

Qெளியிடுவோா் :


> யாழ்ப்பாணநத்துத் Gதヘ்ペயம்பதி
> 6கால்லா்்கலட்டி
> வித்துவசேோமணி

திரு．பூ．பொற்ன ட்பงப்பிற் ஷா அவர்களியற்றிய

# மாவை யமக அந்தாதி யூ ல யு iீ 

தீரும20－தீருப்பத<br>பீ வேங்கடேசர் கீழ்த்திசச் கてலக் கல் லாாி்் தமிழ் விரிவரையாளர்<br>ヘித்துவாற் ஜூளカை சு．कுரைசாமிப்பிற்ใே<br>அவர்கள் எழுதிய

2．ற M M in

தீுுமகள் அழுத்த๔ம்
சுன் ஞூகட
1977

```
நூலดชிாியரின் பெயர் முதலியøा
அரசர்கை யால்இலங் கைநா
    யகமுத லிப்பெயர்க்கோத்
```



```
    தாமோ தரடுதலி
பாபௌத் திரன்பூ தப்பிள்னா
    சுதன்தெல்லிப்பொன்ぁ\dot{Lபலம்}
பரகுக ஞமம் புகன்மாவை
        யந்தாதி பாடினனே.
```



அரசர்கை யால்இலங் கைநா யகமுத லிப்பெயா்க்கோத்
 தாமோ தரமுதலி
பிரபௌத் தினன்பூ தப்பிள்னா
சுதன்தெல்லிப் பொன் னi்பலம்
பரகுக ஞமம் புகன்மாவை
யந்தாத பாடினனே．


## உள்ளுறை

|  |  |  | Uக்கப் |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| முன்னுைை | ． | $\cdots$ | $v$ |
|  | ． | ． | viii |
| \＄వ வரナா¢ |  | － | is |
| 2サை வரலாற | ．． | $\cdots$ | xiii |
| ஆனி்்செய் |  |  | $x$ |
| அயி ந்துறைகள் | ．．． |  | kVi |
| நூல்－மாவை யமக அந்தாதி மூலணும் 2 றையும் 1 பாட்டு மெத்்குிப்ப அகாமிான் |  |  |  |
|  |  |  |  |

## － <br> சவேயம் முன் னுைை

＂2ருவா யருவாய் 2．ढाதा யிலதாய்
மருவாய் மலリாய் மணியா Сuாளியாய்த்
கருவாா யுயிリாய்க் கதியாய் விதியாய்க்
கு亻ூவாய் வருவாய் அரூள்வாய் குகஞぁ．＂
 கொண் டெழுந்தருளி யிருக்கும் முருகப் பெருமானிடத் தில் எங்கள் குடும்பத்தினருக்கும்，பொதுவாக எமதூர் வர்கள் யாவருக்கும் பெரும் பற்றுண்டு．＇மாவை யமக அந்தாத＇என்னு் இந்நூலின் ஆசிரியரும்，சித்திரகலி
 தாயகமாகவுடையவரும்，சென்டேயிற் சிறந்த பேரா சிரியருள் ஓருவராக விளங்கியவரும்，சிவாநுபூதிச் செல்வருமாகிய ஸீடத் பூதப்பிள்ா பொன்னம்பலம்
 இவர் நநட்டிகப் பிரமச்சாரியாகச் சென்ட்மாநகாில் வாழ்ந்து 1889 ஆம் ஆண்（ு）அந் நகாலேயே தேக வியோக மெய்திர்．இவர்＇மாவை இாட்டைமணி மால゙ என்னும் நூலயும் இயற்றி யாழ்ப்பாணத்த லேயே சர்வசித்து（1887）ஆண்டு வெளியிட்டுள் ளார்．

இம் மாவை யமக அந்தாதி மூலம் மட்டும் இற் றறக்கு 88 ஆண்டுகளின் முன் சென்னபட்டணம்， சி்்தாந்த வித்தியா நுபா லன யந்திசாலயயில் சர்வ தாாி （1889）ஆண்டு இவரால் அச்சுடுவித்து வெளியிடப் பெற்றது．பன்னர்，இம்மூலம் 1940 ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் பதிப்பாக கொழும்பு，மெய்கண்டான் அச்சியந்திரசாலியில் என்ஞல் அச்சிடிவித்து வெளியிடப் பெற்றது．
＂மாவை எல்பிகெம் கவுஸ்＂，கம்பெனியின் பங்காளர்களான நானும்，எனத゙ புத்திரர்களாகிய； திரு．அ．ச．கிரூஷ்ணராசா，B．A．，LL．B．（நியாய துரந்தரர்），திரு．ச．வரதராசா（பரபல வர்த்தகர்）

என்பவர்களூம் இந்நூட்，அது $\quad$ மறறந்தொழிந்து போகாவண்ணம் கா த்த ற்பொருட்டும்，நூலாசிாியரின் தொண்டை நினவவு சூர்த $\dot{9}$ பொருட்டும் அதனுரை யுடன் மீள்பிரசுரம் செய்கின்ரேு்்．

இந்த＇$\llcorner ா வ ை ~ ய ம க ~ அ ந ் த ா த ' ~ ம ூ ல த ் த ி ற ் க ு ~ உ ர ை ~$ காண்பது கடினமானபடியால் இதற்கு நல்ல உரை எழுதுவிக்க வேண்டும் என் $p$ Я்ந்தன இதன் மூலத்தை （செய்யுட்）வெளியிட்ட கா லந் தொடக்கம் எம்மை வாட்டியது．இதன்் இந்தயாவிலுள்ள வித்துவான்களு டன் பழகியிருப்பார் என் $m$ எண்ண த்திலல் எம்ஜூரைச் சேர்ந்த சித்தாந்தச் செம்ம்்் பொன்．கருணைரர் அவா் கढூக் கண்டு＇யாரைக்கொண்டாவது உரை எழுது வித்துத் தரவேண்டும்＇என்று கேட்டேன்．அவர் எமது வேண்（ுதலல $ம$ றுக்காது உடன்பட்（b）இந்தியா சென்று வித்துவான் ஓளவை சு．துரைசாமிப்பிள்で அவர்கढ்க் கொண்டு உரை எழுதுவித்துத் தருவதாகக் சூறியர்． அவ்வண்ணமே செய்வித்து உரைப் பிரதியயும் எம்மிட ம் தந்தார்．இென்ப பெற்றுப் பெருமகிழ்ச்சி யுற்றேன்．

உரை கடைத்துப் பல வருடங்களாகியும்，ம $\dot{D} \boldsymbol{D}$ வர்களுக்துப் பயன்படாதிருக்கி $\boldsymbol{\square}$ தெ யெホ்று கவひை கொண்（ு）இதன அச்சேற்றி வெளிப்படுத்த வேண்டிய கடமையையும் உரையை எழுதுவித்துத் தநந்தவரிடமே ஓப்படைத்தேன்．அவரும் இப்பணியை ஏ்்று ஓர் அச்சகமூலம் 1963 ஆம் ஆண்டு அச்சிடுவித்தார்． அவ்வெளியீட்டில் பிழைகள் மலிந்து கா ணப்பட்டைை யால்，அது வெளியிடப்படவில்ல．இப்பொழுது，Яிறிது கா லத்துக்குப் பி்னதாக，திருத்தங்களுடன் அச் சடுவித்து வெளியிடுகின்சுயும்．

இந் நூ லு்குத் தஞ்சிரமம் நோக்காது உரை எழூத உ，தவிய சித்தாந்த கலாநித வித்துவான் ஓளவை சு． துரைசாமிப்பிள் அவர்களுக்கு யாம் என்றும் மD வாத நன்றி செ லுத்தும் கடப்பாடுடையோம்．இந்த

உரை வெளிவருவதற்கு முக்கிய காரணராயிருந்தவர் எமதூரவராகும் சித்தாந்தச்செம்ம்் திரு．பொன்． கருணைரர் அவர்களே．இெர்களுக்கும்，（இவரே நூலாசிிியர் வரலாறு，உரை வரலாறு என்பஅவற்றை ஏழுதி உதவியுள்ளார்．）இவர்களுடன் தொடர் ப்ற் திரு．ம．பாலசுப்பிாமணிய மு इலியார்， B．A．，B．L．அவர்களுக்கும்，வித்துவான் அவர்கढ冋 ஆச்ர் வதித்துத் தூண்டிய திருப்பா திரிப்புலியூர்，Яவசண்ருக மெய்ஞ்ஞூாஞ சவாசாளிய சுவாமிகள் அவர்களுக்கும்， தல வரலாறு எழுத உதவிய மாவை ஆதூனகர்த்தா பிரம்மஸீ சு．து．ஷண்டுகநாதக் குருக்கள் அவா் களுக்கும்，ஆசிய｜ரை வழ்்கிய ஸ் காஞ்タி காமகோடி ப்டாதிபத ஜகத்குரு ஸீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் அவர்களுக்கும்，அணிந்துரைகள் எழு ூி உதவிய பண்டி．தமணி Я．கணாபதிப்ள்ள்，பண்டிதமணி， வி த் துவா ன் ந．சுப்பபயப்்் கா，பெரும்புலஃா் கா．Я．தனக்கோடி，M．A．ஆகயோருக்கும்，எமது வேண்டுகோளுக்கிணங்லி，டெரும்புலவா் கா．ச． தனக்கோடி அவர்களிடம் தம் சிரம்் பாராது அணிந் துரை பெற்று உதவிய முத்தியா லப்பேட்டை உயர் நிலப்பள்ளித் தமிழாசிாியர் சங்கூூூஷண்்，புலவர் மு．கு．பண்ணியகோடி அவர்களூக்குi்，இவ்வுரை நூலின் அச்சுப்பிெ தியய ஒப்பநேோ்கித் தந்த பண்டிதர் இ．நமிிவாயதேசிகர் அவர்களூக்கும்，நூ யதத் தருத்த டுறவும்，அழகுறவ்ம் அச்சுவாேனமேற்றி புதவிய சுன்ஞும் திருமகள் அழுத்தகத்தாருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றி என்றும் உாித்தானது．இவர்கள் யாவருக்கும் மாவை டுருகப்பெருமான் கருண கைチூடு மா று வேண்டுகின்றேன் ．

தமிழ்ப் பற்றும் முருகப்பெருமான்மீது பற்றும் உடையோர் இந்நூல்ப் பாராயணஞ் செய்து அவன் கருணைைப் பெற்றுய்வார்களாக．
＂ ＂ல்பகெம் கவுஸ்＂＇，
ッ．Яிய்ாண்あட் மாவிட்டபரம்， தெல்லிப்பணை， 1－1－77．

## 

uாழ்ப்பாண த் தல் தெல்லிப்பழைக் கிராமத்தின் ஓரு பகுதியாகிய Сொல்லங்கலட்டி என் றும் ஊரே வித்துான் பூ．பொன்னட்பலப்ப்ள்னா அவர்களின் பிறப்பிடமாகும்．வி．斤வநாத டுதுण யோத்திாத்திலே தோன்றிய பெப்ப்ள் என்பவரே இந்நூலாசிரியாின் தந்வதயாராவர்．தண்டிகைக் கனகராய फு தலியின் வழித்தோன்றிய சுப்ட உடையாாின் மகன் சங்கரப்
 வானின் தாயார் ஆவர்．

வித்துவான் அவர்கள் 1845 ஆம் ஆண்டில் பிறந்
 அந் நா தியப் பாடிச் சென்னயில் சித் நாந்நூ வித்தி யா நुபா ৫み யந்திரசாடலயில் 1889 இல் அச்சுுவித்து வெளியிட்டார்．இவா் சிதம்பரத்தில் ஆறுடுகநாவலர் சைவப்பிரகாச வித்தயாசாடலயி்் கல்வி க்்பித்துக் கொண்டிருந்து நாற்பத்தைந்ந்ாவுது வயதல் 1890 ஆம் ஆண்டில் தி்் நடராஜப் பபருமானின் திருவடி நீழீை அடைந்தார் என்று அறிகின்セேுும்．

எங்கள் வித்துவான் பொன் னம்பலட்பிள்ள அவர் கள் வாழ்ந்த கா லட் ஸீலஸ் ஆறுமுகநாவலர் அவா்கள் சைவத்தையும் தமிழையும் வளர்த்துக்கொண்டிருந்த கா லமாகும்．இவா் யாரிடம் கல்ளி கத்குர் என்பதை நன்ハுக அறியடுடியவில்ல゙・

1887 ஆம் ஆண்டு（சர்வசித்து வருஷு்）＇மாவை
 பாண த்திலேயே வவளியிப்டார்．இத்திரகலி பாடுவ தில்் மிகுந்த புலடையாளா் என்பளை இவர் பாடி வெளியிட்ட இாட்டை நாகபந்தம்，தேர் வெண்பா， மாஷலமாற்று ஆதியா்் எசய்யுட்களால் அறியலாம்． பல செய்யுட்கடூயும் ஆட்டுரைகだயும் அப்போது வெளிவந்த＇உதயபானு＇ப் பத்தாிகை வாயிலாக வேளியிட்டுள்ளார்．அவை கி டைக்கப்பெயுமை கவ๘யயே．
பொற்க் லம் தம்பை，


## คிவเயம்

## தல வரலா ற

மாவை ஆதிளார்த்தா，சிவகாம வித்தியாபூஷணாம்


##   <br>  <br> 

வாயுதேவஞல் பொன்மஜ゙யாகிய மகா மேருவி னின் றும் பறித்லெறியப்பட்ட சிகரங்களூள் ஓன்று ஈடு நாா（ு）எனப்படுகிறது．ஈழு்்பொன்．ப ல வ ள i் நிறைந்த ஈஈழு் எனப்படும் இலங்கை கந்தபுாாண்்， இராமாயணம்，$\dot{1}$ ரரத மாகிய புராணே தகாசங்களாற் புக்ந்துரைக்கப்படுகின் றது．அது，குபேரன்，இராவ ணன்，விடீஷணன் ஆதியோரால் ஆளப்பட்டது． சைவடும் தமிழும் தனிநடமாடுத்் கிடமாய து． தேவாரப்பதகப் பாடல்பெற் 9 திருக்கோணடல，திருக் கேதச்சரம்，திருப்புகழ்ப் பாடல்லெற்ற கதிரமூ ஆகிய தொன்மைநலம் வாய்ந்த திருத்தலங்கன்த் தன் னகத்தே சொண்டது．

இவ்விஸங்கையின் சிகரமெனச் 月ிந்தது அத்ன் வடபா ஆள்ள யாழ்ப்பாணமென்னும் திவ்விய நகர்． அந்நகரின் வடபால் கடல் மருங்கில்＇கண்டகி＇என் னும் புனித தூர்த்தம் உள்ளது．அது இன்று கூாமமீ என வழங்கப்படுகிறது．அதில் நீராட உடலுயா்ப் பிணிகள் நீங்கிோ் பலர் என்பது வர லாற ற゙．

காமுகமுடைமையால் நகுல முனிவர் எனப்ப（ுும் டுனிசதேட்டர் ஒருவர் அத் த்ர்த்தத்து நீராடி அதன் மருங்கிற் கோவில்கொண்டருளிய துருத்தம்பலேசுவாி சடேத திருத்தம்பலேசுவரப் பெருமான வழிபட்டுத் தமது கிரிமுகம் மாறப்பெற்குர் என்டதுு வரலாறு

களில் ஓன்று．க்ரிம்ூ என்னும் பெயர்க்குக் காரணம் இந்நிகழ்ச்சுயே என்பது வழ்்கு．அம்முயிவராற் பிர कிஷ்டை செய்யப்பட்ட மூர்த்தியே நருலேசுவரப் பெரு மான் என்பர்，தருத்தம்பலேசுவர்்் போர்த்துக்கேய ரால் அழிக்கப்பட்டது．இப்போதுள்ள Яவாலயம் நீ்ன．நாவலர்பபருமான் கருத்தின்ப4 இற்றறக்கு தூறு வருடங்களின் முன் அமைக்கப்பட்டது．

குன்மநூாயும் குதிைருுகமும் கொண்டவளாकிய திளையுக்கிர சோழினின் மகள் மாருதப்புரவிகவல்லி என்னும் அர Яள ்் கன்னி சோழுநாட்டினின் றும்் இங்்ு வந்து தங்லி，தூர்த்தமாடிச் சவாலய தரிச ளம் வெய்யும் நியமம் பூண்（ு）அதன் பயனக நோயும்
 லாறு．அவள் த்ந்கியிருந்த இடம் ‘குமாரத்தி பள் ளம்＇எஎ இள் றும் வழங்கப்படுகிறது．அவள் அரசிள்் குமாரியாதலின் தான் சேமமாக வாழ ஓர் அரண் மみ அமைத்திருந்தாளென்றும் அவ்வரண்மஓ்் சருதே அவள் தோண்டுிி்த தடாகமே மதா ஒளதா ரியப் பிரபுவாகிய திரு．சர．Яவாாந்தபிள்ா அவா் களின் வீட்டின் கழ்பால் தூர்ந்த நிடியில் இன்றும் காணப்படும் தடாகம் என்றும் \＆nyுவர்．எவ்விடத் தி் அவளது சுதிரயுகம் மாறியதோ அவ்விட்் மாவிட்டபும் எみ வழங்கப்பலுகிறறது．（மா－குதிறை． இங்கே அது குதிரை முகத்றை உணர்த்துிிறது． விட்ட－நீந்கிய，புரம்－நகரம்．）

இளமை எழில் நலய் தனக்கு வாய்த்தபோது அவ ஸூக்க அந்நலம் என்றுய் அமைந்த முருகப் பெருமா னின் எண்ணம் வந்ததுபோலும்．அநஞஞ் முகம் மாறிய அவ்விடத்த்ல் முருகஞுக்க ஆலயம் எடுக்கக் கருத அக் கருத்றைத் தன் தந்றத்்குத் நெரிவிக்க， அவன் மகிழ்ந்து，ஆலய அயைப்புக்கு வேண்டிய யாவற்றறயும்，விக்கிரகங்கூா புய்，தொழிலாளர்் ளோடும்，செதய்பரம் துட்சிதர்களாகிய பொிய மனத் துள்ளார்，சின்ளமனத்துள்ளார் என்ஞு்் அந்தணப்

பெரியார்தளேrடுட் அனுப்ப றவத்தனன்．ஆலயம் சவாகம முறைப்ப4 அமைக்தப்பட்டது．அவளால் பெதிட்டை செய்யப்பட்ட மூர்த்திய இன்றும் நாம் வழிபா（ு）செய்யும் மெர்த்தியாகும்．அன்றிலிருந்து சிவாகம யுறறப்படி நித்திய பூசைகளும்，வெள்ளி்்
 ஆூய காலங்களில் விசேட பூசைகள்ம்，வரூடந் தோறும் ஆடி அமாவாறியன்று 25 ஆம் திரூலிழுா
 தேர்த் திருவிழாவும் அயைய 25 திருவிழாக்க ஸூம்

 தூர்த்தத்த்கு எழுந்தருஞூர்்．கலியுகவரதஞலிய மாவைக் கந்த்ப்பெரூமான் அடியவர்களூக்கு இன்ゅரர்ள்


வழிவழிவந்த் மாவைக்கந்தன் அடியாா் பரம்பறை யில் தோா்ற றியவதே இந்நூலாசிியர்．அவா் இளமையタ லிருந்தே சறநந்த டுருகபக்தர்．அப் பத்தியின் வெளிப் பாடே＇மாவை யமத அந்தாதி＇என்னு்்வ்வாிய ஞூலா கும்．

ஔ தாரியப் டிரபுவும்，பரோபகாரியும்，Яத்தாந் த்் செல்வரும்，தமிழிபிமாளியும்，முருகபத்தரூம்ம்，
 ளர் அ．アன்னத்தம்டி அவர்கள் இந்நூலின் யூலத்றத அச்சிலுவித்த காலத்தில் உரைகாண்ட்்தாிய இந் நூர லுக்கு உரைகாணப்படின் யாவருக்கும் பயன் தரும் என்று கருதி தக்கார் ஒருவறைக்கொண்ரு உைை செய்வித்துத் தருமாறு クித்தாந்தச் செம்மல் கருண கரர் அவர்களிடம் வேண்டினர்．அவர் அவர்களின் வேண்டுத லு்்க்ங்் சென்ன Сென்று அப்போது சைவ Яி்த்நந்த மஞா சமாசக் காரியதாிியாக இருந்த
 யார்，B．A．，B．L．அவர்களிடம் தமது கருத்தினை வெளி யிட்டார்．முதலியார் அவர்கள் மேயுவந்து திருப்

பாதிாப்புலியூரிலிருந்த சைவப் பெரியாா்் மீலஸ்ீீ சண் முக மெய்ஞ்ஞான சவாசாரிய சுவாமிகளிட்் இதன விண்ணப்பித்தனர்．அவர்கள் இந்நூ\％வாித்து மலி்்ந்து ‘ இதற்குரைகாணத் தக்கவர் வித்துவாண் ஓளவை சு．துரைசாமிப்ப்ள் அ் அவா்கள்தான்＇ என்றy துரூவாu் மலர்ந்தனர்．ஞூானியார் சவாமிக ளின் அருளாச கொண்டு கு தலியார் அவர்கள் வேண்ட வித்துவான் ஓளவை சு．துரைசாம்ப்ப்ள்கா அவர் கள் உறைகண்டுதளிர்்ள்．அவர்கள் செய்த
 சைவத் தமிழ் உலகத்திராஷும் என்றும் மறக்க்் பாலดொன்றன்று．மாவவக் கந்தன் கரூண எங்கும் என்றும் நிலவக．

இந் நூชை வெகு அழகாகவும் Яிறப்பாகவும் இவ் வையகமே பெரூம் பயன் பெெத்தக்ததாக அச்சு வாகனமேற்றி வெளியீடு செய்புயைத்த எமது அன்பா் இிரு．அ．भின்னந்தம்பி அவர்கட்கும்，அவரது செல்வக் குமாரர்களா சட்டத்தரணி திரு．कிருஷ்ணரரசசா B．A．，LLB．，பிரபல வர்த்தகர் Sிுு．வரதராசா என்ப வர்கட்கும் மாவை முருகனது திருவருள் அபிியத மாகச் சொரிய வேண்டுமெண்பது எமது பிரார்த்தட் யாகும்．

மா ๓வ \＆ிது円ம்

தெம்லிப்பறழ
\％தூய கர் क்தூ

கலியுகம் 5079 சித்திறை 1 ஓம்ம் நாள்

## คவเமแம்

## உエை வரலா று

தென்னி ந்தியாவில் தென்ஞர்க்காகுு மாவட்ட த்தில் குருகப் पெருமான் கோயில் கொண்டருஞும் மuிலமஓலப்பகு தியில் அதன் மேற்லில் ஐந்து கல் தொடியபல் ஔவையார் குப்பம் என்று ஓர் ஊர்．உஊது．அத்்குக் கழ்க்ல்ல் அகுத்திருக்கும் ஊரா ாபந்த மங்கவம் சுமார் ஆயிரம் ஆண் ுுகட்துமுன் பந்தன் என்ற கொடை

 தமிழாாாய்ச்சியுடையார்க்து நன்கு தொி்ததது．அதஞல் அப் பந்தன் ஔவையார்க்குத் தூக்குfிய குப்ப்் எண்ற 』サை ஓளவையார் குப்பம் எணப் பெயாிட்（4）அளித்தான்．அவ்ஷூர் இன்றுய் அப்பெய（ுுடன் விளங்குகிறதுு．

அவ்கிிிிர்ந்து அரசியற் கணக்கராய்ப் பணிபிர்நேதோர்
 வாழ்ந்து வந்தார்．அவா் மயியமஜை முருகப் பெருமானிடத்துப் பேரன்பு பூண்ா（B）சொல்லா இும் செயலா இும் பல நற்பணி கள்
 சோபலிருது ஆண்（6）ஆனித் திங் 5 ளில் இந்நூர் உரைகாரராா


அவர் இளமையில் தமது ஊரி இம்，பிய்னர்த் திண்டிவぁத் இில்் வேஇூரிஇம் தமிழும் ஆங்கிலடும் பயின்று தஞ்ணைக்


 கழைத்தி லும்，தமிழ் ஜிசியியாாகவும்，வி fிவுறையாளரராகவும் மதுரைத் தியாகராசர் கஓ்் கல்லாரில்் தமிழ்ப் பேராசிிய ராகவும் பணிபுிநந்ார்．இப்பொழுது திருமட－திருப்ப
 யாளராய் இருக்க்ண் ハுர்，சங்க இலக்கியங்களிふ் ப包立றுப்

 சம்ப市தர் அருளிய திருவோத்தூர்，துருமாற்பேறு பதிகங்கட் கும்，யசோதர காவியம் என்ற இிறு காப்பியத்துக்கும் லிளக்க


 யைவ இலக்கிய வரலா று，சேர மன்ஞர் வர லாறு，தமிழ் நாவலர்

 டுள்ளார். இவற்றின் லேருக, மதுரைக் குமரனர், நந்தா
 மத்தவிவாசம் டுதலிய பல உவைநாை நால்கள் எழுதியிருக்囚்் તூர்.







 ఐயப் பார்வையி்ட்,த் தொடர்ந்து எழுதுமாறு பணித்து வாழ்த்
 முறையிவ் இப்பணியைச் செய்யஇற்று 1942ஆம் ஆண்டின் இறு தியி்் உரையெயுதி டுடித்தார். மாவைத் தல வரலாறு நன்கு விளங்கா மையின் இருசில பகுதகளி்் உறை லிளக்கமில்ธ்.

யமத முதலிய மிறைக்கலிகட்கு உரையெடுதுவது என்பது
 சொல்லமைப்பு ஒன் ருகவும் மாறிச் செல்வது இக்கவிகளின் இயல்பு. இதஞுல், மிறறக்கலி பாடுவோரே அதற்கு 2ாை
 உாைகண்டிருப்பரேல், விளங்காத Яில பகுதிகள் நல்ல விளக்கம் பெற்றிருக்கும். அவ்வாய்ப்பு இல்லாமையின், இதன் உறையில்
 எब்று உரைகாரர் யருதுகி்ருர்ர் ஆயினு்் இத்தமைய கருத் து வேறுபாடும் உாை வேறுபாடும் தவிர்க்கவொ்்் ணதஐ. மாணை

 கொண்டு இவ்வுை நிகழ்ந்தமையின், இதள்பாற் காணப்ப(டுய் நலம் அட்த்தும் முருகப்பெருமாா் திருவருட்கே உரியவாம்.

பொற்கலம் தம்பை, தெல்லிப்பழை மேற்சு


## 9ணி！ந் தூை



 இவ்வன்மையை விருத்தி．செய்யும்வொருட்（b）நிகண்ாு அந்தாதி சிலேடை என்றிவை கढூ க்，க்்ப்ப்பத பழைய வழகககம்． வி்்துவான் கள் சொற்பஞ்சட் இ்்ஞாதவர்களா யிருந்，தார்கள்．

ஒூ காயத்தல் வித்துவான் கள் இய $\dot{ற}$ திக் குவித்த அந்தா திகள் எซ்ா ணில் அடங்காதவைகள் ．

திரிப，யமகம்，நிரோட்டம்，நிரோட்ட யமகம் எআ அந்தாத வகைகள் பல தி மப்பட்ட வை．

அடுதோறும் முதலாம் எழுத்துத் தவிர இரண்ாாமெழுத்து முத்் பல எழுத்துக்கள் ஒன் றுபட்டு வருயுது திரிப．

முதலாம் ஏடுத்து முதற் பல எழுத்துக்கள் ஓன் றுபட்டு வருவது யமகம்．பொவ் இும் பொருளும் தம்முள் வேறுபட் டிருக்க வேண்டும்．

மாவை ய上க அந்தாதி சன்ாத்த்்ப்புயவர் இயற்றிய கல்வ兀ா அங்தாதியை ஒத்தது．

கல்வூா என் $\mathcal{D}$ சொல்டூ யமகமா அமைத்திருப்பது போல $1 \perp ா வ ை ~ எ ன ் ற ~ ச ெ ா ல ் ல ~ ய ம க ம ா க ~ அ ம ை த ் த ி ர ு ப ் ப த ை ~$ இவ்வந்தாா தியி்் காணலாம்．

மாவைய மாவைய முப்புரஞ் சசற்றவா் வைர்ததரு மாவைய மாவைய தாக்கிற் கடிகை வரைரிச゙ல்கு மாவைய மாவைய ம்ன்கொள வூண்ஞமம லிந்நர்க்கா เமாவைய மாவைய வீதோநா 6ேன்று வாுந்தினனே．
 பலப்பி்் அの அவர்கள்．

இவர்கள் பல வேறு சித்திர கவிகளும் இயற்றி யிருக்கின் முர்கள் ．
 சு．துரைசாம்ப்டிள் இா அவர்கள்．இதன் வெளியிட்டவர்களின் விபரங்கでா முன் னுரையி்் காண்க．
கலாசா อง வீ த，


## －லரபா சிாிபா் கய்த்துர

சித்தாந்த கலாநிதி，உரைவேந்தர்，

## 

செர்தமிழ்ப் பனுவ இள் சிற்றிலக்கிய வரிசையில் அந்தாதிச் சொற்றயுட்்நில சிர்த்தி இடம் பெறுவதாகும்．இற்றைக்கு முப்பதாண்டுகளுக்கு டுன்னர் திருவேங்கடவன் க்த்த்சைக்
 சார்ந்த நண்பர் திரு．ஆருணகரர் தெல்லியம்பத கொல்லங்
 இu！ற்றிய மாவை யமக அந்தாதி என்ஞும் செந்தமிழ்． நூ ひல என்னிடம் வழங்கி உரை எழுதுமா று வேண்டிஞர்．பலவர் திலகராகிய पொன்னம்பலம்ப்் ஊாயன் கだ ந லமும்，கவித்
 பாடல்கひి யான் ஓத மதிழ்ந்து உரை வரை六தேன்．எமகம் பாடும் தனித்தி $\ddagger$ ஞேுு சிவெெறிச் செம்பொருாா யும் சேர்த் துச் செய்யுள் இயற்றும் மதுகை இவ் ஆभிரியர்பால் செறிந்து கிடப் பதை，இத் நூல்நலம் நுகர்வார் நன்க றிவர்．தளர்வொடு மூப் பெய்தி இருக்கும் என் டுன்னர் இந் நூவ் 4 புப்பொலிவோ（ு） இன்று வெளியிடப்பெறுவது எனக்குப் டெருமகிு்ச்சயயத் தருகின் $p$ து．ஈழநாட்டுத் தமிழுப்பெருமக்கள் இன் $\boldsymbol{்}$ ． புலமையோடு ிவநலம் பேணும் செந்நெறி யுடையாாய் விளங்குதல் வெள் ளிடைமてல．அன்பர் கருணகரர் இவ்வுறை எழுதுமாறு என்ひை ஊக்கிய பழைய நியவுகள் என் நெஞ்சில் இன் றும் நடம் பிிகன் $p$ ．செந்தமிழ்ப் பெருமாஞிகய நாவலர் வழியினரான புலவர் திலகர் பொன்னம்பலம்மிள் னாயின் மருகுாகிய திரு．சன்னத்தம்பி இதூ வெளியிகும் ந்்பணி шா ற்றுகின் யுர்．கன் றும் உதவும் கனி என்பதன்டே முதுமொரழி．
 வேண் டுகின்றேன் ．
＇$ฺ$ வை

33，இராசாச சாฉる，
－காந் திநகர்＇，மதுரை．
1－8－77

## 2 <br> அணிந்துரை





செந்தமிழ் நாட்ட்ன் கண் தோன் றிய ๓பந்தமிழ்ப் பனுவலி அள்ள தெொண் ணூற்றுறுறு வகையாா Lிரப六தங்55ள்ள்＇அந்தாதி＇ பும் ஒன்ருகும்．ஒரு செய்யுளிஷ் ஈற்றிஇுள்ள அடியையோ， சொல்டியோ，எழுத்றையோ அடுத்த செய்யுளின் முதலாகத் தொடுப்பது அந்தா துயின் இலக்சண Lாாகும்．சு நூங்க்் தn றிள் அந்தத்றை ஆலியாகத் தொடுப்பது எஅச் கொள்ளலாம்．

அந்தா திகளூள் யம\＆்்，திிபு போன்றவற்றைப்பாடுவது அருமையும் பெருமையும் உடையதாகும்．பன் னூற் பயிற்சியும்，

 कருஞ் செயட்ச் செய்து புலவா் பெருமக்ぁளாற் போற்றப்


 பொன்மொழிக்குச் சான்குத விளங்குதின்ளுர் கள்．

 வேண்ாுு மென்னும் நன் ஞேக்கத்தால்，புலவா் பெருமானின் மருおரும்，＇எவ்பிดெம் கவுஸ்＇கம்பெசியின் உரியையாளருு
 வெளியிடுகுன்ருர்கள்．

ஈழதத்தச் சோ்ந்த புலவா் பெருமாஞல் இயற்றப்பெற்ெ
 திரு．இளவை துரைசாமிப்பிள்ாா அவा் ஃள் டரை யெழு，
 தெள்ளத்தெளிய விளக்குவதா கும்．



 வண்்க்ம்．

## அணிந்துரை

யா ழ்／வண் ணர்பண் ண நாவ லர் மகா வித்தியாாயயப்
பண்டித பா லபண்டித வகுப்புக்களின் தலமமையாタிியர்

＇மாறை யமம அநநதா鸟＇என்னும் पபயர்்் காரணம்：－
மாவை（மாவிட்டபுர்்）நகரின் கண்ாணே கோயில் வொண் டெ ழுந்தருளிய முருக்் கடவுய்டீது யமக்் என்னும் சொல்
 பெபந்தட்（நூல்）என்，எாரண த்தால் இக் நூஷக்கு வந்த पெயராகும் இது．

 பெறுலதாகும்．இந் நூயாாகிய பiரபந்தம் கட்ட்ாக் கலித்துறை ル்ல் பாட பிபற்றது．

செய்யுளந்தா鸟த் தொடையாவது ஒரு செய்யுளின் இறு ின் வருஞ் செய்யுளுக்கு முதலாக வரத் தொடுக்கப்ப（ுந்ந்

 இப் டெரபந்தத்த்ன இறு செய்புளின்（ுதலோடு அந்தாதித் தொடையாகத் தொடுக்கப்
 மஷ்டிம்－வட்டம்（ $=$ வட்ட வடிவமா கச் சென்று பொருந்துதும் அந்தாதுத் தொடை）．அது இந் நூயின்கண்ரேே நூருள்்செய்
 அசையாகப் பிியும் ‘ திரு＇எホ்பது，இந் தூயின் ழுதலாஞ் செய்யுளின் முதற் தூாகிய＇திருடா＇என்றதில் ழுதலாம்


இウி，இக்நூオலிவ் அமைந்த மடக்கணியின் இயல்புகணாப் பற்றி ஆராய்வாம்．அவை நமிழ்த் தண்டியலங்கார நூலிலே

 வேறு பொருள் தருத இுடய｜து மடக்தணியாகுய்．
［ தண்டியهங்காரம் —சுத்திரம்—90］
ii

அம் மடக்கணி，தான் வரும் அடிபற்றி ஆதிமடக்கு முதலா க ஏழுவாைப்படும்．［தண்டி．சூ．92］．
இந் நூலிவ் அயைந்த மடக்கணி＇இடையிப்டு வந்த குதஸ் முற்று மடக்கு＇என்பது．இதற்குத் தண்டியலங்கார உதார ணiட：
＂Gோடு கொண்டளி முரன்றெழ்் குாடபவர் குழல்சோர்
தோடு கொண்டதே மலர்சுமi் தக்ல்கமழ்ந் தவர்தந்

தோடு தண்புன னிஸ்தில் துறறதொறுஞ் சொாியும்．＂， என்பது．

அவ்வுதாரண த்தின் மடக்கணியிஷன ஒத்தぁவே இந் நூலின் செய்யுளெல்லாய்．［இடையிட்（4）வந்த முதல் முற்று மடக்கு：－

