grol hawinviel
g29ros
coignos

## 

Rs.200/=
Thadai Seyyappatta Kavithai + collection of poems
by U.L.Mabrook, 199,Arafa School Road, Addalaichenai -01.
Sri lanka@U.L.Mabrook $\$$ Published by Yathra $\uparrow$ First Edition August $2003+$ Layout A.Azeez Nizardeen $\uparrow$ Printed at Comprint Systems 334 A, K.Cyril C. Perera Mw. Colombo 13 Cover Photograph :CIC Agri Technology 4 ISBN 955-98318-0-1

எழுத்துக் குறைறயல்் நாா்் நடக்கப் பழக゙ய போகு
จొழுந்து வீடாமல்
ヘึரவ் கொடுத்கோா்க்கும்
என் ஊா்
நூலகத்துக்கும்.

##  

```
ற்வொரு கவ゙ஞஞுக்களள்ளம்
கக< டசய்யப்பட்ட கவிகைகள்
8ருக்கு
அவற்றில் சடுகத்தால்
கக< செய்யப்பட்ட கவீळைகள்
Lமட்டுமலல்ல
கவ゙தனாலேயே தஞை டெயயயய்பட்ட
கவ்கைகளூம் இருக்கும்
காை செய்யய்பட்ட கவ்ககககளை
வுடுவிப்பகற்கூக்
துக0%ச்சல் வேண்டும்
அந்கकக் कுळீச்சல்
மப்றாக்கிடம் உருக்குறது
கவிதைகளில்
சிறைக் கதவுகள்
```



```
வీலா்குகள் ஒடியும்
சக்ககும் கேட்க்றது
8ந்த 2-\inftyர்வுகளிஜ்
சுகர்திएக்கை
வாழ்த்कுகாறேன்.
```



#  

## 

```
கவிळை எண்பது
```



```
வெளท்பாாுு என்று சூறுவார்கள்
புமைப்பெற்றோர்.
'கடைசெய்யப்பட்ட கவ゙கை'
สฮ்ற தலைபீபீலே
```



```
கவీகைைகளின் கருவாக்க゙
சொல்லுருவில் சொல்லியீருக்கிறார்
அருமைத் கம்ப் யூயெல் மப்றூக்.
நெற்றியீலே பத்திரீகையாான்
எब்று எழுகிய゙ருந்குாயும்
ஒலூபரப்பை ஒரு சவாலாக எடுத்து அத்ఖும்,
எதிறும் சளைத்தவi் அல்ல என்பळक्र
சூரியன் எப். எம் வாிொலీ நீகழ்ச்சீகள் !ுலம்
நநறுவீ வருகிறார் யூயயல்் Lப்றூக்.
அதற்கொரு சபாஷ் போடலாம்.
```




```
கனலாய் கக்சும் ஆற்றல் யீக்கఎர்.
```

```
கனலாய் கக்சும் ஆற்றல் யீக்கఎர்.
```




```
நேயா் உ ள்ளத்கைத துகைத்துக் திய0ற்து
```

நேயா் உ ள்ளத்கைத துகைத்துக் திய0ற்து
ஆங்கோர் கோடியலே
ஆங்கோர் கோடியலே
குடில் கட்டிக்க்கொஐ்்ுுள்ளார்.

```
குடில் கட்டிக்க்கொஐ்்ுுள்ளார்.
```




```
\,\mp@code{M,}
```

```
\,\mp@code{M,}
```

```
\,\mp@code{M,}
```




```
அ๓จ゙ธ்லாப் uற்றய்,
```

அ๓จ゙ธ்லாப் uற்றய்,
இவப் கவி ஆற்றఖய்,

```
இவப் கவி ஆற்றఖய்,
```




```
ம゙க மீக மெச்சத்தக்கஞ.
```

ம゙க மீக மெச்சத்தக்கஞ.
ఎாழ்ககவர் கळญப்பய!
ఎாழ்ககவர் கळญப்பய!
\&9. [\ரரா\&\&\&ிロயb
\&9. [\ரரா\&\&\&ிロயb
ஆலோசகர் ધூரியबा எu். எய்.

```
ஆலோசகர் ધூரியबा எu். எய்.
```




```
ிொழுய்ப 01 &லங்யைக
```

ிொழுய்ப 01 \&லங்யைக
02. ஒகஸ்ட் 2003

```
02. ஒகஸ்ட் 2003
```


# உเ்่ตฺ் <br> ต็0 Gธiding 

毋ந்த சீட்டுக்குருவீகள் பாடுட்

சட்டுக்குளுவி தோன்றியகைப் போல，
நண்ப் மப்றாக் எஎக்குத் தென்படுகறார்． அவர் ஒருநாள் என்னை எண் தொழில் த్தளக்தில் சந்த்க்க வ்்தார்．
அब்றுகான் எமது யுதல் சந்த்ப்பு．
கぁைத்த போது அற்ந்தேன்
அณரது களிணை உள்ளத்ணத．

சீல அற்பர்கள் காட்டுக゙ன்ற கவிळை உலகத்ळை
ழுற்று புடுகாகலே ஏற்றக் கொள்ளாமல்，
அすு ஒர் உயர゙山 கணை，
கடல் திம゙ங்க்லத்கைப் போா்று

எடுக்து தண் கைக்குள்＇‘ுள்ளுமாவாக＇

இந்த இளங்கவிதநனுக்கு வiளா்குக்ன்றது．
அசு போதும் ர்கு ஆயアTi் கவூநர்கள்
பத்்தமாதிர்தாண்．
பத்தீ ஜீ®ア்் தஞத்யை றைத்து

நமகுப゙க்க்ப்பட்ட உண்கை．
இன்றம்，சாயம் கழுாத நாட்டார் பாடல்களைப் பாடிய கல゙ぁர்கள் அற゙லิல் சீறந்த
ஆத்பாக்கள் அல்ல．கள்ளா்ப கபடமற்ற உள்ளங்கள்
கொண்்ட அப்த பாமத பாட்ட்பசச்ககளின் பாடல்களின்

ழுடியாமல் கருக்க்றது．இந்த உண்மை மப்றூக்க்கு

உயா்த்தி அந்கரத்தில் நోன்று கவిகைத பாடாமல்





கவ゙ந்துக்த 8ந்த இயற்கையை


மப்றாக் க்்த பானஷிகளின் எழுத்துககாளயேனும் அறு்்த வண்்ணமீருப்பத எேக்து
பபருகையாா இரக்க゙றது．

