ．4ரக்கமாக ஆராயபப்படுகிறது．

பல்லவர் காலத்துக்கு முற்பட்ட நுண்கலை வடிவங்கள் எதுவும் இபபபாழுது கிடைக்கவில்லை．ஆனால் அவை பற்றியு குறிப்புகள் பலவும் ケங்ககால நூல்களில்ப்，சங்கம் மருவிய கால நூல்களிலும் உள்ளன．

சங்ககாலத்தெழுந்த நால்களாக பத்துப்பாட்டு，எட்டுத்தொகை ஆகிய தொகை நால்களைக் குறிப்பிடுவர்．இவற்றுட் கலித்தொகை，பரிபாடல்， கிருடுருகாற்றுப்படை என்பன சங்கம் மருவிய காலத்தனவென்பர்．இவைதவிர เமிமேகலை，சிலப்பதிகாரம்，தொல்காப்பியம்，திருக்குறள் ஆகியனவும் இக்காலத்துக்குரியனவேயாகும்．முதல் மூன்று ஆழ்வார்களும்，காதைக்－ காலம்மையாரும் இதே காலத்தில் வாழ்ந்து பக்தி்் சுவைதரு Lாால்களளை リாடினர்．

## கட்டிடக்கலை

சங்ககால மக்கள் கோயில்களையும்，அரசமாளிகைகளையும்， மண்டபங்களைuும் அமைத்தனர்．சி்பநா ல் வல்லுனர்கள்，நாழிணை பார்த்து நு்ணிதிற் கயிறிட்டு அவ்வத் திசைக்குரிய தெய்வங்களை வணங்கிக் கட்டிடங்களை அமைத்தனர்（நெடுநல்வாடை வரி 74－78）．அக்காலக் கட்டிடங்கள் சுட்ட செங்கற்களாற் கட்டபபபட்டன என்பळை＂சுடுமணோங்கிய நெடுநகர்＂எனும் பெரும்பாணாற்றுப்படை வfி மூலம் அறிய முடிகிறது（ஷfி 405）．அடுக்கு வீடுகளைuும் நிலா முற்றங்களைuும் கூL இவா்களமைத்தனர்． இவை உலோகத் தகட்டினாலும் சாந்தினாலும் வேயப்பட்டன．கோபுரங்கக－ ளையுடைய வாயில்களையும் இரும்புக் கதவுகளையும்அக்கால்் சிற்பிகள் திறயாக அமைத்தனा．（வித்தியானந்தன் 1954 ：262）

பூம்புகார்，காஞ்சி，மதுறை போன்ற மாநகரங்களில்மாளிகையுi்，மாடடும் உ யர்ந்தோங்கிக் காட் சியளித்தன．இத்தகைய மாடங்களை＂விண்பொர நிவந்த வேயா மாடம்＂（பெரும்பாணாற்றுப்படை வf 348），＂மழை தோயுமுயா் மாடம்＂，＂முகில்தோய் மாட்ம，＂＂மாடமோங்கிய மல்லல் ழூதூர்＂，＂மழையௌ மருளும் மகிழ்செய் மாடம்＂என சங்க நூல்கள் வருணிக்கக் காணலாம்．

சிவனுக்கும்，முருகனுக்கும்，திருமாலுக்கும்，பலராமனுக்கும் இன்ன பிற கடவுளர்கஞுக்கும் சங்கம் மருவிய காலத்திற் கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டன．

##  <br> அறுுகச் செல்டேள் அணிதிகழ் கோயிலயம் <br> ルா்்யை மேதனி வாலியோன் கோயிலும் <br> நீலமேேி நெடியோன் கோயிலリம் <br> மாணை வெண்குயை மண்ணவன் கோயிலய்＂

இநும்தனவென்று சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து அறியமுடிகிறது．
（சிலப்பதிகாரம் 5 ：169－173）
＂நகளைச் சுற்றிலும் கோட்டை மதில்கள் அமைக்கப்பட்டன．இட்மதில்கீது பலவகையான இயந்திரப் பொறிகள் பொருத்தப்பட்டன．அரிநாற் பொறியும்， அடிக்கும் பொறியும்，கழுகுப்பொறியும்，களிற்றுப் பொறியும்，புலிப் பொறியும்， பாம்புப் பொறியும்，தூண்டிற் பொறியும் கல்லுமிழ் கவண் பொறிபும் அயைக்கட்－ பட்டன．இவ்வரனுக்கருகில் ஆழ்ந்தகன்ற அகழி இருந்தது（நாகசாமி $1976: 05$ ）．

## சிற்பக்கலை

பல்லவர் காலத்துக்கு முற்பட்ட தமிழகத்தில் கல்லினாற்செய்யப்பட்ட சிற்பங்கள் இருந்ததற்குரிய ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை．தமிழ－ கத்தின் பல்வேறுட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியின் போதும் கற்சிற்பங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை．கல்லினாற் செய்யப்பட்டண மட்டும்

சிற்பங்களல்ல்．அவை மண்，சுதை，மர்்，உலோகம் என்பனவற்றினாலு－ ＂（ஸ）மயுi்．இதனை，
எடு．தியபாணையリ்்．．．．．．＂
（เணிமேகலை $21: 115-116$ ）
，1யयா்் விிகளும்
（மணிமேகலை $21: 125-126$ ）
எனும் வரிகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன．
தமிழ் மக்கள் கல்லை இறப்புடன் தொடர்புபடுத்தியமையாா்்
 1 1ுு்்தியதில்லை．இறந்தவர்களின் நினைவாக எழுiபப்படும்நடுகற்களூக்கும்， ぉல்லறைகளுக்குந்தான் கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பர் கே．ஆர்． விறீணிவாசன்（ஏகாம்பரநாதன் 1984 ：03）．கந்திற்பாவை，கொல்லிப்பாவை எண்பø பற்றிய குறிப்புகள் அக்காலத்தெழுந்த நால்களிற் காணப்பட்டபோதும் அவை கற்களாலானவை என்பதற்குரிய ஆதாரங்களெதுவுமில்லை．
＂சேரன் செங்குட்டுவன் வடநாடு சென்று களகவிசயரை வென்று இமயத்திலிருந்து கல்கொணர்ந்து கண்ணகிக்குச் சிலையெடுத்தான்＂எனச் ヘிலம்பு கூ றுகிறது（சிலப்பதிகார்் 28：225－231）．

போரில் விழுப்புண்பட்டிறந்தேோர்க்கும்，பொது நன்மை கருதித் தம்முயியை நீத்த தியாகிகளுக்கும் நினைவுச் சின்னங்களாக நடுகற்களை எழுப்பும் வழக்கம் சங்க காலத்தில் இருந்தது．இந்நடுகல்லில் இவ்வீரனது உ நுவத்தைச் செது்கி，பீடும்，பெயரும் பொறித்து，நாட்பலி செய்து，நெய் விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்தல் அக்கால வழக்கமாகும்（பெம் ：329）． கோப்பெருஞ் சோழன் வடக்கிர்ந்து உ uிர் நீத்தபோது அவஞது நினைவாக நbடுகல் எழுப்பப்பட்டத（புD்் ：221）．

இக்காலத்திற் சுதை உருவங்கள் பல செய்யப்பட்டன．இவ்வுருவங்－ களையமைப்போரை＂மண்ணீட்டாளர்＂என்பர்（சிலம்பு 5：29）．இவர்கள் கோயிற் சுவா்களையும்，மாளிகைகளையும் பாவைகள் கொண்டு அலங்கரித்தனர்． ＂யம்புகாரின் புத்தேயுள்ள சுடுகாட்டுக்கோட்டத்கின் அகன்ற வாயிலில்，1மடித்த செவ்விதழ்கணையும்，கடுத்த நோக்கினையும்，கையிற் சூலத்தையும்， பாசத்கையும் கொண்ட，சுதையால் செய்யப்பட்ட இயமனது உருவம் காணப்－ பட்டதாக மணிமேகலை கூறுகிறது（6：43－45）．மாங்காட்டு மறையவன்， கிருவேங்கட மலையில் திருமாலின் கிடந்த வண்ணத்தையும்，திநுவரங்கத்தில் செங்கண் நெடியோன் நின்ற வண்ணத்தையும் கண்டதாகக் கூறுகின்றான் （சிலம்பு 2： 11 வரி 40－51）．

சங்க இலக்கியங்கள் சுடுமட்பாவைகள் பற்றியும் சூறுகின்றனன. சிறுவர், சிறுமியர் விளைuாடிய வண்டற் பாவைகள் பற்றிய குறிப்புகள் அகநானா று (269: 19), ஐங்குறுநூறு (12:2) ஆகிய நூல்களிற் காணப்படுகின்றண. தமிழகத்தில் நடைல பற்ற பல்வேறு அகழ்வாய்வுகளின் போது சுடுமட் பாவைகள் பல கிடைத்துள்ளன (ஏகாம்பரநாதனன் 1984 :05). "மண்மாண்புணை பாவை" பற்றித் திருக்குறளும் (407), தநந்தத்தினாலாகிய வேயைப்பாடுகளுடன் கூடிய கட்டில் பற்றி நெநுநநல்வாடையும் (115-123) குறிப்பிடுகின்றன.

சங்ககாலத்தில் உலோகத் திருமேனிகளும் யழக்கிலிருந்தன. இவை "பொன்புணைந்த பாவை"கள் என மதுறைக் காஞ்சி (வரி : 410) குறிப்படுகின்றது. "பொற்சிலை" பற்றிய குறிப்பு ஒண்ற குறுந்தொகையிற் (292:3-4) காணப்படுகிறது. நெல்லை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஆதிச்ச நல்ஷூரில் நடடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் தாய்க்கடவுள், தாய், கோழி ஆகிய செம்புத் திருமேனிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இவை வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முன்பே தமிழகத்தில் ஊலோகத் திருமேனிகள் இருந்தன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

## ஓவியம்

சங்க காலத்திலும், அதணையடுத்த காலப்பகததியிலும் ஓவியக்கலை சிறந்திருந்த தென்பதை அக்காலத்தெழுந்த இலக்கியங்களிலிருந்து அயிய முடிகிறது. ஓவிய வல்லுநர் சுவர்களிலும், துணிகளிஷு்் ஓவியங்களை வறைங்கனனா்.

வெள்ளியையொத்த சாந்து பூச்பெற்ற கரிய திரட்சிமிக்க வலிய தூண்களோடு சூடிய சுவர்களில், எழில்மிகு பல பூக்களையுடைய கொடிகள் வரையப் பெற்றன என்பதை,




கருவொடு பெயரிய காணா்பிணல்லில்"

என நெடுநல்வாடை (வfி 110-114) கூறும்.
அழகிய இல்லங்களும், அரண்மணைகளும் ஓவியத்துடன் உவமிக்கப்பட்டன என்பதை, "ஓவக்தன்ன இடனடை வறைப்பின்" (பும் 251), "ஓவத்தன்ன வருகெழு நெடுநகர்" (பதிற்றுப்பத்து 88 : 28), "ஓவத்தன்அ விணைபுணை நல்லில்" (அகம் $98: 11$ ), ஆகிய சங்க இலக்கியப் பாடலடிகள் விளக்கி நநற்கின்றண. இவற்றிலிருந்து அக்கால மக்கள் பெற்றிருந்த ஓவியப் புலமை குறித்து அமியமுடிகிறது.

பல்வண்ணக் கலவைகளினால் துகிலிகை கொண்டு படைக்கப் பெற்ற கண்கவர் காட்சிகள் "ஓவு", "ஓவியய்", "ஓவா்", "சித்திரம்", "படம்" என்றெலாம் சொல்லப்பட்டன. வண்ணந் தீட்டப்பெறாத கோட்டுச் சித்திரங்கள் "புணையா ஒவியஙங்கள்" எனப்பட்டன (நநடுநல்வாடை 159-163).

ஓவியம் வரையப்பெற்ற இடங்கள் 'சித்திரசூடம்', 'சித்திரமாடம்', 'எழுதுநிலை மண்டபம்', 'அம்பலம்' ஆகிய பெயர் பெற்றன. ஒவியக்கலை வல்லோர் ஓவிய்ர் 'வித்தகர்', 'ஓவமாக்கள்' 'கண்ணூள் விணைஞர்' என்று அழைக்கப்பெற்றனர். அக்காலத்தில் ஞவியம் பற்றிக் கூறும் நூல்கள் பல இருந்தன என்பळை 'ஓவியச் செந்நால் உறைநாற் கிடக்கையும்' எஞம் மணிமேகலைப் பாடலடி மூலமறிய முடிகிறது (வfி: $2: 31$ ).

பண்டைய தமிழகக் கோயில்களிலும், அரண்மணைகளிலும் செல்வர் மாளிகைகளிலும் சித்திர மண்டபங்கள் இருந்தன. தலையானங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியனைைய அரசியின் அ்்தப்புத்து மேல் விதானத்தில் அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பெற்றிருந்தன (நெடுநல்வாடை 159 : 163). செங்குட்டுவனைடைய அரசியின் அந்தப்புரத்திலும் அழகிய ஓவியங்கள் இருந்தன (சிலப்பதிகாரம் 27:202-203)

மாதவியின் கட்டிலின் மேல் விதானத்தில் எழில்மிகு ஒவியங்கள் வரையப் பெற்றிருந்தன (சிலம்பு 169 : 170). அவள் நடனமாடிய அரங்கிண் திரைச்சீலைகளிலும், பலவகை ஓவியங்கள் தீட்டiபட்டிருந்தன (சிலம்பு 3: 109-111).

திடுப்பரங்குன்றத்து முநூகன் கோயில் மண்ட பச் சுவர்களிலயு், கதிரவன், திங்கள், விண்மீன்கள், காமன், இரதி,கௌதமமுன!ிர், அவருடைய மணைவி அகவிகை, பூஞை உருவில்இந்கிரன் ஆகிய ஓவியங்கள் வறையப் பெற்றிருந்தன (பfிபாடல் 19:46-53).

## ஆடலும் பாடலும்

"இண்னிசை, நடனம், நாடகம் முதலிய நுண்கலைகளும், வியத்தற்கரிய அளவு வளர்ச்சி பெற்றன. இக்கலைகளை வளர்க்கும் டுயற்சியில் பாணர் கொண்ட பங்கு பெரிது. பாணர் சுற்றம் நாடெங்கும் சுற்றியலைந்து இவற்றைப்பர்பி வந்தது. உ யi்ந்த இசையறிவேஇவற்றுள் சிறப்பாக வளர்ந்தது என்று தோன்றுகிறது. சங்ககாலத்திற் பற்பல இசைநால்கள் இருந்தன. அவற்றைக் கற்று நுகரும் பேறு நாம் பெற்றிலோம். இவை கடல்கோளால் மறைந்தன போலும்" என்பர் கே. கே. பிள்ளை (1958 : 79).

பாணா், பொநுநர், சூத்தர், வயிிிவர், கோடியர், விறலியர் எனப்பல இணசக் கலைஞர்கள் சங்க்காலத்தில் கலை வளர்த்த பெருமைக்குரியோராவர். பெருநாரை, பெருங்குருகு, சிற்றிசை, பேரிசை, இசைமரப, இசை நுய்க்், முதுநாரை, டுதுகுருகு, பஞ்சமரபு, பஞ்சபாரதீயம், இந்திரகாளியம், வாய்ப்பியம் முதலிய இசை நரல்கள் இருந்தன. தோற்கருவி, துளைக்கருவி, நர்்புக்கருவி கஞ்சக்கருவி எண நநா்வகை இசைக்கருவிகள் அன்றிலிருந்கு இன்றுவை பயிலப்பட்டு வருகின்றன.

முத்தமிழ் காவியமமாகிய சிலiபதிகாரத்துக்கு உரைவகுத்த அியாா்க்கு நல்லார் பண்டைய இசைக்கருஷிகள் பற்றிக் குறிப்படுகின்றார். இவா் காலம் சில்ப்திகாரத்துக்குப்பிந்தியதாகையால், இவா் சூ றும் இசைக் கருவிகள் சில, காலத்தாற் பநந்தியதாகலாம் எனக் கருத இடமுண்டு. எனினும், முழவு, பறை, ழுரசு, ஆகுளி (சிறபறை), தண்ணுமை, யாழ் (வீணை), குழல், வயிர் ஆகியன பழைமைவாய்ந்த இசைக்கருஷிகள்.

நரம்புக் கருவிகளுட் பழைமை வாய்ந்தது urழே. இதுவும் பலவகைப்படும். மேரி uாழ், சீறி யாழ், மகர பாழ், சகோட யாழ், செங்கோட்டு யாழ், பாலை யாழ், குறிஞ்சி யாழ், மருத யாழ், நெய்தல் uாழ், இன்னபிெ யாழ்கள் பற்றி பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, சிலப்பதிகாரம் ஆகிய நூல்கள் கூறுகிண்றன. துளைக்கருவிகளூட் தொன்மை வாய்ந்தது குழலாகும்.

> பின்றழி நின்றது முழடேே. ....."
(சில்ம்பு 3:139-141)
எனும் சிலம்பின் வரிகள் மூலம் அக்கால ஒழுங்குமுறையாான இசை வளர்ச்சி பற்றி அமிய டுடிகிறது.

தமிழிசையில் பண்ணென்று், திறிமன்றும் இருவகையுண்டு. பண்கள் ஏழு, அவையாவன: குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம். இவற்றிலிருந்து பிறப்பன திறங்கள். அவை பண்களுக்கு இனமானவை. தமிழ்ப்பண்கள் குறிஞ்சிப பண், ழுல்லைப் பண், மருகப் பண், நெய்தற் பண், பாலைப் பண் என ஐவகைப்படும். பண்டைத்தமிழ் மக்கள் தமிழிசையில் வல்லஷா்களாக விளங்கினரென்த் தெரிகிறதது. பலவகையான விிபபாடல்கள், இசைப்பாடல்களாக விளங்கின. கானல்வரி, கந்துக வரி, ஊசல் வாி, வேட்டு வரி என்பன அவைகளாகும். இவற்றிடன் ufிபாடல், கலிப்பாடல் என்பனவும் இசை சாா்ந்தணையே.

சங்ககாலப் பகுதியில் ஆடலும், இசை போலப் பெருவளர்ச்சி பெற்றிநுந்தது. ஆடலைப் பெரும்பாலும் கூத்து என்றே அழைத்தனர். மக்கள் வாழ்க்கையின் எல்லாத் துறைகளிலும் ஆடல் விரவிக் தனியிடம் பெற்று விளங்கியது. சiமயச் சடங்குகள் ஒவ்வொன்றிஷு்் ஆடலும், பாடலும் விரவியிருந்தூன.

சங்ககாலத்தில் பெண்களும் ஆண்களும் ஆடலிற் பயிற்சி மிக்கவர்களாகவிருந்தனா். குரவைக் கூத்து, ஆய்ச்சியர் குரறவ, துணங்கைக் कூத்து என்னும் ஆடல் வடிவங்கள் போற்றப்பட்டன. குறிஞ்சி நில மக்கள் ஆடிப்பாடி வெறியாட்டு நிகழ்த்தினா். இவர்கள் முருகனைப் புகழ்ந்து பாடு ஆடிய ஆடல் குன்றக் குரவை எனப்பட்டது (மலைபடு கடாம் 320-322). புநானூறும்
(129:1-3), சிலம்பும் (24) குன்றக் குரவை பற்றி விரித்துக் சூறுகின்றன. முல்லை bில மக்கள் மாயேrனை வாழ்த்தி ஆடிய ஆட ல் ஆய்ச்சியர் குரவையெ円ப்பட்டத (சிலம்பு-17).

என பரதவமகளிi ஆடிய குரவை பற்றி மதுரைக்காஞ்சி (வரி 9-97) சூறுகிறது. பாலை நில மக்கள் ஆடிய ஆடல் பற்றி பெரும் பாணாற்றப்படை (வா 142 1146) செர்ல்கிறது. போர்க்களத்தில் துணங்கை, குரவை ஆகிய சூத்துக்கள் ஆடiபட்டனவென்று பதிற்றப்பத்து டுதலிய நுன்களிலிருந்து அறிய் முடிகிறது (பதிற்றுப்பத்து $45: 10-12 ; 77: 3-4$ ).

சிலப்பதிகாரம், மாதவியாடிய பதினொரு வகை ஆடல் பற்றி விளக்குகிறது. அவையாவன: கொடுகொட்டி, பாண்டுரங்கம், அல்லியம், மல், துடி, குணை, குடம், பேடு, மரக்கால் பாவை, கடையம் இக்கூத்துக்கள் அவ்வப் பாத்திரங்களுக்குரிய ஒப்பணைகளூடன் அাங்கேறி ஆடப்பட்டன எனத் पெௌிவாகச் சிலப்பதிகாதம் कூறுகிறது (சிலம்ப : 6). இந்த ஆடல்கள் அயைத்தும் சமயஞ் சாா்ந்த கதைகளைக் கூறும் ஆடல்கள் என்பத முக்கிய அம்சமாகும்.

சிந்த நாடக மகளுக்குத் தலைகோலி எனிம் பட்டம் வழங்க்பட்டது. நாட்டியமாடுவதில் வல்ல மகளிரைத் "தோரிய மடந்தையர்" என் றும், "தலைக்கோல் அரிஹையர்" என்றும் போற்றினர். நாட்டயப் பயிற்சியளித்த ஆசான் "தலைக்கோலாசான்" எனப்பட்டான் (சிலம்ப : 3). நடனக்கலையில் தேர்ச்சி பெற்றவள் "விறலி" என்றும் "ஆடுகள மகள்" என்றும் அழைக்கப்பட்டாள்.

தமிழகக் கலை வரலாற்றை, பல்லவா் காலத்திலிருந்தே தெளிவாக அறிய டுடிகிறது. இக்காலத்தெழுந்த கட்டிட்கள், சிற்பங்கள், வரையப்பெற்ற ஓவியங்கள் என்பன இன்றும் உள்ளன. இவை பற்றி ஆராய்வதற்கு முன்னர் இந்தியக் கட்டிடக்கலை மரபிற் சிறப்பாகப் பேசப்படும் மூவகை மரபுகளையும்்ோக்குதல்வேண்டும்.

## மூவகைக் கட்டிடக் கலை மரபு

இந்தியக் கட்டிடக்கலை மரபை மூன்று பெரும் பிரிவுக்குள் அடக்கலாம். ஒன்று வட இந்தியக்கலை மரபாகிய "நாகரம்", இரண்டாவது பௌத்தகலை மரபாகிய "வேசரம்". மூன்றாவது தெென்னிந்திய கலை மரபாகிய "திராவிடம்".

நாகர அமைப்பிலுள்ள கட்டிடங்களை வட இந்தியாவில் நருமதை ஆற்றுக்கு வட்க்கே காணலா். அடிுதல்் முடிவரையில்நான்கு பட்டையாக. (சதுரம்) இத அமைக்கப்படும். வேசரக் கட்டிடங்கள் தரை அமைப்பிலும், உடல் அமைப்பிலும், கட்டிட விமான (கூரை) அமைப்பிலும், வட்ட வடிவமாக அல்லது

நீண்ட அறைவட்ட வடிவமா்க இருக்கும். இந்தக் கட்டிட அமைப்புடுறை தமிழ்நாட்டுக் கோயில்கள் சிலவற்றிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

திராவிடக் கட்டிடங்கள் தென்னிந்தியாவிில் வடக்கே கிருஷ்ணா நதி முதல் கெற்கே கன்னியாகுமரிவரை காண்படுகின்றன. திராவிட அமைப்பில் தமிழர், சாஞுக்கியர், ஹொய்சாளர் பாணி என உட்பிரிவுகஞு் உண்டு (வேங்கடசாமி 1960:14-15). இலங்கையிலுள்ள இந்துக் கோயில்கள்் திராவிட அமைப்பிலேயே கட்ட ப்பட்டுள்ளன.

## திராாவిடக் கட்டிடக் கலையின் பண்பியல்புகள்

திதாவிடக் கட்டிடக்கலை குறிப்பிடத்தக்க சில பண்பியல்புகளைக் கொண்ட து. திராவிடக்கோயில்களில் எழுப்பப்படும் விமாみங்கள் சதுரமான தளத்தில் அமைக்கப்படும். இது புரம்ட போன்ற தோற்றத்தையுமை யது. மேடே போகப்போக ஒடுங்கிச் செல்இும் தோற்றத்தையுடையது. சூடுகளையும் சாலைகளையுமுடைய சிறு கோயில்கள் இக்கட்டுக்களைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும். இது தென்னிந்தியக் கோயில்களின் தனி்்சிறப்பியல்புகளாகும்.

அடுத்ததாகத் தெெ்னிட்தியக் கோயில்களின் முக்கிய அம்சமாகக் கொள்ளப்படுவது க்ாபுரமாகும். இது கோயிலின் நுழைவாயில். வேதகாலத்தில் பசு வாயில் (cow gate) என்ற பொருளில் இது பயன்படுத்தப்பட்டது. காலப்போக்கில் நகரத்தின் நழைவாயிலையும் கோயிலின் நுழைவாயிலையும் குறிப்பிடலாயிற்று. இதன் அயைப்ப நீீ்சதுரமானது. அடத்தளத்தில் உள்ள அடுக்குத்தளம் நிமிர்ந்த சுவரையுடையது. கோபுரத்தின் நுைவாயில் ஆலயத்தின் நடுப்பகுதிக்கு இட்டுச் செல்கிறது. சுவர்களை சதூரத்தூண்களும் மாடக்குழிகளும் அழகு செய்கின்றன.

விமானம் போன்ற அயைட்புடையகோபுர்் பிரம்ட்டை யொத்த சிறந்த கட்டமைப்பையுடையது. நுழைவாயிலின் நெற்றியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியில் உள்ள Lீப்பா போன்ற அமைப்புவரை கோபுத்தின் நடுவில் மாடக்குழிகள் அமைக்கப்படும். இவை கோபுரத்தை இரண்டாகப் பிாித்து இரண்டு கோபுர்ம போன்ற பிரமையை ஏற்படுத்தும். கோபுரத்தைச் சுற்றி சிறுசிறு கோயில்களும் அழகிய சிற்பங்களும் காணப்படும். உச்சியில் நீள்பாடமாக அமைந்திருக்கும் பீபபா போன்ற உறய்பின் மீகு கும்பகலசங்கள் காட் சிதரும்.

தென்னிந்தியக் கோuில்களின் இன்ஙோர் அம்சம் இதன் பிராகாரமே. இது கருப்யக்கிருகத்தைச் சுற்றியமைந்துள்ள பாதை. இதனைச் சுற்றிச் சுவர்கள் அமைக்கப்படும். இப்பிராகாரங்களில் பரிவார தெய்வங்களுக்குரிய கோயில் கட்டப்படும். சில கோuில்களில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பிராகாரங்களை அமைப்பது யழக்கம். ழீரங்கம் கோயிலில் ஏழு பிராகாரங்கள் உள்ளன. இப்பிராகார்் ஒவ்வொன்றையும் சுற்றி மதில்கள் கட்டப்படும். இம்மதில்கள் பிரதான கோயிலை மட்டுமன்றிப் பரிஷார தெய்வங்களுக்குரிய கோயில்களையும் உள்ளடக்கும். அத்துடன் கோயிலின்
 அமைப்பு வட இந்தியக் கோயில்களில் இல்லை.

திராவிடக் கட்டிடக்கலை மரபை ஆராயும்பொழுது அவற்கை ஐம்பெரும் காலப் பிரிவுக்குள் அடக்கலாம். ஐந்து பிரிவுகளும் ஐந்து ஆட் சியாளர்களது பெயர்களினால் அழைக்கப்படுகின்றறன. அவையாவன:

| (அ) | பல்லவர் காலம் | (கி. பி. 600 | - 900) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (\%) | சோழா் காலம் | (19. บ1. 900 | - 1150) |
| (இ) | பாண்டியர் காலம் | (की. பி. 1100 | 1350) |
| ( H ) | விஜய!Бகரர் காலம் | (कி. 11. 1350 | 1565) |
| (உ) | நாயக்கர் காலம் | (கி. ப. 1600 | カாடக்கம்) |

(Percy Browm 1976:77)

ழுழுக்க குடைவேைக் கோயில்களை அமைத்த காலப்பகுதி．மற்றையது
 அமைத்த காலப்பகுதி．மேலே குறிப்பிட் ஒவ்வொரு பகுதியயயும் மேஷும் இரண்டு பகூதிகளாக்ப பிரி்து நநா்ககாக நோக்கலாா்．
（1）மகேந்திரவர்மன் பாணி（கி．பி． 610 தொடக்க்் கி．பி． 640 வறை） இக்கால்ப் பசுதியில் தூாண்களோடு சூடிய மண்்டபங்கள் மட்டும் கட்டப்யட்டன．
（2）மாமல்லன் பாணி（கி．U． 640 தொடக்கம் பி．கி． 690 வゅை）இக்காலப் பிசிவில் மண்டபபங்கள்，இரதங்கேள்，கோயில்கள் என்பன ஒற்கைக் கல்லாற்் கட்டப்பட்டø．
＊（3）இராசசி்ம்்் பாணி（கி．பி． 690 －கி．பி．800）இக்கால்் பிரிவில் கற்றளிகள் அயைக்க்பபட்டன．
（4）நந்திவர்மன் பாணைி（கி．ப． 800 －கி．டி．900）கற்கோயయல்கள் பல எழுந்தぁ．
（Percy Brown 1976：77）

## மகேந்திரவா்மன் பாணி

（கி．பி． 610 தொடக்கம் கி．பி． 640 வரை）
பல்லவர் அயைத்த கோயில்களில் தொண்மையாஆணை மகேந்திர－ வர்மみால் கட்டப்பட்டனவேயாகும்．இவண் நாட்டின் பல இடங்களிஷு்் மலைகளைக் குடைவிக்துக் கோபில்ககளை உடுவுக்கினான்．அவற்றில் ஒன்று மம்்டகப்பட்டு எனு்் ஊரில் உள்ளது．இக்கோயிலிஷுள்ள சமஸ்கிருத மொழியிலயைந்த கல்வவட்டி் வாசகம் வருமாறு：




＂இக்கோயில் சுகை，மன்，உலோகம்，மரம் என்பனவின்றி பிரம ஈஸ்வர விஷ்ணுக்களுக்கு（ழும்முர்க்திகளூக்கு）விஷ்ணுசி்்தன் என்னும் மன்னைனால் நிறுவப்பட்டது＂என்பது இதன் பொருளாகும்．இதிலிருந்து பல்லவவ் காலத்－ துக்கு டுன் கோயிலை அமைக்க மண்，சுதை，மரப் என்பனவே பயன்－ படுத்தப்பட்டன எøத் தெரிகிறது（நாகசாாமி 1979 ：05）．



இதுவணை காலடும் மகேந்திரவர்மன் தான் முதன் முதலில் கல்யைக்
 இாாமநாதபு｜த்தில் குன்றக்குடிக்கு அருகில் ஒரு குடை வரைக் கோயில் உள்ளது．இங்கே ஒரு கல்வெட்டும் காணாப்படுகிறது．இதிலிருந்தும்， பிள்ணையார் பட்டி எனிம் கோயிலிற் காணா்படும் கல்வெட்டிிருந்தும் மகேந்கிரவர்மஞக்கு முன்பே தமிழகத்தில் குடைவயைக் கோயில்கள் தோன்றிவிட்டய எனத் தெரிகிறது（நாகசாமி 1979：06）．

மகேந்திரவர்மன் குடைவித்த கடைவウைக் கோயில்கள் மண்டடகப்யட்டு， மாமண்டூர்，பல்லாாவர்，வல்ல்்，திருச்சி，சிங்கவவர் ஆகிய ஊர்களில் உண்டு． இவன் அமைத்த கோயில்கள் bீண்ட சதுரமான மண்டபங்்கள் போல்உள்ளன． இவற்றை மண்்டபக் கோயில்கள் என்றும் சnறமலா்்．

இவற்றில் அதிகமான வேலைப்பாடுகள் இல்லை．மிகவும் எளிமையாகக் காணுபபடுகின்றற．இவற்றின் பின்பக்க்் சுவிி்் டுன்று அல்லது டுன்றுக்கு மேற்பட்ட கருப்பக்கிருகங்கள் உண்டு．கோயில் முகப்பில் 7 அடி உயரமுள்ள
 （Nilakanta Sastri 1950：291）．

உந்தவல்லியிலுள்ள அநந்தசயனன் கோயிலு்்，பைரவக் கொண்டா－ வெயம் இடத்தியுள்ள கோயிலும்ம மகேந்திர்வர்மண் ஆட் சிக் காாத்திற் கட்டi்பட்டனவாக்ம்．இவையும் மேலே சுறிப்பிட்ட கோயில் அமைப்யையே கொண்டுள்ளன．எனிறும் சிறிது வேறுபாடுடை யன．

உந்தவல்லியலலுள்ள கோயில் பௌத்த ஷிகாாையைப் போல கட்ட எடுத்த டுயற்சியைக் காட்டுகிறது．இது நான்கு அடுக்குகள் கொண்டதுு． ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் தூண்கள் கொண்ட மண்டபங்கள் உள்ளன．முடுக்－ கட்டிட்தின் உ யார்ம 50 அடியாகும்．யைரவா் கொண்டா எனும் இடத்திலுள்ள தாா்்களின் அமைப்பில்தான் क्रனிப்பல்லவ பாணியைக் காணாடுடிகிறது． தூணாின் கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு சிங்கடும்，மேற்பகுதியில் ஒரு சிங்கடும்， தூணுட ன் சேர்த்து அமைக்கப்பட்டுள்ளனு．மகேந்திரவா்மனுக்குப் பின்லேー ழுந்த கட்டிடங்களில் இவ்வயைப்பு மேனுப் கலைச்சிறப்புடன் விளங்சுகின்றது （Nilakanta Sastri 1966：539）．

## மாமல்லன் பாணி

சென்ணைக்கு 32 மைல் தொமைவில் மாமல்லபுர் உள்ளது．இது பல்லலய் காலத்தில் இருந்த துறைடுகப்பட்டியாமாகும்．இங்｜கே தான் மாமமல்லன் என்ற அயழக்கப்பட்ட ழுதலாா்் நுசிம்ம பல்லவன் குயைவேை்்் கோயில்－ களையும்，ஒற்றைக்கற் கோயில்களைuும் அமைத்தான் எண்று இதுவாை நம்பப்பட்டது．ஆனால் இப்பொழுது இது தவறான கருத்து என்றும் இவற்றைத் தோற்றுவித்தவன் இரண்டாம் நரசிய்மவா்்மனாாகிய இராசசிம்மனே என்றுய் கருதப்படுகிறது｜．

மாமல்லனயைய ஆட்சியில் புகழுக்குரிய சம்பவய் இவன் வாதாபியில் இரண்டாம் புலிகேசியை வெண்றணையாகும்．இவனைைய கல்வேட்டுகளும் இந்்ிகழ்சியய｜்் சூறத் தவறவில்லை．மாமல்லபுக் கல்வெய்டு எதனிறு｜ம்
 எணும்＇$\dot{1}$ ட ட் டபயர் ஒண்ற｜உண்டு．அதணை அவன் அயைத்த எல்லாக் கோuli்
 கோயில்களிற் பலவிடத்தும்் குறிக்கப்பட்டுள்ளது．இவ்வாறு பல காரணங்－ களைக் காட்டி டாக்டர் இரா．நாகசாமி மாமல்லபுதத்துக் குடைவரைக் கோயில்களைuு，ஓற்றைக் கற்கோயில்களளuும் அயைத்தவன் இராசசிம்ம பல்லவனே என்பர்（Бாகசாமி 1976：14－15）．

திருக்கழுக்குன்றத்தில் உள்ள ஒரு குடை வயைக் கோயிலில் வாதாபி கொண்ட நரசிந்கக போத்தணரயயின்（மாமல்லலின்）கல்வெட் டொன்றுள்ளது． அகனால் அக்குகைக் கோயலல் மாமம்ல்் காலத்ததாக இருத்தல் வேண்டும் （Бாகசாமு 1976：51）．

மாமல்லபுர்்கோயில்கள் குறித்த கருக்து｜ுுர்்பாடுகள்இருந்தபோதும் ஒன்று மட்டும் உணாமை．இக்கோயில்கள் அயைத்தும் புதலாம் மகேந்திர－ வர்மனிக்குப் பற்ப்பட்டனவேயாாகும்（ஏகா்்பரநாதன் 1984：15）．

மாமல்லபபுத்தில்ல் உள்ள பபாந்்பாலான குகைக் கோயில்கள் மண்டபக் கோயலல்களாகவே காணா்படுகின்றனர．இவை மகேந்திரபவா்மणின் காலத்திய எளிணையாゥ பாணியிலிடுு்து சிறிது வேறுட்டு நூன்ற போதும் பணழய அயைப்யையே கொண்டுள்ளன．இவற்றுள் ஒன்றாவது பெffய கட்டிடமாக இல்லை．எல்லாமாக்ப் பத்துக் குகைக் கோய｜ல்கள் காணாபபபடுகின்றன．அவை வருமாறு ：தர்மராஜ குகை，கொடிக்காற் குகை，மகிஷம்்்த்திலி குகை，
 ஐ்்தணறபுள்ள ணசவக் குகை，முற்றுப்பபறாத மேஇும் இரண்டு குகைகள் （Percy Brown 1976：79）．

இவற்றுள் நான்ரு டுக்கியமரானவை．ஆதிவாாக்் குகை，மகிஷமர்த்－ தினி குகை，வராகக் குகை，டும்றூர்த்தி குகை என்பயவே அம்நான்குமாகும்． அவற்றுள் வராக்் குகையும்，ஆதிவராகக் குகைய｜ம்，விஷ்னுவுக்கும்， மகிஷமர்த்தியி குகை சிவஞக்கும்，மும்ஜூர்த்கி குகை முருகன்க்கும்， மிருமாஇக்க்ம்，சிவனக்குடுரியயவாகு்்（நாகசாமி 1976：51）．

மாமல்லபுர்த்த்க் அண்யைமயில்，சாளூவன் குப்பம் எனுறுரிி் சைவக் கோயில்கள் இரண்டுள்ளன．இவற்றுள் ஒன்றினது வெளி முகப்பு முடுவதும்
 இவ்ஷா் மக்களால் அழைக்கப்படுகிறது．தளவானா் எஞம் இடத்தில் உள்ள துகக்கோயிஇு் இராசசிம்மனா்் கட்டப்பட்டதேயாகும்．இவஞக்குப்பின்னர் வந்த நந்திவர்மனும் சில குகைக் கோயில்களை அயைத்தான் என்பது த்ப்பிடத்தக்கது．

## ஒற்றைக்கற் கோயில்கள்

（10லை தளி）

 உள்ளன．எல்லாமாக எட்டு இரதக் கோயில்கள் இங்குள்ளன．தெற்குப் பக்கத்தில் திளூாபதி，அருச்சுனன்，வீமன்，தருமராஜண்，சகாதேவன் ஆகியோருமைய பெயர்களால் அமைந்த பஞ்சபாண்டவர் இரதங்களூம்， வடக்குப் பக்கத்தில் கணேச இரதமும்，வடமேற்குப் பக்கத்தில் வணை－ uான்குட்டை இரதம்，பிடாரி இரதம் என்பனவும் உள்ளன（Percy Brown 1976 ： 79）．இணை மணையின் உச்சியிலிருந்து கீழாகச் செதுக்க்பப்டு அித்தளத்தில் முடிவணை பும்．இதணை முற்றப் பெமாமலிருக்கும் இரதக் கோயில்களிலிருந்து


திரேளபதி இரதம் தவிி ஏळையவை யாவும் பௌத்த விகாゥையின் அல்லது மைத்தியத்தின் மாதிிியய ஓத்தனவாகவுள்ளா（Percy Brown 1976： 79）．

## இராசசிம்மன் பாணி

இரண்டாம் நுசிம்ம்் என்ப்படும் இாாசசிம்மன்（கி．ப．695－722）காலம் முதல் கட்டிடக் கமையில் ஒரு புதிய திகுப்பம் ஏற்பட்டது．எனியும் இவனது




பல்லவா்்காலக் கட்டிடக் கோயில்களில்（கற்றளி）மிகவும் தொன்மை－ uானது．காஞ்சிபுத்துக்கருகில் உள்ள சnரம் எஞயமிட்திற் கட்டப்பட்ட ＂வித்தியா விநீத பல்லவ பரமேச்வர கிருஹம்＂ஆகும்．இது தூா்்கானை மாட வடிவில் உ ள்ளது．இதனை முதலாவது பரமேஸ்வர் கட்டினான்．இவஞ்்கு் பிய்ஞரே இவயைை யமகன் இராசசி்ம்் கற்றளிகளை அயைக்கத் தொடங்கு－ आான்．இவன் கட்டிய கோயில்கள் காஞ்சிபும்，மாமல்லுபும்，பணைமமை， திருப்பத்தூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன．இவற்றுள் மாமல்லபுுக் கடற் காையில் உள்ள கோயில் உலகப்புகழ் பெற்றதாகும்（நாகசாமி 1976 ：53）：

## மாமல்லபுரக் கடற்கரைக் கோயில்கள்

கடினாமானா கருங்கற்களால் மாமல்லபுரக் கடற்களையில் ழுன்று கோயில்கள் இராஜசிம்மனாற் கட்டப்பட்டஞ．இவை பிராகாナத்துடனம்，
 கடற்காையை நோக்கிய வண்ணம்ம் உள்ளது．பின்பறமாக அயைந்துள்ள இராஜசி்மேச்வரம் மேற்குத் திணசயை தோக்கிய வண்ணுுள்ளது．இ்்த


 சி்பப் ஒன்று காணு்படுகிறது．இந்தக் கோயில்கள் அயைத்தும் கொண்்ுுள்ள


மேற்கை நோக்கியுள்ள இராஜசிம்மேச்வர விம்ம்ர்ம் சதுரமான வாிவை－ யணை யது．ஆணால் கிரீவழும்，சிகரடும் எண்கோண அமைப்மைக் மெொண்டவவை．பேலேயுள்ா மூன்று அடுக்குகளிலும் சிறு கோயில்கள்（Hara）
 உள்ளன．இதன் தூபி நன்கு அழுத்தமாகச் செதுக்கப்ப்டுுு்ள கருங்க்்． களால் ஆகியது．கருப்பக்கிருகம்，அருத்த மண்டபம் என்பனவற்றின் சுவர்களில் உள்ள சதுரத் துண்களிஷ் அடுபபாகத்தில் தணலணய உ யர்த்திய
 சிம்மன் அயைத்த கோயில்கள் அயைத்திலும் காணப்படும் பொதுவான அம்சமாகும்．

கிழக்கை நோக்கியுள்ள पெfிய சத்திரியசிi்மேச்வர விமானடும்
 முயை யயவை．நன்கு அழுத்தமாகக் கருங்கல்லிற் செசுக்கப்பட்ட உச்சிய｜டன் कூடிய நான்கு அடுக்குகளையுடையது．இரண்்டாவயு அடுக்கும் மூன்றாவது அடுக்கும் சூடுகளுட யம்，சாயைகளுடஞு் சூடிய சிறுகோயில்களைக் கொண்டிருக்கிண்றம．மேலே உள்ள அடுக்கில் குு்கியிருக்கும் நான்கு
 நான்கு முயைகளிஷுய் முழங்கால்களை மடித்து உடலைத் தாழ்த்தியய வண்ணம் சிங்க வடிவங்கள் அயைக்கப்பட்டுள்ளன．கருப்பக்கிருகத்திண் சுவர்களைவிட் பதி்்த நிலையில் உள்ள புராகாதத்தை வெளியில் நின்று uார்க்கும்போது மேலதிகமான ஒரு கட்டியை（Storey）தோற்றத்றைத் ゆநுகின்றது．பிரகாரத்தின் நான்கு மூயலகளிலு்் சூடுகளூம் இடையில் உள்ள சாயைகளூம் அழகு செய்கின்றன．சுற்றுமதில்களில் பல
 சாலை மிகவும் पெfிய்து．இது ஒரு சிறிய கோபும் போன்றறது．
．இந்த இபண்டு கோயில்களின் கருப்பக்கிருகப்் பின்பும்் சுவரில் சோமாஸ்கந்த வடிவம் புடைபபு்் சிற்பமாக உள்ளது．சத்திிிய ச்்மேச்வ－ ரக்தில் கருங்கல்லில் நன்கு அழுக்தமாகச் செதுக்கித் தேய்த்தெடுக்க்பபட்ட பதினாறு பக்கங்களையுயைய சிவலிங்கக்் காணப்படுகிறது．இது ப்டமின்றி நேராகவே bிலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது．கருப்ப்்கிருகத்தின் வெளிப்பற்்



இக்கோயில்களின் சிற்பங்கள் கடற்கறை உப்புக் காற்றினால் பாகிக்கப்பட்டுள்ளன．இக்து ண்களளிண் அடிப்பாகத்தில் நாகமம்，ஆண் செம்மறியாடு போன்ற சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．மேற்கை

நோக்கியுள்ள கோயிலின் வடக்சுப் பக்கத்தில் சிங்கத்தின் மீது சவாாி செய்யும் துர்க்கையின் வடிவய் உள்ளது．சிங்கத்தின் நெஞ்சின் நடுவில் சதுமாா ஒரு மாடக்குழி செது்க்ப்பட்டுள்ளது．இம்மாட்்குழியில் சிறிய－
 இரண்டு கோயில்களூம் ஒற்றைக் கல்லாரலாகிய தருமரராச ரதழும் சதுரமான கீழ்க்கட்கையும் புரபி்் போன்ற சிறந்த அயைப்யையும் கொண்்ுுள்ளபோதும்，
 அழகுமிக்கவை（Tomory 1999：126）．

## காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில்

காஞ்சியில் • இராசசிம்மனால் கட்ட்்பட்ட கைலாசநநார் கோயில்
 பல்லலா் காலத்திற் கட்டப்யட்ட மிகவும் पuffய கோயில்களில் ஓன்றாகும்．
 1966 ：545）．

ஆரம்பத்திலேயே இக்கோயில் पபfிதாகவே கட்ட்்பட்டது．பின்னர் இராசசி்ம்னின் மகன் முன்றாம் மகேந்திரவர்மனாால் மேலுய் சில கட்டிடங்கள் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு விரிவாக்கப்யட்டது．எட்டு மாடங்களோடு ச́டிய சாந்தாரவயை விமாரத்கையுமையது இக்கோயiல்．

வిமானனத்தின் ழுதலாாவது தாடும்，டுன்றாவது தாழும் சnடுகளையும் சாணைகளையும் ிொண்டுள்ளள．இரண்டாவுு தளத்தில்உள்ள சிறுகோயில் பஞ்சு அமைப்யையுமையது．மேற்கட்டின் நான்கு Cுலைகளையும் நந்தி－ வடியங்கள் அழக் செய்கின்றன．நரசிம்மன் அமைத்த கோயில்களில் பபாதுவாக விமானத்தின் வெளிபுப்் சுவர்களிஷும்，சிறுகோயில்களிறும் வழமையாான சதுத்து ண்களூம்，அடித்தளத்தில் யாளி வடிவங்களும் காணா்படும்．

இக்கோயில்；கருப்பக்கிருக்் கிfீவம் வணை சதுரவிவில் உள்ளது． எண்கோணவடிவில் சிகர்் அயைந்திருக்கிறது．அந்தராளம் கருப்பக்－ கிடுகத்தின் டுன் அமைந்துள்ளது．இதன்டுன் பல தூாண்களோடு சnடிய மண்டபய் காணப்படுகிறது．இவையயைத்கையும் சுற்றிவர மதில் அமைந்－ துள்ளது．அத்துடன் திறந்தவெளி டுற்றம் ஓன்றும் உள்ளது．மகேந்திர－ வர்மனாற் கட்டப்பட்ட＂சாலா＂வகைக் கோயில் ஒன்று முற்றத்தில் இடுக்－ கின்றது．இக்கோயுலுக்கும் அ்்தராளழும் கோபுத்்தயொத்த மேற்கட்டும் காணப்படுகிறது．சுற்றுமதிலில் உட்பறத்தில் 43 சிறுகோயில்கள் ufிவார தெய்வங்களுக்கா கக் கட்டப்பட்டுள்ளா．முன்புத்திலும் எட்டு உ．ப－ கோயில்கள் காணுபபடுகின்றன．இவையணைத்தும் பிரதான விமானத்திணை ஒத்த வடிவங்களாகும்．இரண்ுு புததான கோயில்களியும் உபகோயில்களிஇும்
 சிற்பங்களாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளான．தカையில் வரிப்பள்ளங்களோடு சூடிய

பuffu இலிங்க்ம் ஒண்று உள்ளது．ச்ற்று மதில்களில் மாடக்குழிகளிஷு｜ம் விமானத்தின் வெளிப்பறத்திஷும் ணைவசேயயத் தொடர்படைய புாாண்் காட்சிகள் சிற்பங்களாக வாி்க்பாட்டுள்ளன．வெளிப்பற்் சுவா்களில் பல்வேற தெய்வ வடிவங்ககள் காண்ப்படுகின்றனா．இச்சிற்பங்கள் அணைத்தும் கலை－ நயத்துடன் கவா்ச்சிகரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளண．இக்கோயிலின் பல பகுகிகளிலு்் பல்லவா் கால ஓவியாங்களும் சோழ்்கால ஓவியங்க்ம்ம் உள்ளன．பிற்காலத்தில் தீட்ட்பட்ட ஓவியங்களூு்் காணாப்படுகின்றறன （Tomory 1999：126－129）．

திருச்சி்்கு அருகில் திருப்யத்தூர் எஞிமிடக்திலுள்ள கைலாசநாதர்
 போன்ற அயைப்பையயது．இவை தவிர இறவாதேஸ்வரர் கோயில்，பிறவா－ தேஸ்வரர் கோயில்，ஐராவகேஸ்வரர் கோயில் என்பனவும் இவன் காலத்தவை சேиாாதுi．

## காஞ்சி வைகுந்தப்பெருமாள் கோயில்

எட்டாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சியில் நந்திவர்ம பல்லவனாற் கட்டப்－ பட்டது வைகுந்தப் பெருமாள் கோயிலாகும்．பல்லவா்காலக் கட்டிடக்கலை்் சிறப்புக்கும் முதிர்ச்சிக்கும் எடுத்துக்காட்டாகத் திகழும் இக்கோயலலல் அயிய சிற்பங்கள் பலவும் உள்ளன．

கைலாசநாதர் கோயிலைவிட்் சற்றப் பெரியதான இவ்வாஒயத்தின் வளைவுக்சூறை மண்டபங்கள்，முகப்பு மண்டபம்，கருவறை என்பன தனித்－ தனியாக நல்ல முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன．இங்கு சிங்கமுகத் தூண் வரிசைகளும் காணப்படுகின்றன．நிலத்கிலிருந்து 60 அடி உ யரமான நான்கு மாடிகளைக் கொண்ட விமானம் இக்கோயிலை அழகுசெய்கின்றது（Percy Brown 1976：32）．

மூன்ற கருவறைகளைக் கொண்ட அடுக்குகளோடு கூடிய இக்கோயி． லின் ஒவ்வொரு அடுக்கிஷும் மஹாவிஷ்ணுவின் சயனகோல்்，இருந்த கோலம்， நின்ற கோலம் ஆகிய வடிவங்கள் உள்ளன．ஹார்் போன்ற அழகிய வேலைப்பாடுகள் மேற்கட்டி்் காணப்படுகின்றன．பிராகாரடும் திறந்தவெளி முற்றமுi் விமானத்தை்் சுற்றியுள்ளன．கருப்பக்கிருகத்கின் சுவா் முழுவதிலும் அழகிய சிற்பங்கள் உள்ளன．பிராகாரத்தின் உட்பும்் சுவர் முழுவதிலும்体古திவர்மன் ஆட்சிபீடம் ஏறியது வரையுள்ள பல்லவ மஷ்னர்களுடைய வரலாゅறை விளக்கும் சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன．

இக்கோயில் இராசசிம்மன் கட்டிய கோயில்களை விடப் பலவிதமான அம்சங்களில் வளர்ச்சிபெற்றுக் காணப்படுகிDது．

## நந்திவா்மன் பாணி

நந்திவர்மன் அயைத்த கோயில்கள் அளவிற் சிறியேை. இவை முன்னா் அமைக்கப்பட்ட கோயில்களிலிருந்து எவ்வகையிலும் வேறுபட்டதாகத் தெரியவில்லை. காஞ்சிபுத்திலுள்ள முத்தேஸ்வரர் ஆலயம், மதங்கேஸ்வரர் ஆலயம், செங்கற்பட்டுக்கு அண்மையில் உரகடம் எஞும் இடத்தில் உள்ள வாடாமல்லீஸ்வரர் ஆலயம், அரக்கோணத்திற்கண்மையில் திருத்தணியில் உள்ள வீரட்டாணேஸ்வரர் ஆலயம், குடிமல்லம் எணுமிடத்தில் உள்ள பரசுராமேஸ்வரர் ஆலயம் என்பன இவனதுகாலத்துக்குரியனவாகும் (Nilakanta Sastri 1966: 546).

இவனாற் கட்டப்பட்ட வைகுண்டநாதர் கோயில் எனப்படும் பTமேச்வர விண்ணகரம் சிறப்பு மிக்கது. ஒன்றின் மேல் ஒன்று அமைக்கப்பட்ட மூன்று கருவறைகளைக் கொண்ட இக் கோயில் விமானம் பெfியது. உத்தரமேருரில் உள்ள சுந்தரவரதர் கோயிலும் இம் மன்னனாலேயே கட்டப்பட்டதாகும் (Бாகசாமி 1976 55).

## பல்லவா் காலச் சிற்பங்கள்

பல்லவ மன்னர்களது ஆட்சி வடக்கில் கிருஷ்ணா 历தியிலிருந்து தெற்கே காவேரி நதி வரை ஆந்திரப் பிரதேசத்தை உள்ளடக்கியதாக அமைந்திருந்தது. அதனால் அமராவதிக் கலைமரபை உள்வாங்கிப் புதியதொரு, நீண்டு நிலைக்கக் சூடிய கலைமரபைப் பல்லவர்கள் வெளிக்கொணா்ந்தனா்.

பல்லவ மன்னர்களுள் மிகவும் சிறப்புமிக்கவன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் (கி. பி. 580-630). இவன் கலைகளை வளர்ப்பதில் சூடிய கவனம் செலுத்தினான். இதனை அவன் சூடிக்கொண்ட "விசித்திரசித்தன்", "சேதகாரி", "சித்திரகாரப்புலி" ஆகிய விருதுப் பெயர்களிலிருந்து அறிய முடிகிறது. உயிர்த்துடிப்புள்ள சிற்பங்களை இவன், தன்றுடைய ஆட் சிக்குட்பட்ட பிரதேசங்களிலெல்லாம் செதுக்குவித்தான். இவனுடைய மகன் முதலாவது நரசிம்மவர்மனும் (மாமல்லன் கி. பி. 630-668) தனிக்கற்களைப் பொழிந்து கோயில்கள் அமைப்பதிலும் நுட்பமான சிற்பங்களை வட்ப்பிலும் அதிக கவனம் செலுத்தினான். தனிக்கற் பாறையில் "அருச்சுனன் தபம்" (வானிலிருந்து கங்கை டூமிக்கு வருதல்) போன்ற அழகிய நேர்த்தியான சிற்பங்களைச் செதுக்குவித்தவனும் இவனேயாவான். திராவிடக் கலைப்பாணி இம்மன்ஜர்கள் இட்ட அத்திவாரத்திலிருந்தே காலப் போக்கில் கிளைத்தெழும்ததென்பர்.

அமராவதிச் சிற்பங்களிற் காணப்படும் நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்கக்சூடிய1, மெண்மையான, கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களைப் பல்லவர்காலச் சிற்பங்களிญும் காண முடிகிறது. ஆனால் பல்லவர்காலச் சிற்பங்கள் அமராவதிச் சி்பங்களைவிட கம்பீரமும் ஒழுங்குமுடையவை. சிற்பிகளின்

நீண்டகால அனுபவத்தைu|i், பயிற்சியையும் இவற்றில் அவதானிக்க முடிகிறது. அதனால் இவை பார்ப்போறைக் கவாு்் ஆ்்றல் படைத்தனவாகவுள்ளன. இதே காலத்தில் எழுந்த எல்லோராக் குகைச் சிற்பங்களிற் காணப்படும் பூடகமான அல்லது மறைபொரூளான அம்ச்் எகனையும் பல்லவ் சி்்பங்கள் கொண்டருக்கவில்லை. இவை எதையும் வெளிப்படையாகவும் தெளிவாகவும் சூறும் பண்பியல்ப கொண்டவை. எல்லாமே இயற்கையோடொட்டியனவாகக் காணப்படும். இச்சிற்பங்களில் மிருகங்களின் இயல்பான நடத்தை வெளிiயாடும் அவை காட்டும் அன்பு வெளிப்பாடும் உலகியல் நெறிிபும் புலப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒருவகை நளிஜமும் நகைச்சுவையும் कூட இவற்றிலே வெளிப்படுகின்றன. உதாரணமாக உ-டுத்திராட்சப்பூனையuான்று அருச்சுனன் தபசைப் பின்பற்றித் தவமிடுக்கின்றது. இப்பூனையை நம்பி அதன் காலடில்் எலிகள் விளையாடுகின்றன். ஆண்குரங்கு பெண்குரங்குக்குப்பேன் எடுப்பதும், பெண்குரங்கு குட்டிக்குப் பா வூட்டுவதும், ஒரு கலைமான் தன்னுடைய மூக்கைக் காலால் சொறிவதும், யானைக்குட்டிகள் பெfிய யாணைகளின் காலடிகளிற் பாதுகாப்பாக நிற்பதும், இக்காட்சிகளை அழகான ஒரு சோடி மான்கள் அடுத்த பறத்தில் உள்ள குகையில் இருந்தபடி கண்டுகளிப்பதும் இயல்பாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பல்லவா் காலத்துத் தனிப்பட்ட பழைய சிற்பங்களள மண்டகப்பட்டில் காணலாம். ஆனால் கதைகூறும் முதலாவது புடைப்ப்ச் சிற்பங்களை "கங்காதர" படலில்தான் காணடுடிகிறது. இது திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள குகையின் மேல் செதுக்கப்பட்டுள்ள பல்லவா் காலத்து மிகவு|்உன்னதமான சிற்பபாகுi். இப்படலில் சிவன் மிகவும் அமைதியாக சடையில், வானிலிருந்து மிகவும் வேகமாக வரு்் கங்கையைத் தாங்குi் காட்சி சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பல்லவா் காலச் சிற்பங்களை நான்கு வகையாகப் பீித்து நோக்கலாம். அவையாவஆ:

1. குபைவரைக் கோயற்் சிற்பங்கள்
2. ஒற்றைக்கற் கோயிற் சிற்பங்கள்
3. கட்டிடக் கோயிற் சிற்பங்கள்
4. திறந்த வெளிப்பாறைச் சிற்பங்கள்

## குடைவரைக் கோயிற் சிற்பங்கள்

முதலாவது மகேந்திரவர்மன் அயைத்த குடைவரைக் கோயில்களுட் பெருi்பாலானவற்றில் துவார பாலகர் சிற்பங்கள் உண்டு. தடித்த உடலுடன் இரண்டு கரங்களைக் கொண்ட இச்சிற்பங்கள் சிலவற்றின் தலையிற் கொம்பு களும் கையறற் கதாயுதடும் காணப்படுகின்றன. சீயமங்கலம் குடைவரைத்

தூணின் மேற்பறத்தில் நான்கு கைகளூடன் சூடிய நடபாஜர் வடிவம் காணண்ப－ படுகிறது．அவறை வணங்கிய வண்ண்் அடியவா் இருவா் காணணப்படுகின்றனா்． இதுவே பழைமையான நடபாாஜர் வாடயயாாகும்（ஏகாம்பரநாதன் 1984 ：14）．

திருச்சி மணல்்கோயலலல்் அழகிய கங்ககாதரரர் சிற்பம்உள்ளது．நான்கு கைகளாயுயை ய இவ்வியறமவ்் மேற்பு வல்்கையி்் கங்கைகயத் தாங்கி－ யுள்ளார்．ழுகலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்துச் சிற்பங்களூட் கலைச்சறற்பு மிக்கதுஇதுவாகும்．
 கிருகங்｜களிறும் சிவன்，விஷ்ணு，டுருகன் ஆகியோருடைய வடிவங்கள் காணப்படுகின்றுன．நான்புகனு்்குப் பதிலாக இங்கே முருகன் காண்ப்－ படுகிறான்．இக்கோயிலின் தென்புத்கிற் கொற்றவையி்் சி்ப்் உள்ளது．

கொற்றவைக்காக கட்டப்யட்ட கொடிக்கால் மண்டபத்தில் காவற் பெண்றிர் சிற்பங்ககள் உள்ளன．வராக மண்டபத்தில் நிலமககளைத் தாங்கி bிற்கும்
 உலகளந்த திரிவிக்கிரமரும்，காட்டெருமை மீது நிற்கும் கொற்றவையும் காணப்படுகின்றறேர்．

இங்கேயுள்ள வராகயடலில் பூவராகமுர்த்தி（வராகர்）கன்னூைைய இரண்டு கரங்களானனும் பூேேவியை துக்சுகின்றார்．அடுத்த இரண்டு கரங்ககளில் ஒன்றில் சங்கையும் மற்றதில் சக்கரத்கையும் ஏந்தியுள்ளார்．அவரூணைய வலதுகால் ஆதிசேடனின் படமீது ஊன்றியுள்ளது．வயைந்த கோடுகள் கடல்
 வண்ணும் பிரமா கையில் கமண்டலத்றை ஏந்திய வண்ணம்் அபங்கநியையபி்் காட்சி தருகின்றார்．இவருக்கு அருகில்தாடுயுன் ஒரு ரிஷிய｜ம் இடதுபறத்தில் இரண்டு பக்தர்கரும்（ஓர் ஆணு் ஒரு பெண்ய்்）உள்ளனர்．மேலேயுருு்கு வாஞல்த் தi்பதியர் கீழே போ்்க்கின்றனர்．

கஜலச்ற்மி படலில் இலக்குமி பல்லவர் காலத்துக்குரிய பொன்னாா－ பரணா்களளைத் தரித்த கோலத்திற் காணப்படுகின்றார்．இலக்குமியின் கரங்கள் தாமணை மலர்களைப் பிடிப்புு போல உள்ளா．அடியபற் காணர்புபும்
 தண்ணீi்்் குடங்களை இடுபுமுு் இலக்குமி குளிப்பதற்காகத் தாங்கி－ யுள்ளனர்．இரண்டு யாணைகள் தண்ண்றை இவர்மீநு ஊற்றுகின்றன．யாணை－ களின் துதிக்கைகள்，காதுகள் என்பみவற்றின் அமைப்பிலிருந்து
 பங்களை வடித்துத்ளனர் எனாத் தெரிகிறது．

கொற்றவைக்குரிய பLலில்，துர்க்கை ஒரு சிங்கத்துக்கும் மாஞு்கு－
 கையில் வளையம் ஒன்ணறபும் தாங்கிநிற்கின்றாள்．கீழே உ＿ள்ள கை அபய முத்தியையையும் இன்ளொரு கை கத்திரியவலம்பித டுத்திறையையும்
 யெல்லாம் ஆட்ச் புரிகின்றாள் எனக் சுட்டி நிற்கின்றது．மேலே சீவகணாங்கள்

துள்ளி விளையாடுகின்றே．பக்தர்கள் இருவா் இவளுணைய பாதத்தில் உள்ளனர்．அவர்களூள் ஒருவன் கெற்றயவக்குத் தன் தணையUிணை வாளினால் அி்்்ுுபலிகொடுக்கத் தயாராாகவுள்ளான்．

திரிவிக்கிரம பLலில்，திரிவிக்கிரமர்（ழூவாயாா்் உலகளந்த （ுுதல்வன்）எட்டுக் மககளூடன் காட்சி தருகின்றார்．சங்கு，சக்கரம்，கட்டாரி， வாள்，கேடயம்，அம்பு என்பனவற்றைக் ஜையில் ஏந்தியுள்ளார்．மேலேஉள்ள வலது கரம் உ யர்த்தியபடியுள்ளது．ஈரும்கைபும் கால்களால் அளக்கும்யோது தளம்பாமல் இருப்பதற்காகனு｜்，வாஞணைைச் சுட்ட்டுதற்காாகவும் வலதுகர்் உ யர்்த்தியபடி அயைக்க்்பட்டுள்ளது．மேலே உள்ள இடது ๓ைuும் எட்டி வைக்கப்uட்ட பாதத்தின் நுிவிரல்களும்，தாமேைமீது அமர்ந்திருக்கும் பிரமாவின் கவனத்றதத் திருப்புவேவாே உள்ளள．பன்றியின் தலையுடன் சூடியு பறக்கும் வ丩வவமொன்று பிரமாவை நோக்கியுள்ளது．மேலே இட－து பக்கத்தில் சிவன் தாமயை மலர்மீது அமர்ந்துள்ளார்．இவரத இடதுப்த்திஷுய்，
 உள்ள வடிவயொன்று பாதாள உ．லகத்தில் முழ்கவுள்ள மகாாபலி்் சக்கர－ வா்்த்யைச் சுட்டுகின்றது．கீழே அமர்ந்துள்ள நான்கு வ丩ியஙங்களுள் ஒன்று



கிருஷ்ணேமம்்ட பத்தில்，கிருஷ்ண்ன் கோவா்்்தன கிரியய குடை யயாகப் Sிித்து ஆயர்குலத்தவா்்களை கல் மயழயிலிருந்துது காப்பது சிற்பயராக்் செதுக்கiபட்ட்ள்ள்து．
 இது，நான்கு தூண்களாலும்，சிங்கங்க்ள் தாங்கும் இரண்டு சதுரப்புடைட்புக் தூண்களாாலும்（Pilasters）தாங்கப்படும் பuflய மண்டபத்கையுயையயுு பின்வாிசையில் வெறு்்துண்கள் உள்ளண．பிய்சுவரில் வராகருக்கெண （யூராகழூர்த்தி）ஒ（ந மாட்்（Cell）ஷெட்ட்பட்டுள்ளது．வராகரின் வலதுழம்் துவாரபாலகர் விஷ்யு，ஆதிசேடன்，கஜலண்்மி，இரண்டு அரசியருடன்
 2．ள்ளø．இடதுபறம் இன்னொரு துவாரபாலகர்，ஹரிஹேன்，பணியாள் ஒருவன்， கொற்றவை，இரு அரசியருடன் கோuிலை நோக்கி நிற்கும் அரசன்，பிரமா ஆகியோருணை ய ய சி்ப்ங்கள் உள்ளன．
 கிருக்கும் வாவும் சிம்ம விஷ்ணவியைை யது என்றும்，நிற்கும் கோலத்தில்

 மிகவுய்் அழகாகத் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．

இங்கேயுள்ள கஜロல்்்ுமுின் இவுபறத்தும் பொற்கூடங்களை ஏந்தி மீராட்டும் யாணぁச் சிற்பங்கள் அழகாக வாக்க்ப்ட்டுள்ளனன．

மகிஷுர்த்தினி குகைக்கோயிலில் உள்ள இரு சிற்பங்ககள் பல்லவவர்－ களது ஓப்புயர்லற்ற படை்புகளாகும்．ஒரு பக்கத்தில் கணாங்களள் புடைகூழ，

சீறிப் பாu｜்் சிந்கத்தின் டீதம்்்ந்து，ஆணவத்தின் வடிவமாகிய மகிஷானுுயை வாளால் ளேட்டி வீப்்தும் கொற்றவை காட்சிதருகின்றாள்．மகிஷாசுரனின் படைகள் அஞ்சியோடும் காட்சியு்் மிகவும் அழகாகச் சிக்திரிக்கப்படுகிறது． இதன் எதிரில் சீற்றத்துக்கு எதிர்மாறாக அயைதியே விிவமாக ஆழ்கடலில் அரவயை மேல் அறிதுயில் கொள்ரூம்＂கடல் மல்லைக் கரும்பைக் காணமுடிகிறறுு（நாகசாமி 1976：82－83）．