 யால் இப் பெயர் பெற்றது．முதல்－அ4 முதலிலே．முற்றும்－ எல்லா அடிகளி லு்］．

மேற்காட்டிய தண்டியலங்கார உதாரணத்திலே முதலா்் சிளிவ் மா்்திர்் மடக்கணி அமைந்துளது．இ்் நூலிலோ
 அமைந்துள்ளது．டுத்் நான்கு சூி்் அமைந்த மடக்கணிக்கு இந் நூலின் நாற்பத்தேழாஞ் செய்புாாக் காண்கா．ஏஆய செய்யுளெல்லாம் டுதலிரு சரர்க்கண் ஷே மடக்கணி அமையப் பெற்றவை．

இனி，தூரலிக் பொருளமைப்புக்கள்பற் றிச் Яிிது ஆுாாய்வா ம்：－

 பொருட்டுறை அமைய இயற்றப்பட்டது．இதுபோல் வேறும் பல அகப்பொருட்டுறைச் செய்யுள் உள．




 பும் க்்்ைநீறையுடுறைய 毋ிதாகாசமயமான நட ஞசாட்யிலே


 களிஇள்ள மக்கள் அங்க்்கே தம்மைத் தரிசித்து வசிபட்ட


டருளிய பரமசவब் போலவே முரூசனம் கொண் டுள் ளார்； ＇தந்றை யனயா் மைந்தர் ஆதலின்＇என்ஞுங் கருத்து 4ஆம் அடியிற் பொதந்்து வைக்கப்பட்டுள்ளது，＂சுத்தாடிசேய்＂


இது பாவிவமைந்த விஷயுத்தாவ் உவமையணி தொனிக்கப் பாடப்பட்ட காவிய நடை ；இதாா＇வஸ்துநா உபமாத் தொளி＇ எฮ்பர் வடநூலார்．


 வாய்ந்தது． 100 ஆம் செய்யுளில்，‘ பக்தர்களே（ロ லதேே）． மாவைநசர்க் Cோவிவிலே எம் பாமடிதா எம் தூய்மாராகய
 பかதத் தரிித்தும் அவருாைய திருவருட் பரமாナந்தமாகய

 ழர்த்தி செய்லின் $D$ திமம போர்றத்தக்கது．

இப்படிியல்லாமமைய றூரலிய ற்றுதல் கஷ்டசாத்தியமா அது．


 துரைத்தல் முடியாதாகும்．

இவ்வண் ணா்் அருணை பெருமை வாய்ந்த சிந்த நூர்் இமகுவிற் பொருள் விளங்குந் தன்மையிஇதா தலின்，அதுற்குத் தக்க ஓருரையிய வித்துவான்，ஓளவை துரைசாம்ப்பிள்でゥ
 நல்ல ஒரு விருந்தாகும் என்எலாம்．

இந் நூலாசிியயரின் மரூகராகிய திரு．அ．月ள்ฒத்த்்ப யவர்சளூய்，அவருடைய 4தல்வர்களாகயய நியாயயதுரந்தரர் தூரு．Я．கிருஷ்ணராசா அவர்களும்，பிரபல வர்த் தகராாகிய

 தமமுழுலகம் என்றும் நன்றி போற்றும் சடப்பாடுடையதாகும்．

வாழ்க Lாாவை முரு கன் சர்！இந் நூா வெளியிட்ட வள்ளல்கள் மூவரும் இளிது நீலு வாழி！வாழி！！

20－2－77


## ๑．

## 

மயிலம்（தென்ஞர்க்காடு மாவட்ட்்）
 முன்（ஞள் 4 தல்வர்，

ஒரூ நூலு்கு உறை எழுதுவது என்பது எவ்வளவு கடியம் ாங்பறைப் டின்வருய் அடியார்க்கு 历ல்லார் உ றைப் பாயிர்் செய்யுளால் நன்கு அかியமாம்．
－எழூத்தின் திறனறி்்தே இன்சோற் டபாருலின்ா
அழுத்தந் தளிலலான் றறிட்தோ－ழுழுத்தும
பழுதற்ற ゆுத்தமிழின் பாடற் குறையய்ன்
றெழுதத் துயிவீே யான்•＂
நூல்தளூத்கு மக்சளால் நன்கு பொரூள் உணர் ந்து கொள் ளாத நில்யை நேரும்போது，2யையாசளியா்கள் தோன்றித்

 ーழுதும் உரையிஞ்் மக்சள் படித்துப் பயள்பெறுதமிஞ்் தூல்கள் அழியா வாழ்வ பெறுதி்றன．

யாழ்ப்பா ணத்துத் தெல்லியம்பதிக் கொல்லங்க லட்பி


 சு．துரைச்சா ம்ப்ப்ள் ढாவர்கள் நயமிக்க ஓர் உறை எழுத புள் ளார்கள்．பிறைக் கலிெளே கொண்ட இந்த நூ サுக்கு அவரைப் போன்றவறை யல்லாம்் வேது ஒருவராஇும் உார




 உாைநயத்தைப் புழ்லது கொல்லன் தெருவில் ஊア வி்கும் கぁதபோலத்தான் இருப்புும் இந்நூவிற்கு அவர் எழுதிய





 முதலாக எடுத்துக்கொண்ட இலக்றியம் இளிது முடித்த்் பொருட்டு，ஆாப்ப，நூர்குச் இிறப்பப் பாயிரமாய் வண்்க்் அதகாார்் என் $\sum$ இரர்்டும் காட்டி நிற்பதாகலின்，‘அந்தா இசைக்க＇எन அதிகாரழும்，‘நெய்ச்ல்வைத்து，விருப்பால்
 இ円ிப் பதசானம்．

பகழுக்கு ஆதாாம் 2மைம் ஆதலாஇும்，அப்புகுும் எவ்
 பக்்＇என் ハுர்．இனி，இதற்கு உலகத்தார் போற்றிப் பரவுய் 4ுழ் ான்று உரைப்பினும் ஆம்．

ஆக்கல்，அழித்தல்，அருளல் ழுதலிய கருத்தியா்களூள்
 நிலவிய வேணி，என்ருர்．எடுத்துக்லெाт ண்ட நூா் இணிது நிறைவாகுவது கருத்தாதலி்் ஆக்க்ம் கருதியர்．இடை




ஞூாமதம் பொசியும் மதயான் யாதலின் யானூடுகப்
 Quருகுதலின்＇மலர் விருப்பால்＇என்ハுர்．துனுக்குப் பா மா ஓa



－நெஞ்சல் வை த்தல் மளத்தின் தொழிலும் प゙னதல் மெய் யிब் தொழிலும் வழுத்துதல் வாக்கி் தொழிஷும் ஆத்் பெற்றும்．＇
－இவ்வுர விளக்கமாவது கற்குந்தோ றும் க்்குந்தோ றும்


＂The art of the artist is to hide the art and the business of the critic is to reveal it＂என்று மேஞட்ட $\mathbf{D} ஞ ர ்$ 戶ருவா்


## xxiii

 யில் உரையாரிிியர் ஒரு செய்யுஞ்க் வரைந்த உரைநயத்றத ூொக்குவோப்：
＂பம கட்பலன் ஆதி தा உண்டி காவல் செய் இக் கம்பலகு அம்பலம் ஆடிதன் மமந்தரின் காமமயக்கு（இள்）
 LIF円வ வாசர் கருத்தின் உருக்கம் கப்பல கம்பல் ஆஞர்．
செய்யுூா முதலில் இவ்வாறு பொருள் கோள் செய்து
 அதஞல் சோறும் 2டன் कொள்ளப்பட்டது．பலன்－பழம்； தரーதன் ஐயர் அதாவது தந்ளதயார்，தமையன்மார் முதலி


 கம்－தம் Lா தி்் கொண்ட காதல் அன்பு；கம்பல－（ெம்～
 ழுழ்்குதல்．

பொழிப்பாை：பலவாகிய நீரும் சோறும் பழடும் பிறவும்

 சவவபருமான் மதஞய ழுருகக் கடவுள் சொண்ாடாழுகிய காம ஞழுக்கட் போல அலர் விகா வித்து இற்செறிப்றையே பயப்பி்்
 விகுலன் ハுயில்ல．மாவைப் ப துயில் வாசம் செய்பவரான நட் தరலவர் தம் மみத்தல் கொண்ட காதல் அண்பாவ் மேெங்கள்
 கன்ாுர் இல்ூ，இ5ற்கிடையே யான் செய்வகையறியா த1 வருந்துகறேன்．
（தరைமகன் களவே விரும்பி யொழுகுதல்）கண்ா டு ஆற் ハுளாகய தோழி அவன் சேட்பத் தட்விக்கு்் சொற் D\＄5．）


 றெவ் என்ருளூளாயி்்று．
＂ $\mathbf{~ ப ல ~ க ம ் ப ல ஞ ~}$ பா（ு）உடைய நாம்，அவர் வரையினராய் ஜழுஃ வேண்டியவாா

 லசு் கொடு போவாராயினும்，एம் ஒழுக்கம் அலர் பய六து விட்டதஞல் இல்லிண்கண் நம்மைச் செமித்தஜ்யே செய்வர் என்பாள்，＂＇ょாவல் செய் இக் சட்பலகூ அம்பல் وகம் பல


 போமாயின்，அவர் தெருண்டு வரைவதற்கு வேண்டுவன செய்வ पெனின்，நீ அவரை மருது அவர் कூட்டமே விரும்டி மெலி


 （ தண்ாுும் ）ஆஞூர்＂எவ்றும் சnறிஞள்．＂இக் கம்பலகு அகம் பலன்க்க்＂என்றது தின் டிதிர்வு உரைத்து வரைவு கடா
 இற்செ றிப்பும் ஆற்றுறையும் சூறி வரைவு கடாயது；＂‘宀ம்டி கம்பல்＂என்றது நெறியருமை சாற்றி வரைவு கடாயது；

 என்ரூள்．மெய்ப்பா（ு）மரூட்கை ；பயன் தலூவன் சேட்（ு விறை விவ் வரைவாஞவது．

உாுு்் கருத்றைத் தெளிவுபடுத்து உரையாசிரியர்்கள் மேற்கோள் காட்ட்்，இலக்கணக் சுறிப்புக சnறுத்்，விய முடிவு 2ரைத்தல்，உள்ளுறை 2ணர்த்தல்，குறி்பால் சுப்டு த்்，புராண வரலாறு சூறுதவ்，சமய உய்றைகでの விதந்து சூறுதல் முதலிய 2த்திகढ゙ாக் ஈையாள்வர்．அவற்றுள் Яல வர்றை இவ்வுரையின் மூலம் காண லாம்．

டேற்சோற் காட்டல：（செய்யுள் 15）செல்வக் குறைபாடிய லாத பெருமக்கள் மா றவப் பிியில் நடடத்தும் திருவிழாக்

 யன்றி எமனுகு புாா்் என்பார்，＂ச சாமந்தரம் அந்தரம்

 பெறும் பயன்மத சூலும்，அய்ணலார் அடியார்தமை அழுது செய்வித்தல்，கண் ணி（னல் அவர் திருளிழாப்பொலிவ கண்டார்
 ญம் உணர்க்．

## xxiv



 திகை விமு நிகழ்ச்ச இனிது தோன் $卫$ நிற்கும் நயம் காண்க．

இக் கார்த்திை விளக்கீட்（b）விழா இரண்டாயிரம் ஆண்ா（） கட்கு முன்பிருந்தே தமிழ் நாட்டவருக்குறிய லிழவாய் நடை பெற்று வருவதொன்று என்பது，
＂குறுடுயல் மறுமிற்் கிளரமதி நிறைந்து
அறுடீன் சேருட்，அகலிருள் நடுநாள்

படிவிறன் மூதூர்ப் பலாட்் தவன் றிய
ஹிழவுடன் அயర வருககில் அம்ம．＇
（அकம்－141）
ாங்ப岛యல் இவ்வுண்ணை துணியட்படும்．இற்றை நாளில் பண்ங
 படையும் பெரிதும் டேற்கொள்ளல் வேண் டும்் எனுட் பேதைமை நாட்டவர் மனத்திற் பெரிதும் இடம்பெ $\dot{\text { ற }}$ று நிற்பதாவ்，இம் நாட்டிற் காணட்படாத விழாக்கள் பலவற்றில் செருக்க்்
 லஞ் セேேு பேதைமை！
 ஈமம் என்பது இிமi் என்று குறுகியது；（செ．15）கவுத்துவம்
 ォகம் என் று குறுகிற்று．（செ．51）சத் என்னும் சொவ் அடி யாகப் $\quad ி$ றந்ததஞல் சத்தியi் ஆயிற்று，சப்தம் என் றும்
 யெச்சப் பொருட்டாய் சாற்றும் என்பதமேூு（ுடடந்தது． （செ． 52 ）அங்குருத்து－தோன்றுதல்，அங்குரித்து என்பது ■துகையின்பம் நோக்க அங்குருத்து எஞா த் திிந்தது｜（செ．23） சண்－மனிதனக்ப் பிறந்தவன்，துவிசன் அநுசன் என்ஸுற்போல．
 てலக் கிா் த்தவழி டுத்துக்கள் தோன்றி ஒளி செய்யும் என்ெ தஞல் ஈண்டு நாணழிவ குறித்துச் சிறிது தாழ்த்து bிம்போ மாயின் தாயர் டுதலியோர் கண் விழித்து இடையீடு செய்வா் என உள்ளுறுத்து உறைத்தாளாம்．
 திருகுகம் ஐந்தாதலாவ் ஐயானணன் என்குர்．＇திெட சக்கரச்

XxV
செம்முகம் ஐ方துளான்＂（ க்்த．4．1）என வரும் கந்தபுராண ்் திருவிரு．த்தம் காண்க．இவ் வைந்தும் ஈசாஆம்，தற்புருடம்， அகோரம்，வாமம்，சத்தியோசாதம் என்பன．இவை டுறையே அட்த்தையும் ஆளுதல்，காத்தல்，அழி்்தல்，விளக்கல்， தோற்றுவித்தல் என் $D$ இத் தொழில்கட்கு உரியவாம்．இம் முகம் ஐந்தஞே（b）அதோ முகடும் ஒன்று கொண்டு அறுハுகத் தனும் தோக் றிய பொறியே வாயுதேவன் தாங்கிச் சென் $p$ வரலா ற்றைக் கருத்துட கொண்（b）＂வந்தன் Lெகாரத＂$ா ळ ் ~$ முர்．（ வந்தன் மகாரத－கா ற்யுகிய பொிய தேர்）
 செ． 84 ）
 கட்கு அவ்விஉ்பு நீங்கி，ஞாண வாழ்வ எய்துத்்கேற்ற பக் குவம் எய்துங்கா றும் மறைந்து நிற்கும் திரோதான சக்தி நீங்கியதற்கேதுவாக，ஞான சக்திரனிகய முருகன பத்தி பண் ணுதுற் கேற்ற Lமனப்பான்மை உண்டாகிய துணர்ந்துறைத் தலல்，＂அன்பர் மாமகிழ் இமாவலி டாவலி யாாவுமின்றே＂ என்ருர்．அன்பர் மகிழ்மா இமாவலி என மாற்றுக．

மறைப்ப நீங்கிய பன் உயிர் ஞானத்தைத் தாிசித் ஆண் （bு் சுரக்கும் இன்பததை மிக்க ஆர்வத்தோடு பருக விழை தலின்＂நெஞ்சம் ஆவலிக்கும்＂என்ハுர்．நெஞ்சம் ஈண்டு உயிர்மேல் நின் $m$ து அறிவிக்க அன் றிபா உளங்கள்＂என்丩ழிப் போல．（ சவஞான போதம்）முருகது ஏதோ ற்சவம் தரிசிக்கும் ஆவலடைமை சூறுவார்，குறிப்பால் பரஞாண தாி சனம் பெெ விரும்பும் விருப்பத்தைப் புப்படுத்துகின்ருர்．

இத் துரிசஞை ந்தத்தை விரும்பக் கரு தி இருப்பட்டு நிற்கும் தம் உள்ளம் பலன்களாகிய யாஜயா ல் ஈர்ப்புண்（b）மறுபடியும் அஞ்ஞானமாகிய இருட் காட்டிற்குள் பகுந்து ஒளியிழந்து விடுடோ எங்று அஞ்சுமாறy தோன் $D$ ，＂$\quad$ மாவலி மாவலி uாண் டதுமோ＂என் குர்．மறைப்பு நீங்கி மெய்யுணர்வைத் தலலப் பட்ட வழியும் பயிற்ச வாசனயயா ல் உள்ளம் விட்டு நூங்கிய புலன்கள் மேல் செல்வது குறித்து இவ்வாறு சூ றினரெெ உணர்க．

திருவேங்கடவன் கிழ்த்திசைக் கひலக் கல் லூாியில் நம் சித் தாந்த கலாநிதி பணியா ்றறிய போது இந்தூலுக்க உறை எழுதின்கள் ．ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உரை யெழுதப்பெற்ற இவ்வந்தாத இப்போது வெளிவருவது ஈழுும் தமிழும் இண ந்து செய்த தவப்பேயுகும்．சித்தாந்，த ஞாண
iii

## xxyi

நூவ்களூக்கும்，செந்தமிழ் நூல்களுக்கும் ஈழநாட்டு நாவலர்

 நெறியオலேயே ஈழத்துப் பலவர் திலகமா कிய பொன்ฒம்பலப் பள் Cாாயவர்கள் இயற்றிய ‘மாவை யமக அந்தாதி’க்கு எங்கள் தமிழகத்து நாவலர் பெருமாயு விளங்குகின் உரைவேந்தர் ஜளவை துரைசாடிப்பி்்ாயவர்கள் உறை எழுதி உதவியது
 தமிழ் நாட்டுக்கும் நாாளும் பெருகுமாக．

புலவர் திலராகிய பொன்ளம்பலஞரின் அ்்தாதித தி மும்，உரைவேந்தர் இளவை அவர்களின் பகழுய்，ஈழத்தா

上ரவ்க்றேன் ．

யாழ்ப்பாண த்துப் பெரும் புலவராகிய வித்துவ சிரோமணி

 அவர்கள் இந் நூட் வெளியிடுவதब் வாயிலாகத் தமிழுக்கும்
 கள்．இப் பெரியார் அவர் எளும்，அவர்கள் துடும்பத் தினருப் இறெவன் அருளால் எல்லா நவன்கむாயும் Яெக்கப் பெற்றுப் பல்லாண்ரு வாழ்க வென்று பல்லாண் டெモ் னும் பத்ங்கடந்த पெருமான வேண்டுகு்் றேன் ．

2
குகமயம்

## 

## ேூலடுi் உறையі்

திருச்சற்ற்ற்பயம்
あぁப்ப
（ぁかもக்த1円p）
உலகு பரவு புகழிலங் காபுாத் துச்சியதாய் இலகுபொன் மாவைக் குகன்மே லந்தாத யிசைக்கமத நிலவிய வேணிய ருண்மத யானனயை நநநஞ்சிலவைத்து மலர்லிருப் பாற்புணந் தென்றுளி லென்றும் வழுத்துவனே．

இத ன் லொருウ் ：2லகு பரவ பகழ்－உலகு முழு தும் பரந்த பகழையுணைய，இலங்காபுएத்து உச்சயதாய் இலகு－இலங்ளை நாட்டிற்ளு முடிமணியாய் விளங்கும்，பொன்மாவைக் குகன் மேல்－அமுிய மா விட்டபும் என் ஞும் திருப்பதியில் எழு ந் தருளிய முருகக் கடவுள் பேரிய்，அந்தாதி இசைக்க－இநநத
 சந்திரன் விளங்குலி சடை குடியையுடைய ிவவபெருமான்， அருள் மதயாட்யை－அருளிய ஞாணமதம் பொழிபும் யாで

 என் நாவில்－எஅது நாவின்கண்，என்றும் வழுத்துவள்－எப் पொகுதம் துதிப்பேஞுயினேன்，என்றมாறு．

[^0]பககுக்கு ஆதாரட் 2லகமாதலா இளப்，அப்புகழும் எவ்
 பகழ்＂என்ハுர்．இளி இதற்கு，உலகத்தார் போற்றிப் பரவயம புகழ் எள்று உறைப்பினுமாம்．இந்தியநாட்（b）மிகப் பழ்க்ால வர லாறுக ளி இும்，மகாவம்சம் ஜாதகத் கறதகள் முதலயய



 ிிறப்பத்ததஞல் உச்ச்் கண் ண தாய் ஓளிரும் பொன்குடி மணி யென்பது எய்துதலின்，டுடிமணியா்் எஷ்றுறைக்கப்பட்டது． ஆத்க்்，அழித்தல்，அருளல் ழுதலிய கிருத்தியங்களளூள்，அழித்
 मிலவிய வேணி＂எண் ருர்．எடுத்துக்கொண்ட நூ ல் இனிது நிறைவாகுவது கருத்தாதலின் ஆக்கம் கருதிர்．இாை

 வியயபும் தோா்ற，＂வேணியருள் மதயயாஜ்＂என் ハுர்．இஷி
 ஞூரைத்த இyவொா்றற．
 ＂மதயாாா＂யொ்ருர்．இலருணைய மதம்பற்றிய ஆராய்ச்

 இப்் சாண்க்．வை安து，＇＇வைப்பர் பொறுத்தாறைப் பொா் போற் பொலிந்து＂（கெற் 115）எ்்புிப்போல இணை

 பாமால தொடுக்த லற்ற எぁக்குத் துனைசெய்தல் வேண்டி

 मிற்றஸ் காணக．



## நூல்

## 1

திருமா திருமா லரூடொழின் ஞானந் திகழுருவத் துருமா திருமா சுதூரே கஷூுுரு சேதுனக்க திரூமா कிருமா ணடியே யடைந்த சிறியனுளந் திருமா திருமாவை யந்தாத முற்றச் சிகாவளரே．
 பெருறமயுஙைய விஷ்ணுமூர்த்தியாயவர் செய்தருளும் கா த்த்்
 முடைய，தரு－ிெந்த，மா தருர－தாயாகிய，உமாசுதரே－
 தேタ்த் குருவே，Яகாவளரே－மயில்வாகளேேே，சே தணக்க திர்－

 2ாம்－அடியேனுடை ம円ம்，இரு மாயவயந்தாத முற்ற－ பொிய மாவையந்தாதியயப் பாடியுடிக்க，திருமாது－இடுக்க்் பட்டுப் பன்னடையா து，எーறு．

2மாதேவியார் துருமாலின்（ஆைபுடையாரா தலிள்，அவா் தொழிலு் இவா்க்குண் மையின்，＂





 சேர்ந்தார்க்கு ஞா யகும் அது எாரணமா கப் பெக்கும் வன் ๗ை பும் உளவாதல் ஒருதஓலயா தலின்＂ 2 ள்ளம் திருமா து＂，＂
 கண் களிய் பब் றமயும்，அவற்றுல் அழியாது உள்ளம் அவ்வப்
 திருயுதல்，திரும்புத்்．

2டாசுதரே，குருவே，அடியu அடைந்த Яறியஷ் உளம்


காவணங் காவணங் கார்கொடி மேழியர் கற்பகப்பூங் காவணங் காவணங் கா ற்றன் மறையே கமなூநெருு்க் காவணங் காவணங் காட்டிய மாவைக் கவிகுறையா காவணங் காவணங் காந்த மறைத்துங்க தூாரகமே．

இ－ள் ：காவணம்－பூங்கொடிப் பந்தர்களும்，கா ー சோடிகளும்，அணங்கு அர்கொட டேழியார்ーஅச்சம்பொாுந்தய கொடிகஉ゙யேந்திய பூவைசயருடைய，கற்பகப் பூங்காவணம்ー கற்பகத்தரு நிறைந்த பூஞ்சோ ఒபபோ லத் தம்மை ．．．$\quad$ யந்து வந்தார்க்கு வேண்டியன உ，தவுய் சிறப்பை，காவு－தாங்கும்，

 டிறைவன் வந்து நெருக்தாதவாறy，காவணம் காட்டியー காவ லிட்ட துபோன் $m$ ，$\quad$ ாவை－ $\boldsymbol{1}$ வைப்ப தியை，கவி－பாடுட் கவிகள்．குறெயாகாவணi்－வழுவுுதபடி，வணா்் அழககய， கா ந்து－மயில் வா கனமாகவுடையோய்，மறைத்துங்கーவேத ழுதல்வனே，தாரகமே－அடியார்க்கு ஆதரவாகிய நீ，காー காப்பாயாக，எ－ற！

காவணாம் செறிந்த சோ லேளில் வாழும் வேளாளர்க்கு， க்்்கப் பூங்காவைப்போல அவை வேண்டிய வேண்டியாங்கு 2．தவுதால்，அக்கற்பகக்கா வின் இறைவஞன இந்திரன் அழுக்
 மஜயை நெருக்குவன் என் $ற$ கருத்தால்，மாவைப்பதயை ＂ஏகமல் நெருக்காவணம் காவணம் காட்டிய மாவை＂
 நந நின்ன்ப் பாடும் கவிகள் குறையாகாவண்ணம் காத்தல் வேண்கும் என்ளுராயிற்று．இந்திரனுக்குச் சயிலகோபன் என் னும் பெயருமுண்டாதலின் அந்த நயத்தையுட்கொண்டது இக் கட்ட己ாக்கலித்துறை உெணவுணா்க．
 இவற்றைப் பாடுவதும்，பாடியவை ஆழ்ந்து கருத்துடைய
 பற்றி，டீட்டும் வணக்கமே சூறிஞா்．

## 3

தாரகந் தாரகந் தோய்நீாிற் சுனவர்ச் சாய்த்துுவி தாரகந் தாரகந் தப்பொழின் மாவைத் தல்யவனே தாரகந் தாரகந் தைக்கடந் தூச்சிஞ் சாய்த்துயணை்் தாரகந் தாரகந் தாழ்குக தாகழற் யுமரையே．

இ－ள்：தாரகம்－சா திவ்ஙக்，தோய்நீரில்－கலந்，நீர் போல，தானவா்－அசுரருடைய உதிரம் பெருக，சாய்த்திுு விதார－கொன்று கழித்தெறியும் வீ ரனே，கந்தார கந்தப் பொழில்－வண்டினம் கா ந்தாரடென் னும் இசையைப் பாடும்
 மாவைப்பதியின் கண் எடு ந்தருளியிருக்கும் தலலவனே，தார－ மாாலயயுடயாய்，கந்து ஆர்－உயிறை வெதுப்புதல்ப் பொருந் திய，அகந்தைக் கட்்－அகந்றையாகிய காட்டையும்，தீச் சனம்－சினமாகிய காட்டுத்தீயையும்，சாய்த்து－கெடுத்து， 2ன் அடைந்தார்ーஉன் திருவடியை யடைந்தவர்களின்，அகம்－ மனத் தி்கு．தாரசம்－துணயாய்，தாழ்குக－தங்குகின்ற குகனே，கழல் தாமரை－நின் திருவடித்தாமரை，தாரகம்－ எाமக்குக் கதியாதலால்，தா－அதனனத் ．தருவாயாтக，எ丁－று．

கா ந்தாரர்்，க நின்றன．அட யார் மனமாகிய குகையில் தத்குபவன் என் றும் பொருள்பட வரும் குகன் என் ஜுட் சொற்பொருஜ゙ விரித்து， ＂．அடை六தா ரகம் தாரகம் தாழ்குக＂என்குர்．இது சொாற் பொருள் விரித்தவ்．அகந்தையை வெயில் வெதுப்பும் கடம் என்ாுுராகலின்．शது காரணடாகக் கிளர்ந்து நிற்கும் சினத் ๓தக் கடத்தடைக் கிளரும் துயாக்கி，＂தச்சனம்＂என்ருர்．
＂ அவனரு ளாலே அவன்ருள் வணங்கி＂என LDணிவாச கப் பெருந்தகையாா் அருளிய நெ றிபற்றி，மா வை முருகன் திருவடி பகழ்ந்து யமகவந்தாதி பாடக் கருதுதலின்，அதற்கேதுவாகய துருவடிானம் வேண்டி，＂கசழல் தாமரை தா＂ான்குர்： எஅவே，அதனயும் அவன் அருளபபெெுவதன்றி ஒருவர் தாமே பெெக்சூடியதன் ாயுங்குுாயிற்று．

## 4

தாமறை தாமரை சந்தனச் சாரற் சயிலகற்பத் தாமரை தாமரை சாளச்செய் மாவைய சக்கிரியத் தாமரை தாமரை சாஞய மால்விடை்் சந்த்ரடுடித் தாமரை தாமரை நாண்டலர் காட்டுழ் சரண்டுடியே，
 பரந்த，அウை－タடிமટ்யில்，சந்தன் சாரல்－சந்தண

 யணிந்த இந்திரன，シரைசு ஆள்் ிெய்－தான் இழ்்த
 தாமரை－பாம்புமா லயயபயுையவரூம்，தாம் அரைசு ஆஞய

 கண் ணியாக அணிந்தவருமான சிவபெருமாஞுக்கு，ஐーமゅை மு 4 வா அ செம்பொருளூண் மையின்，தூー உபதேனித்த， மாவைய－மாரவவப்பதியயயுடையாய்，மரை நாள்மலர் காட் （ுும்－தாமாரயின் அப்போது Lமலர்ர்த பூவை நிகர்க்க்ம்，சரண்ー திருவடியே，முடியே－எமக்கு குடியிற் சூூும் பூவாய்，எ－று．

தாவும்யரை，தாமறையெ円 வந்தது．அரை，அடிவாரட்： சாரல்－மல்ப்பக்தம்；தாம் அரைசாள என்பழி．தாம் அசை； அசக்லிரயய்தாமரையென்பழு．ஈற்று ஐகாரய் அளை；காட்（6） 2．வமவாசகம்，சரண்ழுடியென்பது நினக்கு அடியாவது ாமக்கு


Яவஞ்க்கூ உயர்பொருள் உயைத்த செய் தியை，＂$\sigma$ திருறுங்
 தாழ்வயின்，ச துர்பட வவகு தாவரும் Мெரணவ，ஸுதுபொருட்ட் செறிவெலாம் மொழிதரக் கேட்டனன்＂（வீராட்ட 117）எね வரும் தணிळைப் புராண்் செய்யுளாலறிக．இந்திரர்்கு அரசு
 பலரையும் தந்தம் மவப்பி் படர்தா ஏவிப் பதர்，குமลタிய
 அப் புராணத்தா லかிக．

## 5

சரணஞ் சரணஞ் சரவினின் ハுண்மமி வுங்ஷிடவஞ் சரணள் சரணள் சரந்லதூாடுத் தாரருள் சத்தியி்க்ஞ் சரணள் சரணஞ் சரசூர ஓூத்தடிந் தாய்நியருட் சரணள் சரணள் சரசெயு மாவைய தந்தருளே．

இ－ற்：நச்சு அரவில் நின்று－விடமுடைய பாம்லின் மேல் நின்றy，ஆல்－ஆலுகி் $\eta$ ，மயில்－மயிலானது，சரண்ா


## － 7 －

பொய்கையில்，சரணம்－வணக்கய்செய்து，அய் சர ந் தொடுதி தார்－அழகிய மாな தொடுத்தணிந்து பரவிய வாखவர்க்து， அருள்－அருள்புரிக்த，சத்தியின்－உமாதேவியார் அளித்த
 கெட்டழிய，ரணம் சூரூぁ த் தி்த்ாய்－போர்வல்ல வலிய
 மா யைப்பதிய9ல் எழுந்தருளி யிருப்போய்，நின் அருட்சரணம்－



சரண்ா நஞ்சு அடவாயவா் பொருட்டுப் போருட்்றும் தேவர் சஞூக்கு என்று இゅயக்க．சத்தியின் நீண்டவேய்－சத்தியாகிய உமாதேவிய（ூூளிய வேற்படை．சூர ய் மாவுருக்கொய்டவ


 எவ்ருர்．தந்தருள்，ஒருஷியி குடிபாம்．
 ウவசள் மிக்குள்ள மா வைப்பதியென்று 2ாைப்புன்் அமையும்． சூரன் कடலிடத்தே நகரமைத்து，வலிய அரண்களூு் கூு


## 6

தந்தி தந்திர டானவர் நேருஞ் சடரில்விண்லோ் தந்திர தந்திர நாயக மாகித் தருவருக்குத் நந்திர தந்திர யாம்பக சாமி தருகுமர தந்திர தந்திர வாமாவை ய゙ரென்றன் பா ஆணுகே．

 தந்திரநாயகமா தேரும்，துர்－திரண்டடழுந்த，தாளவர் நேரும் சமரில்－ அசுரர் எதிர்த்த போாில்，த（ுவருுக்கு－இந்திரன் Quirருட்டு， அத்் தந்த்ர்－அவ்வசுரரைக் கொன்றy வெற்றி வழ்்கினர்，
 தந்த மகளே，தரவா－மஆம் சஞ்சலிக்கன் $\sum$ ，என் தன்பா்்－ அடியேன்பாவ்，இரதம் தந்து－இன்பய்தா，நணு கு－வந்தருள் வா

 இல்வழி இல்＂＇（தறள் 770）என்பவாகலின் தாでக்கு இள் றி

 சாலவைைய தென்பதூ，＂திரதந்துரம்＂எみ விசேடித்தும் சூறிறர்．தார－ஸ்திரமென்றும் வடசொற் Яதைவு．திரவா என் $ற$ து，இச் சொல்லடியாகப்பிறந்த எதார்மா றப் பெயரெச்சம்，
 இரதம் என்பதழஞ（b）முடித்தலுமொன்று．தாவென்பது தந்
 குறிய＂（தொல்．சொல்．457）என்பது விதி．திரயாம்பசம்，வட நூன் டுடிவு．அம்பெம்，கண்．தரு，கற்பகத் தன் மேற்ருதுலின்， தருவர் என் $p$ து இந்திரனுக்கு ஓரு பெயரா யி்ற று．அதம்，வெற்றி．

ழுருகவேள் அசுரரொ（6）பொருதது இந்திரホ் முதலிய தேவர் பொருட்டா தலின்，＂‘தருவருக்கு அதட் தந் திர்’＂என்ருுு்． ழுருチன் தோற்றமே இம்திரன் டுதலிய தேவர் பொருட்
 மாலேுும்，நிலாஷி தெர்றி லிழிக்கலணவ்வொரு ந்டிரும்
 செய்யுளாலறிक．

## 7

பானலம் பானலம் பட்டிட னீக்கிப் படுத்ததுகோ பானலம் பானலம் பாதிய வாட்டிப் பணி ூனனநம் பானலம் பானலம் டோருகர் ஆற்றுக்கப் பா லுமளிப்

 வுடைய மன்மதன்，அல் அம்பு－மயக்கும் மலர்க்கண கொண்（6）， அட்டிடல் நீக்கி－பொருவதைக் ெெடுத்து，படுத்தது－அவக் بும் அழித்தது，கோபானலம்－கோபாக்லினியாகும்，பால் ந்் அம்பு ஆகிய ஆட்டி－நல்ல ஆன்பா லு்ம் நீரும் பி றவும் கொண்டு அபுடேகி்து，தன்ப்பணி－தன்ன வழிபடும்，நலட்பால்－நவ் விひ்ப் பகுதியயயுடைய，நட்பால்－நமக்கு，நவ் அம்போருகர் கீ $\dot{\text { ற றுக்கு－நல்ல தாமரையில் உள்ள பிரமனடைய பதத்துக்கு．}}$ அப்பா லும் அளிப்பா ன்－மேற்பட்ட பதத்தைபும் அருளுபவ ஞும்，அஅவ் அம்பு ஆழிகொள்－நெருப்பைக் கக்குக் அம்பும்

சக்கரடும்ம் கையிற்கொண்ட，பரை－பராசக்திக்கு，பாமவ மஞ்சன்－மாவைப்ப தியி லுள்ள மைந்ததுமா முருகன்， அலப்பான்－தயங்கான்，எ－றy．