8ब்று அடை
 ■ாா்ககள் வாேத்கைப் போக்்றவர்கள் பத்்ுு்தான் காட்டத்கெருபும．

ஒர் ஆைைாவ்
இரு பெய் அணைக゙ன்ற இன்னல்கळை
 எணக்கி方ぁぁ்



иார்க்கீறாண்

ดศால்ஷูทีறั่

セாடக்கிறாய்

ฆத்த்றாம் Єบய゙றทன்


สø் ดேல்ல งாத்தாண்டேய்
ぃணக்க்நぁぁ்



फுதாகதயர்கள்．ஐந்தப் பாடலி®்



 எ்்தக் கவiூர் பதிந்க゙ரக்கிறான்．

ஆகவே，
மண்ணை ழட்டிய படைப்புக்களூக்கு நணல்பர் மu்றூக்
இனி வரும் காலங்களில் ழுக்கியம் கொடுக்க வேண்டும்．
அப்போததான் இயற்கையாக ாமக்கு கவ゙கை
பொங்கும்．நாம் பொட்டியும் சம்பஇும்
சாப்பீடுகின்றவர்கள் அல்லவே！துலீரும் காழைப் பழழுட்
போட்டு சோனு கரைத்து ழுழுங்கையால் ஒழுகுவகத்க்
EnL 历க்கிச் சுவைப்பவா்கள்．அதன் ரசழும் ருசீயும்
நமக்குத்தான் தெருுு்．கிராய் சுண்ட துடன் சோற்ணை
கழுகம் பட்டைக்குள் கட்டிவைத்து சீறிது நேரத்திற்குப்
பின் அவ்ழ்க்துச் சாப்பீட்டவன் நம் ஊரான்．அதண்
மகாத்த்ல் மக்்்்துவ்．இளையெல்லாட் எகைக்
காட்டுகனன்றன？இயற்கயலலேேே லய゙த்து
வாழ்ந்தீருக்கிறாா் எமது மகண்ணிண் மகன்
என்பதையல்லவா？அந்த லயிபப தமம்கதக்
தேலைய゙ல்லையா！நாிமம்் பெயர் தெரியாத＇ஹராம்’
குட்டிகளा？எவனனவனீன் சாயலலலலல்லாம்
சீக்க்ச் சீறழிய
நமநு பழமைககள்ல் இருந்தே
पுதயையைத் தேடுங்கள் மப்றாக்．

நண்பர் மப்றூக் அந்தச் சந்தீப்பீற்குப் பெகை 8ன்னும் என்னைச் சந்குக்கவே இல்லை．தொயைபேசயயுல்

எழுதுவது சம்பந்தமாக．அவரது குரயை அடிக்கடி
வானனாலியீล் கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை．
ஏดぁனில் சூரியன் எப்．எம்．இங்கு பிடிபடுதல்லை，
எப்படி கம்ு்க்கீர்கள்
Бலமா？
கவீநனாகீ வi்ட்ர்கள்
மீக ஒழுக்குமாக இருங்கள்
ஒரு பத்தீனி பேrன்றவன் கவீநன்
ஒழுக்கம் கெட்டவர்களின்
பட்டியலీல் சேர்ந்து
கவீஞかின் மாாத்யைத
வாங்க் ஷிடகீர்கள்．

## சோயைக்கிளி

கல்ழுஜை
20．07． 2003

சீன்ா வயகுப் புகைப்படங்களை
சே்்த்து வைத்து மகழ்வோமே
அது போலானிெொரூ கமுயற்சீதாண் இது•
இந்த எழுக்துக்களீல் அஙேகமாேைை எซ் ஆூட்ப காலத்து ஆர்வங்கள்． அகீகபட்ச தவறுகளோுு
மழலை டொழு ரசீக்கப்படுவதீல்லையாா ？
அந்த ஒரேயொரு நம்பீக்கைய゙ல்தான்
கது தொகுதியாகீறது．
ஹோர்மோன்கள் அடஙககாப்பிடாரீத்தனமாய் மஆசுள்ளூம்，உடலள்ளும் மாயட் செய்த இரண்டுங்கெட்டான் வயதுகளீண் உணா்்ைை．．．．． ஒவ்வொரு கோட்டாவும் வெடித்து ஓயும் நிமிடங்களில் எぁக்குள் மోகழ்ந்த நடுக்கத்கை
பயத்தை，சீகைவுகாை，நாவரட்சீயை．．．．． நாங்கள் அகதீகளாகவும்，Өநாாைகளாகவும் நடுத்மெருவில் அலையும் போது
அறீக்கைகளாவ் மட்டும் அட்டகாசம் செய்யுு் எங்கள் தலைவர்களை గூகைக்கையீல்，
நெஞ்சுக்குள் நீகழ்ந்த
புகம்பத்கை，குழுறலை，
கோபத்கை，அழுகையை．．．．．
இப்படிக்கான் எழுக்துக்களில் ．மட்டுமே அகீகமாய் எฮ்ணால்
இறக்கி வைக்க ழுடிக゙றすு．

டொத்தத்தீல்， எซ் பாதுப்பக்களிซ்
பதுவுகள் அல்லது பகிப்புகள்தான் இळை！

வாச்ப்பு என்பது எங் இளவயकு பழக்கம்． நண்்பர்கள் மாதூரு பத்தகா்பகள் எனக்கு． நல்ல புத்தகங்கள் เロாक्रीfி
■ஜ்்பர்களும் இருக்க்றா்்கள்．
எழுத்தீல் தவழக்க2ட டுடியாத பராயத்தீல் பகுக்துப் பார்க்காமல்
இலக்க゙யம் என்கீற ழுகப்புடன் கிடைத்த
எல்லாவற்றையும் ிள்வாங்க்க்
கொண்டுதான்
எழுதத் தொடங்க்னேன்．