அநந்தசயயய் கொள்ளூம் விஷ்யுல்ன் பாதத்தருுே，＂மது＂，＂கைடபர்＂ எஞம் இரு அு்்கர்கள் ஆயுதங்களுடன் விஷ்ணுவைக் தாக்கிக் கொல்லத் தயாராகவுள்ளனர்．இவர்களுக்கு அருகில் பூதேவி இருகதங்களைu｜i் சூப்பி அஞ்சல செய்யும் கோலத்தில் ழுழந்தாளில் இருக்கிண்றாள்．பூதேவிக்கு முன் ＂சுதர்சன்＂，＂நந்தகன்＂ஆகிய இரு அழகிய வாலிபர்கள் காவல் காத்த வண்ணமுள்ளனர்．விஷ்ண்யுவின் மேலே பாஞ்சசன்னியப்் குள்ளன் வாிவிறு்，

＂மது＂，＂கைடபர்＂அச்சுறத்தல் காரணாமாக விஷ்ணுவும் அவர்களைக் கொல்வதற்காக துயில் எழுகின்றார்．அப்பொழுதும் அவர் டுகத்திலும் ஆதிசேடன் முகத்திலும் சாந்தமே காணுப்படுகிறது（Tomory 1999：220）．

கொற்றகையி்் விவத்திற்கும்，விஷ்ணுவிய் வாவ்த்திற்குமிடையில் க（ுவறறயில் சிவயு்，உணையு｜்，இவா்கள் நடுவிற் கந்தனுமாக சோமாஸ்－ கந்த மூர்த்த்் அழகாகக் காட்சி தருகின்றதுு．

மாமல்லபு｜த்திலிருந்து முன்று மைல் தொமைலில் உள்ள புலிக்－ குகையின் டுக்்ப்ல்，uாளிகதின் தமைぁள் செதுக்குச் சிற்பங்களாகவுள்ளண எø டுன்ணரே சூறப்பட்டது．இதற்குத் தென்பறத்தில் யாாை，குதிறை ஆ கிய வిலங்கினாங்களின் வடிவங்கள் உள்ளன．இங்குள்ள அதிரணசண்ட மண்ட－ பத்தின் கருவறறயிறுய் மண்்டபச் சுவரிலும் சோமாஸ்கந்துர் சற்பங்களூம்， தென்புறுள்ள பாறைய｜ல் கொற்றவை மகிஷாசுுனுடன் போரிடும் காட்சியும் காணப்படுகி்்்றø（ஏகாய்பரநநாதன் 1984：17）．

## ஒற்றைக்கற் கோயிற் சிற்பங்கள்

ஐந்து ஒற்றைக் கற் கோயில்கள்（ரதங்கள்）அழகிய சற்ப்ங்களைக் கொண்டுள்ளன．இவற்றுள் சதூரவாிவில் அயைம்துள்ள＂திறௌபதிததம்＂ மூன்ற பக்கங்களில் மகரதோரனஙஙககளைக் கொண்டுள்ளது．இவை துர்க்－ கையின் வாிம்் நிற்பதற்குரிய மாடங்க்்் போலஉள்ளன．கிழ்க்குப்பறத்தில் உள்ள துர்க்கை வடியய் மகிஷானுுனிய் துண்டிக்கப்பட்ட தமையின்மேம் பாதத்றை வைத்துள்ளது．மேற்குப்பு நயழவாயிலின் இடுபுழும் பெண் துவாரபாலகர்கள் உள்ளみர்．இந் நுயைவாயில் கடுவறைக்கு இட்டுச் செல்கின்றதுு．நான்கு கைகளுடன் கூடிய துர்க்கையின் வாிியுுள்ள மாடத்தை

 வெட்டித் துர்க்கைக்துக் காணிக்கை செலுத்தத் தயாராகவுள்ளான்．குள்ள－
 ழுன் ஒற்ணைத் கல்லிற் செதுக்க்்பட்ட，துர்க்கையின் வாகனமாகிய சிங்க வாவவமான்று காணாபடுடகிறது．

ஒற்மைக் கற் கோயில்களில் செதுக்கப்பட்ட எல்லாச் சிற்பங்காரூப்
 அழகிய சிற்பங்க்ள் சிலவுள்ளஆா．அடித்தளத்தின் டூன்றுபுழும் சுவாில் புடைத்துக் கொண்டுுக்கும் சதுதத்துண்களோடு சூடிய ULல்கள் உள்ளன．
 அமைம்்துள்ளன．வடபுத்தில் உள்ள ULலில் விஷ்ணு கருடண் மீதும்， கிழக்குப்பத்தில் உள்ள படலில் இந்திரன் ஐராயசத்தின் மீதும்，தெற்குப் பமத்தில்உள்ள பLலில் சிவன் காளை மீதும் அயர்ந்துள்ளார்．

இங்கேயுள்ள அற்புதமாゥ சிற்பங்களாக பல்லவ அரச தம்பதியரதுும் पெண்களதும் சிற்ப்ங்கள் காணாப்புகி்்றன．இவை ழுதலாவது தளத்தையும்， இரண்டாவது தளத்கையும் அழகுசெய்கின்றன．மேற்குப்பறத்தில் ஓன்றை－
 உச்சிக்கும் கபோதத்துக்குமிடையில் குள்ளவџிவில் உள்ள கணங்களின் வரியை இடுக்கின்றது．மேல் தளத்தை அன்ウங்களின் விிசைகள் அழகு


 இடுபுக்கு மேனுள்ள பகுதி காங்கியிருப்பது போல அமைக்கப்பட்டுள்ளன．

பீஷ்மததத்தின் அடத்தளத்தில் சிங்கவயிவங்களோடு சூடிய துரண்்கள்

 ரதம்் வேசரபாணியிலான சிறிய ஏகதளா விமா ஆத்றையுடையது．

தருமராசரதம் ஐந்து ரதங்களுள் மிகவும் உயரமானது．இது அந்்பித


தர்முாசுதத்திய் ழூண்று தளங்கதளிலும் சி்ப்்ஙகள் உள்ளன．ஆதிதளம்
 கொண்டுள்ளது．நாஜ்கு பெடும் மத்தியில் தூண்களூடன் சூடிய ழுகப்புகள் உள்ளன．இட்முக்பப்் இடுபக்கழும் சிங்க வடிவத்துடன் சூடிய தூண்களும்， இரண்டு சதுதக்துா்்களும் உள்ளன．மண்டபத்தின் நான்கு மூலைகளூம் சுவர்களால் மூடiபடட்டுள்ளன．ஆதிதளத்தில் சிற்பங்களோடு சூடிய எட்டுப்－ படல்கள் இருக்கின்றன．

நான்கு கைகளுபன் ச́டிய சிவனாாfி் இுண்டு வாிவங்கள் மேற்குத் திசைணை நோக்கியபபடியுள்ளன．மூன்று முகங்கள் தெரியத்தக்கதாக

 நோக்கியபடியுள்ளன．நான்கு கைகள் கொண்ட சிவவடிவழும்，நரசிம்ம－ வர்மனின் சி்பழும்（அரசன்）தெற்கை நோக்கிய படியுள்ளோ．

நடுவில் உள்ள தளத்தின்（இரண்டாவது தளம்）மேற்குப்பு மத்தியில் முகமண்ட பம் உ ள்ளது．இது முற்றுப் பெறாத கருவறைக்கு இட்டுச் செல்கிறது． முகமண்ட ப வாயிலின் இருபக்கமும் துவாரபலகர்கள் உள்ளனர்．மேலய் பெண் அடியார்களின் சிற்படும் கங்காள மூர்த்தியின் சிற்பமும் உள்ளன．இதே தளத்தில் இட．மிரும்து வலபபப்்கமாக வீணாதரர் தண்டு முணிவருட ன் நிற்கும் நான்கு கைகளுடன் कூடய சிவனார்，கருடன் மீதமர்ந்த விஷ்ணை， சந்திரசேகரர்，கங்காதரர்，காளமூர்த்தி，இடபாந்கிகர் ஆகிய சிற்பங்கள் அனைத்தும் வடக்கு நோக்கியுள்ளன．கிழக்குத் திசை நோக்கியபட ஸ்தாவகர்，ஸ்வயம்பாகி，பரிசாரகர்，அர்சசகர் ஆகிய சிற்பங்கள் காணப்－ படுகின்றன．தென்திசையை நோக்கி சிவனார்，அம்தகாரி（சிவன்）வீணாதரர்， விஷ்ணு இடபாயூடர்，காளிங்க நடமிடும் கண்ணன் ஆகிய சிற்பங்கள் உள்ளன．

முன்றாவது தளத்தில்（உபரிதளம்）புடைப்புச் சிற்பங்களோடு கூடிய முக்கியமான படல் ஒன்று உள்ளது．இது மேற்குப்பறமாகவுள்ள கோயிலின் சுவரிற் காண்ப்படு கிறது．இப்படலில் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தi் உள்ளது．சிவன் உமாதேவியுடனு் டுருகக் கடவுுடனு்் காண்படுுகின்றார்．பல்லவா் காலக் கோயில்களில் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் மிகவும் முக்கியமான அம்சமாகக் கொள்ளiபடுகிறது．

தருமுாசரதத்தில் உள்ள சோமாஸ்கந்தர் லலிதாசனமிட்டு அமர்ந்－ துள்ளாr்．வலதுகால் கீழே தெொங்குபாதமாகவுள்ளது．தலையலங்காரம் உயர்ந்ததாகவும்，ஜடமகுடமாகவும் காணப்படுகிறது．நெஞ்சில் ஒரு தணிப் பட்டியுள்ளது．இடது கீழ்க்காம் தொடையில் வைத்தபடுுள்ளது．கீழ்ப்பு வலதுகரம் சின்முத்திரை காட்டுகிறது．உமாதேவியும் லலிதாசனமிட்டு வலதுகாலை மடித்து இடதுகாலைத் தொங்கு பாதமாக வைத்து அமர்ந்துள்ளார்．இவரத தொடையில் அமர்ந்துள்ள குழந்தை முருகணை மிகவும் கனிவாகச் சிறிது நோக்குகின்றார்．இவரது உடலின் பின்பும் மாடத்துடன்（ஒருபக்கம்）சாய்ந்து காணப்படுகிறது．பிரமாஷும்，ஷிஷ்ணுவு் இடதுபறமும் வலதுபறமும் மாடத்தின் வெளியே நிற்கின்றனர்．

மூன்றாவது தளத்தில் சிவன்，சூரியன்，சந்திரன் ஆகிய சிற்பங்கள் பக்தர்களுடன் காணப்படுகின்றன．தருமராச ரதத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திலு் மேலே குறிப்பிட்டவாறு புராணக்கதைகளிற் சித்திரிக்கப்படும் கதாபாக்திரங்－ களின் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．
 இங்கேதான் அமைக்கப்யட்டுள்ளதென்பர்（ஏகாம்பரநாதன்．1984：18）．

நகுல－சகாதேவரதம் வண்டிற் சூடாரத்தையொத்த செரையை－ யுடையது．சூரையின் கீழ் முக்கோணவடிவச் சுவரின் முன்பும் புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன．திராவிட．பாணியிலமைந்த சிறிய ஏகதள விமானம் உள்ளது．இதனருகே ஒற்றைக் கல்லிற் செதுக்கப்பட்ட யானையின் சிற்பம் ஒன்றும் காணப்படுகிறது．

## கட்டிடக் கோயிற் சிற்பங்கள்

மாமல்லபுரக் கடற்கரையில் உள்ள மூன்று கோயில்களுள் கிழக்கு நோக்கிபுள்ள கோயிற் கருவறையில் இலிங்கழும்，சோமாஸ்கந்தர் வடியமும்
 आடவவ்ககள் காண்படுுகின்றன．கருவணையின் வெளிச்சுவா்களில் திரிபுராந்தகiா， Jநரசிம்மர் ஆகிய வடிவங்கஞூம் உள்ளன．மேற்கு நோக்கியுள்ள கோயிற் கடுவறையில் இலிங்கமும்，சோமாஸ்கந்த வடிவுும்，வெளிச்சுவர்களில் ஆற்றைக்கால் மூர்த்தியும்（ஏகபாதர்）நாகராசர் சிற்பமும்உள்ளன．நடுவில் 2 ள்ள கோயிலில் பள்ளி கொண்ட பெருமாளின் சிற்பi் காணப்படுகிறது． கருவறையின் வெளி்் சுவர்களில் கஜேந்திர மோட்ச்்，காளியமர்த்தனம்， குதிறை அரக்கனை வதைக்கும் கண்ணன் ஆகிய சிற்பங்கள் அமைந்துள்ளன （ஏகாம்பரநாதன் 1984：21）．

முன்னர் குறிப்பிட்டது போல பல்லவா் கட்டிய கோயில்களில் சோமாஸ்－ ゆந்த மூர்த்தi் முக்கியயமான இடத்தைப்பெறுகிறது．சத்திரிய சிம்மேஸ்வரத்தில்
 உள்ள சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியிலிருந்து இது சிற்சில அமிசங்களில் வேறுடுகிறது．இங்கேயும் சிவன் லலிதாசனமிட்டே அமர்ந்துள்ளார்．ஆனால் இடததால் தொங்குபாதமாகவுள்ளது．தருமராசரதத்தில் உள்ள சோமாஸ்－ 4，ந்தரின் வலதுகாலே தொங்குபாதமாகவுள்ளது．இங்கேயுள்ள சோமாஸ்－ ゅப்தரின் கீழ்ப்பறடுள்ள வலதுகை சின்முத்திணை காட்டவில்லை．அது வலது ムாலி்் மீது கிடையாகவுள்ளது．கீழ்ப்பமடுள்ள இடதுகாம் தியான முத்திரை காட்டுகிறது．தலையலங்காரம் சடாமகுடமாகவன்றி ஒரு கோபுரம் போலー－ யுள்ளது．உமா தேவியாா் அதே லலிதாசனமிட்டு அமர்ந்துள்ளார்．இவருடைய ข＿Lலும் முகமும் பார்ப்போரை நோக்கியவண்ணடுள்ளது．இடது கரத்றை －ஆசனத்தின் மீது ஊன்றியவண்ணமிருக்கின்றார்．வலதுகரம் குழந்தையாகிய வந்தனை அணைத்தபடயுள்ளது．தலையில் உ யர்ந்த மகுடம் வைக்கப்பட்டு அதன்கீழ் விளிம்புடன் சேர்த்து ஒரு பட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது．இப்யட்டியின் 1 த்தி（நெற்றியின்மேல்）சிறிது பதிந்துள்ளது．கழுத்தில் அட்டிகைகளும் இடது கையில் வணையல்களும் காணப்படுகின்றன．இச்சிற்பத்தின் மேல் リリக்கும் கணங்கள் காணப்படவில்லை．ஆணால் பிரமாவும் விஷ்ணுவும் சிவணுக்கும் தேவிக்கும் பின்னால் நிற்கின்றனர்．வழமைபோல கோயிலின் வெயிப்புச் சுவர்களில் உள்ள புடைப்புச் சி்்ப்படல்களை சீறும் சிங்கங்கள் 1ிிிக்கிண்றண．

காஞ்சிபுக்தில் உள்ா கைலாசநாதர் கோயல்்கட்டடக்கோயலல்களுட் ＂ழமையானது．பெறுமதி வாய்ந்த நுட்பமான சிற்பங்கள் பலவற்றையுடையது． 1ிரதான கோயில் தவிர பல தூண்களையுடைய மண்டபம் ஒன்றும்，川நாமண்டபiம ஒன்றும்，கோயில் மதிலையuாட்டிக் கட்டப்பட்ட ஐம்பத்தெட்டு்் ． 1 இு கோயில்களும் உள்ளன．இவற்று்கு மேலாக கிழக்குப்பு நுழை－

வாயில்ல் அழகிய கோபும் காண்்படுகிறது．இதøருகில் சுவருக்கு வெளியே எட்டுச் சிறிய கோயில்கள் உள்ளன．இவற்றில் ஆறு வடக்கு நோக்கியும்
 சிற்பம் ஒன்று உ யர்ந்த பீடத்தின் மேல் உள்ளது．இக்கோயிலின் எல்லாப் பகூதிகளிญு் அழகிய சிற்பங்ககள் உள்ளண．

கருப்பக்கிருகத்தில் உள்ள பதினாறு பக்கங்களைuுடைய சிவலிங்－ கத்திய் பிற்பற்் சுவில் சோமாஸ்கந்த ழூர்த்தமுள்ளது．இதுவும் முன்னர் குறிப்ப்ட்டதுபோல சிறிது காலப்தாற்ப்ப்திய சோமாஸ்கந்த ழுர்த்தத்கைப் போன்றதுு．விமானங்களியும் மண்டபங்கைளிலும் உள்ள தேவகோஷ்டதத்தி （மாடம்）இடுபுழும் புமைத்துக்கொண்டிடுக்கும் சதுதத்தூாண்களில் யாளியி்் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．சைவசமயச் சிற்பங்களூம்，மகை தோரணாங்களும்，செடிகொடவேேைப்பாடுகளும் அழகு செய்கின்றற．வாயிற்－ படியன் மேல் உள்ள உ－த்துத்தின் இடுபுழும் செடிகொடி சுருள் வேணைப்பாடு－ களும் திறந்த வாயுட் காட்சிதடும்ம் மகுங்களும்（டுதலை）காணா்படுகின்றண．

கருப்பக்கிருகத்தின் தென்பறச் சுவிில் உள்ள மாடிொன்றில் அழகிய யோகதட் சிணாமூர்த்தியின் சிற்பமொன்று உள்ளது．இவரது கால்களை
 ゅயக் காட்டுகிறது．டுன்பு இடதுகர்் அபயடுத்தியையைக் காட்டுகிறது．
 தாங்குகின்றன．இவரூணைய பீடத்திண் கீழ் உள்ள இரண்டு மான்களுள் ஓன்று இவறை அன்பாக நோக்குகின்றது．இவருடைய வலது கீழ்ப்பறத் தோளை ULடெடுக்கும் நாகம் சா்றியுள்ளது．சடாமகுடமுய்，காதிற் குண்ட－ லடுய்，தோளில் மாணைகளும்，காலில் தண்ணைபும் அயைந்துள்ளாா்．இவர் அமைதியாகக் கல்லால மI நிழலின் கீழ் அமர்ந்துள்ளாா்．இம்மதத்தின் கீழ் உ ள்ள कியைகளில்நான்கு கணங்கள் காண்படுகின்றற．

காஞ்சி கைலாசநநார் கோயில் தெற்குப் பக்கத்தில்，உள்ள சுவரிி் அழகிய இலிங்கோற்பவ டூர்்்தம் உள்ளது．வைர்் போன்ற சட்டகத்தினள் அயைந்த இலிங்கத்தின் மத்தியில் சிவனாாின் வடில்்்（இலிங்கோற்பவர்） உள்ளது．இவரது டுடியui் பிறைச் சந்திரன் அழகுசெய்கிறது．எட்டுக் கரங்களைக் கொண்ட இலிங்கோற்பவi் கைகளில் சூல்ம்，பIரオ，அக்கமாணை என்பனஉள்ளன．மேஷும் ஒரு கை அபயடுத்திறை காட்டுகிறது．இலிங்கத்தின் மேற்பறத்தில் பிரமா அன்னவாகனத்தின்மீது இருக்கின்றார்．கீழே வராக உருவத்தில் உள்ள விஷ்யy，பூமியைக் குடைகிறார்．மேலே சிவகணாங்கள்


கைலாசநநாதர் கோயிற் கருப்யக்கிருகத்தின் வடக்குச் சுவாில் உள்ள மாடத்தில் பத்து்கைகள் கொண்ட துர்க்கையின் சி்்பமொன்று சிங்க－ வாகனத்தின் மீது உள்ளது．இத்தேவியின் தமையலங்்காரம் மாமல்லபுத்த்ல் உள்ள கஜலட்டுமு படலில் உள்ள அம்ங்காரத்தைப் போன்றது．இங்கேயுள்ள பா்்பின் பட்் யோக தட்சனணாரூர்த்திப் படலில் உள்ளதையயாத்துள்ளது．

கருப்பக்கிடுகத்தைச் ச்ற்றியுள்ள பlராகாரதத்தின் சுவுுுடன் இணைந்து ஐம்பத்தெi்டுச் சறறுேோயில்கள் உள்ளன என்பது ழுன்னாே कnறu்பட்டது．
 ஒன்று விஷ்னுவுக்க்ம் மற்றது பிரமாவுக்குழுரியவை．இக்கோயில்களில் எல்லாம் சிவஞது அட்டவீரச் செயல்கள் அழகிய சிற்பங்களாகவுள்ளன． கோயற்ற சுவிின் வெளிப்பத்தில் யைவ வைஷ்ணவ்ச் சற்பங்கள் பல அழகு செய்கின்றற

கைலாசுநாதர் கோயிலலல் உள்ள திசிபுாந்தகரது சிற்படும் மிகவும் அழகானது．புப்புங்களிலிருந்து மொடுமை பிி்்த அசுரர்களை அழித்த－
 கரங்களில் எவ்வித ஆயுதங்ககளும் காணப்படவில்லல．நான்கு வேகங்களும்


இங்கேயுள்ள படல் ஒன்றில் சிவன்，பிரமாவிळ் நான்கு தணைகைளூள் ஒண்றை வெட்டி இடது கையிற் பிடித்தவன்ணமுள்ளாr் புரமா மனம் தளர்ந்த－ வராகக் கீழே இருக்கின்றார்．இக்காட் சியய ஆச்சிரிய｜த்தூடன் பக்தர் ஒருவா் பார்த்த வண்ணாுுள்ளார்．நன்றாகச் செதுக்கiuட்ட இ்்சிற்பப் கவர்ச்சிகர－ மாகவுள்ளது．

சிவிிானனது ஆடுய் கோலத்தில் உள்ள சி்ப்ங்கள் பல இக்கோயிலில் உள்ளன．அவ்றுற் ஒன்று தாளசம்போதித அயும்பில் உள்ாது（Talasam－ potita Mode）．இங்தே ஆடவல்லாானின் இடதுபாதம் ஊன்றிய பாதமாகவும் வமதுபாதம் குஞ்சிதபாதமாாகவும்உள்ான．இஷயுணடயயைகளூள் ஒன்று அபய
 மற்றொரு கரப் கஜகஸ்தமாகவும் உள்ளது．இவருடைய சடாமகுடத்தில் கங்காதேவி कniபிய கரத்துபன் காணப்யடுகிண்றாள்．பார்வதி தேவி வலது பறத்தில் அமர்ந்துள்ளார்．இவருயையப தோற்றழும்，சடாமகுடத்தின் பின் உள்ள பரியட்டமும்，தேஜசும் மேனும் இவயை அழகுபடுத்துகின்றன．

இக்கோuிலில் உள்ள விவய்க்ள் பெரும்பாஷும் உ யரமாகவவும்， மெலிந்தளவாகவுய் காணப்படுகின்றனன．ஆரம்பகால்் சிற்பங்களில் ஆபர－ ணாங்கள் குறைவாகவுள்ளன．தணித்தண்டை，பூணால்，கண்டு，நீண்டு தொங்ககும் காதுகளிற் குண்டலங்கள் என்பனவே காணாப்படுகின்றறன．தலை－ யலங்காரபும் வேறுபடுகின்றன．அவற்றுள் சில உ யர்ந்த மகுடங்ககளாகவுய்， சில நடுத்து $\mathbf{ம க ு L ங ் க ள ா க வ ு ம ் ~ உ ள ் ள ன . ~ ட ு ட ி ய ி ன ் ~ வ ி ள ி ம ் ப ு ட ன ் ~ இ ண ை ந ் த ு ~}$
 மேல்）சிிிு பள்ளம் வவக்து அமைத்தனர்．பெண் சற்பங்களிண் ஆஜைகள் பெரும்பானும் கனு்கால் வஜையுள்ளன．மார்க்க்்சசகளும் அணிந்து காண்படடுகிற்றヵ．

காஞ்சி வைகுண்ட ப் பொுமாள் கோuிலில் மூன்று தளங்களில் உள்ள
 அமைக்கiபட்டுள்ளன．கோயியைச் சுற்றி மதில்கள் உள்ளன．இம்மதில்－ களுடன் இணணந்து துண்க்ளோடு ச்டிய வిறாந்தைகள் காணாப்படுகினிறனை．
 மேலும் இங்கே பல்லム மண்னாi்களது வரலாறு முழுவனும் சிற்பங்களாகக் காட்சி்படுத்தiபப்டுக்ளன（Tomory 1999：220－224）．

இறவாதேஸ்வர்் கோயிலில் இராவணன் கையையயத் தூக்கும் காட்சியு் ；கருவறையுள் இலிங்கடும் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தழும் காணாப்－ படுகின்றன．

ப்்லலவா்் காலக் கலலஞூர்கள் தாம் Яொல்ல் எடுத்துக்கொண்டதைவிட மேஷய்் வேறு விடயயங்களைச் சாஜை காட்டிக் குறிபுபுவதன் ழூலல் எடுத்த பொருளி்் முக்கியத்துவத்தை அழுத்திக் கnறு் ஆற்றல் பெற்றிருந்தனர்．

## திறந்த வெளிப்பாறைச் சிற்பங்கள்

பாறைகளின் வெளிப்பகுதியய｜் செம்மைப்படுத்தி அகிலே சிற்பங்－ களைச் செதுக்கி்ப புுயை செயுதவள்கள் பல்லவர்கள்．மாமல்மையில் உள்ள அருச்சுன்ன் தவச் சிற்பத் தொகுதியும்，கோவர்த்தன கண்ணனன் சிற்ப்் தொகுதிய｜ம்ம்கவும் அற்புதமானளை．அருச்சுனன் தவத்தை，பக゙ரதன் தவச்சிற்பம் எனக் சூறுயா் நீலக்ணட சாாஸ்திfி（Nilakanta Sastri 1950：291）． எனிஞம் இது அருச்சுணனது தவமே என்பது அமிஞர்தம் கருத்தாகும் （ஏகாா்பリநாதன் 1984 ：19）．

அகன்ற பாறையில் இயற்கையாக அயைந்த பிளவை வான்த்திலிருந்து பாயும் கங்கையாகக் கற்பித்து இச்சிற்பங்கள் வ丩ிக்கப்பட்டுள்ளゥ．இகில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன．மேற்பகுதி வாயயைையும் கீழ்ப்பகுதி பாகாள உ．லணையும்，நடுவில் உள்ள பகுதி மண்ணைகையும் குறிக்கின்றன என்பர்． விண்ணில் உ லவும் தேவா்，காந்தருவர்，இயக்க்ர்，கிண்ணाர்ர，சித்தர்，சாரணா் ஆகியோர் கீழே வருவது போன்ற காட்சி மேற்புத்தில் உள்ளது．நடுவில் அருச்சுயன்் கைகளைத் தலைக்குமேல் தூக்கி，ஒரு காலியைத் தறையில்
 நியையி்் சிவன் காண்ப்புகிறார்．நான்கு கரங்களுட ன் காட்சிதரும் இவரது கீழேயுள்ள வலதுகர்் அயயழுத்திறை காட்டுகிறது．சடாமகுட்் தயையை அழகு செய்கிறது．சிவகணுங்களும் இவருடன் காணப்படுகின்றனர்．

இத்தவத்றைப் பாவயை செய்வது போலஉருத்திராட்ச்்புயை ஒன்று உள்ளது．இது போலித் தவய் புிிகிறது．இ்பூணைணை நம்்்ப அதன் காலடடயில் விळையாரும் சுண்டடலிகள் உள்ளயr．ஆற்றில் குளித்துவிட்டுத் துணிகளைப்
 ஒரூபறம் உள்ளனர்．மறுபறம் சூட்டமாகச் செல்றும் யானைகளூம்，புலிகளூம்， சிங்கம்，மான் போன்ற விலங்குகளும் பல்வேறு அயைப்புகளிற் காணப்－ படுகின்றநன．பிளவின் வலதுபறற் கீழ்ப்பகுதியில் பெfிய அளவிலான யாாணை்் சிற்பங்கள் உள்ளன．யானைக் குடும்பமமான்று ஆற்றை நோக்கிச் செல்வது போல இச்சிற்பங்ககள் அமைந்துள்ளன．யாணைக்குட்டிகள் பெற்றோரின்


அம்புகமானது．பெண் குரங்கினுள்ள பேன்களை ஆண் குரங்கூ எடுக்க，पபண் குரங்கு தன் சுட்டிக்குப் பாலூப்டிய வண்ணாுுள்ளது．கீழேயுள்ா பகுதியில் நாகலோகத்தில் உள்ள நாகர்கள்，நாககன்னியர் ஆகியோர் மேல்நோக்க வருவொக்் சித்திிிக்கபயபட்டுள்ளது．

அருச்சுனன் தவச் சிற்பங்களூக்குத் தென்பறத்தில்，கண்ணன் குன்றி－ ゥைத் தூக்கி ஆநிறைகாைக் காக்கும் கோவா்தனகிிி்் சிற்பங்கள் அழகாகச் செதுக்கiபபட்டுள்ளன．கண்றிணை வாய்ணையோடு நாவால் தடவிய் Uச，பாற்குட்ம் ஏந்திக் கறக்கும் ஆயன்，துள்ளி விळையாடும் கண்று， மதுபோகையிற் கைகோர்த்தாடும் இடுவர்，குழலின் இகையிலே தம்மை மறந்திருக்குு் ஆநிறைகள்，இவை அயைத்றையும் கல்லிலே காவியルாக வித்தெடுத்குள்ளான் சிற்பி（நாகசாமி 1979：23）．

## அதியமான் கோயில்கள்



பற்ளி கொண்ட पபருமாள்

பல்லவருும் பாண்டிய(ுும் ஆட்சி புிி்த அதே कாலப்பகுதிuில் தகடூறைத் தலைநகராகக் கொண்டு அதியர்கள் ஆட் சி ப்ர்ந்தனர். சங்க காலத்திலிருந்தே இவ்வச பரம்பரையினர் ஆட்சி பரிந்கு வந்திருக்கின்றா்் கள். அவர்களுட் சோமன் எஜும் அதியேந்திரன் நாமக்கல்லில் இரண்டு குடைவரைக் கோபில்களை அமைத்தான். இரண்டும் வைஷ்ணவக் கோயில்களாகும். இவற்றுள் ஒன்று நரசிங்கப் பெருமானுக்கும், மற்றையது பள்ளி கொண்ட பெருமானுக்கு முரியவையாகும் (நாகசாமி 1976:58-59). இவை कி. பி. 8ஆம் நூற்றாண்டிற்குமையப்பட்டனவென்பர்.

## நரசிங்கப் பெருமாள் கோயில்

இக்குடைவறைக் கோயில் கருவறை, மண்ட பம் ஆகிய இரு பகுதிகளையுடையது. கருவறையில் அமர்ந்த நிலையில் நரசிம்மர் வாவவ்் உள்ளது. இவருக்கு இரு பறத்கும் யூரியனம், சந்திரனு் சாமரம் வீசுகின்றனர். இவர்களுக்குக் கீழ்ப்பகுதியில் நான்முகனும் சிவனும் காணப்படுகின்றனர். மண்டபத்தின் உ ட்சுவரில் பாம்பணை மீது அமர்ந்த கோலத்தில் பரந்தாமன் காணப்படுகிறான். இவருக்கு இருபுறத்தும் நான்முகனும், சிவனும் நின்ற கோலத்தில் உள்ளனர். பால நரசிம்மர் சிற்பப் ஒன் றும் இங்கே உள்ளது.

இவற்றையடுத்து இரணியனது மார்பைக் கீண்டும் நரசிம்மர் சிற்பம் உள்ளது. எட்டுக் கைகளுடன் கூடிய இவ்வடிவம் சங்கு, சக்கரம், வில், வாள் ஆகிய படைக்கலாiக்ளுடஞு், கோபத்தால் அகல விரித்த வாயும், பிதுங்கிய கண்களுமாக அச்சத்தை ஊட்டும் வகையிற் காட்ச தருகிறதுு. இரணியனை

மடியிற் கிடத்தி, ஓரு கையால் இரணியனது காலையும், மறுகையால் அவனது கையிணையும் பிடித்துக்கொண்டு கீழிரு கைகளினாலும் அவனது வயபற்றிணைக் கீண்டும் காட்சி அற்புதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கருவறையின் இட iபக்க்்ச சுவரில் பூமகளைத் தன்னிரு கைகளினானும் தாங்கி நிற்கும் வராகப் பெருமானின் தலைக்கு மேற் பகுதியில், நான்கு முனிவர்களின் தலைகள் மட்டும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்ப்பகுதியில் ஆதிசேடஞும், அவனுடைய மனைவியும் காணபபடுகின்றனர். மற்றறாரு பக்கச் சுவரில் ஆதிநாதராக, பரi்பணை மீது அமர்ந்திருக்கும் பரந்தாமன் தோற்றம் அழகாக உள்ளது. இதற்கு எதிர்ச்சுவரில் உலகளந்த உத்த1மனின் வடிவம் காணப்படுகின்றது. மேலே அசுவமேதயாகம் புிி்தததைக் குறிக்கும் தூ ணும், அசுவமேதக் குதிறையும் உள்ளன. கீழே மாவலியும், சுக்கிரனும், சுக்கிரணைத் தண்டிக்கும் கருடாழ்வாயும் あாணப்படுகின்றனர் (நாகசாமி 1979: 37).

## பள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோயில்

இக்கோயிலும் கருவறை, மண்டபம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையுடையது. கருவறையில் ஐந்து தலைகளையுடைய ஆதிசேடன் மீது அமிதுயில் கொள்ளும் அண்ணலது சிற்பம் உள்ளது. இவரது காலின் அருகில் மது, கைபடர் எஞும் அரக்கர்கள் இருவரும் இவரைத் தாக்க வருவது போல அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்பகுதியலல் தும்புரு, நாரதர் ஆகியோர் உள்ளனi். ஒரு பெத்தில் சூரிய சந்திதரும், கீழ்ப் பகுதியில் மார்க்கண்டர், வருணன், திருமகள் ஆகியோா் சிற்பங்களுமுள்ான.

கருவறையிலுள்ள அமிதுயில் கொள்ளும் அண்ணலின் வடிவம், மாமல்லையிலுள்ள மகிஷமர்த்தனி குகையிலுள்ள அமிதுயில் கொள்ளும் பெருமாஞையும், சிங்கவரம் குடைவரையில் உள்ள அரங்கநாதா சி்்பத்தினையும் ஓத்திருக்கின்றது. மண்டபத்தின் இடப்பு உட்சுவfில் வாமனர், மாவலி, திரிவிக்கிரமா, ஜாi்பவான், காந்தருவர் ஆகியோருடைய யாிவங்கள் உள்ளன.

மண்டபத்தின் வலப்பறச்சுவரில் நரசிம்மர், காந்தருவர்கள், ஹரிஹரன் ஆகிய வடிவங்கள் உள்ளன. ஹாிஹரன் சிற்பத்தில் சிவஞுடைய பகுதி மாணையும், திருமாலுடைய பகுதி சங்கினையுi் கைகளிற் தாங்கியிருக்கக் காணலாம். இ்்சிற்பத்தின் வம்ப்பம் நந்கிuும், இட்பறம் கருடனும் உள்ளன. ஹரிஹரனின் சிற்பத்தின் மேல், மூன்று சிற்பங்கள் உள்ளள. ஒன்று திருமகள், மற்றைய இரண்டும் சூரியணும் சந்திரனுமாகும் (ஏகாம்பரநாதன் 1984:38-39).

அதியமான் வழிவந்த குணசீலன் எண்பவனே இக்கோயில்களை அமைத்தான் என்பர் ஏகா்்பரநாதன் (1984 : 34). குணசீலனு் அதியேந்திரன் சோமனும் ஒருவராகவேயிருத்தல் வேண்டும். ஏனெனில் அதியேந்திரண் சோமனுக்குப் பல பெயர்கள் கல்வெட்டுகளில் பயின்ற வருகின்றன.

இக்கோயில்கள் பெfிதும் பல்லவர் காலக் குடைவウைக் கோயில்களை ஒத்துள்ளன. சோமன் வைஷ்ணவனாகையால் விஷ்ணுவுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து்ச சிற்பங்களை அமைத்தான். இவன் அமைப்பித்த சிற்பங்கள் எவ்வகையிலும் பல்லவர் காலச் சிற்பங்க்ளைவிடக் குறைந்தனவல்லவென்பi்

## 14

## சோழர் காலம்



தஞ்ணை வนரிய Gோயึல்

கி．ப．850இல் விஜயாலய சோழண் தஞ்சாஷூை முத்தறையர்களிடம゙டுந் தii ๓கப்பற்றி சோழப் பேரரணை நி றுிினான்． இவனाல் நிறுவப்பட்ட இப்பேரரச 13ஆய் நூற்றாண்டுவறை சுமார் 400 ஆண்டுகள் நிலைดபற்றது．வடக்கில் கங்கையuயு｜் தெற்கில் இலங்றைாuルபு் வென்ற சோழர்－ கள் தென்கிழக்காசியாவில் கடாரத்தையும் வெஞ்ற கடல்கடந்த நாடுகளிலெல்லாய் செல்வாக்குச் செலுத்தலாயினர்．ஆட்சிச் சிறப்பாறும்，கடல்கடந்த வாணிபத்தாறும்
 பபரும்புகழீடடடிர்．இவர்களுணை ஆட்சிக்காலமே，அரசியல் வரலாற்றிலும்， கலை வரலாற்றிலும் பொற்காலமாாகத் திகழ்கிறது．

சோழகாலக் கலைவரலாற்றைப் பொதுவாக முற்காலச் சோழா்கலல， இடைக்காலச் சோழர்கலை，பி்்காலச் சோழர்கலை என ழுன்று பிரிவாகப் பிfித்து நோக்க்வா்．அவை வருமாற：

1．வiஜயுாயயன் காலம் முதல் உத்தம சோழன் காலம் வஜையுள்ள பகூकி（கி．பி． 850 －கி．பி．985）．

2．முதலாம் இராஜராஜன் காலம் முதல் அகிராஜேந்திரன் காலம் வணையுள்ள பசூதி（கி．பி． 985 －கி．பி．1070）．

3．முதற் குலோத்துங்கன் காலம் ழுதல் மூன்றாா்் இராஜேந்திரன் காலம் வறையள்ள பகூதி（கி．பி． 1070 －கி．ப．．1270）．
（ஏகாம்பரநாதன் 1984：41

## முற்காலச் சோழா் காலக் கோயில்கள்

ஆரம்பாகாலச் சோழர்கள் பல்லவமன்ணர்கள் கையாண்ட கட்டிட மரபையே பின்பற்றிக் கட்டிடங்களை அமைத்தனர்．10ஆம் நாற்றாண்டுவறை இவர்கள் கட்டிய ஏராளமான கோயில்கள் அளவிற் சிறியனவாகவே உள்ளன． இவற்றுட் பெரும்பாலானவற்றைப் புதக்கோட்டை மாவட்டத்திற் காணை－ （ுடிகிறது．பல்லவர்பாணி படிப்படியாக மாறிச் சோழiபாணியாக ஷாிவெடுப்பதை இக்கோயில்களிற் காணலாம்．இதற்கு நல்ல உதாரணமாக நார்த்தா மலை－ யிலுள்ள விஜயாலய சோழ்்வரத்தைக் குறிiபபிடலா்்（Percy Brown 1976：84．）．

மேற்குநோக்கி அமைந்த இக்கோயில் ஆரம்பகாலச் சோழர்பாணிக்கு ஙல்லதோர் எாடுத்துக்காட்டாகும்．இதன் அமைப்பு அசாதாரணமானது．சதுரமான பிராகாரத்கின் உள்ளே வட்டமான கருப்பக்கிருகம் காணப்படுகிறது． கருப்பக்கிருகத்துக்கும் பிராகாரத்துக்கும் மேலேயுள்ள விமானம் போகப்போக அளவிற் குறைந்திருக்கும்．நான்கு அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது．டுதல் முன்று மாடிகளும் சதுரமாகவும்，மேலேயுள்ள மாடி வட்டமாகவும் உள்ளன． இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலே குமிழ்போன்ற சிகரமும் அதற்கு மேலே வi்டமான கலசடும் காணப்படுகிண்றன（நீலகண்ட சாஸ்திரி 1966：547）．

கோuிலின் முன்，மூடு மண்டபம் ஒன் றுண்டு．சோழர்காலத்திற்கே தனித்துவமான சுவர்களும் அவற்றில் அழகிய வேணைப்பாடுகளும் காணப்－ படுகின்றன．கூரையின் உட் பறத்திற் சிறுகோயில்கள்（பஞ்சாங்கள்）உண்டு． முண்ணுள்ள மண்டபத்தின் தூண்கள் பல்லவர் பாணியிலேயே உள்ளன．ஓரு காலின் மேல் மறுகாலை வைத்த தோற்றழுடைய இரு துவாரபாலகர்கள் நநழைாயிலில் உள்ளணா்．புரதான கோuியல்் சுற்றி ஏழு துணைக் கோயில்－ கள் உள்ளன．ஆரம்பகாலச் சோழர் கலைப்பாணியில் இது முக்கிய அம்சுாகும்．கண்ணனூரில் முதலாம் ஆதித்த சோழன் காலத்திற் கட்டiபட்ட பாலசுப்பிரமணியர் கோயிலும்，பெரிதும் இந்த அமைபபையே கொண்டுள்ளது． கும்பகோணத்தில் உள்ள நாகேஸ்வரர் கோயில் அழகான சிறிய கோயிலாகும்．இதுவும் மேற்படி பல்லンவ பாணியயயயே பெfிதும் னுக்திருக்கிறது．

கட்டிடக்கலை வளர்ச்சியின் அடுத்த வளர்ச்சியை சிறீநிவாச நல்லாரில் உள்ள கோரங்கநாதர் கோயிலிற் காணமுடிகிறது．இது முதலாம் பராந்தகன் ஆட்சிக் காலத்தெழுந்ததென்பர்．ஆனால் பாலசுப்பிரமணரியம் இது ஆதித்த சோழன் காலத்திற்குரியதென்பர்（பாலசுப்பிரமணியம் 1966：61）． நாகசாமியும் இதே கருத்தைக் கொண்டுள்ளார்（1976 ：63）．இக்கோயிலுள்ள＇ கருவறை，அம்தராளம்，அர்த்தமண்டபம் ஆகிய உறப்புகள் ஒரே காலத்திற் கட்டப்பட்டு இன்றும் சிதைஷுாமல் உள்ளன，அளவுக்கு மீறிய அலங்கார வேலைப்பாடுகளின்றி மிகவும் எளிமையாக இக்கோயில் அமைக்கப்－ பட்டுள்ளது．கூணின் மேலேயுள்ள அகன்ற பகுதியும்，அகற்கு மேலேயுள்ள அகன்ற பகுதியும்，அகற்கு மேலேயுள்ள பலகைப் பகுதியும்，பல்லவர் பாணி－ யிலிருங்து வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன（நீலகண்ட சாஸ்திரி 1966：549）．

பழுவூரைத்தணைநகராகக் கொண்டு ஆட்சிபிந்த பழுவேட்டறைய்்கள் பல கோயில்களைக் கட்டினர். மேலைப்பழுவூர் சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், கீஜழப்பழுவூர், திருவாலந்துறை, மகாதேவா் கோயில், இடை ப்பழுவர் அகத்தீஸ்வரர் கோuில் என்பன இவற்றுள் முக்கியமானவை. இம்மூன்றினள் அகத்தீஸ்வரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. ஓரே திருச்சுற்றில் இரண்டு விமானங்கள் அமைந்துள்ளன. ஒன்று " வடவாயலல்ஸீகோயலல்" என்றும், மற்றது "தென்வாயில் ழீ கோயில்" என்று் பெயர் பெறுகின்றன. இரண்டு கோயில்களும் தனிக்கற்களாலான கற்றளிகளாகும். ஒன்று சதுரமான சிகரத்தையும், மற்றது வட்டமான சிகரத்தையும் கொண்டுள்ளன. கோபுரத்தை நோக்கியுள்ள முகமண்டபiம் மிகவும் எழிலாக அமைந்துள்ளத ( நாகசாமி 1976: 62-63).

இருக்குவேளிர்கள் சோழர்களின் நெருங்கியய உறவினர்கள், இவர்கள் கொடும்பாளுரைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சிபுந்தனர். இவர்களுள் ஒருவன் விக்கிரமகேசாிபூதி என்பவன். இவன் விக்கிரமகேசரீச்சுரம் எஞுப் கோயிலைக் கட்டினான். ஏரே திருச்சுற்றில் மூன்று விமாணங்களையுடையது, இக்கோuில். இவற்றை "விமானத்திரயம்" எணக் கல்வெட்டுக் கnறுகின்றது. இம்முன்று விமானங்களில் ஒன்று இப்யொழுது இடி்்து காணப்படுகிறது. மூன்று விமானங்களையும் சதுரமான சிகரத்தையும் கொண்டுள்ளன (நாகசாமி 1976: 64). "ழூவர் கோயில்" என்றும் அழைக்கப்யடும் இதனைட் காளாடுகர்களின் ஆசிரியயான மن்லகார்சுனரின் குருமடம் ஒன்றும் இணைந்து காணப்படுகிறத (மீலகண்ட சாஸ்திரி : 1966 : 549)

பராந்தக சோழன் காலத்திலும் பல கற்கோயல்கள் கட்ட பயட்ட அ. இவை ஆதித்த சோழன் கால மரபைப் பின்பற்றியே எழுந்தன. காளஹஸ்திக்கு அருகில் தொண்டைமாநாடு என்ற இடத்தில் பராந்தகனின் தந்தையாகிய ஆதித்த சோழன் இறந்த போது ஒரு "பள்ளிப்படை"யை பராந்தகன் நிறுவிணான். பள்ளிப்படை என்பது இறந்தவா் நினைவாக எடுக்கப்படும் கோயிலாகும் (Бாகசாமி 1976:65).

பராந்தகன் காலக் கோயில்களில் புள்ளமங்கையில் அமைந்துள்ள பசுபதி கோயில் சிறப்புடையது. இது "பிரமபுரீஸ்வரர்" கோயில் என்றும் திருவாலந்துறை "மகாதேவர் கோயில்" என்றும் அழைக்கப்பட்டது.

திருவாவடுதுறை, திருவாமாத்தூர், நங்கவரம், திருமால்புரம், எறும்பூர், காட்டுமன்னார்குடி முதலிய ஊர்களில் உள்ள கோuில்களும் பராந்தகசோழன் காலத்தனவாகும். பராந்தக சோழணுக்குப்பின்ளர் கண்டராதிக்தர், அரிஞ்சயன் சுங்தரசோழன், உத்தமசோழன் முதலியோர் காலங்களிஹயம் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் ஆதித்த சோழனது கலைமரபினை ஒத்தனவேயாகும் (நாகசாமி 1976 : 65).

கண்டராதித்தரின் தேவியாரும், உத்தமசோழனின் தாயாருமான செம்பியன் மாதேவியார், பாடல்பெற்ற பல தலங்களைக் கற்றளிகளாக மாற்றியயமத்தார். வடக்கே காஞ்சிபுதக்திலிருந்து, தெற்கே நாகபட்டினம் வணை இவ்வம்மையார் கோயில்களை அமைத்தார். இவர் கட்டுவித்த கோயில்கள்

செம்பியன்மாகேவி, கோனேரிராசபும், ஆடுதுறை, திருக்கோடிகாவில், குற்றாலம், திருநாறையூர், கண்டராதித்தம், விருத்தாசலம், திருவெண்ணை நல்லூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. கண்டராதித்தர் தேவரின் நிணைவாக ஒரு பள்ளிப்படையையும் இவர் எடுப்பித்தார்.

செம்பியன் மாதேவிியார் காலத்துக்கு முன்ப மூன்று அல்லது ஐ்்தாக இருந்த தேவகோஷ்டங்கள் இக்காலத்தில் ஒன்பது முதல் பதினாறுவைை விரிவாக்கப்பட்டஞ.

## இடைக்காலச் சோழா் காலக் கோபில்கள்

சோழ மன்னர்களுள் முதல் இராஜராஇன் தொடக்கம் முதலாம் குலோத்துங்கன் வரையில் ஆட்சிபுரிந்த காலப்பகுதியே தெண்னக வரலாற்றில் ஓப்புயர்வற்ற காலமாகும். முதலாம் இாாஜூாஜனும் அவனுடைய மகன் முதலாம் இராஜேந்திரஞும் பற்பல நாடுகளைக் கைப்பற்றி்் சோழ சாம்தாச்சியத்துடன் இணோத்தனர். அதனாற் பெற்ற பொன்னையும் பொயுளைuும் கொண்டு ஈடிணையற்ற பெரும் கோயில்களைக் கட்டின்ர. இவர்களின் கீழிருந்த சிற்றரசர்களும் குறுநில மன்னர்களும் கூடப் பற்பல கோயில்களை அமைக்கத் துணை நின்றணர்.

இராஜராஜன் காலம்வறை சிறிய கோயில்களே கட்ட்பட்டன. இவண் ஆட்சிபீடமேறிய பின்னரும் ஆரம்பத்தில் கோயில்களே அமைக்கபபட்டன.

சோழ மன்னர்கள் எடுப்பித்த கோயில்களில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவை முதலாம் இராஜராஜன் கட்டு தஞ்சைப் பெரிய கோயிலும், முதலாம் இォாஜேங்திர சோழன் கட்டிய கங்கை கொண்ட சோழேச்வர் கோயிலுமாகும். இவ்விருகோயில்களும் பெரும்பாலும் ஒரே விதமான அயைப்பையுடை யனவாகும்் ( (ாலசுப்பிரமணியம் 1966:1 24).

இராஜராஜன் कமிழகத்தை ஆட்சிபுி்்த ஈடிணையில்லா மன்ணனாவான். அவன் காலத்தில் ஆட்சிபுந்த்த எந்த இட்கிய மன்னரும் அவனுக்கு இணையாக மாா்டார்கள். வீதும், பக்திப்பபருக்கும், கலையார்வடும் கொண்ட இவன் எடுத்த தஞ்சைப் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் "தென்திசை டேரு" என்றும் "இராஜராஜேஸ்வரம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

தென்லிந்தியக் கட்டிடக் கலையில் மிக உயர்ந்த நிலையை இக்கோயில் சுட்டிும்ற்கின்றது. மதிலாற் சூழப்பட்ட 500 அடி நீளமும் 250 அடி அகலடும் கொண்ட இக்கோயிலின் மத்தியில் விமானம், அi்த்த மண்ட பம், மகா மண்டபம், குுவறை ஆகியவை விசையாகக் கட்டiபட்டுள்ளன. நான்கு பக்கங்களிலும் முக்கியமான இடங்களில் துணைக் கோயில்கள் அமைக்கப்: பட்டுள்ளன. வியக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள "இராஜராஜன், திருவாயில்" "கேரளாந்ககன் திருவாயில்" எனும் இரு கோபுரங்களும் டுன்ணைய கோபுரங்களை விடi பெரியவை. இவையனைத்கையும் விஞ்சி நிற்கும் வகையில் 200 அடிக்குக் குறையாத வாஙோங்கி நிற்கும் விமானம் அற்புதமான்

கலைப்படைப்பாகும்．இந்தியக் கட்டிடக் கலையின் ஒப்புயர்வற்ற படைப்பு இக்கோuிலென்புது்，இத்ன் விமானம் திராவிடக் கலையின் மகோன்னதத்தை விளக்கி நிற்கின்றதெெ்பகையும் யாரும்மறக்க முடியாத（Percy Brown 1976：86）．

## தஞ்சைப் பொிய கோயில்

காந்தார வகையைச் சேர்ந்த இரண்டடுக்கு வெளிச்சுவருடண் கூடிய இந்த விமானம் தெெ்னிந்தியாவிலேயே மிகவும் உ யர்ந்ததாகும்．

தஞ்சைப் பெரியகோயில் என்று அழைக்கப்படும் இக்கோயில் தனிக்－ கருங்கற்களால் ஆகியது．கோயல்்முழுவத்ம் அமங்கார வேலைiபாடுகளுடன் கூடிய திடமான அடித்தளத்தில் அமைந்துள்ளது．இதனைச் சுற்றிச் சிலாசா－ னங்கள் உள்ளன．

கருiபக்கிருகத்தின் முன் உள்ள அம்தராளத்தின் வடக்குபயயத்திலய்， தெற்குப்புத்திலுய் மகாமண்டபத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்ட பிதகள் உள்ளன． மகாமண்டபம் மூடிய மண்டபமாகும்．இதன் கிழக்குப்புத்தில் நுழைவாயயலும்， மத்தியில் வழிபடு சூடழும்（Nave）இருபக்கடும் இரண்டு உயர்ந்த பாதைகளூi் （Aisles）காணப்படுகின்றன．மண்டபத்தின் முண்பு மிகவுய் பெரிய ஓரே கல்லிற் செதுக்கப்பட்ட நந்திஷடியம டீடத்தின்மீது அமைந்துள்ளது．

பீடத்துடன் சோ்ந்த பெரியதொரு சிவலிங்கம் கருப்பக்கிருகத்திஞள் உள்ளது．கருப்பக்கிருகத்தின் வெளிப்பற்் சுவரின் நான்குபமமும் வாயில்கள் உள்ளன．உட்சுவரின் மூன்று புறமும் மாடங்களில் பெரிய சிற்பங்கள் காணர்படுகின்றன．கருவறையில் உள்ள இலிங்கத்தையும் இந்தச் சிற்பங்－ களையும் வெளிப்பெத்தில் உள்ள வாயில்கஞூடாகக் காணமுடுும்．வெளிப்－ பறத்தில் உள்ள சுவா்களில் காணப்படும் மாடக்குழிகளில் ஆள் உயரமான தெய்வச்சிலைகள் உள்ளண．

முக்கியமான வடிவமைப்பு（Moulding）ஒண்று விமானத்தின் கீழப்பு்்் சுவர்களை இரண்டு கட்டுகளாகப் பிரிக்கின்றது．சதுத்தூண்களுi் மாடக்－ குழிகளு்் கொண்டுள்ள சிற்பங்ககள் ஒவ்வொரு கட்டின் வெளிப்ப்் சுவா்களை அலங்கரிக்கின்றன．ஆரம்பகால அலங்காரச் சதுதத்தூ ண்கள் கும்ப பஞ்சர அமைப்பையுடையன．கருவறையின் உ ட்பறச் சுவர்களிலிருந்து விமானத்தின் வெளிப்புச்சுவர்களை，இரண்டு கட்டுக்களுடன் சூடிய பிரதகாళ ணபாळை பிிக்கின்றது．கருப்பக்கிருகடும் இரண்டு கட்டுகளையுடையது．இந்த விமான அடுக்குகளின் வட்கு，தெற்கு，மேற்கு ஆகிய திசசகளில்உள்ள சுவர்களின் மத்தியில் அமைந்துள்ள கதவுகள் பிரதகュண பாதைக்கு இட்டுச் செல்கின்றன．இவற்றுடன் கிழக்குப்புத்தில் அமைந்துள்ள பெfிய あழை－ வாயிலும் சேர்ந்து கோயிலை＂சதுர்முக＂ஆலயம் ஆக்குகின்றன．

கருப்பக்கிருகத்தின் உட்புச் சுவரின் வெளிப்பு மத்தியில்，தெற்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்த நிலையில் ஆள் உயரமான சிவவடிம் உள்ளது． மேற்குப்புத்தில் அற்புதமான நடராஜர் வடிவம் காணப்படுகிறது．வடக்குப்

பக்கத்தில் துர்க்கையின் விவம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது．இவ்வடிவங்கள் பிராகாரத்தின்（Ambulatory）கீழ்ப்பகுதியை நோக்கியபவண்ண்் இருக்கின்றஜ．

சோழா்காலத்து மிகச்சிறந்த சுவரோவியங்களை இக்கோயிலிற் காணடுடிகிறது．இவை மிகவும் கலைத்துவ்ம் மிக்கனவாகவும் தெய்வீகத்－ தன்மை வாய்ந்த கலைப்படை ப்புகளாகவும் உள்ளன．இவை உட்பிராகார்ச சுவா்களின் இருபக்கடும் இரண்டு வரிசைகளில் தீட்டப்பட்டுள்ளன． உட்ப追தில் தீட்ட்பட்டவை கோயில் கட்டப்பட்ட காலத்துக்கு உரியவை． வெளிப்பம் உள்ள ஒவியங்கள் நாயக்கர் ஆட்சியின்போது தீட்டப்பட்டவை． சிற்பங்கள்，ஓவியங்கள் என்பன மட்டுமன்றி，இங்கே பொறிக்கப்பட்டுள்ள சிலாசாசனங்கள் யாவும் இக்கோயில் பற்றிய வரலாற்று்் செய்திகளை அமியத் துணைசெய்கிண்றன．

இங்கேயிருக்கும் பிராகாரத்தின் மேல் அடுக்கில் உள்ள சுவர்ப் பகுதியில் 86க்கு மேற்பட்ட சிற்பங்கள் உள்ளன．நாட்டய சாஸ்திரம் கூறு் சிவபிரானுடைய 108 கரணங்களூள் 81 கரணங்களை விளக்கும் சிற்பங்கள் தூண்கள் தோறும் செதுக்கப்பட்டுள்ளஆ．இரண்டு தட்டுப் பிராகாரச் சுவர்கள் கோயிலை உள்ளடக்கியதாக உள்ளன．அதன் உட்பும் இரண்டடுக்குகள் கொண்ட மூடுமண்ட பமும்，முன்பறத்தில் அளவில் பெரியதும் ஆனால் உ யரம் குறைந்ததுமான கோபுடும் உள்ளன．மூடுமண்டபத்தில் 36 உ பகோயில்கள் காணப்படுகின்றன．இவை திக்குப்பாலகர் களுக்கும் வேறு தெய்வங்களுக்கு－ மெனக் கட்டப்பட்ட கோயில்களாகும்．கோபுத்்துக்கு டுன்பும் இண்னொகு வெளிப்பக்கோபும் டெரியதாத உ ள்ளது．பிராகாரத்தின் மூன்றுபறமும் முன்று தோரண வாuில்கள் அமைந்துள்ளன．இக்கோயிலிண் டுற்றத்தில் வேறுசில கோயில்களும் இருக்கின்றன．இவற்றுள் சண்டேஸ்வரர் கோயில் காலத்தால் முந்தியது．அம்மன் கோயில் பிற்கால சோழர் காலத்துக்கு உரியது． கணேசருக்குரிய கோயிலும் கப்பிரமணியருக்குரிய கோயிலும் மேலும் காலத்தால் பிந்தியவை．இங்கே அமைந்துள்ள வெண்கலச் சிலைகளும் சோழர்காலக் கலைச்சிறப்பை எடுத்து விளக்குவனவாகவுள்ளன．

## கங்கை கொண்ட சோழபுரக் கோuில்

முதலாம் இராசேந்திர சோழன் வடநாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்று கங்கைப் பிரதேசக்கைக் கைப்பற்றினான்．இந்த வெற்றியயக் கொண்டாடுமுகமாக தெற்கில் கங்கை கொண்ட சோழபுத்தை நிறுவினான்． இங்கே ゅஞ்சைப் பெரிய கோயிலைப் பின்பற்றி பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் ஒன்றையும் கட்டினான்．இக்கோuில் தஞ்சைப் பெfியப கோயிலைவிட அளவில் சிறியதாயினு் அழகிற் பெரியது．கட்டிட நணுக்கத்திலும் கலை நுணுக்－ கத்திலும் சிறப்புமிக்கது．தஞ்சைக் கோபும் பதினாறு அடுக்குகளையுடையது． இது எட்டு அடுக்குகளைக் கொண்டது．இப்பொழுது விமானத்தையும் மண்ட பத்தையும் கவிர ஏணையபபுதிகள்பழுதடைந்து ஷிட்டன．தஞ்சைப்யufிய கோயிலைப் போல இக்கோயிலைபும் சுற்றி ஓரு பிராகாரமும் அதனை்் சுற்றி

ஒரு திருச்ச்ற்றும் இருந்தன. இவையும் இப்பொழுது சேதமடடந்்துவிட்டன. ஆற்றை மறித்து ஓர் அணை கட்டுவதற்காக இக்கோயி்் கற்களை எடுத்து கணை நயயற்றவவர்கள் பயன்படுத்தியயை துரリதிஷ்டவசமேயாகும்.

கங்கைகொண்ட சோழேச்சரம் சுற்றுமதிலின் மத்கியில் கிழக்கை நோக்கியபடி கட்டப்பட்டது. இதன் அமைப்ப நீள் சதுரமானது. கிழக்குப் பித்தில் உள்ள பிரதான வாயலல் பிரார்த்தயை மண்டபத்துக்கு இட்டு்் செல்கிறது. அழகிய ஆனால் பெfிய வேலைப்பாடுகளற்ற 150 துண்ாகள் இம்மண்டபத்தைத் தாங்கி நிற்கின்றண. இம்மண்டபபத்ळைப் பின்பற்றித்தான் பிற்காலத்தில் ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் எழுந்தன என்பர். ஓவிய்் சிறப்புகளேT அல்லது நடனகோல்் சிற்ப்் சிறப்புகளோ இல்லாததபோதும், இக்கோயிற் சிற்பங்கள் ஒப்புய்்ய்றறையயகு்் (Tomory 1999: 134).

இராசேந்திரன் ஆட்ச்க்காலத்தில் இக்கோயிலில் அம்மன்கோயில் ஒன்றும் பிய்னர் இணைத்துக்கட்டiபப்டது. இப்புதிய இணைப்பு பற்கால்த்தில் கட்ட்பட்ட கோயலல்களில் எல்லாம் இன்றியமையாாத ஓர் அம்சமாக அயைம்து


முதலாவஞு இராஜராஜன் தஞ்யை்் पuflய கேrயில் மட்டுமண்றி, சி்்துர் இருங்கோளீஸ்வரய், மேற்பாடி அருஞ்சிகையீஸ்வரம், ஆற்றார் இராஜராஜ விண்ணகரம், ஈழத்தில் பொலனறுவையில் இராஜராஜேஸ்வரம் ஆகிய கோயில்களையு்் கட்டினான். டுதலாம் இராஜேந்திரனு்் சூழ்பந்தல் திருவொற்றியூர் ஆகிய இடங்களிலும் கோயில்லேளை அமைத்தான்.
 கோயிலையும், மன்னார் குடிில் இர்ாஜாஜேஸ்வரத்கையும் இரன்டாம் இாாஜேந்திரன் திருக்கோவழாா் திுுமால் கோயிணையும், அதிராஜேந்திரன் தென்னாா்க்காடு மாஷ்டத்தில் சந்திர டமேலீச் ஆலயத்கைபும் அயைத்தனர்.

## பிற்காலச் சோழர் காலக் கோயில்கள்

விஜயாலயன் வழித்தோன்றிய சோழ அரசர்களுக்குப் பின்னா், கீணழ்் சாளூக்கியர் - சோழர் வழிவந்த ழுதலாா்் குலோத்துங்கன்் கி. பி. 1070இல் ஆட்சிபீடமேறினான். இவனாட்சியிற் கட்டப்பட்ட கோயில்களூள் மேேைக்கடம்பிிலள்ள அயி்்தகடேஸ்வர் கோயிலும், தஞ்சையிஇள்ள சூfியாார்
 (ஏகாம்பரநாதன் 1984: 61).

## ஐராவதீஸ்வரம்

தாராசுதக்தில் இரண்டாம் இராஜராஜன் (கி. பி. 1147-1173) கட்டிய

 விமானன்் மிகவும் முக்கியஇடத்றைப் பெறுகின்றது. ஆயால் மகாமண்டபதத்தின் அயை்பு வిரிஃாகவுள்ளது.

இக்கோயிலின் பiரதான விமானம்் தணிக் கருங்கற்களால் ஆகியது. ஓங்கி உயர்ந்த தோற்றத்கையுணை யது. தெற்குத் திசசயலல் தாண்களோடு சூடிய ழுகமண்டபம் உள்ளது. சக்கதங்களைக் மொண்ட தேர் ஒன்றை
 பலிபுட்் என்பஞவுய் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

விரிவான உணர்ச்சிபூர்வமான முழு அளவிலாø சிற்பங்களும், படல்-

 செதுக்க்பட்டுள்ளா (Tomory 1999:134).

இக்கோயிலில் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பிராகாரங்கள் உள்ளன. அக்துடன் இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோபு வாயஷல்களைuும் கொண்டுள்ளது.

## கம்பஹரேஸ்வரர் கோயில்

திரிபுவணேஸ்வத்தில் உள்ள கம்பஹரேஸ்ஷரர் கோயில் ழுன்றாா் குலோத்துங்கனால் (கி. பி. 1178-1223) கட்டப்பட்டது. சோழர்காலக் கோயில்களூள் உயர்ந்ததாகவுய் சிறந்ததாகவும் அயைக்கப்பட்ட கடை சிக்கோயில் இதுவாகும். இது தஞ்சைப் पபரிய கோயயையயuாத்ததெனினும்


இக்கோயிலில் உள்ள முகமண்டபம் சக்கரங்்ளேேடு ச́lqய தோை இரு யாணைகள் இழுயபது போல அமைக்க்ப்ட்டுள்ளது. இங்கேயும் எழில்முகு சிற்பங்கள் பல உள்ளே. கம்பஹரேஸ்வரர் ஆலயயும் ஐராவதேஸ்வரர் ஆலயத்றைப் போலவே அமைக்க்படட்டுள்ளது.

பற்காலச் சோழர்காலக் கோயில்களில், பிராகாரங்கதளுக்கும் கோபுரங்• களூக்கும் ழுக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கட்ட்பபட்டுள்ளதை அவதானிக்க டுடிகிறது. விமானத்தைவிட்் கோபுய் உ யா்்்ததாகவும், முக்கியத்துவ-
 காட்டுவதற்கு கோபர்் இன்றியயையாத ஓர் அம்சமாக அமையத்தொடங்கியது: அதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோபுங்ககளையும் கோபுரவாயில். களையும் அமைக்கும் வழக்கம் உண்டாகியது. கோபுங்களின் எண்ணி்க்கை அதிகரித்ததோடு பிராகாரங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. மேஷும் புிிய அம்சமாக அய்மன் கோயி்், அதாவது சிவகாமகோட்டம் அயைக்கும் மரபம் ஏற்படத்தொடங்கியது. மைஷ்ணைவ கோயில்களில் தாயாா் வாயிலும் (அம்மன் கோயில்) கட்டாயமாக இடம்பெறத் தொடங்கியது. கால்ப்போக்கில் இங்கே ஆண்டாாந்க்கும் கோயில் அயைக்க ஆரம்ப்த்தனர்.