அம்ப ஆதிய ஆட்டி，பணி，நலம்பால் நம்பால் அம்
 அலம்பான் என இயையும்．

மலராகிய அம்புகொண்டு பொருத $\boldsymbol{1}$ ன்மதஉனச் 月னத் துயாவ் அழித்தவர் இவபெருமாஞயினு்，முருகனு் அவரே யாதவ்பற்றி டுருகன் செயலாகவே சை றினர்．சொபான லட்
 வியைபால் அவரை வழிபடுவாரிடத்தும்，மன்மதன் சேட்டை டெல்லாதென்பது கருத்து．பிரெனயும் அடக்கித் திருத்தும் தఠூமையமைந்தவஞதலின் அவன் பதத்றை யருளுதலில் வியப் பொன்றும் இன்மைகண்（ு），＂அம்போருகர் கீ ற்றுக்கு அப்பா லும் அளிப்பான்＂என்ளுர்．பராசக்திக்கத அi்பும் ஆழியும் படை uாதல்，＂சீரணி சிருக்கு மணிவடம் சங்கு திகிரசூ லப்படை யிலலேல்，போரணி பாசம் अங்குசம் கழைவில் பூங்கணை வேறுவே $ற$ ணியா＂（சவசத்தி துதி）என் $D$ தணிகைப் புாாண த தருவிருத்தத்தால் 2 ணா்க．

8

மஞ்சரி மஞ்சரி மால்வரை மங்கை மஞளர்முக மஞ்சாி மஞ்சாி தோலணி யாளர்க்கு மாமுடித்தா மஞ்சரி மஞ்சரி மாநே ரதர்வரை மாவையர்ந மஞ்சரி மஞ்சரி நீபத்தர் தாண்முடி மாவணியே．

 உமாதேளியின் கணவரும்，குகம் அள்சர்－முகம் ஐ方தைைய வரும்，இமம்சிி－சுுகாாட்டி்் சஞ்சரித்தర゙யுடயவரும்， தோவ் அணியாளர்க்கு－யா ஆத்தோல ஆடையாக அணித்
 கண் ணூ தாகய கங்கையின்，மஞ்சர்－மெஞரும்，சரிமஞ்சு அிியா நேர்－சஞ்சரிக்கன் $\boldsymbol{D}$ மேょங் கள் Яங்கவேறுபோல，அதிர்வறை மாவையர்－முழங்குகின் $ற$ மாவவபபதியய पுடையவருமாகிய முருகக்கடவள்，நம்மஞ்சர்－நமக்குத் தટூவர்，இமம்சாி－
 ருடைய，தாள்－திருவடித் தாமரை，முடி மா அயி－நமது முடிக்கு அழுகுதரும் அணியாட்，$\pi-\mathfrak{p}$ ．

ஈமம் இமம் எみக் குறநநததது．சாி முதனியல் ఏொழிற்
 சரிநீபத்தர் ऊட்ட（B）மாத்திரையாய் நின் $ற த ு . ~ ம ா ட ு ட ி த ் த ா . ~$ மஞ்சர்，மா ๓வயர்，யஞ்சர்，நீபத்தர் என்பவற்றை
 （தொல்．சொல்．கிளளி 42）டுடிப்பனுமாட்．

மாவை முருகயூத் தరூவஞぁக் கொண்டடமையின் அவன் துாள் நிழலில் வாழும் நமக்கு அத்தாள் டுடிக்ஈண் நின் $y$
 ஏだயணி போலாது டிறமி வெப்ப்் தணித்து அந்தமில் இळ்


 தன்மேற் போர்த்துக்கொண்ட．வரலாற்றை $\quad$－தோலணி யாளர்க்கு＂எய்பதஞல் கு，ிப்பி்தார்．

## 9

மாவரை மாவரை மாய்த்தெழு நீத்த மடித்தசய மாவரை மாவரை மாணுண வாகு மலசெொடெய்வ மாவரை மாவரை $ம ா க ண \dot{த}$ தார்சு து்் மாவையா்க்கே மாவரை 1 ராவரை $\boldsymbol{ம ா ண ் க வ ி ~ ப ே ா ற ் ற ி ~ வ ண ங ் க ு வ ன ே ~ . ~}$

இ－ள்：பாவரை மாய்த்தெயு நீத்தーபெரிய மத் கぞா மூழ்குவித்து எழும் பெரிய கடலிடத்தே，மாவரை－



 யலலே தந்கும் தெய்வமாவர்，ஐー தல்மைபொருந்துய，மா அறை மாசுணத்தர்－சிறந்த அறையி்் பெரிய பாம்றை அறை
 டா வைப்பதியில் எழுந்தருளிய முருகぞあ，மாவரு－அழுக

கொண்டட，ஐமாவளை－（ழுடியுதல்）கால்வரையும்，மாக்க களி－ ிிறந்த கவிகளால்，போற்றி－புகழ்ந்து ஏத்றி，வணங்குவホ்－ வணக்க்ம செய்வோ்，எ－yு．



 படைத்து நிற்ப வந்கிகான்று போந்த வேல் தடந்ததே＂＂ （சபபி．595）எ円வரும் தணிகைப் पபரா ண்் செய்யுளா்் அறிக，

 கா இுய் நன்கு துணியலாi்．＇＇சேயோன் மேய றைவைரை புலक



 டணிமுகம் வாழ்த்த（ கிியார் எகூதிய உரையாலறிச．
 பொருள் செல்மரூங்லின் வேற்றுமை சாரும்＂（வேற்．மu．23） எங்பது இலக்கண வி தி．

## 10

வணங்கு வணங்கு வூூயார் வளயிிர் மார்பினர்பூ வணங்கு வணங்கு திரையாா் Lரருகரெம் மா லசல வணங்கு வணங்கு திகழ்வா ரெனுமுரை மா ற்றல்செய்லி வணங்கு வணங்கு பாிவா னுளரௌ மாவைசென்றே．

## 

 பினர்－நிருமகளள் தந்்கும் மார்றையுடையவரும்，வணங்கு தரையார்－வட் ந்துவிழும் அட்கでா யுடைய பாற்கடலில் சயனிப்பவருமாகிய திருமா இர்கு，மருகர்－மருகராகயய முருக்் கடவள்，வணங்கு－த்் ய வணங்குதでயுடைய，அணங்கு－ மகளிர் பொருட்டு，வட் यாா்்－இரங்குவ தில்லா，தவர்，（（திலல்） எம்மாவ் அசல அணங்கு－ாம்ழுணைய பெரிய கொல்லிமஜலப்

பாவைபோ இும் தరூலிக்கு，அண்்கு திகழ்வாா－வருத்து செய்லன்ருர்，எனும்－என்று தாயரும் பிறரும் சூறும்，2ரை－ அலருரையை，เமா ற்றல் செய்த－இளியேனு் உண்டாகாத வாறு மாரற்றச்சொல்ல வ（็வாயாக மா மவ சென்று－（அவர் மாவைப்பகு कியில் உள்ளாராதலின்）நீ மாவைக்குச் மென்று， வணங்து பரிவான்－（அங்்ே）அடியார் செய்யும் வணக்கத்தை யேற்தும் அன்டி（9ல்，உளர் எみー ーழுந்தருளியுள்ளார் என்று
 சொல்ல）மெய்யால் வணங்ல வருவாயாக，எ－று．

மாவவ சென்று வணங்ளு எள ழுடிதலிள்，இது திற்பூட்（b）． தன்வயின் உரிமையும் அவன்வயிற் பரத்றைமையும் படமொஜி தலி்்，＂அணங்ハு வணங்கு வむ்யார்＂＇என்ハுள்．அசலம்． ஈண்றுு் கொல்லி மட்மேற்று．கொல்லிப்பா வையிஷ் இயல்யை －पொறையன்，உரைசால் உய்ர்வரைக் கொல்லிக் குடவயிள் அகலிひ்க் காந்தள் அல்்கு குல்ப்பாய்ந்து，ப $\square$ வை யிゅழத்த பல்கண் இகு サல்，தேனுடை கொடுவாைத் தெய்வi் ナழுதிய

 கதகூறை கடுகனனும்，உருகுடன் றெறியினும் ஊறுயல தோன்

 ＂ஆூடவா்க்கு மிக்கணங்கு செய்கொல்லி மா ல்வறர ாி ல்
 செய்பாவை＂＇（வள்ளி．234）எனத் தணிணைப் புாாயுய் சூறுதல் காண்க．

சடவுள் மாட்－ட மா மிடப் பெண்டிர் நயந்த பக்கத்துப் பாடாண்டிண்த் தでமமகளா தலிண்，த்ா வேட்ணையைத் தாயரும் பிருு்் இனிதறியப் புலப்ப（ு）்தி，அத்தாயர் முதலாயிஞர் தூலவன்ப் பழித்துரைத்தவற்றற்் செலியிற் சேட்டாளாகத்

 செய்த＂என்று மொழிகன்ாுக்்．தனக்கு அவன்பா றுள்ள வேட்ணை மிகுதியால்，தான் வகுத்துக்சn றும் தகுதபடைத்，த
 சென்று செயற்பா லみ இவையென்பாளாய்，＇＇வணங்கு வணங்கு பரிவான் உளரெォ மாறவ சென்தே＂＇என்ரூள்．மெய்ப்பாாு， அழுகை ：பயன்－தூதுபோக்கு மாற்றுல் அயாவுய்ர்ப்பாளாவது．

## 11

மாவைய மாவைய முப்புரஞ் செற்றவர் மைந்ததரு மாவைய மாவைய தாக்கி க் கடிகை வரைநிலக்குு மாவைய மாவைய மன்கொள வூண்ஞம லிந்நரிக்கா மாவைய $\boldsymbol{ம ா வ ை ய ~ வ ீ த ே ா ந ா ~ ன ெ ன ் ற ு ~ வ ர ு ந ் த ி ன ன ே . ~}$

இ－ா் ：மாவையம்－பெரிய பூமியாலிய，மாவையம்－பெரிய தேரை யூர்ந்து சென்று，குப்புர்் செற்றவர்～முப்புத்றை யெரித்தழித்த சவனுைைய，மைத்த－மகளே，தருமா－அறக் சடவளே，அமா－நின் பக்கத்தே，வை－அடியோ இருக்க வைத்த ூை வேண் டுகன் றேன்，ஐயுது ஆக்கின்－அவ்வா று வவயா து மெலியச் செய்யின்，கடிளைவரை நியிக்குமா－Pரு விஞடி நேரமேனுட் உயிர் என் உடல்ல் நிற்குமா7 நில்லாதுகா்்்． ஐய－தட்வ，மாாை－ஆன்மாவாகிய என் உயிறை，யமஷ்－எம
 2ட்்ப நாாய் நநிிகட்கு உண் ணும் உணவாகுப்，நான்ーஇவ்வுட்் பெடுத்த ரான்，ஈதோ－பெறுய் பயன் இதுதாமேே？என்று－
 அழகாய $\quad \pi$ ๓ வப் பியுடையாய்，வருந்தின் ー வருந்து円ன்றேன்，எ•று．
 அமா＂என்ளுர்．ழுப்புரஞ் செற்றவர் மைந்தர்க்கு，என்பு மாஇிய உட்பைத் தூய்தூ க்கிப் பக்கத்தே வைத்துக் கோடல்

 தன் வேண் லுகோள் அப்பெருமான்ல் ஏற்கப்படுமேயண் றி ஏலா து ぁழிக் ょப்படும் என் றும் கருத்திலரா தலின்，＂$\quad$ ஐயதாக்கின்＇＂ என் றும்，ஒருகால் அங்ஙயமாயின்，உணாடா ுும் பயன் இது வென்பார்．＂கடிகைவரை मிற்குமா＂என்றும் சூறினிர． உயிர்கமிந்த வழி，நின்றவுடம்பாற் பயனிள்று என்றற்கு， ＇＇யமன்கொள，ஞமலிநரிக்கு ஊண ம்＇＂என்கூர்．

உடம்பெடு த்ததன் பயன்，உ．த்தடீலிய நின்ன்ப் பெற்றுத்
 मிஷ் சம்பத்தல் இருப்பதே，ஊன் பெருக உடஓ வளர்த்து


 நரிகட்கு ஊணகும் இவ்வுட்யையே நா்் எங்ற சருதித தருக்கியிருர்தேன்，இப்பொழுதே இவ்வுண்ாை யுணார்ந்தெய்，
 மொன் று．

 இத நாமைக தேச ரூபம் எனப்படும் வழக்காறு．

தேகாத்ம விவேசத்தால் தேதத்றைக் கழித்து முருகப் பெ（ுமாானின் சாம்பாாந்ததத்த வேண்ாடயவாறு．

## 12

வருந்த வருந்த வனஞ்சாய் நிழற்பொழின் மாவையிற்றே வருந்த வருந்த வருர்பணி செய்தி திமைந்தர்கங்க வருந்த வருந்த யிலம்பர் கழன்மலர் வண்டின்நற வருந்த வருந்தக வுற்றகண் ணேகண் ணிவ் வானிலத்தே．
 पுi் பொழில் நிறைந்த மாவைப்யதியில்，தேவ ரும் தவருய்－ தேவர் எளும் தவத்றதயுளைய ழுஞிவர்களூு்，தவயுர் வருந்தー இடையூதுகளால் தவறுபடுதலின்ா நித் தாட் மேற்சொண்ட வேள்வி தவம் முதலியவற்றை இனிது செய்ய，வரும் தவஷ்－ துணாயாய் டுள்வந்து நிற்கும் தவழுதல்வஞததலால்，（நெத்சே） அஞ்சாய் பணிசெய்－நீ செய்யும் டுயற்லக்கண் இணைதற வருங்கொல் என்று அஞ்சாமல் பணிசெய்வாயாா，திதிமைந்தர்

 சென்று தாக்கும் வேஷும்，அம்பர்－அம்பும் உルடயவரா ய யுரு கக் கடவுளின்，கழல்－திருவடியத் திிச்த்，மலர்－பூவின்，

 உண்ணும்，தகவு 2．ற் கண் ணே－தகுதபெற்ற கண்களேே； இவ்வாய் நிலத்து－இந்த விண் ணி இும் மண்ா ணி லும் வாழும் உயளர்கள் பெற்ற，கண்－கண்ளளாாம்，எーறு．

மாவையில் தேவருு் தவரும் தவருர் வருந்த வரூம் தவன்． அஞ்சாய்，பணிசெய் எஷ மாறிக்ஞூட்டுக．ஆதலால் என்பது


ாச்சப் பொருடடாய்，பணிசெய்دぁத வற்புறுத்தி நின்றது．
 மாறுக．அவ்வென்னும் சுட்டுப்பயய்，உவமத்துக்கேற்ற


தேவருய் தவரும் செய்யும் வேள்லி தவ டுதலியள்ற்றிற்று அசுரர் முதலியோரால் இடையூறு நெராவேையிற் காத்தல் முரூகக் கடவிட்கு இயம்பா தலி்்＂$\quad$ தவளுர் வருந்த வரும்
 அந்，தணா்் வேள்வியோர்க்கும்மே＂＇（ழுருகு．94－6）எண ஆிிியயர்

 விசேடிததும் சூ pியது，முருகவேட்கு வேற்படை மிக்க சிறப்


தெவர் டுதலாயிஞர் செய்யும் வேள்வியா த நநவ்வியகட்குத திங்கு வாராது காக்கும்ப பரமன் இடையது வருங்கொல் என்று அஞ்சாது நீ பணி செய்யின்，நின் கண்ருுன்னும் தோன்றி இயைபூது நீக்க இன்ப｜் செய்வब் என்ற கருத்தாஸ் ＂அஞ்சாய் பணிசெய்＂எண் ハுர்．

மலரின் தேோ நாடுயுண் ணும் வண் டுபோல，அவள் துரு வடிணை நாடிக் கண்ா（b）அவன் திருவருட்டேடேயுண்ட்் வேண் டுய்
 ாब் ハுர்．தோ நரடியுண்ட்் வண்டிற்குப் டிறப்பியல்பா தலின்， मியக்கும் அவக் திருவடிக் காட்சியி்் पெறும் இன்ப நுகர்ச்சி பிறப்பு்கட்ன் என்கூராயிற்று．

தேவரும் மக்சளும் ハுறெயே இமையாக்கண்றும் மஆக் கண் ஹும் பெற்ற பயன் ழுருகக் கடவுளின் திருவடிக் காட்த



## 13

வானில வானில வும்பொழின் மாாவையின் மாணருள்செய் வானில வானில யம்புகுந் த্ञத்தல்செய் வாய் மலர்க்கோ வானில வானில மால்குளிர் நீரெரி வன்ளிசல வாணில வானில யப்பொருு ளா மவன் மன்னடியே．

 யில்－சோठல சூழ்ந்த மாரவப் பதியின்கண்，மாண் அருள்－ மிக்க தருுரூூா，செய்வான்－செய்பவஞைய முருகஞுடைய， மிலம்－இடமா கய，ஆன் இலயம்－தோயில்，பகுந்து－உள்ளே சென்று，ஏத்தல் செய்வாய்－அவன் திருவடிகூா ஏத்துவாயாா மலர்க்சோவான் இம்்－தாமரை மலாில் இருக்கும் தலுவனிகய பரமதேவனது சத்தயலோகடுட்பட，நிலம்－நிலடும்，மா்் குளிர் நீர்－பெரிய சுளிர்ந்த நீரும்，எரிவன் かி－எாிஷஷ் $D$ தூுும்，சல அளிலு்－அக்கன் $\mathfrak{1}$ காற்றும்，வான்－ஆகாயழும்，



मிலவーமक्रியண்டலம்，இது சூரியமண் $\llcorner$ యத்துக்கும் அப்பாற் பட்டது என்ப．ஆன்－இடப்பொருட்டாய சொண்；＂ஆன்வந் தியையும் விஜநிில யானும்＂＇（தொவ்．சொல்．234）எண வருதல் காண்க．ஆலயம் என்ற சொல்，ஆ－லயம் எみப்
 மிட்் எヵப் பொருளூறைப்பவாதலின்，அதட்புட்கொண்ாு


 வான்இல யப்பொரு ளாமவன் மன்னடியே＇＇எஷ்குர்．

## 14

மன்றன $\boldsymbol{ம}$ ன் $\boldsymbol{\eta}$ தாழிநும் மேற்ற வருவனசை மன்றன மன் றன மேமனங் கொண்ட மதியிலிர்கா மன் $p$ மன் $\eta$ லாக்கினர் சேய்சுர மாமயில்பொன் மன் $ந$ மன் $\boldsymbol{y}$ மாவையி்் போ $\dot{y}$ றுதிர் மந்திரமே．
囚ிர்－பெரிதாக வெண்ா யுயுஇும் பேறைகளே，நதை மஷ் தனம் அன்று－நீவிர் ஆணைப்படும் செல்வந்தா லும் நிலூபெற்ற $D$ செல்வமாகாது，மன்றல்－பா றுபடுகன் $p$ ，நமன் தனது ஆமி யால்－எமஞுைய ஆでயயால்，தும் ஏற்ற வருவஷ்－2 ்்்
 காமங் தனம்－மன்மதனுடைய செல்வமாஇய அழுகா खை
 விழியா்் சுட்டொித்தவராண சிவபெருமாஞைைய，சேய்ー





 மந்திதிடுமாம்，ォー றリ．
 கண்ா வ六தது．நமை－நச்சப்படும் பொருள்ரமேல் நின்றது，





 காண்கச．காமன் தæம் அழிர்த வரலாற்றுல்ல்，நச்சப்படும்
 Qடாயுசுவது இゅைநெறியாகாாமையும் பெற்றும்．





 மாதலிள்，2று திப்பொருளா安ய முருகக் கடவளள் வணக்கம்

 Qொழி தாலே மந்திரம் எஷ்ப＇（பொா்்．பொருள்．பெய்．178） எவ்பது Qொா்் ธாப்பியம்．

## 15

மந்தர மந்தர வோடிசைந் தானொி வாய்க்கவுச்ச மந்தர மந்து ளப்பந் திசையார் மகிழ்ந்தெெிசு
 மந்தர மந்தர கம்புகு தார்கடென் மாதிரமே．

இ－ள்：மந்தரம்－மந்தரமट゙ロயை，மந்து－மத்தாகவும்， அரவோடு－பாம்பபக் கயிகுォவும் பூட்டி，இசைந்தான்－
 வீசுகி்ற $ற$ கவு்துவமணி بும்，தரம்－மேன்மையாா，ஆம்－ அழீலாய，தォளப்பந்து－முத்துப்பந்துய்，இைையார்－விரும் பாது，மதிழ்ந்தெறி－வி己ாயாட்（ு）விருப்பால் Lமலழ்ந்து எறி கி் $ற$ ，சுமந்தர்－மங்கலம்் பொருந்திய மக்கள் சூடிச் செய்யும்， மந்தர மா வை விழி－மந்தர மயைபோ இும் மாாவப்பதியி்் நடட்கும் திருவிழாாவை，வண 广்கிர்－வணங்கினவர்்ள்，சாம்் தூர்்－சாகுங்கா லத்தி்，தென்மா தரம்－தெங்திச்க் கண் ணுள்ள யமனுடைய，அகம் அந்தர்－நாட்டின் நடுவண தாகிய历 கர்க்குள்，புததார்－புகமாட்டார்கள்，$\quad$－pு．

தேவர்கள் கடல்காட்த் கா லத்தல் அவர் पொாுட்டுத்


 பண்ாடாரூநாள் கட்்வயிறு கலக்க்யயு＂（月லப்，ஆய்ச்ச）
 கவுத்துவ மணியும் டுத்தும் வெயுத்தொதுக்குப் பெரூஞ் செவ்வ
 மகிழ்ந்தெறி சுமந்தர்＇＂என் ハுர்．கவுத்துவம்，கவுச்சமம் எみச் சிதை்தது．இறசயார்，டுற்றெச்சம்．சுமந்தர்，சுமாந்தர் என்பதன் விகாரம்．சு，நள்மை；சுகம் முதலியவற்றைக் கு，ிிக்கும் உபசர்க்கம்；சு，சாாிணை．சாகும் அந்தரம் எब்புழி் பெயரெச்ச்் ஈற்றுயிஆை புகரம் மெய்யொாுு் டெட்டது． றி்ததர்－உள் ளிட்ம்．

செல்லக் குறைபாடில்லாத पெருமக்கள் மாவைப்ப鸟யில் நடத்தும் திருலிழுாக் காட்சியள் பயண் சூறுவார்，அவர்கள்

 அந்தரகம் பகுதார்கள் தென்மா திரமே＇，என் ハுர்．திருவிழுாக்
 தார்பெறும் பயன்ェத சூடும்，அண் ணலா ருடயார்தமை யடுது செய்லித்தல்，கண் ணf（Øலவா் திருவிழாப் பொலிவுகண்ா
 ழுணர்க．

மாதிர மாr திர டானவர் தேரணி வந்தெதிர்சூர் மா திர மாதிர மாய்த்தவன் றீர்த்திகை வாாிவல மாதிர மாதி வாடுறு மாவையெம் மான்டுனலிம் மாதிர மாதிர யார்த்தமும் வீடுமுன் வந்திடுமே．

இ－ள்：மா திரம்－ஆதாயத்தே， $\mathbf{~}$ மாக，தானவர் தேர் அணி வந்து－தாளவரும் தேருய் அணியணி யாக வர வந்து，எதி் சூர்மாーஎதி்்்த சூரபஷ்மாவின்，திரமாー பக்்மாய் நின்று வமிய துனாசெய்து，மா திர்－மாமரத்தின்


 எம்யான் குனம்－மாவைப்ப தியி இள்ள எம்பெருமானன அந்த முருகன் சந்நிதியில்，விம்மா－அன்பு பெருலி நிற்கின்，தரமா－ நிச்சயமா க，தரயார்த்தமும்－அறம்，பொருள்，இன்ப்் ான்ற முப்பொருுளும்，வீடும்－வீ ுுபேறும்，முன்வந்திடும்－தாமே முண்வந்து நிற்கும்，அவற்றை நாடிச்செல்லவேய் டுவதி்்ூ， $\pi-$－$\quad$ ．

மாதாள்，யான்த்தாளுமாம்．＂அவுணரெல்லாரும் தம் ハுடணே எ த்ர்ந்தாா் வலியிலே பா தி த்்தள் வலியிலே வந்து


 நல்வல மடங்க்் கவிழிணர்，மாழுதல் தடிந்த மறுவில் கொற்றத்துச்，செவ்வேற் சேஎய்＂（官ருகு．59－61）எ๙
 உரைத்த உரையா இும் அறிக．திர்த்திக－＂பண் ணிய ந5

2றுதிப்பொருள் நான்கினு்，அறட் முதலிய முன்றும் இவ்வையத்தே பெறக்கடவளவாதலின்，அவற்றைத் திரயார்த் தம் என்றும்，இவற்றை விட்（ு நீந்கப் பெெ்் கடவதாகமிய்
 என் ハுர்．＂＇வ（b）விலா ஹவயத் து மன் னிய ஸூன் pின்＂＇（நால4．114）

[^1]














 எங் குர்.

 வோர் பவப்பியி துர்க்கும் ムாuிலா்் என்பது இதஞ்் தெரிவித்தவாறு,

வெப்பி எब்புீ வெம்மை வேய்ட்்பொருட்டு; வொகுமை மேற்றன்று.

## 18

வல்லியம்் வல்லியம் பா ற்றுரத் துங்குற மாதிதழ்செவ் வல்லியம் வல்லியம் பேர்முஷூ வள்ளி மஞைகுறை வல்லியம் வல்லியம் பாட்டெழில் காட்டிய மாவையகை



 யட் - வாயிதழ் செவ்வக்லியின் அகலி த ழ்போ ்்பவளூம், வ்்

 யார்க்கு்் கணவはே, வல் இயப் பாட்டு எழில்காட்டிய


அழிலய மாவைப்பிஆயயுடையவளே，வล்லியம்－வலிய கா்் கூூ புடைய புலி கटூப்போ ஷும் அசுரர்கள்；கைவல்லியம் பெற்றிட் செய்－ஜர்க்்ே விண்பெறப் பொருதழிக்கும்， வேல் மலர்க்தரனே－வேலேந் திய மலர்போ இும் கையையுயைய வனே，குறைவல்லியம்－கறை மிகவு் உடையேம்，எட்カை ஆதாித்தல் வேண்டும்， $\boldsymbol{\pi}-\boldsymbol{y}$ ．

வல்லியம்பால் துாத்தும் தநமா எது என்பத்்க் கொடி க兀ா நாணூப் பிணித்த வில்லில் தொடுத்துச் செ இத்தும்

 கடற்கரையில் இருத்தலால் பரதவா் தோணியியக்கும் பாட்டும்， Lருதவளடும் உடைமையின் உழுனா் பாட்டுய் நிரம்புயிருத்த லி்்，＂வல்லியம் பாட்டெழில் காட்டிய மாளவய＂என் ருர்． ＂＇குறத்திய் பாடிய கு றிஞ்திப் பாணியுய்，தொடுப்பேர் உழுவா் ஓநைப் பாணிபும்，கோவல ரூதும் குழலின் பாணியும்．வெख்

 இப்பாட்டெழில் காணப்படும்．சுறைகளால் வலியராயுள்ளோம் ததருவருள் பெரூ கவுடையேம்்லேப் என்பார்，＂‘ுுறைவல்லியம்＂＂ என்ருர்．இவ்வன்றை Яெப்பன்று என்பது கருத்து．

## 19

கரத்தங் கரத்தங் கிளர்கண யோர்மங்கை கா தலர்சூ கரத்தங் கரத்தங் கதமுடை யார்தந்த கந்நரஞ்சா கரத்தங் கரத்தங் கெழுமாவை யீசர் கதர்மணிச்சே கரத்தங் கரத்தங் கொடுத்தா ரிலநர கங்கணமே．

 புடைய வேட்டுவரின்，மங்கை தாத லர்－மதளாண வள் ளி
 லணிந்த தம் தோளிள்கண்，அங்ததம் 2டையா்－தరைமா ஓ



 வைத்து இழைத்த முடியணிந்த，அங்கர்－தூயயயுடைய（ுு

மாகிய சணூகுகக் கடவுள் நிருுப்பணைக்கு，அத்தம் கொடுத்தார்－
 நரகம் இல－நரகவாழ்வுகள் இல்லலயாா்，எ－று．

கரத்தில் அரத்தம் களர்ஈそயயோர் எみக் குறவாைக்
 นだாயல் கரத்து அங்ததம் உடையார் என்பதற்குக் ๓ையில் பிரம கபா லம் உடையார் என்று உரைப்லலுமாம்．கடலிடத்துண்டா கும் பொருள்கள் மணிபும் டுத்தும் பவளமும் பிறவுமாம்． லறநநாடுகளிலிருந்து கடல் வழியாாக வந்தனவும் கொள்ளலாம்．
 கதிர்பணி சேகரத்து அ்்கம் என்றததல் அங்கம் தலலயா u！$\dot{\text { m．g．}}$ ．

மாவை முருகங் நிருப்பண｜ெய்தார்க்கு நநரக வாழ்வ



 டொருளீ ந்தவர்க்கு，அப்பொருள் கடஞய் நின் று மறுமையில் இந்திரஞல் திரும்பக் கொடுக்கப்படும் என்பார்，＂மொ மாவைக்
 ஊதியம் சால்ஙடன் வேதத்தமதத்து அமரேசிின் உண்டு＇


நரகம் பவவா தலின்，ஆண்டைய வாழ்வுகளும் பவவாயின； அதஞ்ல் நரகம் இல என்குர்．நரகங்கணயே என்பதற்கூ，நரக மாகிய அங்கண த்துத் துன்பங்கள் என்று உரைத்த துமொன்று． அங்கணம்，சேறு；＂அங்கணத்துள் உக்க அமுழ்த்் ருல்＂＂ （துறள்）என வருதல் எாண்க．

## 20

கங்கண கங்கண வென்றிரை மாவைக் கடல்குடைந்，தா கங்கண கங்கண மாடுடிப் பூணரைக் கச்சுப்பன்ண கங்கண கங்கண காலாாி சேய்கழுல் காணுடுங்கட் கங்கண கங்கண நீத்தெய்து மேலுல கத்தன்பமே．
 க்்கண ゲウ்கண என்று இரைமாவை－கங்கண கங்கண என்று


 அணியப்படுசின்ற பாம்பாकிய கத்சினயும்，ெணஈங்கண－
 Яவனுடைய1மகஞு முருகக்கடவுளின்，கழல் காணும் உ்்கட்கு－
 அகம்－மணகும்，சணம் நீத்து－வியக்்ூட்டத் துள் நீங்குத லால்，மே லுமகத்து இன்பம் எய்தும்－மேட்புலகத்துப் போி்் பம் வந்து அடைபும்，எーறு．




 ＂Яரைக்கச்ச்ப் பா்ஈகம்கண கங்கண காலாிி＂எब் ハூர்， ＂‘நாக கங்கணா் அயுத வாக்கு＂（பெரியபு．\＆ண் ணப்．183）
 சிவனுக்குக் காலாளி என்ளைுரு பெயராuிற்று．

திருவடிக் காட்சிக் ஈண் கண் ணும் மஞ டும் ஒன்றி நிற் றலின்，
 மேலுலகத் திங்பமே＂என்பார்，＂ょணம் நீத்து எய்தும் மேலுவகத் தின்பமே＂＇என்ருர்．நீத்து，காரணப் பொருட்டாய

 அது பொருந்துயேற் கொள்க．இणி இிருவடி்் காட்தியே




 पொருட்டடண்க．

## 21

கத்தின கத்திள வாயுழ னீக்க்க் கழற்கொகண கத்தி கத்தி நில்லா தரு4 கறையுணவா
 கத்தின கத்தின மாமாவை யாரசரர் காவலனே．









 おூட்டமா கவுணை ய ，மாவையா－மாவைப்பதியி்் 2ள்ளவனும்，








 வருத்தமே செய்து துஞ்ரபறு த்துதலிஷ்，＂＇அお安து இனம் நில்லா

 பாத்்்வோ்ா டும் எஞ்கின் ハுர்．

பூேத்தொடர்ப்ன் நீந்கி இரூவホ் ஏகிவிடுவது எளிதி்



## 22

காவிலங் காவிலங் கான்டர மார்வரை காவ லவே காவிலங் காவிலங் கற்சிர நீாிற் கடலின்டுழங் காவிலங் கா விலங் கோதோட்டுமாவைய कா லங் டுன்ளே காவிலங் காவிலங் கிட்டா தொழிகழு்் கஞ்சத்தனே．
 கா்்－நீண்ட அடிப்பகுதியுடை，மரம் ஆர்வரை－பிற மர்்்

களூ்் பொருந்திய，வரை காவல－மூ゙நாட்டி ற்கு இறைவேே， வேகா－வெயில் வெதுப்பாத，இலங்சுா－விளா்்குகிள் $p$ ，வி ல்்

 கன் ருகிய，இல㐫கா தோட்（ு）மாவைய－இலங்தா தோட்டம் என்னுமிடத்தேயுள்ள மாாறவப்பதியி்் எழுந்தருளிய டுதல் வはே，எாலன் முன் ஏகா இலம்－எமன்டுன் நோட்த்் செல்ல மாட்டாத வீடாலிய，கழ向 கள்チத்தின்－நின் திருவடித் தாம
 கட்டாதொழி－அந்த எமன் எம்மைக் கட்டாதொழிப்பா шाாக，எ－ற．
－＂சேண் நின்றy இழுமெゅ இழிதரும் அருவிப் பழடுதி்

 கும் 4 தயா，தणின்，＂‘கடலின் முழங்கா இण்்கா தோட்（6） பாவைய＂என்றும் சுறிஜர்．இலங்கா தோட்டம் என்பது


 எனப் பொ துப்படக் சூறியமையின்，அதன்ப் ப்்்பு＂ஆழ்் கஞ்சம்＂＇எள விசேடித்த斤ர்．கழற்தஞ்சமாகிய திருவடியைத் தாங்கும் タடும நலம் தனக்கு இல்ஷயயௌத் தண் பணி
 இணையெச்ச்்．இதஞல் திருவடியடைந்தோர்க்கு யமபயய் இல்る யென்றறவா றy．

## 23

 கஞ்ச னங் கஞ்ச னங் கொண்டோன் றிருவடி காணமயயக் கஞ்ச னங்கஞ்ச னங் கொ ள்ளாதொழித்தவன் காதலன்காற் கஞ்ச னங் கஞ்ச னங் கொண்மாட மாவைநங் காமரனே ．

இ一ள்：கள்சன் அங்கம்－கம்சனுடைய உடல，சனங் கட்கூள் உウ்று－அவனுடைய வீரர் நடுவே பகுந்து，அட்டவள் காதல் மருகள்－கொன் $ற வ ஞ ை ~ த ி ர ு ம ா ~ இ ு க ் க ு ~ ம ர ு ம ஃ ன ு ம ், ~$


 ヘாகிய பங்றி，அங்கு－அப்பொடு து，அஞ்சனம் கொள்ளா து－ ஆணவவ் கொஸ்ளாதவாறு，ஒழி்த்தவ் காதலன்－றழி்்து
 பரவவவத்்கு，அள்ச்்－நெஞ்சே நீ அள்சுதல் ழழிக，நம்－

 நம்காமரன்－நாம் பாடும் பாட்டிசையை விருப்பியேற்ற


திருமால் கண்ணயய்，்் தோன்றிய காலத்து அவற்குப்
 பக்ந்து，அவய்ச் சார்ந்த துயவரும் அசுரரும் $ி$ றருு்ம் சுழ்ந் தi




 ஞூப் பிந்தவன்，துவிசன் அனுசன் என்ளுறுற்போல．おஞ்ச ォம் தாளம்．ஆகவே கஞ்சள்் கொண்டோன் என்றது
 சன்，அவரைக் குறிபபபதாயிற்று．அவர் தாளம் பெற்ற வர லாற்றை，＂＇நாஸ்ம் இன்னிறசயால் தமிழ்பரப்பும் ஞாண