அந்த வகைưல்，
சீல கவீஞர்களிண் தாக்கம்
என் எழுக்துக்களில் த्रவி்்்க ழுடிாமல்
சீல டங்களึல்
துருத்திக்கொயண்டுட கெரியலாய்
ஆூய゙タுய் வெட்கப்படவீல்ळை
அவைகளை அப்படியே கத்தொகுதியில்
வைத்கீருக்க゙ன்றேன்．
ஏดெయீல்，
நான் நடக்கப் பழக゙ய போக
எぁக்கு
ஸடிமானமாய் க்யடத்த விரல்கள் அவை！

ஒவ்வொருவருக்குள்ளம் ஏதோ
ஒரு இலக்கு இருக்கும் லட்சூயம் இருக்கும்．
குLடப்படித்தவர்களெல்லாம்
வைத்கீய பபாறியయயல் கனவுகூக்கதள்
சிக்க்த் தவித்த போது
கலை கலக்கீயத் துறைக்குள் கால் பதுக்க
வேண்டுடிமன்பதே
என் இல்்காக இரும்தக

இலக்குகள் நீறைவேற இறைவனின் அருஞம் சீல நல்ல மனிகர்களின் அன்பு்் அவசியமல்லவா？

அந்தவகைய゙ல்
பக்திரீக，வாளொலீத் துகைகள் நோக்கூய என் பயணத்தக்கு
பாஜைகள் செய்து தந்த வீரகேசரி பிரதம ஆசிரயリ் திரு．எஸ்．நடராசா அவர்களையும்
சூரீயன் எப்．எம்
ஆலோசகர் தீரு நடராஜ சீவம் அவர்களையும் அண்போடு நாபக்த்துக் கொள்க்றேன்
 இவர்கள்！

இலக்கியத்த்ல் கவிக்கோ அப்துல் ரகுமானும்， இரணா்டுழுற சீறந்த கக゙தைத் தொகுதிக்கான
 பேயூு்் இலட்சியக் கவீஞர் சோமைக்கீளியும் நநான் மீகவும் நேசப்பவர்களீல்，
என்னை அகிறாக பாதித்தவர்களில் இருவர்． அன்புக்குரிய அவர்களிடமீருந்தும்， ஒலபபரப்புத்துறைக்குள் எஞ்ணை 2．ள்வாங்கூய
நடா அயண்ணாவிடம்ருந்தும் ஆசீகள்
கூடைத்தீரக்க்ன்றன．
கேை ベடடிம் ஆஆந்தம் வேดென்்？

எब் சுறுவயது எழுக்குக்காை வ்நறப்படுத்த எஎக்குள் ஆர்வம் வளர்த்த ழுத்த கவ்நர் அன்புடா்் மDக்க புடியாதவiர．

# யாத்ராவிலிருந்து 

எぁக்கு கூடத்த நல்ல நண்பர்களீல் ஒருவா் சகோகைர் ஜாயமrல̛uா தாஹிர．
க்்த தொகுதி வெளவருவத்ல் அவருக்கு அதீக பங்குய்டு．

அதேபோல் மீர்கொழும்பு ராஜன் அண்ணாா
கந்தத் தொகுதியை வெளிக்கொணர்வதில் எனக்குக்
க்ைட்க மற்றொரு ஆூதரவு．
மற்றும் என் ஒவ்வொரு அகைவீறும் என்னோடு
இ்்த நூவ் முயற்சியீல் பா்கெடுக்தவர்
历ண்புர் கே．எல்．றடமீஸ்டீன்．
 மஞசுகள் தோள்கொடுத்தூருக்க்ன்றன．

தட்டச்சு செய்து தந்த அருந்ததீ அக்கா， பக்கங்களையும்，அட்டைடப்படத்கைபும்்
வடிவமைத்து அச்சி்ட்டுத்து்்த
அஸ゚ஸ் கீஸாருக்தீன்，மஞாபப்，
மற்றுப் நண்பர்களுக்கும்，யாத்ரா வெளியீட்டகத்தாருக்கும்
என் பஷைப்புக்கஞக்க்கு களம் தந்க
உடகங்களுக்கும் எண் நன்றீகள்．
சந்கிப கலா எøப்படும் என் த्रாாழ゙
சந்கூராவையும் அன்போடு
தாபக゙த்துக் கொள்கீேன்．
कமீழ் முது என்யைத் த्रாக்க்கச் செய்து，
தம்ற் கொண்்ட எந்தன் தாகம் தீர்க்க ழுயன்ற
மரfuாாதைக்குரய என் த्रமீழ் ஆசான்
எฮ்．சம்சுத゙ன் அவா்களை அヌ்போடு
இக்கணத்துநும் நீனைவு சுர்ந்து டொள்கறேன்．
என்றென்றும் அส்ப்டன்
யூவயல் மப்றூக
02 இகஸ்ட் 2003

##  

இரு நல்ல வாசகன்，ரசீகய்，கலைஞன்．
இவரீ்் இளமைக்காலக் கணவே
கலை இலக்க゙யத் துறைதான்！
பாடசாலைக் காலத்தலேயே
 பத்திரீகையாளாாக வேண்டுிเென்கிற
தநது இலக்கை அடைய，
மீக 毋வயதல் கீடைத்க
அரச 2． வீரகேசரி ஆசியயiா ப゙டத்தில் சிறிது காலம் கடமையாற்றம்ார்．

கல்ஷார＇வயதுகளீலேセே
கவிதை எழுகத் தொடங்கூயவர்．
பธ பத்திரகை，சஞ்சீகைகளில்
இவரீஞ் கவிகைகள் உட்பட பல்வேற படைப்புக்கள் வெளிவந்துள்ளணா．

1999 ல் அக゙ல இலங்கை ரீகியாாக
கவிळைப் போட்டியீல் ழுதலாமீட்த்திற்காய்
இவர் டபற்ற＇இளைநi் வீருதும்＇
 குற゙படட－த்தக்கவை．

கொழும்ப பல்கலைக் கழகத்தீல்
உடகத்துறை டிப்ளோமா
பட்ட்் யெற்றுள்ள இவ்்
கடந்த ஜந்தாண்டு காலமாக
சூரூயன் எப்．எம்．வானொலியアல்
அறீல்பபாளராக கடமையாற்றி வருகிறார்．
தடை செய்யப்பட்ட கவிகைதகளாா் வரும் மப்றூக்க்ன் கவிகைத் தொகுதி யாத்ராவิம்
பாகையアல் ஏழாவணு மைல் கல்．


```
அரூபமான ஏதோலோன்று எ๓க்கள் தீப்பொரிந்த போகிறத உண்ணை
நினைத்துக் டொள்ளும் போதெல்லாம்
எது அது?
அறிவதாuில்லை மனம்
ஆயினுு்்
நினைக்க நிணைக்க உன்ணை
பொரி
நெருப்பாயென்னுள் நீண்்டு எாிகிறது
```