திராவிடபாணणிக் கட்டிடக் கலையின் சிறப்பியல்புகளாக விளங்கும் இந்த அம்சங்கள் இன்றுவைை கோயிலயைப்பில் நியைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

## முற்காலச் சோழா் சிற்பங்கள்

சோழர்கள் சைவசமயத்தவர்களாக இருந்தகாரணத்தால் பெரும்－ பாலான சிற்பங்கள் சைவசமயய்் தொடர்புடையனவாகவே அமைந்துள்ளன． தெய்வவடிவங்கள் கோயில்களின் வெளிப்பு மாடங்களிலும் உட்புற்் சுவா்களிலும் உள்ளன．பெரும்பாலான சிற்பங்கள் வார்க்கப்பட்டு வடிவமைக்－ கப்பட்டனவாகும்．இவை பற்றிப் பின்னர் ஆராயப்படும்．

சோழர்களது கட்டிட சிற்பக்கலை உண்மையில் பல்லவர்களது கலையினின் றும்，முற்காலப் பாண்டியர்களது கலையினின்றும் முகிழ்ந்－ தெழுந்தனவாகும்．எனினும்，சோழர்களது தனித்துவமான முத்திரையை இவற்றிற் காணடுடிகிறது．இதுபற்றி அறிஞர்கள் பூரணமான ஆய்வினை இதுவரை நேற்கொள்ளவில்லையயன்பர்（Tomory 1999 ：224）．பொதுவாகக் சூறும்போது சோழர் கலையின் பாரிய பரிணாா வளர்ச்சியும் மாற்றமும் ஒரு கட்டமைவுக்குள் சுதந்திரமான ஓத்திசைவைக் காட்டுகின்றஆ．

சோழர்கள் வடித்த சிற்பங்களில் மனித வடிவங்களூக்கும் தெய்வ－ வடிவங்களுக்குமிடையில் வேறுபாட்டைக் காணடுடிகிறது．மனித வடிவங்－ களில் குறிப்பிடக்சூடிய தனித்துவடும் பண்பியல்பும் காணப்படுகின்றன． கடவுள் வடவங்களிற் காணப்படும் தத்துவார்த்தமான அல்லது ஏதாவது குறியீட்டுப் பண்பியல்பு சார்ந்த தன்மையைக் காணமுடியவில்லை．அலங்கார வேலைப்பாடுகள் அதிகமாகவ்ள்ளன．புடைப்ப்ச் சிற்பங்களை அமைக்கும்－ போது பல்லவர்கள் கல்லை உட்குடைந்து அமைத்தனர்．சோழர்கள்（High relief）வெளியே புடைத்து நிற்கும்ம் சிற்பங்கணளயு்்，முழு அளவிலான சிற்பங்－ களையும் அயைத்தனர்．இவர்கள் ஷித்த சிற்பங்கள் நேரே பார்ப்பனவாக அமைந்துள்ளன．ஒருபக்கத் தோற்றமுள்ள சிற்பங்கள் மிகவும் குறைவாக－ வேயுள்ளன（Profile）．முற்காலச் சோழா் சிற்பங்களில் முக்கியத்துவம் குறைந்த வடிவ்கள் தேவகோஷ்டங்களின்（மாடங்கள்）இருபுறத்தும் அமைக்கiபபட்டன．பிற்காலச் சோழு்கள் இவற்றை முக்கியமான அமைப்புக்குள் கொண்டுவந்தனர்．

விஜயாலயன் காலச் சிற்பங்கள்，நார்த்தா மலையில் உள்ள விஜயாலய சோழேச்சாத்தில் உள்ளண．தாய்த் தெய்வ வடிவங்கள் இங்கே அயைக்கi゙uட்டன．அவற்றுள் ஒன்று வீராசனமிட்டு அமர்ந்திருக்கும் வைஷ்ண－ வியின் சிற்பமாகும்．இத்தேவியின் பின்புழுள்ள இரு கரத்திலும் சங்கும் சக்க்ரமும் உள்ளன．டுன்புழுள்ள இடதுகரம் தொடையில் கிடையாக－ வுள்ளது．வலதுகர்் அபயமுத்திறை காட்டுகிறது．இத்தேவி கணுக்கால்வரை ஆடையை அணிந்துள்ளார்．ஆடை யின் தோற்றத்தை கோடுகள் டூலம் அறிய முடிகிறது．கையில் அகலமான பட்டிகள் அணியப்பட்டுள்ளஅ．சோழர்கால்் சிற்பங்களின் பொதுவான அம்சங்களாக இவையுள்ளன．

நார்த்தாமலையில் உள்ள விஜயாலய சோழேச்சாத்தில் வீணாதர தட்சணாமூர்த்தியின் சிற்பம் ஏன்று உள்ளது．முன்னிரண்டு கைகளிலும் வீணணயை இவா் தாங்கியுள்ளார்．பின்னிரண்டு ணைகளுள் ஓன்றில் திரியூலத்－

கையும்，இன்னொன்றில் அக்கமாலையயயும் வைத்துள்ளாா்．சுருள் சுருளாக வுள்ள இவரது சடை பொய்மயி்்போலக்（wig）காணப்படுகிறது．வைஷ்ணா－ வியா்் சிற்பத்கிற் காணர்படுவதுபோல கடிசூத்திரம்（அரையில்உள்ள ஆடை） மத்தியல்் தொங்சுகிறது．ஆரம்பகாலத்தில் அமைக்கiபட்ட சிற்பங்ஙகள் உ யரம் குறைந்தனவாகவுள்ாான．

பிற்காலச் சோழா் சிற்பங்களில் குறிப்பாக உலோக வார்ப்புகளில் இவ்வுகுக்குரியதல்லாத தெய்வீகத் கன்ணைையக் காணடுடிகிறது．இவற்றின் உடலு்் உறு்புகளுi் அதீதமான தோற்றத்துடன் தலையமைப்புக்கேற்ப அமைக்கப்பட்டுள்ளன．

サீநிவாச நல்லூரில் உள்ள கொரங்கநாதர் கோயிலில் உள்ள மாடங்－ களில் மிகவும் அழகாண ஓர் ஆடவனும் ஒரு பெண்ணு் காணப்படுகிண்றணர்． இச்சிற்பங்களின் வடிவமைப்பு உயிருள்ள வடிவங்களாகவுள்ளண．வலது காலில் சிறிது வளைந்து நிற்கும் ஆடவணின் வலதகரம் அபயமுத்திரை காட்டுகிண்றது．புன்சிசிப்புடன் காணப்படும் இவனது முகத்தில் அண்பையுi் பரிஹவயும் காணடுடிகிறது．பெண் ணின் வடிவட் பல ஆபரணா்ககளைக் கொண்டிருக்காவிடினும் கவர்சசிகரமாகவுள்ளது．சிறிதுநாம்த்துடன் இவள் கீழே நோக்குகிறாள்．

விஜயாலயன் அமைத்த＂மிசம்பசூதனி＂கோயற்ற் கருவறையில் இருந்த－ தாகக் கருதப்படும் இறைவியின் சிலை＂உக்கிரமாகாளி＂யெனு் பெயயில் இப்பொழுது உள்ளது．இவ்விறைவி கையிற் படைக்கலங்காைத் தாங்கிக் காலடியிலிருக்கும் அரக்கனை வதைப்பவளாகக் காட்சி தருகிறாள்． காளியாபட்டி சிவன் கோயிலில் நந்தி，தகா子ணாரூர்த்தி ஆூகிய வ丩ிவங்களூம்，
 ஆகிய வடிவங்களும்，யாளி வரிசையும்，பூதகணா்ககளும் காணண்படுகின்றன．

கண்ணூர் பாலசுப்பிரமணியர் கோயிலில் முருகனின் வடிவமும்， அவனுடைய ஊர்தியாகிய யாணை வடிவங்களும் உள்ளன．திருக்கட்டளை சுந்கரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிவனாரின் பற்பல வடிங்களும்，திருமால்， நான்டுகன்，யாளி வரிணசகள் ஆகிய சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றேன．பரிவார தெய்வங்களின் கோயில்களில் சூரியன்，ஏழு கன்னியர்，முருகன்，சேட்டை， சந்திரன்，சண்டீசர்，பைரவர் ஆகிய வடிவங்களும் உள்ளன（ஏகாம்பரநாதன் 1984 ：43）．

ஆதித்தன் காலத்து் கோயில்களிற் சிற்பத்கால் சிறப்புஜையது． கீழக்கோட்டம் நாகேஸ்வரர் கோயில் எண்பர்（நாகசாம் 1979：41）．கோuிற் கட்டிட அமைப்பில் தஞ்சைக் கோயில் சிறப்புடையது போல இது சிற்ப்் சிறப்பில் மேலோங்கி நிற்கிறது．இங்கேயுள்ள ஆறி ஆடவர் சிற்புங்களும் நாண்கு பெண்கள் சிற்பங்களும் உபிர்த்துடிப்புடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளண． கோயிலின் அடித்தளத்தில் இதிகாச புராணக் கதைகளை விளக்கும் சிற்பங்களூம் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．

あாகேஸ்வர் கோயியைப் பurலவே சிறப்புமிக்க மற்றொரு கோயில் リீநநவாச நல்லாரில் உள்ள கொரங்கநாதர் கோயிலாாகும்．இங்குுள்ள இுு பெண்களின் சிற்பங்கள் மிகவும் அழகு வாய்ந்தவை．ஆலமரத்தின் கீழுர்ந்து
 இன்கோர் அர்புதமான படைப்பாகும்．கொரங்கநார்ர் கோயア்்கோட்டங்களில் 10ட்டுமன்றி்் சுவா்களிலுய்，அதிட்டானங்களிலு்் அழகிய சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றறன．

ஆதித்தன் காலக் கோயில்களில் உள்ள அதிட்டான வரிகளிண் இராமாயணக் காட்சிகளும்，சிவபுாணக் காட்சிகளும் சிற்பங்களாகச் செசுக்கப்பட்டுள்ளமை இதன் சிறப்பம்சமாகும்．இவனைடைய மகன் பராந்தக
 44）．

கொடும்பாளூர்＂ழூவா்் கோயிலில்＂உள்ள திிபுராந்தகர் சிணலயும்， சிவஆார் சதுரதாண்ட பம் ஆடும் வாிவழும் மிகவும் அழகுமையயை．பழுலேட்ட－
 ஈடாக எந்தவொரு நந்தி வாிவழும் டுன்னரும்．Cெய்யப்படவில்லை，புன்னரரும்் செய்யப்படவில்ணல．தஞ்ணசயில் உள்ள நந்தி அளவிற் டெரியதேயொழிய இதுபோல் அழகிற் பெரியதல்ல என்பர் நாகசாயி（1979：46）．

இக்காலப்பகுதியில் தேவகேோட்டங்களில் உள்ள மகர தோரணாங்கள் அழகியய வேணலப்பாடுகளுடன் காணப்படுகின்றய．கோயிலின் திருச்ச்ற்றினள் பரிவார Фெய்வங்களுக்கு்்கோயில்கள் அயைக்க்பபட்டன．ஆனால் இறைவிக்－
 சிங்கமும்，மாஞு் அமைக்கப்பட்டா．பல்லவர் காலக் கோயில்களில்， கருவறையின் சோமாஸ்கந்தர் சிலை நிறுவப்பட்டது．சோழர் காலத்தில் சோமாஸ்கந்தர் உலோகத் திருமேனி，உ－ற்சவ யூர்த்தியாகப் பயன்படுத்－ தப்பட்டது．அரசர்，அரசியர் சியைகளைக் தேவகோட்டங்களில் அமைக்கும் வழ்்்டும்இக்காலத்தெடுந்தது｜பல்லவர் காலத்தேவகோட்டங்களில்உள்ள சிற்பங்கள் பிிித்தெடுக்க முடியாதவாற செதுக்கப்பட்டன．ஆனால் சோழர் காலச் சி்்பங்களோ தனியாகச் செய்யப்பட்டுப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன． ழுற்காலச் சோழா் காலச் சிற்பங்களிலும்，உலோகத் திருமேனிகளிலும் கருணையையும்，மமன்யைத்தன்மையையும் காணடுடிகிறது．ஆனால் வாயிற்－ காவலர் சிற்பங்க்ள் மட்டும் இதற்கு விகிவிலக்காக உள்ளன（ஏகாம்பரநநாதன் 1984：50－51）．

## இடைக்காலச் சோழா் சிற்பங்கள்

இடைக்காலச் சோழா் ஆட்சியின்போது செம்பியன் மாதேவியாா் எடுப்பித்த கோயில்களில் அழகிய சிற்பங்கள் பல உண்டு．தருுவாரூரில் உள்ள

அச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள அழகிய தெய்வ உடுவங்களூம் மனித உ－ுுவங்களூம் புகழ் வாய்ந்தவை．

தஞ்சைப் पபரிய கோயிலின் கருவறை，மண்டபம் ஆகியவற்றின் நுழைவாயில்களில் 12 அடி உ யரடுள்ள எழில்முகு துவாரபாலகர் வாிவங்ககள் உள்ளனு．சூல்த்தையும்，வாளிஜெயும் தாங்கிய சிவ விிவம்，பத்துக் கைகாளயுாைய நடராஜ வடிவம் என்பன அற்புதமாா சிற்பங்களாகும்． கோuில் துண்ககளில் பரதநாட்டியத்தின் 108 கரணாங்களூள்， 81 கரணனஙங்கள் அழகாகக் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．இவ்வாலயய்தின் தனிக்கல்லாாலாேण நந்தி 12 அடி உயரழும்， 19 1／2 நீாழும்， 8 1／4 அடி அகலடும் உடையதாகக் காணப்படுகிறது．சிவஆாரின் திருக்கலியாணா்் காட் சி，காலயை உதைக்கும் காட்சி，அருச்சுனன்்குப் பாசுபகாஸ்திரம் வழங்கும் காட்சி என்பனவும் அழகான சிற்ப்களாாும்்（ஏகாட்பாநாதன் 1984：53）．இராஜராஜன் அமைத்த கோயிலின் அழகில் மேற்படி சிற்பங்களின் அழக மேறந்துவிட்டது என்பர் நாகசாமி（1976：47）．

தஞ்சச்் பெflயகோயிற் கருப்பக்கிடுகத்தின் 「．தன்புச் சுவfில் உள்ா படலில் சிவன் காலணைக் காலால் உதைக்கும் காட்சியுள்ளது．இக்காட்சி உயிரோவியயாாக்் செதுக்கப்பட்டுள்ளது．இடது காணை உ யi்்த்தி காலயை எட்டி உதைக்கு்் இவரது கண்களில் கோபாவேச்்்காப்பளிக்கின்றதுு．காதில் உள்ள குண்டலய் முன்யோக்கி அசைவது போல அமைக்கப்பட்டுள்ளது． இதிலிருந்து உடலின் அயையையும் உணுமுடிகின்றது．இதணை மிகவும் நு்பபாகவும் அவதானமாகவும் சிற்பி அமைத்துள்ளான்．தொடைகளூக்க இணையில் மிுபபுகளுடன் சூடிய கீழ் ஆடை காணா்படுகிறது．இடது காலில் உள்ள தண்ணையில் மணைிகள் உள்ளன．தலையலயங்காரம் கேசத்துடண் விஸ்தாரமாகவுள்ளது．

தஞ்சாவூ்் ப்நுகதேஸ்வர்் ஆலயத்தின் கருப்பக்கிருகத்தின் தென்ப்ச் சுவரில் நடரராஜவாிவ் உள்ளது．இவ்வடிவ்் पuffuibiம்，ஆற்றல் வாய்ந்தது－ மாகக் காட்சி தருகின்றது．இதன் அசைவைச் சிற்பி மிகவும் அற்புதமாகப் படைத்துள்ளான்．திராவிட பாணிக் கலையின் மகோன்னதத்தை இதிற் காணழுடிகிறது．மாடங்ககளின் மேல் சிறு Фெய்வ வழிவங்கள் முழு அளவிலான சிற்பங்களா கச் செது்்க்பட்டுள்ளன．இணை மாடங்களில் உள்ள சிவனா－
 வாகவுள்ளன．இவ்விவங்்கள் கும்பபஞ்சரங்களது இருபுத்தும் காணப்－ படுகின்றன．மண்ட பத்தின் பின்பறத்தில் உள்ள உட்பறச் சுவரின் அயைவாசி்் பகுதிகளை கணேசர்，வిஷ்ளு，கஜலட் சுமி，சரஸ்வதி，மகிஷா சுரமர்த்தினி， றைரவி ஆகிய சி்பங்கள் அழகு செய்கின்றன．

ழுதலாம் இராஜேந்திரன் கங்கை கொண்ட சோழபுத்தில் கட்டிய கோயிலில் அழகாø சிற்பங்கள் பல உண்டு．ஆடும் ஆங்கரன்，உமை－
 அம்யையப்பனாக அமர்ந்து சிவபபருமான் சண்டேஸ்வரருக்கு முடியிலே மலர்மாலை சூட்டும் சண்டேச அனக்கிரக யூர்க்தியும்，இவா் எதிரிலே

பத்மாசனமிட்டு வெண்டாமळை மீது அமர்ந்திருக்கும் அழகிய கலைமகளின் வடிவழும், இவையயைத்து்்கும் சிகரம் வைத்தாற் போற் காட்சிதரும் ஆடவஸ்லாா்் (நடபாஜர்) வடிவழுi் மகோன்னதமமான கலைச்சின்ன்ங்களாாகும் (■ாகசாமி 1986:48).

கங்கை கொண்ட சோழேச்சாத்தில் சிவனாரின் பற்பல ழூர்த்தி பேதங்கரும், இராவணன் ணையியையயத் தூக்குதல், அரூச்சுனయக்கு்் பாசுபகம் கொடுத்தல், பாா்வதி கல்யாாய், திருமால் சிவஜఠாக் கண்பமலரால் அருச்சித்தல், நடனமாடும் விநாயகர் ஆகிய காட்சிகள் சிற்ப வடிவங்களில் காணiபடுகின்றறण.

ழுதலாம் இராஜேந்திரன் கட்டிய சுழம்பந்தல் சிவன் கோயிலிஷய், ழுதலாம் இராஜாதித்தன் (கி. பி. 1044-1054) கட்டிய கோuில்களிஷும் எழிலுா சிற்பங்கள் பலவுண்டு.

இடைக்கா்ல்் சோழர்கள் அயைத்த சிற்பங்களின் உ டலமைப்பு சிறிது
 கோயில்கள் பெfிதாக अயைக்கப்பட்ட காரணத்தால் இலிங்கங்களும் பெfிதாகவே அமைக்கப்பட்டன. தேவ கோட்டங்களின் எண்ணிக்கைகளும்
 கலாயிळ. பIதநாட்டியக் கலைக்கு முக்கியத்துவய் கொடுத்துச் சியைகள் அமைக்கiபட்ட காலயும் இதுவேயாகும். நடராஜ்் விவங்களும்இக்காலத்தில் ஏராளாமாக அமைக்கப்பட்டன. விநாயகர் நந்்த்தன விநாயகைாக விக்கப்பட்ட காலழும் இதுவாகும்.

சில ஜைவக் கோயில்களில் நாயன்மார்களுணைய திருவுுவங்கள் நிறுவப்ப்டன. நாயன்யார்களுணைய வாழ்க்கைகய்் சித்திரிக்கும் காட்சிகளூம், புாாண இதிகாசக் கळைகளள்் சித்திரிக்கும் காட்சிகளும், வாத்திய மிசசப்போர், சிலம்புப்போர் செய்வோர் ஆகியோருாைய காட்சிகளூம் இக்காலத்திற் பபரிதும் அயைக்கப்பட்டன.

## பிற்காலச் சோழர் சிற்பங்கள்

இராஜேந்திரனுக்குப் பிறக பெரும் புகழோடு ஆட்சி புரிந்தவன் முதலாவது குலோத்துங்கன். இவன் காலத்தில் தில்யலப்பதி பெரும்புகழ்
 இக்கோபுங்ககளின் कீழ்ப்பகுதியில் அழகிய சிற்பங்கள் விி்க்ப்பட்டன.

இரண்டாம் இராஜராஜன் தாராசுதத்தில் "இராஜராஜேஸ்வரம்" எனு் கோயிலை அயைம்்தான். இங்கேயுள்ள சிற்பங்கள் ஹொய்சளர் பாணிணையொ்்்தள்ளன. पெரியபுராணக் காட்சிகள் அற்புகமாக உள்ளன. திரிபார்்தகர்,
 தேவன் என்பஞ அழகுமிக்கவை.

பபண்னொரருபாகர் சி்பம் ழூன்று தயைகளூடனyம், எட்டுத் திருக்கைகளுடனு் விளங்குகின்றது. இது மகாமாயாவாகிய பராசக்திமயயக் குறிக்கும்.
 சிற்பங்கள் தோன்றலாயின. இரணியயை வதைத்த நரசிம்மறை அடக்குவதற்காக, சிவன் சரபழுர்த்தியாக வடிலெடுத்த காட்சி ழுதன் ழுதலலாக இங்கேதான் காணர்படுகிறது (ஏகாம்பரநநாதன் 1984 : 63).

வுன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் திரிபுவனத்திற் கட்டப்பட்ட கம்பஹரேஸ்வரர் கோய|லில் அழகியய சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டனு. நாட்டியுமாடும் நங்கையர், இசைக்கருவிகளை இசைப்போர், யாளி வரிசைகள், இராமாயணக் காட்சிகள் என்பன அழகாகக் காண்ப்படுகின்றறன. அலஙங்கார மண்டபய், சக்கரங்களூடன் சூடிய தேர்வடிவில் உள்ளது. அதயை இரு யாணぁகள் இழுத்துச் செல்வது போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பி்கால்ச் சோழ்் கோயில்களில் அலங்கார வேணை்புாடுகள் அகிகமாக உண்டு. அம்ங்காT மண்டபப்், கலியாாண மண்டபம் என்பஞ புதிகாகக்
 பல அமைக்கப்பட்டன. தமிழகத்திற் சூரியனக்கௌக் கோயில்கள் அமைக்கும் வழக்கம் இருக்கவில்யை. ஆனால் முதலுாவது குலோக்துங்கன் சூரியஞக்கெォத் தஞ்ஞையில் ஒரு கோயிலைக் கட்டினான். சோமாஸ்கந்தருக்கெஆ, மணாடபத்தையடுத்தோர் கருவறை அயைத்தல், இணறவிக்கொத் தனிக்கோயில் அயiம்்து அவளது திருவுநுவை நிறுவுதல் ஆகிய வழக்கம் ப்ற்காலச் சோழராாட்சியிலேயே ஏற்பட்டது.

இக்காலத்தெழுந்த சி்பங்கள் பலவற்றிறும் சாயூக்கிய|fின் செல்வாக்கைக் காணழுடிகிறது. சரபயுர்க்தியின் சிற்பம் தாராசுரத்திஇயம், திfிப-
 காட்டுகின்றதெெ்பர் முகேர்ஜி (1960: 184).

குன்றாம் குலோத்துங்கனக்குப் பின்ன்் ஆட்சி செய்த சோழா் காலத்தில் சோழ் பேரரசு வலிமை குன்றத் தொடங்கிய காரணயத்தால் பெரியகோயில்களோ அன்றிக் குறிப்பிடக்சnடிய சிற்பங்களோ எழவில்லை.

## 15

## பாண்டியா் காலம்



クிதம்பரเ்் 6ோயயல்

பாாண்டிர்கள் மதுரையைத் தலைநகராகக் கொண்டு கி．ப．6ூடம் நூற்றாண்டிலிருந்து 14 ஆம் நூற்－ றாண்டுவரை ஆட்சிபிந்்து வந்துள்－ ளூர்．சங்ககாலப் பாண்டியர்－ あளுக்குப் பின்னர் கடுங் கோன் என் னும் மன் ஞன் कி．பி． 575 இல் பாண்டியராட் சியயத் தமிழகத்தில் நிலைபபறவைத்தான்．பாண்டியர் வI லாற்றை முற்காலப் பாண்டியர் வரலாறு，பிற்காலப் பாண்டியர்
வரலாறு எனா இரண்டு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம்．டுற்காலப் பாண்டியர்கள் கி．15． 7ஆம் நூற்றா ண்டிலிருந்து கி．பி． 9 ஆம் நாற்றாண்டுவரை ஆட்சிபுரிந்தனர்． பிற்காலப் பாண்டிய்கள் கி．பி． 10 ஆம் நூற்றாண்டலிடுந்து 14 ஆம் நுற்றாண்டுவரை ஆட்சி புிந்தனர்（ஏகாட்பர நாதன் 1984：74）．

## முற்காலப் பாண்டியர் காலம்

## கோயில்கள்

பல்லவர்கள் क्రமிழகத்தின் வடபகுதியை ஆண்டபோது முற்காலப் பாண்டியர்கள் தென்பகுதியை ஆட்சிசெய்தனர்．அவர்களம் ஏராளமான குகைக்கோயில்களை அமைத்துள்ளனர்．அவர்கள் அமைத்த கோயல்்கள் திருமெய்யம்，குன்றக்குடி，மலையடிப்பட்டி，குன்னாண்டார் கோயில்，குடுமியா－ மலை，கழுகுமலை，திருப்பரங்குன்றம்，ஆணைமலை，திருமால்புரம் ஆகிய இடஙீகளிற் காணப்படுகின்றன（Бாகசாமி 1976 ：57）．

பல்லஅா்கணளவிட இவர்கள் எராளமான குகைக்கோயல்்களை அமைத்－ தனர்．ஏராளமான சிற்பங்களையும் செதுக்கினர்．சிவனுக்கும் திருமாலுக்கும் பல கோயில்களை எடுத்தனா்．

ஆணைமலையில் நரசிங்கப் பெருமாள் கோயிலும்，அதற்கருகில் முருகப்பெருமாண் கோயிலும்，திருப்பரங்குன்றத்தில் சிவஞக்கு ஓரு மண்ட பக் கோயிலும் • அமைக்கப்பட்டன．இங்கே ஜேஷ்டை கோயிலும்，தா்க்கை கோயிலும் நக்கன்கொற்றி என்பவளால்（மந்திரி ஒருவனின் மனைவி） எடுக்கட்பட்டன．பல்லவர்கள் மாமல்லபுத்தில் அமைத்த ஒற்றைக் கற்கோயி－ லைப் போல பாண்டியர்கள் ஒரேயொரு ஒற்றைக் கற்கோயிலை கழுகு மலையில் அமைத்தனர்．அகு வெட்டுவான் கோயில் எனும் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது．மலையின் ஒரு பகுதியய வெட்டித் தனியாக்கி，எல்லோ－ ராவிஷுள்ள கைலாசநாதர் கோயிணைப் போல இது அமைக்கiபட்டது．அதனால் ＂தென்னக எல்லோரா＂என்றும் இது பெயர் பெறுகிறது．இக்கோயில் மிகவும் அழகானது．ஆனால்，முழுமையாகச் செதுக்கப்படாமல் இடையில் நின்றுவிட்டது．

## சிற்பங்கள்

முற்காலப் பாண்டியர் கால்ச் சிற்பங்கள் பெரிதும் பல்லவர் காலச் சிற்பங்களையொத்துள்ளன．பிள்ளையார் பட்டியில் மூன் று சிற்பங்கள் உள்ள』．இதிலொன்று துதிக்கையை வமமாக மடத்து，தொந்திக் கணபதியாக அமர்ந்துள்ள கணேசர் வடிவம்．இன்னொன்று இடைவரையும் வெறும் தாணா－ கவும்，மேற்பகுதி மட்டும்உடலாகக் காணப்படும் இலிங்கோற்பவா்．மற்றொன்று ஹரிஹரனுடைய வடியம்．இவ்வாவம் மிகவும் அழகானது（நாகசாம் 1979：29）．

கிருமெய்யத்தில் இரண்டு குடைவரைக் கோயில்கள் உண்டு．ஓன்று சிவஞுக்கும் மற்றையது திருமாலுக்குமுரியவை．சிவன் கோயிலில் நிலத்தி－ லிருந்து முகட்டை முட்டும் வண்ணமமைக்கப்பட்ட இலிங்கோற்பவ வடிவம் காண்படுகிறது．திருமால் கோயலலலல் பரம்ான்் மீதுபள்ளி கொள்ளும் பரமணது வடிவமும் மதுகைபடர் அஞ்சியோடும் காட் சியும்，சந்திரசூரியர் வடிவங்களும் தும்புருநாததர் யாழ் வீணை என்பவற்றை இசைக்கும் காட்சியும் அம்புதமாக்் செதுக்கப்பட்டுள்ளன（Бாகசாமி 1979 ：30）．

திருமலைபுர் குடைவரைக் கோயிலில் கருவறையின் நுழவாயிலில் துவாரபாலகர் சிற்பங்கள் உள்ளன．இச்சிற்பங்களிற் காணப்படும் கழுத்－ தணிகளும்ம மிகவுு் அழகாகப் பல்லவா்கால்் சிற்பங்களில் உள்ளன போன்று காணப்படுகின்றன．கடுவறைக்கு அடுத்துள்ள முகமண்டபத்தின் சுவர்களில் பிள்ளையார்，திருமால்，நடடேர்，நான்முகன் ஆகியோருடைய வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன（ஏகாம்பரநாதன் 1984：75）．

சேந்தமானம் குடைவரைக் கோயிலின் நழைவாயிலிலும் அழகிய துவாரபாலகர் வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன．இச்சிற்பங்களில் சடாமுடி பரந்து விரிந்த சடாமண்டிலமாகவுள்ளது．சொக்கம்பட்டியி்் காணப்படும் குடை．

வळைக் கோயிலிறும் நுயழவாயிலிற் காவஸ் தெய்வங்கள் உளளன．இவைதவிர
 சிற்படும் காணப்படுகின்றண．

குன்றக்குடியில் குன்று குடைவேைக் கோயில்கள் உள்ளன．இங்கே யுள்ள சிற்பங்களுள் நடராஜர் விவயுு்，கொற்றவை வடிவும்் மிகவும் அழகானぁவ（ஏகாம்பநநநாதன் 1984：77）．

திருப்பரங்குன்றத்திறுய்，ஆணைமலையிலும் முற்காலப் பாண்டியI் குடைவळைக் கோயில்காை அயைத்தனர்．திருப்புங்குன்றத்தின் குடை．
 க（ுவகைறகரும் உள்ளன．இவற்றில்＇இலிங்கம்，தி（ுமால்，கொற்றவை，
 கடுவறையில் சோமாஸ்கந்த வடிவம் உள்ளது．இங்டே திடுப்பணி எனும் பெயாில் பயைய சிற்பங்கள் மீது சுகை பூசிக் கெடுத்துவிட்டனள்．எனினும் எஞ்சியுள்ள கருடனின் உ－ருவடும்，கங்காதரர் உருவழும் நன்றாக உள்ளனன． பக்கச் சுவரிலே திருநநடனம்，புfிய｜i் சிவஞாரின் சிற்பழும்，அதயை அன்ளைை சிவகாமியும்，அவா் கணா்க்ரூம் பார்த்து மகிழும் காட்சியும்，வாணன் குடடுழவு இசைக்க，அப்பஞுன் சேர்ந்து ஆடும் அன்ணனயர் எழுவிி் காட்சியு்் மிகவும் அழகாக் உள்ான（நாகசாமி 1979：17）．
 கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன．நூசிங்க்ர் வடிவடும்，முருகன் தெய்வ
 குடியில் உள்ள குகைக்கோயிலில் முனிலர் ஒருவிி்் சிற்பம் காணா்படுகிறது．


கழுகுமலையில் உள்ள கற்கோயிலற் காணர்படுு்் கலையமைப்பு வித்தியாசமானது．இங்கேயுள்ள விமானத்தில் அயைந்துள்ள பாரிய சிவனார் லலிதாசனாமிட்டு அம்ர்ந்துள்ளார்．இவரின் இடுபமழும் தடித்த தோற்றமுள்ள
 தளர்வாக்் காணாபபடுகிறது．சிவனாரின் புன்சிிிபபு்் குணைவான அல்ங－ காரடும் இக்காலத்துக்குருிய சிற்பங்களின் பண்பியல்ணபப் புல்படடுக்துகின்றன．

இக்கோயிலி்் சிவாாறைப் போலவே விஷ்யுு் வீராசனமிட்டு அமர்ந்துள்ளார்．இவரணயிந்துள்ள ஆணை கணுக்கால்வேை ழூடியுள்ளது． விஷ்யுவ்ன் இரு பக்கடும் உள்ள கணங்களின் கொழுத்த அங்கங்களுக்கும்


ழுற்காலப் பாண்டியர் அயைம்்த ஒயேியாருு தனிக்கற் கோயில் கழுகு
 உண்டு．பாம்யைப் பிடித்தவண்ணா்் அமர்ந்திருக்கும் பரமன் வடிவப் மிகவும் அழகானது．இக்கோயிலில் இரய்ுு தளங்கோ் உள்ளய．முதலாவது தளத்தி－ வள்ள கோட்டங்களில் தஆானணாழுர்த்தி，திருமால்，விஷாபரணசிவன்，முருகன்


யோகநரசிய்மா்，தாமळை மலர்மீது அமர்ந்துள்ள நான்டுகன் ஆகிய சிற்பங்களும் உள்ளன．நான்கு ழுலைகளிஇும் நான்கு நந்திவாிவங்க்ள் செதுக்க்பயட்டுள்ளன（ஏகாா்பரநநாதன் 1984：79）．

## திறந்தவெளிப் பாறைச் சிற்ப்ங்கள்

பாண்்டியர்கள் திறந்தவெளியிญள்ள பாணைகளின் முகப்புகளைச்
 சமகைசமயச் சி்்ப்ககளாகும்．இவற்றைக் கழுகுமலை，ஆணぁமமை，திருச்－ சாரணத்துமலை ஆகிய இடங்களிற் காணலா்்．கழுகுமணையில்，நின்ற
 இயக்கியர் வடிவங்க்ரும் காணப்படுகிற்றறன．இவற் றுள் பார்சுவநாத


திருச்சாரணத்து மலலயில் மகாவீர்ர，பார்சுவநாதர்，இயக்கியர் ஆகியோரின் விடவங்கள் காணப்படுகின்றனா．மதுறைக்கு அண்ணைய｜ஷுள்ள பேச்சிப்பள்ளம் என்னுமிடத்தில் பாகூபலி，மகாவi゙ரர்，ப்ர்ச்வநாதர் ழுதலிய
 களின் பெயர்களும் இங்கே பொறிக்கப்பட்டுள்ளன．இச்சிற்பங்களூம்， கல்வெட்டுகளூம் கி．பி．8－9 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தனவாசும் （ஏகாம்பரநநாதன் 1984：79－80）．

## கட்டிடக் கோயிற் சிற்பங்கள்

 ஆகிய இட்்ககளிற் சிறிய அளவిலாゥ கோயில்களைக் கட்டினர்．மதுயை மீஆாட்சியம்மன் கோயிலின் சுந்தரேச் पபருமாள் சன்னிதியில் ஏழுமாதர்
 கோயிலில் திடுமால்，கொற்றவை，வாயற்காாவலர்，ஏழுமாதர்，வீரபத்திரர்，
 மாவட்டத்தில் உள்ள இராசாக்கமங்கமலம் எனயிடத்தில் புதையுய்டிடுந்த பாண்டியர் காலச்சிற்பங்கள் பல கிடைத்துள்ளன．இவற்றள் ஏழு மாதரர்， திடுமால்，இந்திரன்，யமன்，அக்கிஆி ஆகிய வடிவபங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன．

திருச்சுழியில் உள்ள சிவன்கோயிலில் அழகுமிக்க திருமகள்， நிலமகள்，திருமால் ஆகிய வடிவங்கள் உள்ளன．இங்குள்ள தேவியா் திர்ஷுுவங்கள் ஆபரணாஙஙக்ருடன் அழகாகத் தோற்றமளிக்கின்றமா．திருப்－
 －மவசுண்டநாதர்，நான்டுகன்，கண்ணன்，சிவபசை செய்பும் வாலி ஆகிய சிற்ப
 வாகும்（ஏகாம்பரநாதன் 1984：81－83）．

ழுற்காலப் பாண்்டியர் கட்டிய கோயில்கள் பல காலத்துக்குக் காலம்
 கோலங்கள் மாறியும் காணப்படுகின்றன．எனியு் மேலே கறிப்பிட்படட்டவை இக்தணகய பாதிப்புதத்கு உள்ளாகாதன என்பது கு，ிப்பிடத்தக்கது．

## பிற்காலப் பாண்டியா் காலம்

 கியது．பாண்டியர்கள் தங்களூடைய அதிகாதத்றை மமல்ல மமல்ல நிமை－ நாட்டத் தொடங்கினனர்．13ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ சாம்ராச்சியயம் வீழ்ச்சி－ யடைம்துவிட்டது．பாண்டியர்கள் தென்னாாட்டில் தங்களுடைய ஆட்சியை நிணைநிற｜த்தினார்．

பாண்டியர்கள் சோழர்களைப் போல கோயில்களைப் புதிதாகக் கட்டுவதில் அதிக கவஞம் செலுத்தவில்யை．ஒருசில விமானங்களைக் கட்டியதுடன்，கோயில்களின் ழுக்கிய அம்சமாக விளங்கிய கோயிற் கோபரங்களைக் கட்டுவதிலேயே சூடிய அக்கறை காட்டினர்．

ஒன்று அல்லது இரண்டு கட்டுகளைக் கொண்ட நீள்சதைரமான（Ob－ long）அடித்தளத்தின்மீது புமீட் வாிவில் கோபுரம் கட்டியயழுப்பப்படும்．இது பiரமிட் வடிவில் கீழிடுந்்ு மேல்நோக்கி சரிந்து செல்இும்．அடத்தள வளைவு போலவே பேலே உள்ள சூறைப்பகுதியும்，நீள்சதுரமாக ப்ப்பா வளைவு போல அமைக்கப்படும்．இதன்மேற் சிறிதூபிகள் அல்லது கும்ப கவசங்கள் வைக்கப்படும்．

ஓங்கிவளர்ந்து நிற்கும் கோபுத்தின் நீளமான கீழ்ப்பகுதியிய் மத்தி－
 காண்பபடும்．இவை கோபுத்கை இரண்டாகப் பிாக்துக் காட்டும்．ஒவ்வொரு கட்டை uும் சுறறறி்ச சிறுசிழ சதுாத்துய்களூம்，மாடக்குழிகளும்，சிறுகோயில்－ கரூப்，அழகிய சிற்பங்களும் அயைக்கய்படு்்．

பொதுவ்ாக்் கோபுங்களின் அமைப்பு மேலே குறிப்பிட்டவா றதான் அமைந்திருக்கும்．ஆயியு்் கோபுத்தின் அளவு（பரிமாணா்）வெளிப்பறத்－ தோற்றம் என்பேவ்றைக் கொண்டு இருவகையாகய் பிfிக்கலாம்．அவற்றள் ஓருவயை சாி்்்து செல்இுய்，ஆனால் நேராゥ அயைப்யைக் கொய்டுருக்கும்． இதில் அழகிய சிற்பங்களும்，தூண்களும் சதுர்த்தண்களூம் மாடங்களூம் காணணப்படும்．மற்றதில் சfி்்து செல்னும்ப்்கங்கள் வளைந்து காணப்படும்．இது உட்கவிந்த அல்லது உட்குவி்்த வடவில் உயர்ந்த தோற்றத்தைக் கொடுக்கும்．இக்கோபுத்தில் வெளிபபம வேயைப்பாடுகள்，புக்களோடு கூடிய செடிசொடி வேணைப்பாடுகளையும் இந்துத் தெய்வங்களிம் வடிவங்களின் சி்பவேலைப்பாடுகளைய｜ம்ஏராளாமாகக் கொண்டிடுக்கும்．

இக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோபுங்களுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது ஜம்புகேதீஸ்வர்் கோயிலில் பி்்னர் இணைத்துக்கட்ட்பட்ட சுந்தரபாண்டிய கோபுரமாகும்．இது 13ஆம் நாற்றாண்டின்் நடுப்பகுதியிற்

おட்டப்யட்டதாகும்．இன்னொகு கோபும் சிதம்பாம் கோயிலின் கிழக்குப் \｜க்கத்தில் கட்டப்பட்ட கோபுாமாகும்．இதில் சுந்தரபாண்டியன் பொறித்த கல்வெ்ட்டுக் காணப்படுகிறது．இக்கோபுத்தின் உ யரம் 40 மீற்றர்．கீழேயுள்ள கட்டைத்தவிர ஏணைய கட்குகள் யாவு｜்் விரிவான（Elaborate）அயைiா｜களைக் கொண்டுள்ளன．இது பிற்காலச் சோழர்காலக் கோபுங்க்ளைவிட அவ்வளவு வேறுபட்டுக் காணப்படவிஷ்யைலயன்பர்（Tomory 1999 ：135）．

இக்கோபுத்தின் வெளிப்பு அமைப்பில் வளர்ச்சி காணப்படுகிறது．
 சூறலாi்．சதுரத்தூண்் அமைப்பு எண்கோண வடியைக் காட்டுகிறது． Uமஆகை்்கு（Abacus）கீழ் உள்ள பகுதி ழுன்போலச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது． சூடுகளில் புதிய வேணைiபாாுுகள் உள்ளண．கோயில் போன்ற அல்ங்கார வேயைபபாடு அம்லுது சூடு கும்பஞ்சுத்றை அழக செய்கின்றது．தேவகோஷ்－ Lத்தின் மீது＂சாலா＂，＂ச́தா＂போன்ற வேணைப்பாடுகள் உள்ளன．

பிற்கால்ப் பாண்டியர்கள் மிகப்பல கட்டிட்்கோயில்களை அய்மத்－ தøர்．முண் øரே கட்டப்பட்ட கோயில்களின் மதில்கள்，மண்டபங்கள்， திருச்ச்ற்று，கோபரங்கள் என்பனவற்றறபும் புாரமை்பு்்் செய்தனா்்．இவா்கள்
 அய்பாசடுத்திர்்，திருக்கோட்டியா்，திருப்ப்்துர்，சின்னமமனர்，ஆற்றுர்，அகத்－ தீசுவர்் ஆக்ய இடங்களிலெல்லாம் கோயில்கயை அயைத்தøர்．மதுறை ம்ோட்சியம்ம்் கோயில்，पநந்்ணலயப்பர் கோயில்，தென்காசி ச்வன் கோயில்
 இக்காலக்தில் அயைக்கப்பட்ட கோபுந்க்ளை மதுறை，சிதம்பும்，திருவா－
 கத்திலும் புதிய மண்ட பய்ககள் அமைக்க்்பட்டன（ஏகாம்பரநாதன் 1984：83）．

சிதம்பரம் கோயிலின் கிழக்குப்புறவாயிலினதும் மேற்குப்பு， வாயிலிஎதும் இடுபிறங்களிலும் பரதரிண் நாட்டிய சாஸ்திர்் சூ றும் 108 கரணங்களும் சிற்பமாக வடிக்கபபட்டு கிரந்த மொழியில் விளக்கமும் அளிக்க்்பட்டுள்ளது．சோழா்，பட்லவவர்，பாண்டியர் ஆகியோதது பாணிகள்

 காலத்தில் அயைக்கப்பட்டிருக்க வேண்்ுும்．ஏЫெனில் இவশக்கு＂பரதம் வல்லவன்＂எணும் பட்ட்்பெயயும் உண்டு．அல்லது இப் ப丁தக்கயைக் கட்டிட ஆரம்பம் இரண்டாவயு குலோத்துங்கன் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டுடமம்பர்（Tomory 1999：227）．

நாங்குநேரி சிவன் கோயிலில் ஏழு மாதர் தத்தம் ஊர்திகளில் அயர்ந்த
 அழகாகக் காட்சி தருகிறது．களக்காட்டு வேங்கடேச்் பெருமாள் கோயிலில் அயர்ந்த கோலத்தில் உள்ள கிருமால் வடியய் இக்காலத்துக்குரியது．

அம்பா சழுத்திரத்தில் உள்ள திருவாலீஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள ஆனウ்த நடமிடும் நடராஜர் வடிவமும்，கங்காதரர் சிற்பழுய்，சண்்டேசடுக்கு

அருள்புியும் ழுர்க்கியின் சிற்பழும், மிகவும் எழிலானவை. இம்ழுன்று சிற்பங்களும் கங்கை கொண்ட சோழபுக் கோயிலில் உ-ள்ள சிற்பங்கணள
 திருமால், ஙான்முகன், யோகநர சிமமர், வீரபத்திரர், கங்காதரர், இலிங்கோற்பவா் ஆகிய சிற்பங்ம்ூம் உள்ளா.

திருக்குறங்குடித் திருமால் கோயிலின் இாண்டாவது கோபுர்
 யில் வைஷ்ணவ புாாண, இதிகாசக் கதைகளை விளக்கும் சிற்பங்கள் சசசுு்்க்படடட டுள்ளன. கோபியர் ஆணைகளைக் கண்ண்ன் கவா்தல், கோாா்்்தன கிிியயக் குடையாக்் புடித்தல், இராமன் சீறையுட்் முடிசூடல்,கோபியர் புைைசூழ கண்கண்் வேய்ங்குழலாதல் ஆகிய காட்சிகள் அழகான சிற்பங்களாகக் காட்சி தருகின்றனா.

திருக்கோட்டியூரில் சிவனக்கும், திருமாஷுக்கும் ஒரே இடத்தில் கோயில்கள் காணாபபடுகின்றுண. சிவன்கோயில் மண்ட பத்தில் அழகிய முருகன் வஷிவ்் நான்கு கைகளுடன் உள்ளது. சனகாதி ழுனிவர்கள் வஷிவடும், பாண்டியர் காலப் பிள்யையார் சிற்பிொன்றும், வடக்கு வாயயலலன்் இருபுத்தும் ஆறடி உயரழுள்ளா நரசிம்மர் சிற்பங்களும்ம் காணப்படுகின்றன. நுசிம்ம வடிவங்க்் இரணியயை வேை செய்யுு்் கோலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 13ஆம் நா்்றாண்டை்் சே்்்்தவைகளாகும்் (ஏகாம்பபநநாதன் 1984:87).

குமரிமாவட்டத்தில் உள்ள அகத்தியா் கோயிலில் (சிவன் கோuிலில்)


## 16



தென்னிந்தியாாவில் சோழ பாண்டியப் பேரரசுகள் தளர்ச்சியடைய 14ஆம் நற்றாண்டிலிருந்து விஜயリநகர மன்னா்களூணடய ஆட்சி வேசூன்றத் தொடங்கியதுு 1365 ஆம் ஆண்டு காஞ்சியயய்் ணைப்பற்றிய குமாரகம்பயன் மதுணைைை வெற்றிகொண்டு மீண்டும் இ்்துக்களைப் புத்துயிர் பெ யைவ்தான்.

விஜயநகரர் காலத்தில் தென்னிந்தியக்கணல ஒரு பூரணத்துவம்
 காட்டிக்கொண்டது. இஸ்லாாத்திக் தாக்குதது்்கும் ஆக்கிரம்ப்புக்கும்பிய் என்னென்ன பண்புகளும் அம்சங்களூம் பாழாகாமல் எஞ்சி bின்றனவோ
 பேரリசர்களுக்கிருந்தது. இந்த உணர்வுக்கீடாண டுறையில் ஒரு சூதந்திரக்
 570).
 முன்சர் இவ்விடங்களில் ஹொய்சளர், காகதீயர்கள் ஆகியோருடைய
 ஹொய்சளர் கணலச்சாயணலயும் காகதீயர் கணலப்பண்ணபயும் இணைத்து
 ஹம்பியலல் பல கோயில்கள் கட்டப்யட்டø (நாகசாமி 1979:55). ஆந்திரம், கர்நாடகம் ஆகிய இடங்களிலுப் பல கோயில்களை அமைத்தனார். தமிழ்


 என்பர்．இவற்றுட் காஞூ்ச ஏகாா்பரநநாதர் கோயிற் கோபும்் 11 கட்டுகணை－ யுணை யது．

அடுத்த பங்களிப்பு அவ்்கள் கட்டய பல்வகை மண்டபங்களாகும்． சோழ்்கள் கட்டிடங்கணை ஒன்றியைத்துக் கட்டினர்．ஆனாால்，இவர்கள் கட்டிடத் நொசுதிகளை விfிவுடுத்தி்் கட்டினர்．தூா்்களோடு कnடிய மண்டபங்ககள்，கோயில்கள் தெப்பக்குளாங்கள் என்பன பIரதான கோயிணலச் சுற்றிக் கட்டiபட்டன．வடமேற்குத் திசையில் சிறிது பின்புமமாக அம்மன் கோயல்் அமைக்கப்படும்．விஜயநநேதர் காலத்துக் கோயயலல்களூள் அம்மன் கோயில் முக்கியாமான ஓர் அய்சமாக அயைந்தது．கிழக்கு நயழவாயிலின் முன் இடது பறத்தில் அமைக்கப்படும் கல்யாண மண்ட ப்் இக்கால்் கோயі்ற் கட்டிட் தொகுதியுட் சிறப்பிடம் பெறுகிறது．தூண்களோடு कூடிய இந்தத் திறந்த மண்டபம் மத்தியில் உயர்ந்த மேடை ணயயுடையது．இது எல்லாக் கட்டிடங்களையும் விட அலங்கார வேணைப்பாடுகளூடன் காணப்படும்． இம்மண்டபத்தின் ஓவ்வோர் உ றப்பும் தாராளாமான，ஒய்யாரமமான உயிர்த்－ துழ்புள்ள வேணல்பாடுககயைக் கொண்டுள்ளது．

விஜயநநகர மண்னர்கள் கட்டிய ஆயிரங்கால் மண்டபம் இன்னோா்
 இந்த மண்டபழும் அழகிய சிற்பவேயைப்பாடுகளுட்் சூடிய கவர்ச்சிகரமான



ழுற்காலப் பல்லவர்களுடைய தூண்்கள் சதுரமானது．இவா்கள் செெது்்கிய் தூண்களின் புஷ்பபோதிகைகள் விரிவாகவும்，ஜேர்த்தியாகவும் உள்ளன．இத்துண்கள் மீது கும்பபஞ்சுங்களை அயைத்து அவற்றின்மீதுதான் கல்யாண மண்டபங்களையும்，உற்சவவ மண்ட பங்களையும் கட்டியெழுiபினர்．
 செதுக்கப்பட்டன．பல்லவய்காலச் சிங்குுுகத் துண்கள் மீண்டும்் விஜயநகைர்

 உள்ளன．இவற்றுள் புராணகாம கலப்ப மிடுகங்ககளின்（Hyybrid）வஷிவங்ககள் காணப்படுகின்றன．கும்பபஞ்சரங்களூம்．சூடுகளும் மேறுப் இவற்றுக்கு அழல்ட்டக் காணைणா்்．

கிருஷ்ணுதேவராயன் 1509 ழுதல் 1529 வळையிற் சிறப்புடண் ஆட்சி புிி்்வன்．அவன் சகல சமயத்தவळையும் போற்றியவன்．நல்லதொரு கலாரசிகன்．இவஞைையு காலத்தில் கிடுமால் வழிபாடு உச்ச நியையை－ யணை六திருந்தது．இராமானサஜ் விட்டுச் சென்ற பிரபக்தி நெறி இவயை மிகவும் கவ்ந்தது．ஆழ்வார்கள் பாடிய தூருப்பாசுரங்கள் இவனை आமய்மறக்க்் செய்தன．திருவன்ணாமலைய｜ல்ல் மிகவும் உயர்ந்த கோபரத்தை எழுப்பினான்．

காஞ்சிபு ஏகாய்பரநாதர் கோயிலில் தெற்குக் கோபுர் இவோல் எடுக்க்்－ பட்டது．அருளாளா் பெருமாளாகிய வரதூாஜ்ப் पெருமாள் கோயிலின் உ யா் கோபுருும் இவமால゙்எடுக்க்பட்டடதே．தில்கையயன் வடக்குக் கோபுத்மையும்
 ஒண்றையும் நிறவவினான்（நாகசாமி 1979 ：57）．

விஜயநகரப்பாணणியூற் கட்டய்யட்ட கட்டிடங்கள்，துங்கயத்திறை ஆற்று்குக் தெற்கேயுள்ள நுடு டுழுவதியும் காணப்படுகின்றன．இவற்றள் வిட்டலர் கோuイஷு்，ஹசார இராமர் கோuிலும் மிகவும் முக்கியயானணை． விட்டலர் கோயில்இரண்டாம் கிருஷ்ணை தேவராயリர் காலத்தில் ஆரம்பி்்க்புட்டு அச்சுதராயயfிஷ் ஆட்சிக்காலத்திதுய் தொாட்்ந்து கட்டப்யட்டது．எனிஞு் பூரணமாகக் கட்டி（1ிிக்க்்படவில்லை．

விட்டலர் கோயில் 500 அடி நீாழும் 310 அடி அகலழும் கொண்ட முற்றத்கையுமையது．கோபுங்களுடன் オூடிய மூண்று வாயில்கள் உள்ளண． இவற்றுள் கிழக்கிலும்，தெற்கிலும் உள்ள கோபுங்கள் மிகவும் ழுக்கிய－ மானவை．பிரதான கோuアல் மத்தியில் உள்ளது．இதுவே விட்ட டலர்（விஷ்ணு） கோயில் எனப்படுகிறது． 25 அடி உயரத்றையுறைய இக்கோயில் கருவகை，
 （Percy Brown 1976：93）．

135 அ4 நீளழும் 67 அपி அகலடும் கொண்ட இக்கோயில் வெளிப்பற்் சுவர்கள்，புடை ட்ப்த்தான்கள்，மாடங்்கள்，மேற்சnயை்ச சரிவுகள் என்பவற்றால் அழகுபடுத்தப்பட்டுள்ளண．கல்யாணண மண்டபபத்திற்கருகே மகாமண்டபத்தின் வாயிळை நோக்கியபடி இறைவனிம் தேர் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுு இதன் அ4ி்்தாழும் பிரதான அடுக்கதம் கருங்கல்லாரானனவை．சில்ஷுகள் சுற்றக்－ சூடியனவாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன．மேற்பகுதி செங்கல்லாற் கட்ட்்－ பட்டுள்ளது．இதேமாதிfியான கல்லாாலான தேர்கள் இக்காலப்பசுதியிற் பல
 காணாலாம்（நீலகண்ட சாஸ்றிிி 1966 ：572）．

ஹசாy இராமர் கோயிலும் இந்தப் பாணியலல்தான் கட்டப்பட்டுள்ளது．
 அம்மண் கோயிலுய்，ஒரு கல்யாணயமண்டபழும்，பலதுணைக் கோயில்களும் கருங்கற்களாலான அழகிய தூண்களூம் அமைக்கப்பட்டுள்ளமை இதன் சிறப்பம்சங்களாகும்．கீழ்மாடி கல்லாஇும்，மேற்பகுதி செங்கல்லாறயமான
 வகைuில் அயைந்திருக்கின்றதுு．இகன் சுவர்களில் இராமாயயக் காட்சிகள் புடைப்பு்் சிற்பங்களாகவுள்ளன（Nilakanta Sastri 1950：146）．

இக்காலப்பகுதியி்் கட்டப்பட்ட புகழ்வாய்ந்த வேறு கோயில்கள் கும்பகோணம்，காஞ்சிபும்，தாத்பத்திfி，ரீ ரங்கம் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன．

கல்யாண மண்டபங்களுள் வேலூரில் உள்ள கல்யாண மண்டபமே மிகவும் அழகு வாய்ந்தது．இக்கோயிலின் கோபுரம் இந்நாற்றாண்டுக் கட்டிடப் பாணியின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகவுள்ளது．விரிஞ்சிபுரம் மார்க்கச－ கேஸ்வரர் கோயிலின் கல்யாண மண்டபமும் அழகுமிக்கது．காஞ்சி－ புத்திலுள்ள ஏகாம்பரநாதர் கோயிலிலும்，வரதராஜ கோயிலிலும் பெfிய அளவிலான சூடார மண்ட பங்கள் உள்ளஆ．இம்மண்ட பத்துத் துண்களிலுள்ள விந்தையான கற்பனைச் ．சிற்பங்கள் இப்போதும் குறிப்பிடக் சூடியவை யாயிருக்கின்றன（நீலகண்ட சாஸ்திரி 1966 ：573）．

## கல்யாண மண்டபச் சிற்பங்கள்

சோழர்கள் வீழ்ச்சியடைந்ததும் தென் னிந்தியக் கலைஞர்கள் ஆதரவையிழந்தனர்．ஆயினும் எழுச்சிபெற்று வந்த விஇயநகர மன்னர் களூடை ஆதரவை இவi்கள் பெறலாயின்்（கி．பி．1335－1565）．விஜயநகர மன்னர்கள் பலவகையான கலைகளுக்கும் ஆதரவு வழங்கினர்．அதனால் ஏராளமான கட்டிடங்களும் சிற்பங்களூ்் எழுந்தன．பெருமளவில் இவை எழுந்த காரண்த்தால்，பல்மலவ்，சோழர் காலப் படைப்புகளோடு ஒப்படும்போது இவை சிறிது தரம் குறைந்தனவாகவேயுள்ளனவென்பர்（Tomory 1999 ：227）．

விஜயநகர மன்னர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இருந்த காரணத்தால் பெரும்பாலான சிற்பங்கள்，விஷ்ணுவின் தசாவதாரம்，கிருஷ்ணலீலைகள்， மகாபாரத，இராமாயணக் காட் சிகள் என்பனவற்றைக் கொண்டன－ வாகவுள்ளன．இவை கோயில்களில் உள்ள தூண்களிலும் கோயிற் சுவர்－ களிலும் புடைப்புச் சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன．

வட இந்தியாவில்，குப்தர்கள் கங்கை－யமுணை ஆகிய ஆற்றுத் தெய்வ வடிவங்களை கோயில் நுழைவாயிலில் அமைத்தனர்．இதணை விஜயநகரர்கள் தென்னிந்தியாவில் அமிடுகம் செய்தனர்．கோபுரத்தின் கீழ் உ－ள்ள நுழைவாயிஷின் இருபுத்தும் இவை தத்தம் ஊர்திகளின் மீது நிற்கும் கோலத்தில் புடை புுச் சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டன．ஒவ்வொரு ஊர்தியின் வாயிலிருந்தும் தடித்த இலையுடன் கூடிய கொடிகள்，பயப்பட்டு ஊர்தியின் உடலைச் சுற்றிப் பின் மேலே வட்டமாகவெழுந்து விஷ் ணுவின் பத்து அவதாரங்களைக் கொண்ட புடைப்புச் சிற்பங்களுக்குச் சட்டகமாக（Frame） அமைந்துள்ளன．

பெருi்பாலான விஐயநகரர் சிற்பங்கள் வேட்ணையாடுதல்，நடன－ மாடுதல்，கோலாட்டமடித்தல் ஆகிய சழூகச் செயற்பாடுகளையும் விளக்கு－ வனவாகவுள்ளன．சில படல்களில் ஏராளமான மிருகங்கள்，பறவைகள் என்பன தத்குபமாக சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன．ப்்களூ்்，செடிகொடி அலங்காரங்களம்் இக்காலச் சிற்பங்களுட் பெரிதும் காணப்படுகின்றன．இவை இக்காலத்திற் செதுக்கப்பட்ட தூண்களிலும்，சுவர்களில் புடைத்துக் கொண்டிருக்கும் சதுரத்துண்களிலும் பாரிய புமைப்புச் சிற்பங்களாகவும் முழு அளவிலான சிற்பங்களாகவுமுள்ளன．

விஜயநகரர் சிற்பங்களில் பல்லவர்களுடைய அல்லது சோழர்க－ ஞடைய சிற்பங்களில் உள்ள கவர்ச்சியைக் காணடுடியவில்லை．இவை இறு்கமானவையாகவும்，மாமூலாணணவயாகவும்，உணர்்்சி வெளிப்பாடில்－ லாதனவாகவும் உள்ளனணென்பர்（Tomory 1999 ：227）．

விஜயநகர மன்ணோகிய கிருஷ்ணதேவராயரது ஆட் சியின்போது தென்னிந்தியாவுக்கு வருயை தந்த போர்த்துக்கேய யாத்திரிகன் பேயஸ்（Paes） எழுதிய குறிப்புகளிலிருந்து விஜயநகரர்களுடைய கட்டிட－சிற்பக்கலைச் சிறப்புக்ளை அறிய முடிகிறது．விஜயநகரர்களது தலைநகரமாகிய ஹம்பியில்（Hamai）இந்துசமயம் தொடர்பான மிகச் சிறந்த கட்டிடங்களும்， சிற்பங்களும் இருந்தன．முஸ்லிம்களது படையெடுப்பால் அவையேைத்தும் நிர்மூலமாக்கப்பட்டォ．

ஹம்பியில் உள்ள விட்டலர் கோயில் கருப்பக்கிருகம்，மண்டபம்， கல்யாணமண்டபம்，கல்ரதம் என்பணவற்றையுள்ளடக்கியது．கல்ரதத்தின் நான்கு சக்கரங்களளuும் செடிகொடி வேலைப்பாடுகள் அழகுசெய்கிண்றன． சக்கரத்தின் மத்தியில் புடைத்துக்கொண்டுருக்கும் குடங்கள் தாமறை மலரைப் போலமைக்கப்பட்டுள்ளன．இச்சக்கサங்களைத் தாங்கியுள்ள தளங்களில் வேட்டை யாடும் காட் சிகள் உள்ளன．கல்ரதத்துக்குச் செல்லும் வாயிலை இரண்டு யானைகள் துதிக்கைகளை உயர்த்தியபடி காவல் புிிகிற்றன．இவை உயிருள்ள யாஜைகள்போற் காட்சியளிக்கின்றன．

சிங்ஙாசனம் அயைந்துள்ள பீடத்தை கதை சூறு்் புடைப்புச் சி்்பங்கள் வரிசை வரிசையாக அழகு செய்கின்றன．இதிலய்் வேட்டையாடும் காட் சிகளே இடம்பெறுகின்றன．இக்காட்சியின் மேல் செடிகொடி அலங்காரங்களூம் இடையிடையே மயில்களும்．தாமரைமேல் உள்ள அன்ஞங்களும் காட்சி தருகின்றன．இன்னொரு காட்சியில் கதிரைகளுக்கு பயிற்சியளிக்கும் ஆண்கள் காணப்படுகிண்றனர்．இவா்களுக்குக் கீழ் மான் வேட்டையாடும் காட்சியுள்ளது．

காஞ்சி வரதராசப் பெருமாள் கோயலலலல் உள்ள கல்யாண மண்ட பத்தில் வரிசை வரிசையாக ஒற்றைக் கல்லாலான தூண்கள் காணப்படுகின்றன． முன்நங்கால்களைத் தூக்கியப வண்ணம் வீரர்களைத் தாங்கி நிற்கும் குதிரைகளும்，யாளிகளும் அழகான சிற்பங்களாகும்．குதிரை，யாளி என்ப－ வற்றின் மீதுள்ள வீரர்கள்，படைக்கலங்களைத் தாங்கிய வண்ணம் போர்புரியும் கோலத்தில் உள்ளணா்．அவா்கள் அணிந்துள்ள ஆடை，அணிகலன்கள்， கவசம் என்பனவும் அம்புகமாகச் செதுக்கட்பட்டுள்ளன．தனிக் கல்லாலாகிய சங்கிலிகள் இம்மண்டபத்தின் நான்கு மூயைகளைuும் அழகு செய்கின்றன．

இம்மண்டபத்தின் தென்பறத்தில்，கரும்புவில்，மலர்க்கணை என்பண－ வற்றルன் காமனும்，கிளியூர்தி மீது இரதியும் காணப்படுகின்றனர்．ஏணைய இடங்களில்，தாண்கள் தோறும் விஷ்ணுவின் தசாவதாரக் காட்சிகளும்， கண்ணனது பல்வகை லீலைகஞும்，கிருமாலின் நின்ற கோலமும்， இராமாயணக் காட்சிகளுi் அழகாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளண，சிலதுண்களில் நரசிம்மர் இரணியனுடன் போர் செய்து அவனுடைய குடரிணைப் பிடுங்கும்ம

காட்சியும், கண்ணா் கோபியரது துகில்களைக் கவரும் காட்சியும், காளிங்ன நடனமும், கோவர்த்தனகிரியைக் குடை யாகக் பிடிக்கும் காட்சியும், கஜேம்கிர மோட்சமுi் எழிலறு வண்ணம் செதுக்கப்பட்டுள்ளळ (ஏகாம்பリநாதன் 1984 : 98).

மண்ட பத்தின் நடுவில் உள்ள தூா்்களில் அழகிய நஙங்கையர் சிற்பங்களூம், இம்மங்கையரில் முயங்கிய முனிவர் வடிவங்களும் காணப்படுகின்றன. இம்மங்கையர் ஒடுங்கிய இடையும் திரண்ட மார்பகங்களும் கொண்டு எழிலுட ம் காட்சி தருகின்றனா்.

கல்யாண மண்ட பத்தின் நடுமேடையைக் கூர்மம் (ஆமை) ஒண்று தாங்கி நிற்கும் நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் குறிப்பிட்டது போல இங்கேயும் திருமாலின் அவதார்் சிற்பங்களும், வீரர்களின் வடிவங்களும் முன்னங்கால்களைத் தூக்கியவா@ நிற்கும் யாளி, சிங்க வரிசைகளும் காணப்படுகின்றண. இவற்றுக்கிடைப்பட்ட பகுதிகளில் புராண இதிகாசக் கதைகளை விளக்கும் சிற்பங்கள் உள்ளன. ஆண், பெண் உடலறவு கொள்ள்்ப கோலத்தில் உள்ள சில சிற்பங்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளண.

வேலூர் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயி்் கல்யாண மண்டபத்திஷயம், குதிரை வீரர்கள் படைக்கலங்களுடன் காணப்படுகின்றனர். யாளி மீது கண்ணண் அமர்ந்துள்ள காட் சிகளும் சைவ, புராக் கருத்துக்களை விளக்கும் சிற்பங்களும் உள்ளன (ஏகாம்பரநாதன் 1984:99-100).

சிறீரங்கத்திலுள்ள, குதிறை மண்டபத்தில் கோபத்துடன் முன்னங்கால்களைத் தூக்கிப் பாயு்் குதிரைகளின் வரிசை உள்ளது. இக்குதிரைகளைக் காண்போர் கல்லாலானவை என எண்ணார். உருக்கினாலானவை என்றே எண்ணுவர். அவ்வளவு நுட்பமாக இவை செதுக்கப்பட்டுள்ளன (Percy Brown 1976:94).

விஜயநகரர் கால்் சிற்பங்களுள் தெய்வ வடிவங்கள் கூர்மையாா மூக்கையும், சிறிது பெருத்த விழிகளையும், விசாலமாள புருவங்களைuும் கொண்டிருக்கும். ஆடவர், பெண்டிர் வடிவங்கள் நீண்டு தடித்த உடலிணைப் பெற்றிருக்கும். ஆடைகள் மடிப்புக்களைக் கொண்டனவாகவும், கோடுகள், பு வேணைப்பாடுகள் முதலியனவற்றையுடையனவாகவும் உள்ளன. சோழ்் , காலத்துச் சிற்பங்களைவிட இவை அழகிய வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளண.

படைவீரர் வரிசைகளும், யாளி, யானை வரிசைகளும், தசாவதாரக் காட் சிகளும், இதிகாச புராணக் காட் சிகளும் விஜயநகரர் காலத்து்் சிற்பங்களின் பொதுவான சிறப்பம்சங்களாகும். இக்காலத்தில்தான் முதன் முதலாக பன்னிரு இராசிகளின் சிற்பங்களூம் இசைத் தூண்களும் அமைக்கப்பட்டの.

## நாயக்கர் காலம்


 கர்கள், விஇயநகர அரசர்களின் பிரதிநிதிகளாக ஆூட்சி புிிந்தனाர. இது'காலப்போக்கில் மூன்று கிளைகளாகப் பிரிந்து தஞ்சை நாயக்கர் கலைக்கும், மதுறை நாயக்கர் கலைக்கும், செஞ்சி நாயக்கர் கலைக்கும் வித்திட்டது. 17ஆம் நாற்றாண்டில் தோண்றிய கட்டிடடும், ஏனைய கலைகளும் நாயக்கர் கலை மரப என்றே சnறலாம். இவ்வாறு தோன்றிய கலைமரபைத் தாங்கி நிற்குமிடங்களாக திகுவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், விாிஞ்சிபுரம், சிதம்பரம், றீரங்க்், மதுரை ஆகிய இடங்கள் விளங்குகின்றன (நாகசாமி 1979:56-57).

நாயக்க மண்னர்கஞூடைய ஆட்சியில் கமிழகத்कில் மிகப்பல கோиில்கள் கட்டப்பட்டன. இவையண்றி முன்னர் கட்டப்பட்ட கேruில்களில் மண்டபங்களும், திருச்சசுற்றும் கோபுங்களும் புதியனவாக கட்டிச் சேர்க்கப்பட்டன. தமிழ்நார்ட்ட்நநாயக்கர் காலச் சிற்பங்கள் பேழ்ர், தாரமங்கலம், மததைை, அழகர்கோயில், கிருஷ்ணாபுர்், தாட்க்கொம்பு, திருநெல்வேலி, திருவைகுண்ட், நாங்குனேரி, कிருக்குறுங்குடி, தென்காசி, கும்பகோணம் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன (ஏகாம்பரநாதன் 1984:110).