 களுப் சூறுதல் காண்கு．

 கொண்（6）நிலத்துட் குணட ந்தேலினன் என் றும்，ப்்ுு அவயே இரணியாக்கன் பொருட்டுப் பன்றியாய்ப்பபரா மே வம்ளொண்ா（B）
 மருப்பைச் Яவன் அணிந்துதொண்டாரென்றும் புராண்் சூறு
 தொள்ளா தொழித்தவன்＂，என் ளுர்．தூரவடி சாண்ட்்கும்． இரணியாக்கூண் தோறற்கும் கொண்ரடது பன்றிப் பிறப்

 பெய்து பிித்தார்．அஞ்சணம்－ஆணவம்．


 மாவைப்பதியிய் タிப்பு் யாவலருமையும் காண்பார்க்கு அச்

 பொருட்டுப் ிொருளிவ் வ ந்ததது．
 நொக்க，மみi் அஞ்சதலின்＂அஞ்சற்க＂என்ハூர்．ゆுத்
 வுடைய பாட்டையும் ஏற்றருள்வன் என்பார்，＂
 4 ๗ையி்் நலமின் ாை தோன்றிற்று．

## 24

காமரங் காமரங் சூரய9ற் கண்ணா் கனியெழில்வாய்க் காமரங் காமரங் கந்திகழ் மாவைய கார்வடவா காமரங் காமரங் தேசர் மருகநின் கான்மலரே காமரங் காமரங் கந்தகித் தார்சுது காமகிழ்ந்தே．
 சூர் शயி்்கண்ஞர்－$ெ$ றம்செ புயைய மகளிிின்，கனிपuழில்வா ய்க் காமர்்－Cோறைக்களி போ இும் வாயிடத்தே யெழும் காமரப்பண் ணும்，காமர்－ அழுலிய，அர்க்க்－நாடகவரந்்குதளும்，திகழ்－பொரூந்திய， மாவைய－மாாவப்ப தியை புறையோய்，கார்வடம் வாகு－ Qெரிய தோற்மா \＆பூண்ட தோளோடு，ஆய்மரு அங்கு－நீர்

 ம்்மதனுடைய，அங்கம் ததல்த்ர்்－உடம்யையuரித்த Яவ पெருமானுக்கு，சுத－மகனே，நின்கால் மலரே－நியது कிரு வடித்தாமரையையே，காமரம்－யாா் விரும்புதலுடையோம்，
 $\sigma$－$\quad$ g．






 தன்மைக் குறிப்பு வியயுற்று．

## 25

காமல் காமठ யந்திழ் மாவைய கன்னலொடே காமで காமனல யன்புர சூதனன் கண்ணுதவ்பா காம®ை காமळை வந்தோய்நின் ருள்வணங் காவுடல்புக் காமひ காமன் யாதிய துன்பங் கரக்கவந்தே．

 மாவைப்பிியில் உள்ளோய்，கன்னலொ（6）காமூை－கரூப்பஞ்




 ஈையலல் வந்தவஞே，நின் தாற் வணங்காவுட்்－நின் 多ருவடியை
 டுதலிய நோய்கள்，கரக்கவுந்து－மறெவா க வந்து，ப்க்கா－







 பகிப்பப் போ ந்த தேவியார்，அவ்வா றஜாயும் சேர்த்தெடுப்ப， இருடஇு்் ஆறுுககும் பன் ளிருணையுமாய் விளங்லை




கவந் ஞந் கவந்த்் கொடுத் தான் மருக கடைப்பொழுதே கவந்தங் கவந்தங் கடிநடஞ் சோரி க றங்கிசையா கவந்தங் கவந் தங் கஞன்முடிச் சூர்ச்செற்ற ๓ெயயஃஃலம்ங் கவந்தங் கவந்தங் கடா்தீர நன்கு கணித்தருளே．
 வேண் 44，அவந்தம் கொடுத்தான்－முதுகு கொடுத்தவஞன
 போல，சோரி－உதிரம் பெரூகப் பிணங்ஈட் அடீத்தோ（ு）த லால்，கந்்கு இசை－உண்டாகும் மு！pக்கம் முழாவியையாக，
 पொருந்திய நடஅத்றைச் செய்யும்，ஆகவம் தங்க－போரைத்
 பொன்ஞல் இயன்ற முடியணிந்த சூரபன்மாவை，செற்றー அழித்த，ஈை எஃஃத இலங்க－ாையில் வேல் வி』ங்த，எடைப் பொழுது－மரிக்குங் காலத்தே，அங்கு வந்து－அவ்விடத்தே
 இடர்கூா，திரー துர்க்க，நங்கு கணித்தருள் — திருவுளம்பற்றி அருஸ்வாயாேக，எーறு．

தேவர்கள் பாற்கடてல்் கடை市த காலத்து நாட்டிய மந்தத

 புராணவரலாறு．அவந்தம்，பள்பக்கம்；ஈண்（6）முதுகி் மேற்று．கடைப்பொழுது அவi்தங்கு இடர்தூற நள்கு கணித் தருள எஆ இயைத்துக்கொள்க．ஆாைப்வொழுது，சாகுங் கால்ம்．

கவந்தம் சோரி கறந்கியை கவந்தம் கடிநடம் ஆகவம் தந்கு எஎ இயைத்து，வந்த என ஒரு சொர்பெய்து சூர் எג்பதஞே（6）குட்க்க．ஆதவம்－போர்．கவந்தம்－நீர்ப்பெருக்கு．
 （厅ுறள் 767）என்குற்போலத் தாங்குதல்，வரும்படையை எதா்்நின்று தாக்க்த் தடுத்தல் என்னும் பொடுட்டு．

மரணத் துன்பத்றை，＂அவ்் தங்கு இடர்＂எホ்ハுர்．



தருக்கந் தருக்கந் தகாரத்தி ஞ்றறிிஞ் சாய்மடவா தருக்கந் தருக்கந் தரித்தார் சடிலந் தனில்வளாிந்
 தருக்கந் தருக்கந் தலமெழின் மாவையந் தாளமதே．

இ－்ா：தருக்கம் தருக்கு அந்தகார்த்ஞல்－தருக்க ஞூாம் யிதவுடையே பென்னும் செருக்காகய இருளிஞல்，திண மும்－நாடோறும்，சாய்－மெலியும்，மடவா து அருக்க் தருக்கு－மடமைபொருந்திய வா திசளா சமார்கட்கு，அந் தரித்தார்－இறுதுயின்ச் செய்தவர்，சடிலம்தனி்் வளர் இந்தர்－சடைக்தண்ற வேர்்ன் $p$ பி๓，றயை யணி ந்தவரும்，

 சார் உருச்சி்ததர்－வேண்டியாங்கு உருமாறும் தத்தர்களால்， 2ぁந்தர்－உவந்து உபா மான இடமாவது，எழில் மாவை－அழுயய மாவையென் ஞு்， அம்தாணம் அது－அழீலய இடமாகும்，எ－று．

அருக்கந்தர்，அருகந்தர்；சமணர்．＇＂வாதுசெய் சமணும்
 அச்லறு）என் றும்，＂சசவாயும் வா துசெய் சாவகர்＂（ சோழி） எホ்றும் ஆளுமைய பள்兀ாயார் அருளினமையிள்，இவரும்， ＂$\quad$ தருக்கம் தருக்கு அந்தகாサத்தில்் நி円ம் சாய்மட வாது
 அந்தரம் என்னும் பெயரடியாகப் பிந்த தெரிநில் வினぁயா ఎணயும் பெயர்．அந்திித்தார்，நன்மலரரார் சுதர்，உருச்தி்த தர்．
 कிளஷி＂என்ற பெயपெச்ச வியேயோ（ு）முடிந்தா．

உத என்ஞும் 2ாிச்சொல் உக்க எனத் திாந்தது；＂உகப்பே உயர்தல்＂（தொல்．சொல்．305）உகந்த தலம்，உகந்தவம் எの வந்தது；தழங்கு குரல்，தழ்்குரல்（சி．40）எய வருதல் போぃ．
 வல்லவர்．வேண்டியவாறே உருக்கொள்ளும் மேம்பாடுடையா ராதலின்，＂‘சார் உருச்ச்த்தர்＂என்றுய்，அவ்் कட்கு அச்



## 28

தாみசந் தானசந் தெய்துந் தருமணி தாமரைநந் தானசந் தானசந் தாடுள வாயினுந் தாபதரேத் தானசந் தானசந் தப்பி யாக்கொண்ட சத்திதத் தானசந் தாணசந் தல்லாருக் கட்ட தாித்திமே．



 श்்－சரரப்யும்，அ－कலிய அவற்றிய்，சந்தாணசம்－ Qெ円பாக்க்ய ச்்பத்துகள்，தாம் உளவாாயினு்－தம்பாள்





 சூடிய தகுத，இல்லாருக்கு－இல்லாத பேறதகட்கு．அட்ட திி்த்ரிர்－எண்வயை்த் திித்திர்்களே உடையையாாம்，ாーறு．








 வேதம்．அது பாரம்பிியமாய் இதப்பட்（5）வருவதாகலி்்，


历ー மேன்மைப் பொருட்டாய இமைச்சொவ்；நக்கூரன்，



 ாட்டியு வリுமை．

திரவத் திரவத் தபூணூ ணிరூபூச் செயுள்விரைசந் திரவத் திரவத் தயலாள் சுகட்பெயா் செப்பிமுமு திரவத் திவவ் தவாவறி யாத குருட்டையுருத் திரவத் திரவத் திசங்கம மா வைய தீரத்தனே．

இ－ள் ：திர－நிலயயாக，வத்திர அத்த பூண் ஹ்்் நில் ப செயுள் லிரை－உடையும் பொன்ஞும் பூணைங்களும் உண வும் உயா் பதவியும் பூமா\％யும் பாமтชणுும் வாசそうப் பொரு ளும்，சந்திரவம் திரவத்து－தவளச த்திருுதலிய இத் திரவியங்

 பூமி என்ற மூவணைப் பொருள் ேளா இும் செரு்க்ல，இரவத் துவா அறியாத குருட்றை－இரவ பகலெ円 அறியா து மயா்்க்க் கடக்கும் அஞ்ஞூாத்தை，உருத்திர அத்திரーவெகுண்டு
 லொ（6）எலந்திருக்கும் மாவைப் பதியையுடைய，தூரத்தேー

＇அத்தசங்கமமாவைய＇என்பதத்து அ்்திசம் கமட் மாவவய
 யுடையோய் என்றும்，＇அத்தி தீரத்தேே＇எみ இயைத்து அத்திரத்ゅதச் செ ல்துதும் தீரமுடையோய் என்றும் உறைப் பியும் ஆம்．

 சுரனுக்கும் நல்லறிவ காட்டிய புருக் கடவுளி்் アறப்பிய புட்கொண் டு，＂இஇவத்தவா வறியாத குருட்டை புளுத்திர
 செம்மல் சற்றளிப்ப，உண்றை கண்ாு செப்பும＂（சபரி．586） எனவரும் தணினைப்புராணம் காண்க．

அறப்பகைத்து நிள்ற சூரனு்குு் ゆெய்யாூ க் காட்டிய வள்ளலாலிய டுருத்்，செல்வச் செருக்குன்் கண் ழூடிக்கடக்கும் மக்கட்கு அருள்செய்வன் என்பதும்，எォடே செல்வர்களுய்
 இதுல்ல் அறிவுறுத்தலராம்．
 தீரத்தந் தூர்்ந் துன்போ த்து வானவர் 毋ந்ற தவிபத்
 தூத்தந் कீேத்தந் தத்துற்று கீப்பன்றென் றிக்கியலே．

இー－ ஞぁ，தந்துாவள முகன்－யாாயுகத்றதயுயைய தாருகன்，
 நிరி நீங்க，தம் துய்பு ஓத்து வானவர்－தமக்குண்டாகிய துய்
 விபத்து－Яந்றதத் துயர்，ஈர－கெட，அத்தம் தந்தீர்－அப யாஸ்தம் கொடுத்தவரும்，தேமாவையீர்－தெய்வத்தன்மை பொருர்துய மrrவைப்பதயில் ்்ழுந்தருளி u9ருப்பவருமாய
 தியா னித்துப் பரவுவீர் களாயி்ா，அத்து－உடவ்வாழ்வில் எல்るை

 ஞூ யமஞல் உண்டாகும் துள்பத்றை，நீப்பன்－நீக்க்ப Lாது காப்பான்，எーறு．



 ๓ェயிண் அவர் சள் பரமண்பாவ் முறையுட்டுக்கொண்டது



 பேம் எயக் ๓ைகலித்தவ்．
 விபத்து ஈர அத்தம் தந்தூர்ர，மாவையீர் என்றy சிந்தித்துப்

 என்ハுர்．அத்து எலடலப்பொருடட்டு；இது அம்முச்சாரிணை பெற்றது．அத்க் தீர் அது அந்த்துーஎல்டuயின் நீப்குவ


## 31

திக்கையத் திக்கையத் தார்்ாாவை யாதிப சேரிருட்டந்
 திக்கையத் திக்கையத் தா தீர வந்தரு த்ப்பவக்கொ திக்கையத் திக்கையத் நாத நரக திமவட்டமே．

இ－ள்：திக்க ஐ அத்தி－திக்கண்த்தும் பரவிபுள்ள கட

 தருதற்குப் போந்த，இக்கை அத்தம் கொண்டவவ்－கருப்பு





 யாக，அத்திக்றை－நீ எழு ந்தருளியிருக்கும் அத்த்க்கு நோக்கி，


தி்்சு ஐ அத்த எஷ்பழி，ஐகார்் உாைமைப் பொர்ண் மை சுட்டி நின் $D$ து．கை，பக்கம்，ஈையத்தார் என் றுகொண்ாு அுப்

 கொல்＋இ．இகரம் உ டைைைப் வொருட்டு，விய்லி என்ருு்்

 விகாரத்தால் ககரம் இரப்டி，த்து நின்றது．தமவப்ட்ம்－ தஆையெல்రั．

அவ்்தரு திப்பவ்் தொதிப்பையும் அது காரணமாக வரும்

 யுட்வொண்（B），＂இருள் தந்து சேர் இக்ஈையத் தட் வொண்டவ்் வொல்லி சேயவ＂＇என்ரூர்．பவத்தால் திகைப்ப்ற்றவர்，
 செய்பவாரலலி்，＂அது ஆதி நரகமதியட்ட்்＂என்று ழுடித் தார்．தக்கு நோக்கித் து守த்த லு்，அவரைத் துதிததலே யாம் என் $\boldsymbol{D}$ கருத்தாவ்，துக்கைத் துதக்கை எ்் தொழில் எங்குர்．எம்தொழில் எウ்பது அவாய்நிம்．

## 32

வட்டக வட்டக மார்மா வையவருள் வாரிசெல்கு வட்டக வட்டக மாவோச்சு வள் ளிம ணளவுரு வட்டக வட்டக சச்சூர வாரிதி மாாவியぁய வட்டக வட்டக நீக்கிக்கொண் மா மயில் வாகனனே．
 அகமார் மாவை－நடிவிடத்தே பொருந்திய，மாவைய－மா வைப்
 மேகம் தவழும்，குவи்டககம்－மஜுக்குவட்ட்ா கண்，கவண்－ கவண் கல்రூ，தக－ஏற்றவாறு சழற்றியuறிிந்து，மா ஓச்ச வள் ளி
 யின் எணவவே，2－ரு அட்டー பவவேயு உருக்கொண்（ு）பொருத．

 இயய－வருந்துமாறு，அட்டு－தடிந்து，அக்கலரு அகம் நீக்கிー அவளது மாயத்றை அவன் மளத்திின் றும் போக்கியதஞல்， கொள்－அவன் கொண்ட வடிவமாகிய，மயில்－மயித்， வாகஞணே－வா கணமா கத் கொண்டவனே，அடியேன் மாத்


வள் ளிநாயயியார் ணசயிற் கவணோ்தித் தின மேயவரும்
 வன்மை மென்மைக் கேற்ப எறிந்தார் என்பது தோன்ற，
 மாயப்போர் பல செய்தானததலின்，＇‘உருவப்ட சூரன்＇＇என்ருர்． கவ（6），யா னகட்டும் கயிறு；இது புரசை என் றும் சூ றப்ப（ும்． டுருகக் கடவுள் எறிந்த வேற்படைக்கு ஆற்றுது அஞ்அக் கடற் கண் ணே ஒரு மாமரமாய் நின் ハுணென் றும் புரா ணம் சूறு துி்்， ＂‘சூர வாரிதி மா＂என்கூர்．அவன் பொருமிடத்தே மாயம் பல செய்வதுகண்ட முரூசன்，அவன் மயமயக்கத்தைத் தம் மெய் யருளால் போக்கயதும்，அவன் அவர் திருவுுுவம் கண்（1） பரலியது｜் லறவும் கந்தபுராணர்，தணிகைப்புராணம் முதலிய வற்றுப் காண்ா．சூரஞூலய மாமரம் முருதஞுல் இருசுருய்ப்

 ஊர்தயாகவும் கொண்ாடான் என்பது குறித்து，＂$\quad$ கவ（b）அகம் நீக்கிக்கொள் மாமமி்் வாகளளே＂என்ハுர்．＂இம்மையி்்


விண்ாணுவர் மரூள வைய்்，டும்மையும் 月தர்ப்ப தென்ள முழ்்லலம லெழுந்த வன்றீற＂＇；＂அரேள்லிழி சேர்த்த லோடும் ஆணவ மா தி மூன்றும்，ஒருவியுள் ளூருकி நிற்ப ஷூன்றலூப் பொடித்த புள்ா，மருவு கொடியாய் நந்தம் வாம்பரித் தேர் மேல் என்ஞ்்，கிருவியூர் மஞ்ஞை நீத்த்் ஞெதிர்ந்தமா மயில் மேல் கொண்டான்＂（சிபி．－597．8）என்பது தணிளெப் புாாணம்．

 தஅチ்குப் பணிசெய்ய வமைத்துக்கொண்ட அருளாளறதலிள்， நின்பால் அன்புற்றுப் பாமாசூ சாற்றிப் பரவும் அடியேひயும் ஆட்கொள்ளவேண்டும் எஷ்பது குறிப்பெச்ச்்．

## 33

கனகங் கனகங்கை மேவ்வரை காவலன் கைத்தெனமிக் கனகங் களகங்கை கொண்டவர் சூ $D \dot{க ் ~ க ட வ ு ள ர ் ப ு ~}$ கனகங் கனகங் கணக்கைச்செண் டி，ற்செற்ற சேய்கழற்கோ கみகங் கனகங்கு லென்மா வைத் தாழ்திய கந்தருக்கே．

Q—ாr ：கおகம்－பொன்，கள－அகன் $\boldsymbol{n}$ ，கம்－வெண்ாமை யான பளியுறைந்த，கைவறை காவலன்ーபக்தத்றையுடைய
 மிக்கய－மிகுந்துள்ளண வாகிய，கம்－பிரம கபாலழும்，கன－ அढூசெ றிட்த，எங்கை－க்்கையாறுய்，சொண்ட வர்－கொண் டவராகிய சவபெருமான்，சூ ற－சூ Dவே，கடவுளர் புおல்－
 பொற்குவியல் குறித்து，கைச்செண்ட்்்－ゥைச்செண்டால்， செற்ற சேய்－அடித்துக் கைக்சொா்ட வழுதயாகிய குமர
 எब் கனமாவவ－இருள்போல் ஈதுத்த மேகம் தவழும் மாவவ்் பதியயும்，（ நெஞ்சே）தாழ் தி－தరூவணங்கி வழிபலுவாயாக5． தருக்கு－தாழாது செருக்க்த் தருதல்，அகம்－பாவமாகும்， $\sigma-m$.

கみகங் ゥைமேல் வரை காவయஐ் என்பதற்குப் பெரிய
 கங்தண தங்றை கொண்டவர் என்றதற்கு் பிரும கபாலழும்

 காலத்தில் பெரு வற்கடமுண்டாக，நாட்டிற்கு நலஞ் செய்வ தத்கு வேண்டும் பொன் இல்லாது போேதால் வருத்தகுற்ற அவ்வழு தி களவில் இறைவன் தோள்றி，＂அட ற்கதா் வேலோய் மாரி யரிதிப்போ ததன் வேண்டி，இடர்ப்படல்；வரைக்கு வேந் தாாய் இருக்கி் $\boldsymbol{\square}$ எிிபொண் மேருத்，தடப்பெரு வரையின் டாாடார் தளிப்பெரு முழையி லிட்டுக்，கடப்பதோர் ால்டி

 வரை காவலன் ๓ைத்தெய மிக்கன க்் களை கங்கை கொண்டவர்



 எனற்பாலது வி சாரத்தா வ் பெயி்ந்து அத்துச்சா ரியை பெருது முடி．ந்தது．
 அதઢா எளிதி் கண்லு பணிதற்ஞுfய இடழும் உடส் உணர்த்து

 இவ்வாறு சொல்லக்கேட்（ு வண்்ுா திருப்பவர்，அவ்வா
 என்றும்，அதன் வழிறே செல்வது பாவம் என் றும் சூறுவார்


## 34

கந்தவ கந்தவ நீள்பொழில் மாவைக் கடலினன்றி கந்து கந்தவ யுகவுற் ஸுடிக் கடிமணமு கந்தவ கந்தவ மேம 9 வாதுறை கன்னியருக் கந்தவ கந்தவ ஞயுறல் பாா் த் தணி கை தலலக்கே．
 புள்ள இட்்，தவ－இளி வேறே எங்கும் இ்்டலயuண்னுமாறy， मீள் பொழில்－மண் ணு வゅைคிட்（4 விண் ணு யகு நோக்கி நீண்ட


 எண்ாணம்，தவளுக－தவறும்படியா க，கடலிள் 2 ற்றy－கட்் குட்

 கரு 多，அ－அத்தகைய விருப்படே，அகம் 10 றவா து－நெஞ்சல் மறவாமல்，தவய் உறை சன்சியருக்கு－தவம் செய்துகொா்்

 பார்த்து－பார்த்தாuினும்，ゥை தட்க்கு அணி－（நெஞ்சே）


पெய்துரைக்கப்பட்ட ஏற்புடைச் சொற்கள் இサச யெச்சத் தால் பெறப்பட்டன．அன்று，உ白று，ஆட4，உவந்து，தவஞ பு ற்்，பார்த்து，மாவவக்குச் சென்று カெதடூக்கு அணியெய விఠயுடிவு செய்க．கடலிஷ் உற்று ஆி4 எ円 இゥயயும்．

கன்னியர் இருவரும் சுந்தாி，அடுதேய்லி யெホ்போராவர்；



 யிய்，＂அகம் தவபே மறவாதுறை கள்ளியருக்கு＂＂என் ருர்． வள்ளி தெய்வயாஜா ェமுததாாய் இருப்பறைப்பார்த்து வணங் கு என்பதுாம்．ஆதம் அகமௌவும்，தவாரய் எண்பது தவ ஞய் எனவும் நின் $ற$ 凹．

## 35

தூலவி தరலவி ச னத்தி றந் தோர்பினுஞ் சார்ந் தனர் $~ ம$ தరூவி தでலவி கசிதா ன ம மகிழ் தந்துபிணி தல்வி ぁరூவி பவமின நேசச் சழக்லி லுறத் தல்வி தூலலி தனமினு மாவை தொழா தவர்க்கே．

पாிவியைத் தடூวியது ஆற்றுமை கண்ட தோழி தன்னுள் வருந்நிண் சூ றியது

 આரும்，விபவம் இெம் சார்ந்தனர்－செல்வம்வேண்டிச் சென்



एकி்்ச்சயயத் தருதலால்，பியிதర゙ロ－（ஒருவாறி ஆற்றியு்
 தோன்றி இவள் $2 ள ் ள த ் ற த ப ் ~ ப ゙ ண ி த ் த ு ~ வ ர ு த ் த ு வ த ா ல ், ~ வ ி த ட ி ー ~-~$ நடுக்கயும்，நேச் சழ்க்கு－அன்லிலரெォக் கொடுணை சூற இும்

 மாவைப்பதியத் தொழாதவர்க்கு விசனம்மிெ வுண்டாவது போல，விதனம்மினும்－விசனம் பி்்கு நிற்கிறது，இதற்கு யா ண் என்செய்வேன்，ォーறு．
＂இ｜ன்மையது இளிவுய் 2 மைமையது உயர்ச்சியும்＂எண் ணும் தலமமகன் முன்ளே சென் $ற$ துபோவப் பன்னரும் பொருள் வயி்் பிரிந்தமை தோன்றப்＂பினட் விபவம் இணம் சார்ர் தனர்＂என் ருள்．அவ்் பொருள் கருதிச் சென்றது ஒருபு，

 னர்＂என் ヘுள்，மசன் முகங்கண்（b）ஒரு கா ல் ஆற்றியிருக்கக் கருதஞட்கு，அவன் ハுகத்தழுு தலலவஆ நினேப்பித்து நோய்

 ＂$\quad$ தந்தையா் ஓப்பர் மக்கள்என் பதஞல்＂（தொல்．பொரூள்） மகனும் ஆற்றுமைக்கே ஏதுவாயினன்．நேசச் சழக்கு，தல்வホ்

 லாம் நு ந்றையை யொப்பினு் நுந்தை，நிலூப்பா லள் ஒத்த சுறியென் வா ய்க் தேட்டொத்தி，கன்றிய தெவ்வர்க் கடந்து

 நெகிழ விட்்；பா ய்கொள லின் றிப் பக்்போன் முறைதோடாக்， கோல்செம்மை பொத்த பெருமம்் पெுவ்வா தி，காஸ்பொரு பூவிஎ்ா கவின்வாட நுந்றைபோல்，சால்பாய்ந்தார் சாய விடல்； வ்த லறியா லிடூப்பொருள் நு்சியார்க்கு，ஈதல் பொட்டொத்த பெருமமற் வருவ்வாதி，மா தர்மென் பேச்கின் மகளிறை நுந்தை போல்，நோய்சூர நோக்காய் விடல்＂（கலி．86）என் ருற்போல வருவது，மீக்கு டுடிய வேண்டியய ヘிகாரத்தால் இயல்பாய்
 கூட்டத்து அவன் ிரிவாற்றுமை．மெய்ப்பா（ு）．அழுணை． பயه்－அயா வுய்ர்த்தல்．＂ஒண்றித் தோள்றும் தோழி மேォ＂＇ （தொல்．பொ（ருள்）என்ற விதியிஞ்்，இக்சூற்றுத் தோழிக்கு அமைவதாயிற்று．

தவங்க தவங்க மரனடி காட்டுஞ் சலதியிலா தவங்க தவங்க ளி $\mathbf{1}$ ல்பார்க்கு மாவையன் சால்குடமா தவங்க தவங்க னயன்மா லிடையிருள் சார் தனமெய்


இ－ள் ：சヒல தியில்－கடலில் செல்லும்，தவ－மிக்க，கத－ வலிய，வ்்்ம்－மரக்கலத் த்்்，மரள்－கொடிமரம்，அடியில் காட்டும்－த்்கள் bிழலில் செல்லுமாறு உயர்ந்த்துு்க்ன் $D$, கதவங் 5ள்－ஆणமரங்கள்，இறல்－சாய்ந்து இட்் விடுவேத， ஆதவம் பார்க்கும்－சூரிய்் பார்த்திருக்கும்，மாவையன்－ மாவைப் பதியயுடைய முரு おனது，தஞ்சக்கரம்－அருள்செய் பும் ணையானது，சால்குடமாーபெருமை யமைந்த குடம்
 கோதமாமுணிவ னுடைய சாபத்தி வெதுப்பப்பெற்ற மேனியை புடைய இந் றிரனும்，அயன்－பரமனும்，மால்－திருமா இப்， இருற்சார் தும்－டயய்கமுற்ற அந்த நாளில்，எய்்த－தன்பால்
 தாபம்，அட－செலுமாறு，தெтக்தி－அருட்பார்வை செ ஞு்தி， வாங்கல்－அவர்கそ் த் துன்பத்தினின்று எடுப்பதா கும்，எ－று．

Lロாவைப்பதியிலுள்ள ஆலமரங்தள் வானளாவ உயர்ந் திருப்பதன் 毋ிறப்பை்் சூறுவார்，அதன் அடியில்，மரக்ஆலங்கள் இனிது நிற்குவு் செல்லவும் சூடியெண்பார்，＂‘ தவங்க தவங்க மரளடி காட்டுஞ் சலதியில் ஆதவம்＂என்றும்，சூரிய மண்டலம்

 காத்தருப்பன என்பார்，＂அங்கு ஆதவம் இறல் பார்க்கும்＂＇ என்றும் சூறிஞர்．

கோதமன் மூேவியான அகலிளையைக் காதலித்துத் தூநெறிக்க்ண் சென்று சூடி அவஞல் மேனியெங்கும் கண் ணுமாறு சாபம் பெற்றது சுறித்து，அவ்ஞத்＂$\quad$ தவiம்ததவங்கண்＂＇என் ハுர்．தவங்கதவங்தன் என்பதஞ தவ भ்ங்தத அங்கன் எஎக் கொண் டு பெரிய வா குவலயமணி ந்த வேனியஞன தேவே ந்திரன் என்றும் தర்மாலயயணிந்த சவனென்றும் உரைப்பனுமாம்．
 குரிய சத்தி முழுதும் தான் சொ（b）த்ததாக அயள் சு，றக்கேட்டு
 சபத்த கால்த்ல்，படைப்புத்தொழில் நிசழாமையின் 2லகல் பெருமயக்கமுண்டாயி்்்குகலின் ．இதஞா，＂＇பலர்புகழ் மூவரும் தல்வ ராக，ஏமுறு ஞாலந் தன் ளில் தோன்றித்，தாமரை பயந்த தாவி லாழி，நான்டுக ஒருவற் சுட்டி＂＇（முருகு．162－5）என் $\boldsymbol{D}$ முருகாற்றுப் படைக்கு ஆசிரியர் நச்சிஞர்க்கினியார் உரைத்த உரையறற் காண்க．

தாபம் என்பது தாவம் எைச் சிதைந்து தவம் எனக் குத கிற்று．அத்தவம் கெட் செ サத்தய அருட் பார்வையய அடியோங்கள்பா இம் செ லத்தவேண்டும் என்பது குறிப்ப．

## 37

சக்கரஞ் சக்கரஞ் செய்படை சூன் றணிந் தார்க்கருள்லி்் சக்கரஞ் சக்கரஞ் சொல்வார் தமன்பர் தஓயயவெம்ம சக்கரஞ் சக்கரஞ் சால்சூ $\dot{ற}$ றுறுகுனர்த் தாவருட்டஞ் சக்கரஞ் சக்கரஞ் சாரா திருவின சார்பவத்தே

இ－－ா் ：அரச்செய்பறட－அாத்தால் சूரிதாக்கப்பட்ட


 கண்ா யய｜டையவரும்，அள்சு அக்கரஞ் சொல்வார் தம் அன்பர்－


 சால்－பொருந்திய，சூற்று 2றும் குன்னர்－நமன் உயிரைப் பற்று தற்கு வருயுன்பே，சக்கர்் சாராது－அழுவுளுமல்，இரு விய சார்பவத்து－இரு ிினயும்பொருந்திய டி றப்பிலிருந்து， தஞ்சக்கரம்－வரும் தரும் ஈையியல்்，அருள்தா－அருள் தருவா шா க，எ－றリ．
 செய்ய，அவற்றுள் ஒன்று குறையக்கண்டு தன் கண்ஜுப்


 பாதம் அடைந்தார் அடியார் அடியார்கட்கே＂（சம்．தே：

இ（ுவாா்்ச 9）எส்பவாகலிய்，＂அஞ்チக்தரம் சொவ்வார் தப


 பணை வியாது பின்சென் $p$ டும்＂（குறள）என்பவாகலின்



## 38

பவநம் பவநம் பகன்ரு ரவளர்ப் பரனருள்வி பவநம் பவநம் பனம்பிகை சேயருள் பண்பதுசோ பவநம் பவநம் பர ற்காருஞ் டெசய் தலெப் பாலினுநீ பவநம் பவநம் வநந்நமம் மா வவயிற் பஞ்சகமே．

## அக்あす சு தகம்

 தவழ்ந்து，அட்பு－சரவணப் பொய்ゥெயில் 2ருக்கொண்கு，
 வளர்ப்பரன்－வளர்தరாபுறைய பரமஞிிய முருகக் கடவுளி்，
 முடையஞய்．நம்－நமக்கு，பவ－மெலான，நம்பன்－கட வு आாய்，அம்பி்ைசேய்－பார்வ தி தேவியாருக்குப் பதல்வனியிய முருக்் கடவுள்，அருள்－அடியார்க்கருளும் அழுே，வாா்－ அிழாாவது，சோபவはம்－பெரகாசமான தாமறரப் பூவைக்



 بுடைய，அம்மாமவயில்－அம் மா விட்டபுரமாகிய திருப்ப多，

 அழு；நம்－வணக்கம் எனப் पிி்த்துப் पொருள் கா ணுப் வணை யில் அமைந்துளது காண்க．முருகட்பிரான் ஐம்யூத்்க க ளி இும்





துதி（கடவுள் வாழ்த்து）யிற் கண்டுகொள்க；முருகஞும் நிலமை யாவது கட்டிளமை குள்ருது எஞ்ஞூா்றும் நில்பெெ நிற்கும் இயல்பு．பரமன் நெற்றிவி ழியி்் தோன் カினும் タ்்றையாா்்

 புராணத்து，＂＂மல்யான் மடநந்தை மகிழ்ந்துறீஇப்－புல்லியோ ருருச்செய்து கொங்ணை பொழிந்த தீம்பய மூட்டிஞள்＂， （チபபி．25）எண வரும் கலியாா்் உணர்க．

## 39

பஞ்சர பஞ்சர ணென்றுழைப் பார்யம பாசர்கைவெம் பஞ்சர பஞ்சா ணேலாி யாம்பகல் பற்றென்மது பஞ்சர பஞ்சர மார்பொழின் LITவைட் பதியகடப் பஞ்சர பஞ்சர சாசைநீக் கென்று பணிந்திலரே．

இ－ボ ：பஞ்சரம்－தம்டுடம்カையே，பஞ்ச－இப் பெபய்் சத் தில்，அாண் என்று－உயிருக்குப் பா துகாப்பா இ இடமென்றy கருத， 2 ழைப்பார்－அவ்வுடல்ப் பெருக்குத ற் சுரியவ ற்ゅை நாடியுழைப்பரேயன்றி，யமபாசர்－யமதூதருறையய，கை－ கையி ஆள்ள，வெம்பு அம் சரபம்－வெதுபுபனன் $p$ வலிய இருப்புச் சலாகை，சரண்ーசென்று தாக்குதற்கு இலக்காம் （என்ற1），ஏலர்－கருதுவதேேபிலர்，யாம்பகல் பற்று என்－யாா் மெய்யடியாார் பிரி்து அவர்பால் அன்பு வைப்பதஞல் பயன் என்ஞம்，மது பஞ்சர－வண்டியம் பஞ்சுரம் என் னும் இசை பிட்ச் செய்யும்，பஞ்சரமார் பொழில்－கிளிகள் நிறறந்த சோなூふだயுவைய மாவைப் பதியயுடையாய்，கடப்பஞ்சர－ கடப்பமாでロயையயிந்துவேே，பஞ்சரச \％சைー ஐப்புல みூையை，நீக்கு என்று பணிந்தலலர்－நீக்குவாயாா என்று அன்（னர் பணிவதும் இலர்，எ－று．

மாவைப்பதிய，கடப்பஞ்சா，உமைப்பார்，ஏலர்，பணிந்
 ழுடிக்க5．சரண்，இலக்கு．உடைை உயிர்க்குப் பா துதாப்பாகக்