தமடிசச்யயப்பட்ட க囚ியத
மப்gாக்

இந்த எாிதலென்பது
สกிதலில்லை
கொஞ்சம் சுகம்
கொஞ்சம் அவஸ்தை
கொஞ்சம் துயரம்
நிறையவே காதல் தருமிது
நிஜமான எரிதலெळ்கிறீ்களா?

```
நிळைத்த போதுன்ணை
uற்றிய தீ
என்றுள்
உன் நிறைவுகள் கலஙங்கும் போதும்
நீண்டு கொண்டேயிருக்கிறது
```

สரியும் நநநருப்பில்
சாம்பராய் உதி்்வேன்
சாம்பலென்பதும் உன் நினைவுகளேயென்ற หறியவில்லையா நீ?

ஆயினும்
இழப்புக்களென்பது இன்னுமில்லை
தினவமன்னுள் நடந்து போகும்
இந்த தீ விபத்தில்
என்ன ஒரு திருப்தி
உன் நிøைவுகளாலேயே எரிந்து
உன் நி円ைவுகளாகவே
2-தி்ந்து போகும்
இந்த வாடிக்கை விபத்து

04 மே 1997 தினகரண்


## 

அவா்கள்
அவர்கள் இதயங்களை கிழித்தே
தோளில் போட்டு
துாக்கி வந்தøா்
இரத்தமும் இரக்கடும்
இதயத்தை விட்டு வழுக்கி..வழுக்கி.
சொட்டுச் சொட்டாய் மண்ணில் உணைய
அவர்கள்
அவர்கள் இதயங்களை கிழித்தே
தோளில் போட்டு தூா்கி வந்தனர்

திழரெゥ வந்து நிண்று
வாழப்படாத எங்கள் வாழ்க்கையை
அவர்களுக்காக
வாடகை பேசினார்கள்
எங்கள் சுவாசங்களை
சில்லறைகளால் விசாாித்து
மறுத்தபோது
எங்கள் சுதந்திரத்தை
சுரண்டிச் சுரண゙்டி
சப்பித் துப்பினார்கள்
இரகசியமமாய்
எம் கனவுகளூக்கு சுவரெழுப்பினாா்கள்
உ_டைத்த போதெல்லாம்
எங்கள் ஆகைகளை
அவர்கள்
அடக்கு முறறயில் சவரம் செய்தார்கள்
படித்துக் கொண்டிருந்த
எங்கள் அகராதிகளை
பறித்துக் கொண்டார்கள்
கேட்டபோது
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
வார்த்தைகளை
எங்களுக்கு
வரையறுத்துப் பி்்சையிட்டார்கள்
எங்கள் பார்கைகளை
அவா்கள்
பலாத்காதமாய் தணிக்கை செய்தார்கள் எஞ்சிய பார்றவகளை
அவர்களினுடடாக பார்க்கச் சொன்னார்கள்

இரவு - பகல்
அந்தி -அழகு
பமி
எங்கள் உணவு எல்லாம்
அவர்களின் சலுகைகளாய் சோன்னார்கள்
சொல்லி
இரவின் உறக்கத்திற்கும்
பகலிண் உழைப்ப்ற்கும்
அந்தியின் ஒய்வுக்குமாய்
மீண்டும்
வாழப்படாத எங்கள் வாழ்க்கையை
வாடகை பேசினார்கள்
இரத்தமும் இரக்கமும்
இதயத்தை விட்டு வழுக்கி வழுக்கி
சொட்டுச் சொட்டாய் மண்ணைில் உறைய அவர்கள்
அவா்கள் இதயங்களை கிழித்தே
தோளில் போட்டு துாக்கி வந்தனர்

18 ஜூன் 1995 த்க்கான்

## 30 1000008 Bisnnu 

என் கனவுகளிலாவது நீ புன்ஞைைத்துப் போயிருந்தால் என் கவ่தையில்
இத்தனை சோகங்கள் இருந்துருக்க நியாயயமில்லை

உன்னால் உயிர்த்த என் வாலிபம் உ ண்னாலேயே
உதிா்ந்துவிடப் போவதிலும் திருப்தியென்றால் உனக்கு 두

2－திர்த்து விட்டே போகலாம்
ஒரு பந்தோட்டத்திற்காய் தவாிமுந்தேன் உன்னில்！
நீயோ
எறிந்து விட்டுப் போனது கருகி விழுந்த சருகுகள்தான்


```
\bulletu゙grm
```




பஞ்ச பூத்களில்
ஒருவன் நான்
பஞ்சே எணது
முதற் பகைவன்
தீபம் என் புன்மகை
காட்டுத் தீ எбது
கடுங்கோபம்

மப்றூக்

மனிதா்கள் உங்களைப் போலவே நானும்
'இரண்டின்'
உரசல்களின் போதுதான்
உற்பத்தியாகிறேன்

பொழிவதில் அழகு மழை போல அழிவதில் அழகு வானவில் போல மணப்பதில் அழகு மலர்கள் போல எனது அழகு எஅக்கு அழகு எாிந்து பின் எரிப்பதில்தான்

ஆதவனே எந்தன்
ஆதி மூலம்
மின் மிஜி எந்தன்
சுடாத நகல்

பூமியும் நானும்
பிரிய நண்பா்கள்தான்
இடக்கு முடக்காய் பூமி நடக்கும் போதுதான் எரிமலலயாய் நான் எரிந்து விழுகிறேன்

தゅடிசெய்யப்பட்ட காியைத
மügrக்

மனித நண்பனே காதலி தரும் முத்தங்கள் தகிக்கும் உன் கோபத்கை தணிப்பது மாதிாி கொழுந்து விட்டொியும் எォது கோபத்தை தணிப்பததண்னவோ தண்ணர்ர்த் துளிகள்தான்

என்றாலும் இறுதிபாாய் ஒன்று மட்டும் சொல்வேன் எø்னதாா் நான் சூடானவனென்றாஹும் கொடு மனிதர்கள் சிலரின் மøங்களின் முன்ஞர்ல் என் எரிดவப்பம் எண்øவோ இரண்டாம் பட்சமே!