நாயக்கர் காலத்தில் கோபுரம் கட்டும் கலை அதிஉன்னத நிலையை அடைந்தது. இதற்கு உதாரணமாக மதுரைக் கோயிற் கோபுத்தைக் குறிப்பிடலாம். இக்கோபுர்தின் மத்தியில் சிறிது முன் நீட்டிக்கொண்டுுு்கும் பகதி (மாடi்), சிறிது உள்ளே தள்ளியபடியிருக்கும். புறவளைவு, சுதை-

யாலாகிய எழில்யியு சிற்ப்ஙகள் என்பன இக்கோபுத்கை ஒப்பயர்வற்ற சிறந்த கலைப்படை ப்பாகக் காட்டுகின்றன. இதற்கிணணாயான கோபுரங்கள் எதுவு|் தென்னிந்தியபாவில் இல்ணலயயன்பர்.

சீவில்லிபுத்தூர்க் கோபும் மிகவும் உ யரமாேது. இカிற் காணப்படும் சுகையாலாகிய சிற்பங்களிண் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாகும். திருச்சுற் றுக்களின் எண் ணிக்கையும், பிராகாரங்களின் எண் ணிக் கையும் இக்காலத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டன. ழீபங்க்் ஏங்கநாதர் கோயிலில் ஏழு பிராகாரங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இன்னொரு ழுக்கியமான அம்சம் நீண்ட
 களோடு சூடிய மேடைகளைக் கொண்ட மூடு மண்டபங்களைப் போன்ற பிராகாரங்க்ள் அழகாக அணைக்கப்பட்டன. இதற்கு உதாரணாமாக இாாமேஸ்வரத்தில் உள்ள இராமநாதர் கோயி்் பிராகாார்தைக் குறிiபிடலா்்.

நாயக்கர்களது பங்கதளிபு அழகிய கல்யானண மண்ட பங்கூயை அயைத்தறையாகும். வேஞாாில் உள்ள கல்யாண மண்டபடும், ทீரங்ககம் ரங்கநாதர் கோயிலில் வடக்குப் பிராகாரத்தில்உள்ள கல்யாய மண்டபழும் இதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டுகளாகுய். இம்மண்டபங்களின் முகப்பில் டுன்னஙங்கால்களைத் தூக்கியவண்ணா்் நிற்கும் உண்மையான குதிணையின் உயதத்தைக் கொண்்ட கததிறைச் சிற்பங்களூம், அதன்மேல் அம்ர்ந்துக்க்கும் வீரர்களும், தொடடுும் uரிவாரங்களூம், ஏனைய மிருகங்களும் ஒற்றைக் கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருக்கக் காணலாா். மதுறைக் கோயிலில் உள்ள பெfிய மண்ட பங்கஞுு்் நான்கு புழும் உள்ள உயா்்்த கோபுா்்களும் சூL நாயக்கர்கள் அளித்த கொஜைகளாக்ம்.

தஞ்சாலூர் பிெகதீஸ்வர் கோயில் முற்றத்தில் அயைந்துள்ள சிறந்த கோபுத்தோடும், அா்த்த மண்்டபம், மகாமண்்டபம் என்பனவற்றோடும் சூடிய சுப்பிரமணியப் கோயில் நாயக்கர் காலத்துக் கட்டிடக் கலைச்சிறப்புக்கும் அல்ஙககா வேயைப்பாடுகளூக்கும் சான்று பகர்கின்றனன. புஷ்பபோகிகை, கும்பபஞ்சரம் என்பனவற்றோடு சூடிய இாட்டை (Flexed conice) என்பøவும் சிறந்த கருங்கற்களிற் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

கருவறையில் அமர்ந்கிருக்கும் சண்றுகனன்க்து (ஆறுுுகசுவாமி) ஏற்ப கிரீவ்ழும், சிகரழும் அறுகோணவடிவயுமையதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிஷ்டானமும், தூண்களும் அழகிய வேயைiபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

மதுறை நாயக்கர் வழியில் வந்த விசுவநநத நாயக்கர் (கி. ப. 1529-64) மதுறை்் சொக்கநாதருக்கு அழகிய கோயிலை அமைக்தார். இக்கோயிலை எட்டுத்திசச யாயைகள் தாங்யி நிற்பது போலக் கட்டுவித்தார். இவரே மதுயை அท்கயற்கண்்ணி ஆலயத்கைையு் தோற்றுஷித்தவப் என்பர் (கி. பி. 1530-1550).

விசுவநநாதனின் பேரன் கிருஷ்ணாப்ப வீரப்ப நாயக்கன் அருணையான கட்டிடங்கள் பலவற்றைக் கட்டியுள்ளான். அவற்றுட் சிறந்தது மதுறை ஆயிசங்கால் மண்ட பழும், சொக்கநாதர் கோயில் மண்டபழுமாகும்.
 852 அடி நீாழும் 750 அपி அகலமும் கொண்ட சுற்றுமதில்ாற் சூழப்பட்ட
 யம்மன் கோயிஇுுள்ளø. நாற்றிஆையிறும் திருவாயில்களிி் மீது உ யர்ந்த கோபாங்கள் உள்ளன. இணை ஒன்பது நிமைகळளயும் அழகிய சி்்ப்்காையுமுஷை யணை.

திருமலை நாயக்கர்் எழுய்பிய புது ம்க்டபபமும் நாயக்கா் மஹாஷு்் இக்காலத்தெழும்த சிறந்த கட்டிடங்ககாாகும்.

## சிற்பங்கள்

கோவை மாவட்டத்திலுள்ள பேேூர்ப்ப்ட்ப் பொுமாள் கோயிலில் உள்ள கனகசேையில் அழகிய தூாண்கள் உள்ளண. இவற்றில் எழில்மிகூ சி்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. யாணைைளின் துிக்கைகளைப் பிடித்து நிற்கும் யாளிகள், இவற்றின் மீது போ்்க்கோலத்துடன் நிற்கும் வீரர்கள், யாயையை்் சங்காரம் செய்த ரூர்த்தி (சிவன்) யாானத் தயை மீதுநடமமடும் காட்சி, பத்துத் திருக்கைகாளயுயை $ய$ அக்கியி, வiரபப்திரர் தக்கணைத் தண்டிக்கும் காட்சி, நநடமிுும் விநாயகர், அமர்ந்த கோலத்திலுள்ளா ஆறழுகன் என்பன அழகான


 கள் சூழ ஆணைகளின்றிச் செ்்லுய்் பிச்சாடனர் வடிவடும் அழகுணையதே (ஏகாம்பரநநாதன் 1984:110-111).

தாரமங்கலம்் ๓ையிலாசநநாதர் கோயலலில் விநாயகர், பிச்சாடனர், மோகிஆி, ஞர்த்துவதாண்டவர், இராமன், வாலி, சுக்கிரீவன் ஆகிய சிற்ப வழியங்கள் காணாப்படுகிக்றறன.

சொக்கநாதர் கோயலிலும், மீனாட்சியம்மன் கோயிலிலும் உள்ள மண்்டபங்களில் ஏராளமான நாயக்கர் காலச் சிற்பங்ககள் காணா்படுகின்றறன. உார்த்துவ தாண்ட வா், உக்கிப்்தூன் ஆடும் காளி, அக்கினி, வீரபக்திரர் ஆகிய சிற்பங்கள் மிகவும் அழகானனணவ.
 குவவன், குறத்தி, கண்ணாப்பனு்கு அருளிய ழூர்த்தி ஆகிய வடிவங்ககள்
 அயைவウையு|்் கவர்கின்றநன.

இம்பியிஇள்ள விஜயநБகரர் சற்ப்்ககளையும், இராமப்பாவிஷள்ள் காகதீயர் சிற்பங்களையும் இவை பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன. ஆனாறும் இவற்றிறள்ள குறைபாடு என்னவெயில் இந்தியப் சி்பிகள் ஆன்மீக வெயிப்-
 சிறப்பிடம் கொடுக்க்பட்டுள்ளது (நாகசசாமு 1979 : 60).

ஆயிிரங்கால் மண்டபத்தேயுள்ள யாழியைக்கும் பாடினி அழகுமிக்கது． காமன் பேடு வடிவிஷும்，அருச்சுனன் பெண் வடவிறும் காணா்படுகின்றனர்． பிச்சாடனர்，மோகினி ஆகிய வடிவங்கள் காம உணர்்்சியயத் துண்டும் வळையில் அயைந்ந்துள்ளன．

 தாண்டவா் வாிவம்；நநான்காவது காளியிண் வாிவம்．இயை பெfிய அளளிற் செய்யப்பட்டவை．மிகவும் அழகாøாவை ஆடும் அப்பனின் கீழ் நாததர் தாளாமிசை்்க，திருமால் மத்தளம் வாசிக்க，தும்புுு யாழ் மீட்ட，காளூ நடனமிடக் காணும் காட்சி கலை நுயு்க்ம் மிக்கது．வீரபத்திரர் வழடவங்கள் எぁக் கொள்ளப்படும் இரண்டில் ஓன்று யைரவராகவிருக்க வேண்டுமமன்பர் நூாசசாமி（1979：61）．

பெfிய கற்களைத் தோ்்்தடுத்து அழகிய தூா்்களையமைத்து அதனட் சிற்பங்களையும் செதுக்கிய சிற்பிகளிண் திறமையை வியக்காம－ லிருக்க ழுடியாது．இதே அயைப்புள்ள சிற்பங்க்ள் தமிழ்நாடு முழுவதும்
 சசசீந்கிரம்，தென்காசி ஆகிய இடங்களிலெல்லாம் ஒத்த தன்ணமயுள்ள

 கொள்ளக் கிடக்கிய்றது．தாடிக்கொம்பு，அழகர்கோயில் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சி்்ப்க்ள் இக்காலத்தனவாக இடுந்தபோதும்，கமைமரபில் வேறுட்－ டவை என்பதும் குறிபபிடத்தக்கது．தாரமங்கல்ம，குடுமியாாமலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள சிற்பங்களும் வேறபபட்ட மரபினதாகவேயுள்ளன எனத் தெரிகிறது（நாகசாமி 1979：62）．

தாடிக்கொம்பு எஞயிடத்கிலுள்ள திருமால் கோயிலலல்，வøப்பு மிக்க திரிவ்க்கிரமர்，சக்கரத்தாழ்மாா்，நரசி்ம்ர்，காமக்கடடவள்，க（ுுடவாகனர் ஆகிய

 உத்தமன்，இளவரசன் ஒருவயைத் துத்தி்் செல்றுய் மணலநாட்டு மங்கை ஆகிய வாிவங்கள் மிகவும் அழகாக அமைக்க்பட்டுள்ளனன．
 வேட்டுவவீரன் மங்மைலயாருத்தியயத் தோளில் தூக்கிச் செல்லும் காட்சியும்， வீரர்களின் சிற்பங்கஞூப்，வீரபத்திரர் பணைக்கலங்கரூடன் நிற்கும் காட்சியும்， அன்ன்பபயண மீது அமர்ந்துள்ள இரதி தேவியும்，கர்ணன்－அருச்சுனன் போர்க்காட்சியும் காணப்படுகின்றனன．இச்சிற்பங்கள் நுண்ணிய வேயைப்－ பாடுணைய ஆகை அயிகலன்களூட்் அயைக்க்பட்டுள்ளன（ஏகா்்புநாதன் 1984 ：114）．நேல்லையப்பர் கோயி்் சிற்பங்கமூம் கிருஷ்ணாாபுக் கோயற்ற சிற்பங்ஙகைையே पெரிதும் ஒத்துள்ளனன．
 வீரபத்திரர்，விளக்கேந்திய அழகிய மங்கை ஆகிய சிற்பங்களூள்ள்ன．

தென்காசிச்சிவன் கோயிலில் ஊர்த்துவதாண்டவா்，காளி，வீரபத்கிரர் எழில்முகு வேயேயோபாலர்，அழகிய பெண்கள் ஆகிய எழில்மிகு சற்பங்கள்历ாணுபபடுகின்றற．காளியின் சிற்ப்் அச்ச்் தரும் வயையிற் கோேைப் பற்களுடன் அயைந்துள்ளது
 இராமன்，அநும்，வீரபத்திறர் ஆகிய வ丩ிவங்களம்，களக்காடு சிவண் கோயிலில் அருச்சுனயயு் கர்ணலயும் போருக்குச் செல்லும் காட்சியும்，நாயயக்க அரசர்களூடைய சிற்பந்கதும்் காணாப்படுகின்றமா．
 மஜ்மதன்，இரதி，தடாதாகப் பிராட்டியார் ஆகியேரருுடைய சிற்பங்ககள் 2．ண்டு．ஆழ்வார் சன்னிதியில் கருLன்，அநுமன்，வீமன்，இரணியணை வதைக்கும் நரசசி்மர்，நாயக்க அாசர்கள் ஆகிய சிற்பங்கள் உள்ளா．இவை பபரும்பாஇும் கிருஷ்ணாாபுத்துச் சிற்பங்களையே ஓத்து｜ள்ளன．

நாயக்கர் ஆட்சியின்போது விஜயுநகரர் காலத்கைப் போலப் पெரும்்－ பாலாஜ சிற்பங்ககள் மண்ட பத் தூண்ககளிலேயே செதுக்கப்பட்டுள்ளன．இஃை पெfிதும்் விஜயநகரர் கணைப்பாணியயப் பின்பற்றியே அயைக்கப்பட்டன． ஆடவர் சி்பஙங்கள் வலிணை पபற்ற உடலமைப்யையுமையோாாக்் தாடி－
 தமைபபருத்த உடலணமப்பு்，உருண்டு திரண்ட மார்பகங்களூம்，காதள－ வோடிய கண்களூம்，அதிக ஆடை அயிகம்ா்கரும் உடை யШவாக，அழகாக அயமக்கப்பட்டுள்ளன．இவை கவர்ச்சிமிக்கனவாகவும்，காமச்சுவை யயபபயனவாகவும் உள்ளான．

ணசவக் கோயல்்களில் ஊர்த்துவ தாண்டவா்，விரபத்திரர்，காளி ஆகிய சிற்பங்களூம்，திருவியையாடம் புாணக் காட் சிகளும் பபாதுவாக உள்ளான．
 இரதி，அருச்சுணன்，கர்ணன் ஆகிய சிற்பங்கதோ பெரிதுயுள்ளனன．

தெய்வச் சிற்பங்கள் மட்டுமண்றிச் சமயத் தொடர்பற்ற சி்பங்களூம் ஏராளமாக இக்காலப் பகூதியல்் அமைக்கட்யட்டன．போர் வiார்கள்，மற்டோாி－ டுவோர்，நடனாமாடுவோர்，இணை்்போர்，வேடர்，வேடுவிச்சியர்，அழகும்க்க


## உலோகத் திருமேனிகள்



தமிழகத்தில் தலை சிறந்த கலலைவடவங் களாகக் கருதப்படுவன செப்புத் திருமேனிகளாகும்． இன்று கோயில்களிற் காணப்படும் தெய்வத் திருவுரு வங்களணைத்தும் பஞ்சலோகத்தினாலாゥவை． செம்பு，தாரா，வெள்ளி，தங்கம்，பித்தளை ஆகிய உலோகங்கள் சேர்ந்தே ஐம்பொன் எனப்படுகின்றது． இவை ஐந்து தத்துவங்களைக் குறிக்கின்றுன வென்றும்，ஐந்து பூதங்களான நீர்，நிலம்，தீ，காற்று． ஆகாயம் ஆகிய பஞ்ச பூதங்களையுமுள்ளடக்கிய தெய்டீஙத் திருஷடுவங்களென்று் உைைப்ப்．ஆனால் பண்டைய கல்வெட்டுகள் இவற்றைச் செப்புத் கிரு－ மேனிகள் என்றே குறிக்கின்றன（நாகசாமி 1979：66）．

உலோகத்தினால் எந்த உருவைச் செய்ய வேண்டுமோ அந்த உருவைப் போல முதலில் அரக்கினால்（யெழுகு）செய்து கொள்வது வழக்கம்． அரக்கினாலான வடவத்துக்கு மேல்，பம்று மண்ணை ஒன்று்கு மேல் ஒன்றாக முன்று முறை பூசுவர்． இவ்வாறு பூச்பட்ட மெழுகுப்பாணையைப் பல நாள்கள் நிழலில் உலர விடுவா்．பிண்ன் இதனைத் தீயிலிடுவர்．உள்ளிருக்கும் டாழுகு உருகி வெஸியே வருவதற்கும்，பின்னர் உலோகத்தை உருக்கி உள்ளே வார்ப்－ பதற்குமென மண்ணில் ஆங்காங்கே துளைகளிடப்படும்．மெழுகு உருகி வெளியே வந்ததும்，மண் அச்சில் உலோகக் குழம்பை வார்ப்பர்．இவ்வாற வார்க்தெடுக்கப்பட்ட வாவத்தைப் பின்ஞா் தூருளி கொண்டு செம்மைப்படுக்தி あண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடன் அழகு செய்வர்，ஆனால் வட இந்தியச் சிற்பிகள் மெழுகுவடிவிலேயே நுண்ணிய வேலைப்பாடுகணை்ச செய்து வேண்டிய உ．ுுவங்களை அமைத்து விடுகின்றனர் என்பர் நாகசாமி（1979：69）．

இவ்வாறு அமைக்கப்படும் உலோகத்திருமேணிகள் அளவுக்கேற்ப， காமாக அல்லது பொள்ளலாக வார்க்கப்படும்．தேன் மெழுகைப் பயன்படுத்தி வார்க்கப்படும் முறையை வடநுலார்＂மதாசிஷ்டவிதானம்＂என்பர்．

தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்ட உ லோகத் திருமேனிகள் பற்றி ஆராய்－ வதண் முன் தமிழகம் தவிர்ந்த，இந்தியாவின் ஏணைய இடங்களில் எழுந்த உலோகத் திருமேனிகள் பற்றி நோக்குவோம்．

## தமிழகம் தவிர்ந்த ஏனைய இந்திய உலோகத் திருமேனிகள்

இந்தியாவிலேயே காலத்தால் முந்திய உலோக வடிவம் சிந்து வெளியிற் கிடைத்த நநடஆமாதின் வடிவமாகும்．ஒண்பது செண்ரி மீற்றர் அளவுள்ள வெண்கல உருவம் இதுவாகும்．எடுப்பான முகமும்，வலது சொளைத் தொட்டுக் கிடக்கும் அலங்காரக் கொண்டையும்，மார்பிலே மாலையும்，இடது கை முழுவதும் வளையல்களும் இதன் சிறப்பம்ச்்ககளாகும்．
 नார்ந்த பார்சவநாதரின் செப்புருவமாகும்（இாாமசுவாம் 1976：02）．

கி．மு． 3000 ஆண்டிலிரும்து கி．மு．இரண்டாம் நாற்றாண்டுவரையுள்ள காலப்பகுதியில் உலோக வடிவங்கள் எழஷில்லையெனக் கொள்ள டுடியாது． அயையெமக்கு இதுவரை கியைக்கவில்லையென்றே கருதவேண்டும்．ஏனெனில் இருக்கு வேதத்திலிருந்து பொன்னாலான உருவங்களை வார்க்கும் வழக்கம்． இருந்ததாகத் தெரிகிறது．
＂யசுர்வேதம்＂，＂அதர்வவேதம்＂என்பனவு் இதணை உ றுதி वெய்கின்றன． ＂சத்விம்ஸ＂பிராமணடும் தெய்வத் திருவுவங்களைக் குறிப்பிடுகின்றது． பௌத்த ஜாதகக் கதைகளும் தங்கப் படிமங்க்ளைப் பற்றியுரைக்கின்றன （இராமசுவாமி 1976：02）．

குப்த மண்னர்களது வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் மேற்கிந்தியாவில் சமணா் செல்வாக்குப் பரவியது．அதணாற் சமண சமயத் தொடர்புடைய உலோக வாிவங்கள் பல எழலாயின．கி．பி．6ஆம் நூற்றாண்டை்ச சார்ந்த ரிஷபநாதரத வடிவம் இவற்றுட் சிறப்புடையது．கி．பி．8 ஆம் நூற்றாண்டை்் சார்ந்த கவிி வீசும் பெண்ணின் ஷடிவமே மிகவும் வனப்பு மிக்கது．இவளின் கொண்டை யலங்－ காரமும்，அணிகலன்களும் மிகவஞ் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன．

இமயமலைப் பிரதேசத்தைச் சார்ந்த சம்பா，காஷ்மீர்，பஞ்சாப் ஆகிய
ங்களிற் சிறப்பான உலோகத் திருமேனிகள் கிடைக்கப்பெற்றன．காங்ルாஷி－ ல゙ருந்து கிடைத்த பித்தளைuாலான புத்தர் உளுவம் கி．பி．6ஆம் அம்லது 7ஆம் நூற்நாண்டை்் சார்ந்தது．சம்பாவிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இரு புத்த உருவங்களும் கி．பி．8 ம்ம் நாற்றாண்டைச் சார்ந்தவையென்பர்．

நந்திமீதமர்ந்திருக்கும் சிவபார்வதி，மகிஷமர்த்தினி，நரசிம்மர்， பலராமர் ஆகிய வடிவங்களும் இக்காலத்துக்குரியவை．கி．பி．7ஆம்

நாற்றாண்டுக்கும் 9ஆம் நுற்றாண்்ுுக்குமியை யில் நேபாளத்தில் வார்க்க்்－ Uட்ட உலோகத் திருமேேிகளுக்குச் சான்ற்களாக நிற்கும்，இருக்குு் கோலபங்களில் உள்ள புத்தர் வடிவங்களூம்，வச்சிரபாணியும்，அவலோகி－ தேசுவரரும்，தாணையும் உள்ளன．

மத்கியஇஇ்்ியாாவில் சேதி நாட்டுக் கமை வளர்ச்சியைச்ச் சு்டடி மிற்பது ＂மஞ்சுயீ゙＂வடிவம்．இதண் காலம் கி．ப．9 ஆம் நுற்றாண்டாகும்．
 வயிவ்் கிடைத்துள்ளது．இவற்றுள் ஒன்று कி．டு．முதன்．நூற்றாறாடைச் சேர்ந்த பார்சவநநாதுது வாிவ்்．சுல்தான்கஞ்சிற் கிகைத்த மாபபரும் புத்தர்
 சிலரும் எட்டாம் நுற்றாண்டிற்குரியதெென்ச சியாுும் சnறுகின்றனன்்．

கி．பி．ஒன்பதாம் நாற்றாண்ாை ச்ச சோ்ந்த நாமமகின் அழகிய வாிவய் தில்லி அரும்பபாருட் காட் ச்ச்சாமையில் உள்ளது．இங்குள்ள விஷ்யு， பலராமர் ஆகியோரது வாவஙங்களும் அழகானணை．＂பாட்னா＂அரும்பொருட் சாலையில் உள்ள பு்தரின் வடிவம் மிகவும் கம்ப்ரமாானது．

பம்பாய் வேல்ஸ் இளவரசா் அரும்பொருட் காட்சிச்சாலையிலுள்ள ＂விளக்கும் சங்கிலியும்＂，＂அரசகுமாரன்＂，＂தவரிவீசும் பெண்＂，＂நடணமடுும் மாதர்＂ஆகிய வடிவங்கள் அழகூமிக்கவை．இவை சாளுக்கியயின் கணைச் சிறப்பயயுய்்்துவனவாகும்．

இருபத்து｜நான்கு தீர்த்தங்கரர்களுடன் சூடிய ரிஷய｜ாதரின் உருவய்

 வடிவழும் இக்காலத்துக்குரியதாகும்．ஆங்திரப் பிரதேசத்திற் கிடைத்த படுத்திருக்கும் யாளை，அதன்மீது அமர்ந்திருக்கும் ஓர் ஆணும்，இடு பெண்களூம்，பணியாளள்களும் ஆகிய வடிவங்களள் கி．பி．இரண்டாம் நாற்றாண்－ டிற்குரியன．நாகார்ச்சுன கொண்டாவிற்ற கிடைத்த சில வாிவங்கள் வில்லோடும்， அம்போடும் காணப்படுகின்றறா．இவை கி．பி．3ஆம் நுறறறறாண்டுக்கு உ ரியயன வாகும்．கிருஷ்ணா பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அள்லோகி－ தேஸ்வரிின் உருவம் யி．ப．5ஆம் நாற்றாண்யைச் சார்ந்தது．

கி．டு．இரண்டாம் நாற்றாண்டியிருு்து தமிழருு் ஆந்திரரும் கடல் கடந்து சென்று தெண்கிழக்காசியாவறை தங்கள் கணைணை வளா்த்தி－ ருக்கிய்றார்களென்பது அங்கு கிணைத்த பு்்தின் வெண்கல உருவங்க－ ளிலிருந்தும் அமிய ழுடிகிறது（இராமசுவாமம 1976：09）．

## தமிழக உலோகத் திருமேனிகள்

 வார்க்கத் தொடங்கிவிட்டது．இதற்கு ஆதாரமாகக் கியைத்திருப்பன ஆதிச்சநல்றாருற் கிடைத்த உலோக வாிவங்களாககம்（Бாகசாமி 1979 ：69）． தாய்க்கடவுள்，மாய்，கோழி ஆகியவ்்றின் செம்புுுவங்்ள் ஆதிச்சுமல்லாரி்

கிகைத்தன1．இகை வரலாற்று்் காலத்துக்கு டுற்பட்டனவாகும்（ஏகாம்பு－ आூ历ன் 1984：06）．

சங்ககாலத்திஷும் உலோகத் திருமேனிகளை அயைக்கும் வழக்க－ பிருந்திருக்கிறது．மதுயைக் காஞ்சியிலும்（வரி 410）．குறு்்ெொணையிலும் （UTLல் 292）இதற்குச் சான்றுகளூண்டு．

## பல்லவர்கால உலோகத் திருமேனிகள்

பல்லவர் காலத்தில் அதிக அளவில் உலோகத் திருமேனிகள் கியைக்கவில்லை．எனினும் கிடைத்தவை அயைத்தும் எழிலுய் கலை あட்பழுணையனவாயூம்．
 கமத்தி｜ேேயர் வடிவம் கண்டெடுக்க்்பட்டது（39． 5 செ．மீ．）．இது செம்பா்் செய்யப்பட்டுத் தங்கமுலாம் பூசப்பட்டது．இதன் காலம் கி．பி．8ஆம் நுற்றாண்டெம்்் கொள்ளப்படுகின்றதுு（நாகசசாமி 1976：94）．
々த்தமன் ஆகிய＂திரிவிக்கிரமனின்＂செப்பத் திருமேனி ஒன்று உள்ளது． அழகுமிக்க இவ்வுுும் பல்லவவ்்காச்ச சிற்ப அமைதியைக் காட்டுகிறதுு．

Cnரம் சிவன் கோயிலலல் உள்ள நான்கு கைகளூடன் कூடிய DLராஜர் வாடவம் மிகவும் அழகுமிக்கது（ 53 செ．மீ．）．மேலிருகைகதிலுய் உடுக்கையும் uாம்ப்்் இவர் கொண்டுள்ளார்．இதற்குத் திருவாசி இல்யை．

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கீழ்்பதஞாதரிலிருந்து கிடைத்த நஞ்சணிி－
 வலது காணைத் தொங்கவிட்ட நிமையில்உள்ளது．ஒரு ணையிற் பாம்பியையும் மறயையில் விஷத்கையும் கொண்்ுுள்ள இவா்் அயைதியாகவவ்ம்，கருணைை ததும்ப்ம் டுகத்துடஞு் காணாப்படுகின்றார்．திருவாலங்காட்டிற் கிடைத்த சோமாஸ்கந்தர் வ丩ிவம் அழகுமிக்கது．ஆனால் முடுகன் இங்கே காணப்－ uடவில்லை．＂கீழ் வலது கையிற் கபாナழும்，இடது ஈையில் ழுணைத்தெழு
 சோமாஸ்கந்தர் உ（ுுவிற் காண்பது அfிது＂（இராமசுவாமி 1976：24）．

வடக்காலத்தூரிற்்்டைத்துள்ள கல்யாணசுந்தரேசர் படிமம் மிகவும் எழில்மிக்கது．இதில் உணமயவள் நாணத்துடன் சிவனது கரத்கைப் பற்றிய வண்ண்் நிற்கின்றாள்．அவளூணைய அழகிய ஒடுங்கிய இடை பு்்，சிறிது முன் தொங்கிய மார்ப்ம்，எழிலுடன் திகழ்கின்றறன．இறைவன் இறைவியரின் படமங்களில் கீழாாை மிகவும் மெல்லியகாகவவும்，வழுவழுப்பாகவவும் காட்ட்்－
 （ஏகாம்பரநாததன் 1984：24）．

தஞ்சாவர் மாவட்டத்துப் पெருந்தோட்டத்திற் கிடைத்த திருமாலின் செ்புத்திருமேேி（24 சச．மீ）பல்லலவர் கிறயையை விளக்கி நிற்கிறது． ழுகத்திற் புன்சிரிப்பு்் தோன்ற நிற்கும் இவ்வடிவi்，காதுகளில் மகர

சுண்்டலங்கள்ம் கழூத்தில் மணயிகள் பதித்த கண்டுயும் கொண்டு விளங்கு－
 இக்கால்்து்்குரியயவாாகு்்（இராமசுவாமி 1976：21－22）．

திரிபுர் எரித்த செல்வரின் செப்பு்் திரூமேனி（ 64 செ．மீ．）ஒன்றும் இக்காலத்துக்குரியது．இளடுறுவஷுட்் காணா்படும் இவர் இடுகரங்கஞூடன் எளிய சணை யும் ஓரிடு அணிகளூம் கொண்டவராக எழிலுடன் கிகழ்கின்றறார்．

## முற்காலச் சோழா் உலோகத் திருமேனிகள்

ழுற்காலச் சோழராட்சியி்் บல கோயில்களில் உலோகத் திரு－ மேனிகள் அமைக்கப்பட்டன．கோனோிறாசபுர்்，விருத்தாசலய்，ゆிரு，நாம நல்லூா்்，பல்லவனேசுபுர்，கிருக்கரவாசல்，திருச்சேறை，கீழப்பழுவூர்， பருத்திபூர்，பெருந்கோட்டம் ஆகிய கோயில்களில் இன்றுவேை சோழர்கால

－பம்புகாருக்கு அண்மையூலுள்ள பல்லவனிசுவுத்துக் கோயிலில் பார்வதியு்் குழந்றை முருகனிம் அமர்ந்திருக்க்ம் காட்சி அழகாக வார்க்கப்－
 இழுத்துத் தழுவத் துாட்க்ம் தாயின் ufிவை இந்தi் படிமத்திற் காண－ டுடிகிறது（இராமசுவாமி：1976：31）．அழகிய மகுட（ுும்，அணிகலன்களும்

 போலவே கருணண ததும்பக் காட் சி தருகிறறது．இத்திருவயுுவங்க்ள் பல்லவா்
 48）．

திருவேள்விக்குடி மணவாளேஸ்வர்் கோuிலில் கல்யாணைுந்த－ ரேஸ்வர்்，மலைமகள் ஆகிய திருமேேிகள் உள்ளா．சிவன் நான்கு கைக－ ருடன் பரசு，மான் என்பனவற்றையுஜையவராகவும்，டுன் வலக்கை அபய－ முத்தியை காட்டுபவராகவும் பணைக்கப்பட்டுள்ளார்．மணைமகள் முகத்தில் தோன்றும் புன்டுறுவல் அவ்வாிவின் சிறப்பய்சமாாகும்．＂மடப்பாவைக்கு அருள்பிிந்து வமப்பால் வைத்த மணக்கோலக்காட்சி＂யைஇபபபபான்னொளிi் மேனிகளிற் கண்்ுு தெளியலாா்（இராமசுஷாம 1976：38）．

கோகேரிறாசபுக்து உமாமகேஸ்வரர் கோயிலி்் காண்்படுட் இடபவா－ கனர்，திரிபுாந்தகர்，விநாயகர் ஆகிய யூன்று செப்புத் ஜிருமேனிகளும் செம்ப்யன் மாகேவ்யாyால்，செய்தளிக்கப்பட்டனவாகும்．இவற்றுள் உமையின் வாிவம் மிகவும் அழகாக அணிகலன்களூடன் காட்சிதருகிறது．

历ஞ்ணை மாவட்டத்தில் திருச்சோற，பருத்தியர்，வடக்குப் பணையூ் ஆகிய இடங்களில் உள்ள இராமனின் செப்பத்திருமேனிகள்＂மேலலாரு பொருளூம் இல்லா மமய்ப்பொருள் வில்னும்தாங்கிக் கால்தறை தேய நிற்கும்＂ காட்சியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன．திருச்சேேை சாதநாாதர் கோயிலில் இராமஇப்，சீகைபும்，இலக்குவயய் காட்சி தருகின்றனர்．இங்கே கண்ணைது

செப்புத்திருமேேியும் உள்ளது．வலது கை அபயமளிக்க இடது கை வெளியே வீச்பட்டு வலதுகாலைத் தூக்கி நின்றுாடும் கோலத்தில் இத்திருமேேி உள்ளது（ 54 சச．மீ．）．தஞ்சாஷூர் மாவட்டத்துத் திருஷிகைக்கழிக் கோuிலில்
 1976：38－39）．

கும்பகோணத்தையடுத்த தண்டன்தோட்டத்து நடனபுரீஸ்வரர் கோயிலில் பல செ்புத்திருமேமிகள் கிடைத்தன．இடபவாகனர்，சோமாஸ்－ கந்தர்，வீணாரதரர்，சூத்தபிராண்，சு்பிறமமணியர்் ஆகிய வடியஙங்கள் டுக்கிய－ மானவை．வி（ுத்தாசலய் வி（ுக்தகரீஸ்வரர் கோயிலில்，உமாயட்டாரியார்， நடராஜர் ஆகிய வடிவங்களூள்ளன．

இக்காரலப்பகுதியில் நட்ட்் பயின்றாடும்் நாதனது வடிவங்களூும் பல எழுந்தø．திருக்கோலம் நல்லூாரில் கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள நடராஜர் வடிவம்，கோயம்புத்துார் மரவவ்ட்ம் கொடுழுடியில் உள்ள மகூேஸ்வர் கோயில் ஆடும் அழகன் என்பன டுக்கியமானவை（Бடராஜ வாேம்ப்ப்றிப பின்னர் ஆூாயப்படும்．）．

## இடைக்காலச் சோழர் உலோகத் திருமேனிகள்

இடைக்காலச் சோழர் காலத்தில் ஏராளமமாே உலோகத் திருமேळிகள் அயைக்கப்பட்டன．இராஜராஜன் எடுத்த தஞ்சைப் பபியய கோயிலில் அசேக
 மாரூடைய திருமேேிதளூம் இக்காலத்தில் வார்த்தெடுக்கப்பட்டனா．தமிழ－ கத்திற் பெரும்பாலான சிவன் கோuில்களில் நடராஜ வாிவங்கள் அமைக்－ கப்பட்டன．ழுற்கால சோழா் ஆட்சியில் நடyாஜ வடிவங்கள் அமைக்க்்－ பட்டபோகும் இாாஜராஜன் கால்ம டுதலே இவ்வாிவ்் மிகவும் சிறப்பிடம்


தஞ்யை்் பெfிய கோயிலில் நடராஜப் பபருமான் நான்கு கைகளூடன்， ழுயலகன் மீது ஆனந்தத் காண்டவமிட，சிவகாமியம்யை அதணைக் கண்டு களிப்பதாக அம்புதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது．இடைக்காலச் சோழ－ ராட்சியில் உ（ுுவாக்கப்பட்ட திருவாலங்காாட்டுநநடாார் வழிவம் உலகப்புகழ் பெற்றதாகும்（ஏகாம்பரநாதன் 1984：57）．டுயயகன்மீது நடமுடும் இவ்விறை－ வனकு குனித்த पடுவழும் கொவ்யைச் செவ்வாயு்் குழுண்சிரிப்பும் படிமக்－ கணலஞனால் விய்்கும் வகையறற்் பணைக்க்பபட்டுள்ளது．இத்தகையநடராஜ வடிவங்கள் சீா்காழி，வேளாங்கண்ணி，மேலப்பெரும்பள்ளம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஆலயயங்களில் உ ள்ளனா．

இராஜராஜன் காலத்தில் திருவெண்காட்டுக் கோயிலில் பல அழுகிய செப்பு உருவங்கள் செய்து வைக்கப்பட்டォ．அவற்றுட் சில இப்போத
 தேவி＂உ．மாபரமேஸ்வரி＂ஆகிய திருமேமேிகள் மிகவுய் அழகுடையய．இவை தமிழகத்துச் சிறந்த கலைஞர்்ளாற் படைக்கப்பட்டவை．இவை தவிர
"மணைமகள் மணவாளன்", "ப்சசசை உகக்குi் பெருமான்", "கரியகஞ்்சுகன்" ஆன "வைரவன்", "சண்டேசன்", "ஆடவல்லான்", "வெண்காட்டில் உறையும் பெண்காட்டு உருவான்" ஆகிய உருவங்களும் அங்கு கிடைத்துள்ளண (நாகசாமி 1976:97-98).

திருவெண்காட்டுச் சிவன் கோயிலில் உள்ள கல்uாா சுந்தரேஸ்வரர் படிமத் தொகுதியில் சிவன், மலைமகள், திருமால், இலக்குமி ஆகிய வடிவங்கள் உள்ளன. பெண்ணொருபாகர் வடிவத்தில் ஓரு பக்கத்தில் சிவஞக்குரிய ஆடை அணிகலன்களும், மறுபக்கத்தில் உ மைக்குரிய ஆடை அணிகலன்களும், அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன (ஏகாம்பரநாகன் 1984:57).

கங்கை कொண்ட சோழபுக் கோயிிலலள்ள உலோகத் திருமேனிகளுள் தேவ சேனாதிபதியாகக் காட் சிதரும் போா்க்கோல்முருகன் அற்புதமானது. முதலாம் இராஜேந்திராால் அமைப்பிக்கப்பட்ட இவ்விடவம் நான்கு கைகளுடன் காண்படடுகின்றது. மேலிரண்டு கைகளில் வேஷும், சேவலும் உள்ளன. கீழே உள்ள கை ஒன்றில் கேடயi் காணப்படுகிறது. 86.6 செ. மீ. உயரடுடைய இவ்வடவம் மிகவும் அழகு மிக்கது (கமலையா 1978:120:21).

இராஜர்ஜன், இராஜேந்திரன் ஆகிய மண்னர்கள் சைவர்களாக இருந்தபோதும், பௌத்த 10தத்தையும் ஆதரித்தனர். இவர்கள் நாகபட்டிதத்தில் பௌத்தப் பள்ளிகளை அமைத்தன். இங்கே கிடைத்த உலோகத் திருமேணிகளூள் புத்தர், லோகேஸ்வரர், அவலோகதீஸ்வரர், ஜம்பாலா, மைத்திரேயர், பத்மபாணி, தாரா என்பன சிறப்யு மிக்கவை (ஏகாம்பரநாதன் 1984:58).

## பி்்ொல் சோழா் உலோகத் திருமேனிகள்

பி்காலச் சோழாாட்சியின் போது வழிபாடு, திருவிழாக்கள், சடங்குகள் என்பன முன்னைய காலத்தைவிட அதிகரித்தன. புதிதாகநநாட்டிய மண்டபம், அலங்கார மம்டடபம், கல்யாண மண்ட பi் என்பனவும் கட்டப்படலாயின. சமய்் சடங்குகள், அதிகரிக்க உலோகத் திருமேனிகளின் தேவைகளும் அதிகரித்தன. அதனால் இக்காலத்தில் எராளமான உலோகத் திருமேனிகள் வார்க்கப்பட்டன. இவற்றுட் சிறப்பா னவை கீழையூர், வேதாரண்யம், தருமபும், தஞ்சை, மஞ்சட்குடி ஆகிய இடங்களிற் காணப்படுகின்றன (ஏகாம்பரநநாதன் 1984: 65).

கீழையூர்ச் சிவன் கோயிலுக்குரிய அமர்ந்த நிலையில் உள்ள சிவன், பத்மபீடத்தில் நான்க கைகளுடன் காட்சி தருகின்றார். இவரின் மூக்குக் சூர்மையாகவும், உதடுகள் மேல் நோக்கிக் குவிந்தும் காணப்படுகின்றன. வேதாரணியத்தில் உள்ள இடபவாகனர் உருவும் இறைவியின் வடிவடும் பிற்கால்் சோழர்களது படிமக்கலையின் பெரு வளர்ச்சியினைச் சுட்டி நிற்கின்றன.

தஞ்சாவூர் மாவட் டi் திருவாய்மூர்க் கோயிலில் ஆலிங்கண மூர்த்தியின் செப்புத் திருமேனி ஒன்றுள்ளது. பெருமானது கீழ் இடது மை உமையின்
 உள்ளன. நெற்றிக்கண் நெருப்பைக்குளிர்வித்து அம்யையை நோக்குவதாகஷு், அம்மையும் விழிபிறளாத வியப்புறு நோக்குடன் அப்பனை நோக்குவகாகனும் அமைந்துள்ள இவ்வடிவம் மிகவும் அழகானது (இராமசுவாம் 1976:59).

பிற்காலச் சோழா் படிமங்களூள் "அம்ம்றடாம்" கலைக் कூடத்திற் காண்படும்நடராஜர் ஷிவ்் மிகவும் அழகுமி்்கது ஆடவல்லானின் அழகை முன் தோற்றத்தில் மட்டுமன்றிப் பின் தோற்றத்திலும் காணமுடிகிறது. இவ்ஹாிவின் திருவாசியலலு், சடைகளிலமுள்ள எளிமை, இயற்கை அமைiபால் ஓங்கி நுற்கிறது. உடற்சூற்றமைப்பிலும் இது விஞ்சி நிற்கிறது (கமலையா 1978 : 108).

மேல்பபரூம்பள்ளம் எனமுரில்தோற்றுவிக்கப்பட்ட திருமேனிகளுள், வீணை தரித்த பெருமானின் உருவம் சிறந்ததாகும். அதில் சிவபெருமான் கையிலே வீணை ஏந்தி, புண்முறுவல் பூத்துப் பூதகணம் புடைசூழ, துள்ளிக்குதிக்கும் மான் துளிரைக் கவ்வ வருகின்ற கோலத்துட் காட்சி தருகிறார் (நாகசாமி 1979 : 74).

மேலே குறிப்பிட்டவடிஷ்கள் தவிர பிற்காலச் சோழராட் சியின் போது நாயன்மார்களது திருமேனிகளும், அதிகார நந்தி, சண்டேஸ்வரர், கருடன் முதலிய திருவருவங்களும் அதிக அளவிற் செய்யப்பட்டன.

பிற்காலச் சோழராட்சியிற் செய்யப்பட்ட உலோகத் திருமேனிகள் முற்கால்் சோழாாட்சியி்் செய்யப்பட்ட திருமேனிகளை விட அவ்வளவு சிறந்தனவாக அமையவில்ணை. முற்கால, இடைக்கால்் சோழராட் சியிலேயே படிமக்கலை உச்ச நிலையuயடைந்துவிட்டது. கலை வளர்ச்சியின் உச்ச
 சிறந்த நில் என்ற ஓன்று இல்லையாதலால் பட்பபடிாக அக்கலையில் மாறுதலடைந்து அழகு குறைவது இயற்கைuாகும். பிற்காலச் சோழர் செப்ப்திருமேனிகளில் ஆடை அணிகலன்களில் வேலைப்பாடுகள் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றனவேயம்றிக் கலைத்துவம் குறைந்தே காணப்படுகின்றதெொ்பர் ஏகாம்பரநாததன் (1984:69).

## பாண்டியர் கால உலோகத் திருமேனிகள்

பாண்டிய நாட்டுச் செப்புத்திருமேனிகள் சோழாகாலலப்படிமங்கள் போல அவ்வளவு புகழுடையனவல்ல. முற்காலப் பாண்டியராட்சியில் உலோகத் திருவுருவங்கள் செய்யப்பட்டனவா என்று உறுதியாகக் कூறடுடியாதுள்ளது. ஆஞால் மதுரை மாவ்ட்டத்தைச் சார்ந்த பொருப்புமேட்டுப்பட்டி என்னும் ஊரிலிருந்து பெறப்பட்ட கால்மாறியாடிய நடராஜர் வடிவம் முற்காலப் பாண்டியருக்குரியதெண்பர் பீ. ஆர். サீனிவாசன் (1963:95). ஆனால் இது கி. பி. 10ஆம் நாற்றாண்டை்் சார்ந்ததென்பர் சிவராமழுர்த்தி (1963:213).

இவ்ஷயிவi் வலது ணையில் நெருுபுு்，இடதுணையில் துடிய｜்் கொண்டுள்－ ளது．வலது கீழ்க்கை அபயயுத்திறை காட்ட，இடது கை வீச்கரமாகவுள்ளது．
 உ டியை ய முயலகன் மீது இடதுகால் ஊன்றி வலதுகால் துக்கி சூLல்யாநககர் ஆடிய அழுதமாகக் காட்சி தடுகிறார்．இகன் கால்் कி．பி． 10 ஆம் நுற்றாண்்டா－ கலாாமென்பர்（இராமசுவாமி 1976：60）．

பிற்காலப் பாண்டியராட் சியில் வார்த்தெடுக்கப்யட்ட செப்புத்திரு－ மேळிகள் பெரும்பாலும் மதுறை இராமநாதபுர்，திருநநல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள கோயில்களிற் காணாப்படுகின்றறன．இळையன்றிச் சோழமண்ட லத்திலுள்ளா கோயில்கள் சிலவற்றியும் பாண்டியர் காலத்துக்குரிய படிமங்ககள் உள்ளனவென்பர்．

இராமநாதபரம் சிவகங்கைக்து அருகிலிருந்து கியைத்த கீ்்த்தங்கதர் யோகநிலையில் ஆடையின்றி அமர்ந்துள்ளார்．பீடத்தின் இருபுறழும்
 என்பர் இராமசுவாமி（1976：60）．

திருக்கோட்டிப்ர் ிௌமிய நாரணண் கோயிலில் நுாட்டியமாடும்
 காமை ஊன்றி வலதுகாலைத் துர்க் ஆடும் குழந்றையாகிய கய்்ணனய் ஆடை யின்றியே காண்ப்படுகின்றான்（ஏகாம்பரநநாதன் 1984：89）．

திடுநெல்வேலி மரவட்டத்தில் ஆத்தார் சோமேேுவர் கோயிலில் உள்ள சூத்தப்பிரான்，சிவகாமி அம்மை வடிவங்களூம்，திருநெல்வேலி நநல்லையப்பர் கோயிலில் உள் கங்காளகூர்த்தி，சேரன் மாதேவி வடிவங்க்ரும்，இராமசுவாமி கோயிலில் உள்ள சீகை，இாாமळ்，இலக்குவன்， அநுமன் ஆகிய வாிவங்களும்，அம்பாசமுத்திரம் மன்னார் கோயிலியள்ள வேதநாராயணன்，வேதவல்லி，புவஞவல்லி ஆகிய விிவந்கரும்，இக்காலத்－ தெழுந்த வன்ப்பு திருமேமிிகளாகும்（இராமச்வாமி 1976：61）．

மன்சார் கோயில் திருமாஇு்，அவருணைய மணைவியதும் அழகிய
 படுகின்றனர்（கி．ப．12ஆம் நாற்றாண்்ு）．

இாாமநாதபுத்கையடுத்த திடுப்புல்லா ணியிலுள்ள ஐகந்நாதப் பெருமாள் கோயிலில் இராமன்，சீதை，இல்்குவன்，புதன் ஆகியோருமைய அழகிய உலோகத் திருமேனிகள் உள்ளன．உத்தரகோச மங்கை，மங்க－
 உள்ள சூத்தப்பிரானின் ஆன்்தத்தாண்டவ விவய்்கள் இக்காலத்துக்கு－ ரியனவேயாகும்（இராமசுவாமி 1976：61）．

துருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த சேரன் மாதேவిயில் உள்ள கோயிலில் தின்ற கோலத்தில் உள்ள திருமால்வாழயும்，நான்கு கைகளூடன் அமா்ந்த கோலத்திஷுள்ள திருமால் வாிவழும்，அழகிய ஆயை அயிகலシ்－ களுடன் காணப்படுகின்றம．தென்னார்க்காடு சிங்காணி்் குப்பத்தியுள்ள மகாவிரர்，பக்மபீடத்தில் ஆஜையயதுவுமின்றி நின்ற கோலத்கிற் காணா்－
 நடராஜர்，சோமாஸ்கந்தர்，பார்வதி ஆகியனவும் இக்காலத்துக்குரியனவாக்ம் （のகாம்பரநாதன் 1984：88－89）．

சோழர்கால்ப் படிமங்களில் முகம் உ－ுுண்டு கிரண்டு விளங்ஙக，பாண்்டிய நாட்டுப் படிமங்களில் அகு நீண்டு ஒடுங்கியுருக்கிய்றது．இந்த இயல்பயைை சிங்காநல்றார் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்，கொடுடுடிசூக்தப்பிரான்， நநடுமால்，திருவரங்குள்்，சதுரதாண்்டவன் ஆகிய ஷிியயங்களிி் காணலலாம்．

## விஜயநகரர் கால உலோகத் திருமேனிகள்

சோழரும் பாண்டியரும் வீழ்ச்சியடைந்த பின்னர் தென்னிந்திய வரலாற்றில் பதியைா்தா்் பதினாறாம் நுற்றாண்டுககளில் விஐய நகரப் பேரரடே உயா் நிலையடைந்திருந்தது．

இவர்களது காலப்படிமங்கள் கர்நநாடகய்，ஆந்திரம்，தமிழகம் ஆகிய இடங்களிலெல்லாா்் காணா்படுகின்றனு．இங்கு தமுழகத்தில் அமைக்க்்பட்ட உலோகத் திருமேேிகளே ஆய்வுக்கெடுத்துக் வa ாள்ளப்படுகின்றண．

தெம்ருல்லை வாயிற் சிவன் கோயிலிலிருந்து பபறப்பட்ட 历ந்தி－
 சார்ந்தவை．நந்திதேவர் நாய்கு ஈைகளூடனய்，தேவி அழுிய ஆடை அயிகయன்களுட யய் காணய்படுகின்றறா்்．

தர்மபு ஆதியத்திஷள்ள இடபவாகனர் பரசு，மான் என்பவற்றுனய் அழகிய அயிகளூடனய் காணப்படுகிண்றஆர்．திருக்கடவர்க் கோயிலில் காலயைக் கொன்ற கண் யுதல் வடிவம் காணப்படுகிய்றது．பீடத்திண் ஒருபுத்கில் மார்க்கண்டன்，திருவுருவத்யைச்ச சுற்றிஷுய் நநருப்புச் சுவாலை－ ゅயக் கக்குய் திருவாசியுடன் காணா்படுகின்றான்．

கோவை மாவட்ட்் அவிசானியில் மாணிி்கவாசகர் சிலை ஓஜ்ற உள்ளது．இதळ் காலம் कி．பி．14ஆம் நுற்றாண்டின் இறுதி அல்லது कி．பி．
 திருப்பதியிஷள்ளது（கி．பி． 16 ஆம் நூற்றாண்டு）．இதே காலத்ணைச் சாா்ந்த
 மருதூரிற் கிஜைத்தன（ுாகசாமி 1979：75）．
 ஏரம்பகணாபதியாரும்．இவ்விிவ்் ஐந்து தலைகளுடனய் பத்துத் திருக்கाந்．
 டுக்குரியஞவாகும் என்பர் பீ．ஆர்．றீனிவாசன்（1963：181）．

திருவரங்கத்துக் கோuிலிலள்ள＂வன் நெம்சத்து இரணைியனின் மார்பிடந்த சிங்கபிரான்＂வடிவம் குறிப்பிடத்தக்கவொன்ற．கண்்கள் கோபக்கனலை உ மிழ முய்னாாுள்ள இரு ணைகளூம் இரணியயலி் உடலை் பிளக்கின்றறன．வீரழும் வெஞ்சிஆமும் ஒருங்ுே பொங்க இவ்வடிவம் காணப்படுகிறது（இாாமசுவாமி 1976：63）（15ஆம் நுற்றாண்டு）．
 வடிவய்，மாயூரத்தையடுத்த நனிபள்ளி்் கோயிலிலிருந்து பெறப்பட்டது． சென்ளை அரும் பொருட்காட்சிச் சாலையலல் இது இப்பொழுது உள்ளது． திருவாய்யூர்க் கோயிலில் உள்ள பரவையார்，சウ்கிலியார் ஆகிய வடிவங்கள்


திருவேள்விக்குடியிலிருந்து கியை．த்த உணையின் திருமேமி அழகிய
 ழுகத்து னய் பருக்துத் திரண்ட மார்பகங்களுடனய் ஒடுங்கிய இடையுடனய் இவ்வாடேய் காண்்படுகிய்றது（கி．ப．16ஆம் நுற்றாண்டு）．

காஞ்சி வரதராச்் பெருமாள் கோயிலிற் காணர்படும் அரசன் அரசியர் வடிவங்க்ள் ஏறத்தாழ $51 / 2$ அடி உயருுுைையவை（ 165 செ．மீ．）．மб்னனது
 அரசிய｜ன் வடிவம் அழகிய வேணைப்பாடுகளுடன் சூடிய ஆடைகளூம் தமைய1 லங்காரழும் கொண்டததாகவுள்ளது．

மேற்குறிப்பட்ட உலோகத் திருமேமிகள் மட்டுமன்றி நாயன்மார்கள்， ஆழ்வார்கள் ஆகியோருடைய விவங்களும்，பாலகண்ணா்，காளி－ யமர்த்தனர்，நுசிம்மர் ஆகிய ஷயியங்களு் இக்காலத்கிற் படைக்க்பட்டன． இக்காலத்தில் எழுந்த சில வாிவங்கள் தவிர ஏணையயவ குறிப்பிடத்தக்க அழசு பெறவில்யை．

## நாயக்கர் கால உலோகத் திருமேனிகள்

நாயக்கர் காலத்திறும் ஏராாாமான உலோகத்திருமேனிகள் வார்க்கப்－ பட்டன．ஆனால்，இவை முற்காலப் படிமங்களைப் போல கலைச் சிறப்புடயயவல்ல．நாயக்கர் காலக் கற்சிற்பங்கள் உலோகத்திமுமேனி－ களைவிட அழகுடையயவாகும்（ஏகாம்பரநாதன் 1984：117）．இக்கால உலோகத் திருமேேிகள் மதுறை，இராமநாதபும்，கிருயெல்லேலி，கன்னி－ யாகுமீி，தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களிற் காணப்படுகிய்றண．

சுசீந்திர்் தாணமாலயப் पெருமாள் கோயிலில் உள்ள பி்சாடனா் நான்கு கைகளுடன் காணப்படுகிறார்．இருகைகளில் உடுக்கையும்，கமண்ட－ טத்தையும் கொண்டுள்ளாா்．மூன்றாவது கையல் உணவு உள்ளது．
 பூகळணருும்உள்ளன．

பதுக்கோட்கை கலைக்சூடத்தில் அமர்ந்த நிலையிலளள்ள சிவவ丩． வசும்，உக்கிநநரசிய்மர் வடிவடும் 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தனவாகும்． சிவவடிவத்தின் ழூக்கு சூர்மையா கவுள்ளது．சடாமகுடம்，குண்டலய்，
 எட்டுக் கைகளுடன் இரணியயை வகைக்கும் கோலத்தில் அமர்ந்துள்ளாா் （ஏகா்்பரநாதன் 1984 ：118）．

கமிழகத்திலுள்ள கோயில்கள் பலهற்றில் விளக்குகளை ஏந்தும் பறவை வடிவங்கள் காயப்படுகின்றறன．மதுறை மீனாட்சியம்ம்் கோயிலிற் காணா்படும்ம் விளக்கேந்தும் பறவை அலங்கார வேயைப்பாடுகளுடன் காணப்－ படுகிறது．இங்கேயுள்ள துவாரபாலகர் வடிவங்களும்，அறுபத்துழுன்று நாயன்மார் வடிவங்களும்，திருமலை நாயக்கர் காலத்திற் படைக்கப்－ uட்டனவாகும்．திருவா ぁைக்காவில் உள்ள துவாரபாலோ் வயிவங்கள்， வீரப்பநாயக்கன் காலத்தில் தோற்றவிக்க்்பட்டாவாகும்（நாகசாமி 1979 ： 75）．

## நடராஜ வடிவம்

சிவபிரானது ஆடல் வடிவங்தஞூள் ஒன்று நடராஜவாிவய்．நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் 108 தாண்்டவங்கள் சூறப்பட் டுள்ளன．சிவாகமங்களூம் சிவதாண்டவங்கள் 108 என்றே சூறுகின்றனா．இத்தாண்டவங்காை ஆடும் पபருமானாக நடராஜா் விளங்குகின்றார்．

சங்கமடுுவிய காலத்தில் வாழ்ந்த காஜைக்காலம்மையாா்，அப்பன－ டைய ஆடலில் த்மமை மறந்து பக்தி செனுத்திப் பாடி் பரவியுள்ளார்．


ஆடும் அரேவ்ப்பயங்கள் எங்கன்்


என் றயம்（திருவாலங்காாட்டு ழுத்த திடுப்பதிகம் 8）





என் ஞய்（அற்புதத் திடுவந்தாதி：77）அம்மையார் பாட் Uாடல்களை உதாரணமாகக் கொள்ளலாம்．இவருக்குப் பின்னர் வாழ்ந்து பக்தி நெறியய முன்னெடுக்து்் சென்ற நாயன்மார்களூம் நடறாஜப் पபருமானின் வடியவப் பலவாறு பாடிப்பவினர்．இவற்றுள் அப்பரடிகள் பாடிய＂＂குனித்த படுவழும் கொவ்வைச் செவ்வாயி்் குமிண் சிர்புய்＂என்னுய் திருப்பாடல் ஆடலரசனின் அழகிய தோற்றத்தை அற்புமமாகச்ச சித்திரி்க்ன்றது．

திருகூலர்＂திருக்சுத்துத் தரிசனம்＂என்ற பெயயில் திருமந்திதத்தில் நடராஜ வடிவத்தையும்，அதன் தத்துவத்றையும் விரித்து விளக்கியுள்ளார்．


 உந்து சக்தியாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும்．அதனால் தான் நடராஜ

வடிவங்கள் சோழர் காலச் சிற்பிகளால் மிகவும் வனப்புடன் அமைக்கப்பட்டன குறிபபாக கி．பி． 850 முதல் கி．பி． 1200 ழுடிய ஆட்சி புிிந்த சோழர்களது காலத்தில் நடராஜவாவம் பெருவளர்ச்சி பெற்றது．இக்காலத்தில் அயைக்க்் பெற்ற நடராஜ வடிவங்களில் ஒன்று திருவாலங் காட் ற்் கண்டெடுக்கப்பட்டது． இது இன்றுவரை ஒப்புயர்வற்ற வடிவங்களூள் ஒன்றாக உலகப்புகழ் பெற்று விளங்குகிறதத．

தமிழ்நாட்டுச் சிவாலயங்களில் நடராஜ வடிவங்கள் காணப்படு． கின்றணவேணு் இவ்வடிவங்களைச் சில தன்மைகளில் மாத்திர்் ஒத்த நடゥ முர்த்தங்கள் பிற இடத்து ஆலயங்களிலும் காணப்படுகின்றன．சாளுக்கிய மன்னர்களூடைய தலைநகராகிய வாதாபிபு த்தின் குகைச் சுவரில் பதினாற1 கரங்களூடன் சூடிய சிவதாண்டவமூர்த்தi் ஓன்று காணப்படுகிறது．இக்குகை குடையப்பட்ட காலம் கி．பி． 578 ஆகுமெணக் கருதப்படுகிறது．பல்லவர் காலத்திலே அமைக்கப்பட்ட காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிற் சுவிியு்（கி．பி． 675）நடராஜா் ஷவம்ஓன்று காணப்புகிறது．ஆரியபரம் எஞய்சாளுக்கியநநாட்டு நகரிலும் பக்துக் கரங்களையுடைய ஒரு நடராஜர் வடிவம் உண்டு．இவ்வுருவய் வாதாபிபுதத்து்் குகைக் கோயிலில் உள்ள நடராஜர் வடிவக்தைப் போன்ற－ தாகும்．எல்லோராவிலுள்ள கோயில்களிலும் நடராஜ வடிவங்கள் காணப்－ படுகின்றண．

கடல் கடந்த நாடுகளுக்கும் நடராஜ வடிவங்கள் எடுத்துச் செல்லப்－ பட்டみ．காம்போஜத்தில் சூரியவர்மன் ஆட்சிக்காலத்தில்（கி．ப．1002－1050） சிவ－நடாாஜருக்குத்துழி செய்யப்பட்டதாகத் தெரியவருகின்றது．＂கொம்டபான்－ ஸ்வயு＂என்ற இடத்தில் கண்டெடுக்கட்பட்ட கல்வெட்டொன்றில்＂நாடகேஸ்வ தசபு நடராஜர்＂பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றண．＂அங்கோர்வாட்＂ கோயிலில் நடராஜர் சிற்பம் உள்ளது．

இரண்டாவது சூரியவர்மன் ஆட்சிக் காலத்தில்（கி．பி．12ஆம் நுற்றாண்டு）சிவ நடன விவம் ப்ராவிஹாிி்்நிறுவப்பட்டது．அங்கே கிடைத்த கல்வெட்டுக்களில் பன்டுகப்பட்ட நடராஜ आடிவ வர்ணணைகள் காணப்－ படுகின்றண．அண்டங்கடந்த வெளியில் ஆடும் ஆடவல்லான் பற்றிய குறிப்பு－ களுi் இங்கேயுள்ளன．கொஹ்கேரின் பிரசத்கிரஹத்தில் நடராஜ தாண்டவம் காணப்படுகின்றண．
＂பென்மாலா＂எனுமிடத்தில் சிவன்，கணபதி，உமா ஆகிய முவரும் நடன கோலத்தில் ஒரே இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளணர்．வெண்கலச்சிலை ஒன் றும்＂காளியோடாடிய சிவதாண்டவ＂வடிவில் அமைந்துள்ளது． இந்தியக்கலை மரபால் தூண்டiபட்ட போதும் இங்கே அமைந்துள்ள நடராஜ வடிவங்களுள் 10 கைகளுட் சூடிய நடராஇ வடிவமே விசேடமான விவமாகக் கொள்ளப்படுகிறது（Kamaleshwar Battacharya 1961－64）．

இலங்கையில் உள்ள சிவாலயங்களிிுு் நடராஜ விவங்கள் உள்ளண． இவற்றுள் பொலனறுவையி்் கண்டடடுக்க்பட்ட நடராஜவாடவ் சிறப்புடையது என்பர் சேர்．பொன்．அருணாசலம்．காலிச்சிவன் கோயிலலள்ளநடராஜ விவம் அழகுவாய்ந்த ஒன்றெேக் கி．வா．இகந்நாதன் கூறியுள்ளார்．இவை தவிர

ஈழத்து்் சிதம்பர்் எஞும் காறைநகர் சிவன்கோயிலில்உள்ளநட ராஜ்் 』ிவடும்் தனித்துஷுடுயைது．இதுபதஞ்சலி，வியாக்கிரபாதர் ஆகியஇரு முனிவா்களும் பாதத்தின் இரு மருங்கிலும் நின்＠தொழுதேத்த，அம்பாள் சமேதராய் அயைந்திருக்கும் பாவஙையில் உள்ளது．இத்தகைய நடராஜ வடிவம் இந்தியாவிஷும் இரண்டொரு தலங்களில்மாத்திரம் உ ண்டின்றஇங்கே வளுகை தந்தபோது பாஸ்கரத் தொண்டமான் கூறியுள்ளார்（காரைநகர் மணிவாசகர் சபை，பொன்விழா மலர் 1993 ：139）．

தென்னிந்தியக் கோயில்களிற் காணப்படும் ஆடவல்லான் வடிவம்
 தென்னிந்திய நடராஜர் வேறு．சிவன் ஆடிய நடணத்தைத்＂தாணாு＂எனும் மகரிஷி பார்த்து，அதனை உலகுக்கு அமிமுகi் செய்தபடியால் சிவனைடை ய ஆடல் சிவதாண்டவம் எஆப் பெயi் பெற்றது எண்பர் பௌராணிகர்．இதில் எள்ளளவும் உண்ணையில்ணை．தாண்டவம் எனு்் அூடலிண் பெயா்＂தாண்டு＂எனூம் தமிழ் விணையாயா கப் 1 றிந்தது எனவே，சிவதாண்டவய் தமிழ்நாட்டுக்கேயுியய தனித்துவமான ஆடல் வடிவம் என்பதும்，＂ஆடவல்லான்＂எனும் வடிவம் கமிழ்நாட்டுக் கலைஞூ்்த் உள்ளத்துதித்த ஒன்று என்பதும் மறுக்க முடியாத இண்மைகளாகும்（Kamil V．Zuelebil 1985 ：02）．

மேற்படி கருத்தை K ．V．சௌந்தரராஜன் என்பவருும் பின்வருமாறு வலியுறு｜்்துவார் ：
＂தமிழில்＇ஆடவல்லான்＇என்றும் சமஸ்கிகுதத்தில்＇நடராஜர்＇என்றும் அழைக்கi்டும் தெய்ஷீக ஆடல் ஷயவம் வேறு．வட இந்தியாவில் காணப்படும்历டேசர் Natesa வடிவ்் வேறு（Quoted by Kamil V．Zvelebil 1985 ：02）＂．

## நடராஜ தத்துவம்

＂சிவத்துக்கு＂இருவித நிணலயுண்டு．ஒூன்று எல்லாஷற்றறயும் கடந்ததத． மற்றொன்று எல்லாவற்றிலும் கலந்தது．முன்ணையது சொயூபம் என்றும் நிர்க்குணம் என்றும்，பின்ஞையது தட்த்தம் என்றும் சகுணா்் என்றும் வழங்கபு－ படுகின்றண．

எல்லாவற்றையும் கடந்த சிவத்துக்கு உருவம்，அருவம்，ஐந்தொழில் முதலியன இல்லை．இது＂சிவனுயு அாுவுமல்லன்，சித்திஙோடசித்துமல்லண்， பவந்துரு தொழி்்களொன்றும் பண்ணிடு வாணுமல்லன்＂எனவரும் சிவஞாண சித்தியார் செய்யுளில்（70）வலியுறுத்தப்படுகிறது．

சிவன் இயற்கையோடு இயைந்து நிற்கும் நிலையே எல்லாவற்றிலும் கலந்த நிலை．சிவம் அறிவுப்பொருள்．இயற்கை சட்பொருள்．சிவம் இயற்கையுடண் கலந்த நிலையில் இயக்கம்－இசைவு உண்டாகிறது．தனித்த சிவத்துக்கும்，கனித்த இயற்கைக்கும் இயக்கi் கிடை யாது．

சிவம் தனித்தும் இயற்கையுடன் கலந்தும் நிற்கும் இயல்புடையது． இயற்கை தனித்து நில்லாது．அது சிவத்துடன் கலந்தே இயங்கும் இயல்பு வாய்ந்தது．சிவமும் இயற்கையும் கலந்த நிலையை விளக்கும் கலையாக

சிதம்பரம் உள்ளது. சிதம்பரம் என்ஞும் கோயில் வெ@ும் கல்லன்ฏு; மண்ணன்று; சுவரனறு; கட்டிடமன்று. இது முண்று காண்டங்களையுடையது. ஒன்று ஞானசபை; மற்றொன்று நடராஜமன்று, இன்னொன்று சிவகாமப்பொது. ஞானசபை சிவத்தின் கடந்த நிலையை அயிவுறுத்துகிறது. சிவகாமி வடிவம் இயற்கையன்ணையின் அமிகுறியாக விளங்குகிறது. கடந்த சிவம் இயற்கை்் சிவகாமியுடன் கலந்துள்ள நிலையில் எழும் இயக்கத்தை உணர்த்துகிறது. அகுவே நடராஜ ஓவியம் என்பர் கல்யாணாுந்தர முதலியார் (மேற்கோள் சீனி. வேங்கடசாமி 1948 : XIII - XVI).

நடராஜ आடவம் மூண்று கண்களும், நான்கு தோள்களூம் சாந்த குணமும், சிவப்பு நிறமும், புன்டுறுவல் செய்யும் முகடும் கொண்டிருக்கும். சடைடுடியிற் கங்கை, பிறை, கொக்கிறகு, ஊமத்தை, எருக்கு, சிறயமணி மண்டையோடு, பாi்ப ஆகியே காணiபடும். இடது காதிற் ப்த்திர குண்டலமும், வலது காதில் மகர குண்டலமும் விளங்கும்.