 கைவெம்பு அள்ச சரபம் சரண்（எள்று）ஏலர்＂என்ハுர்．அவர் அது செய்தற்குக் காரணம் ஐப்புயன் கண்ா மேற் செல் ஆும் ஆணை யா தலின்，அதன நீக்சென்று நின்ட்ப் பணி ந்திலர் என்றற்கு
＂பஞ்சரச ஆசை நீத்கென்று பணிந்்தலரே＂என்றும்，அவ． ரோ（B）தூடியவழி அவர் தம்யையும் அவ்வாசை்் சூழிலில்

 ஞாணத்றத யுணா்த்துவரா

## 40

திலகந் திலகந் தவர்தொழு மாவையன் சீரชூச்செர் தலகந் தலகந் தருநுதன் மாமுகற் செற்றெனுளத் தலகந் திலகந் தொடலப்பா னமர்ந் தவன் சீரடிதாழ்ந் தலகந் தலகந் துகிரேரேீேப் பேயல தென்செயுமே．
 வாசிகளான，கந்தவர்－விச்சாததர் கந்தருவர் முதலியோர்， தொழும்－வணங்்ுுன்் $D, \quad ம ா$ மவயன்－மாவவப்ப தையயுடைய
 செந்தூரிடத்தே，திலசம் தரும் நுதல் மாமுகன்－பள் ளி பொருந்．
 அழித்து，என் உளத்து இலகு－என் உள்ளத்தே நிலவும்，அக்்－
 முகக் கடவுளை，அமர் ந்து－விரும்ப，சீர4 தூழ்ந்து－தவ ருடைய 毋றப்புடைய திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்லி，இலகம்－
 யனவும்，ஆமையாபரண திகஞூம்，தொட்பபபேயலது－கழித்தற் கூரியஈவேயன்றி，என்செயும்－என்み பயढூச் செய்வஞவாம்． இநந்தால் உயிதோ（B）தொடர்ந்து வந்து உறுதி நவ்குவளவف்ఐ எळ்பது குறிப்ப．

அந்தில்，தில் என்பஞ அயை．மஜ் மக்கள் வீ（6）कிடை
 விடுத்து முருகன் திருவடி ஈாா வணா்்ி இலகுவோமாக என்ப． தாப்．எஅவே நாம் நில்த்தவையெயக் கருதும் பொன்னும்
 யுணர் த்துவார்，＂அசம்துல்ல் தொட்ப்பேயலது என்செயுய்＂＇ எண் ハுர்．

தாருகன் முதலிய அசுரர்கだ அழித்தருளிய முதல்வ




இலகுவம் என்பது சாரியை பெயுது，இலகம் எஷ முடிந்ததூ．குளிர்ச்சப் பொருட்டாய ில் என்பது தில் ஈஞ நின்றது．

## 41



 தென் $\boldsymbol{\square}$ தெ தெ $\mathbf{ூ}$ நோக்கன் றிப் போயநஞ் அந்ゅெயரே．

## தరัவி வன்புறற எकிரழிந்தது








 தட்பும்，நோக்கி்்றி－நோக்கா து，போய－பொரூளே நோக்
 கா தலர்，அரூள்வர்－அரூள்பிெச் செய்பவள்்（ஆதலாவ்），டுஷ் சேர்வர்－நம் முส் விரையவந்து சேர்வர்，கருத்து－இதுவே அவர் கருத்து，என்றவ்－என்று சொல்வதை விட்டொழிப்பா घाँक，$\quad \boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{p}$ ．

தென்－அழகு．விட்டார்－விட்டுச்சென்ாகுர் என்றுமாம்． எங்று－சூரியன்；ஒளிப்பொருட்டாய எல்லென் னும் சொல்யட யாकப் பிறந்த பெயர்；இஃது என்றூழ் என் து் வழங்கும்．




 தூதாக உரைக்கன்றது；அவர் விரைய வருவர்，मீ வருந்துதல்

ஒிெ என்ハுளுளாக，எதிரழிந்த தठலவி அவள் சnற்றையே


 எஷ் றும்，மாாலப்போ தில் தி்்களெழு ந்து குளிர் நிலவு பொழியக்

 போய நம் சி்்தெயர்＂என்ருள்．

இவ்வாறு 反ூறக்கேட்கும் தோழி，அவா் அளுளூடையர்， முன் சேர் வர்，கருத்து இது என்று வற்புறுத்திஞிளா क．ஆற் குணை யாா்் எதிழழி ந்து，＂அளூள்வர் டுன்சேர்வர் கருத்து எள்றல்＂＇ எঞ் ハுள்．இஃது அழிலில் ச́ட்டத்தவவ் டிரிவாற்றுமை．

முழுத் த்்்களின் களங்கத்தைக் காக்கபவர்，அதஞ Lரம்




## 42

சிந்துர சிந்துர நேர்பல சூறுவர் ஜீநெறிந சிந்துர சிந்துர வாரன மாவை யひயயிமங்க சிந்துர சிந்துர ஞ $\dot{\text { ® }}$ சிந்துர Яந்துர கத்தார் சுநற்பணி சேதனத்தே．


 மாவைப்ப我பில் எழுந்தருளியவனும்，இமம்கனந்து－பஷியுரு前，







 யோர் நமக்கு உபதேதித்தருள்வர்，ォ－று．

 துங்சு செய்வதே நெ றியாகக் கொய்டிருந்தாஞூலிள்，தாரு
 துயிர்வாட்டும்பதகள்＂（சபரி．53）என்று தணிகைப் புர ாண்்
 உராய்வெள்ள நாடு ம（bத்து விரைந்ததே＂（சிவக．3）ாய வருதல் காண்க．அகத்தியர் கங்கையிலிருந்து சொணர் ந்த






தக்கன் தந்த சாUத்தாவ் மெலிந்நது வந்த சந்திரன்ச் சடடயில் வவத்து ஆதிித்த பரமன் செயல் வியந்து சng！ வார்，சந்திான，＂செெ்்சடைதோய் 毋ந்து உரசு இந்து＂என் ハுர்．சி்்து எறும் குதல்நிலி，வியெயெச்சப்பொருட்டு； ＂விிப்ப்ா பந்து＂என்பழிப்போல．

முரூசன் திருவடியயப் பரவும் வாய்ப்பு，நல்ல றிவுடையார்க் கன் றி யாகாணையின்，அதட்，＂பணிசே தனiம＂என் றும்，அதட்க்
 பெறுவது குறித்து மந்துரம் யல உபதேசபபப் என்பார்，＂ュரம்




இதன்்，முருகன் திருவடி பரவும் நற்பணி மேலோர்க்கு விருப்ப்் பயந்து அவர் அருள் பெறுதற்கு ஏதுவாத இும் 2－யர்த்தப்பட்டது．

## 43

சேதகஞ் சேதகஞ் சந்திகழ் மாவைய தீயவுணஞ் சேதகஞ் சே தகஞ் செய்வேல ராவண ற் செற்றதுாி சேதகஞ் சேதகஞ் சாய்த்தோன் மருகதித் தித்துுநஞ் சேதகஞ் சே துஞ் சாரா தருணன்றிற் செல் லுகைக்கே．

இ－ஸ்：சேதகம்－சேறுறைய வயல்ணளில்，சேதகஞ்ச்்－


மாவைப்ப कியிலள்ளவனும்，துயவுணம்－தூய அவுணர் தாள்， சேது அகம்－செய்து कொண்ட அரண் சூூ，சேதகம் செய் வேல－ சேதம் செய்த வே ற்படையை புடையவன்்，ராவண ற் செ ற்று－ இராவணா்ப் பாைத்து，துரிசு தகー அவன் செய்த அக் குற்றத் துக்கு் தக்கவாறு，சேதகம் சாய்த்தோன் மருக－அவனみயும் அவன் செயற்குத் துய செய்தோரையும் அழித்து，அவர் தம்

历ள்சே தகும்－தித்திப்பதொரு விஷமே போ ஷு்，அள்சு－ அஞ்チத்தக்க，ஏத－Lிpவித் துள்பத்தைத் தரும்，கம் சாராது－ இட்திரலோக டுதலிய போக லோகங்கட்குச் செல்லாமல்，
 யடைத்ற்கு，அருள்－அருள் புிவாயாக，எ－ 1 ．

செம்மைதஞ்சம் • சேத கஞ்ச்்，கஞ்ச்்ーதாமறை．அவணர்
 என்பது அவுணர் செய்கைウயயும் குறிக்கும்．சேது，செய்யப் பட்டது；அணூயுமாம்．சே தம்，சேதகம் எள வந்தது．செற்றத துரிசு எனற்பாலது விகாரத்தால் செற்றதுரிசு எみ நின் $\boldsymbol{\text { து }}$ ． தகச் சேதகம் எள்பபுிச் சகனゆெய் மெலிந்தது．

இந்திரலோக முதலிய பதங்கள் போஈம் தரும்கால்，இன்ப பாய்，டுடிவில் பிறிக்கே ஏதுவா தலின் ந்்சாய் இருத் தலின்，


 யின்ப்் கு，றித்துக் கெட்டது．அஞ்து ஏது அக்் எォப் டாித்து அஞ்சு த்்கு ஏதுவா囚ய இந்திரலோக முதலியன என்று உரைப்
 பருकன ராவிகொளும் ஜலா லம்＂＇（கந்தபு．－வள்ளி）என்பத ஞ（6）ஓப்பீநாக்குக．

அந்தமில் இன்பத்து அழிலில் வீடு，அறப்பயஞதலிய்



இதஞல்，பதமுத்தியனு் பரமுத்திலே வேண்டப்படுவதெண வற்பறுத்தியவாறு காண்ா क．

4

44
கைக்கிள கைக்கிள யாழ்நீக்கிக் கஞ்சக் கழி லுுத கைக்கஷா கைக்கひ் யார்சாரன் மாவைக் கடவளூண் ண கைக்கிா கைக்கின் யோன்பொருள் பேசிக் கனய யிருளுற்


## Gோழி ெல்வiயைத் தல்மகனுபன் போக்குடன்படுப்பாள் சுறியது．

（9－ウ：கஞ்ச் கழல் உறுதறைக்கு－தாமறை போ லும்
 இாூ－வரையா து கொ（ுக்க்ு்் மைகட்கு நிகராகா து Lின்னிட்ட， இவ்－மேகங்கள்，ஆர் சாரல் மாாவ－அக்குறை நீங்கத்
 பதிய்்் எடுந்தருளியிருக்கும்，கடவுள்－முருகக்கடவளளைைய



 களவு நெறியை，நீக்க－இனி் ஈைவிட்டு，வறை பொருள்


 வழித் தோா் றும்，யுத்து ஒளிர்காூலயில்－முத்துப்போல் ஒளி

 எழுவாயாக， $\boldsymbol{\pi}$－றリ．
 கழめற தகை＂என் ருர்．தகையெ円வே，இவர்கள் வரையாது
 பெற்றும்．இவற்கு இடா த்த மேகம் மாரைச்சாரலில் படததலால்， அப்பெருு்் தウகs வேனும் நீர் வம்்குதற்குரிய தஜைமைபெறல் வேண்ாித் தவம்

 தோழி தல்மகひ்ண் குறித்ததஞ்ல்，முருகக் கடவளளூடைய அब்பர்，பறவெண்லாம் பேரிஷ்ப் பேற்றினை யெய்தாவாறு



 Qபயுதவாறு இறையீ（B）செய்யுவென்று 2டன் போக்க்ேத்




 போக்ல்ற்கு உகந்த் காலமா கும்．
 தோホ்றி ஒளிசெய்யு மெய்றதஞல்，ஈண்ாு நூாயழிவு குறித்துச்毋ிிது தாழ்த்து நிற்டோமாயின் தாயர் முதலியோர் கண் விழித்து இடையீ（4）செய்வா் எみ உள்ளுyுத்துரைத்தாளாம்．
 வாய்வைத் துயச்தர்க்குந் தாய்டுமூயொா் பா்்＂（ திருவள்．
 தூவவிேேட்டுப் போக்வொருப்படுவாளாவது．

## 45

கார்த்திகை கார்த்திகை யார்குiி டோன்றி கலின நிலக்
 காா்த்திை கார் த்திகை மீனல வன்சடடர்க் காடுதிருக்

 வேங்கையும்，ஆர்குமிழ்－அாிய குமுழ மரகும்，தோா்றி－ தோன்றியும்，நிவம் கவிய－நிவம் அழுசுपெறுமாறு புத்து அழு செய்ய，கார்த்து－கார்காலத்து，கார்－கரிய மேேம்，திஆை－
 மゅழ゙நீர் पொழிதலால்，ஓங்கும் கடல் குடைந்தும்－பெரிய கடலில் மூழ்ல்க் கடந்தும்，கார்－மழைக் குளிருக்கு，திஆை－






－தோடல் குவியுகை யங்றை அவிழ，தோடார் தோள்றி
 முழுங்கக் குமிழுன்பூப் பொன்பெய் குறையின் துணர் தாங்க＂，

 கதறிப்பு மொழியாய் வேங்கை மேற்று；＂ கையார்＂（ தியமாr．5）என் ハுற்போல．

बார்காலத்து மழைபொழுயுமிடத்து ஆர இும் நண்ா டும் மிக்க களிப்ப六றுச் செருக்க்த் திிியுமாuினும்，ஈண்ாுுக் துளிர்
 மையின்，அதன் க்ர்ர்து நொக்க இவ் யமகத்து அமைத்துப் பாடியது நநாக்க；இப்புலவர் இயற்மைக் காட்சியில் மிக்க ஈடுபாடுடையவர் என்பது புயலதிறது．கார்த்தகை நீர்விழ வோங்குங் கடல் குவைந்தும் எவ் $\boldsymbol{D}$ தொடர்，கார்த்துை மாதத்த்ல் ந்ராட்（B）விழா வின் கண் கடலாடியும் என்பதொாரு நயந் தோா்றிற்று．





 என்பதஞே（6）உடன் ஃைததுு நோ்்குமிடத்து．கார்்்திை மாதத்துக் எார்த்துக நாளில்，நீர்விழு நடத்தலும்，கட லாடுத லும் சடர்க்காடுபோா விளக்கே ற் றிவைத்துப் பரவுதலும்



 இயயத்து，திருக்கார்த்தை கார்்்தை என்பவற்றிற்கு，
 காண்க எゥ உரைத்துக்கொள்க．இக்கார்த்திை விளக்க்ட்（ு） விழா இரா்டாயிரமாா்குக்ட்கு முன்பிருந்தே தமிழ் நாட்ட வர்க்கு உாிய விழாவாய் நூடைபெற்று வருவதொன்று என்பது，

 வி றன் மூதூர்ப் பலருடன் துவன் றிய，விழுவுட अயர வரு கதில் அம்ம＂＇（ அக்் 141）என்பதஞல் இவ்வுண்ாமை துணியபபபடும்．
 லறநாட்டு விழா வும் நஈையும் பெரிதும் மேற்கொளல் வேண் ுும்
 இந்நாட்டில் காணப்படாத தुபாவளியில் செருக்க்க் $\quad$ ளியாட்
 பேேைணை．＂

இகை，கற்றிரள்；இஃது，இசுப்பம்，இக்ப்ப，இணையெய

 யிருக்இநகல்＂என்பது அவர் வழைக்கு．＂இருங்தல் இகுப்பத்
 367－8）எணச் சான்சுேூர் சூறுதல் காண்க．கார்த்த இைை－ கார்த்திஈையயைப் பெயரெச்சத்தகரம் செட்（4）ழுடிந்தது．



## 46

கண்டの கண்டன மார்கட ன் மாவையைக் காவிசைய间 கண்டன கண்டன மென்மொழி பாப்புனங் காவல்வள் ளி
 கண்டன கண்டன மைய゙னக் காண்டிமோக் கந்தருடே．

## ஐயமறத்தல்

இ一ஸ்：கண்ா－உயர்வாகக் கருதப்படுய்，தனமார் கடல் மாவையை｜் கண்டளகா－முத்தும் மணியும் பவளடுமாகிய செல்வ்ம் நிறைந்த கட்்சூச்ந்து மாவைப் பதையக் கண்டவவ

 மென்மொழி－மிருதுவாகப் பேசும் சொற்கだா பும்，மாப்புனம்
 கண்ட－வள் ளிநாயயியயார் சண்ற（B）வெருவிய，அல்நகு அண்டன் நெம்－இருள்போ லும் மேனியோடு போ்்து அச்சுறுத்துவான் போன்று பிளிறி யுதவிய விநாயகக் சடவுளாकிய யான்ாயை， தொட்த̆தானா－தொாலத்து வெருட்டுவாண் போலத் தோற்றி அவ்வள்ளிநாயயியாாின் அச்சத்றைத் தொஜ்த்துக் சூடியவனும்，
 வனும்，அகண்டன்－அளவு படாத டுதல்வனும்，நம்் ஐயன்－
 காம்கபாயாக，மோக்கம் தரும்－அக்காபடியே வீடுபேற்றியேத் த（ூ゙ம்， $\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{y}$ ．
 ம்்ாடலத்தைக் கண்ாடனவாதிலின்，அம் மாவைப்பதியி்் எழுந் தருளளயுள்ள டுருகப்பெருமானனக் கா ணிஷ் வீடுபேறு பெறுவது

 யாகுவை என் $\boldsymbol{\square}$ து சேட்டவழி，அந்நாளில் அன்றி வேறு நாட் களி்் காணின் அம்டூத்தி யெய்தாது போ லும் எண்றெழு市த



 மண்டலம்．கண்டண என இறந்த காலத்தாற் சூ $D வ ே, ~ ச ூ ர ி ய ~$ மண்ட லம் கடந்து அதற்கு மிக அப்பாற்பட்டதாகிய துங்கள் மண்டロத்தைச் சேர நின்றற எब்பது பெற்றும்．

வள் ளிநாயலியார் லுன் தோன் நிய விநாயகக் கடவளாகிய
 அச்சம் மிகுந்து டோமிட்் டேறு எாணது அலமரக் கண்ரு， முருகன் அவர் ழுன்ホே वென்று நின்று அவரைத் தாங்கி， அக்கடவுள் யாてゐயைத் தாம்தொ๒த்தது போல அவர் காணகக்







## 47

கந்தரந் கந்தரங் கந்தரங் கந்தரங் காயொலிநே கந்தூங் கந்தரங் கந்தரங் கந்நரங் காட்டுமாவைச் கந்தரங் கந்தரங் கந்தரங் கந்தரங் காண்கிலக்ஜீ கந்தரங் கந்தரங் கந்தரங் கந்தரங் காட்டுவரே．

இ．：அு அதோறும் முதல் நா்்கு சீடும் ஒரு சொல்லே வரத இொடுத்த யமகம்．
 தெவச மையி்்，அந்தரம் கந்தரம்－தேவகா ந்தாரமென் ஞும் இசையை，கந்தர்－கந்தருவர்，அங்ளு ஆய் ஓலி－அவ்விடத்தே
 கம்－அல்களள，தரம்－ம்லபபோல் எழுந்து，கம்தர்்்து－வாய்
 காட்டுட்，மாாவைக் கந்தர்－மாவவப்ப தியி்் எழுந்தநருளியுள் ள

 அரிய நிலமையாகிய அப்பொழுタல்，அந்தரம்－நியுயா தி வெடுவமத，காண்கி்－எண்ா து தம்மை நிரந்தரமாக அடையிய்

 தர்த்த，கந்தர்－கழுத்றையுறடைய，கந்தர்－எப்பொருட்டுட்ம் எருத்தரா यுள்ள சவபெருமான் உபதேசி்்்ப்ப்ற்，அந்தரம்－ மறைடுடிவான நுண்பொரூாா，காட்டுவர்－காட்டியருளுவர்， $\sigma-m$



 கருத்த்ர் என் ஞும் சொல்லின் Яளைவாகிய கத்தர் என்பது கந்தா என மெலிந்தது．கந்தர் எண்றே கொண்（b）எப்பொருட்டுய் பற்றுக்கோடாயுள்ள இறைவர் என்று 2ரைப்பினுமாம்．

இதனற் சொல்லியது：மாவைப்பதி வானுவிற்கு வழியிது



## 48

காடியங் காடியங் கஞ்சூடி மைந்தனி காயமிலங் காடியங் காடியங் காட்டிய மாவைக் கடலின்ழுழுக் காடியங் காடியங் கைதொழு தேத்திக் கழிக்குதிர்சாக் காடியங் காடியங் கச்செ லுங் சூற்றுவன் கம்பな்லய．

இ－ள்：காடி－காடுகழுளாஇிய துர்க்கையுடன்，அ்்கு－ அப்வொழுது தாஞும் சூடி，ஆடி－ஜடுபவனு்，அங்கம் கூடி－

எ இம்்ப யணிந்தவனுமாகிய Яவனுக்கு，மைந்தண்－மகனன



 புள்ள，மாவை－மாவைப்பதியில்，கடலில் முழுக்காட－கடலில் நீராட4，அங்கு ஆடி－அங்க குடுதுட் திருநீ，றணி ந்து，அங்கை தொழுது－அழகலய ゥைகளால் தொழுது，ஏத்தி－துகுத்த， சாக்கா（B）இயம்－சாதட்ப் பொருளாகக் கொண்ா டு，ொடு இயங்க－பிணப்பறை முழங்क，செ இும்－செல்லச் செய்யுய்， சூற்ற்றுவ்் கம்படூ－யமஞல் 2ண்டாகும் நடுக்கத்தை，கழிக்


Яவபெருமான் காளியோ（B）தானும் உடனின்று வாத
 இயங்கு ஆடி＂என்குர்．சருவச்்காரத்தில் செத்த தேவர்
 பரிவரென்பவாகலின்，＂அங்கம் சூடி＂என்ருர்．அங்சம்－ஆகு பெயர்．＂செத்தார்தம் எஇுட்பணி ந்து சேவேறித் திரிளீர்＂
 காண்கக．வானுலகத்து அமராவதி நகரைப் பிரதிி்ப்ப்த்துக்

 பால் மாவவப்பதியை，＂भ்்கு ஆடியம் காடு இயம்் காட்டிய மாவை＂என்ருர்．வாளக்் பா திப்்பி்துக் காட்டுதல்，






 மா வைப்பதிக்குச் சென்று கடலில் நூராடி，பேனி முழுதும்

 யமபயத்றைப் போக்கிக்கொள்ளலா மென்பார்，＂சாக்கா（B）
 என் ハுர்．

இணி நிகாயம் இல் அ்்காடி என்பதற்கு ஒப்ப்ல்லாத
 காட்டிய மாவை－போக்குவரவுகளால் உண்டாகும் டுழுக்கம
 மாவைப்பத என்று உாைப்பனுமாம்．வண்டிகであ் சூறவே， உபலக்கணத்தால்，பல்வேறு தேய மக்களின் வரவு செலவும்， அவா் செய்யும் பண்டமாற்றும் என்று இன்சேரன்ள செயல்க ளாவ் பெரு டுழுக்க்ம உண்டாத தும் Cொள்ளப்படும்．அன் றியும் மாவைப்பத கடற்கறைக் கண்ா ணூாகலின்，காலின் வருட் மக்கட் ச்ட்ட மேயன் றிக் கலத் தி்வரும் பல்வேறு தேயமக்க ளிஷ் தொகைக்கு அளவிळ்ரும் என்க．இவ்வங்காடியில் எழும் ஒலி எழுத்துக்கசப்படாத பேளொலியா தலின்，பலவாச்சியங்க ளிற் திரண்ட ஓாையை ஒப்பாக்லி，＂இய்் காட்டிய மாவை＂ யெய்ருர்ர் என்க．
－ பாய தொன்மரப் $~ ப ற வ ை ப ே ா ல ் ~ ப ய ன ் க ெ ா ள ் வ ா ன ் ~ ப த ி எ ள ~$ தேய மார்தரும் களந்தசொா்ற திரட்タிதா்் தூய மாயை காரிய வொமியண்றி வான்குதற் கருலின் ஆய காரிய வோசையே யாய்க்கடந் த்்ீே．＂

 எब்பதண்ச் சேக்கழிர் பெருமான்，＂புலி யெழுத்து புளல் மூழ்தப் पணித வெண்ணீற் றிஞுமூழ்ல＂（சேரமான் 4．8） எみ ஓதிய திருவாக்கா இயர்க．

## 49

கம்பல கம்பல ஞர்டாவை வாசர் கருத்தினுருக் கம்பல கம்பல（9ி தரவுண் கு காவல்செயிக் கம்பல கம்பல மாடிதன் மைந்தாி்் காமமயக் கம்பல கம்பல ஞுக்குந் திறங்கண்டுட் கைக்கனூயே．

தరலபகதன் எளவே விருட்பியயாழுகுதல்கண்டு ஆற்றுளாகிய தோழி அவன் கேட்பத் தடல囚ி்்குச் சொற்றது．

 கொண்ா டு உய்று，கா வல் செய் இக்கம்பல சுーநாம் காத்தொழுசும்

இச் செந்தினக் கதிர்கள்，タம்பலமாடி தன் மைந்தரிஷ்－




 மாறவ வாசர்－மாவவப்பதியி்் வாச்் செய்பவராண நம்்
 மฝ்பால்，கம்பல－மேே்்கள் பலவாய்த் திரா்ாு，கம்பல்－




அவரும் வருதலொழியார்；நீயும் அவறை ஏற்ற『 மハுய்；






 அவர் வரையினராய் ஜழுகலேண்ாியவரா புள்ளோம் எண
 மையிக் நம் தடர் நம்மை இனி இல்லக்் கொடுபோவா
 கண் நம்மமச் செறித்தடியே செய்வா் என்பாள்，＂ெ ொவல் செய் இக்கம்பலகு அம்பல் அகம் பலஞு்கும்＇என் றும் இதன







 அகம்பலஞக்கும் என்றது தினயமுதிர்வுரைத்து வரைவுகடாத்் அப்பல் அவர் அறிவுறீஇயது；＂ணைக்க20＂என்றது．இற் செறிப்பம் ஆற்றுமையும் சூறிி வரைவு கடாயது；＂＇கம்பல






## 50

கைக்கவி கைக்கவி பார் தாங்கு பாண்டிக் ஈறையொடிலங் கைக்கவி கைக்கலி தாசரிற் செல்லக் கடனெடுத்தோ கைக்கவி கைக்கவி ஞாரண செய் துவ் கா தன்மருு கைக்கவி கைக்கவி யா ற்புகழ் மாவையன் கைச்சத்தயே．


 இலங்கைக்கு－இலங்றைநாட்டுக் எரைக்கு，அலிஸைக் கவிதாச ரிळ்－தேவர்க்கு 2 ணவாகய அபுதம்ம கடைந்துதந்த சுக்க்ரீவள் துணயாவ்，செல்ல－தாா் செல்வதற்காக，கடல்－கடலில்，








பष்டைநாாளி்் புயவர்கள் உயாிய உடையு（B）த்து，கையிற்
 அரசウவ முதலிய இடங்க்்குச் சென்று மேப்பப்டிருந்த்




 100）எส்றy சூ


 க்வி பார்தாங்கு பாண்டி＂என் குர்．இதற்சூக் கவி்்த சுடை


பண்கு，தேவர் திருப்பாற்கடல்க் காடந்த காலத்தே வலிகுறைந்து மெலியவே சுக்கரீவனு்் வாலிபும் அவர்க்குத்
 கைக் கவிதாசர்＂என் றும்，இச்சுக்கரீவன் டுதலாயினர்，இொயம ஞுக்குத் தாசராய்த் தொண்டார்றியதுபற்றி，＂ தளிதாசர்＂＇ என்றும் சூறிஞர்．நெ（ு）த்தோணை என்பது நெடுத்தோணையெみ
 மகியும்＂（அகம் 122）எஅ வருத்் காண்க．மருகு－மருகன்．
 யாகக் ஈைகலித்தற்கு ஏதுவாகய கவி；எளவே குற்றமில்லாத
 கால்，இன்மை タரிதே வெளிறு＂＇（குறள் 503）என்பவாகலின் குற்றமேயில்லாத கவிபாடல் Яல்வாழ்நாப் பல்பியித் Яற்றறிலி ஞூர்க்கு இயலாதென்பது பெ றப்படும்；＂© த்ற் மேதெரி வார் குறு மாடுனி，சொற்ற பாவினும் ஓர்குறை சொன்குவ＂（கந்தபு． பாயிிர்）எனப் पெரியாாரும் சूறியர்．அற்யுக அடியேன் குற்ற1் Яறிதுமே இல்லாத களிொாாப் பாடுதற்குக் காரணம் என் சிற்றறிவின் சத்தியன் று；எம்பெருமான் முருகக்கடவுளி்் திருக்றைவேற் சத்தியய யென்பார்，＂ சத்தியே＂என்ருர்．த்னறிவைப் றிிித்துக்கொண்டமையி் ஏகாரம் பிிிநில்；தேற்றயௌிலும் ஓக்கும்．புக்，முதனியலத் தொழிற் பெயா்．

## 51

சத்தியஞ் சத்தயஞ் ஞானத்த ஞல்லிர சாசைசுகஞ் சத்தயய் சத்தயயஞ் சா $\dot{\text { ற }}$ றெழின் மாாவையைச் சார் ந்திடுமா சத்தியஞ் சத்தியஞ் சா த்திர் சேய்மலர்த் தாள்பணியாய் சத்தியஞ் சத்தியஞ் ஞான்றிடு ஞானந் தயங்குருவே．

இ－ள்：அள்ஞூாঅத்தஞ்்－அறியாமையால் உண்டா கும்， விரச ஆறை－சுவையில்லா ஆசாபாசங்கள்，சத்தி－மாゅயயின் சம்பந்தமாகையால்，சத் தியம் என்று－அவை சா த்தேயம் என்று， சுகம்－கிளிகள்，சத்தி－சப்தித்து，சத் தியஞ் சாற்றும்－சத் தாண
 மாவவயைச் சென்று சார்வாயாக，மாசு அத்த அஞ்ச－ஃரிய
 அதன் தோட்ப் போர்த்துக்ெொண்டவரான சவனுக்கு，சேய்－
 தாமரைறயப் பணிவாயாக，（நநஞ்சே）அஞ்ஞான்று－அப் போது，சத்தி－ஞூஈチத்த，இ（ு）－அருஞம்，ஞூாம் தயங்ளு உரு－ஞூாウம் ஷிளங்கும் திருவருவ்் எய்துவது，சத்தியம்－ நிச்சயமாகும்，ォーற！．
 பிக்கும் இன்பயும் நந்சு றையுடையவல்லவు，தலின்，＂அஞ் ஞானத்திஞ்ல விரச ஆசை＂என்றும் அந்த அஞ்ஞாஈழும் மாயயயின் சத்திகாரியமா திின்，＂சத்தயஞ் ஞூானத்தினல்＂＂ எब் தும் சூ றில்்．\＆த்தி சப்பந்தமுடையவவ சா த்தேயமா தலின்，
 ஆசாபாசங்கள் மாயாசத்திய்ன் காா円ியம்் அவற்றைப் பொரு ளொ்று கொள்ளன்மின் எஆக் கிளகள் எப்போதும் சொல்
 சத்தியம் என் ハுர்，அவற் றின் சொ ற் சள் நியலத்த 山யன் தருவள வாகலின்．சத் என் னு்் சொ ல்மடியா கப் பிநந்தத（னல் சத்திய மாயிற்றy．இவ்வா＠y கிி முதலிய $u$ றவைகளும் சத்தியத்றைத்




 மூடிந்தy து．

தாருக வளத்து ழுனிவர் சவடぁக் கோறறற்கென்று வேள்
 யென் ハுர்．மாசு ஈண்டுக் கருமை மேற்று．தன்டா யஞ்சுவிி்துக் கொவ்லவந்த அது தானே யஞ்ஞுமாறு ப六றிச் Яவபெருயான் கொன்றமை தோன்ற，＂மாசு அத்தி அள்்＂＇என்றும் அதன் தோช அவர் தாமே போர்த்துக்கொண்டா ராதனின்，＂அத் தியம் சா்த்தினர்＂என்றும் சூ ஜிஞர்．அத்தயின் சம்பந்த முடையத்＂அத்தியம்＂என்ハுர்．

யுருகக்கடவுள் ஞூன வடிவிஊராதலின்，இவர் திருவடி பணிபவர்க்சு ஞான ச்தியின் அருளாவ் ஞூாள்் லிளங்ஞூ
 என்ளுர்．

## 52

குருத்தந் குருத் ூங் கழல்புனந் தார்சொற் குரவர்நல்வெங்<br>குருத்தங் குருத்தங் குணவமிர் தம்மை கொடுத்த மறைக்<br>குருத்தங் குருத்தங் குருமணத் தூார்சொற்ற கோ $\mathbf{~ க த ன ் ச ி க ் ~}$<br>குருத்தங் குருத்தங் கிமண்செய்டெயுமாவைக் கோகத்தனே.