அழுகிச் சிळைந்து நாறிப் போன பிணத்தினுள்
பழழக்கள் புகுந்து
புதினம் பார்ப்பதாய்
எө்னுள் சோகம்
சோகங்களை இறக்கி வைத்து அழுது பார்க்கவே ழர் ஆணை கேவிக் கேவி அழுவதனாலே அடங்கிப் போகுமா சோகம்?

```
    இத்த๙ை சோகத்திற்குமாய்
    எப்படி நான் அழுவது?
    அத்தனை துயரையும் அறுத்தெறியும் படியாய்
    கண்ணீi!த் துளி &ூL கண்வசமில்லையே
    என் பாதைகளெல்லாம் பாசி(சம்) பிந்ததால்
    வாழ்ந்ததை விடவும்
    நாஜ் வீழ்ந்ததே அதிகம்
    எø் அழுத கதைகள்
    அறியும் உன் மøம்
    நான் அலைந்த கதைகள்
    அறியுமா நின் மøம்?
    வேற்று Lதத்தவன் என்பதால் எனக்கு
    வேறொாு மதத்தவண்
    தந்ததிந்த வேதனை
    ஆயின்
    மதங்கள் என்பது மळிதம் அற்றதா?
    வேறறாரு வேதம் ஏற்றதால் எனக்கு
    வநந்தது இந்த வரண்ட வாழ்வு
    ஆயிø்
    வேதங்கள் என்பது வேதணөயயற்றா?
    வர்ண வர்ணங்களாய்
    கனவு கண்ட நநஞ்சுக்கு
    இன்னுமிந்த
    கவலைகளைச் சுமந்து
    தொய்ந்து போக சக்தியில்ணை
    அதबाல்
    சோகங்களை இறக்கி ఐவத்து
```



```
\bulletümpas
```

அழுது யார்க்கவே ஓர் ஆணை
கேவிக் கேவி அழுவதாாலே அடங்கிப் போகுமா சோகம்?

பிறந்து புரண்ட என் ஊறை விட்டும் பிரியமாாய் வள்்ந்த என் உறவை விட்டும் நாண் பிரிந்து போேதே அவா்களின் பிரியைம்
அதனால் இப்போ
பிரிந்து போகவே எேக்கும் பிரியய்
இந்து இஸ்லாம்
பௌத்தம் கிறிஸ்தவம்...
வேதங்கள் விற்றுப்
பிழைக்காதோர் புமிக்கு
பிரிந்து போகவே
எணக்கும் பிரியம்
அங்காவது கொஞ்சம்
அமைதியாா வாழ்ந்து பார்க்க...!!



ம゙்クrக்


அவள் வீட்டுக் கதவு
ஒரு சில இரவுகளைப் போல்
ヘிரக தாபத்துடண் தட்டப்பட்டது
மøசை ழூடிக்கொண்டு
அவள்
கதவுகளைத் திறந்தாள்
புணர்ச்சி தவிர்ந்த
மற்ற மனித உணர்ச்சிகள்
எல்லாவற்றையும்
எங்கோ தொலலத்துவிட்டு

வெளியில்
ஒரு மனித மிடுகம் வழிந்து நின்றது
வறுமையிின் சோர்வுகளோடு அவள் வந்தவனின் முகத்றைப் யாா்த்தாள் வந்தவஞோ
சோர்ந்து கிடந்த அவளின் முந்தாகையத்தான் பார்த்தான்

பார்வைகளின் தேடல்களில்
அவன் தேவைகளை உணர்ந்த அவளிண்
வரญா எண்ற வిசாாிப்பில்
ஒரு வியாயாரம்் தொிந்தது
அவணோ வாடி எø்றழைத்ததில்
வாடிக்கையும் தெரிந்தது
அந்த வீடும் அறையும்
அவர்கळை
வழமைபோல் வாங்கிக் கொண்டு
அழுது மூடின
உள்ளே
மானிळ் முனகலாயும்
புலியின் உ－றுமலையுமாய்．．
அவன்＇உடலின்＇பசிணய
2டற் பசியோடு
அவள்
அவஸ்கைகளாய் தீாத்துக் கொண்டிருக்க．．
கட்டில் कूL மனசு நொந்து
கிீீச் என்றது

அழுது கொண்டே கதவுகள்
திறந்து திறந்து மூடின
அவன் அழுக்கோடு சென்றான் அவள் அழுகையோடு எழுந்தாள் ராத்திரிப்பொழுத
இப்பட
இரகசியமாய் கழியவே..
பொழுதும் சுளீர் என
அழுதுதான் புலர்ந்திற்று
எல்லாமே கதகதப்பாயிருக்கும்
அந்த மௌனம் கலையாத காலையுலே
அவள் கட்டில் விற்ற காசு
பக்கத்து அறையில்
தொட்டிலில் தூங்கியெழுந்த
அவள் குழந்கையின் வாயில்
புட்டிப் பாலாய்
வழிந்து கொண்டிருந்தது

10 செச்டiமட் 1995 திணகரன்


862180

## நட்சத்திரங்களை

நானும்
திஞம் திøம் எண்ணுவேன்

நட்சத்திரங்கள் எனைப்பற்றி என்னதான்
எண்ணினாலும்!