வலதுபாதம் அபஸ்மார புருஷன் எனப்படும் முயலகன் மீது ஊன்றிய நிலையிலும், இடதுாதம் தூக்கிய நிலையிலும் (கஞ்சிதபாதமாகவும்) அமைக்கiயடும். பொதுவாக நான்கு ணைகளுடன் தோன்று் இ்பெருமானுடைய பின் வலதுகையில் உடுக்கையும், பின் இடதுையில் தீயும் உள்ளன. முண்வமக்கரம் அபயகரமாகவும், முன் இடக்கரம் வீசுகரமாகவும் உள்ளன.

சிவபிரான் பஞ்சபூத நாயகனாக விளங்குகிறார். பஞ்ச கிரிகைகளைuும் (ஐம்தொழில்) அவரே செய்கிறார். திருக்காஞ்சியில் நிலமாகவும், திருவாணைக்காவில் நீராகவும், திருவண்ணாமலையில் தீயாகவும், திருக்காளத்தியில் காற்றாகவும், கிருத்தில்லையில் ஆகாசமாகவும் நின்று அருள்புிிக்றாார். மேலும் இறைவனின் உன்றிய பாதi் நிலத்தையும், முடியில் உள்ள கங்கை நீணையும், இடக்கையில் ஏந்திய அக்கினி கீணயயும், இரு பறமும் uறந்து செல்ஷும் விfிசடை, ஆடை என்பன காற்றையும், திடுவாசியில் मின்ற எழும் பிரபை விசும்பையும் சுட்டுவகாகக் கொள்ளலாம். அதணால் அவன் பஞ்சபூத நாயகன் எனப் பெயா் பெறுகின்றான் (நடன. காசிநாதன் 1993:85).

ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அநளல் ஆகிய ஐந்தொழி்்களைuுi் சிவபிரானே செய்கின்றான் என்பதை விளக்கும் அற்புத வாவமே நடராஜ முர்த்தமாகும். இக்கருத்தைத் திருமூலர் பின்ஷருமாறு கூ றுவர்:
" காளியோ Lாடிக் கனणகா சலத்தாடுக் சூளியோ $\angle$ ாடுக் குமமயயத் தேயாடி

Бாஞூ அம்பயத்தே யாடும் நாாதேே"

(கிருமந்திரம் : 2746)
நடராஜப் பெருமாஞே இ்்தொழில்களைச் செய்கிறான் என்பகை உண்ணை விளக்கம் பின்வரும் 35வது பாடல் மூலம் விளக்குகிறது.
சாற்றிடும் அங்கியிலே சा்ககாரம் - ாற்றமா
நான்றம மலா்பாயதத்கேதோடு"

அதாவது, உடுக்கு ஏந்திய கை படைத்தலையும், அபயகரம் காத்தலையும், அக்கினி ஏந்தியகை அழிக்தலையும், ஊன்றிய பாதம் மறைத்தலையுi், கஞ்சிதபாதம் அருளலையும், சுட்டி நுி்்கின்றன.

இதே கருத்தைத் திருமூலரும் பின்வரும் பாடல் மூலம் குறிபுபுவர்:-
" அரன்து ஜோத்றம்; அமமiபில்திகியாயம்
அரன் அங்கிதன்னில் அயையிம் சங்ககார்்
 அரோட எண்றும் அயுக்கிரகம் என்ணே.
(திருமந்திர்் : 2799)
 திருவடி "ம"கரத்தையும், திருவுதரம் "ம"கரத்தையும், திருத்தோள் "சி"கரத்தையும், திருமுகம் "வ"கரத்தையுi், திருடுடி ."ய"கரத்தையும், சுட்டி நிற்கின்ெதென்பர். இஃதன்றி சூக்கும பஞ்சாட்சரத்தால் இது அமைந்துள்ளதாகவும் சூறுவர். துடி "சி"கரத்தையும், வீசுகரம் "வ"கரத்தையும், அபயகர்்"ய"கரத்தையும், அக்கினி "Б"கரத்தையும், முயலகன் "ம"கரத்தையும் சுட்டுவதாக்் சொல்வா் "உண்மை விாக்கம்" அநுளிய திருவதிகை மனவாசகங்கடந்தார்.

நடராஜ வடிவத்தைச் சுட்டி நிற்கும் திருவாசியை ஓங்காரத்தின் கொம்பாகவும், சிவபிராயை ஓங்காரமாகவும் உண்மை விளக்கம் கn று்,

$$
\begin{aligned}
& \text { ルப்றாா்் பிமப்பற்றார் பில்" }
\end{aligned}
$$

(உண்மை விளக்கம் : 34)
சிவபிரான் ஐந்தொழில்களையும் செய்ய ஏழுவகைத் தாண்டவங்களை ஆடிணார் என்பர் அமிஞர். அதன் விபரம் வருமாறு :

| தாண்டவத்தின் பெயர் | தொழில் | இடம் |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. காளிகா தாண்டவம் (முனி தாண்டவம்) | படைத்தல் | திருநெல்வேலி <br> (தாமிரசபபை) |
| 2. கௌரி தாண்டவம் | காத்தல் | திருப்புத்துர் (சிற்சபை) |


| 3．சந்தியா தாண்டவம் | காத்தல் <br> （நிணை நிறுத்துதல்） | மதுறை <br> （ராஜசபை） |
| :---: | :---: | :---: |
| 4．சங்கார தாண்டவய் | அழிக்தல் | பிரபஞ்சத்கில் <br> நடுச்சாமத்தில் <br> ஆடiuடுஷது |
| 5．திfliர தாண்டவம் | மறைத்தல் | தியுக்குற்றாலம் （சிக்திரசபை） |
| 6．आi்த்துவ தாண்டவம் | அருளல் | திருவாலங்காடு <br> （இரத்திஆசயை） |
| 7．ஆணந்த தாண்டவம் | பஞ்சகிருக்தியம் （ஐந்தொழல்） | தில்லைச்சிதம்பர்் （பொன்னம்பலம்） |

（Kamil V．Zvelebil 1988 ：04）
ஆகமங்கள் 108 வகை நாட்டயங்களைக் குறிப்பிட்டபோகும் எழு－ வகைத் தாண்டவம் 2íuL ஒன்பது வகை நாட்டியங்களையே விளக்கு－ கின்றம．இவ்வொ்பது வகை நாட்டியங்களையும் ஆடும் நிळலயில் வெவ்வேற நிருத்த மூர்த்தங்களாக நடராஜப் பெருமான் அறைக்கi்பட்டுள்ளார்．அவை வடிவத்துக்கு வடிவம் சிற்சில வேறுாடுகணையுடையன．அவ்வயிவங்களில் மறைபொருளை உணர்த்தும் அமைப்புகள் பலவுள．ஓவ்வோர் அங்கமும் அணியுi் பிறவும் சூறும் தத்துவக் கருக்துகள் மிகவும் நு்பமானனை．

ஓர் உருவமில்லாத இணுவனு்கு திருமேனியாக ஆகாசம் கொள்ளப்－ படுகிறது．＂விசும்பே உடம்பு＂என்பர் சேரமான் பெருமாள் நாயஞார்（பொன் வண்ம்த்தந்தாதி ：19）．திசைகள் எட்．ும் இப்பெருமானடைய திருக்கை－ களாகும்．இதணை＂திசைகோள்＂என்பா் சோமான் பெருமாள் நாயனார்（பொன்－ வண்ணத்தந்தாதி ：19）．ஊன்றிய பாதம் மறைத்தலலயும்，தூக்கிய பாதம் அருளலையும் சுட்டி நிற்கின்றன என்பதை，

> றட்டுயதாகும்தின் உ ய்றிய பதமே
> அடுத்து இன்யுி்்கட்க அளவில் பேfின்பம்
> கொடுப்பது Cுதல்வநின் குச்சித பதமே"

எனும் குமரகுருபர சுவாமிகளின் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன（சிதம்பர மும்மணிக்கோவை）．சூரியன்，சந்திரன்，தீ என்பவற்றையும் இச்சாசக்தி， கிரியாசக்தி，ஞானசக்தி என்பவற்றறயும் முக்கண்கள் சுட்டி நிற்கின்றன （காமிக்ாகமம் அர்்்சனா விகிப்படலம் ：335）．

சஞ்சிதம்，பிராரப்தம்，ஆகாமியம் ஆகிய மூவகை விணைகள் தரும் துன்பங்களையும் இறைவனது புன்டுறுவல் அழிக்கின்றது எனக் சிவதரு－ மோத்திரம் சூறுகின்றது．சடைமுடி ஞானதத்தைக் காட்டுகிறது．＂நய்சிகை

గூானமாம்＂எனக் சூறும் திருமந்திர அடி இதணைப் புலப்படுத்துகிறது．நடராஜா் ．サணிந்துள்ள பிறை அவருடைய பேரறிவுநிறையையும்（காமிகாமம்，அர்ச்சனா ぃiிதிப்பட லம் ：335）திநூநீற பராசக்தியையும்（＂பராவணயமாவது நீறு＂，சம்பந்தரர் கிருநீற்று் பதிகம்）பூணால் குண்டலினி சக்தியையும் குிக்கின்றதென்பர்． 1 1ணால் குண்டலிணி சக்தியை மட்டுமன்றி வேதாந்தத்தையும் குறிக்கின்று－ தெம்பதனை＂நாலது வேதாந்தi்＂எனுய் திருமந்திர வரி புலப்படுத்துகிறது．
＂கோவணம்＂வேதத்தைக் குறிப்பிடுகிறது எண்பதற்குப் பின்வரும் 1 ITLலடிகள் சான்றுாகவுள்ளான．


（திருவாசகi் ：திருச்சாழல் ：256）
ஆடவல்லானின்＂சிலம்பும் சுழலும்＂ஆண்மாக்களின் விணையறுத்து ベடுபேறு அருளலை விளக்குகின்றன என்று போற்றிப் பஃறறாடை சூ றிகிறது．

```
＂கள்ளவிணை வெண்று பிறப்பறுக்கச் சாக்திய｜
```



காதுகள் ஓங்காரத்கதயும்（＂தோடுடைய செவியன்＂சம்பந்தர்）சூலம் முக்குணங்களையும்（காமிகாமம் 336）முத்தொழிலையும்（பௌஷ்கராகமம்） மும் மூர்த்திகளையும்（ஒருபாஒருபஃது）மும்மலங்களையும்（காமிகாமம் அர்ச்சனா விதிப்படலம் 337）＂பரசும்＂＂வாளும்＂பேராற்றலையுட்（காமிகாகமம் 335）சுட்டி நிற்கின்றனவெஞ்பர்．

வாளினை ஞாணம் என்பர் மணிவாசகர்．＂ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர்＂என இதனைத் திருவாசகம் விளக்கும்（615）．＂அங்குசம்＂ஒரு பொருளை அடைந்து அனைவித்தற்கறிதுறியாகவுள்ளது．
＂மழு＂பராசக்தியின் உருவாகவுள்ளது．அத்துடன் பராசக்திக்கும் மேலாக இறைவன் உள்ளனன் என்பதையும் புலப்படுத்துகிறது．நாத வடிவிஎனாக இறைவன் இருக்கிறான் என்பறை＂மணி＂குறிப்பிடுகிறது． （காமிகாகமம் அர்ச்சனா விதிப்படலம் 338）．

வீசிய கை தூக்கிய திருவடியை ஜோக்கி நிற்பதால் உயிர் பேரின்ப நிலையை அடைவதைக் குறிக்கிற்றது．＂பாட்பு＂குண்டலினி சக்தியைச் ச்ட்டுகிறது．முயலகன் ஆணவத்தின் வடிவமாகவும் ஆன்மாவைப் பற்றி நிற்கும் மலமாாகவும் கொள்ளப்படுகிறது．

மான் வேதத்தைக் குறிக்கின்றது．இதஞை，

$$
\begin{aligned}
& \text { " டேேதமாய் மமிஏற்றுதல் மற்றதல் }
\end{aligned}
$$

（பதினோராம் திருமுறை）
எனு்் பாடல்வரி ச்ட்டி நிற்கிறது．

 அவருணைய தணையில் உள்ள பாம்பு, பிறை என்பண மூலம்் வெளிபபடுுகிறது. பாம்புநஞ்கை உமிழும் தன்மையுயை யயு. மரணத்றைக் கொடுக்கும் இயல்பு
 பண்புமையது. சடையில் உள்ள கபாலம் மரணத்தை எண்ணாது வாழ்வு நிரந்தரம் என நநஈைப்போணைப் பா்்த்துச் சிரிக்கிறது. கங்யை உலகுக்கு ஊட்ட்ச்்தியளித்துப் பேணுகிறது. மேலுய், பாம்ப, அழிவிலாத ஆன்மா ஒரு தேகத்திலிருந்து இன்னொரு தேகத்றைச் சென்றடைகிய்றதென்பゅை


உலகில் உள்ள பொருள்கள் அறைத்தும் நிலையில்லாதவை: மாற்றத்துக்குரியவை; கடவவுள் மட்டும் மாற்றமமை யாத பரம்பொருள்; என்றயப்
 உணா்்்தி நிற்கிறது (Kamil V. Zvelebil 1985:42).

## நடராஜு வடிவத்தின் கலையழகு

சைவசமயத் திருமேேிகளூட் சிறந்தது நடராஜ வாிவமமேயாகும். இது தத்துவச் சிறப்ப மட்டுமன்றிக் கலைவன்ப்படுமை யது. இவ்வாடவய் பலவயை அமைப்புகளைக் கொண்டதாக அயைக்கப்படும். ஒவ்வொரு வாிவழும் தனி்் துவு் மிக்க கலைச்சிறப்புயையதெனினயம் ஆனந்ததாண்டவய் புரிய|ம் "ஆடவல்லாான்" வடிவமே மிகவும் அழகுணடயது. ஆனந்த தாண்டவத்றை "நநாதாந்த நடனாம்" என்றும் சூறுவ்ர.

அதிசயப் விளைக்கும் இறைவனின் இந்த அம்புக்க் சூத்துச் சொல்லித்தெரிபும் கலையல்ல. "வானம் மணிழுகடாய் மால்வறையே தாணாக ஆனபெரும்பார் அரங்காக", ஆூந்கமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நுருத்த
 அப்பன் ஆடும் ஆனந்தக் காட்சியய மனக்கண்ணாற் கண்டான் கவிஞன். இதனால், ஒரு காலை ஊன்றி மறுகாலைத் தாக்கி ஆடும் அம்புதக் சுத்றை. பக்திப் பெருக்குடன் பாடினான். இபபபுவன்் கற்பித்த கற்பயைக்கு வியப்புறு் உ(ுுவங்களைச் செம்ப்லே செய்தளித்தான் சிற்ப் (இாாமசுவாமி : 1976 : 35).
 ஈடியையற்ற எழிலுடனய், வீறுபயு் விளங்கும் விடவமாக நடராஜ வடிவய் உள்ளது.

நடபாஜ வடிவத்தைத் தரிசித்த சிவானுபவ வெளிப்பாடாக அப்பி ச்வாமிகள் ப்ன்வரும் திருப்பதிகத்தைப் பாடியருளினார்.




 சடை, பவளம்போல் மேேி, பால் வெண்ணீற, இனித்தழுடைய எடுத்த पொற்பாதம் இவையணைத்தும் அப்பரடிகளூடைய உள்ளத்றை நநகிழ வைத்தள. ஆடவல்லானின் அழகிற் சொக்கிய இவர் பக்திச் சுவையும் கமைலவனப்பும் கொப்பளிக்க மேற்படி பதிகத்கைப் பாடியருளினார்.

நடராஜ வடிவiம் தரும் நாதாந்த நிலையையும், கலைவயப்பையும் சொல்லால் இயம்புதல் எளிதன்று. ஆனால் அறைப் பார்த்து அனுபவித்துப்
 தைக் கொடுக்கும் கலைவன்பு மிக்கது இவ்வாியமென்பது ஆனந்தகுமாரசுவாமி போன்றோரது கருத்தாகும்.

நடராஜ வடிவம் ஒரு கூட்டத்தார்க்குரியதன்று; ஒரு காலத்திற்-
 எல்லாக் காலமங்களுக்கும், எல்லாத் தத்துவ ஞானிகளூக்கும், எல்லாப் பக்தர்களூக்கும், எல்லாக் கலைஞூர்களூக்கும் பொரும்துவதாக அயைம்து தத்துவயூபம் காட்டும்் அற்புத வயிவமாகவுள்ளது. மळித வாழ்ஷில் ஒன்றோடொன்று பொருந்தாமல் சிக்குண்டு பலவியவகாரங்களுக்குச் செல்லும் நியையைத் தடுத்தாளும்் ஆற்றல் இதற்குண்டு. இது இயற்கையின் கோட்பாடாகத் திகழ்கில்றது. இத்தகைய வாவத்தைத்தமது தியானத்தாறும் ஆக்ம ஞூனத்தாறுய் தோற்றுஷித்த இடுடிகளது ஞான யோக நியையைப் போற்றாரமலி(ேுக்க டுடியாது (Coomaraswamy 1982: 65).

நடராஜ வாிவ்்களூள் காலத்தால் மும்கியது தண்ட்்் தோட்டத்து நடனபுர்சுரர் கோயிலில் உள்ள திருமேனியாகும். இயற்கையழகுடன் விளங்கும் இதன் சடாமகுடத்தில் வல்பபறம் நான்கு மலர்கள் தொடுக்கப்பட்டு வலது தோஞைத் தொட்டுத் தொங்குகிண்றற. இவ்வித அழகான அலங்கார வேயைப்பாடு வேற எந்த நடராஜ விிிியு் இல்யை. விரித்த சயை இதிற் காணா்படவிி்்யை. இடது தோளிலிருந்து ஆணையி்் ஒரு பகுதி அற்புகமாக்் பறக்கும் நியையில் உள்ாது. இடது கையிலிருக்கும் அகல் ஜுன்று கொழும்துகருடண் காணப்படுகிறது. அயயகரத்தின் ழுன் கையில் பாம்பு அழகாக்்
 நோக்கி நிற்கிறது. தலை சிறிது வலப்புமமாகச் சாய்ந்த நிலையில் அடுள்பாலிக்கும் கோலத்தில் அமைந்துள்ளது (இராமசுவாமி 1976:46).

மிகவும் நளினாமாக ஆடும் இவ்வடிவத்தின் அருகில் சிவகாமசுந்தாி
 விவமாக்ம். ஆஞந்த தாண்டவத்தை அம்புமாாக ஆடும் கோலத்தில் அயைம்துள்ளது(Barrett 1976:24).

திருவால்ங்காட்டிற் கண்டிடுக்கப்பட்ட "ஆடவல்லான்" சென்னியில் கொக்கிறகும், சூவிளத்தழும், "கபாலடும்" படிெடுத்து நிற்கும் பாம்பும், பிணறமதிபும் எழிலுட் காணாப்படுகின்றன. இவரின் முகத்திலே அருளின் வொலிவுதிகழ்கிறது.

மேல் இடது கைப்பெருவிரலுக்கும் சுட்டுவிரலுக்குமிடையே பிடிக்கப்பட்ட எாியழல், தோளிற் காணாப்படும் முத்துவளை, முன்கையில் ஒரு காப்பு, காலில் ஒரு சிலம்பு என்பன கலை எழில் பuாருந்த அமைந்துள்ளன. ஊன்றிய திருவடியின் கீழே கையிற் பாம்பைப் பிடித்தவாறு கிடந்தர்்றும் முயலகனின் நிமிர்ந்த தலை சற்றே சாய்ந்துள்ள நிலையிญள்ளது. ஆடவல்லாணின் குனித்த புருவ், இதழ்களில் இளநகை என்பன உருவத்தை அழுுுக்காட்டும் அங்கங்களின் அமைவு யாவும் அற்புதமான கலைநயத்துடன் தோன்றுகின்றன. இவற்றையெல்லாம் இயற்கையெழிலு் விணைத்திறமும் தோன்ற அமைத்துள்ளா்். இவ்வடிவத்தை வடித்த சிற்பி, இவ்வடிவின் அழகை உளங்குளிரக் கண்டு சுவைத்த கலைஞானியாகிய ஆணந்தக்குமாரசுவாமி இதன் கலையெழிலை மனந்திறந்து பாராட்டி உலகம் யாவும் போற்றும்படி செய்துள்ளார்.

இராஜராஜன் கட்டிய பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள ஆடவல்லான் வாிவமும் மேற்படி கலை வனப்புகளுடன் திகழ்கின்றதென்பர்.

மேலே குறிபபிட்ட அனைத்து அழகையும் கொண்டு விளங்குவது தான் தில்லை்ச சிற்றம்பலத்திலாடும் ஆடவல்ல पெருமானாகிய நடராஜமூர்த்திய்ன் வாிவமாகும்.

அலையலையாகப் பறக்கும் சடையும், அலையலையாகச் சுருண்டு காணப்படும் நாகடும் ஒன்றோடொன்று பொருந்துவதாக அழகுடன் அமைந்குள்ளன. சுருள் சுருளாக அமைந்துள்ள சடையுடன் பாம்பும் சுருண்டு சுருண்டு காணப்படும் அழகுதான் என்னே எனக் கலாரசிகர்கள் வியக்கின்றனர்.

ஊண்றிய பாதம் சிறிது வளைந்து முயலகன் 'மீது நிற்க, அதனழகிற்கேற்பக் குஞ்சிதபாகமும் வளைந்து விரல்கள் கீழ் நோக்கிக் காணப்படுகின்றன. அபயகரத்தின் விரல்கள் மேல் நோக்கி நிற்கும் அழகிற்கேற்ப வீசுகரமும் மீண்டு, விரல்கள் சிறிது கீழ்தோக்கி எழிலுடன் காணப்படுகின்றனன. சுழன்றாடும் போது இரு புத்தும் பறந்து விரி்்து நிற்கும் சடைகளுக்குக் கீழ் சமநிலை பிசகாவண்ணம் வனப்புட் அயைக்கப்பட்டிருக்கும் உடுக்கேந்திய கரடும், நெருப்யேந்திய கரடும் நடராஜ வாவத்தின் தோற்றத்தை மேலும் எழில் பெறச் செய்கின்றன.

## 19

## ஓவியங்கள்



உத்தரப் பிரதேசத்தில் மிர்சாப்பூர், பண்டா, புண்டேல் கண்டில் விந்திய மலைத் தொடரில் உள்ள $ம$ காதேவ குன் றுகள், பாகேல்கண்டு பரப்பில் கைமூர் குன்றுகள், மத்திய இந்தியாவில் ஏாய்கர் மாவட்டத்து சிங்கண்பூர், தெெெற்கில் பல்லாரி இவ்விடங்களில் உள்ள பண்டைய குகைகளிலும், பாறைச் சரிவுகளிஷும் இந்தியாவின் மிகப்பழைய ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட் டுள்ளன. பெடும்பாலும் இவ்வோவியங்கள் மணிதன் வனவிலங்குகளூடன் எதிர்க்துப் போரிடும் ஷேட்டைக்காட்சிகளை சித்திாிப் பனவாகவேயுள்ளன (சிவரமமூர்த்தி 1970 : 28).

வரலாற்றுக் காலத்து ஓவியங்களூள் டுற்பட்டமை இந்தியாவின் மத்திய பlfதேசத்தில் ராம்கார் மலைச்சரிவில் உள்ள யோகிமாரா குகையில் あாணப்படும் ஒவியங்களாகும் (இராமசுவாமி $1972: 10$ ). இவை कவிர ஐதராபாத்தில் உள்ள அஜ்்தாக் குகைகளிலும், புதுக்கோட்டையில் உள்ள சித்தன்னவாசற் குகைகளிலும், இலங்கையில் உள்ள சிகிரியாக் குகையிலும், வாதாபிபுரம், பாக், எல்லோரா, காஞ்சி, தஞ்சாவூர் முதலிய இடங்களிலும் பண்டைய ஓவியங்களைக் காணலாம். தஞ்சாவூர், காஞ்சி, எல்லோரா ஆகிய இடங்களில் உள்ளவை, இந்துசமயம் சார்ந்தவை. மற்றைய இடங்களில் உள்ளவை பௌத்த, சமண சமய ஓவியஙங்களாகும். சித்தன்னவாசல்


## அஜந்தா ஓவியங்கள்

## (कி. (1). 200 - की. ப. 800)

இந்தியாவின் மேற்குப் பாகத்தில் விந்துய மலலக்குத் தெற்கேயுள்ள மலைச்சரிவுகளில் பௌத்த பிக்குகள் கல்லைக் குடைந்து அழகிய சைத்தியங்களையும், விகாரைகளையும் அமைத்தனர். பாஜா, கொண்டாணே, பிடல்கோரா, அஜந்தா, பேட்சா, காளே, ஜுன்னார், கனேரி, பாக் முதலியஇக்குகைக் கோயில்கள் கி.மு. இரண்டாம் நாற்றாண்டிலிருந்து கி. பி. எட்டாம் நாற்றாண்டு வரை வெட்டப்பட்டவையாகும். இவற்றுள் கொண்டானே தவிர்ந்த ஏணைய குகைக் கோயில்களின் உள்ளே சுவா்களிலும், குண்களிலுய், விதானஙங்களிலும் எழில்மிகு ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன (இராமசுவாமி 1972:13-14).

அஜந்தாவில் உள்ள பழைய ஓவியங்கள் சாதவாகனர் காலத்துக்குரியவை. சாதவாகனர்கள் கி. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை தக்கணத்தில் மேம்பட்ட வல்லரசா் களாகத் திகழ்ந்தனா். இவா்கள் காலத்து ஓவியங்களை ஒன்பதாம், பத்தாா் இலக்கக் குகைகளிற் காணலாம். இவை பாஜா, அமராவதி, சாஞ்சி ஆகிய இடங்களில் உள்ள சாதவாகனர்களின் முற்காலச் சிற்பங்களை ஓத்கிருக்கின்றன என்பர் சிவராமமூர்த்தி (1970:31).

இங்கே கௌதம புத்தரின் வாழ்க்கையிலிருந்தும், ஜாதகக் கதைகளிலிருந்தும், பெறப்பட்ட காட்சிகளும், மலா்கள், விலங்குகள் சம்பந்தப்பட்ட கணலப்பண்புக் ठூறுகும் மிகவும் நுட்பமாகத் தீட்டiபபட்டுள்ளஞ. இந்தியா எங்கும் காணப்படும் குப்த, வாகாடக இடைக்கால ஓவியங்களுக்கு முண்னோடியாக இவை விளங்குகின்றன (சிவராமமூர்த்தி 1970:33). பத்தாம் குகையில் அரசன் ஒருவன் தன்ஞைைய பரிவாரங்களுடன் போதி மரத்தைத் தரிசிபபது காணப்படுகிறது. இந்தக் குகையில் புத்தரின் "ஷட்தந்த", ஜாதகக் கதையும், "சாம" ஜாதகக் கதையும் ஓவியங்களாக வரையப்பட்டுள்ளன.

பு்்தர் முற்பிறப்பில் ஆறு தநந்தங்களுடன் சூடியயாணையாகப் பிறந்து uாணைகளின் தலைவனாக வாழ்ந்தார். இவரிடத்திற் பொறாமை கொண்ட இவfி் மனைவி ஒருத்தி பின்ன்் காசியரசன் மகளாகiப பிறந்து பழிவாங்குவகை "ஷட்தந்த" ஜாதகக் கதை கூறுகிறது. புத்தர் கண்ணில்லாத பெற்றோருக்குப் பிள்ளையாகப் டிறந்து சாமன் என்னும் பெயாில் அவர்களைப் பேணிவருi்போது அரசஞொருவன் தவறுதலாக அம்பெய்து கொல்வதும், பின்ன் உண்மையறிந்து வருந்கி அப்பெற்றோரை ஆதரிக்க அரசன் முன்வருவதும், இவற்றை அமிந்த பெண்தெய்வடொன்ற சாமணை உ யிர்பெறணைப்பதும் "சாம" ஜாதகக் கணதயற்் சித்திரிக்கப்படுகின்றன. இக்கதை, தசரதன் முனிகுமாரனை அம்பெயுது கொன்ற வரலாற்றாட் ஒத்துச் செல்கிறது.

சாதவாகனர்களையடுத்துத் தக்கணத்தில் ஆட்சி புிந்கவர்கள் வாகாடகர்கள். அஜந்தாவின் பிற்கால ஓவியங்கள் வாகாடக மன்னர் காலத்திற்குரியவையாகும். குப்தர் காலத்திற்குரிய ஓவியங்கள் பலவும் இங்கே உண்டு. கி. பி. நான்காம், ஐந்தாம் நாற்றாண்டுகளில் தீட்டப்பட்ட
§ஷியங்கள் மிகவும் சிறப்படையவை. இரண்டாவது குகையிலும்பதினேழாவது குகையிலும் அழகிய ஓவியங்கள் காணா்படுகின்றன. இரண்டாவகு குகையில் ஜந்து பெண்கள் ஆராதனைப் பொதுட்களுடன் காணப்படுகின்றனர். இவா்களுடைய தலையலங்காரம் சிறப்புயயயு. கையிலே வாத்தியங்களூடன் தேவலோகப் பெண்களும் இதர இசைவல்னுனர்களும் வானத்திi் செல்வதாகக் காட்டும் காட்சி அஆந்தா ஓவியங்கஞுட் சிறந்தவை. சாமரைக்காாியும், கோலஞ்செய் தோழியும் அருகில் நிற்க, அரசியொருத்தி கண்ணாடயயக் கையில் வைத்துக்கொண்டு கோலஞ்செய்யும் காட்சியும் அழகுவாய்ந்ததே.

பதினேழாவது குணைиில் "சிம்மல அவதானம்" எனும் ஜாதகக் கதை ஓவியமாகவுள்ளது. அக்கால்் போர் முறையை இதிலிருந்து அறிய டுடிகிறது. ஞானம் பெற்ற பத்தர் பல இடங்கஞுக்கும் சென்று ஞானவொளியயப் பரப்பியபி்் சொந்த நகருக்குத் திரும்புவதும், uசோதையும் மகன் ராகுலனிய் இஷரைக் காண வரூவதும், இக்குகையில் ஓவிய வடிவில் உள்ளன. இதே குகையில் இந்திரனயம் காந்தர்வர்களும் பாடிய வண்ண்் வானத்திற் பறக்கும் காட்சி அழகாகவுள்ளது.

முதற்குகையற்ற, "போதிசத்துவ பக்மபாணி", அடுளும்் அன்பும் ததும்பும் நிலையில் ஆன்ம ஒளி வீசிய வண்ண்் காணப்படுகின்றார். இவா் கையில் தாமரை மலர் உள்ளது. இளமை கொழிக்கும் கோலத்தில் கம்பீரமாக நிற்கும் இவரருகில் தேவமகளிரும் காந்தர்வர்களும் அழகொளிரக் காணப்படுகின்றணர் (பஷாம் 1963 : 503). இவர்களுக்குப் பின்பறத்திற் காணப்படும் பரிவாரங்களும், அழகிய மரங்களும், மிருகங்களும் ஓவியனின் கைவண்ணத்தை அழகுறக் காட்டுகின்றன.

அஜ்ந் ஓவியன் தன்ணை்் ச்ற்றியுள்ள வாழ்க்கையையும், இயற்கைக் காட்சிகளைuும், மிகவும் அழகாகத் कீட்டியுள்ளான். தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் கருணையுட் நோக்கியுள்ளான். பத்தாம் குகையில் ஆல மரத்தடியிலிருக்கும் யாணைகள், பதினேழாம் குகையில் "ஹம்ச" ஜாதகத்தில் உள்ள அன்னங்கள், அதே குகையல் உள்ள மான்கள், பறணைகள் என்பனவும், அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசவையின் பளபளக்கும் சிறப்பு, எளிமையான நாட்டுப்பு வாழ்வு, இளவரசின் $ம$ கத்துவம், துவியின் எளிமை, பார்ப்பனனின் வறுமை என்பனவும் எழிலுற ஓவியப்படுத்தப்பட்டுள்ளஎ. இருபத்தியேழாம் குகைக்காட்சி பண்புடையு இந்தியாவின் வனவாழ்வைச் சித்திரிக்கின்றத (சிவராமமூர்த்தி 1970:44-45).

பிற்கால அஜங்தா ஓவியங்களும் பெரும்பாலயம் புத்த ஜாதகக் கதைகளையும் புத்தரின் வாழ்வுட் தொடர்புடைய காட்சிகளையுமே சித்திரிக்கின்றன. விண்ணுலகிலிருந்து புத்தர் இறங்குவதும், விரிவான மாரதரிசனக் காட்சியும் அஸ்புதமான ஒவியங்களாகும். பறாவைத் துரத்தி வந்த பருந்துக்குத் தன் தசையைக் கொடுக்கும் புத்தரின் கதையை "சிபிஜாதகம்" சூறுகிறது. கொடியவர் கூட்டம் துன்பம் செய்த போதும் பொறுமையுடன் இருந்த நாக இளவரசன் கதையை "சங்கபால ஜாதகi்" விளக்குகிறது. மகாஜனகன் சீவலியை மணந்தான். பின்னர் துறவு கொள்ளத் துணிந்தான். அவள்

எவ்வளவோ தடுத்தும் அவன் மனம் மாறவில்லை. அதனால் அவளும் கணவணைப் பின்பற்றிக் துறவு பூண்டாள். இதனை விளக்குகிறத "மகாஜணக ஜாதகம்". தன்னிடi் கேட்ட எதையும் வரையாது வழங்கும் இளவரசனடைய வாப்க்கையைச் சித்திரிக்கின்றது "வேசந்தர ஜாதகம்".

அஜந்தாவில் உள்ள பதினாறாம் குகையில் "நந்தனின் கதை" "சிராவஸ்தியின் அற்புதம்", "சுஜாதாவின் நிவேதனம்", "உழவுவிழாவின் நிகழ்ச்சி", "மாயாதேவியின் கனவு" என்பன சித்கிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாற, அஜு்த்க் குகைகளிற் காணப்படும் ஓவியஙங்களிலிருந்து அக்கால மக்களுடைய நாகரிகம், பழக்கவழக்கங்கள், சமய நம்பிக்கையும், அவர்களுக்குக் கலைகளிலிருந்த ஈடுபாடு என்பனவற்றை அறிய டுடிகிறது.

அஜந்தா ஓவியங்கள் சூறும் ஜாதகக் கதைகள் ஏற்கனவே அமராவதி, நாகார்ஜுゥகொண்டா, கம்மிடித்ரு, சாஞ்சி ஆகிய இடங்களில் சிற்பவடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றைவிட அஜந்தா ஓவியங்கள் அற்புதமானவையென்் சொல்ல்படுகிறது. உதாரணமாக அமராவதியில் உள்ள "ஹi்ச ஜாதக்்", "நானகிச ஜாதகiம", ஷi்தந்த ஜாதகம்", நாகார்ஜுன கொண்டா, கும்மிடிதுரு ஆகிய இடங்களிற் காணப்படும் "ஜாதகமாலா ஜாதகம்", சாஞ்சியில் உள்ள "சாமஜாதகம்". ஆகிய சிற்பங்களைக் சnறலாம்.

## "பாக்" குகை ஓவியங்கள்

(கி. பி. 5ஆம் நூற்றாண்டு)
அஜ்்்தாவுக்கு வடக்கே விந்தியமணலயப்ன் தென்சரிவில் "பாக்" (Bagh) குகைகள் உள்ளன. இங்கே கி. பி. 5ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஓவியங்கள் தீட்டபயெற்றுள்ளன. இங்கேயுள்ள ஓன்பது குகைகளில் நாலாவது குகையலலும் ஐந்தாவது குகையிலும் அழகிய ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை இப்பொழுது பெரிதும் அழிந்து விட்டன.

பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள ஓவியங்களுள், துயரத்தில் உள்ள இளவரசியயத் தேற்றும் தோழிய்ன் காட்சியை ஓவியன் அழகாகத் தீட்டியுள்ளான். இரு தேவர்கள் உறையாடுவதையும் மேலும் இரு அரசர்கள் உட்கார்ந்திருப்பதையும் இன்ஞொரு ஓவியத் தொகுதி சித்திரிக்கிறது. அம்தரத்தி்் பறக்கும் முனிவர்களையும், இசைக் கருவிகளை மிழற்றும் இசையாளர்களையும், பிறிதொரு ஓவியத் தொகுதி காட்டுகிறது.

இவை தவிர, நட்மிடுவோர், கோலாட்டக்கம்புகளால் தாளமிட்டுக் கொண்டு, "ஹல்லிஸாலஸ்யиம" எனும் நடனத்தை ஆடும் காட்சி உள்ளது. பெண்களின் கூட்டத்தில் இருவா் உடுக்கை வாசிக்கிறார்கள். மூன்றாவது பெண் சிறிய கைத்தாளத்கைத் தட்டுகிறாள். இப்பெண்களின் அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடன் சூடிய கொண்டைகளூம், வண்ணா உடைகளும் அக்கால மக்களுடைய வாழ்க்கையையும் பண்பாட்டையும் விளக்குகின்றன (சிவராமமூர்க்தி 1970: 41).

இங்கே அரச பவனி மூண்றும் அழகாகக் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன யாணைகள் மீதும், குதிறைகள் மீதும், ஊர்வலமாக அணிவகுத்துச் செல்லும் காட்சியும், வீரரர்கள் கம்பீரமாக ஆயுதங்கள் தாங்கியபடி செல்லும் காட் சியும் அற்புதமானவை (பஷாம் 1963 : 503).

## வாதாபி ஓவியங்கள்

(கி. பி. 600 - கி. பி. 800)
பௌத்த சமணர்களைப் போல இந்துக்களும் குன்றுகளைக் குடைப்து கோயல்களை அமைத்து அழகிய ஓவியங்ககளைத் தீட்டிள். அவற்றள் ஒன்று சாளுக்கிய அரசன் மங்களேசனால் வெட்டப்பட்ட வாதாபியில் உள்ள மூன்றாவது குகையாகும் (கி. பி. 578).

இங்கே ஒருவன் குழலாத இரு பெண்கள் நடனமிடும் காட் சியும், தோழியர் புடைசூழ் கம்பீரமாகக் காட் சிதரும் பெண்ணொருத்தியின் ஓவியமும் டுக்கியாமானவை. பற்்கும் ஷி்்யாதர சோடிகளின் ஓவியம் சிகைந்த நிமையில் உள்ளது. அரசனாகிய மங்களேசனின் ஓவியமும் இங்கேயுள்ளது.

## எல்லோரா ஓவியங்கள்

இராஷ்டுரசூட மன்னர்கால ஓவிங்களை எல்லோராக் குகைகளிலும் கைலாசநாதர் கோயில் மண்டபங்களிญும், விதாøங்களிஷும் காணடுடக்றது. எல்லோராவிலுள்ள பௌத்தமதக் குகைகளில் உள்ள ஓவியங்கள் பெரிதும் சிதைந்துவிட்டன. இந்துமதக் கோuில்களான கைலாசநாதர் கோயில் (ஒற்றைக் கற்கோயில்). தசாவதாரக் கோயில், கணேசா் கோயில், சமணக் கோயிலான துமரலேனர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஓவியங்கள் பேணப்பட்டுள்ளன (இராமசுவாமி 1972:33). இவை மண்டபங்களின் விதாゅங்களிலும், குவா்களிலும் காண்படுகின்றன. கைலாசநாதர் கோயிலில் ரங்கமகாலில் சில ஓவியங்கள் உள்ளண. தாமரைத் தடாகமொன்றில் இரண்டு யானைகள் குளிக்கும் காட்சி, யானைகளுடன் காணப்படும் குள்ளர்கள் யாளியின் மீது செல்லும் தேவன், காந்தர்வர்களும் வித்தியாதரர்களும் ஆடிப் பாடத் தழுவி் செல்லுதல் ஆகிய காட்சிகள் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதே பக்கத்தில் பூமகளும், திருமகளும் அவரவர் வாகனங்களில் அமர்ந்திருக்க, திருமால் கருடன் மீது காட்சிதருகிறார். இந்த ஒவியங்களுக்கு மேலே விநாயகர், சிவன், பார்வதி, சுப்பிரமணியர் ஆகியோருடைய ஓவியங்கள் உள்ளன.

சிவஞிடைய ஓவியம் தமிழ்நாட்டு விக்கிரகத்தை நினைவுபடுக்துகிறதென்பா் இராமசுவாமி (1972:35). சிவபிரானது தாண்டவ வடிவமொன்றும் இங்கே காணப்படுகிறது. இது சதாநடன அமைப்பல்உ ள்ளது (சிவாமமூர்த்தி 1970 : 73). கைலாசநாதர் கோயிலின் மேற்குவாயிலருகிற் போர்க்காட்சிகள் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. யானைப்படை, குதிரைப்படை என்பனவற்றுடன்

வீரர்களது கம்பீரமான தோற்றடும் நன்றாக ஓவியப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ச1ணணா்களுடைய துமரலேஞர் கோயிலில் சமண நூல்களை விளக்கும் காட்சிகளும், மிகுதியான மலர்கள், விலங்குகள், பறவவகள் என்பனவற்றை்் சித்திரிக்கும் காட்சிகளும்ம உள்ளன.

## பல்லவா் கால ஓவியங்கள்

(கி. பி. 600 - கி. பி. 900)
பல்லவர்கள் கட்டிடக்கலை, சிற்பக்கலை என்பனவற்றில் சிறந்திருந் ததைப் போல ஓவியக்கலையிலும் சிறந்து விளங்கினர். முதலாம் மகேந்திரவா்மன் சிக்த்ரக்கலையில் வல்லவனாகையால் "சித்திரக்காரப்புலி" எனப் பட்டம் பெற்றிருந்தான். இவனது காலத்து ஓவியங்கள் எதுவும் இப்பெழுது கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இவனுக்குப் பின் ஆட்சிபுரிந்த இராஜசிம்மாாற் கட்டப்பட்ட காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலிலும் பணைமலை தாலகிரீசுவரர் கோயிலிலு்் அழகிய ஓவியங்கள் காண்படடுகின்றன. இவை தவிர மாமல்லபுரக் குகைக் கோயில்கள் சிலவற்றிலும் முன்பு ஓவியயங்கள் இட்ம் பெற்றிருந்ததற்குரிய ஆதாரங்களாக அழிந்த நிலையில் உள்ள வண்ணப்ப்ச்சுக்ள் காணப்படுகின்றன (ஏகாம்பரநாதன் 298:4:25).

கழுத்தில் மணிமாலையும், காதுகளிற் குண்டலங்களும் காணப்படுகின்றன. தமலக்குமேல் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் சூடிய கொற்றக்குடையொன்றுளது (ஏகாம்ம்நாகன் 1984 : 16).

ஊழிக்காலத்துச் சிவபிரான் ஆடும் ஊழிக்கூத்தே இதுவாகும். இதஞையே "சம்ஹாரத் தாண்டவம்" என்பர். கைலாசநாதர் ஆலயத்தின் சிற்றாலயங்கள் சிலவற்றிற் காணப்படும் சம்ஹாரத் தாண்டவத்தினை இது ஒத்திருக்கிறது எஜக் சூறுவா் நாகசாமி (1979: 84).

பல்லவர் காலத்து ஓவியங்களின் வண்ண்் அழிந்துவிட்ட போதும் வரியின் உயர்வு நம்மைக் கவா்கின்றது. சான்றாக மாமண்டூர்க் கோயிலிற் காணப்படும் தாமரை மலரையும், பனைமலைப் பார்வதியையும், காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலிற் காணப்படும் ஓரு முகத்தின் இடபபு எழிலையும் சூறலாம் (இராமசுவாமி 1972:46).

இராசசிம்மனுக்குப் பின்ணா் பல்லவர்கள் விட்டுச் சென்ற ஓவியங்கள் எணக் சூற அதிகமாக ஒன்றுமில்லை. எனினும் கி. பி. 8ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி அல்லது 9ஆம் நாற்றாண்டின் தொடக்கத்தைச் சார்ந்த ஓவியங்கள் "ஆர்மாமலை" என்ஞமிடத்தில்உள்ளன. இவை வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில், மலையாi்பட்டி என்னும்டத்தில் உள்ளன. இங்கே சமணத்துறவியர் வாழ்ந்த குகையurன்று காணப்படுகிறது. இக்குகையின் சுவர்களிலும், விதானங்களிலும் ஓவியங்கள் தீட்டபபட்டன. விதானங்ககளிலள்ள ஓவியங்களே இன்று அழியாது எஞ்சியுள்ளன.

அக்கினிதேவன் வெள்ளாட்டின் மீது தன் தேவியுடன் வரும் காட்சியும், எருமைக்கடா ஒன்று முட்டப் பாய்வது போல் அமைந்த ஓவியமும், எமனிஷ் ஒவியமும் அழகாக உள்ளன. திசைக் காவணர்களைக் குறிக்கும் ஓவியங்கள் இவை என்பர். மற்றொரு பகுதியில் தாமறைத் தடாகi் ஒன்று காணப்படுகிறது. இதன் சில பகுதிகள் அறைகுறையாகவவே உள்ளன. இது பல்லவர் - கங்கர் கலைப்பாணியில் அமைந்த ஓவியங்கள் எண்பர் நாகசாமி (1979: 86-89).

## பாண்டியர் கால ஓவியங்கள்

பாண்டியர் கால ஓவியங்கள் திரு|மலைபு|் குடைவரைக் கோயிலிலும், திருநந்திக்கரை குடைவறைக் கோயிலிலும் சித்தன்ன வாசல் குடைவரைக் கோயிலிலும் காணப்படுகின்றன. திருமலைபுரம் கோயிலில் நாட்டயமாடும் மானிடரும், மத்தளம் கொட்டுவோரும், ஆடவா் பெண்ார் ஆகிய ஷிவங்களும், தாமரை மலர்கள், அன்ன்், சிங்கத்தின் மீது ஷீற்றிருக்கும் தெய்வம் ஆகிய ஓவியங்களும் காணப்படுகின்றன. திடுநந்திக்கறை ஓவியங்கள் பெரிதும் சிதைந்துவிட்டன. இவற்றுள் கிரீடத்துடன் காணப்படும் மகாபுருட ைைய ஓவியம்முக்கியமானது. இங்கே சிங்கத்தின் ஓவியம் ஓன்றும் காணாபடுகிறது

## சித்தன்னவாசல் இவியங்கள்

புது்கோட்டைக்கு அண்மையிலுள்ள சித்தன்ணவாசல் ஓவியயங்கள் மிகவும் சிறப்பானவையாகும். தொடக்கத்தில் இந்த ஓவியங்களை முதலாவது மகேந்திரவர்மன் காலத்தவையென அமிஞர்கள் கருதினர். இப்பெழுகு இது பாண்டியர் காலத்திற்குரியவையெனத் தெரிய வந்துள்ளது.

சித்தன்னவாசல் மண்டபத்திலும், அதனைத் தாங்கி நிற்கும் தூண்களிலும், அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. மண்டபத்தின் விதானத்தில் தாமாைத் தடாகம் ஒன்று காணப்படுகிறது. இத்தடாகத்தில் தாமறை, அல்லி முதலிய கொடிகளும், அவற்றின் மலர்களும், இலைகளும், நீந்தும் அன்ணங்களும்,' $ம ீ ன ி ன ட ு ம ் ~ க ா ண ப ் ப ட ு க ி ன ் ற ன . ~ த ா ம ர ை ~ ம ல ர ் க ள ை த ் ~ த ா ங ் க ி ய ~$ காந்தர்வர்கள், நீராடும் யாாணைகள், எருணைகள் ஆகிய ஓவியங்கஞளும், தாமைை மலர்களைக் கொய்து வைத்திருக்கும் கோவண ஆடை தரித்த சமண முனிவர்கள், மலர்களைக் கொய்து சூடையிலிடும் ஆடவர் ஆகிய ஓவியங்களூம் உள்ளன (ஏகாம்பரநாதன் : 1984 : 92).

கோuிலில் நுழைப்ம்போதே இரண்டு பக்கங்களிலுமுள்ள துண்களில் அழகிய நடனமாதரின் ஓவியங்களூள்ளன. தென்புறத் தாணில் தீட்டப் பெற்றிகுக்கும் பெண்ணின் இடதுகை அவள் உடலின் குறுக்கே வலப்பறம் நீட்டப்பட்டுத் தொங்குகிறது. வலதுகை மடக்கி அபயமுத்திறை காட்டுகிறது. இந்தநடன நிலைதான்நாம்நடராஜசிற்பங்களிற்்கண்பது. நடராஜரது ஆனந்த தாண்டவத்திற் காணு்் அழகையும் சிறப்பையும் இந்த ஓவியத்திற் காணமுடிகிறது (இராமசுவாமி 1972:47).
＂மற்றொரு தூணிலும் எழில்மாது ஒருத்தியின் நடனம் வரையப்－ பட்டுள்ளது．இபபெெ்ணின் உருவிலும் இடுப்புக்கு மேல் பகுதி மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது．ஆனந்த தாண்டவம் புfியும் ஆடவல்லான் போல் இப்பெண் இடக்கரத்தை மடித்து வலக்கரத்தில் பதாகை காட்டி，தலையை இடiபெஸ் பெருமிதமாய்த் திருப்பி நோக்குகிறாள்．இபபெெ்ணும் எழில் ஓவியத்துக்கு இலக்கணம் போன்றவளே．இப்பெண்ணின் நல்லாள் கண்கொண்டு நோக்குய் கனிவையும்，கரதலங்களின் நெகிழ்வையும் கரத்தின் கீழ் எழிலாய் இயற்கையாய் முகுளித்த தனத்ததயும் என்னென்று வியப்பது？＂（நாகசாமி 1979－93－94）．

அா்த்த மண்ட பத்தின் தெண்பறத்துத் துணின் மேல்，அரசஞும் அரசுயுi்． பின்னால் பணியாள் தொடரர் கம்பீரமாகச் செல்லும் காட் சியுள்ளது．அரசம் அழகிய கிரீடத்துடன் காட்சி தருகிறான்．இருவரும் அழகிய அணிகலன்கள் அணிந்துள்ளனா்．

சித்தன்னவாசல் ஓவியங்களில் உடலசைவு，முகக் குறிப்ப，உணர்ச்ச வெளிப்பாடு என்பன புலப்படுமாறு ஓவியன் அழகாகச் சித்திரித்துள்ளான் நன்றாக மலர்ந்த தாமரை，சிறிது விரிந்த தாமரை மலர்கள்，அரும்புகள் என்பனவும் தத்கூபமாகச்ச சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன．

பாண்டியர் காலத்து ஓவியங்கள் சில அண்மையிற் கண்டுபிடிக்கi－ பட்டுள்ளன．இவை அய்ணா மாவட்டத்தில் சித்தையன் கோட்டை எணு｜் ஊரில் உள்ள சிவன்கோயிலில் உள்ளண．இக்கோயிலின் தெற்குப்பக்a， வெளிச்சுவரில் தென்திசைக் கடவுளாண தஞュqிணாமூர்த்தியின் உருவம் உள்ளது．அர்த்த 1 ண்டபத்திலுள்ள தேவ கோட்டத்தில் ஆடவல்லானின் வடிவமும்，அதனைக் கண்டுகளிக்கும் உமையம்மையின் வடிவமும் உள்ளன． தধூళிணா டூர்த்தியின் அருகில் இரண்டு முனிவர்கள் தாடியுடன் காணப்－ படுகின்றறணர்．இவர்களுக்கருகில் மான் முதலிய மிருகங்கணள் காண்படுகின்றற （நடஆ காசி நாதன் 1993：35）．

காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிற் பிராகாரத்தைச் சுற்றியுள்ள இரு சிறு அறைகளில் அரசனின் உருவமொன்றும்，சோமாஸ்கந்த வடிவமொன்றும் சிகைந்த நிலையிற் காணப்படுகின்றன．அமர்ந்த நிலையயலுள்ள சிவனுக்கும்． இறைவிக்குமிடையில்，கந்தன் மகத்தான சித்திரிப்பாகவுளன்．கந்தனின் கலையை சிறிய கிரீடம் அணிசெய்கிறது．இறைவி，மேகலை，கழுத்தணி குண்டல்்，கடகங்கள் ஆகிய அணிகளூடன் காட்சி தருகின்றாள்（சிவாாம． மூர்த்தி 1970：65－66）．

இவ்வோவியம் பற்றி நாகசாமி சூறும்பொழுது இது அஜந்தா ஓவியங் களைவிட எவ்வகையிலும் அழகிற் குறைந்ததல்ல．அவற்றை விட்் சிறந்த தென்றே கூறலாம் என்பர்（நாகசாமி 1979：82）．

நாற்பத்து நான்காவது கருவறையில் கின்னரர்，கின்னரி முதலு யேrருடைய வடிவங்கள் முழுமையாக உள்ளள．இவற்றிலிருந்து பல்ல6 ஓவியனது கைவண்ணத்தை அறிய முடிகிறது．இவை தவிர விஞ்ஞா6 முறைப்படி தூய்றை செய்து சில ஓவியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளா அவற்றுள் கொற்றவை ，திருமகள் ஆகிய உருவங்கள் முக்கியபமானவை．

பணைமலை்் சிவன்கோயிலின் உட்ப்றச் சுவாில் பலகரங்களுடன் ஊர்த்துவ தாண்டவமாடும் சிவனும்，அவரது நாட்டியத்தைக் கண்டு களிக்கும் 2．மையும் காணப்படுகின்றனர்．சிவனது ஒவியத்தின் பெரும்பகுதி சிळைந்து விட்டது．உ மையின் ஓவியய் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது．இறைவியின் தலையில் உள்ள மகுடமுi் ஆடை ஆலங்காரங்களூம் பல்லவா் காலத்குக்குரியனவென்று தெளிவாகத் தெரிகின்றன（Kamil V．Zvelebil 1985 ：21）．

## சோழா்கால ஓவியங்கள்

（கி．பி． 900 －கி．பி．1500）
சோழப் பெருமன்னர் காலத்தில்தான் பிரமாண்டமான கோயில்கள் கற்களாற் கட்டப்பட்டன．இக்கோயில்களிலெல்லாம் அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டன．நார்த்தாமலை，மலையルிப்பட்ட முதுலிய் இடங்களில் உள்ள கோயில்களில் சோழா் காலத்து ஓவியங்கள் காணர்படுகின்றன．எனினும் தஞ்சைச் சிவன்கோயிலில் உள்ள ஓவியங்கள் முற்காலச் சோழரின் ஓவியச் சிறப்புக்குச் சான்றாகவுள்ளன（சிவராமமூர்த்தி 1970：76）．

நார்க்தாமலை்் சிவன் கோயிலின் அர்த்தமண்டபத்தில் நடனமிடும் காளியின் ஓவியச் சின்னமும்，இடைகழியின் சூரையில் காந்தர்வர்களின் ஓவியச்சிதைவுகளும் உள்ளன．

தஞ்சைப் पெரிய கோயிற் திருச்சுற்றின் உ ட்சுயா்ப்பகுதியில் இரண்ட－ டுக்கில் ஓவியங்கள் காண்பபடுகின்றன．இவற்றின் கீழுள்ள அடுக்கில் முதலாம் இராஜராஜன் காலத்து ஓவியங்களும்，மேஷுள்ள அடுக்கில் நாயக்கர் கால ஓவியங்கருமுள்ளன．இராஜராஜன் கால ஓவியங்கள் விஞ்ஞாா முறையில் தாய்மை செய்யப்பட்டு இப்பொழுது வெளிக் கொணரப்பட்டுள்ளண．

இவற்றுள் திரிபுதகனமும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களைக் குறிக்கும் ஓவியங்களும் முக்கியமானவை． வடக்குச்சுவர் முழுவதும் திரிபுரதகனம் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது．திரிபுராந்－ தகர் எட்டுத் தோள்களுடன் தோிலே நின்று கைகளிலே ஆயுதங்கள் பல இருக்கவும்，வில்லை வளைத்து அம்பை எய்யாமலே தன் புன்முறுவலால் முப்புரத்தை எரிக்கும் காட்சி；வெற்றி கண்ட பெருமிதமும் வீரடும் ததும்ப அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது（இராமசுவாமி 1972 ：51）．

சிவனுக்கு எதிரே அஞ்சியோடும் அசுரர்களும்，கதறியழும் அசுரப் பெண்களும்，சுவைபட்ச சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளஅர்．சிவஞாருடைய தேサை ｜Бான்முகன் செவுத்குகிறான்．சிவனாருடன் மயில்மீது முருகனும்，பெருச்சாளி மீது கணேச்ுு்，சிங்கத்தின் மீது காளியும்，இவர்களுக்குப்பிண்னால்தேவகணாங் களும் காணரபபடுகிळ்றணர்．

தாருகாவஆக் காட்சியும் இங்கே அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது． பதகணாங்களுடன் இவ்வேத்துக்குச் செல்லும் எட்டுக் கைகளுடஷ் சூடிய カவரவர，அவருடைய வாகஅமாகிய அழகிய ஞுமலி，இவரைக கண்டெழுநத வணாங்கும் முஷியர்களுடன்，சிங்கம்，புலி，LDான்，பன்றி ஆகியய மிருகங்களும் எழில்மிகு ஓவியங்ககளாகவுள்ளான．
 காணா்படுகிறது．இவருக்கு ழுன் இடு தேவமாதரர்கள் நடமமமடுகின்றனர்．குள்ள கணரும்，விஷ்யுவும் மத்தளம் வாசிக்கின்றனர்．இதன் கீழே ナுந்தரழுர்க்தி
 யிஷய் விறைந்து வருவதாகக் காட்ட்்பட்டுள்ளது（சிவராமழூர்த்தி 1970：77）．
 கிழi்பிராமணர் ேேட்த்ல் வந்து சிவஞார் தடுத்தாட்கொள்ளும் காட்சியுள்ளது． இதணையடுக்து சேரமான் பெடுமாள் நாயஆார் தில்லையア்் சியஆாரின் ஆன்்தத் திடுநடமத்கைக் கண்டு களிக்கும் ஓவியبுள்ளது．அடுத்து，சுந்துர் வெள்ளை யாணையிலும்，சேரமான் பெருமாள் நாயனார் குதிறையிலும்， திருக்கைலாய மலைக்குச் செல்லும் காட் சியும்，திருக்கைலாயத்தில்
 அம்மையையும் இவர்கள் வணா்க்ு்் காட்சியுமுள்ளன．

பிறிதொரு தொகுகியில் நடபாஜ்ப் பெருமாணை வணங்கும் அரசர்， அரசியர் ஓலியங்கள் உள்ளண．இன்னொருு தொகுதியில் இராஜராஜனு்் க（ுவூர்த் தேவ（ும் காணாபுுுகிய்றனா்．

சோழர் காலத்தோவியங்களில்，பெண்களின் பெருத்த வட்டக்
 ஆண்களின் டுகத்தில் தாடியையும் காணமுடிகிறதுு．பொதுவாக ஓவியஙங்கள்
 ஜையும் காட்டுகிய்றன（இராமசுவாமி 1972 ：53）．

## விஜயநகரர் கால ஓவியங்கள்

விஜயநகர்் பேரரசர் காலத்து ஓவியங்கள் கர்நநாடக மாநிலத்தில் ஹம்பி，லேபாசா子？，சோமபாணையம்，ஆனகொந்தி，தாட்பத்திிி முதலிய இடங்களில் உள்ள கோயில்களில் உள்ளன．தமிழகத்தில் காஞ்சிபும்， திருவரங்கம்，திருவீழிமிழலை，தில்லை，கும்பகோணா்்，ழீபங்கம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோயில்களிற் காணப்படுகின்றனன．
 சூஜையின் உட்புற்் வீரபத்திரிிய் மாபெரும் ஓவியய் உள்ளது．இது விஜயநகார் காலத்து முக்கியமான ஓவியமாக்ம்．இங்கு மகாபாரதம்， இராமாயணம்，புராணண்கள் என்பவற்றிலிருந்து எடுத்த சம்பவங்களை

 யுர்த்தி，கங்காதரர்，திரிப்ா்்தகர் ஆகிய காட்சிகள் முக்கியமானாவை （சிவராமセூர்த்தி 1974：89－90）．

சோமபாணையம் விஷ்னு கோயிலில் புாாணக் கळைகணை விபfி்்கு்் ஓவியங்கள் பல உள்ளன．இळை லேபாஈஷி கோuிலில் உள்ள ஓலியங்கணை ஒத்திருக்கின்றமன．
 ＂வித்தியாரணியர்＂ஊர்வல்் காணப்படுகிய்றது．பெfியிொருு பரிவாரம் தொடy வித்தியாரணியா்் ஊர்வலமாக்் செல்லும் காட் சி விஜயநகரர் ஓவியங்கயருட் சிறப்படையதாகும்（சியராமழூர்த்தி 1974：88）．ஹசாரா இழாமசுவாமி கோயிற் கருவவையில் அழகிய ஓவியஙங்கள் உள்ளன．

காஞ்சிபரத்தின் ஒரு பகுதியாககிய கிருப்பருத்திக் சுன்றத்திலுள்ள வர்த்தமான மகாவீரர் கோயிலின் சங்கீத மண்டபத்தில் கி．பி．14ஆம் நாற்றாண்டை்் சேர்ந்த ஓவியங்கள் காணப்படுகிய்றண．இவை சமண
 இம்மண்டபத்்திலுள்ள ஏணைய ஓவியங்கதள் நுாயக்கர் காலத்தவையயாகும்．

விஜயநகர அரசர்களுட் பெயர் பபற்றவர் கிருஷ்ணா தேவராயர்．இவர் कி． ப． 1509 ழுதல் कி．பி． 1529 வணை ஆட்சிபிி்்தார்．தமிழகத்கில் மிகச் சிறந்த கோபுர்ககளை அமைத்த பெருமையிவருுக்குண்்ுு．இவா் காலத்தில் வணையப்－ पபற்ற ஓஷியங்கள் திருவண்ணாாமலைக் கோயில் யாணை கட்டும்ம மண்டபத்தில்
 இங்கே எழினுபன் காணப்படுகின்றஜா（Бாகசாமி 1979 ：124）．

திருவய்ணாமயையி்் அடவாரத்தில் ஒரு மண்டபய் உ ள்ளது．இங்கே


1．சிவன்－உமை திருக்கல்யாணாக் காட்சி
2．இராமாயணா் கதையிலிருந்து ஒரு காட்சி
3．வள்ளிக்கொடியின் அடியி் குழந்கையாகப் பிறந்து வளா்ந்து
 －வள்ஸி திருமணக்காட்சி．
திருவண்ணாாமணை்் கோயில் ஓவியங்கள் அயைப்பிஇும் அழகிலும்
 ：125）．
 அழகிய ஓவியா்்கள் உண்டு．இவ்றுற் ஒரு பகூதி இாாமாயணக் காட்சிகணள்் சித்திரிக்கின்றது．இன்னோரு பழுதியில் அழகிய சித்திர வேயைப்． பாடுகளூடன் சூடிய ஓவியங்கள் காணாப்புுகின்றனன．

காஞ்சி வரதராச்பபபெருமாள் கோயிலிவும் கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்து ஓவியங்கள் உள்ளゥ．கோயில் உஞ்சல் மண்டபத்திண் விதானக்தில் கோபியரது ஆடைகளைக் கவருு் கண்ணன்，காளிங்குடமனம் புfியும் காளியயம்த்தனர்，அம்்்்த கோலத்தில் உளள் திருமால்，அவ（ுமைய தேவியர்，பல்லக்கிற் பவமி வருு் வித்தியாதரர்கள்，காமன்，இரதி ஆகியோரது ஓலியங்ககள் உள்என．நரசிம்மர் கருவஐறயின் முன்மண்டபத்கில்，கருடாகுடர்，
 நெடுமாஷ்，அவ（ுமைய தேவியர் ஆகிய வடிவங்கள் காண்ப்படுகின்றஇ （ஏகாம்பரநநதன் 1984：104－105）．

カிருவரங்க்் கேரயிலில் வேயூுகோபாலர் சந்நிதியின் முகமண்டப விதானத்தில் அழகிய ஓஷியாங்கள் உள்ளன．இவை 14ஆம் நூற்றாண்ணைச் சார்ந்தவை．இவற்று்் குழலாதும் கோபாலலனு்，அவளை்் சூழ்ந்துள்ள ஆநியைகளுடன்，குழலோசசயில் மயங்்கிநிற்கும் கோகுலத்துக் கோபியரும் அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளனர்．ஏனைய ஓவியங்கள் விஜயநகரர் காலத்தனவாயியிம் காலத்தாற் பி்்பட்டவையாகும்．அவற்று்் ஆலியை மேய் அルர்்்துள்ள கண்ணன்，காளிங்ககன் எனு்் பாம்பி்்மேல் நடமிடும் கண்ணன்்， ஆண்டாள் நாச்சியார் ஆகிய ஓவியங்கள் சிறப்பானளைை（நாகசாமம 1976 ： 121）．திருவீழிமிழळைச் சிவன் கோயிற் சnறையயற்் சில ஓவியங்கள் உள்ளன． ஐந்து தலை நாகத்தின் மீது நடமமுுு் காளியாம்்த்தனா்，வேயு கோபாலர்， அவருடைய குழலிஞோசையில் மயங்கு்் கோபியர் ஆகிய ஓவியங்களே இங்கும் காணப்படுகின்றறன（இராமசுஷாமி 1972 ：100）．உத்தரமேரூரில் உள்ள
 ஓவியங்கள் உள்ளன．

## நாயக்கா் கால ஓவியங்கள்

（கி．பி． 1700 －கி．ப．1800）
நாயக்க மன்னர் காலத்து ஓவியா்க்ளை திருப்பருக்திக்குன்றம்， திருவாரூர்，செெ்கம்，தஞ்யச，திருவலஞ்சுழி，மதுயை，சிதம்பர்்，க்ற்றால்்， கும்பகோணம்ம முதலியய இடங்ககளிஹள்ள கோயி்ல்களிற் காணலாம்．

ஜைळ காஞ்சி என்றゅழக்க்பபுு்் திருப்பருத்திக் குன்றத்தில் வா்த்த－ மானர் கோயிலின் ழுகமண்டபத்திலும் சங்கீத மண்டபத்திழும் அழகிய ஓவியங்கள் உண்டு．முதற்பகுகி ஓவியங்கள் இடபதேவா்，நேமிநாகர் ஆகிய தீர்க்தங்கரர்களது வாழ்க்கை வரலாற்றைக் குறிக்கின்றன．கண்ணன் சகடத்தைக் காலால் உதைத்தல்，இடுiபினில் கட்டிய உரேை இழுக்து｜் செல்லல் எø்பனவும் ஓவியயாrகவுள்ளா．இவற்றையடுத்து இருபத்து நான்காவது கீா்்க்க்கரராகிய மகாவீரரது வாழ்க்கை வரலாறு சித்திரி்்－ கப்பட்டுள்ளது（ஏகாம்புநாதன் 1984：119）．

தஞ்ணை்் पபfிய கோயிலில் சோழர்கால ஓலியத்தின் மீது சுண்ணக்
 முறையால் அகற்றப்பட்டுவிட்டன．அவற்றுள் முக்கியயமானேவை இந்திரன்， அக்கிணி，யமன்，வருணணன் ஆகிய தேவர்கள் டுணையே வெள்யையாணை， ஆடு，எருமை，மகரம்ஆகிய ஊர்திகளில் வலம் வரும் காட் சியாகும்．மேஷும்， தேவர்களூம் அசுர்்களூம் அழுதம் கடை தல்，துர்வாச（ுுமிவா் தவயமியற்றல்， கொற்றவை，நிசும்பன்，சும்பன் ஆகியோருடன் போfிடல்，திருமால் சிவளை வழிபடத் தாமळுமமலர் கொய்தல் என்பனவும் காணா்படுகின்றனன．

மதுறை மீனாட் சியம்மன் கோயில் ஊஞ்சல் மண்டபடமான்றின் மேல்விதானத்தில் சுந்தரேசபபபபாுமான்，அங்கயற்கண் அப்மைைை மணக்கும் திருக்கல்யாயக் காட்சி அழகாகச் சிக்திரிக்கப்பட்டுள்ளது ．திடுமுால் தாறை

வார்த்துக் கொடுக்கிறாா்．இக்காட்ச்யை அரசி மங்கம்மாள் கண்டு கைகூiப！ வணங்சுகிறாள்．மீனாட்சியம்மன் எட்டுக் திசைக் காவலருடன் போர் புிய｜ம்
 கட்டிலேறி மதுயையை ஆளும் காட் சியுய் சித்திிிக்கப்பட்டுள்ளळ（நாகசாமி 1976：125－126）．

சிதiமபரம் கோயிலில்，சிவகாமமுந்தரி கருவணறயின் டுன்மண்்ட பக்தில்



 நநருப்பு，ழுயமகன்，பாம்ப，மான்，புி என்பனவற்றை ஏவிவிடுவது ஆகியண அழகாகக் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன．இவை தவவிர நடராஜர்，சிவகாமவல்லி ஆகியோர் ஓவியங்கள் ஒருபுடும் சிவன்，விட்யயகர்，டுடுகன்，அவா்தம் தேவியா்，நந்தி ஆகிய ஓவியங்கள் மறுபறழும் காணா்படுகின்றற（ஏகாம்－ பரநாதன் 1984：120）．

திருவாரூர் சிவன் கோயில் ஆயிரங்ககால் மண்டப்்்தில் நாயக்கர் கால ஓவியங்கள் பல உண்டு．சிவனாரின் திருவியையாாடல்களைu｜ம் ழுசுகுந்ததச் சக்குவா்்்தி பட்டத்து யாேぁuில் வல்் வருதணையும்，இந்திரன் நாட்டிய மகளிர் ஆகியோர் அவமை வரவேற்றலையு்் காணாடுடிகிறது．அடுக்கு டுசுகுந்தன் இந்திரனிடம் தியாகரராசரின் திருவுருவத்தைக் கேட்டுப் பெறு


कிருவமஞ்்ுியில்உள்ள சிவன் கோயிலில் பதினாறு கைகளூடன் சூடிய
 காண்்படுகி்்றனர்．இறைவேது ஆடஇு்்கேற்பத் தீடுமால் மத்தாம் கொட்டு－ கிறார்．தேவดோருவன் 5 ழுகங்ஙகளையுயைய யோற்கருவியை வாசிக்கின்றாான்． இவ்வோவியத்கின் மேற்பகுதியில் தேவர்களும்，காந்தர்வர்களும் வியப்புட் இந்த ஆடலை நோக்குகின்றனர்．அடுத்துள்ள பகுதியூல் பியnタாடனருக்கு முயிபத்தியிமார் உணவளிப்புுவும்，காமன் கருப்புவில்லேப்தி மலர்்க்கணை


இவ்வோவியங்களையடுக்து சிவனும் உமையும் வெள்ளேற்றின் மீது காட்சிதருதல்，திருமால் சிவயை வணங்்்்ச் சக்கரம் பெツதல்，பிரணவப் பொருளை உணர்த்திய முருகனு்்குச் சிவன் ஆசி நல்குத்் ஆகிய ஓவியாங்－ களூஸுள்ளன．

திருவமஞ்்ுுழி，திருவண்்ணாமலை，திருவொற்றியூர் புதிிய இடங்கதளில்， இராமாயண மகாபாரதக் காட்சிகளூம் அழுகிய ஓவியங்களளாக வடி்கப்－ பட்டுள்ளன（சிவராமறூர்த்தி 1974 ：93）．

கும்பகோணாம் இாாமசுவாமி கோயிலில் இராமாயணக் காட்சிகள் பல உண்டு．இவை இரகுநாத நாயக்கர் காலத்தில் எழுந்தனவாாகும்（இராமசுவாமி 1972：102）．

சேரர் ஒவியயங்கள் (கேரளம்)
(கி. பி. 1600 - மி. 1.18 800)
விஜயநநார்் காலத்தில் சேரநாட்டிலும், கோயல்களைக் கட்டும்வேலை முi்முூமாக நடை பெற்றது. சுசீந்திரம் தாணனநாதர் கோயில், திருவனந்தபுர்் பத்மநாபசுவாமி கோயில் என்பன இவற்றுள் முக்கியமானவை. திருநந்திக்கரையிலும் திருக்கடித்தானத்திலும் கோயில் அமைப்புக்கள் விரிவடையத் தொடங்கின. இங்கெல்லாம் ஒரே சூறை அமைப்புள்ள அல்லது இரண்டு சnறை அமைப்புள்ள வட்டவடிவமான கோயில்கள் எழுந்தன. இவை கேரளத்துக்கெனத் தனித்துவமான பாங்கைக் கொண்டு விாங்குகின்றன (சிவராமமூர்த்தி 1970 :94).