இ - ற்: சுருத்த㞱கு - நிறம் அமைந்த, உருத்து - உட்குப்
 யळை ந்தவரும், சொ்்கூரவர் - தேவாரத் துருப்பாட்டுக்கூூத்



 बொடுப்பவுண்ட, மறைக்குருத்து - வே தியர் குலக் வொழுங்
 மணத்தார் - நறுமணம் கமழும் மா రெயணிந்த, கோமகன் -


 வாழுச் செய் தூல, செயும் - செய்தருளிய, மாவவக் கோகத்தன் -


ஞூா


 றும் அவரால் வழ்்லியருளப்பட்டமையின் "சொல் குரவா""

 பதி்குரிய துருப்பெயர் பன்னிர்்டனு் வெ்்குுுு என்பது




 தருமன் மேவியபாண்ட வெங்குருு" (LT. 4) என்று விளக்கியரு ளி

 எங்பது எதுகையின்பம் குறித்து, " அ்்குருத்து" எஈத்
 வியந்து " அம்மை கொடுத்த மறைக்குருத்து" என்ளூர். $ம ற ை \dot{க}$ குருத்றத வளரச் செய்வது மறை முதல்வர் கடஞததல்், மறை முதல்லி அமிர்து கொடுத்த மறைக்குருத்து என்றுுரு நய்்


உக்க்ர குமாரஞுய்த் தோள்றிப் பாண்டிநாட்டை யாண்ா6
 இந்றானுடய மேகங்கள் மேயவந்தவற்றை உ்க்கை குமர

 த்்லு மண்செய் செயுமாணைக் கோகத்தன்', என்ருர். இவ்
 மணத்தார் என்பதற்கு மணதூரார் பெண்கெொடுப்ப மணந்து கொண்ட அவ்வுக்கிரகுமாரன் வரலாற்றறக் குறித்துக் கோட இய் ஒண்று

முருகக்கடவுளே திருநூாளும்ப立தரா கவும் உக்கிரகுமார




## 53

கோகன கோகன கர்க்கன லாற்புரங் கொன் $ற$ பெம்மான்
கோகன கோகன கச்சடை யான் றன் குமரனுலாக்
கோகன கோகன கந்தொல்த் தான்மாவைக் கோட்டமருங்
கோகன கோகன கப்பூவும் பொன்னிற் கொளூஞ்சந்தமே.
 தின் நிறத்றதயுடைய துருமால்，தாமரையை இடமாகக் கொண்ட பிரமன் முதலிய தேவர்பொருட்டு，புாம் அன லால் கொன் $\boldsymbol{D}$ पெய்மான்－டுப்புரத்தைக் கண்：ணின் தூயாவ்）சட்டெ ளித்த பெருமானுஸ்，கோ－ஆஞாயத்தலள்ள，கனーபெரிய，
 பொன்போ இும் சடையையுடையவனுமால்ப சவனடைய， குமரன்－மகஞன முருகன்，உலாக்கோ－ஐம்பெரும் பூதங்களி


 டமரும்－மா விட்டபுர மட்புச்சியிலிருக்கும்，ढோகன்－அழலிய புயத்றதயுடையவனுமாகிய அப்பெருமா ன்，கோ கண கப் பூவும்－ கடம்பிள் பூமாலுயும்，சந்．தம்－சந்தனமும்，பொன் னிற் கொளும்－பொன்போல ஏற்றுக்கொள்வ்்，எ－று．
 லாற்றைக் காஞ்றப்புராணக் கயிலாயப் படலத்துட் காண்க． கோகன சோகனகர்க்க என்பது உம்மைத் தொ円ை；நான்க இுருப கு பொருட்டுப் பொருளது．முருகக் கடவள் ஐம்பூத்்களி

 கால் அழ்்நந்ா் மண் யேr் மருவதலானும் மாயை தோய்விலா அவはே வெख் லும்＂（சபயி．176－7）என்று சூறுதலா லும் ஈதறியப்படும்．இந்திரன் முடியே்் வட் 毋ெறிந்த வரலாற்றைத்
 படலத்துட் காண்ா ऊ．

 வொஞும்＂ ＂ஞ்ハுர்．

## 54

சந்து சந்திர ளன்ஞி மாமலர் தாம்புலங்க சந்திர சந்திர ணஞ்ல்சய் மதனம்மிற் சார்ந்துளத் தச் சந்திர சந்திர மாா்மாவை யா திப நண்மைகுன்ハுச் சந்திர சந்திர வுற்றுர் குிிர்த்தி மப்பவமே．






 மயக்க

 சுன்ாு


 சாராவணை தவிi்ப்பாயாச，ォーダ．





 இゅப்பொருளால் எய்த விழத தவர் எடுத்தோதாமைக்கு ஏத






 றிருக்கற்பா லது தமப்பவ்் எண டுடிந்துு செய்யுள் விொாம்．

## 55

தமாத் நமரத் தமரத் தமாத் நகுவனடத் தமாத் தமரத் தமரத் தமரத் தயலர்ベロ தமாத் தமரத் தமワத் தமワத் தலவவரெற்குத் தமரத் தமரத் தமரத் தமரத்த மாவையரே．

இதுவு்் அடிதா றும் ழுதஞனன்கு சீடும்



 நடத்து－நடத்திய，அமரத்து－போரின்கண்，அயர்த்பர்－ சாவாது வெற்றி மேம்பட்ட சிவகணத்து，அமர்－ஒருவரா யிருக்க விரும்பும்，அத்து－அதற்கு，அயலர்－அயலவராகாய



 களால் அட்ப்புண்（4）வருந்துவர்，எற்கு உத்தமர்－எயக்கு உத்தமத் தூலவராாவார்，அ－அந்த，தமரத்து அமர்－கட்்
 புடைய，மாவையர்－மாவைப்பதியலல்ள முருகக் கடவு ளாவார்，எーறリ．

சூரபன்டுனுட் செய்த போரில் முருகக் கடவு்கு ஆளாய்ச்


 அத்து＂என்ளுர்．அம்் அது என்பழி அது，அத்து எண நின்றது．அடியார்களாகிய கணத்றை＂＇அமரத்தமர்＂எனவே
 மரிப்பர் என்பது பெறப்படுதலின்，அவரை，＂அத்தம்மரு அத்தமர்＂என்ハுர்．அந்தம் அத்தம் எみ வலித்தது．＂$\quad$ ற்றறு அத்தெய்வங்கள் வேதயெப்படும் இறக்கும் பிறக்கும் மேல்
 காண்க．அதமர்，அத்தமர் எள bின் $卫$ து．உத்தமர் எனவே தடிவர் என்பது பெற்றுுும்．தமரத்து，ஆகூவபயராய்க் கட追கறைக் காuிற்று；கங்ளையின்கண் இமை ச்சேேியென்பது கங்கைக் கரையின் இடை்்சே என்று பொருள்படுவதுபோ இுட் இலக் கணயெலிலும் அமையும்．அந்தம்，அத்தம் எஈ விகார மாயிற்ற1．அத்தகுவன் என்பழிச் சுட்டு பண்ட மரத்த எனக் சுறுிற்று．இளி，மரத்த என்றேகொா்ாுு பல வகை மரங்கூாபும் உூைய என்று கோட லும் ஆம்．LDர்த என்ஞும் பெயரெச்ச் குறிப்பு மாவையென் னு்்டப்பெயர் கொ ண்டது．

இதஞல் $\quad$ ிெ அடியார்கள் தமக்குத் தでலர்கள் எனக்


செய்தலின் அதமரேயாவர்；எみக்கு உத்தமத் த®லவராவார் மாவைப் பிரானிய முரூகர் என்ருராாிற்றy．＂பெம்மாய் ழு（ுகன் ிறவான் இறவான்＂，என்ற அதுபூதி வாக்கு ஈண்ா（C） मினவுசூர்ர்த் குரித்து．

## 56

வையக வையக சேந்திரன் பாவை மணளவு வையக வையக லாபிகள் பூவைள் வன்னிகள்கு வையக வையக $\omega ா ல ் க ு ள ி ர ் ~ க ா ர ண ி ~ வ ா ன ் ப ெ ா ழ ி ன ் ம ா ~ ா ~$ வையக வையக நின்கட் பிணித்தி மலங்கெடவே．

இ－ள்：வைய－ฮூ ாிய，கணவய－இணையிணயாய் இளு மருந்கும் களைத்த，கசேந்திரன் பாவை－ஐராவத யாでாை புடைய இந்திரன் மகளான தெய்வயானயாரின்，மஞள－ கணவமே，உகவைய－பலழ்ச்சியையுடையோய்，கவைய－ காட்டிடத்தே வா ழ்வயவாலிய，கலாபிகள்－ஆண் மயில்களும்， பூவைகள்－நாகணவாய்ப்புப்கஞும்，வன் ளிகள்－ஆளிஆளூப்， குவை－சூடியிருக்தும் சூட்ட்்，அகவையை－உள்ளுறறயும் இடமாக்்கொண்ட，மால் குளிர் கார்－மிகக் குளிர்ந்த कரிய மேேம் படிய நிற்கும்，வான் பொமில்－உயர் ந்த சோர்சூழ்த்த． மாธ๐வய－மாவைப்ப தியயயுடையோய்，கவை அகம்－நெறி நில்லாது கவர்த்தோ（ுதம்யுடைய என் மのத்றை，மலம்கெட－



பாவைமஞள，உகவைய，மாவைய என் கவை அகத்து மலம்கெட．நின் கண் பியித்தி எண டுடிவுகாண்கு．மரூங்குக் கிரண்டாக நான்கு மருப்புக்கटூயுடையுதாகலின்，ஐராவத்த்
 மொடிதலால்，ஐராவதத்துக்கும்，ஐராவதத்றையுடைய இந்திர இு்க்ம் ஆத்் காண்க．தேவயாாேயார் ஐராவதத்துக்கும்
 யார்க்குக் சூறும் கூ ஜ்குக ：
 காயிட் வயிேவேற் கடவுள் நாயகன் பாயிருங் கட ம்டிபாழி பகட்டை யேவ இリம்



 （ முருகு 157－58）என்பத（ுல றியப்ப（ுு்．அகணவ－2ள்ளிட்்．

மぁம் ஒரு நெதிக்கண் நில்லாது பல வழியினு்் செண்
 மலயா ஃலின்，அதூ வெல்ஷுழுபாயமாக，நின் சண்் ப்ணித்துக்கொளல்வேம்ா டு மென்பார்，＂காவயகம் மわங்கெட
 மலத்தற்குப் பற்றுக்கோடின் மெயின் கெகுமென்பார்，＇‘மலம்
 குபாயம் க்்ェடவவற．

## 57

மலங்க மலங்க நிறைகடல் பார்த்தி மனமயலா மலங்க மலங்க லிழிசுனன காணிவ் வனநின் றுவிம் மலங்க மலங்க லணிந்தார் வரைதெரி மாவையிற்பொம்ம மல்ங்க மலங்க ளலர்கய நோக்குத மாதரசே．

## புணர்ந்துடன்போகிய தరலமகட்குத் தరைமகள் மாறைய்்் ஹளம் காட்டியது．

இ－்i：மாது அரசே－மங்ணையர்க்கு அரசயே，அங்க

 செறி்்த，கட்் பார்்்தி－கடठ்க் காண்பாயாக，ம円ம் மய
 கம்－கழுவும் நீர்，அலங்த்் இழி சூー サயைந்தொழுகும் சுனயை，காண்－காண்பாயாக，இவ்வயம் நின்று－இவ் வளத்திலிருந்து，விம்மல்－மிக்குயா்க்ள் $\boxminus$ ，அம்－அழகிய， கமல்－செறிந்த，அம் கல் அணைந்த－サழகிய வயிரக் கற்கள்

 அம் கமல்்கள்－அழலய தாமரைகள்，அலர் கயய் நோக்கத ம๑ரும் குளத்தையும் பார்ப்பாயாக，ォ－று．
 ளொ（6）காவும் வொய்๓ォயும் காட்சி விருப்பாற் செவ்பவங்，
 யும் காட்டி மகிழ்லித்ததாசக் தூறிஞும் அயையும்．
 சோடலயு்் காவ மாஜலயங் கழிியும்，

 வண் டிமிர் கமமல வாளியு｜்் துளனு்，

 மலங்கு，விலாங்ளு எみ வழ்்்ுு் மீவ்．அவ்ந்ல்－அசைதல்． கம்மல்，கமல் எண நிய்றது．

## 58

Lாதங்க 1 தாதங்க வையத்தர் சூரை வணிகலனளிர் மாதங்க $\omega ா$ தங்க ரத்தயி லா ற்செற்று வா னவர்விம் மா தங்க $ம ா த \dot{ங}$ மா ற்றிய சேயெல்லி வவய்த்துற மாதூங் மா த்கக ஆென் றுதன் மாவையின் மாடதியே．




 कரத்து அயிலால்－தமது கூத்தலள்ள வேலிஷ் சத்றியால்， செற்று－தட்யைப் போக்கி，வாணவர் விம்மா－தேவர் கண்ரு
 யின்，அட்கமா－வடிவாகுமாg，மTற்றிய சேய்－மா $\dot{\text { g }}$ ， யருளிய ழுருகப்பெருமான்，எ்்லி வையத்து－உண்மை யрி
 2．ற்று க்்்டறிய வேண்ா4，மாது－வள் ளி தெய்வாயாயாகிய இரு மா தர்கள்，தம்கண்ா அமர－தமது பக்ぁத்தே அம்்ந்
 யிஷ் மாடு－மாவைப்ப தியின் கண்，அறி－நெஞ்சே，ந் தாிித்து


இதஷ்கட் குநி்துுள்ள வரலாறு தொிந்திலு．அவையம்－

 பட்டது．அウ்கம் மாது என்றதஞல்，தலல，மாவின்（குதிை




 வேன் டுவது．

டூரு $\dot{வ ் ப ெ ர ு ம ா ன ் ~ வ ள ் ~ ள ி ~ த ெ ய ் வ ய ா ா ~ வ ே ல ் ~ எ ன ் ற ~ ற வ வ ற ் ~}$ றுடன் வீ ற்றிருப்பது இச்சை ஞூானம் கிியை என் $\boldsymbol{\text { セூவைைச் }}$ சத்திதளோடிருக்க்்் குத் பொருளின் உண்மையை விளக்குத
 அகள bிஃயய உள்ளத்தால் 2 ணர்தல் வேண்டுமாதலின்，


## 59

மாடக மாடக வார்மொழிப் பன்மலர் மா லதெொழு மாடக மாடக வீமாவை நா தா் வரையாற்கா மாடக மாடக மாவேங்கை பொன்சொாி வார்சுன த்தா மாடக மாடக லாவோரை மேவு மகத்துறையே．

> வறைவு மலி்ந்து|.
 தகவார்－இஅசத்தகுதுயுகைய நன்மக்கள்，மொழிமாஜ்－


 திருக்கும்，மாவவநாதர்－மாவைப்பதியில் எழு｜்்த ரு நாயகரான முருக்் கடவளுைைய，வரையர்－வெற்டியரரான நம் தஷலவர்，அல் கா மாடு－இருண்ட சோடலயில்，ஆ（b）அகம்－



 （வரைதாத் தெருண்（b）செய்யுய்），பாடு அகणா－செல்வக் குறறபாடில்லாத，மகத்துறை－திருமணத்துறைக்கு வேண்டும்， ஓரை－நன்் முசூர்த்தம்，மேவும்－எய்துவதாயிற்று，єா ண்，எーறு．

இன் னியைதொா்ாடு சொன்மாட் பாடும் தசுதி எல்லார்ர் கும் அமைவ தின்மையின்，＂‘மாடகமாள் ததவார் மொழி＂＇

 மால்＂பும் உடன் சூறப்பட்டது．இத் தொடர்，＂சொா்




 பும்பின்，புயல்கண் படுக்கும் அந்தண்ா பொ துய்பர்＂（ திருவா
 பொன் போறலின் ‘‘பொன்＂，என் ருர்．வரைந்துகொண்ட



 துறற＂யென்றும்，＂மாடகலா வோாறை மேவும்＂என்றும் சூ றிஞர்．

## 60

மகத்து மகத்து மிகுதன்ம மீது மனங்கொழுமே மகத்து மகத்துய ருஞ்சி்து மாவையன் வாரிசெ ன்மா மகத்து மகத்துவ நோக்கிடப் போன乌ொன் ய゙ண்டிட்ல்ய மகத்து மகத்து மடங்குவ த्वூாபடி வார்வித்தமே．

## เநறற்ய் சூ றியது．


 மிகததற்குரிய தருமத்தின் மேல்，மみம் கொழும்－செல்லாத மன்்தடிப்பும்，ஏம் அகத்து－பொன் முதலிய பொருளிடத்து
 கும்，மாவவயன்－டாாவப்பிியிலள்ள முருகக் கடவுட்கு எடுக்கும்，வாரி செல் மாமதத்து மகத்துவம்－கடற்குச் செண்று முழுக்காடுய் மாசி மக விழா விள் பெருமைゅル，நொக்கட－

 பெற்றுத் இிரும்புவாளாயின்，படவார்－サங்கே கடலாடும் மக்கத்்，வி்்தம்－கண்ெ டெய்தும் அதிசயயம்，யமெத்தும்－இந்த யமகப் பாட்டிடத்தும்，அகத் தும்－அவா் மみத்தகத்தும்，அட立 குவதோ－அடங்லிலடுவதொன்கேுு，அன்று காண்，ォーறு！




 ிொகுு எみற்பாலது மみம் தொழும் என நிண்றது；கொழு，
 தடிப்பு；தொழிற் பெயர்．ஏமம்，ஏ்் எぁக் எடை ஞூறைந்தது． ஏமம்－பொன்．பொன்ひ ஈடடட இயட்，கா த்த லும் டுதலிய பல






மாசித்துக்தளி்் மதநாளில்，மாவைப்பதியில் கட்் நீராடி


 விட்டாளாதில்，＂மகத்துவட் நோக்க்ட் டோய பொன்＂＂
 வருவதே குதிக்கோளாதல் 2ட்கருத்தாக，மகத்தி விழாவைக்









## 61

வித்துரு வித்துரு மோற்பல மாவையா் மேன் மரூண்டா வித்துரு வித்துரு வத்துய ராட்கறு மோபலகு வித்துரு வித்துரு வைக்லொஷல செய்தரி மின் னிசுநா வித்துரு வித்துரு வப்பாம் வெறியின் மிகுமையலே．

## வெறி ஷிலக்கியது．

இ一ஸ்：வித்துரு－பவளக்கொடிசளும்，லி－ிிறந்த，துரு


மேல்－மாゅவப்ப திிலுள்ள டுருகக்கடவள் பேரில்，மரூண்கு－

 யுடைய இவளுக்கு，அறுமோ－துயா் நீங்குமோ，பல குவித்து－

 தொ்் yு，பாட்－பாடிப்பரவும்，வெ рியின்－வெெியாட்டா்்，


 ஹையல்－காம மயக்கம்，மிகும்－மிகுமேயள்றிக் குறையா து－ காண்，■－घy．









 ம．தவலி bியஇஇய டாத்தாட்．கொயுலிடைக் கு（ரு தியொடு விரைஇத் தூவெள் आாிி சல்பலிச் செய்து பல்பிரப் பிரீஇ்்




உருவப் பவ்பூத் தூஉய் வெருவர்்
 முருகியம் நிறுத்து முர ணி அருட்க

（4ேㅗ－230－44）






என்ருள்．அரி，மின் என்றும் விசேடண த்தால் மின்மினிப் பூச்சியா தல் பெ ்்யும்．அது மிகச் சிறிதாகிய விட்டுவிட்டொ ளி ரும் ஒளியின யமை மையின்，நாட இy றும் பூனயைக் காண்டல் இயலாதாம்．பூஜா்கிரவில் கண் தெரிதலின்，சிிிதேனும் பொருந்தாத மின்மினியின் துணகெொண்டு ஆராயின் அப்பூஜா எளிதி் ஓடியுய்ந்துவிடும் என்பார்，＂$\quad$ நிசிநாவித் துருவித் துருவப் பாம்＂என்குவ்ர．பாவுதல்－பரவுதல்．இதஞல்， இவட்கு மனவேதனா ம゙குவது சரதமாதலின்，＂வெ றியின் மிகும் மையலே＂＇என்ருள்．

## 62

மையனம் மையனம் பாலாதி $ம ா \dot{ற} ற$ வனமலா்க்கா மையனம் மையனம் புங்குறி மாண்டென்று வன் றுயர மையனட் மையனம் பாய்வயன் மாவை வளநகரெம் மையனம் மையனம் போருகத் தாட்குச் சிவைகரமே．

8－எiா ：$ை$－எரூமைக்கு，நம்ー அஞ்சிய，அனம்－ அன்னப்புட்கள்，வயல்பாய்－வயலிடையே பாய்ந்தோடும்， மாவை வளநகர் எம் ஐயன்－மாவைப்பதியில் எழுந்தருளிய நம் தலலவ ஜும்，அம்மையன்－அழுனுமாகிய டுருகப் பெரு மான்，அம்போருகத்தாட்கு－தாமரைபோ லும் திருவடிக்கு， உச்சி－தடேமேல்，கரம்வை－ைைகுவித்து வணக்கம் செய்வா யாக，（அதல்）நம்மை－நம்பால் வந்து மயக்கும்，மையல்－ ப月தாகங்களா ல்்டாகும் மயக்கத்தை，அனம் பால் ஆதி－ சோறும் $\quad ~ ய ா ~ ல ு ம ் ~ ம ு த வ ி ய வ ~ \dot{ற}$ றினல்，$\quad ம ா \dot{ற} ற-$ போக் கவும்， வ மமல்்க்கா－அழகலய பூக்கで யுடைய சோ ชலயும்，மை－ம ரின் தேனயுு்ாடு பாடும் வண்டிசையும்，அனம்－கள்ளும்， மையன்－கரிய நிறத்தையுடைய காமனது，அம்பும்－பாணங் களும்，கு றிமா ண் டு－காமக்குறிபுபு் Я $\boldsymbol{ெ}$ ந்து，தென்று－ தென் $\square$ வ் வருத்தவும்，வன் துயர் அமையல்－உண்டாகும் வலிய துயரத்தை யொழித்துக்கொள் க， $\boldsymbol{\sigma}-$ று．

நாம் என் ஜும் உரிச்சொல் நம்ம் எஆக் குறுகிநின் $g$ து． வயலிடை டேய்ந் துநிற்கும் எருமைகட்கு ஆங்குள்ள அன்னங்கள் தாமும் அஞ்னி அயல் வயல்களிற் பாய்ந்தோடுதலாவ்＂அஅனம் பாய் வயல்＂என்குர்．அம்மை－அழுகு；முத் தியுவகெனினு மாம்．உச்சகரம் வைத்தலாவது，தல்மேல் கை குவித்து


சான்டுுரும்．தென் $D$ ல் என்பாஇது தென்று எனத் திரிந்தது அமையல்，எ தர்மறை வியங்க்ாாள் முற்று．

பி தாகங்கひாட் போக்குதற்குச் சோறு，நீர் முதலிய வற்றைத் தேடற்கும்，இன்பநுகர்ச்சி குறித்து ாழும் வேட்கைத் தயை யவித்துக் கோட்்குாியவற்றைத் தேடற்கும்，காம வேட்கையால் $\boldsymbol{Q} p$ க்கும் தாபத்தைத் தவிர்த்துக் கோட்்கும் அறிவு ஓூறெறிப்படாது மயங்கி அலமருதலின் உண்டாகும் துயர் பெரிது என் றும் அத்துயரிடையே மயங்லி அழுந்துவோவே பெரும்பா லராயிருப்பது நோக்கன் அத்துயர் மிக்க வலியுடைத் தென் றும் நன்கு விளங்குதலின்，＂வன்துயர் அமையல்＂＇என் குர்．

மையன் அம்பும் குறிமாண்（b）என்று வன் துயர் என்று பிாித்துக்கொண்டு，காமனது பூங்காயயும் வில் லு் குறிதவருது தாக்கும் வலிய விரகவேதனன பும் என் று உரைப்பனுமாம்．ஏற்று என் ハுய்ற்ற் று

## 63

வைகறை வைகறை யங்கிரி யா ற்குற Lロா தண த்து வைகறை வைகவி $\boldsymbol{D}$ யாா்வே லா் புட்கண $ம ா$ த்துயிலேல்
 வைகறை வைகறை டேロற்பக லாவுறு மானிசடே．

## தோழி லிபண்டைசூறி ஷில்்கியது．

இ－்：றைகறை－வைகைை யாமத்தில்，வைகு அறைー இடைய $ற$ வின் றிச் செறிந்த கற்ィட் யுடைய，அம் கிாியா ல்－ அழூிய மச் யின் கண்，குறமாது－குறமகளாகிய மன்வியை， அய்த்து－தழுவிக்கிடந்து，வைகறைーஉறங்குவதை விட்டு எழுந்து，வை－சூரிய，கறறயார் வேவர்ーஉதித் கறை யடந்த வேடலயுடைய குறவர்，புள்－பறவைகளும்，கணாா－ சூட்டமான விலங்குகளும்，துயில் ஏல்வை－துபி லுங் கா ல $\omega$ மிந்து，கறைவை－கன் றீன் $ற$ மான்，கறை முன்ーதன் கன்றை
 மாரவைய்－மாவைப் பதையயுடைய முருகக் கடவுள்பால்， เால் பிடித்து－காமப் பித்துக்கொண்டு，ஆய்வை－அவடைக்
 பெம்ாைைக்காகாத குற்றம்，வைகறை மேல் பகலா－வைக
 மாக，உ றும்－வந்து சேரும்，ஆகவே இளி அம் முருகன்பாவ் காதல் பூ்டொழுகும் இத்திறத்றத விட்டொழிப்பாயாாக， $\boldsymbol{\sigma}$－
 யாய இவள் பெண்ゅை வரம்பு கடந்து தூரா வேட்கையால் பேதுற்று வாய் வெருவி மெமிதூ்க் கண்ட தோழி ஆற்கு

 றமையின்，இது வி ぃக்குத்் பொருட்டாயிற்றy．இரவுப்போ 岛官
 தம் கன்றையும் கஜ் யையும் அஸைத்தேகுுன் சென்று அவற்றை வஞை க்கின் ハுன் என் $m$ தஞ்ல்．தன் மஅத் துக்கினிய தேவிமா ராகிய வள் ளி தேவயாா எ ண் பா ுுட ட் இனிதருக்கும் முருகேசன்，தாயாருடன் இளி திருக்கும் நின் ஞள்ளத்றதப்


 வவகு அறை－றவகு，தல் அறுதல் விழித்தெழுதல் என்றவாறு．
 என்பது कொள்ளப்பட்டது ．கரைதவ்，கறைதல் என்று நின் $\boldsymbol{p} 51$ ．




 பிழையாதவாறு போல，நா மின்மையா லிய குற்றம் வாரா தொழியா தெங்பாள்，＂‘ெறைவை கறெமேற் பகமா வறுமால் நிசமே＂ான்ருள்．ஆூ்，அயை．

## 64

மானிய மானிய மிக்கத் தனையைநன் மாவையில்விண் மானிய மானிய மஞ்செய்து $ம \dot{ற} ற ி$ மி $ம$ றுககப்பாய் மா னிய மா னிய லாராடச் செய்தன மா தியின் று மானிய மானிய மார்விழ வேத்துமெம் மைக்குநன்றே．

 மசுளாகிய வள் ளிக்கும்，விண்படான்－தேவயாா்ர்க்கும்，இய மாங்－உயிர்போன் $D$ சணவனு்，நியம்் செய்து－அடியார்


 タழிய பெருமтனுமாकிய முருおக்கடவள்பாவ்，இயலார் னட்் செய்து－அன்புற்ளயுழுகும் இயல்படையோர் 2 ண்（6）மஷழ்ந் தாட்் செய்து，இன்று－இப்பொழுதே，இனம் ஆதி－அவ்



 இம்மை，மறுமை，அ்்மை என்ற எல்லா நியைகட்கும்，நன்ரு－ நலந்தருவதாம்， $\boldsymbol{\sigma}$－ $\boldsymbol{y}$ ．

மானியம்，கொல்ல் நிலம்，பிர் எவர்க்கும் உரிறம யாகாாது கிட்குகு் தொல்டூப்பகு
 எனக் குறுல்ற்று．மா ணி，இகரம் உนைமைப் பொருண் மைவிரு தி． இயல்，குணம் செயல் நலம்．இயற்பழித்தல்，இயற்பட டொயித்்
 தாடல்，அடியார்க்குத் தம்பால் உள்ளன தந்து உண்பத்து அவர்
 எウ்ハுர்；அவர்தம் லூட்டம் மஈமாசு கடுவி அப்பரமன் திருவடி

 （ூூ．12，அ鸟 2 மேற்）எ円 வரும் திருவாக்கானுணர்ஈ．
 பொியோர்．




 ரிடத்தே வளர்க＇என நியமிப்ப，அந் நியமப்படியய」 அவரும்
 எங்குர் ．

## 65

மைக்கண மைக்கண வோ்த்தோண் Lமடமயி லேமருளா மைக்கண மைக்கண யப்புறத் தந்தவர் மாவைவரு மைக்கண மைக்கண ணபூூ் குழல்கண்டு மா ன் றனவி மைக்கண மைக்கண வுச்ச\＆ீழ் வீழ்வன வாரணமே．

> இறடடயூறு கிளத்தல்.
 நெற்றி விழியினய புடைய，நம் ஐ－ந்் தட்வராகிய சவடெரு மான்，கண்－தம் முகமை六தனுடன் அதோ யுகம் ஒன்றைத் தோற்றுவித்து ஆறுமுகத்தும் நிள்ற ஆறு நெற்றித் கண்களளி
 தேவர் முதலாயம்ர்பால் $\Delta 9$ றந்த அருள்மிதுதலால்，தந்தவர்－ தரவந்த அறுமுகக் கடவுளாண முரூォனுைைய மாவை ー
 அமைக்கு அணவு ஏர் தோள்－டெங்திலின் ந5டுவை யொத்த

 வந்தெய்துய் கருமேகக் சூட்ட்்，ஐக்கண்－மல்லிகை மொட்

 வாகிய டுరையயக் கண்டு，வாரணம்－இம்மஜயயிடத்தே வாழும்
 வீ ீ்வேவாயிய，（ ஆதலாவ் ）இமைகண்－கண் கटூ இமைத்துப் பார்த்தருள் வாயா க，ォ－று．

நெற்றிலிழி தூவிழியாத்் வெளிப்பட，＂$\quad$ மருளாமைக் கண்＂ என்ருர்．கண，குறிப்புப் பெயपெச்சம்．கண் நயப்புறத் தந்தவர் எண்புழி．உロ，உறுவென் ஓு் உரிச்சொல்லடியாகப் Lிறந்த விய पயச்சம்；＂துன்புறூஉ方 துவ்வாமை இல்லாகும்＂＇（ குறள் 94）எள்புழிப்டோல．தேவர் யுதலாயிஞர் செய்த வேண்ாு தோட்கிர்்்，பரமன் டுருகட்க் கண்வழியே தந்த வர லாற்றை，
 நிலாவி நெற்றி－விழிக்கண் ஒல்வொருநநந்டரும் பொாி காற்றி


அணவு－நடுவ．ஏர்，உவமவுருபு；அமகுமா்்．தరூலியது சூந்தற் கருமை கண்பட கருமுலி்் கணம் தமக்கு முன்பே தம்போ
 லிடம் நாடாது சாரலிடத்தே படிந்தொழிந்தன எள்பான்，
 என்னும் சொல்லடியாகப் பறந்த வின் முற்று．மால் கருமைக்

 குழல்போல，நீ அவற்றைக் காண்பாயாக＇என்பதொரு நய்் தோன்ற இடையூறு இளந்த குறிப்பும் பெறப்படுதல் காண்க்．

கிஷ் யுயூக்கோட்ணடக் கண்ாு இளமௌக் கருதுப்போ ந்த

 உச்சகசு் வீ ு்வா＂，என்ரூன்．இளி，இவற்றறத் தம் இண
 வாழ்தலின் தாகும் இவ்விடத்தினிள்றும் நீந்கமாட்டாவாய்，


 செயठ் நீயே நின் கண்ா இமைத்துக் காண் என்பான்， ＂இமைகண்ா＇＂என்ருன்．

## 66

வாரணம் வாரணம் பாற்பகை சாய் த்தவர் மாவையுறை வாரணம் வாரணம் பங்குடை யார்தமை மார்கழித்தெய் வாரணம் வாரணம் பாலெங்கு மார்கவிர் மானுமுடி வாரணம் வாரணம் பாடேல்வை யேத்திடி் மாலறுமே．

இ－－ மணி்த்த，பகைசாய்த்தவா்－பஸைவராகிய அசுர றை யழித்தவ ரும்，மாவையுறை வாரணம்－மாவைப்பதிலில் வாழும் காவ
 பட்கிலேயுடயயவருமான ழுருகக்கடவுளை，மார்கழி－மார்கழி மாதத் தில்，தெய்வ ஆரணம்－தெய்வ மறைகளேம்，வார ணம்－
 எவிர்மானும்－டுருக்கம்பூப்போ லும்，முடி வாரணம்－கொண் ாையயயுாைய கோழி，வார் அணம்பாடு ஏல்வை－நீண்ட அலのைத் திறந்து சூவும் விடியற்போ தில்，ஏத்தடி்－ஏத்த்் ிொழுவோமாயின்，பா்் அறும்－அள்ஞூாணமாகிய மயக்கம்




 தெய்வ ஆரணம்－தெய்வாரணம் எஈ குடிந்தது．ஆரணம் வாரணம் பாலெக்சும் முழுங்கும் ஏல்வை，வாரணம் வார் அயம் பாடுட் ஏல்ணコ ナண இயையும்．เமால்，9ெப்பேதுவா क வந்து மயக்கம் என்றுமாம்．＂மையல் மானுட மாய்மயப்

 துணியப்படும்．

## 67

மாชய மாலயய னீ $ற ழ$ லாடிசேய் மாவைடரூ மாठய $ம ா$ でலய கத்தளித் தாய்தென் வளியொடன் றின் மாடலய மால்ய ஞிழி குயில்வேண் மதிவருத்து மாடலய மாலலய தந்திடின் மாறு மみச்சலமே．

## தார் ஹேண்டல்．






 ナホ் மஈ，த்தே விढா லித்துவிட்டாய்，（அதறல்）தெய் வளி




 மா டலய தருள்வாயாாயின்，மみச்சலம்－மனக்கலக்கம்，மாறும்－நீ்்கும்， $\boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\square}$－

பாலயம் எஞ்பது மாてீயம் என வந்தது，அயன்，ஐயஷ்


 ஒண்றுவழி யுடைய எண் ணிஞுட் டிளிந்தே＇＂（தொல்．சொல்．） என்பது தெтல்கाரப்றயய்．காம நோயுற்ளுர்க்கு இக் சுறிய ダぁ方தும் நோய் மிகுவிப்பயவாதலின்，இவற்றை எடுத் தோ திர்．ஐயன்，அழょன்，மன்மதன்．இவன் விடுக்கும் மலரம்ப ஏでルய அढ்த்லினு மிக்க துன்பம செய்வது எய்த，

 மாஷூயது என மிதுத்துரைத்தது，தரக்சூடாத அத்துண்் சிறிய



## 68

சலசஞ் சலசஞ் சாிகஞ்சொன் மாவைத் தரங்கத்துமா சலசஞ் சலசஞ் சரப்பா யாக்கொ டலவவந்தா சலசஞ் ச லசஞ் சைைத்தருள் வாயௌத் தாளியக்க சலசஞ் சலசஞ் சூமロ நோக்கநிச் சம்பணியே．

இ－்่：சலசம்－தாமரையில்，சல－ゆொய்க்கும்，சஸ் சரிக்்－வண்டியம்，சொ்்－இாசபாடுட்，மா வை－மாவைப்
 கண் இயங்கும்，சஞ்சல－காற்றுப்போல் செவ்கின் $p$ ，சஞ்சரம்－
 தరூவはே，அந்த அசல－யமஞடைய，சஞ்சலம்－மரண வேதணயாா்் உண்டாகும்，சம்－கலக்கத்றை，Яதைத்தருள் வாய்－போக்க்யருள்க，எள－என்று வேண் டி，தாள் இணை்கு－ திருவடிேடாப் பெறுதற்கு，இச்்－இயலாதவாறு தடை செய்யும்，அசஞ்சல－நிய கலங்காத，சஞ்றிதம்－விひ，அெ－ தொடர்பற்று ஒழிய｜மாறு，நிச்சம் நோக்த－தியமும் தரிச்க்க，


பொவ்லோேச पொருளாக நிலவுது இசையாதலில்，
 போ இும் திரையெயுதற்குக் கார யi் அங்தே பெருங் கா ற் று ண் மையே．முருசப்பெருமான் ஏறும் ப்ணிழுகமென்னும்



6



 யாருு் இவ்வண்ா ணமே சூறுவர்．இச்்－தடுத்தவ்，ஓருவன்




 கன்மமாாய்ப் $\mathbf{~ ய ன ு ர ் ் வ ் க ் க ு ம ் ~ ப ா ன ் ம ை ய ு ட ை ய த ு . ~ ந ா ள ு ம ் ~}$ திிித்துவரின்，பிறவியறு，திலிஷ்，சஞ்சிதம் பற்றுக்கோடின் மிக்


அவன் துருவடிணயப் பணிதற்கும் அவனைைய திருவருள்

 மணிவாசகத்துத் திடுவாசகம்．

## 69

சட்பகஞ் சம்பகஞ் சார்சோ ใல கலஞ் ச லத்துறழ்பா சம்பகஞ் சம்பகஞ் சா $ற ட$ மாவைய தானவரஞ் சம்பகஞ் சம்பகஞ் சாரயன் மான்மறை தாகனன்றுஞ் சம்பகஞ் சம்பகஞ் சோ்த்தோ யருள்வர சாகைனே．

 சலத்தோ（ு）－அச்சோட்யிற் கЯபும் பிЯஷ் நீீுுட்，உறுு பாசம்－கலந்துகிட்க்ட் நீர்ப்பாசுயும்，பகம்－கொக்கும்， ச்்பசம்－ச்்பா்்கோசிபும்，சால்－நிறை方த，தடம்－நீர்
 வயே，தாாேவர் அஞ்சு அ்்ப－அசுரர் அஞ்சும் அம்பிஐயுடைய யவはே，தஞ்சட்பகம்சார்－தாமாரயின் நடுவிலே இருக்கும்，

 பெருயையுடையவனே，அட்பகம்－வள் ளிநாயலியார் கண் கள்，



Qெண்று சேர்்ந்தவலே，வரசாகரளேー வேண்டுவார் வேண்டும்



சோட்யும் தடழும் உウைய மாறைய ナள இயைக்க．
 செர்த்தோய்，வரசாாரேே，அருள் என வியையுடிவு செய்க．

 டலச்சயம் Lிதபுப，பா


Яカெจீ（6）பெற்ற பிரமณ் தணிகைப்ப தியில் பிரமதர்்்








 தோய்＂எஜ் ハுர்．

 எண் ஞும் தமக்லியல் பில்லேற் கிரவிஞும் இள்றிறுத்தார்； கொஞ் னு ந் துருவுள மின் னுவென் கொள் ளிஞு ம் சூ ற்，றயின்றே．＂
（ォளவு．393）எனவருய் ，நணிறைப் புாணச் செய்யுளால் 2． 68 ர்க