03 நญம்ப்ร 1997



இந்த இழப்பின் மீதான
அவஸ்தைகள் சூL
விழிகளுக்குள் விரல்களால்
க゙றும்
கரிப்பிலிிலும்
கொாுமையாயுமிருக்கலாம்
ஆனாலும் அழாதே
நம் வேதணைகள்
இந்த மண்ணின் காயங்களை விடவும் கொடுமையில்லை காதலி

உயிர்களால்
தழுலிக் கொள்வோம்
உ. டல்களால்
பிிிந்து போவோம்
பிரிவு என்பது நமக்கு
நிரந்தரமல்ல பெண்ணே
அகதிகளாய் நம்மை
வழியனுப்பும் கிராமம்
நாளை நிச்சயயம்
அதிதிகளாக வரவேற்கும்
அதனால்
இப்போது
நாம் பிரிந்து போவோம்
பிரிவு என்பது நமக்கு
நிரந்தரமல்ல பெண்ணே
நம் பிரிவிய்
இடைவெளிகளில்
எங்கோ ஒரு தொலைவிஷில்
குப்பி விளக்குகளின்
குருட்டு வெளிச்சத்தில் நீயும்
புகைத்தலின் எரிவுகளால்
இருதயத்தைப்
போர்த்திக் கொண்டு நாணுமாய்
பœழய நினைவுகளோடு
தாம்பத்யம் நடத்திப் பார்க்கலாம்
அழலாம்
கனவுகளில் கைகோா்த்து
புல்வெளிகளில் புரளலாாம்
ஞாபகங்களின் உளைச்சலிலே

ゅügriக்

மைத்தியயமாயும் அலைந்து திரியலாம் ஆனाாலும்
இப்போது நாம் பிிிந்து போவோம்

எண் போகுதலின் இலக்கு புரியவில்லை எனக்கு
ஆயிணும்
எங்கோ நீ அடையப் போகின்ற
அந்த அகதி முகாமாவது
உன் பகுதலினால்
நட் நிலைமைகளளப் போலல்லாமல்
புனிதமமேையட்டும்
வாழ்வின்
சந்தோசமர்ன ஒரு பகுதிணை
இழந்து நிற்கும் நமது
சேர்விற்காய் நீயும்
பிரார்த்தித்துக் கொள்வாயா？
அந்த நிமிடங்களில்
நம் தேசத்தின் அமைதிக்காயும்
கொஞ்சம் பிராா்்்தி

சந்தோசம் வேறு
சமாதானம் வேறல்ல
நம் சந்தோசங்கள்
தொலைந்து கிடப்பது
சமாதான்த்தின் மடியினில்தான்
2 யிள்க்களால்
தழுவிக் கொள்வோம்
உடல்களால்
பிரிந்து போவோம்
பிரிவு என்பது நமக்கு
நிரந்தரமல்ல Qபண்ணே
மரணமும் சூடத்தான்．．！！

13 ஜூळை 1997 कியகाன்

ம்̈grக்


```
எது கொண்டுதான் விமாசிக்கப்பட்டாலும்
நமக்குள்
நீண்டு கொண்டிருக்கும் உறவ
காதலன்றி வேறொன்றாய்
படுவதாயில்லை எனக்கு
விதிதான் இதுவென்று
அவலங்களை கட்டியழும் வாழ்க்கை
அசிங்கப்படுத்துஷதாயிடும்
உறவை
புரண்டு போயினும்காதலை
நமக்கான சக்திகொண்டு
உ.யி\ின் கடைசிச் சொட்டு வரை
நிமிiத்திப் பார்ப்பதுதான்
வெற்றி சஎன்பேன் கண்யணலi
```

மu்grà
22

சொல்லாடல் கொள்ளாமல் விழி உடைத்து வரும் கணாணீராய் உன் சிறை உடைக்கும் என் காதல் அப்போ
என் எழுதுகோலாய் நீயும் நிமிந்து நிற்கலாம்

தரிசனமில்லாத
தாித்திரப் பொழுதுகள்
சுடுகிறதா உணக்கும்?

வருவேன்
இதுதான் விதியயனினும்
திருத்தி எழுதலாம் என்கிண்ற தீர்மாளங்களோடும்
உன் இருட்டை விரட்ட
சில தீப்பந்த்ங்களோடும்
வருவேன்

இடுட்டடித்துக் கிடக்கும் அமாவாசை எனினும் நிலவை வானம்
தொமைத்து விட்டதாய்
அா்த்தமல்ல அற!
புிியதொரு நிலா அங்கு சியைப்படுதல் அறிவாயா?

வருவேன்
அப்போ
தூர நின்றாவது சிก!
என்கோடு மட்டும்
ஒரு வெட்கம் வெட்ட ரோசா மாதிிி!!

01 டிசம்பற் 1996 கூカகரன்்


கனவு வரும்
ஒன்றிர ண்டு போக
மற்றெல்லா இரவினிலும்
எøக்குள்ளும் கனவு வரும்
நநநிததாய் சிலதும் புள்ளிகளாய் சிலதும் நறுக்குத் தெறித்தாற் போல் சிலதுமாய்
எனக்குள்ளும் கஜவு வரும்

பல நேரம் வாழும்
சில கனவு என்ணுள்
பல கனவு என்ணுள்
சில நேரセே வாழும்

```
    கிழட்டுக் கனவுகளும்
    சில வேளை வரும்
    வந்ததுமே பாய் விரித்து
    என்னுள்ளே உறங்கிப் போகும்
    Uாம்பாய் வரும் சில கனவு
    பவாய் வரும் சில கனவு
    முக@ெல்லாம் கருகிப் போய்
    முLமாய் வரும் வேறோர் கனவு
    สப்படியோ
    எøக்குள்ளும் கனவு வரும்
    மஞசுக்குள் வந்து
    மலங் கழித்துப் போனது
    நேற்றிரவு ஒரு கனவு
    உடட்பெல்லாம் பல்லாக
    ஒரு கனவு வந்து
    என் உச்சி உறயஞ்சி
    முめள குடித்த
    அதிகாலைப் पொாழுதினிலே
    தத்துவம் உொல்லியது
    வபிவான கனவுகளும் வராமலில்லை 
    ஒரு பொழுது
    ஒரு பெண் கனவு
    இரவெல்லாம் என்னோாட
    படுத்துக் கிடந்து
    விடி காலை விஜை பெற்று
    போனதுவுமுண்டு
    நெருப்பாய்
    கறுப்பாய்
    கழுத்தில் வாலும்
```



```
\omegaüறூ\mp@code{m}
```

இடுப்பில் கொம்பும் முளைத்த
पபாக்கை வாய் கிழவியாய்
பேயாய் ரத்தமாய்
பெயா் தெரியாத இன்துமாய்
எனக்குள்ளும் ஏதேதோ
கனவு வரும்
அதிசயமாயய
குரோதங் கொண்டு உயிர் குதற
சில களவு எ๓ை விரட்டும்
ஓடி வரும்
விரட்டுகின்ற கனவுக்கு
யயந்ததில்லை மனசு
எக்கனவு எதற்காக
எळை நோக்கி வந்தாலும்
குதித்தெழுந்து நான் விழிக்க
முணகிச் சாகும் கனவு!