தமிழ்நாட்டுக் கலை மரபினின்றும் சிறிது வேறுபட்ட ஓவியக்கலை மூபொன்று இங்கே உருவாகியது. சேர ஓவியப்பாணி அக்காலச் சிற்பம், மரச்செதுக்கு வேலை என்பனவற்றைப் பெரிதும் ஒத்துள்ளது. கதகளியை


ஏற்றுமானூரில் முயலகன் மீது நிற்கும் நடராஜ வடிவம், பட்டடக்கல் நடராஜ வாிவத்தையும், நல்லூர் நடடச படிமத்தையும் ஒத்துள்ளது. இவை எல்லோராவில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயில் ஓவியங்களையும் ஒத்துள்ளன. தஞ்சாவூர் திரிபுநந்தகர் ஓவியத்துடனும் விஜயநகர லேபாசூிியில் உள்ள வீரபத்திரர் ஓவியத்தூடனும் இந்நடராஜைை ஓப்பு நோக்கலாம். திருவஞ்யைக்களம், பள்ளிமணை, திருப்பரuாறு, திருச்சூர் வடக்குநாதர் கோயில், பத்மநாபடர்ம், கிருஷ்ணாபும் ஆகிய இடங்களிலுள்ள ஒவியங்கள் சேரர்கால ஓவியங்களின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக உள்ளன.

வைக்கi் சிவன் கோயிற் கருவறையினும், கிருவட்டாறு ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயிலிலும் திருப்பரங்கோடு சிவன் கோயிலிலும் 17ஆம் நாற்றாண்டில் தீட்ட ஓவியங்களைக் காணலா்்.

18ஆம் நூற்றாண்டில், திருவனந்தபும் ஸீ பத்மநாபச்வாமி கோயில் கருவறையைச் சுற்றி ஓவியங்கள் வரையப்பட்டண. இவை இராமாயணம், மகாபாரதம், பாகவதம் ஆகியணவற்றிலிருந்து எடுத்த காட்சிகளைக் கொண்டு விளக்குகின்றன (இராமசுவாமி 1972:109).

சேரர் ஓவியங்கள், வாய் பெரிதும் அகன்றும் கண் ஓரமாகச் சாய்ந்தும் உடல் கனமாக அமைந்கும் இதழ்களில் புன்னகை பூத்தும் காணப்படுகின்றற. நம்பூதிரிகளின் உச்சிக்குடுமியும், அழகாகச் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது. டேலும் நெய்வஉருவங்களும், இராமாயண மகாபாரத புராணக் காட்சிகளும் எழிலாகத் தீட்டப்பட்டுள்ளன (சிவராமழூர்த்தி 1970:94-97).

## இராஜபுத்திர ஓவியங்கள்


 ஓவியங்கள் எண்பர் ஆணந்தகுமாரசுவாமி. பதினாாறாம்் நூற்றாண்்டிண்
 ஓவியทங்களே இவையாகு்் (Coomaraswamy 1969:73).

இராஜபுத்திர ஓவியங்ககளை இராஜண்தான் ஓவியiங்க்ள், பஹாடி


 எஆவுய், இமயபமணல்் சாரலில் உள்ள சிற்றJுுகளான பஷோலி, குலோ், காங்ப_ா, கட்வால் ழுதலிய இடங்களில் வாா்ந்த கணையயリ் பஹாடி எணவும அயைக்கின்றனா். சீக்கியர்கள் காலத்தில் லாசn fில் வளர்ந்த ஓவியக்கலை பஹாடி வஜையலலே சேர்க்க்்படுகிறது (இராமசுவாமி 1972: 79).
 பொருளாகக் கொண்டுள்ளன. அதனால் இவ்வோவியங்களை இந்து ஓவியங்்கள் (Hindu paintings) எø்பர். அஜந்தா, சித்தன்னவாசல், சிகிரியா ஆகிய இடங்களில் தோன்றிய ஓவியங்களின் பின்னா்் எழு|்த எழுச்சிமிக்க படை ப்ப்கள் இாாஜபத்திர ஓவியபங்களேuாகும். இவ்வோவியங்க்ள் பண்ாைய
 கலையாம்சம் பொருந்திய நல்ல ஓலியங்கள் என்பகையும் மறு்்க டுடியாது. இவ்வோவிய மரப தஞ்சாவூர் மகாராசாகாலத்தில் தென்சிந்தியாவிற் பரவத்
 அருகிவிட்டது (நவரத்தினம் 1939 : 135 : ஈழகேசேி ஆண்டுமடல்).

இராஜப்்திர ஓவியங்கள் பெரிதும் வைஷ்ணவ சமயய்் சார்ந்த கळைகளையே விளக்குகின்றன. குறிப்பாக இராகாகிருஷ்ண - பிருந்தாவன லீலலகளை்் சித்திரிக்கின்றன. ஹைஷ்ணவ பக்திநெ,றி இவ்வோவியஙங்களூடாகப் பரவியதென்பர். இவைதவிர நளன் - தமயந்தி, மார்க்கண்ரேடய
 விளக்குகின்றறன (Coomaraswamy 1969 : 73).

இராஜப்்திர ஓவியங்களூட் சிந்்த பகுதிகள் எøப்படுவஆ இராக இராகிணி ஓவியங்களூம், நாயு - நாயகி பாவணையிலமைந்த ஓவியாங்களூமாகும். இராகங்கணளக் காதினாற் கேட்டு இன்பறுதல் பேTல அவற்றிஷ் இயல்புகளைக் கண்்களினாற் பார்த்தும் (Visualized Music) இன்புற

 வதில் இராக - இாாகினி ஓவியங்கள் தலை சிறந்து விளங்குகின்றனு. "இராக" என்பது ஆண் இராகத்றையும், "இராகினி" என்பது பெண் இராகத்தையும் குறிக்கின்றறே.

காதல் துறறயிற் காணணப்படும்் பல வணையாண மهவவயர்வுகளை்் சித்திரிக்கு்் ஓவியயங்களாக＂நாயக－நாாயகி＂பாவணையிலயமந்த ஓவியங்－
 அவ்வெட்டு வகையிøஜையும் இவ்வோவியங்கள் விளக்கி நிற்கின்றஆ． இவ்வகை ஓவியங்கணளை காங்பா பள்ளத்தாக்குகளிற் காண டுடியும்．
＂ஊர் சென்ற கயவயைப் பிரிந்து உ－நுகும் மயைவியின் தாபம்， வேறொாுத்தியோடு சூடிக் காணையில் வந்த கணவயை்் கண்டு வெருயும் மணைவியின் கர்வம்，படுக்கையிலிருந்து கொண்டு கணவன் வரைை எதிர்－
 நாணரும் கொண்ட மணமமகள் முதலியவர்களை விளக்கும் இராஜஸ்தானஜி， பஹாாி，சிற்றோவியங்களில் இ்்துசமயப் பக்திப் பெருக்கையும்，தன்னலமற்ற தியாகத்றையும்நன்கு காணா டுடிகிறது．＂（சிவராமழூர்த்தி 1970：10）

காங்பாவையொட்டியது கட்வால் எனிம் மணைநாாடு．இங்கே காளிய－ மர்க்தனம் அழகிய ஓவியமமாகவுள்ளது．
＂．தடம்படு தாமயைர் பபாய்யை கல்்க்



கண்ணன் காளிங்கனின் உச்சியில் நுனமுுுு் காட்சி அஸ்புதமாக－ வுள்ளது．காளிங்கळின் மணைவியர் கண்ணைனி் இநு பமழும் நின்று அருள்－ புfிய வேண்்ுுகிய்றனர்．பொய்கைக் கறையில் யசோேையும்நந்தகோபால凹ம்， கோகுல வாசிகளூ்்，அவர்களின் பசுக்களூம்，பயழும்，ஆச்சசியழும்，துயுழும் தோன்ற நின்று கவனிக்கும் காட்சி என்பன ஓவியத்தில் அழகுணார்ச்சியுடன் தீட்ட்்பட்டுள்ளø（இராமசுவாமி 1972 ：89）．

பறதொரு சிறந்த ஓவியயம் சிவ－பார்வதி ஓவியயமாகும்．நிலலவோளி வீச்் இரவில் புலித்தோலை விரித்து அத்்மீது சிவன் அமர்ந்திருக்கிய்றார்． உடுத்திராக்க மாமலயணிட்து கையில் உடுக்கை，கமண்ட மல்்，திரிசூல்் என்பனவற்றுட் காட் சிதரும் அவர் மடியிலே பார்வமி தலலめைத்துத் தூங்குகிறாள்．பின்னாா்் பனிழூடிய மலையும் தாமயைத் தடாகடும் காட்சி
 புிகிறது．
＂இராஜஸ்தாத் ஓவியங்க்ள் அக்காலல மக்களூடைய பண்பாட் டை யும் நாகரிகத்கையும் வாழ்க்கை முळைகளைய｜ம் அமியப் पuffதும் உ．தவுகின்றறன．

 அமிஞூர்＂கங்சnலி＂என்பவவ்．

## சிகிாியா ஓவியங்கள்

＂அஐந்தா＂，＂பாக்＂ஆகிய குகைகளில் தீட்டப்யட்ட ஓவிய｜ங்கள் போல
 இவையும் பத்தசமய காலத்து்குரிய பゅையய ஓவியங்களாகும்．இவற்றை காசியப்பன் எஞு் சிங்கள மன்னன்（கி．Ч． 479 －497）தீட்டுவிக்துன்் என்பர்．

எல்லலாமாக 21 பபண்களிண் ஓவியங்க்ள் இங்கேயுள்ளண．சில பெண்க்ள் தனித்தும்，சில பெய்கள் சோடியாகவும் காணப்படுகின்றøர்．சோடி சோடியாக நிற்கும் பெண்களுள் ஒருக்தி செவ்விய ஒளி வண்ணமுடையவளா கவும்， மற்றவள் கறுப்பு，நிறடுமை யவளாாகவு்் காண்பபபடுகின்றனர்．

எல்லாாப் பெண்கரூi் அழகிய ஆபர்ங்கள் அணிந்துள்ளனர்．இவர்－ களூடைய இடைக்குக் கீழேயுள்ள பஞுதி டுகில்களூள் மேைந்து காணப்－ படுகிறது．அதனால் இவா்கள் வானத்துத் தேோமாதர்களாகவ்ருக்க ேேய்டு．
 களும்，மின்னற் கொடககளும் पபண்களாக உருவகப்படுத்கப்பட்டுள்ளன என்பர்（Marcus Fernando 1967：71）．இக்கருத்துப் பொருந்துவதாக இல்லை． வேறுசிலர் காசியப்பனேைய மळைவியேையும் தோழி்் பெண்களையும் குறிக்கிய்றேவென்பர்（Percy Brown 1947：36）．

பிரகாசுமான நிறமுகை ய பெண்கள்，மேலே ஆடையெதுவுமின்றிக் காணப்படுக்ன்றனர்．கறுப்பு நிறழுணையயபண்கள் மார்க்கச்சுடன் உள்ளனர்． சில பெண்கள் மலர்த்தட்டுகளை வைத்திருக்கின்றமன்்．சிலர் கைகளிற் பூக்களை வைத்திருக்கில்றனர்．

சிகிரிய ஓவியங்கள் அஜந்தா ஓஷியங்ககளையே पufிதும் ஒத்துள்ளனா． அதனால் இவ்வோவியங்காை வேைந்த ஓவியர்களுக்கும் அஜந்தா ஓவியர்－ களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்புஉண்டடஎத் தோன்றுிறதது．

சிகிரியா ஓவியா்்களில் எவ்வித சமயயத் தொடர்ப்ம் காணா்படவில்லை． இவை அரண்மळை ஓவியய்்களேuாகும்．இவ்வோவியங்கள் அழகாேவை－ யாணபோதும்，அஜந்தா ஓவியங்களளவு சிறப்புயை யனவல்லலேன்பர்（Percy Brown 1947：36）．

## இசைக்கலை



வீซぁ

இந்திய இळசயின் ஆரம்ப வரலாறு நண்கு சோடித்துக் கட்ட்－ பட்ட அழகிய ஐதீகக் கळைகரூக்－ குள் மணைந்துவிட்டது．இசையை உ．லகுக்குத் தந்தவர்களாகக் கடவுளரே க（ுதப்படுகிய்றயர் （Popley 1956 ：03）．இக்க（ுத்து இசைக்கு மட் டுமன்றி நடயம்， நாடகம் என்பனவற்று்்கு்் பொருந்தும்．
அø்ணை கலலவாயைியே கல்விக் தெய்வயாகவு்்，கலைத் தெய்வ－ மாகவும் கொள்ளப்படுகின்றாள்．＂வெள்ளைக் கலையுடுக்து வேள்ணைப் பணிபூண்டு வெள்ளைக் கமலத்தே＂வீற்றிருக்கும் இத்தெய்வப் முன்னிரு ゅைகளினாறுய் வீணையைய் தாங்கியயவளாகக் காணர்படுகின்றாள்．மற்ற இுு毋ககளூள் ஒன்றில் ஏடும் அடுத்ததில் உருத்கிராக்க மாயையும் உள்ளா．

பரதடுனிஷா் எழுதியய நாட்டியசாஸ்திறம் நாடக இலக்கணா்் சn D எழுந்த நூலாகும்．இந்நால் நாடகத்துடன் தொடர்புயைய இயச，நடயா் எண்பன பற்றிக் சn றும்பொழுயு இக்கலைகள் அயைத்தும் சிவபிராணாாலேயே அரூளிச் செய்யப்பட்டø எø விளக்கமளிக்கிறது．

இசை ஞாாியயாகிய நாரத முனிவர் தேவலோகத்து இசையை பூலோகத்துக்கு எடுக்து வந்கு மாந்தர்களூக்குு்போதித்தார்．＂காந்தர்வர்களே தேவலோகத்து இசைக் கணைஞு்்ள்＂（Macdonell 1958 ：108）．இவா்களால் போ்்றப்ப்டு வார்க்க்பபட்ட இயை பற்றிக் சூ றயம் நுலே காந்தர்வவேகமாகும்．

இவற்றிலிருந்தோர் உண்யை புய்படுகிறதுு．மேற்படி கணைகள் அயைத்－ தும் சமயத் தொடர்புடையவை．சமயஞ் சார்ந்தே வளர்ந்து வந்திருக்கின்றய．

ஆதியில் சுயயத் தொடர்புயை ய कிிிகைகளின் போது ஆடியும் பாடியும் வந்த

 யின்போது ஏழு துவாதழுள்ள குழய்，மிருதங்கம்，வீணணை，கைத்தாள்் என்பணவு்，ஆடும்கோேத்சில்உள்ள ஆண்，பபண் வயவவங்கமும் கண்டிடுக்－ கப்பட்டぁ（Banerji 1976：05）．

நான்கு வேதங்களூள் இருக்கு வேே்் தேவர்களைக் சுவியゅைக்கும்
 படல் வேண்டும்．அவை＂உத்தாதா＂，＂அனதததா＂，＂ஸ்வரிதா＂எぁ்் சொல்லப்படும்．இவ்வ்ச்சரிபபப டுறை இகைத் தன்மையுயை யயவாாகும்．இருக்கு வேதத்தில் உள்ள எட்டாவது மண்டலய்்＂பிரகாதா＂எனப்படுகிறது．இதில் உள்ளன யாவும் இசசப் பாடல்களார்ம்．

நான்கு வேதங்களுள்＂சாமவேதம்＂இணை்ப பாடல்களாலானது．இசை முக்கியத்துவ்் பெறும் இவ்வேதத்கை ஓதும் புேோகிதன்＂உத்காதா＂எø
 ப்ன்ஆரே வேள்விகளின் போது இ்பாடல்களைப் பாடழுடியும்．

சாம வேதத்தில் வரும்＂கானாங்ணள்＂எனூ்்பகததி இராகங்ஙகள் இன்னவை எみக் குறிப்படுகின்றது．＂கிராமகぁயகானம்＂，＂அரண்யகானம்＂எனூம் இருவகைக் கானங்களுள் கிராமகேயகூனன்் கிராமங்களிற் பILட்்குரியது． மற்றது காணகத்திலே பாடுதற்குரியய（கைலாசநாாத் குருக்கள் 1981 ：134）． சாமவேகம்，அதற்குரிய இசைக்கேற்பவே ஓதப்படல் வேண்டும் என்ற கண்டிப்பான விதி இடுந்தது．அது இய்றுவயை பேண்ப்பட்டு வருகிறது．



 என்பர் சைவசமயத்தினர்．

வேதங்களில் இணைக் கருவிகள் பற்றிய குறிப்புகள் பல உள்ள』． ＂து்்ுப＂，＂ழமிதும்து｜＂＂，＂வனஸ்பத＂，＂ஆடம்பர＂ஆகிய தோற்கருவிகள்； ＂கந்தவீணா＂，＂ககாாி＂，＂வஞ＂，＂வீயா＂ஆகிய நரம்புக் கருவிகள்；＂சூழல்＂， ＂தாணாாவ＂，＂நாட＂，＂பகுரா＂ஆகிய துறைக் கருவிகள் வேதகாலக் கணலழர்－ களாற் பயன்படுத்தப்பட்டぁ（Popley 1956：4－5）．

சாந்தோக்கிய உபநிடதமுய்，，புநகதாரண்ய உ பந்டதமும்（கி．மு．600） சாமவேதம் ஓあதல் பற்றிக் குறிபிபக்ன்றே．பி（ுகதாரண்ய உபநிடதம்


இசை பற்றிக் சூ றும் பழழய தூலாா பாணானiயம் உள்ளது．இசைக் கோட்பாடு குறித்து விளக்கு்் தொய்றையயான நாலாக ரிக் புததிஷ்ஷக்ய
 ஏழுவமை ஸ்வத்்கையும் விள்்குகிறது（Popley 1956：05）．

பிராமணங்கள்，ஆரணியகங்கள்，வேதாங்கங்கள் என்பஆவுi் சங்யீது்் பற்றிக் குறிப்படுகிின்றன．＂நாரதீயசிக்ஷா＂எனும் நூலிலும் ஏழுவகை ஸ்வரம் பற்றிச் சொல்லப்பட்டுள்ளது．＂யாக்ஞுவல்கிய சிக்ஷா＂，＂பாணினீயசிக்ஷா＂， ＂மாண்டூக்கிசிக்ஷா＂என்பணஷற்றிலும் இசைக் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன （Banerji 1976：05）．

இராமாயணம்，மகாபாரது்் ஆகியப இதிகாசங்ஙகளிலும்，பராணாங்களிலும் இசச，இசைக்கருவிகள் என்பஆ பற்றிய செய்திகள் உண்டு．இராமாயணத்தில்， வண்டின் ரீங்காரம்，நரம்புக் கருவிகளின் ஓசையுடனும்，இடியின் ஓசை மிருதங்கத்தின் ஓசையுடனும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன（Popley 1956：06）．

தென் நாட்டில் இன்று் இதிகாச புாாணங்களை இசையோடு பாராயணம் செய்யும் மரபு காணப்படுகிறது（Rosenthal 1970：02）．

மார்க்கண்டே ப புராணம்，வாயு புராணம் என்பணவற்றில்（கி．ப．300－500） இச் பற்றிய செய்திகள் பலசண்டு．மார்க்கண்டே யபுாாணம்，＂ஸ்ดைம்＂＂கிராம்ம＂ （Grama）＂இராகம்＂＂மூர்ச்சனா＂＂தாளம்＂＂லயம்＂என்பனவற்றைக் குறிப்பிடு－ கிண்றது．வாயுபுாணம்＂வேட்குழல்＂＂வீணை＂＂பணவ＂＂முருதங்கம்＂＂படகம்＂ ＂துந்துபி＂＂சங்கு＂ஆகிய இசைக்கருவிகள் பற்றிச் சொல்கிறது．காளிகா－ புாணம்＂இராகi்＂பற்றியும்，விஷ்ணுதர்மோத்திரம் ஆடல்，பாடல் பற்றியும் குறிபபடடுகின்றன（Banerji 1976：06）．

தாந்திரிக நூல்களாஆ யாடேதந்திரம்，வீணாதந்திரம் ஆகியன－ வற்றிலய் இசைக்குறி்புகள் பலவண்டு．வாக்ஸ்யாயோ（கி．ப．400－500）எழுகிய ＂காமசூத்திரம்＂கலை்கள் அறபத்து நான்கு என்் சொல்கிறது．இவற்றள் இசை，நடஆம்，நாடகம் என்பனவும் அடங்கும்．
＂பாஸன்＂எழுதிய＂ஸ்வப்னவாசவதத்தை＂，＂காளிதாஸன்＂எழுதிய ＂சாகுந்தல＂，＂சூத்திரகர்＂எழுதிய＂மிருகச்சகடிக்＂ஆகியநாடக நுல்களில் சங்கீதம் பற்றிய செய்திகள்பலவுண்டு．

புத்த ஜாதகக் கதைகளும் இசை நடனம் என்பツ குறித்துக் சூறத் தவறவில்லை．＂நருத்ய ஜாதகம்＂＂பேரிவாத இாதகம்＂＂வீணாஸ்துஞ ஜாதகiம＂ ＂மத்ஸ்ய ஜாதகம்＂＂கதத்தில ஜாதகம்＂ஆகியன（கி．மு．300－200）இசை பற்றியும்，இசைக் கருவிகள் பற்றியும் கூறுகின்றன．பௌத்த பண்டிகைகளின் போதும் வழிபாட்டின் போதும் இேைட்பாடல்கள் பாடப்பட்டன（Banerji 1976：07）．

சங்கத் கமிழ் நூல்களிலும்，அவற்றின் பின்னர் எழுந்த பfிபாடல்， கலித்தொகை，சிலப்பதிகாரம்，மணிமேகலை ஆகிய நால்களிஷய் இயை பற்றிபும் பலவகையான இசைக்கருஷகள் uற்றியும் சொல்ம்பட்டுள்ளள（இணை பற்றி முன்னரே ஆராயப்பட்டுள்ளது）．

ஜெயதேவா்（கி．பி． 12 நா．ஆ．）எழுகிய கீதகோவிந்தம் ஓர் அற்புதமான படைப்பு．இந்நால்＇＂அஷ்டபதி＂எனவும் சொல்லப்படுகிறது．கானரூபமாக விளங்கும் இதனை எட்விண் ஆனோல்டு（Edwin Arnold）என்பவர் ஆங்கி－ லத்தில்＂The Indian songs of song＂எனும் பெயாில் மொழிபெயர்த்து உலகறியச் செய்துள்ளார்．

ஜெயதேவர் இராகம்，தாளம் என்பணவற்ணை நன்கறிந்த இயலிணச்் ．பலவர்．＂கீதகோவிந்தம்＂நாயக நாயகி பாவணையில்，சிருங்காரரசம் பபாருந்கி－ யதாக அமைந்துள்ளது．இராதை கிருஷ்ணன் மீது கொண்டுள்ள காதலைப் புலப்படுக்துவதாகவும் கிருஷ்ணன் அவளூடைய தெய்வீகக் காதலை ஏற்ற


சாரங்கதேவர்（கி．பி．1210－1247）எழுதிய＂சங்கீதரத்னாகரம்＂எனும் நால் முக்கியமா னது．சமஸ்கிருதத்திலும்，சங்கீதத்திலு் ஆற்றல் மிகுந்த இவர் எழுதிய இந்நால் சங்கீகம் பற்றிய பலவகையான இலக்கணாங்களை எடுத்துக் சூறுகிறது．தென்னிந்திய இசையையும் வட இந்திய இசையயயும் நன்கறிந்த சாரங்கதேவா் இவ்விருவகை இசை மரபுகளைபும் இணைக்க முயன்றுள்ளார்．இவா் தேவாரப் பண்கள் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார்．

பதினான்காம்，பதினைந்காம் நாற்றாண்டுகளில் வル இந்கிய சங்கீதம் ．நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது．மகமதியர் ஆட்சிய்ன்டோது பாரசீக இசை Lரப இந்திய இசைமரபடன் கலக்கத் தொடங்கியது．இதன் பின்னர் வட இங்கியப இசைக்கும்，தெம்னிந்திய இசைக்கும் வேறுபாடு அதிகமாயிற்றy（Popley 1956 ：11）．பெரும்பாலும் இதே காலத்தில் வா ழந்த லோசனகவி＂ராக－ தரங்கிணி＂，＂ராக சங்கீத சங்கிரகi்＂எறம் இரு நால்களைச் செய்தார்．

தமி்் இசச வளர்ச்சியில் நாயன்மார்களும்，ஆழ்ஷார்களும் எவ்வளவு முக்கியம் பெறுகின்றார்களோ அதே பேrல வடஇந்திய இசை வளர்ச்சியில் ＂மகாபாகぬகர்கள்＂முக்கியத்துவம் பெறுகின்றார்கள்．

வடநாட்டுப் பக்தி நெறிய｜ன்போது யீ சைதன்யர்（கி．பி．1485－1533） சங்கீர்த்தன நெறியய முன்னெடுத்துச் சென்றார்．இவா் இராதா－கிருஷ்ணன் ஆகிய இருபேருடைய காதமை்் பத்திரசம் பொருந்தப் பாடியும்，ஆடியும் இசசயய வஎா்த்தார் என்் சொல்லப்படுகிறது．

அக்பர் சக்கரவர்த்தி காலத்தில் உள்ளக அரங்கிசை（Chambe Mu－ sic）எனப்படும் தர்பாரி இசை நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது．

ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் மிகப்பெரிய இந்து சமயத் துறவியாகவும் பெரும்புகழ் பெற்ற இயலிசைப் புலவராகவும் விளங்கினார்．பிருந்தாவனத்தி－ லிருந்து இவா் ஆற்றிய இசைப்பணி மகத்தானது．பெரும் புகழ் மிக்க தான்சன் （Tansen）எனும் இசைக்கலைஞன் இவருடைய மாணக்கனாவான்．

மீராபாய்（கி．பி．1500）மகாராஷ்டிரத்திலும்，அதனையடுக்த பிரதேசங்－ களிலும் பக்திநெறியய முண்னெடுத்து்் சென்ற மகாபாகவதராவர்．இளவரசி－ யாகிய இவா் அரச போகங்களைத் தமந்து பக்திறநறியிலீடுபடலானார்．மிகச் சிறந்த கவிஞராகவும்，பாடகியாகவும் பக்தையாகவு்் விளங்டிய மீராபாய் பாடிய பஜணைப்பாடல்கள் இன்று்் உள்ளத்தை நெகிழவைக்கும் ஆற்றல்படைத்தன－ வாகவுள்ளன．

துாுதாஸர்（கி．டி．1584）இந்திமொழியலல்இராமாயயத்தை எழுதினார்． ＂விநயபத்திரிகா＂எனும் இசைப்பாடல்களைப் பாடி இராமாவதாரத்தை மேன்மைப்படுத்தினார்．கப்ர்தாஸர்（14ஆ்் நூr．ஆ．）மகாபாகவதர்களுள் தனித்துவமானவர்．மிகச் சிறந்த கவிஞுரகியு இவர் பாடிய பக்கிப்பாடல்கள்

இன்னு்் இந்தியொழியில் புகழுடண் விளங்குகின்றன．இயையினாடாகப் பக்திநநறியய இவர் மட் டுமன்றி சூர்தாஸர்，நாமதேவர்，இாாமதாஸர் ஆकியோரும்ம வளர்த்துச் சென்றனர்．

பண்டிற் வேங்கடமஹி，தாமோதரமிஸ்ரா（கி．பி．1625），கவிராஜ ஜெகநாதர்（17ஆம் நா．ஆ．）ஆகியோரும் இஆச வளர்த்த பெருணை்்－ குசியவுர்களாோ்．

வடநாட்டில்இவ்வாறு இணச வள்்்ச்சி வuற்று வந்தது போல தென்னாட்． டி＠ும் இசைக் கஎலஞர்கள் தோன்றி இசை வளர்க்கலாாினனர்．பொந்்பாஇும் தஞ்சாவூர் இத்்குக் கேந்திரநநிலயயமாக விளங்கி வரலாாயிற்று．

பபந்தரதாஸர் எஜு் இயலிசைப் புலவர்（வாக்கேயகாரர்） 15 ஆம் நாற்றாண்டில் வாழ்ந்தவவர்．இவர் கர்நாாடக சங்க்தத்துக்கு ஆதிகுருவெயய் uாராட்டப்படுகின்றார்．வட இந்திய சங்கீத மரயையும்，தென்சிிந்திய சங்கீத

 விட்டலதாஸர்＂என்றும் அயழய்பர்（சாம்பசூர்த்தி 1989 ：76）．

புண்டரீகவிட்டலர் எனும் பிறிதொரு இணைக் கயைஞர் வடநாாு செொ்ற அங்கு ச1மஸ்தானங்கதளில் ஆஸ்தான வித்துவானாக்் பணியாற்றினார்． இந்துஸ்தானி சங்கீதத்கை நன்கு அழிந்த அவா் இதயைத் தென்னாட்டில் அமிழுக்் செய்தாா்．

தியாळையா எனூம் தியாகராஜா சுவாமிகள்（கி．பி．1800－1850） ஆயிரக்கணாக்கான சாகிக்தியங்ககணைத் தெலுங்கு மமாழியில் இயற்றினார்． இவா் மிகச் சிறந்த புலவராக மட்டுமன்றி அரிய பக்திப் பாடகராகவுய்，பக்தி நநறியாாரராகவும் விளங்கினார்．இவருணை ய uாடல்கள் தெறூங்கு மொழியில் உள்ள சிறந்த இலக்கியயமாகவும் விளங்குகுன்றறன．இவருணைய மாணவா்கள்

 சுவாமிகளூமைய வரலாற இணையும் சமயயுு்（பக்தி நெறியும்）இரண்டறற்் கலந்த மகத்தான வரோாறாகும்．

தியாகராஜா சுவாமி கள் காலத்தில் வாழ்ந்த முத்துச்சுவாமி தீட்சிதர்， சியாமா சாஸ்திரிகள் ஆகியோரும் அரிய வாக்சேயக்காரர்களாவார்． இவா்களுள் முத்துஸ்வாமி தீட்சிதர்（கி．பி． 18 ஆம் நு．ஆ．）தெய்வங்கள் மீது அஸ்புதமான பாடல்களைப் பாடினார்．பஞ்சலிங்க்் க゙ர்த்தனங்கள்，மதுறை மீனாட்சி பufில் பாடிய கீi்த்தனங்ககள்，நவக்கிரக கீர்த்தனங்ககள் எø்பன இவற்றுள் முக்கியமானவை．சியாமா சாஸ்றிரிகள் சமஸ்கிருத்்，தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர்．கீ்்ததனங்கள்，ஸ்வரஜாதிகள்，தானவா்－ ணங்கள் போன்ற உ（ுுபபடிகள் பலவற்றைச் செய்து புகழ் பபற்றார்．

புத்குச்சுவாமி தீட் சிதரின் பெயரான எட்டையயுர்் ச்ப்பிரமணனிய


திடுவிதாங்யூர்，கொச்சின் ஆகிய இடங்களில் ஆட்சி பரிந்த ழகாாyாசர்－ களூம்，இசை வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர்．இவர்களூள் पuருமாள் மகாராஜா
 மமெழிகளிலெல்லாா்் சாகித்தியங்களை யuாத்தார்．

சுவாதித் திருநநாள் மகாராஜா மணலயாாாம்，தெலுங்கு ஆ கிய றொழி－ מளில் அகேக கீர்த்தனங்களைப் பாடியுள்ளார்．அதேக ர்்தி ராக，தேசிய ท＂கங்களில் பாடல்களைப் பாடிய இவா்，சமஸ்கிருத மொழியி் காவியபங்－ 1யூ்் படை த்துள்ளாா்．

ழுத்துத்தாண்டவா் தமிழிலும் சமஸ்கிடுகத்திலு்் பாண்டித்திய－ （1）\＆ை யவவர்．மிகச் சிறந்த சிவபக்தர்．ஜீ சபாபதிமேல் பக்தி ரசமும் சிடுங்கார リசமும் பொாுந்திய பாடல்கள் பலவற்றை பாடியள்ளாா்்．
 IIIடுவதில் Fடியணாயற்றவா்．இவடுடைய பாடல்களிலுய் சிருங்காரரச்்


கவிகூ்்சர பாரதி（கி．ப．1810）சமஸ்கிருகம்，தமிழ் ஆகிய மொழிகளிற்
 फиற்றவர்．இவர் கந்தபுாண்் க゙ர்க்தளைகளைப் பாடிஆார்．இவை
 இஇய் செய்த உருப்படிகள் யாவும் இ்்றும் வழக்கிலுள்ளன．

அருணாசலக் கவி（கி．பி．1711－1778）தமிழி்் பாடிய＂இராமநநாடகக் க்்்த்கைகள்＂தமிழில் எடுந்த அரிய நூலாகும்．＂இசை நாடக＂வாவில் ．＂மைந்த இந்தால் இசை்ப புலவர்காால் இன்றும் போற்றப்படுகிறது．

கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்（கி．பி．1811－1881）நந்தனார்


 फіசயயதிருக்கிய்றாா்．
 ．sர்வசமய சமரசக் கீர்த்தளைகளைப்பாடினார்．

மகா ஹைத்தியனாகையார்（கி．1ல．1844－1937）சウ்கீதத்தில் வல்லவவ்்． 72 Bமளகர்த்தாக்களளயும்，இராகமாலிळையாகப் பாடியுள்ளார்．பட்டணம் அப்பிரமணிய ஐயர் தம்ழ் சமஸ்கிருதம் தெறுங்கு ஆகிய மொழிகளில் பல p＿（நப்படிகளை்் செய்துள்ளார்．இவருடைய பாடல்கள் தியாாகராஜ சுவாமி－ เทளின் பாட்்களையயாத்தவை．
 க்த்தனங்களनச் செய்து பகழீ்டியிருகுக்கிறார்கள்．

மேலே குறிப்பிட்ட இசைக் கலைஞ்ர்களைத் தவிர மேனும் பல


 ।ாபநநசச்் சிவன் ஆகியயார் குறிப்பிடத்த்கவ்்கள்．இவர்களூள் அண்ணாー 10ळைச் செட்டியார் இயற்றிய காவயிச் சிந்து அியயதோர் பணைப்பாகும்．

## இசையும் சமயமும்

எல்லாச் சமயங்களினதும் அடிப்படை நோக்கம் மனிதனைப் பரிபூரணமான பரம்பொருளிடமிட்டுச் செல்வதாகும்．சமயக் கோட்பாடுகள் அனைத்தும் மனிதனை மனிதனாக்கி நாகரீகமடைய வைத்துப் பிறவிப் பயணைத் துய்க்கச் செய்யவே முணைகின்றன．இறைவனை அடைவதற்குப் பல நெறிகள் உண்டு．அவற்றுள் ஒன்றாக இசை நெறியுள்ளது．இசை மூலமே இறைவனை இலகூவாக அடையலாம் என்னும் கருத்துச் சமயவாதிகளிடையே பரவலாகக் காணப்படுகிறது．அதனால் இந்து சமயம் இசைக்கு ழுதலிடம் கொடுத்துள்ளது（Sambamoorthy 1969：27）．

கடவுளிடம் மனிதரையும்，மனிதரிடம் கடவுளையும் இசைய வைப்பதே இசை．இசை வடிவமே இறைவன் என்பர்．அதனால்தான் இறைவஜை நாதப்பிரமம் எஞவும் சூறுவர்．அப்பர் சுவாமிகள்＂ஓசை ஒலியயலலாம் ஆனாய் நீயே＂என்றும்，சுந்தரர்＂ஏழிசையாய் இசைப்யயனாய்＂இருக்கிறான் இறைவன் என்றும்，அருணகிரியார்，＂நாதபிந்து கலாதீ நடோ நம＂என்றும்，செ றுவதி－ லிருந்து இதளை உணருுடிகிறது．

இசை ஆழம் காண ழுடியாதது．அளக்கும் வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்－ பட்டது．எம்மை எல்லையற்ற பரம்பொருளிடை அழைத்துச் சென்று சில விணாடிகளாவது களிக்கச் செய்கிறது＂என்பர் கார்லைல்（Carlyle）என்ஞுட் அம்ர்．
＂கடவுள் மனிதனுக்களித்துள்ள பெரும் பரிசு இசையேயாகும்．இஃ தொன்றுதான் விண்லுலிலிருந்து மண்ணுலுகுக்கு வந்த கலை；விண்ணு． லகுக்கு＂நாம் எடுத்து்் செல்லும் கலையும் இதுவேயாகும்＂என்பர் அமௌிக்கச் கவிஞர் லோங்பெெலோ（Longfellow）．

இறைவன் எமக்களித்த நாதகூப்ான இசை இருவகைப்படும்．ஒன்ற செவிக்குப் புலனாவது，மற்றொன்று செவிக்குப் புலனாகாதது＂．இதனை，கீட்ள் （Keats）எனும் ஆங்கிலக் கவிஞன் பின்வருமா＠சூறுகிறா்ன்．
＂Heard melodies are sweet
But those unheard are sweeter＂
＂செவியுண்ர்ந்த கானமே மிகவினியதாயினும்，செவியுணராக் கானள்் மிகமிகவும் இனியதாம்＇என்பது இதன் பொருளாகும்．
－（Evans I 1963：06）
இறைவனுக்கு நிவேதனப் பொருள் இசைதான்．இசையினாடாகத் தான் கடவுளிடம் நாம் பக்தி செலுத்த முடியும்．அவனை்் சிக்கெனப் பிடிப்பதற்குய் இசையே உதவுகிறது．இதனை，சுந்தரறைத் தடுத்தாட் கொண்ட சிவபிராண் அசரீfியாக ஆணையிட்டதன் மூலம் உணரலாம்．

ஆ，தலITல் மண்்மேல்நம்மைச்
சொற்றுமிழ் பாடு கென்றாா்
தூгமாை பாடும் ンோயார்
（தடுத்தாட் கொண்ட புராண்் ：70）
 தமிழாகிய தேவாரம் பாடி மகிழ்வித்தார்．

கமிழகத்தில் வாழ்ந்த நாயன்மார்களும்，ஆழ்வார்களும் நாளுமிசைத் தமிழால் இறையணைப் போற்றி வழிபட்டனர்．சங்க காலத்தையடுத்து வாழ்ந்த காரைக்காலம்மையார் திருவாலங்காட்டல் நடராஜப் பெருமான் ஆடிய திருநடぁத்திலீடுபட்டுப் பாடிய பாடலில் அக்கால இசை பற்றியும் இசைக் கருவிகள் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார்．

$$
\begin{aligned}
& \text { "துக்கம̈ 毋ைக்கிளை விளாிழாரம் } \\
& \text { உゅை ஜிி ஓசைபண் கெழுமப்பாடி } \\
& \text { ச்்சரி கொக்காை தக்கையேயாுு }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { மத்தளம் கரடியை ルன்ணக மெண்தேேோல் } \\
& \text { தமுுகம் குட மழழா ய1மாங்தை வாசித் }
\end{aligned}
$$

> (திருவாலங்காட்டு மூத்க திருப்பதிகi்: 09)
> " காடு மロイந்த கனல்வாய் எтயிற்றுக் காயைர் காற்யேய்தன்்

$$
\begin{aligned}
& \text { (திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் } 2 \text { : 11) }
\end{aligned}
$$

எனும் அம்மையாரின் பாடல் வரிகளும் அக்காலத்தில் பக்தர்கள் பாடி ஆடி வழிபட்டனர் என்பதனை வலியுறுத்தக் காணலாi்．

பக்திநெறிக் காலமெனப் போற்றப்படும் பல்லவர் காலத்தில் நாயன்－ மார்களும் ஆழ்வார்களும் தத்தம் சமயங்களைப் பரப்புவதற்கும்，கோயில் சென்று வழிபடுவகற்குi் பாடல்கள் பல இயற்றினர்．இதனால் இசைக் கலை பக்தி இயக்கத்தோடு இயைந்து வளரத் தொடங்கியது．

நாயன்மார்களுள் அப்பர்，சம்பந்தர்，சுந்தரர் ஆகிய ழூவரும் இறைவழி－ பாட்டிற்கு உ றதுயையாக இகையைப் போற்றி வளர்த்தனர்．

[^0]
என்பみ அப்பர் சுவாமிகள் பாடிய பாடடலルிகளாகும்．
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { பாதத்யைத் தொழுந்்றபரே்சோதிபயிலயம்டம் }
\end{aligned}
$$
\]

என்பர் சம்பந்தர்．
．．＂

இருப்பவன் சியபிரான் எனப் போற்றுபவர் சுந்தரர்．
பன்னிரு ஆழ்வார்களும் இசைப்பாடல்களால் இறைவனைப் பாட்் பரவினர் என்பதற்கு அகச்சான்றுகள் பலவுண்டு．

```
" нண் இன்பம்் ய|ப்பாடும் 山த்தருள்ாார்
```





எனப் பெfியாழ்வார் இசைப்பர்．

```
"குலசேகரன் இன்னியையில்மேலி"
    சொல்லியリன்தமிழ் மாळலபத்துய்
    சசால்ல 山ல்லாா்க்கில்ணை துன்ப!ந்தாஜே""
```




என்பர் குலசேராழ்வார்．
ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடிய பாடல்களிலிருந்து அக்காலத்தில் மங்கல நிகழ்ச்சிகளின் போது மத்தளங் கொட்டுதல்，வfிசங்கம் ஊதுதல் ஆகிய இசை நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்தன என அறிய டுடிகிறது．மணிிவாசகரும் இறைவனை நோக்கி，

```
" \(\llcorner ா ட\) வேண்டும் தாண் டோற்றிநின்ணையே
```



```
ஆட உேண்டும் நாண் போற்றி ......... "
```

எの உளமுருகிப்பாடுவர்．
（ஙீத்தல் விண்ணப்பம் 100）

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணா்，திருiபாணாழ்வார் போன்ற பாணா்கள் யாழ்கொண்டு மீட்ட இசைத்தமிழ் பாடி இறைவணைப் போற்றினர்．ஆனாய நாயனார் குழலிசை மீட்டி வீடுபேறெய்தினர்．இசையின் துணை கொண்டு ஙாயண்மார்களுi் ஆழ்வார்களும் சமண பௌத்த மதங்களை எதிர்த்துப்போராடி வெற்றி கண்டனர்．

தேவாரத்தில் 103 பண்கள் இருந்தன என்று பிங்கலலந்கை நிகண்டு முலம் அறிய முடிகிறது．இப்போது உள்ள தேவாரப் பாடல்களில் 23 பண்களே காணப்படுகிண்றற．சதாரி，குறிஞ்சி நட்டபாடை，இந்தளம்，வியாழக்குறிஞ்சி， சீகாமரம்，பியந்தைக் காந்தாரம்，செவ்வழி，கொல்லி，கொல்லிக் கௌவாணம்， மேகராகக் குறிஞ்சி முதலாண பண்கள் குறிப்பிடத்தக்கன．யாழ்，வீணை， குழல்，கின்ளரி，கொக்கரி，சச்சரி，தக்கை，முழவம்，டொந்கை，மிருதங்கம்， தமருகம்，துந்துபி，குடமுழா，தத்தலம்，முரசம்，உடுக்கை，தாளம்，துடி， கொடுகட்டி ஆகிய இசைக்கருவிகளின் பெயர்களும் நாயன்மார்களாற் குறிப்பிடப்படுகின்றன．பக்திநெறி வளர்ச்சிக்கு இப்பண்ணிசையும் இசைக்－ கருவகளும் பெருந்துணை நின்றணளென்பத புல்ப்புகிறது．

பல்லவர் கால மன்னர்களும் இசை வளர்ச்சியிற் பெரும் பங்கு கொண்டனர்．மகேந்திர பல்லவன்＂சங்கீரண＂எணும் தாளத்தைக் கண்ட． றிந்தான் என்் சொல்லட்படுகிறதது．அதனால் அவன்＂சங்கீரணசாதி＂ எனப்பட்டான்．குடுமியாமலையில் இசை பற்றிய ஒரு கல்ளெட்டை இவன் தோற்றுவித்தான்．＂பரிவாதினி＂எனும் வீணை வாசிப்பதிவும் இவன் தேர்ச்சி மிக்கவாாகவிருந்தான்．இராசசிம்ம பல்லவன்＂வீணாநாரதன்＂＂வாத்திய வித்தியாதுன்＂எனும் ப்ட்டங்களை்் சூடப்பெற்றவனாகவ்ருந்தான்．இத்தகைய இசைஞானம் மிக்க மன்னர்களின் ஆட்சியின்போது பக்திநெறி இசைப்－ பாடல்களால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட் டதில் வியப்பேயில்லை．

தேவார காலத்திற்குப்பின்னர் சிறிது காலiம் பண்களைப் பற்றிய தெளிவு இல்லாமற் போய்விட்டது．இந்நிலையில்தான் முதலாம் இராஇராஜ சோழன் தேவாரத் திருப்யதிகங்களை நம்பபயாண்டார் நநம்பியின் துணைபுடன் திருமுறை－ களாகத் தொகுiபபத்தான்．திருஞானசம்பந்தரோடு உடனிருந்து இணையமுதை அளித்துவந்த திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணா் என்பவரின் மரபில் வந்த மதங்க－ சூளாமணி எனும் அம்யையாாின் உதவியுடன் தேவாரத் திகுப்பதிகங்கூுக்கு்் பண் வகுப்பத்தூன்．பின்னர் பண்ணிசை பயில்வதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை் செய்து துமெெகமெங்சும் பண்ணிசையைப் பரவச் செய்தான்．

சோழா்கள் பல கோயில்களிலும் தேவாரத் திருப்பதிகங்களைப் urடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தனர்．அதற்கென மானியங்காளை வழங்கிゥர்． இதனைக் கல்வெட்டுகள் மூலம் அறிய டுடிகிறது．ஆகவே தொடர்ந்து மரபுவழியாகத்் தேவாரப் பண்களாகிய இசைச் செல்வம் காக்கப்பட்டு வந்தது （சதாசிவ பண்டாரத்தார் 1974 ：567）．

பன்னிரு ஆழ்வார்களும் பாடிய திருப்பாசுரங்களமம் அவர்கள் காலத்－ தின்பின் அுுகத் தொடங்கின．சோழராட்சியின்போது நாதமுனிகள் என்பவ்ா் அவற்றைத் தேடிக்கண்டெடுத்து＂நாலாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்தம்＂எனும்

பெயாில் தொகுத்தார்．தன்ஞயைய மருமக்களாகிய மேலையகத்தாழ்வார் கீゅழயகத்தாழ்வார் ஆகிய இசை வல்றுநர்களின் உதவியுடன் இயை－ யமைப்ப்த்தார்．இத்திருப்பாசுநங்களும் இதன் பின்ணர் வைஷ்யவ்் கோயில்－ களில் ஓதப்பLலாயின．＂தேவாரu் பாசுரங்களில் இல்லாத சில பண்கள் நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் உள்ளய．வியந்தம்，ழுதிர்ந்த குறிஸ்சி， பாலை யாய்，செருந்தி நாட்ட்்，அந்தாதி，தோடி，கௌவாணாம்，பியந்மைத， குறண்ாட，முதிர்ந்த இந்தளம் என்பனவே அயைகளாாகும்＂（சிவபாலன் $1983: 50$ ）．

கோயில்களில் பண்ணிசை（ுுறறப்பlி ஓகப்பட்டு வந்த காரணந்தால் தமிழிசச காக்கப்பட்டு வந்தது．கோயில் விழாக்களில் ஆடப்படும் நடனங்－ களால் வழிவழியாகத் தமிழியை போற்றப்பட்டு வந்தது．அவ்வாறே நாடகங்களில் பெரும்பங்கு கொண்டு அமைந்த இசைப் பாடல்களால்－ கூா்்தணை சிந்து ழுதலியவற்றால் தமிழியை வழிவழியாகக்் காக்கப்பட்டு வந்தது．பண்ணிிசசயும் போற்றப்பட லாயிற்று（வரதராசன் 1968 ：113）．

சோழரும் பாண்டியரும் வீழ்ச்சிய｜ற்ற பின்னா் தமிழ்நாடு அயலாருக்கு
 நாயக்க மன்னர்களூம் ஆட்ச செய்த போது தமிழ் இளைக்கலைஞூர்களூம் ஏணぁய கலைஞு்்ளும் பேஷுவாரற்றனர்．இந்நிலையில் தெலுங்கியை தமிழகத்தில் நுயைந்தது．தமிழியச தளர்ந்தது．இருந்த போதும் இळைநயய் மிக்க நுல்கள் சில எழுந்தனன．கிருக்குற்றாலக் குறவயூ்சி，டுக்சூடற்பள்ளு， அருணைகிரிநாதரின் திருப்புகழ் என்பன குறிபபிடத்தக்கன．இவற்றுள் திருப்புகழ் முருகன் புகழ்பாடும் அிிய பக்திரசம் ததும்ப்ம் இயைத்கமிழ் நாலாகும்．

நாயக்க மன்னா் காலத்தில்＂கீர்த்தளை＂எனும் இனைப்பாவடிவ1் தமிழகத்தில் வந்து あுயை்்தது．＂கீர்த்தணை＂எண்பது இணைவனடைய
 கீட்சிதர்，சியாமா சாஸ்திரிகள் ஆகியuார் நுற்றுக்கணண்கில் கீர்த்தணைை－
 கヘிராாயப்，கோபாலகுுுஷ்ணரபாரதியாா்，வேதநாயக்்பிள்ளை போன்றோரும் தமிழிற் கீர்த்தணைகளை எழுதினள் என முன்னரே சnDப்பட்ட－து（பக்கம்：192）．

கோயில்களில் செந்றநநிிிஆையாா，பக்தியிஜை வளர்ச்சி पபற்று வந்தத போல நாட்டார் இசையிஞ斤டாகவும் பக்திநநறி முன்னொுத்துச் செல்லப்பட்டது．இளங்கோவிிகள் அம்மாயை வரf，கந்துகவரி பாடுவதற்கும்， மாணிி்கவாசகர் சாழல்，தெள்ளேணய்ம，திருஷந்தி முதலியயை பாாடுவதற்கும்， நாட்டார் இகசயே காரயாமாகும்．காவி，கரகம்，கும்மி ஆகிய நேர்த்திக்கட்்
 இன்றயம் நடையெறுகிறது．
 ஏற்பட்டால்，உடுக்கடித்து＂மாரியம்மன் தாலாட்டு＂，＂கணன்கி கதை＂ அய்மானை என்பணவற்றைப் பாடும் வழக்கம் இந்துக்களிமையே இன்றும் உ．ள்ளது．
＂சின்ஜாடுத்தொுு வபாக்கிளிப்பாய்－அய்யா



எஐய் பாடல் வரிகள் இதற்துத்தக்க சான்றுகளாாகும்．

 வழியகுத்தது．காத்தவயாயய்் சுத்தின் போது கடவுளை வேண்டி，

எøப்பாரும்் போது பக்தி பெருகாமம் இருக்க டுடியாது．தென்ரிந்தியாாவிலுய்， ஈழத்தில் மணலயகத்திலும்，காமண் சூத்தின் போது＂தiபு＂எனயப் வாத்தியத்கை வாசித்த வய்்ண்்，

காேைநகரிஷளள்ள அண்ணைாாா் கோயிலில்，நோயினாற் பீடிக்கப்－ பட்டவர்கள் நேர்த்திக்கடன் வைத்து வுிியாடியற்றுவ்．அ்பொழுது அவர்கள் பாடும் பாடல் வாிகள் சில பின்வருமாறு：





மும்சர்் யாழ்ப்பாயத்திலிரும்து கதிர்காமத்துக்கூ பாதயாத்திறையாக
 ஆர்்பாகும் இந்த யாத்தியை ழுல்யைத்தீவு，ப்்போட்டை，திருகோணாமைை， மட்டக்காப்ப，அ்்பாறை，திருக்கோவில் வழியாகக் கதிர்காமம் சென்நமைபும்．

##  <br>  <br> இல்மையோ தெய்யம் இருந்தால் இரா்காயோ - கருங் <br> 

(தகவல் : பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி)
மேலே குறிப்பிட்ட நாட்டாரிசைப் பாடல்களைத் தவிர இன்றும் சுவாமி உலா வரும்போது பஜனைப் பாடல்களைப் பாடுதல், கோயிலில் கூட்டுட் பிரார்த்தனை செய்தல் என்பனவும் பக்தி இசை வளர்ச்சியில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கில் பக்திப் பாடல்கள் எழுந்த அளவுக்கு உலகில் எந்த நாட்டிலும் எழவில்லை. தமிழில் மட்டும் ஆயிரக் கணக்கில் பக்திப்பாடல்கள் எழுந்துள்ளன. தேவாரம், திருவாசகi், திருiயுゅழ், நானாயிரக் திவ்யபிரபந்தi், திவ்ய நாமகீi்்தணைகள், உற்சவ சட்டிததாய கீர்த்தணைகள், "அஷ்டபதி" நாமாவளிகள், மங்களங்கள், அருட்பா எனப் பற்பல பக்திப் பாடவ்கள் பஜனைகளின் போதும், சூட்டுபபிராr்த்தனைகளின் போதும், பல்வேற வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் போதும் பாடப்படுவதை நாம் காணலாம்.

இடபொழுது பெரும்பாலும் பஞ்சபுாணம், ஓதும் மரபுஉள்ளது. தேவாரு், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, திருப்புராணு் ஆகிய ஐந்தும் ஓதப்படுகின்றேன.

மேலே குறிப்பிட்ட ஐந்து வகைப் பாடல்களுடன் திருப்புகழையும் சேர்த்துப் பாடும் மரபும் உள்ளது. திருக்கோயில்களிலே இடம்பெறும் நித்திய நைமித்தியபூசைகளின் போது இறைவனை ஆடல், பாடல் மூலம் வழிபடும் மரபு புராதமமானது. இறைவனுக்குச் செய்யப்படும் பதிளாறு வகை உ பசாரங்களூள் (ஷோடச) கீதோபசாரமும் நுருத்தோபசாரமும் அடங்கும். கீதோபசாரமாக வேதமந்திரங்கள், சுலோகங்கள், திருழுறைகள், திருப்பாசுரங்கள் என்பன ஓதப்படுகின்றண.

திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் நைமித்கியக் கிரிகைகளின் போது கொடியேற்றம், கொடியிறக்கம் ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகளில் இட்் பெறயம் நவசந்திக் கிிிகைகள் முக்கியமமவை. "துவஜஸ்தi்ப பூசை முடிந்ததும் சகல விக்கினங்களையும் நீக்குபவராகிய பிள்ளையாருக்கு கணுபி தாளம் முதலிற் சொல்லப்படும். அவாுக்குரிய வேத்், பண், இராகம் முதலியன இசைக்கப்பட்டதும், மூலமூர்த்தியின் வாகன்க்துக்குரிய தாளம் (விருஷப தாளா், மூயnிிக தாளம், சிம்ம தாளம், மயூர தாளம் முதலியன) இசைக்கப்படும் (கோப்பாய் சிவம் 1986 - 78). நவசந்திக் கிரிகைகளின் போது பல வகையான பண்கள், இராகங்கள், தாளங்கள், வாத்திய இசைகள் எண்பனவற்றைக் கேட்பது அரிய பேறrகும் (Sambamoorthy 1969 : 30).

நித்திய நைமித்திய பசைகளின் போது கோயில்களில் மிடற்றிேை மட்டுமன்றி, இசசக் கருவிகளைuும் வாசித்துவரும் மரப தொன்ற தொட்டு வருகின்றநென்பதற்கு இலக்கியச் சான்றுகளும், கல்வெட்டுச் சான்றுகளூம்

நிறைய உண்டு. சோழப்யெரு மன்னர்கள் இத்தகைய கலைஞா்்ளுக்கு மாணியங்கள் வழங்கி வந்துள்ளணர்.

அனுதினடும் நான்கா்் சாமத்தில் சங்கு முழங்க நாதஸ்வரம் இசைக்க இறைவன் துயயெெழுiாப்படுகிறான். இன்ன நேரம் இன்ன இராகம் வாசிக்கப்படல் வேண்டும் என்ஞும் விதிழுறைக்கேற்ப நாதஸ்வரக் கலைஞன் வாசிக்க, அதற்கேற்ப தவில் வித்துவான் தனது வாத்தியத்தை இசைப்பான். சுவாமி உலா பயப்படுவதிலிரும்து இருப்புக்கு வரும் வரை ஒவ்வோரிடத்திலும் நாதஸ்வரக் கலைஞனும் தவிற் கலைஞனும் பத்திரசம் ததும்ப வாசித்தல் உள்ளத்தை நெகிழவைக்கும். ஆண்டவன் தேரடயை அணுகியதும் ரக்தி மேளம் வாசித்தல் மரபு. நாதஸ்வரம், தவில், சங்கு வாத்தியம், கொம்ப வாத்தியம், சல்லிி என்பன தமிழக; ஈழக் கோயில்களில் இசைக்கப்படும் இசைக் கருவிகளாகும்.

கேரளத்தில், 凹ிிபாட்டன்போது, திமிலை சுத்த மத்தளம், இடக்கை, எலத்தாாம், கொட்ப, ஆகிய பஞ்ச வாத்தியங்களை வாசிப்பர். கேரளத்தில் சுஷாமி ஊர்வலத்தின் போகு செண்டை வா்்தியத்கைக் கட்டாயமிசைப்பர். திருவாயுர்க் கோயலலில் பஞ்சமுக வாத்தியம் ஏனைய வாத்தியஙங்களுடன் இசைக்கப்படுகிறது. இங்கே பயன்படுத்தப்படும் பாரிநாயனம் தியாகேசருக்கு உகந்த கருவியாகும் (ஷீருசாமிப்பிள்ளை 1968 : 183). இவ்வாறு இடைக்கலை கோயில் வழிபாட்ட்் இரண்டநக் கலந்து பக்திநெறிக்கும் ஆன்ம ஈடேற்றத்துய்கும்ம் காலாக விளங்குகிறது.

## 21

## நடனக்கலை

$*$


கலைகள் பலவற்றிற்கும் அடிப்படைuாகவும் ஆதியாகவுமுள்ளது ஆடற்கலையாக்ம். உள்ளத்தில் உண்டாகும் உணர்ச்சிகளைuும் கருத்துக்களைuும் உடற்கூ றுகள் வாயிலாகப் பித்தார்க்குப் புலப்படுத்துவதே இக்கலையுன் நோக்கமாகும். "லயம்" என்பது இயற்கையின் இயல்பான விளைவு, இது கற்பளையால் ஆக்கப்பெற்ற மகிழ்ச்சியின் தோற்றமாகும். மனிதன் உலகில் தோன்றிய நாள் முதல் தன் மன இன்பத்தை நடனத்தால் வெளிப்படுத்தி வைத்திருப்பதை நாம் அறிவோம். உலகில் நடனமாடாத இடமுமில்லை; மக்களுமில்லை (கலைக்களஞ்சியம் VI : 1959: 34).
ஆதிமனிதன் தன்நடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுக்த ஆடிப்பாடியிசுப்பான். தன்னிலும் மேலான சக்திகளை மகிழ்விப்பதற்காகவுமே இவ்வாற செய்திருப்பான். நல்ல விளைவு வேண்டியும் தெய்வங்களை மகிழ்விப்பதற்காக மனிதன் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்திருக்கின்றான். சங்ககால நூல்களிலிரும்து இவ்வுண்மையை அமிந்து கொள்ளலாம். வெறியாட்டு, துணங்கை, குரவை முதலிய ஆடல்களைச் சங்க நுல்களிற் பரக்கக் காணலாம் (வiத்தியானந்தன் 1964:63-70). இப்படிப் புராதன மக்களால் ஆட்பட்ட நடனங்களே நாட்டார் நடனங்களௌவும், மக்கள் நாகரீகமடைய வளர்ச்சி பெற்றச் சாஸ்திரீக நடனங்கள் எனவும் பெயர் பெறலாயபின.

* நடன நாடகங்கள் (நாட்டிய நாடகங்கள்) நாாடகக் கலையுள் ஆராயப்படும்.


## நடனமும் சமயழும்

இந்திய நடன வரலாறென்பது இந்தியாவின் ஆத்மா பற்றிய வரலாறாகும். உருவமாகவும் அருவமாகவும் நின்று அண்ட சராசரங்கள் எல்லாவற்றையும் இயக்கும் பரம்பொருளின் ஆடலைப் புலப்படுத்தி நிற்கும் கலைவடவ்்நடஎடேயாகும். நடனத்தினூடாகக்காலங்கடந்த கத்துவபபபாருளைக் காணமுடிகிறது. இக்கலை நிலைபேறுடைய தெய்வவடிவம். இது எக்காலத்துக்கும் பொருந்கும் ஓசை ஒழுக்குடைய சந்தத்திற்கமைய இறைவன் அசைந்தாடும் பொழுது அண்ட சராசரங்கள் அணைத்தும் இயங்குகின்றன. இந்துக்களைப் பொறுத்தவரை சமயடும் தத்துவடும் பிரித்துப் uார்க்க முடியாதவை. இவ்விரண்டுடனும் கலந்து நீக்கமற நிறைந்து நிற்கும் தெய்வீகக் கலைハே நடஎக் கலையாகும் என்பர் (Indian, Inheritance L Rukmini Devi 1956:19).

இந்திய நடனப் பாரம்பரியம் சிவனிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றது. ஆடலரசனாகிய சிவபிரான் "நடராஜன், அம்பலத்தாடி, நடனசபாபதி, தில்லைக்கூத்தன், விண்ணகக் சூத்தன் (Cosmic Dancer)" எøப் பல பெயர் பெறுகின்றாண்.

இறைவா் தென்முகக் கடவுளாண "தக்திணாாூூா்்தி" மோனத்திலிருந்த பின் எழுந்து நின்று ஆடத் தொடங்கியதும் அவனது கையிலிருந்த உடுக்கை இசைக்கப்படவே அதிலூரு்து "ஓம்" எனும் நாதம் ஒலிக்கலாயிற்று. அந்தப் பிரணவ ஒலியிலிருட்து அண்ட சராசரங்களெல்லாம் தோண்றின. அவனுடைய நடன அசைவுகளால்தான் உ யிரினங்கள் தோன்றின. இவ்வா று புராணாங்கள் சூறுகின்றண.

சிவனார் ஆடிய ஆடலை நாட்டிய வேதமாக பிரமதேவேவ் பரதடுனிவருக்குப் போதித்தான். பரதழுனிவர், காந்தர்வர்கள், தேவமாதர்கள் (அப்சரஸ்கள்) ஆகியோருடன் சிவன் முன்பாக நடமனமாடினார். ஆடலரசனாண சிவபிரான் பரத முனிவரின் நாட்டியத்தில் இடம் பெறாத லாஸ்யத்தை பார்வதிதேவி யூலடும், தானாடிய தாண்டவத்ணை "தாண்டு" எணும் முணிவர் மூலமும் கற்றுக் கொடுக்கச் செய்தார். பரதமுனிவா் இவற்றையெல்லாம் விளக்கி நாட்டிய சாஸ்திரத்தை செய்தார்.

பார்வதி தேவியார் லாஸ்யத்தை பாணாசுரனின் மகளாகிய உஷா தேவிக்குக் கற்பிக்க, உஷாதேவி அவற்றை துயரகையிலிடுந்த கோபியர்களுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க இக்கலை உலகிற் பலநாடுகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது (Indian Inheritance Vol. II :1956: 21).