## 70

சாகரஞ்சாகரஞ் சாந்திெய் வார்பவஞ் சாய்த் தலினுற்
 சாகரஞ் சாகரஞ் சாத்திர் சேய்குக சண்டுகவி சாகரஞ் சா கரஞ் சான்மாவைத் தாளம்பு சாதரென்யே．
 றதப் போக்க்்கொள்ளவேண்（B）மென்ற டுயற்தில்் பிக்க

 அஞ்சா கர்்－அஞ்சா த தன்மையையுணைய，சா த－பூதப்படை

 சந்திரனயுு்் சாக்கா（b）பயக்கும் விடத்தெயும்，சாத்திளர்－ அணிந்துகொண்டவருமாள Яவபெருமானுக்கு，சேய்ーமக

 அம்－அமுயய，சாகரம் சால்டா றவ－கடல் சார்ந்த மாவைப் பதியில்，தாள்－தரிச்த்து அவர் திருவடியை முடியி்் சூடிக் கொண்டோர்，அம்புசாதர் என்ーபிரமபதத்துக்கு உரியவர் எฮ்க， $\boldsymbol{\sigma}-$ gு．

பற்பல சாந்திசூ்ச் செய்வதனல் பவத்துன்பம் போக்கி்் கொள்ளலாம் என்று சூ றஇும் செய்தஇும் உடையாரது பேத மைゅய இகழ்方து சூறுகின்ருராகலின்，＂＇レவஞ் சாய்த்தலி ஞுற் சாகர்＂எங்றும்，அவுூூடைய அ்் செய்றை அவர் எருதும் பயですத் தாராது என்றy இசழ்வார்，＂．タம்சாகரம் சாந்தி

 சடைகளம் நிசாகரம் சாகரம் என்பது நிரனிறையணி．பிரம

 எய்துதல் மிகமிெ எளிதென்பார்，＂தொ்பணி ந்தார் அ்்ப சாதர் என்க＂என்ハூர்．

## 71

சாதனி சாதனி யாடாா இகுமென் $\quad$ ஷலயினம்பு சாதனி சாதனி தாா்க்குரைப் பேனன்பர் தம்குள்வன சாதனி சாநனி லாமாவை நேசத் தலவனன்பாக சாதனி சாதனி கத்தாற் கஷையித் தூலமண்டலே．

## காமமிக்க ஈையறு கிளவி．

இ－ள்：திசா－இரவில்，தனி－கா தலரையிள் றித் தனித் திருத்தல்，சாதலாம்ம－சாவதே போல்வதா கும்，（ஆதலா ல்）
 சாதஞி－பிரமன்，சாதஷ் இது－எழு திவவத்த சாசயமாகிய

இதட்，ஆர்க்குரைப்பேன்ー ーவர்க்குச் சொல்வேஷ்，அள்பா் தம்－அன்பருடைய，உள்வனசாதனி－உள்ளக் கமலத்தில் 2．றைபவனும்，சாதனி இலா－சதளிரோக முதலிய நோய்களே

 திரன் முதலிய தேவர்களோடு，சாத அளிகத்தார்க்கு－Яவகணா மாலிய பதப்படையின புைையவருமாலிய முருஞப்பெருமா றுக்கு，இத்தでமண்ட்்－இவ்திடத்து என்பால் வந்துுுள்வது， இな－இல்ひேயே，எ－று．
 இカியார்ப் பிரிவ＂（குறள் 1158）என்பவா சலிஷ்＂நிசா தனி சாதலாம்＂என்ரூள்．ஆல்－அசை．எணக்கும் என்ஞ்ல் காதலிக்சப்பட்டார்க்கும் உயிர்போ உட்்யையும் ஓன் ハுக
 தென்பாள்，＂உகும் என் தட்யின் அம்ப சாதனி சாதன்
 போல உடம்カபயுமே＂（தள்்ச．கோ．）எஎப் பிறரும் சூறுதல் காண்க．சா தனம் என்பது கணட குறறந்து நின்றது． ＂இது ஆர்க்குறைப்பேன்＂என்பது ஈையリு களளவி．சத ரோகi்，சாதனி வியா தியென் றும் வழுங்குவதுண்மையின்， சாதனி யென்ருர்．சாதனி இலா எள்பது சாதளிலா எண இணயந்தது．சாத அளிகம்－சா தா かி எம் என வரற்பாலது， சாதனிகம் எஅ நின் $ற$ து．மண் டவ்ーநெருங்குதல்．அனிகத்தான்
 பா（b）：அழுகை，பயன்：அயாவுயிர்த்தல்．

## 72

மண்டவ மண்டவ 毋ஜுன் றி ற்பல் வே றுசெய் வார்குண ந்தே மண்டவ மண்ノவ னந்தெறச் சார்பல்சன் மத்த ரின்னு மண்டவ மண்டவ தை க்கொடி யார்ப்பா வढ்ச் சொ லட்டே மண்டவ மண்டவ மார்மாவை யன்கா லரவிந்தமே．

இ－ற்：மண்－மண்ணவர் செய்யும்，தவ்ம் ஆண்டவன்－ தவத்றையாதரித்து வேண்（C）ம் பயூா நல்குபவனும்，மண் தவவ்－ டாட்சிமைப்பட்ட கா（B）்，மண்டவம்－மண்டபங்தஞும்，ஆர்－
 குருகப்பெருமானுடைய，கால் அரவி்்தும்－திருவடித் தாமறை



 தவஞம்－பெரிய நெருப்பான து，தெロ－வெதுப்புவதாய்，சார்
 ஞரும்，இன்னும்－மேலும்，மண்ட வ－மாட்சமைப்பட்ட

 மெய்யறம்போலத் டோா்றுய் பொய்லமாழிஃ்ா，அட்டேட்－ சேளாது உய்ந்தோம்，எーறு．

மண்，ஆகுபெயர்．மண் ணவர் தவ்டி நோக்லிச் செய்யுய்

 ＂ மண் தவ மாா்டவவ்＂எஜ் ハுர்．தவம்－காடு．மா ண் தவம்

 கேளாது ஒழிதற்கு ஏதுவுண்டாதல் துறித்து அத்திருவடியை

 கவர் தீட் ．தருப்பாதந்தந்த，நெறியே சிறி தியாள் அறிநீர்றை
 வாக்கானுர்க．பவ்வேறு செய்வார் ஏகான்เமவா திளள்．மது


 ராதலி்் இவர்கひூக் கூறித்தார் போ இும்．தாவம்，தவம் எஎை
 அவர் சொவ்வみவற்றைச் Яிறிதும் ஏலாது கழித்தணையி்்


## 73

விந்தர விந்தர நா தஞ் சிவஞ்சத்தி விண்டுயர்கோ விந்தர விந்தர வார்சடை யாா்திாி வேடசவ விந்நூர விந்தூர சாமாவை யீயெரன்ன விச்சமற விந்துர விந்து விச்செ ற்ற வர்க்கிட்டிர் மெய்வசமே．
 சத்தி－சத்தியும்，வ்ண்ா（B）－இவ ற்றிய் ந்ங்ல்，வி்்து－வட்ட மாæ，－அர்ி்தர்－தாமாிரயிலள்ள பிரமனும்，உயர்










 Quருமாட்，कட்டிர்－அன்பு பூண்（B）अாைவிராக，（அடையின்） Qம்்－உண்மை ஞூாணாாது，வசட்－உங்கள் வசத்ததாய் बி（b） $\boldsymbol{\sigma}$ ， 9 ．

 \＆ததியு் நிராதார்


 －©ுக்க்தேேயே．

$$
\begin{aligned}
& \text { " Яவமா துடணே அனுபோ கமதாய்ச் }
\end{aligned}
$$

திகழ்வோ 4ர்ூேேோ ரொருரூ பமதாய்த்
திகைேோ கமெலாம் அனபோஇ
இவனே எォமT ๒யய（ே）Lமரோ
fion யurr فெaவே
மறையோத
இカையோா எிடமாய் வி己aாயா டுகளேய்
இயல்வே இுட்மா அருள்வாயே．＂
（8ிாப்புகுத் 673，சமாசப்ப இிப்ப）எஈவருப் அருணைிியார்



## 74

வச市த வசந்த முறுமுன் முனிக்கு மறைிொல்குர வசந்த வசந்த னுடலளித் தார்சுத மாமகத்தா
வசந்த வசந்த தனிகலமுற் வேுயிறை வாசத 5
வசந்த வசந்த மலரணி மாவைய வாமவென்னே，

 அக்்திய புயிவருக்கு，$ம$ றைசொல் குரவー வேதப்பொரூளா கிய Яவதன்மத்றை புபதேஅத்த தேசெயேே，சந்த－அழகிய， வசந்தன்－மன்மதனுக்கு，உடலளித்தார் சுத－உட்்புத்த சிவனுக்கு மகனே，மாமぁத்து ஆவச்்் पெரிய யாகங்ஃட்ச் செய்யும் இட்்கு்கு，தவ－அசரர் முதலிய 山ளைவரால் உய் டாகுப் இடையுது கெட，ச ந்ததன் நிகலம்ーபெரிய தன்னுடைய தோளில் காக்குந் தொமில்，2．ற்டுய்－மேற்கொண் டுள்ள வளே，இறைவா－இறைவளே，சததிவசம்－பல நாள்ம்，
 மாவைய－அணியும் மாவைப்பதியில் உள்ளவனே，வாம－ அழகஞே，என்ஞே－என்றுசொல்லி，அணங்குவாயாாக，எ－று．
 மரபா தலின்＂
 தாட்．167．）எனவரும் திருவாக்கா ன் 2 ணர் ．Яவதன்மோத்
 தணி கை ப்புரா ண அதத் திய ன ருள்பெறுபடல方தா ஞு்，＂ஆதிந（ு） வந்தமிலா எமலஞயி்்்் கழுக்கறுக்க வறைந்த வாய்மை，
 வியந்து போற்றி，போதகளே அட்த்துயிர்க்கும்ப் புலமாக்கும்
 தொகைசெய்து முரைப்பா மோர்ந்தே＂（பாuタ．7）எே வருய்

 பரமன் தான் உமாதேதூவியை டணந்துகொண்டஞூா் $g$ உட லளித் தாதரவு செய்தாரௌக் கந்துுராண்் சூறுதலிஷ்， ＂‘சந்தவசந்தன் உடலளித்தார்＂என்ハுர்．ஆவசதம் என்பது
 ழுகம் செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சம முருக்்க் கறுவுெொள் செஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றே＇（முருசு．98－100）என்பது
 என்ハுர்．சத்தவசம்，நூறு நாள்，மற்று இது நூற்றிள் மே இும் செல்இமாதலின் இதணா அனந்தவாசியன்பர் தக்கயாகப்


வாமத்த வாமத்த லோகதெய் வத்திர்நம் மாறவயர்தே வாமத்த வாமத் தயலரன் சேய்மகிழ் மாவவ்்பு வாமத்த வாமத்த மாவுள தோவென்கை வா ளியி்போா்் வாமத்த வாமத்த கக்கறை சோர்ந்தி்கு வாவியதே．

## Фெடுதிலினிதல்（அ）வேழு் ஹினததல்

இ－ள்：வாமத்தவாம்－செ வ்வத்றதயுடையவாகிய， அத்தலோ अ－பொன் னுமகத்து，தெய்வத்தர்－தெய்வமக ளிரைப் போவ்பவர்களே，நம் மாவையர்－நம்முடைய மாவைப் பதியில் வாழ்பவரும்，தே－தெய்வத்தன்மை பொருந்திய， ஆம்்－கங்ஞைபும்，மத்தம்－ஊட்த்தம் பூவும்，வாமத் தின்－ வாமபாசத் தின்，அயல்－பாகத்தே（வலப்பக்கத்தே）உடைய， அரன்சேய்－சிவபெருமானு்கு மகனுமான முருகக்கடவுள்，
 யொத்த உருவத்றையும்，மத்தー $ம$ தத்றையும்，வாமத்த－ மாறுபாட்டையுடுடைய，மா－யா ட்யொன்று，உளதோー வந்ததுண்டோ，என் ணைவாளியில்－என் ๓ையிிடததது அம்ப ஞல்，டோழ்－பளவுண்கு，வாம்்－தூமை，தவா－குறை யா த，மத்தகம்－தட்யில்，சறைசோர்்்து－உ திர் சொாfிய， இウ்கு வாவியது－இவ்விடத்தே க（ு）வந்ததது，$\quad-\mathfrak{y}$ ．

வாமம்－செல்வம்，ஓளியுமாட்．வாமபாகம் உமாதேவி

 சமைமேல்，கங்்ையங்கு வாழவைத்த கள்வன்＇（காவிளி． பல்．3）எள ஞாயச ம்பந்தர் குறித்தோ துமா ற்குல் உணர்க．
 தன் மみத்திடட் சூ ற்று நிகழ்த்தும் தరலவன் வேறு ஈருத்துை แன் எஷ்பது தோன்ற．

## 76

வாவிய வாவிய வாரலா ரால்வளர் வாலவுரு வாவிய வாவிய லாழி யரியருள் வள்ளியுள்ள வாவிய வாவிய வல்லவ வாழவிவ் வரருளால் வாவிய வாவிய லோர வுரையருள் வாயவுள்ளே．

வேற்றினம் விரவாது இணடயிள வெழுத்துக்தளே விரஷீவந்த இウை ய゙ன யமょம்．
 ஷிருப்புற்ற，ஆரலரால்－கார்த்திळகப் पெண்களா்்்，வளர்－
 உருவுைபேோ்，வியவா－பெரியோய்，இயல் ஆழி タரி அரூள்－அழகிய சக்கரப்பணடறயயுடைய துளுமால் பெற்ற， வள் ளி－வள்ளிநாயகியாரை，2ள் அவா லியவா－மøத் தில் காதலி்த்தோய்，இயவல்லவா－இசைவல்ஸவனே，இவ்வூர்－ இம்மாவவப் பதியினரது，உள்ளா்்－உா்த்த்்，வாழு－ தந்குதற்ஸு，வாவியவா－Мிரைந்து சென்றவவேே，அருள்வாய－ நினது திருவருள் எங்கட்கு வாய்க்குமா றும்，இயல்－நிய் இுடைய இயல்புகで，உள் ஓரーஎங்கள் உ்்ாம் 2 ணருமாாறும்， セ．ரை－セサை方த

சரவணப் பொய்கையில் கார்த்தைைப் பெய் கள் आறுஇளுு்்
 கருத，＂வா லி タவாவிய ஆரலரா்் வளர்வாய வரூவா＂

 நாதர் ஓதியருளூதவ் காண்க．＂என்றுப் இாயாாய் அழஇயயாய்＂＇ என்று पொியோர் போற்றிப் பரவும் செபப்பு் குறித்து，＇＇هா
 என்று Lょலாத இளமைக்கார＇＂（635）என்கன்றது．மாவை யென்ற டெயா் மெல்லி円ம் மேவுலால்，அதநூ மிலக்லி，

 வாவியவா＂．என்குர்．（2யல் ஓர 2ரை என்று தொண்று，நிய் இயல் நலங்கா் அடி யோம் உணர வுறைத்தருள் எஞ் றும்ம அருள்வாய் உள் எஅக்கொண்（B）அருள்வாய்ய்க்கும்பபி திருவள்ள்ம் பற்றுவாயாா என்றும் டாைப்பிலும் அமையும்．

## 77

வாசந்தி வாசந்தி சாந்தஞ்செல் சோலலயில் வள்ளிதன வாசந்தி வாசந்தி யயந்நதபெம் Lாா みங்கண் டாவையிறை
 வாசந்த வாசந்தி யானி மா ற்றன் மみங்கணியே．

மாQலயம்போது கண்ாடரங்கல்．


 வாசம்－அண்புற்று，திவாசந்து－அந்தப்போ திற் சென்று， இゅைந்த பெம்மான்－தnடிய பெருமாேேே，அ்்கண் மாவை இறைவா－அழியய இடத்றதயுமைய டாாவைப்பதியிவ் கண்ர எழுந்





 பゅத，எணி－திருவுள்ளத்தே எண்ணியருள்வாயா க，எー று．




 திவாசந்து இயைந்த பெம்மான்＂＇எண்றும் சnறினர்．அடியாா்
 வர்．அளுண


 வள் ளியயா（ு）நணையமமர்ந் தங்றே＂（ டுரூகு）என்ளுர்．

முருக்்பால் தூரா வேட்கை கொண்ாடாள்，மாட்ப்போ து
 வள்ளி தளத்தில் கா தஇுற்றுச் சென்று கூடிய ந் இன்றy இம் மாஜ்ப்போ தில் வந்து இカயதல் தக்ததே என்பது © கிப்ப．

இளி，மாடலப்போதில்தான் ஆற்ஸுளாளதற்கு ஏது சூற1

 ணியவைப் பொழிவதுபோல வெய்மைவெய்து வெதுப்பு安 தென்றும் சn றுவாள்．＂

 рலிள் வரவு வाசந்த மணத்தாஸ் ดறந்்து தோன் $ற ல ி ன ், ~$


தவத்தோர் உள்ளம்மிகத் திண் ணிதாக，அதனயயும் மா ற்றும்
 தியாஞத மனம் மாற்றல் கணி＂＇என்ளூள்．எனவே，இதஞல் மிக்க மெல்லியலான என்னை இெந்துபடுவிக்கும் வன்மை
 பும்மை விகாரத்தா்் தொக்கதது．இன்னபொழுது தனியவரை முனிவுசெய்யும் ெொடும்பொழுதாகலின்，இன்னே வந் தூ சூடியருள வேண் டுமெண்பாள்，＂‘ ぁணி＂என் குள்．

## 78

கணியார் கணியார் கலியரி பாடலர் கண்கண்மயக் கணியார் கணியார் புகல்வரொத் தேங் து கன்மா றை ૬டைக் கணியார் கணியார் கருத்தின் று மு $\dot{ற}$ றी $\dot{\text { ற று }}$ கா கணியார் கணியார் வலர்யா மிவண்விலக் காந்தினமே．

## தோழி தியிழுதிர்வு சூ．றி வறைவு கடாதல்．

இ－ள் ：கா திள்－கா தின்கண் அணி ந்த，அணியார்－
 கணியார்－வேங்ணை டரமாள து，கணியார்－அன்பு கருதா து பூத்து，கலி அரி－சப் த்க்ன் $D$ வண்டினம்，பாட லர்－மொய்த் துப் பாடும் பாட்டினயுடையதாயிற்று，கண் கள்－கண்கட்， மயக்கு அணியார்－மயக்கக்சூடிய அழகு நிறைநநத，கணியார்－
 வதற் கமைந்தேம்，குகன்மாவை கடைக்கு அணியர்－குகப்
 ஞேர்（ கருத்து முற்றுப் பெறுத்்்）போல，சணியார் கருத்து－ உேங்கை மரத்தி் கருத்தும்，இன்று முற்றிற்று－இன்று டுற்றுப் பெற்றது，இவண்－இவ்விட த்தே，ஆர்வலர்யாம்－தட்வரால் காதலிக்தப்பட்ட யாம்，தினம்－இத்தினத் தில்，விலக்காம்－ இப்ப்த்த்க்கு விலக்காயிழேம்，எー று．


 என்ருள்．கணியார்，முற்றெச்சம்．வேங்யை மலர்தஇyய் இிடா முற்றுதஇும் ஒரு கா๒த்து நிஆழ்ச்சியாாதமின்，அதன் மலர்ச் சியை，＂‘தலியாி பாடலர்＂＇என் ருள்．எேவே，வேங்கை நன்கு

மல்ர் ந்து வண்டியம் மொய்த்துப் பாட்டியைப்ப நின்றதூ்க் கண்（B）பொருுது உரைத்தூளாகக் பொள்க．வேங்カை பூத்தது சn $y$ வே தியயுற்றி அறுக்குக்காலம் எய்தயது குறித்தா

 மைப் பண்பும் நியூந்து＂ெண்கண் மயக்தணியார் சணியார்＂ என்ハுள்．எண் ணியர்，கணியார் எみ நின்றது．அவரால்

 ＂புல்வரொத்தேம்＂என் ハுள்．அத்தல்－அயைதல்．

மாவைக்கடை எみற்பாrலது LIrவைகட எみத் தெтகுத்தவ் விகாரமெய்தற்று．மாவவ，ஆகுபெயராய் மாவைப்பதியஅ இள்ள முருチன் திருக்கோயிற்காரயிற்று．அத் திருக்கோயில் தరூக்கடையில் நின்றy வழிபலுவோர்க்கேயன்றி，அதன் அருகே நின்று வழிபடுவோர் ஆருத்து முற்றும் இனிது ஆைசூடப் பெறு மென்பார்，＂குகன்டாாவ எணைக்கு அணியாா்＂என்ハூர்． அணிமை－அருகு．உவமவருுு விரித்துக்கொள்க．

தன்பால் அன்பு，பூண்டு，நிழலில் அமர் ந்து இனி திரு ந்த நம்பா அ்்புகொள்ளா நு நம்மை இப்புனத் தினின்று விலக்க வேண் டுய் என் $\boldsymbol{B}$ கருத்தே கருதியிருந்த இவ்வேங்கை，தான்





ஆர்வலர்－அன்ப செயப்பட்டோர்；＂ஆூ்வலர் பு்கணீர் ழுன் தரும்＂（குறள் 71）என்புழிப்போல，பாங்கியிற் சூட்டம் Cேண்டி அவன் ழழுகிய ஒழுக்கத்தி்கண் தாான் குறைமறுத்தும் சேட்ப（ு）்தும் குறிமறுத்தும் அவன் தூலலியை இன்றியமையா（ன） யிருத்தరు நன்கு 2ணர் ந்துளாளா தலின் அவஞல் கா தலிக்கப் பட்ட தம்மை＂ஆூ்வலர் பாய்＂＇என்பாள்．எォவே தஜலவிபும்
 தான் வேறல்லளாதலின்，தோழி，தன்றேுு உளப்படுத்த

 யிடத்தும் காவலருமையும் இற்்ெெிப்பும் சூட்டம் எய்தாவாறy இடையீடுபடுக்குமTதலின்，மூூயிடத்தும் இவ்வாறு சூடல்． அரிதென் றும் சூ றினளாயயற்று．

இதஞற் பயன்，தでமகன் களவ நெளிவிட்டுத் தெருண்ா（B） வறை ந்துகொள்வாஞவது．

```
காந்தனங் காந்தனங் கொண்டழித்
    தான்குறக் &ன்னியழ
காந்தன\dot{亡}}\mathrm{ காந்தூங் கம்பிணித்
    马ன்னயங் காட்டியசார்க்
காந்தனங் காந்தனங் கொண்டொளிர்
    Lாரவைக் கடவுடார
```



```
வீவனங் கைத்தத்தமே.
```

 அம்டேருமடலルிடத்தே，ஆம்－உண்டாகிய，தாம்கொண்ாுு－
 யழித்தவனும்，குறக்சன்ளி－குற மதளாண வள்ளிநாயகியின்，







 பெருமான்，நம் காம் தனம்－நம்்கு விருப்பமாாிய சென்வ்் களாக，தேட்பは－நநாம் தேட்குமவற்றை，ஈவன்－வரையா து இொாுுப்ப்，（அத ற்்）அத்தம்்－இனி，பொரூளெண்பது，




 மேெத்றைப் பிணித்து நாட்டில் மறை பெய்லித்துக்வொண்ட






 முதヤாயிஞர்க்கு த்க்குசெய்த இவன் கூரஜுக்குத் துயவஞய் タவウ் செய்த திறமக்கு ஆக்கம் செய்தவஞூதலா னும்，புருォப் பெருமாஞல் முதற்கண் சா்ககரிக்கப்பட்டறையா இும்，டுருகற்கு
 காமம்，காம் எஅக் கடைகுறறந்தது．
 அயையானத்தும் வேய்டியவாறே வந்து றைமேற் பொருளாக்் சேருமென்பார்，＂அங்ய் தத்தத்தமே＂யென் ハுர்；＂டுழு தும்

 செய்திார் வழிபட＂என்பது யுருகiாற்றுப்படை．

## 80

தத்தம தத்தம காமாவைக் கோவி றனிற்பணிக்காய்த் தத்தம தத்தம முந்தினர்க் சூ தியஞ் சால்கடன்வே தத்தம தத்தம ரேசரி னுண்டது சார்கலர்கைத் தத்தம தத்தம ரூஉூமேனு மிங்கெனல் சங்கையதே．

இ－ா்：தத்தமது அத்தம்－த்த்ம்டுடைய செல்வத்のத，
 கோயிலில்，பணிக்காய்－திருப்பணியின் பொருட்டு，தத்தம



 बொடுபடக்சூடியதாய் உளது，அதுசார்லிலர் ஈைத்து－அச் செயலில் ஈடுபடாதவருமைய ゥயபிட்்ததாகய，அத்தமது－

 சொவ்வதும்，சங்கையது－ஐயப்படுவத்்து உரித்தாம்，எ－து．

என்றது，திருப்பணியில் ஈ（டுப（1）த்தாதார் செல்வம்் கைடேல்


மண்ணிடைセே，ஒருவர் பெற்ற பெரூவளம் இறைவள்

 மமயில் இந்திரபோசம் துய்க்குகுகத்தா்் பேரூதியமாகப் பெறுவர் எங்று டெிியோர் சூறும் நல் இுரையை வற்பறுத்து மா ற்ருல்，＂$\quad$ தத்，மம தத்தம முந்திளர்க் சn தியஞ் சால்கடன்வே
 விருட்பு்் வேந்தஞுதலின்，இச் செல்வததை எவ்வகையா னும் கொடுத்த $\dot{\text { © } ு ர ி ய ~ க ட ஞ ை க ் ~ க ர ு த ி, ~ ஊ ~ த ி ய ம ் ~ ப ெ ய ் த ு ~ க ெ ா ~ ட ு ப ் ப ா ~ ன ் ~}$ என்பார்，＂ வேதத் தமதத்து அமரேசர்＂என்ハுர்．தமதம்－ விருப்ப்்．அப்புண் ணியத்றைச் சாதாதார்，புண் ணியப் பயஞய்த் தாம் எய்தயிருக்கும் செல்வத்தையும் கணத்தே இழ்ப்் என்பார்．＇＂அதுசார்லலர்＇＂என் றுய்，அவர்பால் உள்ள அந் நன்றியல்் செல்வம்，அவர் கைம்மேமேதாயினு ம் உளதென்று கருதப்படாரத என்பார்，＂அத்தம் மரூஉமேனும் இங்கெயல் சா்கையது＂＇என்றுய் சnறிஞர்．

பொருளூணையார் தம் பொருそா யுருகன் திருப்பணிக்கு்் செலவிடாராயின்，அல்து அவர் ணையகத்திருப்புுு் கழிர்து விடுய் என்யுராயிற்று．

## 81

சங்கர சங்கர நாசன் மருமகன் ハுசா்ச லச் சங்கர சங்கர வின் றன் றுரைவர சாகரன்வா சங்கர சங்கரங் காமாவை மாா்்திரங் கங்குரைமா சங்கர சங்கர னன்னயச் சாகர ワத்திய்கேே．

## உபயநாகபந்தம்


 மருமதனும்，தாசர்－அடியார்களாஇய புலவர்்ள்，சல－கலக்க மெய்தியபோது，சங்க－சங்கச் சபையூலே，ரசம்－பொருடட் சுவவ，கரவின்றy－மஐறறயா தபடி，அன்று உறை செய்தவன்－ அக்காலத்தே அகப்பொ ருட்கு உரை விிி்த்வனும்，வரசாகரன்－ வரத்றத்் கொடுக்கும் கடல் போன்றவனு்，சங்ஈர－சுதத்
 மான முருகனது，சரசம்－யா ஆைள்，வாசம்－வாசம்பண்றும்， கரு அம் காமாவை－செறிந்து $\quad$ ロ்்களால் இருண்ட அழுலய

 நல்நய－நல்ல நயத்றைச் செய்க்்்，சாகநர் அத்தி－சகர பத்திர் தோண்டி ォட்்，அங்தே－அவ்விடத்தே உளது，அதண் கண் அவ்வ்டத்தே மூழ்ல மாவைப் பரமூை வழிபடுக，எーறு．



 நாசன் என்பது மெலிநந்து நின் $D$ து．

 மஸைமுகில் போற்கத பதிமிஈை தோற்றிய மகிப：போ ற்றி（b）மரூகோேே．＂
（ திருப்ப．20）

இறெயயர் அகப்பொருட்கு உரைகாஞது கலங்கிய சங்கப்
 தருளிஞரென்று களவியஷரை வரலாறy சூறுதலால்，＂‘தாசர் சல்் சங்கர சங்கர வி்்றன் றுரைவர சாகர்்＂எウ்ளுர்： இதஞ அருண囚ாியார்，

＂．．．～．．．．．．．．．．．．．．ゆெய்ப் பலகைச்<br>சதுபத் துநவப் புலவ்்் கும்விபத் தியில்ஞாண<br>படலத் துறுலக் கணலக் யதமுழ்த்<br>த்ரயமத் திலப் பொருள்வ்ருத் தியிరா்்<br>படுத்் றுணர்வித் தருள்வித் தகச்் சுருநாதா＂

■ன்று ஓதுகின் ருர்．



 சாகரர் எவ் Cுuุற்று．

## 82

தியங்கந் தியங்கந் நநமவென் சுுதுமுன் சேர்ந்துுஞ்சத் தியங்கந் தியங்கந் தருபொழில் சூழுஞ் சினகரநித் தியங்கந் தியங்கந் தூரமுரண் மாவையன் செஸ்சடையிi் தியங்கந் தியங்க்் திருநீ றணிந்த சவநந்தஞே．
 कம்－மேேம் தவடிய்，தருபொழில்－மரங்கள் செ றிந்த சோச்，


 மாவையன்－மாவைப்ய இியில் எழுந்தருளி uிருக்கும் முருகப் பெர்மான்，பெஞ்சடை－Яவந்து சடையின் கண்，இந்து இயங்கு－


 புன்கள் தடைப்படுகன் $D$ ，அந்துயம்－மரண காலத்தல்， கந்தநநம எब்று ஓதுடுன்－கந்தனே நம என்று ம் தில் தியா
 தோன் றுவ்்，சத்தியம்－இது முக்கா இும் 2ண்றைையா கும்， $\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{y}$ ．

மேலே，＂‘மன் றa Lロாவையிற் போற்று திர் மந் திரமே＂＂（14）




 யில்，＂தாதாகுமரரநநம＂（ 36 ）எब்று உரைத்தருளியர்． இதஞ்்，கந்தநமம என்பதும் மந்திரமாதல் காணலாம்． 1 ந் திர
 மாணசம்，மみத்தல் தியா னிபபபு；மந்தம்，தன் செவிக்கே புமஞகுமாறு ஓதுவது；2ரை டிறர் செலிக்கும் புலஞகுமாற
 பணிப்பார்．＂‘ヵந்தநம என்று ஓதும்＂என் ハுர்，＂‘セயிர் போடுா்，Яலபுகழ் கற்றுச் சொற்கள் பயற்றறறி்，क्रாுுவ4
 சருள் தாராய்＇，（திருப்ப．768）எை வருு் திருவாக்கு இவர்


தேவலோக சாரணர் வா円த்தே யவவுமிடத்து மாணவ＊ नிளகரத்ளைக் கண்（b）தேவவலோகடோ எள ஐயுற்றுப்போந்து，








 திருப்புகழ் சூறுவது காண்க．

## 83








 டுடிவில்லா தவனும்，ச́

 எब்றும் குன் ருத இன்பம் சுரத்தலால் விரும்பப்படுவதாக்ய




 தெறி நந்த் i்＂என்றும்，＂









タவபெருமா ன் மணிவாசகர் பொருட்டு தரியைப் பரியாக்கிய

 கடவளத் இொடுபிித் தெதிர்நடத் திடும்சன்＂（ திருப்பு．389） எの அருணகிியாாருு்் சூறுதல் காண்க．＂நூடாத்தியமர்＂ எウ் ஞு் பாடம் பொருட்பேறின்ற．

உதுதப்பொருள் எனஉயா்ந்தோர் எடுத்த அறம்，பொருள்， இன்பம் என்பள அழிவில் இஞ்பட் தராமையான்，அவற்றைத் துறந்து பெறும் வீ（6）பேற்றுக்குரிய ஞானடே அறிவுடையோா் நநயக்கும் पொருளாதலிண் அதண வேண்டுவார்，＂＂நயமாவது


 பெறிலே＂（அநுபு．55）எங்பதஞல் உாரலாம்．

## 84

மாவலி மாவலி யாண்டபு மோவன்பர் மாமகிழி மாவலி மாவலி யாவுமின் நேநநஞ்ச மாவலிக்கு மாவலி மாவலி மாரதம் வந்தின் று மாவையஞன் மாவலி மாவலி யாழ்த்தோன் மருசன் $p$ ன் மா தலத்தே．



 தலத்து－பெரிய தலத்த்்கண்，அன்பர்மலழ்－அள்பர் மஷழு
 மஷையரசன் மதஈாகிய கொடுபோன் $D$ 2மாதேலியின்，மாவலி உயிர்கட்குப் பா கமுண்டாதற் பொருட்டுச் செ இதததப்படும் திரோதாயிித்்ிியி் மா றப்பு வன்மை，யாவும்－முழுதும்，

 ஆவல் கொள்வதாயிற்ற1，மாவவி－பிக்க வலியோஞஆய முருகப் பெருமானது，மா－கூதுரயா்்，வலி－இழுக்கப்படும்，மா－ அழகிய，ரதம்－தேர்；வ ந்தி் று－இன் று்் வந்த்லது，மாவலி－ மிக்க வலியுடை，மா－பில்்களாகயய யாそூயா்்，வலி－
 $\boldsymbol{\pi}$－ $\boldsymbol{\eta}$ ．

தற்போதத்தால் செருக்கித் தன்ひயும் தன்டாயுடைய


 பாதலத்தே அழுத்தயயாூள்வன் என்று சுறித்துறைத்தவாறு： பன்டுறையும் அச்சுமா றிப் ிறந்திறந்து இளூத்த உuிர் கட்கு அவ்விடா ப்ப ந்்்ல，ஞாாவாழ்வு எய்துத்்கேற்ற பக்குவம்

 சேற்ற மயப்பான்றை உண்டாகிய＇துணர்ர்துரைத்தலிண்， ＂அண்பர் மாமஆி் இமாவலி மாவலி யாவு மின்றே＂＂என்கூர்． அள்பர் เமிழ்மா இமாவலி எள மாறுக5．அன்பர் மஆழ்மா
 யிருந்து மळியும் பெரிய உமாதேதியாா்் என் றுமாம்．＂＇இண ங்கு


 சுரக்கும் இள்பத்தை மிக்க ஆர்வத்தோ（ு）பருக விழைதலில்，
 நின் றதுு；＂அறிவிக்க அஷ் றியா 2ளங்தள்＂（ Яவ．ஞா．போ．） என்பிீப்போல，மாவலி，மதவலி என் $ற$ முரு ற்குரிய பெயரின் பரியாயம்．முருகளது ரதோற்சவம் துிி்க்கும் ஆவ அடையை कौyுدார்，குறிப்பால் பரஞூா தரிசனம்பெ $ற$ விரும்பும் விருப் பத்தைப் புலப்படுத்துலின் ハுர்．
 தம் உள்ளம் புயன்களாகிய யானயா்் ஈர்ப்புண் டு மறபபடியும் அஞ்ஞாஈமாகயய இருட் காட்டி்்குட் புக்ந்து ஒளியிமந்துவிடுமோ எส்றy அள்சுமாறு தோன்ற，＂டாவலி மாவமி யாண்ட டுுமோ＂