16 மே 1997 தேகான்

ゅப்றாக்


மிக நூதனப் பொழுதொன்றில்
என் மøதினுள் நான் நுழந்தேன் மøசிஞ் இருள் படிந்த
மெல்லிய திळைகளென்னுள்ளாடின இடுக்குகளூள் விழி செலுத்தி பாj்வைகளால் மேய்ந்தேன்

மனம்ம்ங்கும் புற்று
சொட்டுச் சொட்டாய் எதுவெதுவோ ஆசை குரோதம் துயர்களென்று சேர்த்துச் சேர்த்து வடித்த புற்று மணசின் திணைகள் என்னுள்ளாடினன கோபப்பாம்பு புற்றிலிருந்து சீறிச் சினந்து விஷம் கொட்டிற்று

கருணை மரமெல்லாம் இலையுதிர்த்து நின்றன எங்கு பார்ப்பினும் மみசெல்லாம் சருகுகள் எட்டு வைத்து நடந்தேன்．．．． சருகெல்லாம் வெறியோடு சரசரத்திரைந்தø

மேதுள் நான்
வழிதேடி நடந்தேன் •
நடக்க நடக்க
பிணஙஙகள் நநறின
பேய்கள் சூவிø
அழுதேன்
மゥதுள் விழுந்து இலமிட்டு ஒடியோடி
காடு பிடித்துப்போன மஜப் பரப்பின் கோர முட்களில் கிழியுண்டழுதேன்

எங்கனமகற்ற நான் என் மøசெங்கும் பரவிப்போன புற்றை முட்களை பாம்கை காடுகளை பிணங்களை பேயை எங்கனமகற்ற நான்？

கணங்களிி்்தாற்றிக் கொண்ட வேக வெறியோடு


```
ゅu゙grக்
```

மனசின் குப்யைகளை
கோரிக் குவித்த
புற்றுக்களையிடித்தேன் முட்களை செதுக்கி ஆழங்களில் புதைத்தேன் படம் விரிி்தாடிய பாம்கை தீயில் สறறிய；காடு பற்றிற்று

மஆசுள்ளே எல்லாம்
எரிந்திற்ற பின்ஞால்
சோர்வோடு விழுந்தேன்
என்றுமேயினனி மனம் பாழடையாது
காடு பிடியாதென்கிற
நம்பிக்கைகளோடு
மெலல்லிய திரை விலக்கி
மぁது விட்டு
குதித்தேன் நான்
பிறிதெரு பிண்னிரவில் தக தகக்கும் நிலாவொளியில்
மøசுள் நுழைந்தபோது
காடெரித்த சாம்பலை
கிளறிப்பார்த்தேன்
எரிந்தும் எாியாமல்
அறை வேக்காடாய்
சாம்பலினுள்ளிருந்து
कூவியயயுந்தத
பாம்பொஜ்றும் பேயொன்றுமாய்！



மென்மையான கனவுகளோடு என் மார்பு மீது தலை சாய்த்து உறங்கும் உன்றை
நாளை
இந்தக் கொடிய சழூகம்
ஒரு வெள்ளைப் படவையால்
விழிப்புக் காட்ட．．
நான் இல்லாமல் போகலாம்

## இப்போதின்

ஒரு நாள் பிரிவுகளுக்கே
உயிர் உருக அழுகிறாயே அப்போ
உண் தாலி இறஸ்கும்
எப்படி தாங்குவாய்？
இந்தக் கோர யுத்தத்தின்
கொடிய இழப்ப்ளுக்கு
உன்ணையும் கொஞ்சம்
பழக்கிக் கொள் கண்மணி
நீ வயிற்றில் சுமக்கும்
நம் மகளோ மகளோ
நாளை ஒருநாள்
தø் தந்தையின் தரிசனமமின்றியே
இத் தரையை ழுத்தமிடலாம் அப்போ
நம் செல்வத்ணத முத்தமிட்டு
நம் குழந்தையி்்் சசவிகளில்
மெதுவாக ஓது
அமைதி．．．அமைதி
அமைதி．．எண்று．！

25 ஜூன் 1995 த்னகாண்

ம゙்グக்


## 2untong bunonevos

```
நீ சந்திக்க வராத
அந்தக் கறுப்பு அந்திகளில்
மனசு சோம்பலாய்
வெறுமையோடு முனகும்
ஆயினும் வழமை போல்
உன் சின்னத் தெருவின்
கிறவல் சிவப்பு
மமேளமாய் என்னோपு
சிாத்துக் கொள்ளும்
யாராரோ,வருவர் யாராரோ போவா்..
ஆனாலும் நீ வரவே மாா்டாய்
மஜனசு சோம்பலாய்
வெறுமையோாு முயகும்
```



```
\bulletu゙grக
```

வீதிய1லிருந்தே
என் விழிகள் பார்வையை
உண் வீட்டற்குள் எறியும்
காகம் குந்திய குரோட்டன் அசைவில்
மனசு உந்தன் வரவு தேடும்
ஒரு நேர்த்தியான கவிணதக்கென
தவமிருக்கும் இரவுகளாய்
உみக்காக காத்திருக்கும்
அந்த அவஸ்தைகளில்
என் உயிர் உமியும்
விழிகள் நோக.. நெஞ்து கடுக்கும்
காத்துக் காத்து அந்தி கரையும்
ஆயிணு்
ஒரு மூட நம்பிக்கையில்
மனசு
உந்தன் வரவு நோக்க
போ போ என்று
உன் ழுற்றத்து மாமரம்
பச்சிலை அசைக்கும்
திரும்பி போக திடும்பும் போது இருளும் நாயும் தெருவை பிடிக்கும்

அப்போதும்
உன் சின்னத் தெருவின்
கிறவல் சிவப்பு
மௌøமாய் என்ஞோடு
சிாித்துக் கொள்ளும்



இது உங்களுக்காண நேரம் ஆடலாம் பாடலாம் ஆடைகளைக் கழற்றி விட்டு ஆகாயத்தில் நீங்கள் கும்மியியித்துப் பார்க்கலாம் எல்லாமே செய்யலாம் இது உங்களுக்கான நேரம்