ஆண்மையின் கம்பீரத்தைச் சித்திரிப்பது தாண்டவம், பெண்மையிய் மென்மையைப் புலப்படுத்துவது லாஸ்யம். சிவபிரானின் பல்வேறுவிதமாக தாண்டவ்ங்களை ஆகம நால்களூம், திருமுறைப் பாடல்களும் கூ றுகின்றமா. தாண்டவங்கள் 108 என்றும், அவை 64 என்றும் அவற்றுள் ஒன்பது தாக் முக்கியயமானவை எண்றம், அவையும் குறுகி இண்று ஏழு தாண்டவங்களளே ("ஸís தாண்டவம்") நிலைத்துள்ளன என் றும் சொல்லப்யடுகிறது. இந்த ஏழு

தாண்டவங்களும் சிவபெருமானால் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஆடப்பட்டன என்று ஆகமங்கள் कூறுகின்றண. இத்தாண்டவங்கள் பலவும் ஆலயங்களில் சிற்ப வடிவங்களிற் காணப்படுகின்றன (பத்மா சுபபபிமணியம் 1985 : 05). சாரங்க தேவா் பின்வருமாறு சிவணை்் போற்றுவா் :
"ஆங்கிக்், பவேம், யம்யய, யாசிக்், சர்வఎாங்யயயம்

"எவருக்கு இப்புவனம் ழுழுவதும் உ டம்பாகத் திகழ்கிறதோ மொழிக. ளிலு்ள வார்த்தைகள் யாவும் எவரத வடிவாக விளங்குகின்றனவோ, சந்திர தாராதிகள் எஷது அணிகலன்களாக ஒளிர்கின்றறவோ, அத்தககய பெருமை வாய்ந்தவரும் சாத்வீக வடிவினனுமான சிவபிரானை வணங்குகின்றேன்," என்பது இதன் பொருளாகுi்.

எணவே, சிவபிரானுடைய பலவகைத் தாண்டவ வடிவங்களும் ஆடற்கோலங்களும், சிற்பங்களாகவும், ஓவியங்களாகவும் கோயில்களிற் காணப்படுவதில் வியப்பில்ணை.

## நாட்டியப நூல்கள்

இன்று எமக்குக் கிணடத்துள்ள நாட்டி இலக்கணம் சூ றும் பழமையானா நுல் நாட்டிய சாஸ்திரமாகும். இது சமஸ்கிருதத்தில் எழுந்த அசிய நூலாகும். இந்நா்்நநாடக இலக்கணம் செறி எழுந்த போதும், நாடகத்துடன் தொடர்புடைய இசை, நடனம், ஆடை அணிகலன், ஒப்பனை, இசைக் கருவிகள் அரங்கமைப்பு என்பன பற்றியும் சூறுகிறது. மேலும், நடிகர், நடிப்பினாடாக வெளிப்படும் ரசானுபவம், பார்வையாளா் எனத் தனித்தனியே விளக்கமளிக்கிறது(Naatya Saastra : Manomohan Gosh).

தமிழில் कூத்து இலக்கணம் பற்றிக் கnற எழுந்த பழமைurன நுல் "கூத்த நால்" ஆகும். இதனாசிரியா் சாத்தனாா் என்பர். இந்நால் ஆடற்கலையின் அத்தனை அம்சஙங்கூக்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளது.

ஆடற்கலை பற்றிக் சூறும் பிறிதொரு தமிழ் நால் சிலப்பதிகாரம். இதிற் காணப்படும் அரங்கேற்று காதையும் இதற்கு அடியார்க்கு நல்லார் எழுதிய உரைuு்் தமிழிசை பற்றியும், ஆடற்கலை பற்றியம் அறியப் பெரிதுமுகவுகின்றன. இப்பகுதியில் ஆடல் மகளின் அமைதி, இசையாசிரியன் அமைதி, கவிஞன் அமைதி, தண்ணுமையாசிரியன் அமைதி, குழலாசிரியன் அமைதி, யாழாசிாியன் அமைதி, அரங்கின் அமைதி, தமைக்கோல் அமைதி, ஆடலமைதி எண வகுத்துத் தனித்தனியே விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது (சிலப்பதிகாரம் : 1:3).

நந்திகேஸ்வரர் எழுதிய அபிநயதர்ப்பணத்தையடுத்து தனஞ்செயன் எழுதிய "தசசூபக்்", சாரங்கதேவர் எழுதிய "சங்கீதரத்னாகர்்," துாஜாதி (தஞ்சை மகாராஜா) எழுதிய "சங்கீதசாராமி்த" பலராமவா்மா (திருவாங்சிர் மகாராசா) எழுதிய "பலராம பாரத" ஆகிய நால்களும் நடணக்கல்ல பற்றிக்

கூற எழுந்த அரிய படைப்புகளாகும். இவை தவிர இந்தியாவில் உள்ள வெவ்வேழு மொழிகளினுய் இத்தகைய நூ ல்கள் பல எழுந்தன.

## நடனத்தின் தொன்மை

நடனக்கலை மிகவும் தொன்மையானது மொஹெஞ்சதாரோ ஹரப்பா (கி. மு. 3500) ஆகிய நகரங்களில் வாழ்ந்த தொல் குடியினர் நடனத்கை அறிந்திர்ந்தனர். அங்கே கிடைத்த நடனமாதின் சிறிய வெண்கலச்சிலை இதனை உறுதி செய்கிறது.

வேத இலக்கியங்களிலும் (கி. மு. 1500 வரையில்) நடனம் பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு. பொழுது போக்காக ஆண்களும் பெண்களும் ஆடியிருக்கிண்றார்கள். விடயஷுக்குரிய பெண் தெய்வம் ஆடை அணிகலன்களுடன் தோன்றிய காட்சி நடன மகளையொத்திருந்தது. நடனயம் பெரிதும் கிறந்த வெளிகளிலேயே இடம்பெற்றது (Rigveda X : 76: 6). புரண காலத்துக்கு முன்னரே நடனக்கலை வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது என்பதை இதிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

ஜெய்மினிய பிராமணத்தில் (கி. டு. 1000) ஆடல், பாடல் இசைக்கருவிகள் என்பன பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. புத்த ஜாதகக் கதைகளிலும் (கி. மு.5-4 நா. ஆ.) "நடனம்" பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது. "கலாபு" எனும் அரசன் மதுவுக்கடமையாகி வாழ்ந்தான். நடன மாதர்கள் நடனத்தாலும், இசையாலும் அவனை மயக்கி நித்திரை செய்ய வைத்தனர். எந்த நேரமும் சிடுசிடுத்த முகத்துடன் காணப்பட்ட இளவரசன் ஒருவனை கோமாளிகள் தமது ஆடல் மூலம் புன்னகை புியய வைத்தனர். போதிசத்துவ் கழைக் சூத்தாடும் குடும்பத்தில் பிறந்து அக்கலையில் தேர்ச்சி பெற்றுத் தனது திறமமயயப் பலரும் காண ஆடிக் காட்டினார். இப்படியான பல செய்திகள் ஜாதகக் கதைகளிடையே காணப்படுகின்றぁ (Majumdar 1956:28).

கௌடில்யர் எழுதிய அர்த்த சாஸ்திரத்தில் (கி. மு. 400) நடனக்கலை பற்றிபு், நடனக் கலைஞர்கள் பற்றியும் விபரமான் குறிப்புகள் உள்ளன. நடஜக்கலை தொழில்ழுறைக் கலையாக நன்கு வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது. நடஆக்கலைஞர்கள் ஆட்சியாளரின் கட்டுப்பாட்டிலேயே செயற்பட்டனர்.

இதிகாச புராணங்களில் நடனக்கலை குறித்த செய்திகள் பல காணாப்புகின்றன. மகாபாரதத்தில், அடு்சுனன் விராட தேசத்தரசன் மகளுக்கு நுமம் பயிற்றியபதாகச் சொல்லப்படுகிறது. பெண்கள் மட்டுமண்றி ஆண்களும் நடனக் கலையில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்களென்பது இதனால் தெரியவருகிறது. புர்ாணங்களில் ஊர்வசி, திலோத்தமை, மேみகை, ரம்யை ஆகிய ஆடல் அணங்குகள் (அப்சரஸ்கள்) பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றற.

காளிதாசன் போன்ற மகாகவிகஸும் நடனத்றைப் போற்றி எழுகிuுள்ளணர். காளிதாசன் எழுதிய மேக தூதத்தில் உஜ்ஜனியில் உள்ள மகாகாளி கோயிலில் மாலை நேரம் சிவ வணக்கத்தின் போது, நடன மகளிா்

๓கயில் சாமணை கொண்டு ஆடும் ஆடல் பற்றிக் குறிப்ப்ட்டுள்ளார்（Megha－ duta $1: 35)$ ．இவா் எழூதியநநாடக நுலாகிய＂மாளவிகாக்னி மித்ர＂வில் அதன் கதாநநாயகியாகிய மாளவிக்கா நடன்் கயையில் வல்லவளளாகச் சொல்லப்－ படுகிறாள்．இவரது நாடக நாலாகிய விக்கிரமோர்வசியின் நாயகியாகிய ஊர்வசி தேவலோா நடぁமாறென்பயு குறிப்பிடத்த்்கது．

காஞ்சி，அமராவதி சிற்ப்்களில்நடன கோலங்களைக் காண புடிகிறது． குப்தர் காலத்தில் இந்து மதம்் மறுமலர்ச்சியபை ந்தது．புாண，இதிகாசங்ககள் ழுழுணையயைட்து மக்கள் மத்தியிற் செல்லாக்கூப் பெறலாயின．நடனக்－ கலையும் இவற்றルன் இணைந்து வளர்ச்சி पupலாuli்று．இக்காலக்தில் எழுந்த சிற்பங்களிறுய்，ஓவியங்கぁளிலும் நடனக்கலையின் செல்வாக்கைக் காண டுடிகிறது．அஜந்தா ஒவியங்களும்் இதற்கு நல்ல உ தாரணாங்களாகும்．

## கோயில்களும் நடணக்கலையும்

கோயில்களே நடயக் கலையuப் பேணி வந்த நிலையங்களாகத் திகழ்ந்திுுக்கின்றே．இந்துக் கோயில்கள் ம்்டுமன்றிப் பத்த விகாேைகளூும்，
 உள்ள கல்ளெ்்டொன்று（கி．பி．1270）அங்கேயி்டுந்த பத்த விகாளை－ லயான்றில்，ழுன்று நேரழும் சமய வழிபாடு，＂கீதாஞ்சலி＂，＂நாட்டியாஞ்சல＂ என்பனவற்றுடன் நடைடப்்ற வந்ததாகக் குறிபபுுககிறது．பஞ்சமகதியில் இசைக்கருவிகள் இசைக்கiாட்டன．＂ォம்யப＂போன்ற அழகிய பெண்கள் நாட்டியமாடி இறைவேைப் பிசித்தனர் எø அக்கல்வெட்டு மேனுய் சnறுகிறது （Gaston A．M． 1982 ：09）．

அயைத்திந்திய கோuி்்களிஷுய்，மிகத் தொன்யையான காலத்தி－ லாுந்்ேே தேவதாசிகள் நாட்டியாஞ்சலியுட்் கோயல் தொண்டுகள் செய்ய நியமமிக்கப்பட்டிருந்தனர்．மந，கௌடில்லியர் போன்｜ேோ்்，கணிகையறையுi்， நடமா மகளிஜையுய்் கேவலvமாகக் கணித்துக் கட்டுப்பாடுகள் விதித்த போதும் ச（ுுதாயத்தில் அவர்களூக்கு நியைந்த மதிப்புுந்திருக்கிறது．

பத்தர் காலத்தில் வைசாலி நகரில் வாழ்ந்த அம்பபாலி எனய் கணிகை மாது சிறந்த நாட்டியக்காாி என்ற காரணா்த்ால் பபரும் புகழ் பெற்று விளங்－ கிஆாள்．இந்நியை நீய்டககாலமாாகத் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது．டொமிங்－ கோஸ் பேஸ்（Domingos Paes）எனு்் 16 ஆம் நூற்றாண்டு எழுத்தாளண்

＂இபபபண்கள் அரசனைை ய மணைவியர் இடுக்கும் அந்தப்புர் வணை
 பெற்றிருந்தனர்．இச்சுதந்திரய் எத்தகைய உயர் அதிகாரியாாக－ விருந்தாறும் மற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட வిல்லை＂（Gaston A．M． 1982：08）．

கி．ழு．3ஆம் நாற்றாண்்ைட் சேர்ந்த யோகிமாராக் குகைக் கல்வெட்டிலிருந்து அக்காலத்தில் வாழ்ந்த＂சுதனுகா＂எனூம் அழகிய தேவோசி பற்றி அமிய டுடிகிறது（க்மாரசுவாமி 1972：11）．

சோமதேவா்（கி．ல． 11 ஆம் நூ．ஆ．）எணும் ஆசிிியர்，＂ததாசரி்த சாகரம்＂ எணும் நூாலில்，காஞ்சனபு｜த்தில் உள்ள இந்துக்கோயிலைச் சோ்்்த சுந்தா
 மெச்சிப்புகழ்ந்தான் எみக் குறிப்புடுகின்றார்．

அல்பரூணி（Alberuni）எனும் அரேபயய யாத்திரிகன்（கி．பி． 11 ஆம் நுர． ஆ．）தான் எழுதிய் குறிபபில் வட இந்கியக் கோயில்களில் தேவதாசியர் பலர் Нணி பிிந்ததாகச் சொல்கிறறான்．

இராஜஸ்தானிறள்ள நடோல்（Nadol）எஐு் ஊரின் அரசண் ஜோகல－ தேவன்，（கி．ப． 12 ஆம் நு．ஆ．）கோயில் விழாக்களின் போது தேவதாசியர் தத்தமக்குரிய ஆடை அணிகலன்களூடன் வந்து ஆடிப்பாடியும்，இயைக்－ கருவிகளை மீட்டிபு்் இறைவழிபாட்டிலீடுபடுதல் வேண்டுமமணக் கட்டぁை பிறப்பித்தான்．

மார்க்கோ டோலோ எஆம் யாத்திரிகன்（13ஆம் நூ．ஆ．）தஞ்ணசப் पெருவுணையார் கோயிலில் சுவாமிக்கு நைவேத்தியா்் செய்த பின்னர்， தேவதாசியா் நடஃாஞ்சலி செய்வळைத்தாஜ் நோி் கய்டதாகக் குறிப்－ பிட்டுக்ளான்．

வங்காளத்தில் துர்க்கா பூசையின் போது சுவாமி ஊர்வலமாகத் தோி்் Сெல்றையில்，தேவதாசியர்，தேரின் டுன் ஆடியும்，பாடியும்，இசைக் கருவிகணை இசைத்தும் செல்இும் மரபு இடுந்ததாக கி．பி． 17 ஆம் நூற்றாண்டடல் இந்தியாவுக்கு வ்்த யாக்திரிகனாாகிய செபஸ்ரியண் மன்ரிக்（Sebastian Manrique）குறிப்பிட்டுள்ளான்．

திடுபயபி வெங்கடேடுவர்்，தேரில்பவஆி வடும்யபாயுது தேவொசிகள் நடனமாடுவமதத் தான் கண்டு களித்ததாக அபே டுயுபோய்（Appe Dubois） குறிப்பிடுகின்றார்．பொங்கல் விழாவின் போதும்，திருமநல்வேலி மாவட்ட்த்தில் Фெப்பத்திருவிழாவின் போதும்，தேவதாசியா் நடனாமாடும் வழக்கம்ருந்ததாக மேஷய்் இவர் குறியபுடுகின்றார்．

கேரளத்தில் உ்ள்ள சுfீந்திர்் கோயிலிலய் எராளாமான தேவதாசியர் பணிபிிந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது．அஸாம்，சென்யை，ஞரிஸா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பெfிய கோயில்கள் தோறுய் தேவதாசியர் பணிபிிந்்ு வந்ததாக 1912ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த அமிக்கை ஒண்று சnறுகிறது．

அரச சபையில் இடம் பெறு்் சடங்குகளையயா்்தனவாகவே கோயில்－ களிஷும் கிரியைகள் இடம்பெறக் காணலாம்．அரசனக்கும் கடவுளு்்கும் வேறுபாடு காணக்சூடாது என்ற கருத்து அா்்்தசாஸ்திர காலத்திலிருந்தே நிலலவி வந்திருக்கிறது．＂திருவுணை மன்னறைக் காணில் திருமாலைக் கண்டேடே＂எஞு் பாடலடியும் இதளை உ றுதி செய்கிறது．

அரசனு்கு குடை, கொடி, ஆலவ்ட்், கவரி வீசுதல் ஆகிய செயல். களை் நடனமாதரே செய்து வந்தனா். கோயில்களிலும் தேவதூசியராகிய நடனமாதரே இப்பணிகளைச் சுவாமிக்குச் செய்து வந்தனர். அரண்மணை நடனமகளிர் கோuிலுக்கும், கோயில் தேவதாசியர் அரண்மனைக்கும் சில சமயங்களில் (சில இடங்களில்) இ\&மாற்றஞ் செய்யப்பட்டனர். காஷ்மீர் அரசண் "ஜலோக" என்பவன் ஜேஷ்ட ருத்திரனுக்கு (சிவன்) சேவை செய்வதற்கெனத் தன்னுடைய நடன மகளிரை வழங்கியதாகச் சில ஆவணங்ககள் குறிப்பிடு கின்றヵ (Gaston A. M. 1982 : 09).

## தமிழகத்தில் நடனக்கலை

வடஇந்திய கோயில்களூடன் ஒப்பிடும்பொழுது தென்னிந்தியக் கோயில்களே பெரிதும் இக்கலையைப் பேணி வந்திருக்கின்றன. தேவரடயாா் எனப்படும் தேவதாசிகள் தமிழகக் கோயில்கள் தோறும் இக்கலைக்காகத் தும்மை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தனர்.

கோயில்களில் இடம் பெற்ற நித்திய ஙைமித்தியக் கிரிகைகளிலே இசைப் பாடல்கள் மட்டுமன்றி நடனமும் இடம்பெற்றது. எல்லாம் வல்ல இறைவனையே ஆட்்கரசளாக, דூத்தப் பிராஆாக, நடராஜனாகக் கண்டு தெரிந்தவர்கள் சைவர்கள். இத்தெய்வம் மட்டுமன்றி, விநாயகர், நர்த்தண விநாயகராகவும், முருகன், நடன முருகனாகவுய், திருமால், அரங்கநாதனாகவ்் இந்துக்களுக்கு காட்சி தருகின்றனர். அன்ணை சிவகாமிய|ம், ஆடலைசியாகவே போற்றப்படுகின்றாள். ஆகவே தான் வழிபாட்டின் போது நாட்டியாஞ்சுலியும் ஓர் அம்சமாக இட்் பெற்றதில் வியப்பில்லை.

பல்லவ மன்னர்கள் கலை வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய தொாண்டு மகத்தாஆது. இவா்களூடைய காலத்திலேயே சைவ வைஷ்ணவ மறுமலர்ச்சி எற்பட்டது. குடைவரைக் கோயில்களும், தனிக்கற் கோயில்களும், கற்றளிகளும் எழத் தொடங்கினு. இக் கோயில்களில் விழாக்கள் பல செய்யப்பட்டன. ஆடலும், பாடலும் கோயில்களில் இடi் பெற்றன. மெய்யாியார்கள் கோயில்கள் தோறும் சென்று இறைவன் புகழினைப் பாடியும் ஆடியும் வழிப்டிற்றினர். பல்லை மன்னர் காலம் முதல் கோயில்களில் நாட்டியம் பேணப்பட்டு வந்தது. இராசசிம்மன் காலத்திலேயே உச்ச நிலையெய்தியது. பல்வேறுட்ட நடன வகைகள் கோயில் வழிபாட்டின் போது புகததத்பபட்டன. இவனடை ய மணைவ் அரக்கபதாகை என்பவள் நடனக்கலையில் ஆர்வமுடையவள். ரிஷபத்தளியார், தேவரடியார், துளி்சசேசிப பெண்கள், சூத்திகள் எனக் கோயில் ஆடல் மகளிர் பெயர் பெற்றனர். தத்தை, விகுருதை, பிரத்தியை, பக்தை, இருதை. அலங்காரி, உருத்திரகணிகை எサ ஏழு வகைத் கேவரடியார்கள் கோயி்் பணியில் ஈடுபட்டனர் (தட்சிணாமூர்த்தி 1980 : 245).

சித்தன்னவாசல் ஓவியங்களில் நடனமாதர் ஓவியமும் அடங்கும். வலப்புறத் தூணில் உள்ள ஓவியம் இடக்கையில் கஇஹஸ்த bிலையும் வலக்கையில் சதுர நிமையும் சுட்டி நுற்கிறது. இந்த நிலையில் அமைந்த பல

சிற்பங்களையும், படிமங்களையும் சிதம்பரத்திற் காணலாம். தென்னகத்தில் மிகவும் சிறu்ப மிக்க நடன நிலை இதுவென்பர். எதிர்த்தூணிலளள்ள ஓவியம் 'லதாவிரிசிக' நடயமிலையைக் குறிப்பிடுகிறது.

இந்த நடனநிலை சிவனாரின் நாதாந்த நநடனத்தை (ஆனந்த நடனம்) நினைவூட்டுவதாகவுள்ளது. பல்லவா் காலத்தில் குழு நடனமும் சிறந்த காணப்படுகிறது. வைகும்தப் பெருமாள் கோயிலிஞு்ள சிற்பங்கள் இதற்குத் கக்க சான்றாகும். இக் குழுவில் ஆடவரும் பெண்டிரும் சேர்ந்தாடக் காணலாம். காஞ்சி கைலாயநாதர் கோயிலிலே நடன கோலத்தில் உள்ள சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றறை. மாமல்லபுுத்திலய்் சிவனார் தமது நடன அசைவுகளைத் "தண்டு" முனிவருக்குப் பயிற்றும் கோலத்திலும், பரதருக்குத் தாண்டவத்கைப் போதிக்கும் கோலத்திலும் சிற்ப வடிவிற் காணப்படுகின்றார்

காஞ்சிபுத்திலுள்ள முத்தீஸ்வர் கோயிலும் திருவொற்றியூர் கோயி. லிலும் ஏராளமான தேவரடயாா்கள் நடனக்கலையை வளர்த்து வந்தனர். ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் பாடிய திருப்பாடல்கள் இச்செய்திஐய உ றுதிப்டுத்துஷயவாகவுள்ளன.

 என்றும்
"தேயார் வமாழியாா் திளாத்தங்ககாடத்திகடுும்"
என்றும் சம்பந்தர் பாடுவர்.
அண்பிலாத்துறறயுறை இறைவேை்ப பாடு்்ியாடுது சுந்தரர் "முழவதிர நடமாதர் ஆடும்பதி" எனச் சிறப்பித்துக் செறுவர்.

சோழப் பெருமன்ன்்களூடைய ஆட்சிக் காலத்தின் போது நடனக்கலை உச்ச நிலையடைந்தது. முதலாம் இராஜராஜசோழன் இசை, நLன, நாடக வார்ச்சிக்கு அாப்பரிய தொண்டுகள் செய்தான். இவன் கட்டய தஞ்சைப் பெfிய கோயில், கலை வளர்க்கும் கேந்திரநநிணயமமாகத் திக்்ந்தது. தஞ்ணசச்சிவன் கோயில் தூண்களில் சிவனாரின் 108 கரணங்களில் 81 கரணங்கள் சிற்ப வடிவமாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நாட்டயக் கலை மரபிற்கமைய வடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவனுடைய வழியிணைப் பின்பற்றி வந்த அரசர்களும், நடன மரபைப் பேணி வந்துள்ளணர். தஞ்சைப் பெரிய கோயில் ஓவியங்களிலும் நடமக் காட்சிகள் பல காணப்படுகின்றன. இங்கே மட்டும் 400 தேவதாசிகள் பணிபாிந்தனர் எனக் கல்வெட்டுகள் முலமறிய டுடிகிறது. இவர்களுக்கு ஆளுக்கொரு வேலி நிலம் கொடுக்கப்பட்டது. பதியிலார் எனவும் இவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர் (South Indian Inscriptions Vol. V 430)

முதலாம் இராஜேந்திர சோழனின் கட்டளைuின் பேரில், அயற் கோயில்களிலிருந்த 400 தேவதாசிகள் தஞ்சைப் பெரிய கோயிலுக்கு அழைக்கப்பட்டுத் தளிகைப் பெண்களாகப் பணிபிிய வைக்கப்பட்ட ார் என

ஒரு கல்வெட்டுக் சn றுகிறது|. இக்கல்வெட்டிலிருந்து சோழர் காலக்தில் கைவ வைஷ்ணாவக் கோயில்களிலலல்லாம் தேவதாசியர் பணி புfிந்தனர் எஞம் செய்தியும் தெரியயவயுமிறது (Gaston A. M. 1982:08).

ழுதலாம் வiரஇராஜேந்திரன் (கி. பᄂ. 1063-70), இரண்்டாம் ஆதித்தியன் (10ஆம் நர. ஆ.), இராஜேந்திர சோழதேவன் (கி.பி. 1012-44), விக்கிரம சோழஜ் (கி. பி. 1118-35) ஆகியோரும் நடனக்கலை வளர்ச்சிக்காக நிலபமாசியயங்களூு் பொன்னூம் பொருளும்ளித்து வந்தனார்.

கோuில் திருவிழாக்களின் போது நடனம் தவறாமல் இடi் பெற்றது. நாட்டிய மகளிர் பாyாட்டுப்பபற்றனர். பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டுக் கௌரவிக்கi்பட்டனா். "பூ்கோயில் நாாடதத தலைக்கோலி" என்பது நடன்பபயண் ஒருத்தி பuற்ற பட்டமாகும். டுதலா்் பராந்தகன் காலத்கைச் சோ்ந்த கல்வெய்டு ஒன்று "டும்டுடிச் சோழத் தமைக்கோலி" எனும் பட்டம் ஓரு ஆடல் மகளுக்கு வழங்கப்பட்டதாகக் சூறுகிறது. இவை தவிர ஐஞ்நாற்றுவத் தலைக்கோலி, வீராபரணத் தலைக்கோலி எனம் பட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன (கலைக்களள்சியம் VI : 341 S. I. I.).

நடன மாதர்களுக்கு நாட்டியம் பயற்றிய ஆசிியயர்கள் நட்டுவ ஆசான், நட்டுவனார், நிடுக்தப் பேரேையன், சாக்கை மரரராயண் ஆகிய பெயர்களளைப் யெற்றனார். இவா்களைய|ம் அரசர்கள் நிலக் கொடை வழங்கிக் காத்து வந்தனர். இவர்கள் பெற்ற காணणி சூத்தக்காணி, நட்டுவக்காணனி எனப் பெயர் பெற்றது. சிறப்பு மிக்க ஆடலாசிிியன், நிருக்தப் பேரஜையன் எணய் பட்ட்் பப்றான்.

சாக்கைக் சூத்து சிலப்பதிகார காலத்திலிருந்தே பேயப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இக்சூத்றை வள்்்த்து வந்த கலைGனே சாக்யை மாராயன் எஞு் பட்ட்் பபற்றவனாவான். கோயில்களில் நடனமாடுவதற்கென நடா மண்ட பங்களூம் கட்டப்பட்டன.

நடனக் கமையயய்் தேவரடியார் மட்டுமன்றி, அரச குலத்கைச் சோ்்்த பெய்களுi் கற்றுப் பேணி வந்தனர் எனத் தெரிகிறது(Gaston G. M. 1982 : 10). இராஜுாஜனில் தங்கை நடாமாடுவதைக் குறிக்கும் சற்பப் ஒன்று ரவிகுல மாணிக்க ஈஸ்வர்் கோயிலிலே உள்ளதிலிருந்து இதனை ஊகிக்க முடிகிறது.

மேலே சுறி்பி்ட்டவாு அரசர்களும், நட்டுவனார்கரும், தேவொசிகளூம் ஆட்்கலையை ஒழுங்குடன் பேணிவந்திிாாவிடில் இக்ஐலை தேடுவாரற்று்் சிகைந்து போயிருக்குமென்பதில் ஐயமேயில்யை.

சோழப் பேரரசர்கள் பற்காலத்தில் பலவினமணையக் தொடங்கினா். இதனைப் பயன்படுத்தி்் சிற்றுசர்களும் குறுநலமன்னர்களும் சோழர் பிடயிலிடுந்து தம்யை விடுவித்குக் கொண்டனர்். கி. பி. 13 ஆம் நுரற்றாண்டிண்

 அது நீண்ட காலம் நியைக்கவில்யை. Lாண்டிய அரசர்களே தம்புட் சண்டையி்ட்துமன்றி அந்நியர்களையும் உதவ்க்கு அழைக்கலாயினா். சுந்தரபாண்டியன் தன்ஞுைை சகோதரனுடன் பळைத்துக் கொண்்ு தில்லியில் இநுந்த முஸ்லிம் தாபதியாகிய மாலிக்கபூரின் உதவியை நாடினாான்.

மாலிக்கபூர் பெரும்பணையுடன் வந்து தம்ழ்நாட்ணை வெற்றி கொண்டான். இவன் இந்துக் கோuில்களை இடித்தும், எரித்தும் சூறைறயாடியும் பல அட்டு ழியங்களைச் செய்தான். இவஞடைய படையெடுப்யையடுத்து டுஸ்லிம்கள் அட்க்டி தம்ழ் நாட்கைத் தாக்கலாயினர். கி. ப. 1330 தொடக்கம் சிறிது கால1் வாை புஸ்லிம்களிஷ் ஆட்சி மதுறையில் இடம் பெற்றது. த1மிழ்நாட்டு வரலாற்றைப் பபாறுக்தவேையில் இதுவொரு இருண்ட காலமாகும். தமிழ்மக்கள் முஸ்லிம்களின் கையிற் செெல்லலாணாாத் துயIமுற்றனர். இந்து சமயம் பபயையார்றுத் தளர்ச்சியடையத் தொடங்கியது. இந்மிலையிற்தான் விஜயநகர மன்னனாகிய குமாரகi்பணன் மதுறைவேை படையெடுத்து வந்து டுஸ்லிம்களை டு.ற்ராகத் தோற்கடித்து இந்து மதத்றை மீண்டும் பゅழய நிமைக்குக் கொண்டுவந்தான் (கி. பி. 1363) (Paramasivanandam 1969: 122-3).

முஸ்லிம் படையயடுப்பின் பின், கோயில்கள் பல அழிக்கப்பட்ட காரணத்தாலுய், பேணுவோரின்யையாலுய், இயை, நடனம், நாடகம் ஆகிய கळைகளை வளர்த்தோர் தொழிலிழந்தனர். கோயில்களை நம்மி வாழ்ந்த பலரும் மாற்றத்் தொழில்களை நாடிச் செல்லலலாயினர். இவர்கஞூட் சிலர் குறுில மன்னர்களையும், பிரபுக்களைuும் நாடிச் சென்ற அவ்ர்களை

 படலாாயினர். இவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட கலைகளும், இழிகலைகளாக மற்றோதால் ஜோக்க்படடலாயின.

நாயக்க மன்னர்களும் மராட்டிய மன்ன்்களூம் கலை வளர்ச்சியில் ஓரளவு அக்கறை காட்டியர். தேவதாசிகள் இவர்கள் காலத்திலும் கோயில்களிற் பணி புரிந்தனர். இவர்கள் பூசையின் போது இறைவன் சந்நிதியில் நடனமாடியதோடு இறைவனக்கு உணவுழூட் டினர் எனச ிொல்லப்படுகிறது. கோயின்்்கு பெண்களைப் பuாட்டுக்கட்டும் வழக்க்் இவi்கள் காலத்திலேயே ஏற்பட்டது (தட்சியாரழூர்த்தி $1980: 246$ ). கடவுளின் பொருட்டுத் தாலி கட்டும் வழக்கமே பொட்டுக்கட்டும் வழக்கம் எனச் சொல்லப்யட்டது.

## இலங்கையின் நடனக்கலை

இல்ங்கையிஷும் நடேக்கணை கோயアற் கலையாா வளர்ச்சி பெற்று வந்திருக்கிறது. திருக்கோணேஸ்லுர், திருக்கேதீஸ்வரம் ஆகிய சிவஸ்தலங்ககள் நாயன்மார்களாற் பாடப்படுகின்ற அளவுக்குப் புகழ்பத்த தலங்ககளாக விளங்கியுள்ளன. இவையிரந்்ுும் கடர்கணைர் பட்டினங்களில் அமைந்த கோயில்கள் என்பதுய், வெளிநாட்டுத் தொடர்படைய கோயில்களாகவிருந்தன என்பதும் கருத்திம் கொள்ள வேய்டிய விடயயமாகும். சம்பந்தரும், சுந்துரும், கிருப்பதிகங்கள் பாடிய காலத்தில் இந்தியக் கோயில்களில் தேவசாசி மரப இடுந்திருக்கிறது இம்மரப ஈழத்துப் புகழ்பக்த
 முடிகிறது.

கி. பி. 1017 தொடக்கம் கி. பி. 1077 இலங்கையில் சோழராட்சி நடைபெற்றது. பொலநறுவையில் ஜனநாதமங்கலம் எஜும் பெயரில் தலைநகரையமைத்துச் சோழர் ஆட்சி புிி்த போது பத்துச் சிவன் கோயில்களை அங்கே கட்டிர் எø வரலாறு कnறுகிறது. சோழா் ஆட்சியின் போது தமிழகத்தில் இகச, நடனம், நாடகம் என்பஈ கோயிற்கலைகளாக மன்னா்களாற் பேணப்பட்டு வந்தன. அதேபோல பொலநறவையிலுள்ள சிவஸ்தலங்களிலும் தேவரடிாா்் சிவத்தொண்டு செய்துவந்தனா். இந்தியத்தொடர்ப காரணமாக ஈழத்திலிருந்த பிரபலமான ஏனைய'இந்துக் கோயில்களிலும் தேவதாசியா் திருத்தொண்டு செய்து வந்திருக்க வேண்டுமெ๗ ஊகிக்க முடிகிறது.

சோழரின் பின் இலங்கையில் ஆட்சி செய்த முதலாம் விஜயபாகு காலத்தில் விஜயராஜேஸ்வரம் எனும் சிவன் கோuிலில் ஏழு தேவரடுயார் நியயமிக்கப்பட்டுுந்ததாகக் கல்வெட்டுச் சான்றுள்ளது (சிவசாமி 1991/92 : 16). திருக்கோணேச்சர்், தேவிநுவவில் இருந்த விஷ்ணு கோயில், கோட்டையிலிருங்த சிவாலயiம ஆகிய திருத்தலங்களிலே தேவரடியர் திருப்பணி பிிந்ததாகத் தெரிய வருகிறது.

யாழ்ப்பாண இராச்சியம் இசையை நம்கு வளர்த்தது போல நடனத்தையும் வளர்த்திருக்கிறது. அக்காலத்திலெழுந்த வையா பாடல் எனும் நுலல்் உள்ள,

"Бச்சனிழி நநாட்டியய்் செய்ஷோர்"
ஆகிய வரிகள் நடனம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன.
ஈழத்திலெழுந்த கைலாய மாலை எனும் நாலில்
"ஆடுவார் ஆர்களி இொண்்டார்த் தெழுயார்" (131)
என்று நட்க்கலை பற்றிய செய்தியயத் தருகின்றது.
ஐரோப்பிய ஆட்சியின் போது போர்க்துக்கேயர் இு்்து்் கோயில்களை இடித்தனர். ஒல்லாந்தரும் ஆரம்பத்தில் இதணையே செயதனர். பின்ணர் ஓரளவு சமய சுதந்திர்் வழங்கினர். இவர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயிலே வண்ணை வைத்தீஸ்வரர் கோயிலாகும்.

யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணை சிவன்கோயிலிலும் தேவதாசியர் கோயில் தொண்டு புரிந்து வந்தனர். இவர்களுள் ஒருத்தி கனகம்மா என்பவள். இவளின் பேரில் எழுந்தது தான் "கனகிபுாணம்" எனும் நூல். இவஞூைய ஒழுக்கப்பிசகை எடுத்துக்காட்டும் இந்நுலை எழுதியவர் நட்டுவச் சுப்பையனாா் எஈக் கருதப்படுகிறது. இத்தகைய ஒழுக்கக்கேடுகள் காரணமாகத்தான் ஆறுமுகநநாவயும் நடடணம், நாடகம் என்பனவற்றைக் கோயில்களில் ஆடாமல் தடுத்தல் வேண்டுமெெக் கருதிゥார். நாவலருக்குப் பின்னரும் பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவிலிருந்து நடனக்காரிகளை அழைத்து வந்து ஈழத்துக்

கோயில்களிற் சதுர்க்க்சசேசிகளை நடத்தி வந்தனர். 1960பதுகளின் பின்னரே இது இல்லாதொழிந்தது (Cartman 1957: 104).

## தேவதாசியா் நாளாந்தப் பணி

இராமேஸ்வரம் கோயிலில் 1920ஆம் ஆண்டு எவ்வாறு தேவதாசியர் பணிபுிிந்தனர் என ஒரு குறிப்ப்ப் பின்வருமாறு कnறுக்ிறது. அதிகாலை 4.30 அல்லது 5.00 மணிக்குபபூச ஆரம்பிக்கும். நட யப் பெண்கள் (புறைக்காரிகள்) அங்நாளுக்குரிய தமது பணியயத் தொடங்குவார்கள். இவா்கள்நகைகளுக்குப் பதிலாக உருத்திராட்ச மாலையணிவா். மணப்பெண்களைப் போல் உடுப்பர். தலையை வாருவழில்லை. மகா மண்ட பம் வரை எல்லாக் கதவுகளும் திறந்திருக்கும். சுவாமி உலா வரும்போது இப்பெண்களிற் சிலர் பாடுவர். சிலர் இசைக்கருவிகளை இசைப்பர். சிலர் சுவாமியின் முன் நடனமிடுவர். சுவாமி வாயிலுக்கு வந்ததும் தேவதாசி ஒருத்தி தேவாரம் பாடுவாள் (Gaston A. M. 1982: 12).

कிருப்பள்ளியெழுச்சியிலிரும்து ஒவ்வொரு பூசையிலும், பள்ளியறைப் பசை வரையிலும் நாட்டயடுi் ஓர் அங்கமாகக் கருதப்பட்டது. ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் நாட்டிய முறை உண்டு என்கின்றன ஆகமங்கள். ஆடும் தேவதாாிி்குத்கான், அர்த்தமண்ட பi் வரை பூரண கும்பம் ஏந்தும் உரியையுண்டு என்பர் டாக்டர் நாகசாமி (இந்தியா டுடே ஆக 21 - செச். 5 : 1993 : 55).

## தேவதாசி முறை ஒழிப்பும் இன்றைய நிலையும்

கடவுளுக்கு அடியார்களாக, துங்களை இறை சேவைக்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களாக இருந்த தேவதாசிகளின் ஆட்ட்், அவர்களுள் ஒருசிலரின் போக்கால் வெள்ளையர்களாற் கேவலமாகப் பிரசாரப்படுத்தப்டட்டது. கோயலலலருந்து தேவதாசி முறை ஓழிக்க்பட வேண்டும் எனப் பயுும் குரல் எழுப்பிணர். அவா்களுள் முக்கியமானவா் தேவதாசி குலத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் முத்துலட்.சுமி ரெட்டி என்பவராவர். பரத நுாட்டியத்தில் ஆர்வடும் ஈடுபாடும் திறமையுய் படைத்த ஏ. கிருஷ்ணையர் போன்றோரின் எதிர்ப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் தேவதாசி முறை 1930ஆம் ஆண்டு பிரித்தானிய அரசால் முற்றாக ஒழிக்கப்பட்டது.
"பண்டத்கதக் கொட்டபபோய் பாண்டத்தை உடைத்த கதையாாகிவிட்டது. சுமார் 5000 வருடங்களாக இருந்த பாரம்பரியிெொன்று நின்றுபோய்விட்டது" எனக் கவலை கொள்கிறார் டாக்டர் நாகசாமி.

இது ஒரு பெfிய இழப்பு எண்கிறார் இசை வல்லுஞரும் ஆய்வாளருமாஜ เி. எம். சுந்தரம். கோயிலுட்் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மரபு அழிந்து போனது மட்டுமல்ல, அகதப்பற்றித் தெரிந்து சொல்லபக்குடியவர்ளும் இன்று இல்லாமற் போய்விட்டぁர்.
(இந்தியா டுடே ஆக. 21 - செப். 51993 : 35)

## தாண்டவ தீபாா்த்தனை

இன்று அபூர்வமாகச் சில கோயில்களிி்் எஞ்சியிருக்கும் நடனாஞ்சலி bிகழ்ச்சி தாண்டவ தீபார்த்தணぁயurன்றேயாகும்．அர்ச்சகர்களால் மிகவும் அழகாக்் செய்யப்படும் கிரிணைகளுள் ஒன்றதான் தாண்்டவ தீபார்ச்சேை－ யாகும்．அர்ச்சகர்，கையில் 108 சுடர்களேற்றிய அடுக்குத் தீபத்கை வைத்து்்－ கொண்டு．நாதஸ்வரத்தின் இசைக்கேற்ப தீபத்தைக் காட்டி ஆடுவாr்． இத்தாண்டவ தீபார்ச்சணை தென்னிந்தியாவிறுள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்，தென்காசியில் அமமந்துள்ள கோயில்களில் இன்றும் நிமழ்கிறது（Sambamoorthy $1969: 30$ ）．

## சமயஞ்சார் நடனவடிவங்கள்

ஒரு காலத்தில் அணைத்திந்தியாவுக்கும் பொதுவான நநடனவாிவம் இருு்கிடுத்தல் வேண்டும்．இது காலப்போக்கில் பிரதேச வேறுாடுகள் காரணம்கவவும் பண்பாட்டு வேறுபாடுகள் காரணாமாகவும் தணித்தனி விவயங்－ களாக உருவாகலாயின．இவ்வேறுபாடுகளூக்குக் கிராமிய நடனங்களும்
 கதக் ஆகிய நடன விவங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டுமுமேக் சூறுகிறார் ருக்மணஆிதேவி அருண்டே்்（Indian Inheritance Vol．II 1956：23）．
 முற்காலத்தில் தமிழ் மக்களால் சூத்து என்று அயழக்கப்பட்டது．பின்ார் கடந்த யுன்று நூற்றாண்டுகளாக＂சதிராட்ட்ம＂எனவும்，＂தாசியாட்ட்்＂ எனவு்் இது சொல்லப்பட்டு வந்தது．தேவதூ சிகள் கோuளல்களில் ஆடிவந்த காரணத்தால் தாசியாட்டம் எøப்பட்டது．

ஓரிஸி அல்லது ஓடிஸி எனப் பெயர் பெறுகின்ற நநடன வாிவழும் தோயில்களிற் பணிபிி்த மகரி（Maharis）எஞும் தேவதாசிகளாலேயே பேேபபபட்டு வந்தது．கலிங்கதேச மரபி்் ஷந்த இந்த ஆட்்கலைபரதநாட்டிய்் போல சாஸ்திரீக மரபி்்குட்பட்டதாகும்．இந்த நடனத்கை இளம் ஆண்களூ்்் கோயில்களில் பெண்வேடமிட்டு ஆடி வந்தனர்．இவர்கள் கோத்திப்புவன் （Gotipuon）என்் சொல்லப்யட்டனர்．இவர்கள் ஆடிவந்த ஒடிி நடனம் पபரும்பாலும் ாசவசமயக் கதைகளை அடிப்பாையாகக் கொண்டனவாகும் （Gaston A．M．1982：07）．

வடகன்னடத்தில் தேவதாசி்் பெண்களை＂குலவந்த＂पபண்கள் என அゅழக்கின்றார்கள்．இவர்கள் தங்கள் குலவழக்கப்பட ஒரு சழூகமாக நின்று கோயில் விழாக்காலங்களில் நடமமமாடுகிறார்கள்．இவர்களும் தம்ழ்நாட்டுத் தேவதாசியணைப் போல கோயில் நிருவாகத்தினரால் பேண்ப்பட்டு வந்தனர்． ＂குலவந்த＂பெண்கள் தவிர＂பத்திரவரு＂எனு் பெண்களும் தேவொசி－ களேயாவர்．இவர்கள் நுனமாட，இக்குலத்தில் வந்த ஆண்கள் பேfிகை

ழுதலிய இகைக்கருவிகளள வாசிபபர்．பரத நாட்டியத்தின் சில அம்ச்ங்களள இவா்களுயைய ஆட்டத்திற் காணலாம்．
＇ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் மதச்சாா்ப்ள்ள நடேங்களாகப் பலவுள்ளான． இவற்றைச் சிவன் கோயிற் ச்்பிரதாயத்திற்கமைய ஆடும் ஆடல்கள்， வைஷ்ணவ கோயுற் சம்பிரதாயத்திற்கணைய ஆடும் ஆடல்கள் என இருமணை－ யாகப் பிிிக்கலாம்．

இங்கு கேவவகாசிகள் கோயில்களில் ஆடும் நடனங்களாாக புஷ்பாஞ்சலி மேளப்ராப்தி，சுத்த நாட்டியா்，ச்தலலாஸ்யய்，புஜங்கா，பஜங்கத்திராஸ்，


 வீரநாட்டியா என்பன அவற்றுள் ழுக்கியமாணவையாகுு்்（தென் இந்திய நடனங்கள் ： 1960 ：56）．

கேரளத்தில் மதச்சார்ப்ள்ள நடனங்களந்் உள்ளன．இவற்று் சில நநடø－நாடகங்களாகவுள்ளன．இவை நாடகத்தின்பால் ஆராயய்படும்． திராவிடமொழியி்்＂பாட்டு＂என்பது சாதாரண பாடமை மட்டுமே குறிக்கும்． ஆனால்，மணையாளத்தில்＂பாட்டு＂என்பது ஒரு நடぁத்தின் சிறப்ப்ப் पெиராகவும் உள்ளது．உதாரணமமாக＂ஐயіபன் பாட்டு＂，＂களமெழுதைம்பாட்டு＂， ＂தீயாட்டும் பாட்டு＂என்பனாற்றைக் ஸூறலாம்．தெய்வநிமித்தமான காரியஙங் களின் போது வழங்க்படும்ம் இசை்படைப்ப எண்ற பொருளில் மட்டுமன்றி அம்தச் சமயத்தில் அவா்கள் ஆடும் நடஆத்தையும் இணை（பாட்டு）குறிக் கின்றன（தென்னிந்தியுக் கிறாமிய நநடனங்கள் 1960 ：96）．
＂பாம்பன்துள்ளல்＂எஞிய் நடன வடியம் நாகதோஷத்துால் பீட்க்ப்－ பட்டவர்கள் எனக் கருதுவோர்，அத்தோஷம் மீங்கும் பொருட்டு＂புள்ளுவன்＂ எனும் சாதியிஆணைக் கொண்டு நிகழ்த்துவிக்கும் ஆடல் வ丩வயமாகும்． இதிகாசங்களில் வந்்＂அனந்தன்＂முதலிய பாம்புகயைப் பற்றிப＂பள்ளூவன்＂ பாட，இரு பெண்கள் பாம்புகள் போல வளைந்து ஆடத் தொடங்கிப் பின்நர் ஆவேசடுற்று ஆடுவா்．இது கோயி்்களில் உடுுக்கொண்டாடுவதேை ஒ்்தும்．

கன்னாடமாவட்டத்திஷயம் நாக நடன்ம் உண்டு．இது சுப்பிரமணியக் கடவுள் வழிபாட்டுடஞம் தொடர்புையயுு．தென் கன்னட மாவட்டத்தில் பாம்பு்் கடவுயை அல்லது நாக தேவறையை வழிபடுவதற்காகவும் இது நடத்தப்படுகிறது．நடன்் கலையின் எல்லாச் சுணைகளும்，அம்சுங்களூம் நிறையப் பெற்ற இந்நடனம் பார்க்க் பரவசமூட்டும் வகையアல் நிகழ்த்கப்－ படுகிறதென்பர்．
 களால் மட்டுமே ஆடப்படும் நடøம் தேவராட்டமாகும்．இவர்கள் தங்களது குல தெய்வமமா கிய இக்கம்மாவை வழிபடும் போகும்，சில விசேட பூயசகளின் போதும் இந்நடனத்தை ஆடுகிறார்கள்．ஆண்கள் மட்டுமே இந்நடனத்திற்

பங்கு கொள்கிறார்கள். கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளைப் பெரிதும் சுட்டுவதான தேவராட்டங்கள் பல இவர்களால் ஆடப்படுகின்றன
"ணகச்சிலம்பு" எஞும் ஆட்்கலை வடிய் ஆரம்பத்தில் கையில் இரு சிலம்புகளை வைத்துக்கொண்டு பாடியந்த கதைப்பாடல் வடிவத்திலிருந்து தோன்றியதாகும். அம்மன் கோயில் விழாக்களிலய் நவராத்திரி சமயத்திலும் இரவுடுழுவதுi் பாடியாடiபட்டு வரும் இந்நிகழ்ச்சியின் போது கைச்சில்புட்் உடுக்கு, பம்பை ஆகிய இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றண. இதிகாச புாணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கதைகளையேஇவர்கள் பாடி, ஆடி நடிக்கின்றார்கள் (தென்னிந்தியக் கிராமிய நடனங்கள் $1660: 45$ ).

கிருஷ்ண சைதன்யர் ஊக்குவித்த பக்தி இயக்கத்தின் காரணாமாக எழுந்த ஆடல் வடிவம் பாகவத நடனமாகுi். பாகவதர்களூம் ஹரிபக்தர்கரும் இதிற் கலந்து ஆடியும் பாடியும் வருவர். தேவலோகத்தைச் சேர்ந்த பகவான் கிருஷ்ணைைப் போலவும், கோபியர்களைப பேTலவும் தம்மைக் கற்பனை செய்து ஆடப்படும் நடனம் இதுவாகும். "இராமநவமி" கோகுலாஷ்டமி போன்ற வ்ழாக்களின் போது இந்நடணம் இடம்பெறும். நடன டுடிவில் பரத நாட்டியத்தின் ஹஸ்த டுத்திறைகளுடன் ஆண்டவனுக்கு உ பசாரங்கள் செய்வர் (தென்னிந்தியக் கிராமியநடனங்கள் 1960 : 52).

வீரசைவா்கள் அல்லது லிங்காயத சமூகத்தினர் தாம் பெருவாரியாக வாழ்ந்த இடங்களிலெல்லாம் மதச் சார்புள்ள "நந்தி கொலு" எனும் நடனத்தை நிகழ்த்தி வந்தனர்.

இந்திய நாட்டார் நடனங்கள் முக்கியமான யுன்று அம்சங்ககளில் ஒன்றையாவதுடையதாக இருக்கும். அவையாவன:

1. கோயில்களில் ஆடட்படும் சடயபம் சார்ந்த அம்சம்
2. போர் அம்சம்
3. மகிழ்ச்சியை அல்லது சோகத்கை வெளிப்படுத்தும் அம்ச்் (Kiitsu Sakakibara 1992 : 53)

இவற்றுள் சமயம் சார்ந்த நடனம் முக்கியயமானஇ். வானம் பொய்க்கும் போது மழை வேண்டி ஆடும் ஆடலே பொதுவாக அனைத்திந்தியாவிறும் சிறப்பு வாய்ந்தது. கடல் வளம் வேண்டி மீணவர்களும், பயிi் வளம் வேண்டி உழவர்களும், காடு வளம் வேண்டிக் கானவர்களும், தொழில் வளம் வேண்டி உழைப்பாளிகளும் ஆடும் ஆடல்களும் இவற்றுள் அடங்கும். யுத்தத்து்குப் போகும் போது வெற்றி வேண்டிக் கோயில் முஜ் ஆடும் ஆடலும் வெற்றியயக் கொண்டாடும் ஆடல்களும்ம் சமயஞ் சார்ந்தனவாகயிருக்கக் காணலாம்.

காவடி, கரகம், கும்மி, வசந்தன், கோலாட்டம் என்பனவும் கோயிற் கலைகளாக விளங்குகின்றன. இவற்றுள் காவடயாாட்ட்் முருக வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது. காவடியாட்டத்திற்கெனவேயெழுந்த இசைவடிவம்தான்

காஷி்் சிந்தாகும். மாரியiம்மன் தாலாட்டை் பக்தியுடன் உடுக்கிித்துப் பாடிய வண்ணம் "கரகம்" எடுப்பது வழக்கம். "கரகாட்டத்தை" கரகக் காவி என்றும் கிறாமப்பு மக்கள் அழைப்பர். ஆடலைப் பொறுத்தவறையில் இரண்டு ஆட்டத்திற்கும் ஒரு சில வேறுபாடே உண்டு.

வானம் பொய்க்கும் போதும், தொற்று நோய்கள் ஏற்படும் போதும் யாழ்ப்பாணைத்தில் கோuில் முன்றிலில் ஆண்களால் ஆடப்படும் நடனவடிய் வசந்தனாகும். வசந்தனாட்டத்திற்கும் கோலாட்டத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு.

## நாடகக் கலை



நு ண் கலைகளூள் நாடகக் கலைக்குத் தனியilடமுண்டு. கண்ணுக்கும் செவிக்கும் விருங்தளிப்பதுடன் சிந்தனையைத்தூண்டிக் கருற்து|க்கும் விருந்தளிப்பத நாடகக் கலையாகும். இக்கலை இசைக்கலை, நடனக்கலை என்பனவற்றுட் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இவை தவிர ஓவியக்கலை, ஒப்பனைக்கலை, கவிதைக் கலை ஆகியவற்று னம் தொடர்புடையது. இசை, நடனம், நாடகம் போன்ற கலைகள் அணைத்தும் கோயில்களின் மடியிலேயே வளா்ந்தன. தமிழகத்தில் மட்டுமன்றி உலக நாடுகள் அணைத்திலும் இவ்வுண்மையைக் காணலாம்.

பண்டைய நாடகங்கள் ஆடலும் பாடலும் இணைந்த அரங்கமாகவே पெரிதும் இணைந்து காணப்பட்டன. கதை தழுவிய சூத்துக்கள் யாவும் நாடகக் கதையைப் பாடலூடாகவும், ஆடலூடாகவும் நடத்தி்செச்றறன. ஆகவேதான் நடன நாடகங்கள் யாவும் நாடகக் கலையுள் ஆ்ராயப்படவுள்ளன.

நாடக இலக்கணம் கூற எழுந்த நாட்டிய சாஸ்திரம் நாடகத்தோடு தொடர்புடைய ஆடல், பாடல் என்பன பற்றிபும் இலக்கணம் வகுக்க வேண்டிய அவசியம் மேலே குறிப்பிட்ட காரணத்தால்தான் எழுந்தது.

நாட்டய சாஸ்திரம் என்றால் பரதநாட்டயய்் பற்றிக் சூD எழுந்த நூல் என்ற கருத்தும் சிலரிடையே இன்றும் காணப்படுகிறது. "நாட்டிய" என்ற வடமொழிச் சொல்லின் பொருள் நாடகம் என்பதாகும். "நிருத்ய" என்பது தான் நடனம். ஆயினும் நாட்டிய சாஸ்திரம் சூறும் நடட இலக்கணங்களுட் பல பரதநாட்டியம் போன்ற சாஸ்திfீக நடனங்களுக்கும் பொருந்தியமைந்துள்ளன

என்பதும் மறு்பதற்கில்லை. ஏனெனில் இந்திய செந்நெறி நட னங்கள் எல்லாமே நாட்டிய சாஸ்திாத்து்கு அமையவே ஒழுங்கமைம்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நாடக இலக்கணத்தை விரித்துக் கூறும் நாட்டிய சாஸ்திர் நநாடகம் பற்றிப் பின்வருமா று|ண றுகிறது:

திரேதயுகத்தில் இந்திரணுடை ய தலைமைமில் தேவா்கள் அணைவரும் பிரமாவிடi் சென்றஎார். ஆசை, சுயநலம், எரிச்சல், பொறாமை, யேர்் உணர்வு என்பனவற்றாற் பீழ்்கப்பட்டு உலக மக்கள் அணைவரும் உழல்கின்றனர். இவர்களை நல்வழி்க்ட்டுச் செச்வதற்குக் கண்களுக்கும், காதுகளுக்கும் விருந்தளிக்கத்தக்க ஏதாவது காட்சியைப் படைத்தளியுங்கள். மேலும், சூத்திரர்களோ நால்வேதங்களையும் அணுக டுடியாது. ஆகவேற்்தாவது வேதம் ஒன்றை்் சூத்திரர்களும் அணூக்் சூடியதாகச் செய்து தாருங்கள்" எண்று வேண்டினர்.
"பiமமா" இவா்நளுடை ய வேண்டுகோளை ஏற்றுத் தியானனத்திலாழ்ந்தாr். தேவலோகச் சிற்பியாஅ விஸ்வகர்மா நாடக அரங்கமம் ஓன்றை்் சிரூஷ்டித்தான். சிவாார்இதில்நட யாாடாார். விண்ணுலகில்நடந்த இத் தெய்டீக நட னத்தைப் பரத டுஆிவர் உலகுக்கு எடுத்து வந்தார். "பரதசாஸ்திரம்" என்றுய்" ஐந்தாம் வேதம்" என்றும் அயுக்கப்படும் நாட்டியசாஸ்திர நாலைசெய்தார

பரதமுனிவா் "இருக்கு" வேதத்திலிருந்து நாடぁ இலக்கியத்கெиும், "சாம" வேதத்திலிரூந்து பாடல்களையும், "யசுர்" வேதத்திலிருந்து அபிநயம் எனப்படும் நடிப்பைய|், "அதர்வண" வேதத்திலிடுந்து ரசங்களை丩்் எடுத்து நாடகக் கலையை உநுவாக்கினார்(Naatya Sastra 1967 : 08).

நாட்டியசாஸ்திரம் சூ றும் இக்கதையிலிருந்து நாடகம், சமயு் கரணாஙு களடியாகத் தோன்றியதெனத் தெரியவர்கிறது. நாடக இலக்கயம் சூறும் நுலை ஐந்தாம் வேத்் எனக் சn றுவதிலிருந்து நநாடகக்கலை அக்தாலத்தில் உயர்ந்தோதாலும் ஞ்றுக்கொள்ளப்பட்ட கலையாா விளங்கியிநக்கிறது என்பது पெறப்படுகிறது. நாடகம் தெய்வீக1றானது; இறைவனாi படைக்கப்பட்டது என்ற கருத்துக்கள் இன்றும் இந்துக்களிடையேஉண்டு.
(காறை. செ. சுந்தரம்பிள்ணை 1994 : 93)

## மாா்க்க, தேசி மரபுகள்

நாட்டிய சாஸ்திரம் இருவகை நாடக மரபுகள் பற்றிக் குறிப்டுகிறது. ஓன்று தேசிமரபு, மற்றணயது மார்க்கமரபு. மார்க்க உ யா் பாரம்பாியம் பற்றிக் கூ றும் தொல்சீர் மரபாதம். தேசி பiரதேசப் பண்பாட்டைக் कூ றயப் பரபுகும்.