 செவ்வது குறித்து இவ்வாறு சnறியூெォ வுணர்க．

## 85

மாதவ $ம ா$ தவ ஜூறிட நோற்றசெம் மாசுணந்தேண் Lா தவ மா துவ வுண்பகற் கோளு（ுு வாய்த் த றவிம் மா தவ 1 ாூ தவ றின்ஞர்க்க மூழ்க மருவினமான் மாதவ $ம ா$ தவ ணன் $ம ா வ ை ~ ய ா ன ் ம ு ன ் ~ L ய ற \dot{ற ் ப ங ் க ம ே . ~}$
 மாதவன்－குறுயுனிவன்，நூறிட－செடுத்ரழிக்கவே，செய் மாசுணம்－தவவ்செய்த அந்தச் செவ்விய பாட்பா இய நநகுடக்， தேள்மாத－கார்த்திை மாதத்தில்，அ－அந்த，மாதவiம－ பெரிய தவப்பய亡ன，2ண்பகல்－துதர்ந்த காலத்தில்，கோள்






 பொருந்தமேேம்，பயவ்－இனி நம்ゅைப் பற்றக் கடவ மயக்கமும்，山ங்厅ம்－செட்டதாம்， $\boldsymbol{\pi - ~ ロ 1 . ~}$

சறிப்ப：இவ்வுறை இப்பாட்டின் சோ ல்லமைதகண்（ு）இருவாறு


 தெரியณிஷ்ช．

## 86

பங்கச பங்கச தானந்த மாமலர்ச் சாபகருப் பங்கச பங்கச மம்புிந் தார்சுத பண்ணவர்நம் Lங்கச பங்கச வீகாட்டு மாவைய பா ல冋நருப் பங்கச பங்கச வாதுளம் வாகிரு பாகதனே．




 மாற1，சபட்புாிந்தார்－நெற்றிவிழிப பார்றையால் விழித் தெரித்த சிவபெரூமா னு்கு，சுத－மகளே，பண் ணவர்－தேவர்．
 பங்கசவிகாட்டி மாளைய－தாமரைப்ப，காடுபோல் பூத்திர்க்



பவமாகிய சேற்றில்，சம்－ $\mathbf{Q}$ рப்பதாகிய，வாது－வாதத்தில்，




நாரத முனிவன் வேள் லியிற் Ginந்து அண்டடமுழுதும் நடுங்கக்




 யூர்ந்து வீரதோா டமரும் நாளில்＂（சபளி．35）என்பது தணி ๓ைப் புராணம்．






 ルட்டதென் $\boldsymbol{\square}$ かிक．






## 87

Lாககன் பாகசன் சேய்மாவை யிள்மண்பொஷ் பங்குசன் ஷி பாகரன் பாகரன் $\boldsymbol{\square}$ ன் றுவந் தேகப் பணிந்தகிரு பாகரன் பா கரன் றூர்தே ரிவண்வரப் பண்ணல்வியப் பாகரன் பாகரன் னம்புரை கம்பு பணித்த னரே．

## கடவுள்பாட்டு மாளிடப் பெண்டிர் <br> ஙயங்த பக்கம்

[^2] செய்த，பங்குச்்－தட்க்கோலடுணடயவ ஞும்；திபாசர்்－ கடப்பமா でயயணி ந்தவனும்，பாகர்－அன்பு நெறியில் பக்குவ முற்ற அடயாா்்ள்，அ்் $ற$ ன்று வந்து ஏக－நாடோாறும் வந்து திிித்துச் செல்ல，பணிந்த－எளியஞலய，காுுபா சரன்－ அளுளுக்கு உゅைவிடமாみவஞும்，பாகர்－அழக்ய தோ $2 \pi$ புமையவனுமாகிய முருகக் கடவுள்，அன்று ஊர்தேர்－அன்று தாம் ஏறிவந்த தேர்，இவண்ார－இவ்தீ திய்் இவ்விடத்தே வர，பண் ணல்－பண் ணைியது காணின்，इல் வியப் பாகர்－－நல்எ வியக்கத்தக்க தேர் செ லுத்துபவராகவுள்ளார்，（ஏオெかில்） அன்பு ஆகு－அவர்பாவ் அன்ப கொண்டவளாகய，அளு அள் ஐம்－அளிய அส்অத்தையொத்த என் மகளின்，புரை－நலம் உயர் ந்த உட்்பில்，எ்்ப－நடுக்கத்றை，பணித்தஞர்－உண்（6） பண் ணிவிட்டார்， $\boldsymbol{\pi}$－றリ．


 தட்க்கோ லம்．நீபா கரன்，நிபாகரன் என்று நின் றதுு．நீபம்－ கடப்பமர்ம்．பாகம்－பக்குவம்：முரூகனு்கு அடியார்க்கு நம்
 பணிந்த கிருபாகரன்＂$\quad$ எவ்ளுர்．＂அறிவினுக்குள் எண்兀ா நெ றியில் மவக்கவல்ல அடியவா்க்குநல்ல பெருமாளே＇＇என்றும்， ＂அடியார்க்கு 5 ல்ல பெருமாாே．＂என்றும் பலடுறைபும்． சான்றேுுர் ஓதுதல் காண்க．

முருகன் ஊர்நநதுவந்த தேர் தன் மகள் மளம் 月ளைந்து வேறுபடுதற்கு ஏதுவாாயற்றென்பார்，பாகர்＂அன்று 』ர் தேர் இவண் வரப்ப ண் ணா லாவ் வியப்பாகர்＂என்ハுள்． தேரைக் காஸ்பபார்க்குக் காட்சியின்பம் நல்குவதேயன் றிக் காணும் இளமகளிர் 2ள்ளத்றைச் சி円தத்து மேனியில் வேறு பா（6）எய்துலித்தமையின்＂வியப்பா கர்＂என் ハுற்．புை－ 2டல்．சம்பு－நமுக்கம்．

## 88

பணியம் பணியம் புலியன் புலியன் பா தகுடன் பணியம் பணியம் பரர்க்களிப் போன் சுதன் பண் ணவர்நாப் பணியம் பணியம் பகத்தோ ゥை வாச பரித்தவநட்


இ－ா்：பணி－பாம்பும்，அம்பு－கங்றகயும்，அணி－ அணியா கச் யூடும் பிறச்சந்திரனேபு்் உடையவனு்்，புலியன்－ புி்தோでயுடையவனும்，பரதமுட்－நடனவிண்பத்தோடு， பணி－பணிகின் $p$ ，அம்பரர்க்கு－தேவர்களுக்கு，அம்பணி யம்－ அழகயய அழதத்தை，அளிப்போன்－அளித்தருளுபவனுமாகிய சிவஞுடைய，சுதன்－ $\boldsymbol{\text { ¢ ூும்，பண்ணவர் நாப்பண்ய－தேவர் }}$ நடுவே，இயம்பு－அவரால் துதி்் கப்படும்，அணி－அழகிய， அம்பகத்தோகை－அழகிய கண்சटாயுடைய பயயிலா கிய，வா পி－ ஊர் தயை，பரித்தவ－செ லுத்துபவனுமாகிய முருகக்கடவுளே， அம்பணியம்－அமகிய பல்வகைப் பண்டங்களின் தொகுதி， பொருும்－ஞூ் றிஞென் று மிக்கிருக்கும்，$\quad$ வா வையின்－மாவைப்
 அணி－அடியோங்களுக்கு அன்ப்ண்டாக அருள் வாயா ，எ－று．

பறைச்ச ந்தான்，முடிச்சடையில் வைத்த அழியயெொரு அணிபோல இருத்தல்பற்றி，＂அணியம்புலியன்＂＇என் ハுர்． கடல்கடை ந்தபோ து நஞ்செழக்கண்ா டு அஞ்சிப்போ ந்து பணி ந்தா ரா கலின்，＂பணியம்பார்க்கு＂＇$\quad$ ற்றும்．அவா் பணிவ அடுதம் கு றித்ததா தலின்，＂அம்பணியம் அளிப்போன்＂என் றும் சூ றிஞா் ．பண் ணியம்，பணியம் என நின் $D$ து．LமUல்வா கனன் என் $p \dot{D}$ கு，＂அம்பகத் தோகை வாசி பாித்தவ＂என்குர்． பண்ஞ ซியம்－பலவககப் பண்ாடங்கள் ：
 ஏதுவா தலி்்＂மலர்ப்பாதத்தி் நட்பணி＂என் ハுர் ．

## 89

தத்திமி தத்திமி ழின்னிசை காட்டுஞ் சபையாமிழ் தத்திமி தத்திமி லானுடை யார்சுதர் தந்தனர்சு தத்திமி ஏத்திமி சைம் னுறைகடன் மாவைமதத் தத்திமி தத்திமி சார்வரை யாளர் தயாமிகவே．

இ－ள்：தத்திமிதத்து－தத்திமித்தெォ．இமழ்－முழா
 துமிதத்ுーபெரு முழ்க்கத்தைுடைய，அம゙ழ்தー வெய் ஸை




யுறை－மீன் கள் துள்ளியுலாலி வாழும்，கடல் மாாவைர்－ கட®ச்சார் ந்த $ம ா$ வவப்பியையுடைய，மத－மதத்ゅை


 மிகவும் செய்தின்ハுர்，ォーy．

 திவ் நந்த ழுதலியோர் ழுழா ழுழக்லிみ செய்திய நியா ந்து，


 என்ருர்．கடல்சார்ந்த மாவவப்ப鸟க்கய் இருக்கும் டுருகர்，




## 90

யாமினி $\mathbf{~} \boldsymbol{\text { ® }}$ மினி கேதன மாவையா் கின்ன லரை யாமினி யாமினி யத்தாி யார்தி $ற \dot{ற}$ கின் னல்புரி யாமினி யாமினி லத்துகு மான் மலிழ் வென்றுமொழி யாடினி யாாினி யெல்லினுஞ் சீருறு மெம்மக்கமே．

## தோழி வாரவு மலி்்தது．



 களியைப்போ இும்，நல் உரை யாமினி－நல்ல சொற்கசூா மொழிபும் அன்ஞ்ய்，யாம் இனி－நாட் இளிமேல்，அத்திியார் திறற்து－நம்மை யின் றியமமயாாத தூலவருடைய தோள் வலிக்கு， இன்னல் புியாம்－வருத்தத்தத்் செய்யோம்，மூி－
 ュகுமால்－மゅழயின் றி வாடிக்கிடந்த நில，த்திட．த்தே சொாி வதால்，மகழ்வ－அவா் வரைவொடு வருதல் ஒரூதயையா க விய் இส்பம்，என்றும் ஒழியாாம்－எப்பொழுதும் கேறையோம்，இளி－ இப்பொழுது，ாம் மத்கம்－நமு மட்யிடதததுச் செல்வம்，




 கன்னரப்புள்ஞூமாம்．யாமினி－அன்兀ா；கற்புவையாள்．வயை ஷிடை வைத்துப் டிாி்த தூலவவ் குறித்த பருவ வரவு கண்டு மकிழ்ந்து，அவள் வரைவொ（B）வருத்் ழரநுதடியா．தலின்，




 யால்＂

இாலினும் பகலினும் ஞழுகும்டத்து உாவாகும் இாையி（C）
 ஒழிதலின்，＂இன்ஐ வ்புரியாம்＂என் ハுள்．பிிந்த தஜீவன் （தறித்த ஸார்ப்பருவi் வ ந்துவிட்டதென்பாா்＂ मில்்து உகுமால்＂என்ருள்．ம்்்ஷி，மினியெண நின் றது．


 இது குறிப்ப．இளி தరலவ்் வறைவொ（ு）வருத்் ஒருதண
 எб் றுப் ஒழியயாம்＂எब் ハுள்．செல்வக் குறைவின்றி எப்போ தும்
 எம்மக்கமே＇＂என் ハுウ்．இது மளிந்துரைத்த்்．

## 91

மக்கட மக்கட லான மயவ்செ ற் $\quad$ வன்னிவெங்கா
 மக்கட மக்கட இப்ூபாடி பெண்செய் வाனயயுரு மக்கட மக்கட पன்பினின் றேத்த வரும்வித்தமே．
 இருட்கடல்போ இும் மயக்கத்றை，டெ ற்ற－டோக்கன，வா்ளி－ பிரமசரிய்் பூண்ட ஒருவனுக்சு，வெம் காமக்க（b）－வெவ்விய காமமாலிய இிடத்தை，அு்ம்க்சள் தம்மா்்－காமிகளாகிய அம்த மக்களா்்，தருமாறு எங்ஙன்－கொடுக்கும் திமட் யாது 2ளது，மாவையは் சேமக்கள்－மாவை முரு கனுடைய உயர் ந்த

அடியார்கள்，தமக்கடで－சுற்றத்தாராகிய கடல்போ இம் சூட்டததை，பொடி4－துォளா क தம்்து，ォண்ற செய்வர்－ கருத நீந்குவர்，அட゙ぁ－தாயிடத்தும்，உருமக்கள்－தம்க்கு
 ஏத்த－அன்ப கொண் டு ஏத்திய வழி，வித்தம் வரும்－உண்ாைா． ஞாேம் சித்திக்கும்，$\quad ー$－

மக்கட்சூட்டத்தின் பெருக்கமே காமமயக்கம் காரணமாக வந்த காரியமாதலின்，அம்யயயக்கத்தை அவர்க்கு உாடமை யITக்க，＂$ம$ க்கள் தூமக்கடலா $ம ய ல ் " ~ எ ன ் ர ு ர ் . ~ இ ன ி, ~$ மக்கள் தெமக்கு அடலான மயல் எணக்கொ ண்டு，நன் மக்களா ல் கெடுத்தழிக்கப்படுவதான காம முதலிய மயக்கம் என்றுரைப் பஞுமாம்．இம்மயக்கத்தின் கொடுமை புணர்ர்து அதூன் செ ற்றுப் பிரルசரியம் பூண்ட இருவனுக்கு மீட்டும் அம்மயக்கத் தைத் தருதல் ஒருகா இiம இயலா மையின்，＂வெங்காாக்க（ு） அம்மக்கள் தம்மால் தருமா று எங்ஙன்＂என் யுர்．पரமசரியம் பூண்டவで வன் னியென்பதஞலே，அவன்க் காம இறுள் பற்றுமை தானே விளங்குடா று காண் ச．வன்னி－ஒளி．ஒளி யின்டுன் இருள் நில்லாமையின்，இருள் பற்றுமாறு இல்டெயா தல்： காண் க．
 கருதுபவராதலின்，அடியாரை，சேமக்கள் என் $ற$ நயம் ஓர்க． காமக் கடてலச் செ ற் $D$ வன் øியர் போல，முருகனடியாா் துமர் க் கட லச் செ $\dot{ற}$ றவராவர் என்பார்，＂சேமக்கள் தம்க்கடてலப் பொடிபெண் செய்வர்＂என் சுர்．தமர்க்கடல்＂தில ஷி காரமா டுயர் திண＂$\quad$ என்பதஞல் தமக்கடல் என் குயிற்று．தமர்க் கடてひ்் பொடியாகக் கருதுத ற்குக் காரணட் சூறுவாா்，அத்
 செ இத்தும் அன்பை முருகன்பால் செ லுத் தன் 2ண் மைஞூ ணம்
 மக்கள் தமக்கு அடர் அன்பினின் றேத்த வருட் வித்தமே ！＂ என்ருர்．ஞானன ந்தம் $\quad$ ロெவற்றைத் துவர்ப்ப்க்கு மென்பதை அருண கிரியார்，＂＂பரமான ந்தம் தித்தித்திிந்தவன்றே கரும்பும் துவர்த்துச் செந்தேனும் பளித்து அறக் கைத்ததுவே＂（கந்． அலங்．6）என்று ஓதுதல் காஸ்க．

இதஞல்，முருகன் திருவருட் பேற்றில் ஈடுபட்டு ஞாய வின்பம் நுகர்வோரும்，பிரமசரியம் பூண் டு பரமஞா円வின்பம்
 மாட்டாா் எவ்பதும் ஓராற்ருவ் ஓதிஞூாயிற்று

## 92

வித்தக வித்தக வாதிய மித்தை விடுத்தருண்மே வித்தக வித்தக $\boldsymbol{~} \boldsymbol{\text { ற }}$ றவு் றேனின வீட்டலயயல் வித்தக வித்தக ராமாவை யா தினர் வெந்துயர்சாய் வித்தக வித்தக ரம்வெறி தன்னமி கைக்கம்பமே．

இ－ள் ：வித்தக－பல்வகைச் சதுரப்பா（ுட்，இத்தகவ ஆதய－இதுபோன்ற தகுதுும் பிறவும்，மித்றை－பொய்



 தேன்，ஈட்（ு）அல゙－பலவாய்த் திரண் டுவந்த அயூகடல，ஏல் வித்த－ஏற்று வேலெறிந்து வென் $p$ ，கவித்த－அடியார்க்கு
 மாவையா－மாவைப்பதிய்ல் எழுந்த ருளியவனே，தீணர்－எளிய வர்கटூ வரூத்தும்，வெம்துயர் சாய்லித்த－வெவ்விய துள்பத் நைப் போ்்கனவும்，கவித்த－அவர்க்கு வேண்டுவன சொடுத் தணவுமாகிய，கரம்－ஈைகளேயாயினு்்，வெறிது－（ நி்் டெ

 கொம்பு்க் ஓப்பா கும்，எー று
 Qொய்புணர்வாய் நய்ட்பயவாதெொழிவள என்பார்，＂＇வித்தத
 தென்பதぁன அருணகிிியார்，
＂ मிகமமெமி லொன்று மற்று நாடொறு நெருடுகவி கொ ண்ரு வித்தை பேசிய


பெயா்்காகுு
Q．5ளியமுது தம்ாுு சத்ர சாமரம்

 முகமுவொரு சப்ப பிக்க நூரல்களூம் முதுயொழியுய் வ ந்தி ருக்கு மோவெயில் முடிவிலவை யொன்று மற்று வேயேேருு

मிறமாால
முறியுமவர் தங்கள் வித்றத தாளிது， ழுடியவுன நின்று பத்த யால்பிக வொமியும்வளர் செஞ்சொல் வர்க்க டேロர அருள்வாயய．＂


















## 93

 கட்பர்் கம்பரங் சுன்ரு வினன்குட காமரேர கம்பர்்் கம்பர்் காரார் வறைற9ி கங்கொளேருக் கம்பர்் கம்பரர் சூத்தாடி சேயிலக் காமங்களே．

## 
















## 94

காமரு காமரு கற்பக மாளவய காந்றதயலார்க் காமரு காமரு டற்களித் தார்சுத கண்ணபிரான் காமரு காமருு வாரிச பா தூவெ்் காலன்முன்னே காமரு காமரு ளீதமுத் நான்கு கரத்த்்கனே．







山冈் が


 कளிப்பாयாத，எーg．








 மெ
 ハுர்．F国 $\boldsymbol{1}$ ¢ぁாぁぁロ．

## 95

தங்கம் பதங்கம் படங்கமுங் காட்டிலுந் தையலர தங்கம் பத்்கம் படாசையிற் றுழ்த $\quad \mathrm{B}$ விர்த்துறநித் தங்கம் பதங்கம் படேர்மாவை யிற்குளிர்ச் சந்திரமா தங்கம் பதங்கம் படோ $\dot{\text { ® }}$ வந் தாழ்த $\quad$ துபுத்தயே．
 களபப் பச்ச்ம்，படங்கம்－மேலா றடபும்，காட்டிலும்－காட்ட மயக்கும்，நையலரது－பெண் க ளிஞுடைய，அங்கம்－முで மே இும்，பதங்தம்－நிதம்பத்தில்்，படு ஆசையில்－உண்டாகும்
 தவிர் த்து，கம்－மமகட்，பதந்தம்ப（ு）－விதாணமிட்டாற்போல் படிந்திருக்கும்，ஏர்மாவையின்－அழிலய மாவைப் பதியிவ்， குளிர்－குளிர்ந்த，சந்திர－கண்க கள் பொருந்ந்தய，அ்்கட்－

 பத்தி－தக்க அ，

பெண்ா 5 ளின் மேனியழுலல் ஈடுபட்（B）அவர் தரும் காம ஷிள்ப்் சேற்றில் மூழ்குதరூலிடுத்து முருகட்பெருமான் மயி்்மீது
 பேரிஷ்பப் பௌவத்த்் மூழ்ல இன்புறுக என்கூராயிற்று．இம்
 நாதர்，＂ュததியிடை கடவுமர \＆தவतுண குவதுரக உபலளித களகரத．சதகோடி சூரியர்கள் உதயமௌ शதுதலித கலபகக
 （சர்பாத）என ஓதுதல் காண்ஈ．அウ்்க்，ஆகுபெயராய் மயிலிண் தொாைக்காயிற்று．திருவிமாக் காட்சியில் இன்புற்றுத்
 தாழ்த்் ததாது என்பதா்்．

## 96

பத்திா புத்தாி பான்மயங் காது பொருந்திவிருப் புத்தாி புத்திா தோடமின் றேத்தணி போரவுணர் புத்திி புத்தா யச்செய்த மாவையன் பொன்னிமவெ்் பத்திாி புத்திாி கச்சாமி தாளணி பதியையே．


 யிருந்தும்，விருப்புத்லி－காம விருப்பத்தா்் தன் பத்திா
 புணர்ந்த் பெருங் குற்றசும்，இள்று－இல்ல்யாகும்，போர் அவுணர்－போர் செய்யும் அசுரர்ऊ
 இாியச்செய்த－बெடுத்தழித்த，மா ஈவயன்－மாவைப் $ப$ தியில்

 திி கச்சாமி－மகளான உமாதேவி்்கு மகனுமான முருகக कடவுளின்，தாள் அணி பூ தயய－திருவடிக்கண் அபடடேகி்க்் படும் விபூதியை，ஏத்து－துதி்து，அணி－சென்னியில் சூட்க் கொள்வாயாாக，ォ－றy．

 இடமும் எரிக்கப்பெற்று வீர மாாகேந்திサத்துக்குத் துரத்தப் பட்டாளாதலின்，＂பொரவுணர் ப்்திி பத்து இியயச்சிெய்த மாவையன்＇＇என்ரூூர்．கொடியோர் இருக்கும் இட்் பு்றெォப்



 வந்தது．வெற்புத் எாி என்பும．திளி，வடசொற் சதைவு．

 மகள் வயிற்றுப் பெயரன்，சாமி，டுருகனுக்கு ஒரு பெயர்． ப்்தஇஇிி என்பது，புத்திி என நின்றதது．தோடi் என்புழிச் Яறப்பும்மை விகாரத்தால் தொக்கது．

## 97

பூதிய் பூதியம் பந்துரம் பஸ்வகை போமதறும் பூதியம் பூதயம் புந்தத்துன் பேகும் புரிவினயூண் பூதியம் பூதியம் பாரத் தறுமனந் தப்டபாருளார்ப் பூதியம் பூதியம் பார்மாவைத் தாளம் புயாதரன்டே．
 பந்து－அழியய உ，றவிஎர் சூட்டகும்，உர்்－திண்மையும்，
 அச்செயல்，இறு்பூது－மிக்க வியப்பைத் தருவதா கும்，அளந்தப் பொாுஞ்－எல்ठலயில்லா து ஈட்டிய பொரூள்கள்，அம்பாரத்து－ அம்பார்்போல் திர்ாடிருப்பூுு்，அறும்－ெணப்போதில்
 யின்）பூ－பூயியிலே，அப்பர் மாவை－சடல்சூழ்ந்த மாவைப்
 2ண்டாகும் ஊ ியய்் யா து எனின்，புந்தித்துன்பு ஏகுய் அது－ மぁத் துயர் ப் போகுமதுவாம்，புரிவின－நாம் செய்யும் வினயுய்， ஊண்ா－உ்ணும் உணவும்，（ஆூிய இவற்குல் உண்டாகும்） பூதி－தொடுமை，அம்பூ－பெரூன் சமுத்திர்போ்் விரிவ
 ぁாமத்ゅத்் சொல்லி யாரவாரிக்கும் ஊ தியட்，தாள் அம்பு யாதர்－திருவடியாகிய தாமரையையுடைய முருக்் கடவுளின்， அส்பு－அன்யைப் பெறுவதாகும்，ォ－று．

 ณாரித்தஇு் ஊதயமான செயல் என்றும்，அவ $\dot{\text { ® }}$ யுல் 2 ண்டா



 திருநாவுக்கரசர் பகந்பாடிப் பரவியது 』ா தியச் செயலெ円 இிதந்த்＂அள்பாவ் என்றும்，செப்பூதியம் கைக்கொண்டாா்்
 காண゙ぁの．

உடல் செல்வம் முதலிய円 நிடியுள்ளனபோவ் தோன்றி
 கெட்டொழிதல்க் சூறுகுகத்தால் அவற்றின் நியిயயாமையும் அவற்றிற் பேணியாரவாரிக்கும்் செயலின் பன்மையும் உணர்த் துவார்，＂$ூ$ தியம் ூூியம் பத்து உாம் பல்வகை போமது இறும்பூது＇＂என்ருர்．உணவு உடை முதலியண சுறித்துச்



 யா தன யா தனை வாக்கின தாளன் பயயந்துபணி யாூனயாதன் யாயயருண் மாவை யிறையவதுய் யா தனயா யான யொப் பிலர்க் கென் $p$ லெலாந்தருமே．


 எடுந்தருளுபவனு்．ஆதடி－ஆப்தனுமாகிய முருகப் பெரு மான்，வாக்து－சொ்் இ்க் கு，இடொ－எட்டாத，தாள்－



 துய்யா－தூயவホே，தூா ஜப்பிர்்்கு－துக்கு இப்பிலாத
 ஒன்றே，எலா்் தருய்－கருதுவ木 யாவ்ற்றையுய் கருதியவாறே வெறத் தரூவதாகும்，ォーツு．

 எப்பொருடாயும் புயற்சியால் பெெலாம் எஷ்ற கருத்தை，

 வாக்ல்ன்，டுயற்சியும் あரு ஆருதியது சிறிதும் துன்ப் पெரிதுமே ந்ல் கும் ஏன்பத ந்கு，




 எब்குரர் என்பதும் உணர்க．
 வாறே இனிது பெ றுத ற்சு உபாயம் சூறுவார்，＂மாவை uிறையவ，



 என் $\boldsymbol{5}$ ஞல்，தேடற்கண் உள்ள குற்றம் ஈண்டைக்கு இல்ஓ




 மாவை ய9ゥறயவ＂என்ளூர்．பணியாதாळ ியனற்பாலது
 விறல் விசயனே வில் லு் கிவளென்று，கொலுக்் லாதாட்ப்

 எச்சவும்மை விகாரத்தாண் தொக்கது．அன்னையாய் என்பழி
 யூ＇＂என்புழிப்போல．யா து என்புி்் Яெப்பும்மை தொக்கது． இணி இதணப் Lணியாதாற்கு ஏற்றி ஒருநாளும் பணியா தா\％ா யென்றுரைப்ட்லு மமையும்．

இவ்வாறு，முரு கன் தாாாப் பணியாதாரும் உளராத ற்கு ஏது தn துவார்，வாக்குக்கு எட்டாத தாள் என்ருூுர்．வாக்குக்கு அத்தாள் எட்டாமையின்，அல்து இேவதாயிற்று என்பார்，
 இళேu｜ம் எォவே，மみத்துக்கூ எட்டாமையும் உடனெய்த்றறு． ＇‘கல்லார் நெத்சில் நில்லான் ஈசன்＇’ என்பவாकலின்，மみத்துக் கெட்டாமையும்，அது காரணமா தத் துதியாமைபும் பணியா மையும் கல்லார்க்சு உண்டாதல் பெற்ரும்．

இனி，அம் டுருசு் பெரூமான் க ற்றவர் நெர்த்ல் bிற்கும்

 யோர் தம்குள்ளப் புண்டிிகத் தள் ளிருக்கும் புாணர்＂எぉ வுணர்க．முரு கன் Яவயே யயன்பணதத் தணியைப் புராணத்துட்
 ஞதலின்，＂ஆதன்＂என்ளுர்．ஆதண்，ஆப்தன் எब்பதன்
 வசனக்கார＂（ தருப்ப．630）என்பத றிக．இளி இத己ぁ செஞ்சொலாகக் கொண்டு ஆதரவு செய்வோன் என்றுறைத் த அும் ஒன்று．

தரும்ந் தருமந் திருவறி நாளினிற் சாயுமிப்，－் தருமந் தருமந் தம்க்கெழு நாளிம் றூ゙ぁயருமா
 தரூவந்் தருயந் இிடாய்மாவைச் சேய்பத மா ஞந்，தபே．



 மாฒ து，மிக்கு नழும் நுா ளில்－மிதவுண்டாசும் காலத்த்்






 டயரும்，மா

 $\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{m}$ ．



 வாuினும்，உள்ளளவும் இன்பமே தருதலின்，＂அம்தருமம்＂＂




















 எஷ்பார，＂மருதம் அம்தரு மந்திபாய் மாறை＂＇எங் ハுர்．

 இன்பா்முுுிலிலாப் போி்்பமே என்றற்கு，＂•மாறைச் சேய்
 மேண் ேyட் வளர்ர்து செல் இுமேயன் றி டுடிவெய்தியதில்கు
 ணியம் தோன் カி மேன் மேவ் வளர்வ தன் Quா லீவு போ ธ்வார்＂＂
 யாரும்，இ்் துருவடிப்பேற்றை விய庐து，கனியார் டுரு கண்



## 100

மானந்த மானந்த னந்தா மரரநன் மணியெழில்வி மானந்த $ம ா$ அந்த மாரம ராவத மாவையினெம் மானந்த மானந்த னயா் தந் நாப்பண் வததல்கண்டு மானந்த டானந்து டாக்கட லாடி மமகிம்ந்திருமே．



 அழுகார்கத அமராவத போன் $p$ ，மாாையின்－மாவைப்ப $\$$

















 யார்，அळயா் எண bிஷ்றது｜．

 ாங்பார்，＂மால் நந்த＂என்றும்，அது செட்ட வழி，นசு


 ＂ விதிதாரு பார் வைக்காரன்＂（வேடி．வகுப்．）எண அருண囚ா

 mட்டிவQaாள்க．2டிிய்்புித் தொக்க தெயிறுமாம்：
－ 120 －








## 


иாடய
レா ணை யレロகவந்தா की क்



ォழு 要ய
2611

Thirupathi
$5-11-42$

## 


 காவே கயூர விதவேது \நாகுதய
 மாத பயைத றுபாய தகுநாத
வேத விநாயகはே 女5ा．



 கோவா கம゙நாயே ：மை．

இぁ மதிவை லேணி円 ழிதி ひப்புக


தாயா யெढ்யளித்த ச்்கரநந் றில்லுயிறை காயா bிறத்தனயன் காஞதாঞ்＿சேயாฒ



## 

 மாறவப் 山தியஜ்ச் Яன்மய மங்கை தியயுற்றதேன் பாகத் தவன்வரப் பாதத் தரும்விそா யாய்பகைசா



5．நெர் ఏெண்பா

 தெததவிய யட்டகுற்றவ் பர்க்களித்த பொற்பூத்த


பாட்டு முதற்குிப்ப அகர நிரல்

| முதநதறிப்ப | utaxib | ハு£ற்துறிப்ப－ | Uக்க்ட் |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| கங்கண கங்கணr | 23 |  | 12 |
|  | 26 | தத்தம தத்தம | 95 |
|  | 53 |  | 105 |
| ¢ணியாா் கணியார் | 92 |  | 7 |
|  | 24 |  | 65 |
| கந்தரங் கந்தர家 | 54 |  | 31 |
| ¢らすதவ ¢ந்தவ | 38 |  | 117 |
| கம்பர亩 கம்பர㐫 | 110 | 5రు（1）5ర0ู | 9 |
| கம்பல கம்பல | 57 | தவவ்் | 1 |
|  | 22 | தாமரை தாமゅை | 5 |
|  | 30 | தாரகந் தாரகந் | 5 |
| கぁகங் கனぁங் | 37 | தாみசந் தாளசந் | 2 |
| காடியங் காடியங் | 55 | தக்ளையத் திக்கையத் | 35 |
|  | 94 | 鸟யங்கந் தியங்க்் | 97 |
| 毋ாமரங் காமரங் | 28 | திரவத் திரவத் | 3 |
| காமர（1）காமரு | 111 | 鸟ருமா திருமா | 3 |
|  | 29 |  | 5 |
|  | 51 | தூத்தந் | 4 |
| காவฒ㐫 காவயங் | 4 | தென்றல தென்றర | 46 |
| காவిலங் காவில்் | 25 |  | 99 |
|  | 62 | பங்கச பங்கச | 102 |
| கைக்களி ¢ைக்கவி | 59 | பஞ்சர 山ஞ்சர | 44 |
|  | 50 | பணியம் பணியய்் | 104 |
| கோகண ढோகฒ | 63 | பவநம் பவநம் | 43 |
| ச்்கரஞ் சக்கர்் | 42 | பாகரன் பாகரன் | 103 |
| சウ்கர சウ்கரர | 96 | பானலம் பாゅهம் |  |
| சத்றியஞ் சத்திய் | 60 |  | 112 |
| சந்திர சந்திர | 64 | பதியம் பிதியம் | 113 |
| சம்பஎஞ் சம்பぁஞ் | 82 | மக்கL एக்கL | 107 |
| சரணர்் சரணள் | 6 | ம¢த்து ம¢த்து | 71 |
| சலசஞ் சவசஞ் | 81 | மஞ்சாி மஞ்சா |  |
| சாகரஞ் சாகரஞ் | 83 | மண்டவ மண்ாடவ | 85 |
| சாதஞி சாதளி | 84 | மந்தர மந்தர | 17 |
| タiந்துர アウ்துர | 47 |  | 68 |
| சேதகஞ் சேதகஞ் | 48 |  | 16 |

$$
-124-
$$

|  | тவ்ர บக்க ம் | முதமதறிப்ப ォ | тゼை บฝ்கம் |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| மாடக மாடக | 70 | வட்டக வட்டக | 36 |
| மாதங்க மா＇தங்க | 69 | வண㐫கு வணங்கு | 11 |
| $\omega \Pi$ ¢வ $ம$－ | 101 |  | 20 |
|  | 19 | வருந்து வருந்த | 14 |
|  | 80 | வல்லியம் வல்லியம் | 21 |
| மாவரை Lாவரை | 10 | வாசந்திவாசந்தி | 90 |
| மாவவி เロாவலி | 100 | வாமமத்த வாமமத்த | 89 |
| மாவைய மாவைய | 13 | வாரணiம் வாரணம் | 79 |
|  | 118 | வாவிய வாவிய | 89 |
| மானிய மானிய | 76 | வானில வானில | 15 |
| மைக்கண மi்க்கண | \％ 78 | வித்தக வித்த5 | 109 |
| மையனம் மையஞம் | － 74 | வித்துரு வித்துரு | 2 |
|  | 115 | ヘிந்தர விந்தர | 86 |
| யாமிஷி யாமினி | 106 | வைகறை வைகறை | － 75 |
|  | 87 | வையக வையக | 67 |

## ヘிషు : குแI 7-75


[^0]:     ழுதலாக＂எடுத்துக்கொண்ட இலக்லியம் இனிது டுடிதற் பொாுட்．6．அந்தாத இஈைக்க என்றது துதலிப் पததல்． ஆன்கேேூர் ஆチாரமாதலின்，குஎன்மேல் அந்தா பா பாவுவார்， யாாயுுக்க் ஈடவுஞ்க் காப்பாகக் कொண்டார்．காாப்ப நூர் குச் செபப்ப் பாயிரமாய்，வணக்கம் அதிகாரம் என் $p$ இரண்ாுும் காட்டி நிற்பதாகலின்，அந்தா தியியைக்க எஅ அதிகாரழும் நெச்சில் வைத்து，விருப்பாற் பூாந்து，நாவில் வழுத்துவன் எみ வணக்கழும் \＆ூ pிஞர்．

[^1]:    ＊இந்நதியன் பெயர் தெரிந்்தல\＄ு．

[^2]:    
    