தேசி மரபும் இடுவகைப்படும். அவற்றுள் ஒன்ற பாரம்பரிய்துடன் இணையக்சூடியது. மற்pயைது இணைய முடியாதது.
"மார்க்க"வில் செந்தெறி இசையும் ஆடலும் காணப்படும் "தேசி" சுயாதீணமாக வளர்ந்த கலை வடிவமாகும். "யாத்திரா", "ராம்லீலா' "கிருஷ்ணலீலா", "யட்சகானம்", "தெருக்கூத்து", "வீதி நாடகம்" என்பன இதனுள்

அடங்கும்．பரத சாஸ்திரம்．சூ றும் இலக்கமய மரபக்கமைந்கது＂மார்க்க＂－ மாகும்．＂பரதநாட்டியம்＂，＂கதக்＂，＂கச்சச்ப்டி＂என்பன＂மார்க்க＂வுள் அடங்கும்．

நாடகக் கலையை ஆராய்ந்த அமிஞ்்்கள் பலரும் நாடகத்துக்கும் சமயச் சட்்குகளூக்கும் உள்ள தொடர்ணை வலியுறுத்தியுள்ளானர்．＂புாதண மக்களுணைய சமயக் கரணாங்களிலேதான் நாடகங்களின் டூமலேே்் உள்ாகு＂ （Sivathamby 1966：171）．

ஏதன்ஸ் மக்கள் வானம் பொய்க்கும்போது＂தயோனீசியஸ்＂கருவளத் தெய்வத்துக்கு ஊர்வலமாக் சென்ற ஆடிப்பாடி விழாவெடுப்பர்． இதிலிடுந்கே நாடகக்் தோன்றியது என்பர் bிக்கோல்（Nicoll A． 1959 ：90）．

சமயக் கரணாங்கள் தமக்குள் நாடகத்திய் அம்சங்களைக் கொண்－ டுள்ளன．இவற்றிலிருந்நே நுாடகங்கள் தோன்றியிருுக்க வேண்டும் என்பர் ஜேே் ஹfிசன் ： 1951 ：136）

ஐநோப்பிய நாடுகளிஷு்் சீனா，ஜப்பான் ஆகிய துரகிழக்கு நாடு－ களிஷும் இலங்கை，இந்தியா ஆகிய நநாுுகளிலும் நாடக வரலாற்றை ஆர்்ய்ந்த ஆய்வாளர்கள் மேற்பி கருத்தினையே வலியுறு்த்தியுள்ளன்் （காளை செ．சுந்தரம்பிள்ணள 1994 ：84）．

இந்திய நாடகங்களை ஆராய்ந்த＂கீத்＂எனும் அறிஞூ்் இவற்றின் ழுலவேர்களை இடுக்குவேத சமயக் கரணங்களி்் காணலலா்் என்பர்（Keith 1959 ：23）．இருக்கு வேதத்தில் உள்ள மூன்றாம் மண்்டலத்தில் கானயப்படுட் 33ஆம் Uாடலில் விஸ்வாமித்திரருக்கும்，நதிகளுக்குமிடையில் நநடை． Cuற்றதான உணையாடல் காண்படுக்றறது．அ（ுு வரும்ாற：

| நதிఉள் | ：＂எமது நீரォால் நிலங்களை வஎப்படுத்துகிறோம்．எம் இணைவனாகியஇந்திரன் வகுத்த நெறிப்பி செல்யிறோம்． ஐாம் யாாுக்கும் காக்திருப்பதில்லை；திருப்பப்பார்ப்பது－ மில்யை；எம்ணைப் புகழு｜ம் முனிவiா（விஸ்வாமித்திர்ர） எதணை விரும்புகிறார் எø அயியயலாமா？＂ |
| :---: | :---: |
| விஸ்வாமித்திரர் | ：＂நான் குசிகருடைய மகன்．சில செடிகளை எடுத்து வந்துள்ளேன்．நான் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன்． எøக்கு்் பாதுகா்புத் தாருங்கள்．ஓரு சில விநாடிகள் என்னுடைய வேண்டுகுகோணை ஏற்று நீரோட்டத்திய் வேகத்தைக் குறைத்து வழி விடுவிர்களா？＂ |
| நதிகள் | ：＂வச்சிூாயுத்்கைத் தாங்கிய இந்திர்் எல்லாத் தடை－ களையும் நீக்கி இந்த வழியய எமக்களித்தான்．அவன்－ தான் எமக்குக் கட்ட ๓ையアடுபவன்．அவஞடைய கட்ட－ ஹையை ஏற்றுநடக்க வேண்டியவர்களாக நாங்களூள் ホோம்＂． |

ญிஸ்லாயம்த்திரர்
：＂ஓ！சகோதரிகளே！！எぁது வேண்டுகோேை கேளுங்கள்． நான் துரத்திலி（ுந்்து தேரில்，ஒரு வண்டியுன் வந்துள்－ ளேன்．சிறிது தாழ்ந்து（தோிய்）அச்சின் கீழாக நில்ஷ｜ங்கள்．＂

மேற்படி உணையாடல் நாடகதத்தன்ணை பொருந்தியதாகவேயுள்ளது． ஆனால்，இது நடிக்கப்பட்டதற்குரிய எவ்வித ஆதாரடும் இல்யை．ஆனால்
 டல்கள் தோன்றியிருத்தல் வேண்டுமமே ஊகிக்க இடடுண்்டு．

இருக்கு வேதத்தின் பத்தாவது மண்ட மத்தின் 119ஆவது பாடலில் வித்தியாசமானஉ உதையாடல் ஒன் றுள்ளது．நன்றாகச் சோமபானத்ळை
 விிகள் அயைந்துள்ளன．அதனை நோக்சுகிற $\mathbf{\text { Uோது தனி நடிப்யை அது }}$ நியைவுபடுத்துகிறது．இருக்குவேத 10 ஆவது மண்டலத்தில் உள்ள＂யமண்＂ ＂யாமி＂க்கிமையில் நமைபபற்ற உணையாடஇும் நாடகத் தன்யை பபாருந்திய－ தேயாாகும்．இவற்யை நோக்கும்பொழுது இந்திய நாாடகத்தின் ழூலலேோ்கள் இதுக்சு வேதத்தில் அம்ல அத்்க் டுண்பே தோன்றில்ட்டே எளத் தெரிகிறது （Rangacharya A．1980：09）．

இருக்கு வேதத்தில் உள்ள பகுருவஸ் ஊர்வசி ஆகிய இருவருக்கு－ மிடையே காணப்படும் உாையாடல்தான் ஆயிர்ம் வருடங்களிற் பின்øர் காளிதாசனாா்்＂விக்கிரமோர்வசி＂எனிய் நாடகத்தை எழுதத் தாண்்டியத （Macdonell ：1958：346）．

பதஞ்்லி எழுதிய மகா பாஷியத்தில்தா்் ழுதன் ழுதலリாக நடிக்கப்பட்ட நாாடகம் பற்றிய குறிபுபு உண்டு．＂கம்சவதம்＂எனும் நாடகழும்，＂பலிபந்த＂ எனும் நாடகடும் நடிக்கப்பட்டதாக இந்நால் குறிப்புடுகிறது．இவ்விளு நாடகங்களின் கதைகளும் கிருஷ்யனைைய வாழ்க்ணை வரலாற்றிலிருந்து எடுக்க்பட்டன（Macdonell 1958：347）．

சமய சம்பந்தமான கிராமியப் பாடல்கள்，நடனங்்கள்，நாடகங்கள் என்பனவற்றிண் கருப்பெrருள்கள் இந்துக்களுடைய ஒற்றுமைக்கு மறுக்க முடியாத சான்றுகளாகும்．ராதா－கிருஷ்ணா்，சிவ－பார்வதி ஆகியuார்
 கமரி வறை மட்டுமன்றிக் கடல் கட்்த நாாுகளுக்கும் சென்று மக்களுடைய



மகாபாரதம்，இராமாயணம் ஆகிய இதிகாசங்களிலிருந்தும்，சைவ ணைஷ்ணுவ புராணாங்களிலிருந்கும் எடுக்க்பப்ட கதைகணள அடிப்படை－ யாகக் வொண்டு இந்திய நாடகங்கள் பெfிதும் எழுதப்யப்டன．கிரேக்க காவiயங்கकளாகிய இலியட்（Iliad），ஒடிசி（Odyssey）என்பனவற்றயட் இவ்விரு
 ழுஜையவை．இந்துப் பண்பாட் டை பும் இந்திய கலாசாரத்தையும் இன்றுவேை

பேணி வநுகின்ற பபருயைக்குரியமை．அதுமட்டுமன்றி மனித வாழ்வுக்கின்றி－ யமையாத அทம்，पபாருள்，இன்பம்，வீடு என்பணவற்றறப் புகட்டி மக்களை வாழ்வாங்கு வாழவைக்கும் வாழ்வியல் நுால்களாகவிு்் வiளங்குுகின்றனா．
 பருஷனாகவும்，வழிபடு தெய்வபாகவும் விளங்்குகின்றாா்．ஏகபத்தினி விரதனாாகிய இவம் சத்தியவந்தனாகவும் பிதிர் வாக்கிய பரிபாலனத்திற்－ காகக் கானகஞ் சென்று தர்மத்தை நியலநநாட்டியவனா கவும் சொல்லப்－ படுகின்றான்．அதனால்தான் இராமாயணம் இன்றும் இந்துக்களூமைய வீடுகளில் Lாராயணம் செய்யும் தெய்வீக நாலாக விளங்குகின்றது．

மகாபாリதம்，பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் அவர்களூடைய தாயாதிக－
 மண்ணாளை காரணமாக இவ்வ்ரு சாராருக்குமிடையே எழுந்த பகையையும்， அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் விளக்கும் நூாலாகிய பாரதத்தில் குற்றுக்கன்்க்ாண கியைக் கதைகள் காணப்படுகிய்றறன．
 போல ஓரு ஷழிபடு தெய்வாாக இந்துக்களிணையே வாழ்கின்றாா்．தர்மத்்ைக் காக்கவும்，அதர்மத்கை அழிக்கவும் தோன்றியவோகமிய இவன் போதித்த ＂பகவத்கீறை＂உலகில் எழுந்்த தலைசிறந்த நால்களில் ஓண்றாக விளங்கு－ கின்றதுு．கீதையும்，மகாபாரதமும்் இன்றுவமை இந்துக்களால் பாராயணம் செய்யப்படு்் நுல்களாகத்திகழ்கின்றண．இந்து்கள்，தம் உ யிிினய் மேலாக்ப போற்றுய் இந்நுல்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கதைகாை அடிப்பணையாகக் கொண்ட நாடகங்களையும்，நடன நநாடகங்களையும் கோuில் விழாக்களிலும் ஏணைய சமய விழாக்களிஜுப் கண்டுகளிக்க விரும்பியதில் வిயப்பில்லை．

இந்தியாவிற் கிடைத்துள்ள பழைமையயான நாடக நூல்கள் சமஸ்－ கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட வவாகும்．இணை செந்நநறி இலக்கியங்களாாக மட்டுமின்றிச் சமயம் சாராதனவாகவும் உள்ளண．அஸ்வகோஷா்，பாசன்，
 பல எழுதியுள்ளன்ர்．இவை உலக நாடகங்களூடன் வைத்தெண்ணப்படும்历குகியுயையனவேயு் இங்கே ஆய்வுக்கெடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை． இங்கு，ணசவ வைஷ்ணவ சமயஞ் சார்ந்தணவும் ட்．ொயில்களிலும்，சமய
 கொள்ளப்படுகின்றறன．முதலில் தமிழகi் தவிர்ந்த ஏळळய இந்தியப் புரதேசங்களில் ஆட்யடும் நாடகங்களை நோ்்குவோம்．

சைவய்，வைஷ்ணவயாகிய சமயங்கள்，சமணை，பௌத்த எழுச்சியால்
 வைதிக சமயங்கள் மீண்டும்ட புத்துயிர் பெற்று வீறும்ட போடத் தொடங்கின்．
 ஏற்பட்டது．இதில் முக்கியமானது பக்தி இயக்கமாகும்．

வேத உ பநிடதங்களையடுத்து எழுந்த இதிகாச，புாாணாங்கள் குப்தர் காலத்தில் பபருவளா்்சி பபற்று முழுணையயைட்க்துடன் மக்கள் மத்தியிலும்

வேகமாகப் பரவத் தொடங்கின．பல நூற்றாண்டுகளின் பின் புராண்்
 இவை தவிர＂ஹfிகயை＂யைக் சூ றும் புிியதொரு மரபடஉாுவாகலாயிற்று．
 LIL，இன்னொாுுவர் பொருள் कn றுவார்．அல்லது（வடநாட்டில்）அவரே பொருள்
 பாடியாடி ரசடும் பாவழும் நிகைம்தத பொருளூள்ள நடிப்பினாறும்＂எளிய கவர்ச்சியான வசனத்தியாறும் கதையை விளக்குவார்．ஹfிகதையில் இசையும்，நடமமும் கலநந்திருந்த காரணத்தால் மக்கள் பufிதும் இதன்பாற் கவர்பட்டனர்（சாமகிருஷ்ணா் ： 1960 ：75）．பற்காலத்தில் கோயில்களில் ஆடப்பட்ட சமயஞ்சார்ந்த நாடகங்களிண் ஊற்றுக்கால்களூள் ஓஷ்றறாக ஹரிகமையும் அயைந்துள்ளது．

பகவாஞடைய புகமழப்பாடி வந்தவ்்கள் மகாபாகவதர்கள் எஜ்்－ பட்டனர்．பகவான் சம்பந்தமானது＂பாகவசம்＂எனய் சமய இலக்கியப்．அதே போலத்தான் பக்வானிக்（விஷ்னூ）பக்தியிலாழ்ந்தவவர்கள் பாகவதர்கள்． இவா்களும்＂ஹfிதாசர்கள்＂போல பகவா ணைைய கல்யாண குணங்களையும்
 செய்து வந்தனர்．நாடக வளர்ச்சிக்கு இவர்களூணைய（பாகவகர்களினi） பங்களிப்ப்ம் மிக முக்கியமமானது．

சார்யா（Carya）எஹு் பெயயில் பாடுi் முறையை ஓண்று வங்காளத்தில் கி．ப．9ஆம் 12 ஆம் நூற்றாண்்ுககளில் பிரபலம் பெற்றிருந்தது．மகாயான
 பெரருு்்தியது．ஆகவே，இதேை ஓர் இळைநாடகம் எøலார்ம．இதே காலப்－山குதியில்சார்யாபதம்（Carya Padam）எயூம் பௌத்த மதம்ம சார்ந்த இசைப்பாடல் வடிவய்，ஒரிஸாவில் மிக்ந்த செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது． ＂கீதகோலிந்த்்＂பிற்காலத்தில் பீஹார்，ஓரிஸா，வங்காாம் ஆகிய இடங்களில் செல்வாக்குப் பெறவுய்，நாடகம் இதஞூடாக நன்கு வளர்ச்சி
 Vatsyayan：1980：138）．

## வங்காளம்－யாத்திரா

 தலயாக்திறைகளின்போது பாடி，ஆடி நடிக்கப்படுவதால் இதற்கு இப்பெயா் உண்டாகியது．இது பபாது மக்களின் கலை வடியய்．வைஷ்ணைவ，பக்தி இயக்கi்，மத்திய இந்தியாவில் பெருவளர்ச்சி அயைந்த போது யாத்திாா எஞ！்் இவ்விிவய் நாடக வளர்ச்சிக்குப் பெfிதும் உதவியது． 14 ஆம்， 15 ஆம்， 16 ஆம்் நாற்றாண்்டுகளில் ஏற்பட்ட சமஸ்கிருத இல்்கிய வளர்ச்சியும் இதற்குக் காரணமாக்ம்．

சமுக，சம்ய இயக்கங்களூம்；இலக்கிய வகைகரூம்，கலை வெஸ̣ிப்－ பாடுகளும் ஒவ்வொயு பிரதேசத்துக்கும் கனனித்துவமானவையாகவுய்，

 உள்ள யாத்திராவாகும்．
 இது கிருஷ்ணைபக்தியை அட்படையாகக் கொண்்ுு ராதாகிடுஷ்ண சரித்－ திரத்கைக் காட்டுவதாகும்＂என எண்ணப்படுவகு தவறாகும்．கிருஷ்ணபக்தி ஆட்டங்கள் அதிகரி்தது ரீ மசத்்னியருக்குப் பிறகேயாகும்．இதற்கு ழுன் சிவன்，தேவி ஆகிய இருவருடைய வழிபாட்டை்் சார்ந்த＂யாத்திரா＂ நாடகங்களே இடம் பபற்றே．＂சண்டியாத்திரா＂வில் தேவி விஷயமான லீわைகள் நடித்துக் காட்டப்பட்டぁ．＂ராமயாத்திळை＂＂வித்தியா＂－எந்தா
 நூற்றாண்்ட்் தோன்றிய கிடுஷ்ணகமல் என்பவர் எழுகியய கிருஷ்ணன் சம்பந்தமான யார்திராவிலிருந்து தான் யாத்திராவுக்கும்－கிருஷ்ணனன்க்கும் அதிகமான தொடர்பு ஏற்பட்டது（கலலக் களஞ்சியம் viii ． 1960 ：577）．

யாக்திரா தெெ்षிந்திய கயைவடிவங்களிலிருந்தும்，வடஇந்திய
 முக்கியமாக இதில் இட்் पபiறறாறுய்，இது நாடகமே தான் என்பதை இதன் ஏळぁய தன்மைகள் நிறுவுகின்றற（Kapila Vatsyayan 1980：138）．

## கேரளம்

## கதகளி

நாடகத்கையே த1மது தொழிலாகக் கொண்ட சாக்கையர் கேரளத்－ திஷுள்ள கோயில்களில் ஆடியுய்，பாடியும் நாடகத்திண் சிறப்பான அம்சங்－ களைப் பேணை வந்திருக்கின்றிரர்．சங்கம் ம（ுவியய காலத்திலலழுந்த சிலப்பதி－ காரத்தில் சாக்கையா் சூத்துப் பற்றிய செய்தி காணப்படுகின்றது（3：28：77）． எのவே இந்த ஆடல் ழரப பஜையையானனது．கேரளத்தில் ஆடப்படும் ＂由ூடியாட்டம்＂சமஸ்கிருத நாடக மரபிலிருந்து சிறிது விடுபட்டுக்
 கொண்டது．சமஸ்கிருத மொழியுட்் கேரள மொழியயும் ஏ்்று்் கொண்ட்து． இந்நாடகத்கை ஆடி வந்தவர்களும் சாக்கையர்களேயாவர்．கோயயலுக்கருகில் அயைத்துள்ள சுத்தம்பலத்தில் ஆட்்படு்் இந்நாடகம்，சுமயய் சார்்்த ஆடல் வயிவயாகும்．இதன் பார்ணையாாளர்கள் பாமறர்கள் அல்லர் என்பதும் குறிப்பி－ டத்தக்கது（Kapila Vatsyayan 1982 ：189）．சூடியாட்டத்தில் இந்தியர்த்் ஹஸ்திகா அபிநயடும் நேத்கிரா அபிநயமும் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளா．

கேரளத்தில் ஆடப்படும் கதை தழுலிய ஆடல்＂கதகளி＂எөாப்படுய்．


நாாடக மரபிலிருந்தும் தேவதை வழிபாுுகளில் இடம் யuघயம் ஆட்ட மரபு－ களிலிருந்தும் தோன்றியவொன்றாகும்．டுடியெட்டு，（ டுடியேத்து）பகவதி－ பாட்டு，காளியாட்டம்，தாக்கு ழுதலான கேரள நாாட்டு ஆட்டங்க்் ஆரியர்－ களின் வுநேைக்கு முற்பட்ட காலத்து ம்்களின் வழக்கத்கையயாட்டியவை－ களேயயனத் தெரிகிறது．கதகளியின் விசேட அய்ச்ங்களாவே பேச்ச இல்லாாத அபிநயம்，சமயத் தொடர்பு，மந்திரவாதத் தொட்்ப，விநோதவேட உணை， சண்டை்் காட்சிகள் அரங்கிலே கொல்லுய் காட்சி，இரத்தக் காட்சி முதலியனவெல்லாா்் சம்பிரதாயமாக அக்காலத்திலாருந்து நிலைத்திருக்－ கின்றன（கலைக்களஞ்சியா்் XII 1956；172）．

சுமார் कி．பி． 1650 अளவిல் மா்னவேத்் எனய்் சமோfிய（Samorin） மன்னன் கிருஷ்ணணைப் பற்றிய கதைகளை நாடக வடியமாக்கி கிருஷ்－ ணாட்டம் என்ற பெயரில் ஆடஹைத்தான்．கொட்டாரக்கணை அரசன்＂கிருஷ்． ணாட்டம்＂பற்றிக் கேள்விப்பட்டு，கிருஷ்ணணாாட்டக் கலைஞர்ர்களை தன்ஞைைய அரச சயைக்கு அனப்பி நிகழ்ச்ச் ஒன்றை நடட்த உதவும்பி சமோரிய மன்னぁைக் கேட்டுக்கொண்டான்．அதற்குச் சமோரிய மன்னண் மறு்துவி்ட்டான்．இதனால் கவயையடைட்த கொட்டாரக்கறை மன்னன் இராமஞைைய களைகளை நாடகமாக்கி，கேரளநநாட்டு நாடகச் சம்பிர－ தாயங்களை அநுசித்து மேேையேற்றினான்．இதிலருந்து தோன்றிய நாடக வடிவம்தான்＂ராமோட்ட்்＂ஆகும்．＂கிருஷ்ணாடட்ட்்，＂ராமணாட்ட்＂ஆகிய இரண்டும் சமயத் தொடர்புை ய நாடகங்களாணையால் கேரளக் கோயில்கள் தோறு் ஆட்படலாயின．

இராமாயணக் கயைகளைத் தவிர வேழு கதைகளளயும் நாடகமாக்கி ஆடத் தெொங்கியதிலிருந்து இராமஃாாட்ட்＂கதகளி＂என்படபயர் பபற்р－ தென்பர் சிலர்．இக்கருத்மைச் சில அமுஞுர் மறத்து கதகளி மேற்படி இரண்டு ஆட்டங்களுக்கும் டுற்பட்டதென்பர்．எனியிம் கேரள நாட்டு நமாடகங்கள் பெரிதும் கோயிற் கலைகளாகவே வளர்ந்து வந்திருக்கிய்றன எண்பஞு வெயியயடை．

செந்லெறி மரயைவிட பிரதேசத் தெய்வங்களாகிய பகவதியயயயும்， காளிணயயும் மையமாகக் கொண்ட மத நடனங்களூம் சில கேரளக்தில் உள்ளன．அவை வருமாற：

## தீயாட்டு

கேரளத்திஇூள்ள மிகவும் ப毋ழயையான மதச் சார்புள்ளநடோ நாடகம் தீயாட்டாகும்．இதன் நேரடிப் பொருள் தீணயச் சுழற்றல்．தீயாட்டு காளி கோயில்களில்（காவுகளில்）இட்்பெறய்்．காளித் தீயாட்டுத் தாய்த் தெய்வ வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது．தாரகாசுரனு்க்கு்் காளிக்கும் இடம்லெறயம் யுத்தமே காளித்் தீயாட்டில் நடித்துக் காண்பி்கப்படும்．பசாரியே காளியாக பநடி்பது வழக்கமாகும்．நாடக ழுடிவில்பூசாரியயார் தீணய ஏந்திச் சுழ்்றுயார்．

காளித் தீயாட்டுத் தவி｜ஐயப்பன் தீயாட்டும்் தென்மலலபார்ப் பகுதியில் இடம்பபற்று வருகிறது．

## முடியேத்து

முடியேத்து எனு் நடன நாடகடும் கேரளத்தில் ஆட்படுகிறது． ＂டுடியணித்்＂என்பது இதன் பொருளாகும்．டுடியேத்திஷும் காளிக்கும் தாரகாசுரனக்கும் இட்்பபறு் யுத்தமே நடிக்துக் காட்ட்படுகிறது．இதுவும் காளி கோயில்களிலேயே ஆட்்படுகிறது．இந்நாடகத்தில் சிவன்－நாரதர்


## திரயாட்டம்

வடகேரளத்தில் ஆடப்படும் மதச்சார்ப்ள்ள பிpிதொரு நடன நாாடகம் திரயாட்டமாகும்．அம்மன்，டுத்தப்பன்，உ்சசிட்டா，சாத்தான்，சாழும்்டி ஆகிய பல திராவிடத் தெய்வங்களைத் திரயாட்டத்தின் டிலய் வழிபடுவது வழக்கம்． திரயாட்டத்திலு்் காளிக்கும் தாரகாசுரனக்கும் நடைपெறய் சண்டையே முக்கியமாக நடித்துக் காட்ட்படுகிறது．

## பான

＂பான＇＂எனு் மதச்சார்புள்ள பிறிதொரு நநமா நாடகடும் அங்கே ஆடப்படுகிறது．இதயைக்＂காளி நாாடகம்＂என்றே மமையாளத்தில் அயைக்－ கின்றனர்．இதுவும் தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டுடன் தொடர்புையதாகும்
 （இந்தியக் கிராமிய நநடனங்கள் 1959：106）

## கன்னடம்

கர்நாடகத்தின் தனித்துவத்கைச் சுட்டிநிற்கும் நாட்டிய நாடகக்்


 இந்நாடகத்தின் ழூலத்தை சமம்கிருத இலக்கியங்்களிஷய்，கன்னட்் சமய்் சடங்குகளிஷும் பாடல்களிஷும் காணாலாம்．

யசெৃகானத்தூட் தொடர்பாையதாக＂தசாவதார ஆடல்＂＂அட்டி ஆடல்＂，＂பயலாட＂，＂வீதி நாடகம்＂என்பன காணாப்படுகின்றறே．＂பயலாட＂ திறந்த வெளியయல் ஆட்படும் பிரபலமாா யஈாqகான வாிவமாகும்．

## ஆந்திரா

ஆந்திராவிலலாடப்படு்் நடி நாடகங்களுள் முக்கியயமானது＂பாக－ வதமோா＂வாகும்．கோயிலு்்கு வெளியே தீபபந்தங்களின் ஒளியில்பாகவதக்

கலைஞூர்ぁள்＂இராம்யணணம்＂，＂மகாபாரதம்＂＂பாகவதம்＂＂சிவபுாணணம்
 வார்கள்．இந்நாடகங்கள் எளிணைuாゥ மொழியில் இயற்றப் பெற்றியுு்க்கும்．
 பெfிது்் கவர்வதால் பாகவதமேளாவுக்கு ஆந்திராவில் தஞிச்சிற்்புண்டு． இ்்நடன நாடகங்கள் மகிழ்ச்சியயயுட்டுவுதோடு மதப்பிரசாரம் செய்யும் ஊடகமாகவும் விளங்குகின்றே（தென்னிந்தியக் கிராமிய நடடாங்ககள் 1960 ： 60）．
 Dொடர்புைய கலை விியமாகும்．


## அஸ்ஸாம்

இமயமமைi பிரதேசத்தில் அஸ்ஸாமில் வைஷ்ணவ சமய அடப்ப－ ஜடயைக் கொண்ட நநடன，நாடகங்கள் பல ஆடப்படுகின்றன．பீசங்கர்கேவ்


 இந்நடஅ நாட கங்யகளூள் ஒன்ற＂கேளி கோபால்＂என்பதாகும்．

கிருஷ்ணானை ஓரு குழு்கையாகவும்，கோபியயுுடன் நடமாமாடுவதில் இன்பம் காண்பவனாகவும் நிலவும் ஐதீகத்தை அட்ப்ையயாகக் கொண்டு
 அரக்கர்களைக் கொல்வசும்，பின்னார் அவ்வெற்றியைக் கொண்டாடுுுுகமாக கோபியருடன் சேர்ந்து நடனமமாடுவதுமாகக்＂கேளிகோபால்＂நடன，நாடகம் அமையும்．அத்துடன்＂மகாராள்＂என்னும்＇நடமமுமு் இத்தகைய கருப்－ பொருகைக் கொண்டடதேயாகு்．கிருஷ்ணனயை ய அவகாருந்களை விளக்கும் BLனா，நுாடகங்களையும் இவர்கள் நடித்துக் காட்டியும் பக்தியை வளர்க்－ கின்றார்்கள்（கபிலவாத்ஸ்யயாயன் ： 1959 ： 26 ）．

 லாய்ஹாவ்பா எஞம் நட®，நாடகம் சிவ－பார்வதி சம்பந்தமானது．மuிபாஸ் （பசாரிகள்）மயிபிஸ்（பெண்் பூசாரிகள்）ஆகியோரால் ஆடப்படும் இந்நடனம் 2லக சிடுஷ்டியை விளக்குவதாக அயைந்தூள்ளது．ஆட்டக்காyர்களின் மீது ஆவி இறங்சும்போது ஆட்ட்் உச்ச்் கட்டத்தை அடைகிறது．அப்பொழுது சிவபார்வதியின் காதற் கணையை நிட்த்து ஆடுகிறார் கள்．

லாய்ஹாவ்யா நடனத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புயை யது ரஸலீலா நடம நு கிராமியய IBLனமாகவும் அதேவேமை சாஸ்திரீக நடனமாகவும் அயைம்துள்ள இந்நடன நாடகம்ம மிகவும் கவர்ச்சிகரமானサது．

## ரஸலீலாவும்，கிருஷ்ணலீலாவும்

 கோயில்களிஷய்，கோயில் வீதிகளிஇு்் நடை பெற்ற வந்த அதே கால கட்டத்தில்，வட இந்தியாவில் கிருஷ்ண்லீலா，ரஸல்லா ஆகிய ஆடல்
 ஆகிய மொழிவளா்்ச்ச்க்க இக்கலை வாிவங்க்ள் உ－தவியது போல வடநநாட்டு இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் கிருஷ்யலீலே，ரஸலீலா என்பன உதவினா．

கிருஷ்ணனும்，ராகையும்，கோபியரும் ஆடும் நுடனம் ரஸலீலை எøப்படும்．＂பாஸன்＂எழுதிய பாலசசிதத்தில் ழுதன் முதலில் இந்நடனம் பற்றிய குறிப்பகள் உண்டு．இது＂ஹல்லிசார＂என்ற பெயリால் அழைக்கப்பட்டது．

கதாசப்தசதி எனும் நாலில் கிடுஷ்ஷுயும்，கோபியயுு்் ஆடிய ஆடல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன．சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்படும் ஆய்ச்சியர் குரவையும்＂ரஸலீலா＂வை யuாத்ததேயாகும்．மாதஷி ஆடிய பதினொரு வணைக் சூத்துக்ளில் அல்லியம்，மல்，குடக்சூத்து என்பண


ரஸலீலாவுக்துரிய கதைகள் விஷ்யுபராணம்，ஹfிவம்ச்்，பாகவ\＆ புராணாம் பிரமஹைவா்்தத புராணைம் என்பவற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டぁ
历டぁ நநாடக விவம்＂ஹல்லிசார＂எனக் சூறும்．இதளைச் சாகித்திய தா்்பயாடும் 2 －றுதி செய்யுறிது．




இந்கியாவில் ஒவ்வொரு பிரதேசடும்＂தஸ்＂நடணத்தை எடுத்துக்－ கொண்்ு அந்தந்தக் குறிப்பிட்ட புரதேசத்தின் இலக்கியத்திற்சும் சமயக் கொள்கைக்கும் பuாருட்துமாற அமைத்துக் கொண்டுள்ளது．குஜராத்，


மகாராஷ்டிர மேடைகளில் ஆட்படும் கசாவதார நடன நாடகழும் முக்கியமமானது．இதன் சூத்திததாரி முதலில் கணைபதியையும்，சரஸ்வதியயயயும் வணாங்கியபின்，தசாவதாரக் கதைகாளயும்் நடத்திச் செல்வான்．இராம－ இராவயை யுத்தம்，இரேणிய கசிப－நூரசிங்கர் யுத்தம் என்பன இவர்களால் நடிக்கப்படும் சிறந்த நடன நாடகங்களாாகும்．

## தமிழகமும் நாடகமும்



தமிழகத்தில் தொன்று தொட்டுப் பயின்றுவாுு்் நுண்கலைகளூள் ஒன்றாேக Iநாடகக்கலையுள்ளது．சங்க காலத்திஷும் சங்கம் மருவிய காலத்திலும் வளர்ச்சி பபற்ற நாடகக்கலை பற்றி ஓராவு இந்－
 67－69）பத்துப்பாட்டு，எட்ட்க்த்தொக ஆகிய நூல்களிலும் பண்ணைய நாடகம் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன．

தமிழ் மக்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஆடிய சூத்துக்கள் பெரும்பாலுப் சமயப்
 நிலத்து மக்கரூம் தத்தம் தெய்வத்தை வழிபடும்போது ஆடிப்பட வழிபட்டனா் என்பあும் ழுண்னரே சூ pப்பட்டது．

தம்ழ்மொழியில் எடுந்த இலக்கண நுலாாகிய தொல்காப்பியம்＂நாடக வழ்்கு＂＂உலகியல் வழக்கு＂என இருவகை வழக்கியைக் குறிப்புகிறது．
 நாட்டியசாஸ்திரம்，＂லோகதர்மி＂，＂நாட்டியதர்மி＂எøக் குறிப்படுுவதும் சிந்தぁைக்குரிய｜ுு．
＂நாடக வழக்காவது சுணையL．வருவøவெல்லாம் ஓரிடத்து வங்தன－ வாகத் தொகுத்துக் சnறல்＂என்பர் இளம்பூரணார்．நச்சிாார்க்க்சியர் இதணைப் புயந்துறை வகை என்பர்．பரிபாடலில் வரும்＂தெரிமாண்் தமிழ் டும்மைத் தென்னம் பொருப்பன்＂எஞு் பாடலடி டுத்தம்ழ் பற்றிக் குறிபிடுகிறது எø்பர்．

தொல்காப்பியத்தில் طெய்ப்பாட்டியலல்் நடிகன் த्रனது நடிப்பனனால் வெளிப்படுத்த வேண்டிய எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது．
＂நகை அழுஜை＂＂இளிவரல்＂＂மடுட்கை＂＂அச்சம்＂＂பெருமிகம்＂＂வெகுளி＂ ＂உவகை＂ஆகிய யெயயபபபாடுகள் தோன்றுவதற்குரிய நியைக்களங்களும் குறிய்பிட்பட்டுள்ளனா．
 ஆகியuார் இரும்திருக்கிறார்கள்．சூத்திலக்கணாம் சnறு்் நால்களும் இடும்தன．இந்நுப்கள் காலக் கொடுயையயால் அழிந்தொழிந்துவிட்டன．
＂தமிழ் நாடகம் முதலில் உண்டானது மதவிடயமாகவே என்பது துணியப்படும்．அது கடவுளர் திருவிழாக் காலலங்களில் ஆடல்பாடல்களிரண்－ டையுஞ் சேர கிகழ்த்துவதனின்றும் உண்டாயற்றற＂என்பர் சூரிய நாராயண சாஸ்திfluாா்（1956：13）．

நாடகங்ககள் பெரும்பாலு்் விழாக்காலலங்களில் நாைபெயுமென்றிம்， அவை செய்யுளும்，வசசடும் விரவப் பெற்றிருக்கும் என்றும் செெல்வா் தமிழ்த் தாத்தா உ．வே．சாமிநாதையர்（1971：61）．＂தமிழ்நாட்டில் கோடை காலத்தில் மக்கள் ஓய்வாக இருக்கும்போது திருவிழாக்களைக் கொண்டா－ டுவர்．அக்காலத்தில் இருு நேரத்தில் மகாபாரதக் கதைகாள்ப படிப்பதும் நாடகமாக நடிப்பதும் நாடெங்கும் பரவிய வழக்கம்＂என்பர் தொா．பொ． மீஆாட்சிசுந்தரனார்（1973：112）．

ஆகவே தமிழ் மக்கஞும் மாடகக் கலையைக் கோயிற் சார்பு்் கலையாகவே வளர்த்து வந்திடுக்கிறார்கள்．இவர்கள் ஆடிய சுத்துக் ககைகளூம் சமயச் சார்பையயயவாகவே உள்ளன．இதற்குத் தக்க உதார－ ணமாா விளங்குவவய மாதவி ஆடிய பதினொருவகைக் சூத்துக்களாகும்．

மாதவ் பதினாாருவஆை ஆடமைத் தொடங்குமுன் காத்தற் கடவு－ ளாகிய மாயோணைப் பரவும் பாடல் பாடப்புகிறது．இது தெய்வத்றைப்
 पெயுகிறது．மாதவியாடிய பதினொருவகை ஆடல்களின் விபும் வருமாறு：

1．கொடுகொட்டி ：தேவர்களது வேண்்ுகேோூ்்கிணா்்க，திரிபுத்கை எfித்த பின்னர்，சிவனார் உமையாள் ஒரு பமமாக நிற்க，வெற்றிக் களிப்பால் கைகொட்டியாடிய ஆடல்．
 வெண்கிi்றை அயைந்து ஆடிய சூத்து．
3．அல்லியம்：கஞ்சனைைய வஞ்சத்றை வெல்லும் வபாருட்டு，கரியமமா்் ஆடிய சூத்து．
4．$\quad$ ம்் ：வாணாசசுன் எனும் அசுரேைக் தொல்று் பொருட்டு மாயோன் மல்லனாாய் நின்றறாடிய சூத்து．
5．துடி ：கரிய கடலிக் நடுவே சூரேை வென்ற முடுகன்，நீfின் திறையு அரங்காக ஆடிய சூத்து．

6．ழுடை：அசுர்்கள் போர் செய்யவிியலாது பணடக் கலங்களை விடுத்துப் பறங்கொடுத்தபோது，முடுகன் குடையை ஒருழுக எழினியாக（ுு்னே धாய்த்து ஆடிய ஆடல்．
7．குடம்：வாணாசுரஆது＂சோ＂எனு் நகரவீதியில் காமன் மகன் அம்ருத்திரணை ஷிடுவித்த்்்பபாருட்டு，மாயவன் குடம் கொண்ுு ஆடியப ச́த்த்．
8．பேடு ：ஆண்தன்கை திரிந்த பெண்மைக் கோナத்துடன் வாணாா－ சுரனைைய மகன் அநிருத்திரயை மீட்ட்் பொருட்டு காமன் ஆடிய சூத்து｜
9．மரக்கால்：அசுரர்கள் தேள்களாகவு்்，பாட்புகளாகவவ்ம வயிவெ｜ுத்துத் துர்க்கையயத் தாக்க ழுயற்சித்தபோது，காலில் மரக்கால்களைக் கட்டி துர்க்கை ஆடிய சூத்து．
10．பாळை ：அவுணா் போர்க்கோலம் ஒழிய，திருமகள் கொல்லிப் பாகை வாிவில் ஆடிய சூத்து．
11．கணையம் ：வாணாாசுரனது வடக்கு வாயிலில் நின்றி，கடைசியா் （உ ழத்தி）விிிில் இந்திராணி ஆடிய சூத்து（சிலப்பதிகாரர் $1: 6: 39-$ 63）．

இ்பதிகோராடல் வகைகளூள் அல்லியப்，குடை，கொடுகொட்டி，மல்， துட，பாண்டரங்கம் என்ற ஆ றும் நின்றாடல் வகைணைய்் சேர்ந்தணை．ஏணைய ஐந்தும் வீழ்ங்தாடல் வணையைச் சார்ந்தவை．மேலே குறிப்பிட் பதினோ－ தாடல்களைuும் தனியொரு பெண்ணாககவே பல்வேறு அணிகலன்க்ளூடயம்，
 மட்டத்தினரரே கண்டு களித்தனர்．ஆகவே இத்தகைய ஆடல்களள உயர்－ மL்டத்திஆரே பேணி வந்தனர்．உ யர்மட்டத்தினர் பேணி வந்த，மாதவி போன்றோா் ஆடிவந்த ஆட்ல் வகைகளே பிற்காலத்தில்，கோயிற் பண்பாட்டி－
 வரலாயிøा்．

அரச சயையினும்，பிரபு்்கள் மத்தியிலு்் ஆடப்பட்டு வந்த இந்த ஆடல்மரப இத்தகைய சூூக ஒழுங்கமைப்பன் காyணாாகக ஏயைய சடூகக மட்டத்தினாிடையே पக்ந்து 历னியயாரு குடும்ப்் சொத்தாக அதாவது தேவதாசியர் குடும்பச் சொத்தாக வார்ச்சி டபறலாாயிற்றெமனலாம்．

உயர்மட்டத்தில் ஒரூவரே பல்வேற பாத்திரங்களை ஏற்று ஆடும்－ மேற்படி ஆடல் வடிவங்களைத் தவிர，இதர சமூக மட்டங்களில் பலருும் சேர்ந்து ஆடும் ஆட்் வடிஙஙகஆமும் சிலப்பதிகாரத்திற் காணப்படுகின்றமா． உதாரயமாக வேட்டுவவரி，ஆய்ச்சியா் குாவை，குன்றக்குரவவ，என்பன－ வற்றைக் சூறலாம்．இவை சமயத் தொடர்பான சடங்காசாரமாக ஆட்்பட்டனவென் றும்，பிற்காலத்திலெழு｜்த कூத்து வாிவங்க களின் உற்றுக்கால்களாகவும் அயைம்்துள்ளன என்றுய் கொள்ளக்கிடக்கின்றனサ．

## கோயிற் பண்பாட்டில் நாடகம்

கி．பி．7ஆம் நூற்றாண்டளவில் தமிழில் கோயிற் பண்பாடு எண்பது ஆரர்பமாகிறது．இதன் வளா்ச்சியய சோழர் காலத்தில் காணடுடிகிறது．கி．பி． 6ஆம் நூற்றாண்டில்，சிலப்பதிகாரத்திற் காணப்பட்ட சூத்துப் பண்பாடு சிதைவடைய，கலை மெல்ல கோயி்் பண்பாட்டுடண் கலக்கத் தொடங்கு கின்றது எனலாம்．அதன் விஸ்தரிப்பையே சோழர் காலக் கல்வெட்டுக்－ களிலிருந்து அறிய முடிகிறது．அரசர்，அரசவை，கோயில் என்பண இப்பண்－ பாட்டின் முக்கிய அம்சங்களாகி，கோயிலையே மையமமாகக் கொண்டு வளர்ந்த ஒரு கலைப் பண்பாட்டை சோழர் காலத்திற் காணமுடிகிறது．

கி．பி． 600 தொடக்கம் கி．பி． 1200 வரையிலான கல்வெட்டுச் சான்று－ கணைக்கொண்டு நோக்கும்போது நாாகம் எனூம் கலை விவம் கோயிலையும் அரசவையும் சார்ந்த ஒன்றாகவே விளங்கியிருக்கிறது．＂கோயில்＂எனும் சொல் கோயிலை மட்டுமன்றி அரசனுடை ய மாளிகையையும் குறித்து நிற்பது்் இங்கே கருத்திற் கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும்．எனியும் அரசவையைவிட நாடகம் கோயிற் பண்பாட்டில் ஓரம்சமாகவே விளங்கியிருக்கின்றதெனக் தெரிய வஞகிறது．

பல்லவர் காலத்திலெழுந்த ஓவியங்களும்，நடன சிற்பங்களும் அக்காலத்தில் ஆட்்கலை உயர்நிலையிலிடுந்ததென்பதை விளக்கு－ கின்றぁ．வைகுந்தப் பெருமாள் கோயிலில் உள்ள இரண்டு சிற்பங்களிலிருந்து அக்காலத்தில் அரசசபையில் கூத்துக்கள் இடம்பெற்றனவெனத் தெரிகிறது． மேலும்，ஆண்களும்，பெண்களும் கலந்து நடித்து வந்தனரெயவும்， இச்சிற்பங்களிலிருந்து அறியமுடிகிறது（இராசமாணிக்கi்பிள்ளை 1944 ：264）．

பல்லவர் காலத்துக் கோயில்களில் அடிகள்மார்，மாணிக்கத்தார்， கணிகையர் ஆகிய பெயர்களுடைய பெண்கள் கோயில் தொண்டிலீடுபட்டு இசை，நடனம்，நாடகம் என்பみவற்றை வளர்த்துவந்தனர்．முக்தீஸ்வரர் கோயிலில் 42 அடிகள்மார் இருந்தனர்．திருவொற்றியூர்க் கோயிலிலும் குடந்தை முதலிய இடங்களில் உள்ள கோயில்களிญும் அடிகள்மார் பலர் தொண்டு செய்தனர் என்பர்（இராசமாணிக்கம் பிள்யை் 1944 ：241）．

மகேந்திரவா்மன் எழுதிய மத்தவிலாசப் பிரகசனம் ஓர் அங்கத நாடக－ மாக்ம்．இவ்வடமொழி நாடகம் அரசவையிலேயே，ஆடப் பட்டிருத்தல் வேம்டும்．ஆனால்，பெரும்பாலான கூத்து்கள் சமயத் தொடர்புடையனவாகக் காணப்படுகின்றன．சிவபிரானைைய ஆனந்தக் கூத்துக்கள் பற்றிய குறிப்－ புக்களை காரைக்காலம்மையாரின் பாடல்களிஷய்，தேவார，திருவாச－ கங்களிலும் காணணமுடிகிறதுு．சிவனாரின் தாண்டவம் ச́த்தாக மலரும் தன்மையை இங்கே அவதானிக்க முடிகிDது．இது வெறும் ஆடலாக மட்டுமஷ்றி சைவ சித்தாந்த தத்துவத்தை விளக்கும் நாதாந்த நடனமாகவும் மிளிரக் காணலாம்．கோயில்கள் தோறும் செதுக்கப்பட்ட நடராசர் சிற்பங்கரும்， வார்க்கப்பட்ட 历டராசர் பிரதிமைகளும் இதற்குச் சான்றி பகர்கின்றன．





 கூத்து，சாக்கையர் கூத்து என்பன நிடிக்கப்பட்டு வந்தன．கோயில்களில் இருந்த அரங்குகள் நாடகசாலைகள் எனப்பட்டன．நானாவித நாடகசாலைகள் இருந்தமை பற்றிக் கல்வெட்டுகள் कூறும்（சக்தி பெருமாள் 1980：39）．

## கல்வெட்டுச் சான்றுகள்

நாடகக் கலைஞா்கள் குழுவினராக இயங்கிக் கோuில்களில் ஆண்டு－ தோறும் நாடகங்கள் நடத்தி आந்தனர்．இவர்களுக்கு அரச மானியயமாக நிலங்களை வழங்கியும்，நெல்，பொன் டுதலியயற்றைக் கொடுக்தும் வந்தது． இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பதியிலார் காணி，கூத்துக்காணி，நட்டுவக்－ காணி，சாக்கைக்காணி என் றெலாம் அழைக்கப்பெற்றன（சதாசிவ பண்டாரத்தார் 1974 ：544）．

முன்றாம் குலோத்துங்கனின் 27ஆவது ஆண்டற் பொறிக்கப்பட்ட திருவிடைமருதார்க் கோயிற் கல்வெட்டில் அக்கோயிலில் கைப்பூசத் திருநாட்களில் நாடகங்கள் ஆட்பட்டதாகத் தெரிகின்றது．（S．I．I．Vol．III Part III 1920：379）ஏழங்க நாடகம் ஒன்று தொடர்ந்து ஏழுநாட்கள்நடையெற்றதெனக் காணாபபடுகின்றது（சக்தி பெருமாள் 1980：40）．

முதலாம் குலோத்துங்கனின் திருப்பாதிரிப்புலியூர்க் கோuிற் கல்வெட்டில் அக்கோயிலில்＂கன்னி வனபுராண நாடகம்＂நடைபெற்றதாகத் தெரியவருகின்றது．

இராஜராஜன் I ஆட்சியின்போது ஓன்பதாம் ஆண்டில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டில்＂திருமூலநாயனார்＂நாடகம் ஆடப்பட்டணை தெரியவருகிறது． புரட்டாதித் திங்கள் புரட்டாதி நாளில்，ஏழங்கங்களையுடைய ஆரியக்குத்து ஆடப்பட்டது．பாண்டிக் குலாசினி，சாக்கையர்குமரன்，சீகண்டன் ஆகிய சூத்தர்களுக்குக் சூத்துக்காணி வழங்கப்பட்டது．மறைக்காடன் என்பவனும் ஆரியக்சுத்து இங்கே ஆடினான் ஆகிய செய்கிகள்இக்கல்வெட்டில்உள்ளன （சக்கி பெருமாள் $1980: 40$ ）．

தஞ்சைப் பெfிய கோயிலில் காணப்படும் டுதலாம் இராசேந்திரணின் கல்வெட்டிலிருந்து தஞ்சைக் கோயிலின் சிறப்பு சாந்திக் கூத்தனாญும் அவஷைைய குழுவிøராலும் நாடகமாக ஆட்பட்டது எனத்தெரிகிறது．

இரண்டாம் இாாசேந்திரன் காலக் கல்வெட்டு ஒன்றிலிரு，்து தஞ்சைக் கோயிலில்＂இராஜராஜேஸ்வர＂நாடகம் வைகாசித் திருவிழாவில் ஆடப்－ பட்டுள்ளதென்றும் இதனை ஆடிய வ்சயராஜேந்திர ஆசாரியன் என்பவனு்கு நெல்（120 கலம்）வழங்கப்பட்டதென்றும் தெரிய வருகிறது．
 கல்வெட்டிலிருந்து அவ்வூர் பசுபதீஸ்வரன் கோயிலில் இராசராசேஸ்வர நாடகத்தை விக்கிரமாதித்த அச்சன் ஆடினான் எனத் தெரியவாுகின்றது．

கடலாரிலுள்ள கல்வெட்டு ஒன்று திருப்பாதிfப்புலிய்் பாடலி－ புரிஸ்வரன் கோயிலில் கமலாலயர் என்பவர் பூம்புலியூர் நாடகத்தை
 நல்ஷூரிி் ஆடிய சாக்கைக் கூத்தன்்கு நிலமானியயம் வழங்க்பபட்ட செய்தியு்் இக்கல்ளே்டி்்உள்ளது．

இராசேந்திர சோழன் I காலத்தில்＂காமரசவல்லி＂என்ஞும் ஊரில் வைகாசித் திருவிழாவின்போது சாக்கைக் சூக்து ஆடிய மா்ாயன் விக்கிரம－ சோழன் என்பவன்்கு அவ்ஷூர்சயையார் நிலமானியயம் வழங்கினார்．

விக்கிரமசோழன் ஆட் சியில்（14ஆவது வநுட்்）カிருவெங்கை வாசல் கோயிலில் பொறிக்கi்பட்ட கல்வேட்டிலிருந்து ஏழுநாட்டு நங்கை என்ற பெண் ஒண்பது அங்கங்ககளையுைைய சாந்திக்சுத்தியை வைகாசித்திருவிழா－

 Bிலமானியயம் டெற்றாள்．

தஞ்சையில் மானம்பாடி என்னுமிடத்தில் காணப்படும் கல்வெட்டில் வீரநாராயணு｜பத்தில் கைலாசழுமைமகாதேவரின் கோவிலில் சி்்திறைத் திருவிழாவின்போது ஐந்துழுறை தமிழ்க்சுத்து ஆட்பபட்டதாகச் சொல்ல்புுு－ கின்றது（சக்தி பெருமாள் 1979：41）．

ஆத்தூர் சோமநாத ஈஸ்வரர் கோயிலில்＂திருநாடகம்＂ஆடிய
 என்னு்் கோயிலில்＂உய்யவந்தாள்＂அழகிய யசோதை என்ற பெண் நாாடகமாடி Bிலமானியயம் பெற்றாள்．

தளபதி சமுத்திரம் என்ற ஊாில் சித்தியை，பர்்டாதித் திருநாட்களில் சாக்கைக்சூத்தாடிய சூன்று பெண்கருக்கு மூன்று மாமமலம் அவ்வூர் மக்களால் வழண்க்்பட்டது（சக்தி பெருமாள் ： 1979 ：42）．

இதுவரை குறிப்ப்ட்ட கல்வெட்டுக் சான்றுழ்லிலிருந்து இருவணை ஆற்றயைக் கலைகள் இருக்கின்றன என்த் தெரிகின்றது．ஒயு வகை தனி நடனங்கள்，மற்றொருவகை நாடகங்க்ளாண கன்னிவனபுராண நாடெகம்，
 சூத்துக்களாகும்．இவை ஆரியக்சூத்துக்களாகவும்，சாக்கையய் சூத்துக்－ களாகவும்，தமிழ்க்சூத்துக்களாகவும் ஆடப்பட்டன எனக் தெரிகிய்றறது． மேற்படி நநாடகங்ககளின் உள்ளடக்கம் பற்றி மோக்கும்போது இவை அவ்வக்－
 சாரம் சம்பந்தப்பட்டனவாகவும் காணப்படுகின்றறன．உதாரணமாக தஞ்யைப் पபfிய கோயிலின் இன்சோர் சிறப்பு சாக்கைக் சூத்தனால் ஆட்்பட்ட कூத்துக்களினின்றறப் வெளிப்புகிறதுு．

## நாடக இலக்கியம்

கோவில் சார்ந்த இலக்கியங்களும் உயர்மட்ட இலக்கியா்ககளூம தமிழர்களால் பேணப்பட்டு வந்தன．இவைதரும் தகவல்களும் கல்வெட்டுத் தகவல்களூமே எமக்கு இன்றிம் உதவுகின்றண．ஆனால் நாடகங்கள் பற்றிய
 கள் ழுக்கியமாக இருக்கலாா்．கோயிலு்குள் ஆடப்பட்ட கலைகள்

 மக்கள் மத்தியில் ஆடப்யட்ட கலைகள் கவஞத்துக்கெடுத்துக்கொள்－ ளப்படவில்லை．இக்கலைகளூட்，குறிப்பாக நாடகக்கலை எழுத்துவிிவ்ம் பெறாமற் செவிவழியாக் பேணாப்பட்டு ஆடப்பட்டிருக்கலாம் எஆக் கொள்ள முிிகிறது．

## தெலுங்கர் மேலாண்மை

சோழ்் பெருமன்யருக்குப் பின்னர் ஆட்சிபரிந்த பாண்டியர் தளர்ச்சி． யாடய தமிழ்நாட்டின் மீது இஸ்லாயியர் படையயடுத்தனाர்．அதாையடுத்து விஜயநகர மன்ன்்கள் தமிழ்நாட் டை ஆட்சி புியலாயயனனர் என்று டுன்னரே சூறப்பட்டது．（பக்．210）மேற்படி மன்னா்்ளூூடை ய ஆட்சிய｜ன்போது தெலுங்（ு
 தெவுங்கிசை கலந்தது மட்டுமன்றி டுதன்மை பெறவும் தொடங்கியது．


ழுஸ்லிம் படையயடு்ப்பானல் பாதிக்கப்பட்ட நாடகக் கணைஞூர்களூம் ஊாூராகச் சென்று கோயில் வீதிகளிறும்，தெருக்களிறும் நாடகமாடி்் பி円ழக்கத் தொடங்கினர்．இவர்கருக்கு அரசு ஆதுவு கிட்டாத காரணத் தினால் தமது கலையைச் செம்மமப்படுத்தி வளர்க்க டுடியாதவர்களாகி விட்டனा்．ஆனால்，கோயில்கள் சிலவற்றில்நாடகமடாடிவந்த தேவதாசியர்－ களால் மட்டும்＂சதிறை＂அல்லது＂தாசியாட்டத்றை＂ப் பேண டுிி்ததத．

பதினாறாம்，பதிஞேழாம் நூற்றாண்டுகளில் மராட்டிய அリச்ககளின் ஆட்சிக்சுத் தஞ்சாவூர் உட்பட்டசுந்தபோது கோயில்களில் நாடகங்கள் நடிக்கப்பட்டுவந்தன என்பது தெரிகிறது（வுதராசன் 1989 ：264）．

## பாகவதமேளா

பாகவதமேளா எணப்படும் நடன நாடகம் ஆந்திராவில் ஆடப்யட்டு வருகின்றதெெெक முன்னரே कூறப்பட்டது．（பக்．199）தமிழகத்திலும் தஞ்ணை மாவட்டத்தில் மேலட்டூர்，சூலமண்கலலம்，தேப்பொூமா நல்லூா்，ஊத்துக்காடு ஆகிய கிராமங்களில் இந்நபன நாடகம் ஆடப்பட்டு வருகிறது．தெல்ப்ங்க் ஆட்சி காரணமாக，தெறுங்கர் குடபேற்றங்கள் இட்் பபற்றபோது இக்கணை

ஞூர்களும்，குறிப்பாக தஞ்சாஷூில் குடியேறி இக்கணைவிவக்றைi் பேணி வருகிற்றøா்．
＂தெலு｜ங்கில் பாடல்களும் தமிழில்வசனாங்களும் இதில் அயமந்திருப்பது ஓர் அப்்வ அம்சமாகும்．நரசிம்ம ஜேயந்றியயயயயாட்ட＂பாகவதமேளா＂ நாடகங்கள் நநைபெறய்．அம்தணர்கள்，அதுவும் ஆண்களே நடடிக்கும்
 இயற்றப்பட்ட பன்னிரண்டு நுடனநாடகங்களள இவர்கள் ஆடிலருகின்றனர்． இவ்றுள்，புரகலாத சரித்திர்்＂＂உஷா பரிணயயம்＂＂ருக்மிணி கல்யாணயா்＂ ஆகியவை புகழ்மிக்கவை（பத்மா சு்பリாமணணியம் 1985：79－80）．தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் நாடகடும்，இப்பபாழுதுநடி்்க்பட்டு வருகிறது．

இக்கமைஞர்களாால்，விரதமுடுந்தே＂பாகவதமோா＂ஆடப்படுகிறது．
 அணிவதுண்டு．இம்டுகங்களைப் பக்தியுட் வழுபடும் வழக்கடும் இவர்களி－ ஜையேயுய்்ு．

## குறவஞ்சி

 வாழ்க்கையய்்் சித்திரிக்குு்் பள்மு நநாடகங்கள் என்பன நாயக்கர் காலத்தி－
 கொண்ட இவ்விரு நாடக வாிவங்களும் சமயச்சார்புடயயனவாகவும்，

＂குறவஞ்சி＂நாடகநால்களுட் பிரசித்தி பெற்றது திருக்குற்றாலக்
 －தெய்வக் காதல்ப்றியய கற்பணனயை அயைத்து பலவேைச் செய்யுள்களுடன் சிந்து முதலிய இஜச்பாடல்களையும் கலந்து，நாாடகச் சுவை குன்றாமல் எழுக்ப்பட்ட குறவஞ்சி நாடகநுல் இதுவாக்ம்．இதுதவிர＂சுபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி＂，＂கும்பேசர் குறவஞ்சி＂＂அா்த்தநாரீஸ்வரக் குறவஞ்சி＂ ＂திருவாசூர்க் குறவஞ்சி＂என்பனவும் சமயஞ் சார்亡்த சிறப்பான குறவஞ்சி நாடக நூல்களாகும்．இ லங்கையயிுும் வண்ணணக் குறவய்்சி，யாழ்ப்பாணாம் வய்ணை வைத்தீஸ்வர்் பேfியும் நகுலமமைக் குறவஞ்சி கீfிமலை்் சிவண் போியய்，யாழ்ப்பாணத்து－விசுவநாத சாஸ்திரியார் என்பவரால் இயற்றப்－ பட்டுள்ளண．இவை தேவதாசியரால் ஆட்்பட்டுுக்தல் வேய்ருிமெ ஊகிக்க முடிகிறதேலயாழிய ஆட்்பட்டதற்குரிய ஆதாரங்களெதுவும் இதுவைை கிடைக்கவిல்லல．

## பள்ளு நாடகங்கள்

பதினேழாம்，பதினேட்டாம் நாற்றாண்டுகளில் ணசவ வைஷ்ணாவ் பசல்கள் இருந்துவந்தன．அதனால் அக்காலத்தெழுந்த ஞல்களிஷும்

புலவர்கள் அவற்றைப் பகத்்தினார்கள்．பள்ளு bுல்களூள் வடும் மணைவிி，॥
 சமயத்தவளாகவும் இருப்பார்கள்．அவர்கள் ஒருவறை ஒருவர் ஏசும்போ ஒருக்தி சிவயைப் பழிக்க，மற்றவள் திருமாயலப் பழிபபதாகப் பள்ளூநில அமைцம்．
 திருமாணைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்．இவை தவிர மேலும் பல பள்ஞு நூல்கள் எழுந்தன．அவற்றுள் குருசூர்ப்பள்தூ，சீகாழி்பள்ளு，என்பன ழுக்கியமமானவை． முக்சூட．்்பள்ஞுநநிக்கப்பட்டதற்குரிய ஆதாரடுண்டடன்பர்（வரதராசன் 1989 ：267）．

இலங்கையிலும் கதிரமமலைப் பள்ளு．பறாயை வி｜நாயகர் பள்ளூ ஆகிய


 காரணங்க்் காட்டி bிறுவியுள்ளார்（காஜை．செ．சுந்தரம்பிள்ளை 1994：187）．

## கீா்த்தளையும் நாடகமும்

தமிழகத்தின் மீது தெலுங்கா்்களூயைய மேலாண்்ேை ஏற்பட்ட போது

 UTL எழுந்த இவ்வடிவம் பிற்காலத்தில் நாடகங்களூள் ழுக்கிய இடம் டபற்றவிட்டது．

அருணாசナக் கவிராயா்（கி．பி．1712－1779）இயற்றிய＂இராம Бாடக்்＂

 பரரசித்தமானவை．இவையாாவ்் தொடக்கத்தில் கதாகாலட்சேபத்துக்காகவே எழுக்்பட்டø．காலப்போக்கில் இக்கீ்்த்ணங்களை நாடகக் கலைஞூ்கள் பயன்படுத்தலாயினள்．எஸ்．ஜீ．கிட்ட்பா போன்ற நநாடகக் கணலஞூர்கள்＂பக்த நந்தனார்＂நாடகத்தில் கோபாலகிருஷ்ணுாரதியாரின் பாடல்களையே பாடிர்．அதேபோல இராய நாடகக் கீர்த்தனங்களூம் நாடக மேடைகளிற் பாட்பபடலாயின．ஏகை，சிவசண்டுகம்பள்ளை எழுதிய சம்பூரண இராமாயணா் பாடல்கள் இன்றய் இராமாயண நாடகங்களிற் பாட்படுகின்றம．

## இசை நநாடகங்கள்

19ஆம் நூற்றாண்்டி் நடுப்பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பார்ஸி நாடகமரப தெலுங்குமொழி வழியயாகத் தமிழகத்துக்கு 1870இல் அழிமுக－ மாகியது．இம்மரப தமிழிற் செழி்்து வளர்வத்்குக் காரணார்த்தாவாக விளங்கியவர் தவக்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளாவா்்．

இதிகாச புாாணக் கதைகளை இசை நாடகங்களாக எழுதி அரங்கேற்றி மக்கள் மத்தியில் ஒழுக்கம்，சமயபக்தி，தமிழ்ப்பற்று என்பவற்றை ஊட்டிய நாடகமேதை சங்கதததாஸ் சுவாமிகளேuாவர்．

இவர் எழுதிய பிரகலாதன்，சிறுத்தொண்டர்，அரிச்சந்திரா，வள்ளி திருமணம்，சதிகலோசனா，சதிஅனுசுயா，சத்தியவான் சாவித்திரி ஆகிய இசை நாடகங்கள் பிரபலமானவையாகும்．சாதாரண மக்கள் கோயில் திருவிழாக்களின் போதும்，பண்டிகைகளின் போதும் இவற்றை இன்றுவைை பார்க்து மகிழ்கின்றனா்．

இவருடைய நாடக சபாவில் நடித்துப் புகழீட்டிய எஸ்．ஜீ．கிட்டப்பா， கே．பி．சுந்தராம்பாள் ஆகியோரும்，மதுரை மாரியப்ப சுவாமிகள்，எம்．கே． தியாகராஜ பாகவதர் ஆகியோரும் இசை நாடகங்களூடாகப் பக்திநெறியை வளா்க்தவர்களாவர்．

## தெருக்கூத்து

தமிழகத்தில் ஆடபபடும் தெருக்சூத்து விவமும் சமயஞ் சார்ந்த நாடகவாவமேயாகும்．பாரதக் கதைகளையே மையமாகக் கொண்டு கோuில் வீகிகளிலும் தெருக்களிலும் ஆடடபட்ட காரணத்தால்இவை தெருக்சூத்துக்கள் எனும் பெயர் பெற்றன．ஆனால் இக்கருத்தை மறதத்து＂மரக்கட்டை＂ அணிகலன்களைக் கட்டிக் கொண்டு திறந்த வெளியில் ஆடப்படுவதே தெருக்சூத்தாகும் என்பர் அறிவுட்்பி．（1986 ：3）ஆந்திராவில் இத்தகைய நாடகங்களை வீதிநாடகம் என்பர்．விரதமிருந்து மிகவும் பயயக்தியுடன் ஆட்படும் தெருக்சூத்துக்கள் நேர்த்திக்கடஞக்காகவும் ஆடபபடுகின்றன．

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்，எஸ்．ஜி．கிட்டப்பா போன்ற கலைஞர்கஞுடாக இசை நாடக மரப இலங்கையிலும் வேரூன்றத் தொடங்கியது．கொட்டகை－ களிலும்，கோயில் வீதிகளிலும் இவை ஆடப்பட்டぁ．அண்மைக்காலம் வைை நடிகமண வி．வி．வைருுக்து எனும் புழ்பெற்ற இசைநாடகக் கலைஞர் அரி்்சந்திர மயான காண்டம்，பக்த நந்தனார்，வள்ளி திருமணம் ஆகிய பல சமயஞ்சார் நாடகங்களை அரங்கேற்றிப் புகழீட்டினர்．

## காத்தவராயன்－கோவலன் கூத்துக்கள்

காத்தவராயன் கூத்து，கோவலன் சூத்து ஆகிய நாடகங்களை இலஙங கையில் நேர்த்திக்கடனக்காக மேடையேற்றும் வழக்கம் இன்றுமிருந்து வருகின்றது．காத்தவராயன் கூத்து மாரியம்மன் வழிபாட்டுடனும்，கோவலன் சூத்து கண்ணகையம்மன் வழிபாட்டுடனு்் தொடர்புடையன．இவை தவிர சமயத் தொடர்பான வேறு சூத்துக்கஞும் இலங்கையில் கோயில்கள் தோறும் ஆட்படுகின்றன．

## 24

நிறைவுரை



இதுவரை சிந்துவெளி காலத்திலிருந்து வளர்ச்சி பபற்ற வந்த இட்தியக் கலை மரபிணைப் पெரிதும் கோயில்கஞடன் சார்த்தி நோக்கினோம்． இம்துக்கள் மட்டுமன்றிச் சமண பௌத்தர்களும் கலைவளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பங்கு ஆராயப்பட்டது． இவ்விடத்தில் ஜோர்ஜ் சாந்தாயஆ（George Santayana 1863－1952）＂The sense of Beauty＂எனைம் நூலிற் சூறும் கருக்துக்களையும் சிந்தித்தல் பொருத்த－ முடையது．
＂எங்கும் பரந்து செறிந்து இன்பம் முழுவதற்கும் ஒரு குஞூமையைபும்，இலட்சியத் தன்மையையும் தரல் வேண்டும்．சமூக வாழ்வில் செய்வதும் தவிர்ப்பதும் பற்றிய கருத்தில் இந்தத்历த்துவத்தைக் காண்கிறோம்．எமது கல்வி மூலம்，எம் யூழல்，நடத்கத， உ ரையாடல் அனைத்திஷும் அழகியது，இன்பமளிப்பது மட்டும் இடம்பெெ டுயற்சிக்கின்றோம்．அயற்றுள் அழகற்றனவைகணளய｜்்，ஒவ்வாதனவ்்்றுய｜்் மறைக்கிறோம்．அவற் றுள் ஒருதுளியேணு் கொண்டாட்ட நாட் कளில் பொதூமக்கள் காண வெளிப்படாது தடுக்கின்றோம்．இன்பம் தருவனஷற்றை வெளிப்படுத்தலும் நலம் தராதனவற்றை மறைத்தலும் எம் இயல்பாகிறது＂
＂எமது உணர்வில் அழகியல் அம்சம் தணிச்சிறப்பிடம் பெறுமாயின் மேற்கூறிய வெளிப்பாடே கலையில் இடம்பெெ அனுமதிக்கப்படும்． இயற்கையிக் பரிசென வரவேற்கப்படும்．＂அழகலாதன செயேல்＂．அழகியல் சாராத வேழு எவ்வித விழுமியடும்（Value）இருக்க முடியாதூ，ஆகையால் எமது இன்பம்，வேறு எவ்வித மன விருப்புகளாலும் அகிகரிக்க முடியாது；ஆழ்ந்து சிந்தித்தல் என்பது எம் வாழ்வில் பெறததற்கfிய இன்ப வாழ்க்கைப் பொருள் （Luxury）ஆககிவிட்டது．புலனைக்்ச்சியயத் தீவிரமாகத் தூணண்டுவனவும் செயல்திறன் வாய்ந்த வாழ்க்கைக்கு அவசியமாゥவையுமே விரும்பித்

தேடத்தக்கळை என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது．அகனால் அழகியல் சார்ந்த விழுமியஙங்களுக்கு அதிகமாக உள்ளத்தில் இடமளித்தல் அமிர்தம் தெலிட்டிவிடும் போக்கைத் தரலாம்＂．
＂எது அழகியது எது அவலட் சணாமானது என்பது பற்றிய கருக்துக்கள் காலந்தோறும் மாறுபடலாம்．இயம்கையோடு ஓட்டிய அழகை்் சுயைத்த வாழ்வில் ஈடுபட்ட வர்கள் செயற்கை அணிகள் மணைப்புகள் எதுவுமின்றி மனித
 தோற்றத்தின் காட்சி அழகு தெவிட்ட்ப் போகும் நியையில்，ஆடையணणிகலனின் மறைப்ப உடனு்கு அழகு தருவதாகக் கருதலாம்．இங்கு ஒழுக்க விழுமி－ யங்களும்，அழகியல் விழுமியங்களும் டுரண்படும் காலகட்டம் ஒன்று தோன்றவும் சூடும்．

கிரேக்க கமைமரபில் இயற்கையழணை அப்படியே புதத்கிய மறயமலர்ச்சிச் சிற்பிகளின் படை ப்புகள்，புரட்டஸ்தா்்த மதக் கோட்பாடுகளால் பாகிக்கப்பட்ட இக்தாலிய எதிர்ச்சீர்திருத்தவாதிகளின் உணர்வ்ச் செவ்வி（sen－ sibility）க்கு அழகற்ற அறக்கோட்பாடுகளைத் தாண்டுகிஷ்ற கமைப் பொருட்களாகத் தோன்றின．ஆனால் அவற்றை ஆயைகளால் மயைத்து அழகற்றவையாக்ச் செய்ததுய்，தற்காலத்தில் அவைகளைப் பळழய இயற்கை நியல்்கு மீட்க்்் பபருடுயற்சி எடுப்பதும் ஆகிய，நியைகளைக் காண்கிறோ்்．
 களை இகழ்வதும் புண் புகழ்வதுமாகிய விழுமிய மாற்றங்ககளை（பெருக்கு－ வற்றுகளை）செய்து கொண்டிடுநப்பறை அவதானிக்கிறோம்．
 காணமுடிகிறது．1921இல் சோ் ஜோண் மார்ஷஷல் கொண்்ட கருக்து｜்்துக்குச் சார்பாக அக்கால இந்திய தொல் பொருுளியலரும்，எதிராக அறபதுகளுக்குப் பிந்திய（சங்காாலியா போன்ற）வர்களும் கலைப்पuாருள் விளக்கம் தரக் காண்்கின்றோம்（Doris Srinivasan 1986 J．R．A．S．（G．E．）

மாறிக் கொண்டடிருக்கும் இக்கணைனி உலகில் கருத்துகள் மாறவவதம்， முரண்பாடுகள் உண்டாகுவதும்，இயல்பே．இது இந்கியக் கணைகளூக்கும்
 ழூடாக வெளிபபடும் ஆண்மீக ஒளி அக்கலைகளின் அடிநாதமாக மின்ற விளங்குவகைக் காணலலாம்．ஜட் பொருள்களுடாக்் சத்துப் பொருயைக் காட்டும் தத்துவார்த்த முயற்சிதான் இந்கியக் கலைகளின் டுக்கிய அம்சமாரும்．

## உசாத்துணை நூல்கள்

| அநும்தன்் கி．ர． | டௌாfயய் வரலாறு шற்றார்் 600032 （1977）． |
| :---: | :---: |
| அமிவை10゙ | தமுழகத்தில்தெருக்சூத்து <br>  |
| இராம®¢ณாமி | இந்தியஓவiயம் சென்ணை I7（1972）． |
| இளா்கோ | சில்பதிகாரம் <br>  சேロ்கカ（1959）． |
| இராசமாணலி்்க்்ல்ள்மை | மொஹஹஞ்சோதரோ அண்லது சிந்துவௌி நாகரிக்் சென்ணை（1962）． |
| 2தோலின்சன் | இந்தியா ஒருபண்பாட்டுச் ச்ரு்க વொழும்ப（1961）． |
| ஏகா்்பリநாதぁ் | தமிழக சிற்ப ஓவியக் கலைகள் செண்ゅめ（1984）． |
| கமலலUur ¢．fl． | Фமிழ¢ நுய்க்மைலகள் |
| ஞூாா்பிரகாசம் | சேய்யை 1978. |
| கமலைய｜¢．¢f． | தமிழகக் கலலவரலாாற செய்லカ（1990）： |
| காசிநநதன்நநடø． | தொல்லியல் தோக்கில் சென்ळか（1993）． |
| கா毋ை்்கால்மめையuாா் | பதினோராம் திருமுறை <br>  |
| கிருஷ்ணைன் பாலா | சிந்தணையாாளர் அfிஸ்டாட்ட்் சென்ணை（1950）． |



## BIBLIOGRAPHY

| Antonovo K Bongard Levin G. | A History of India Book I Moscow (1979). |
| :---: | :---: |
| Ananda K. Coomaraswamy | Dance of siva |
|  | New Delhi 1 (1982). |
|  | Introduction to Indian Art Delhi (1969). |
| Aravamuthan T. C. | Portrait Sculpture in South India (Reprint) |
|  | New Delhi (1962). |
| Banerji | Indian Music and Drama Delhi (1976). |
| Basham A. L. (Editor) | Cultural History of India Oxford (1975). |
| Bharatha | Naatya Sastra <br> (Translation - M. Ghosh) <br> Culcutta (1967). |
| Cartman Rev. | Hinduism in Ceylon Colombo (1957). |
| Craven Roy. C | Indian Art <br> London (1997). |
| Edith Tomory | A History of fine Arts in India and the West Hyderabad (Reprint 1999). |
| Evans I | A Short History of English Literature Penguin Books, England (1960). |
| 7 aubion Bowers | Theatre in the East A Survey of Asian Dance and Dramna New York (1960). |
| Jarrat G. T. (Editor) | The Legacy of India Great Britain (1937). |


| Gaston Anne Marie | Siva Dance, Myth and Iconography Oxford University Press Madras (1982). |
| :---: | :---: |
| George Santayana | The Sense of Beauty Prinston (1988). |
| Grover Satish | Architecture of India Buddhist and Hindu New Delhi (1980). |
| Havell E. B. | Indian Sculpture and paintings London (1928). |
| Harrison Jane | Ancient Art and Ritual London (1951). |
| Kalidasa | Meghaduta <br> Bombay 4 (1960). |
| Kamaleswar Battacharya | Brahmana Religion in Ancient Cambodia (Translation ) Paris (1961). |
| Kamil V. Zuelebil | Ananda Tandava of Siva - Sadanrattamurti Madras (1985). |
| Kiitsu Sakakibara | Dances of Asia <br> Chandigarh - India (1992). |
| Majumdar R.C. | An Advanced History of India New York (1960). |
| Marcus Fernando | 'Sigiriya' <br> Archaeological dept. of Ceylon(1967). |
| Macdonell | A History of Sanskrti Literature Delhi-6 (1958). |
| Mukerji R. K. | Gupta Empire Bombay (1947). |
| Mulk Raj Anand | The Indian Theatre London (Undated). |
| Navaratnam K | Studies in Hinduism Jaffna (1963). |

Siva Dance, Myth and Iconography Oxford University Press
Madras (1982).
The Sense of Beauty
Prinston (1988).
Architecture of India
Buddhist and Hindu
New Delhi (1980).
Indian Sculpture and paintings London (1928).

Ancient Art and Ritual
London (1951).
Meghaduta Bombay 4 (1960).

Brahmana Religion in Ancient Cambodia (Translation ) Paris (1961).

Ananda Tandava of
Siva - Sadanrattamurti ras (1985)

Dances of Asia Chandigarh - India (1992).

An Advanced History of India New York (1960).
'Sigiriya'

A History of Sanskrti Literature Delhi- 6 (1958).

Gupta Empire
Bombay (1947).
The Indian Theatre London (Undated).

Jaffna (1963).




## பிற் சோ்க்கை














お. ப. 7 \&







அசோகi் கால்i் - சாரணாாத், க5. ஸு. 250.







த゙றந்த வௌf
แாตறத் ச்்ப்்,
เดாய๐ல்லบリเ்


ดெண்்கல யடியங்கள் - சோழி் காலா்,




あ. ธั. 948.


# இந்த நநாあ斤あத்よ்ற் ぁலல 

காரை ஓெ．தநந்ரரம்லிள்ளை














 எழुङப்ルட்டுள்ாணு•





 aाт






[^0]:    ＂பண்ணிற் பாடல்கள் பக்திசெய் வித்தக்்கு
    அேு்ணித்தாகு் அழுத／．．．．．．．