மண்ணைக்காட்டி पபான்னென்கலாம் முடிகளை அள்ஸிக்குவி்்்ு அதை
மலையெண்கலாம் மறுக்கவே மாட்டோம் Qமளனிப்பதைத் தவி5 ஏஞெனில்
இது உங்களுக்காகி

 ๗ย்றாக்

எங்களின் ஆகாரங்களை
நீங்கள் நிறுத்தலாம்
எங்களுக்கான சுவாசங்களை
நீங்களே நிர்ணயிக்கலாம்
உ．ங்கள் அனுமதியின்றி
எங்கள் மணைவிகளோடு
புணர்வதைக் கூட
உங்கள் சட்டத்தால்
நீங்கள்
தடை செய்து பார்க்கலாம்
அப்போதும்
ஒரு நோன்பாளியின்
पொறுமைை கொண்டு
நாங்கள்
மௌぁம் காப்போம்
ஏดெண்றால்
இது உங்களுக்கான நேரம்

நீங்கள்
ஆடலாம் பாடலாம்
ஆடிக்கொண்டும் பாடலாம்
பாடிக்கொண்டும் ஆடலாம் எல்லாமே செய்யலாம் இது உங்களுக்காゥ நேரம்

உங்களின் நாய்கள்
உரத்துக் குறைத்தால்
சலாம் போடுவோம்
உங்கள் புழுக்கள்
சீறி எழுந்தால் மண்டியுடுவோம்
உங்களின் ஒணான் பல்லி ஆணை
நண்டு
கரப்பான்
எது வந்தாலும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாமே செய்வோம்

ஞூாபகம் வைத்திருங்கள்
இதுவெல்லாம்
எங்களுக்காஏதொரு நேரம் வரும்வரை மட்டும்



```
\varphiu゙grs%
```

37

| காத்து காத்து பாா்த்து |
| :---: |
| இடிக்கத் தெரியாத காத்து |
| இது |
| கொடுமைக்கார காத்து |
| பழுதி கிளப்பி |
| பேய் போல சுழன்று |
| மாமரத்து மைைாவின் |
| கூடு பிரித்தெறிநந்து விட்டு |
| அடங்காமல் திரியுதிந்த |
| அடாவடிக் காத்து |
| போதாக் குறைக்சூ என்னவள் மேலாேையை சரிப்பதும் <br> தாவணியை இழுப்பதுமாய் தத்தாாிக் காத்து |
| 09 மார்ச் 1997 தினகரன் |


மügris


காற்றுச் சுடும்
விழிகளோடு முரண் பட்டு
தூக்கம் வெளி｜நடப்புச் செய்யும்
உண் கடித வரிகளை
மேய்ந்து மேய்ந்தே
ஆயுளில் பாதி தேய்ந்து போகும்
நீயில்லையென்றால்
என் கவிதைகளேல்லாம்
அப்போ
இறந்தே பிறக்கும்
பசிஜய துக்கழும்
சந்தோஷங்களை தカிமையும்
துரத்திக் கொண்டேயிருக்கும்

உன் சிரிபபப்க்களை
கனவுகளாய் சேமித்து வைத்த
இதயம்
அதை கண்ணீர் பக்களाய்
செலவு செய்யும்
சந்தோஷம் என்பது－அப்போ என் கடந்து போன
பக்கங்களில் மட்டுமே
எழுதப்பட்டிருக்கும்
வாழ்க்கை
உ．ண்் நினைவுகளாய் இடுக்கும்
நெஞ்சு，
நினைவுகளோடு மட்டுமே
குடும்பம் நடத்திப் பார்க்கும்
நிலா கூL
ஒளியை
எø்ணை தவிi்த்து
பொழிவதாகவே படும் எனக்கு
ஜீவிதம் தூாரமாகும்
இறப்பு மட்டும்
என்னை
சில இமைத்துடிய்பின் இடைவெளிகளில்
காத்துக்கிடக்கும்

நீயில்லையென்றால்
அறிவு
இரண்டும் இரண்டும் ஆறு என்று தப்புத் தப்பாய் கணக்குப் போடும்

வா6ாம் கீழிறங்கும்
ஆணலை பெண்ணலையை
விரட்டிப்பிடிக்கும்
ஒฺிியிழந்த சூரியண்
விறகடுப்பில் குளிர்காயும்

இன்னும்
எதுவெதுவோ நடந்து போகும்..
நீயில்லையயன்றTல்



10 ดெப்ர๗กf 1998


உயிிஜைக் கையில்
பிடதத்துக் கொண்டு
விழிக்க வேண்டிக் கிடக்கு
இந்த ராவுகளில்
எங்கள் உயப்ர்கள்
எந்தக் கணத்திலும்
படடுங்கப் படலாஇமண்று
எமக்குள் இப்போ
ஏராளமாய் பயம்
இரவிø் நிசப்தத்தில்
บøம் பழத்தின் ‘தொப்’ கூட
எனக்குள் வெடி குண்டாய்!

நாய் வாழ்க்கை
இல்மையில்லை
இப்போதெல்லாம்
நம்மை விிட சுதந்திரம்
நாய்களுக்கு அதிகம்

இரவு
சுருங்கக் கூடாதா?
அศ่றி
நான் இறக்கக் கூடாதா?
எனக்கிந்த வாழ்லில் விடுப்பமேேபில்யை இழுத்த மூச்சை விடுவதற்கூள்
இறப்பைப் பற்றியும்
எண்ண வேண்ட கிடக்கிறதால்
எぁக்கிந்த வாழ்வில் விருப்பமேயில்லை
மதணாம் இப்போ
அதறப் นதற
துப்பாக்கிகளினால் எமக்குள்
திணிிக்கப்படுகிறது
கொலைகள்
எø்ø
இலவசமா
ஆந்தைபோல் விழித்து
பயந்து செத்து
நண்டு போல் பதுங்கி
இந்த வாழ்க்கையில் இரசிப்பதற்கு
இனி ஒன்றுமேயில்லை

## அதனால்

இறப்பின் மீது இஷ்டம்தான்
இதயம் தொலைத்த ஒருவனின்
இரும்புக் குழல் ஊட்டாத
மரணம் கொண்்டு வீழ்வதென்றால்
இஷ்டம்தான்
இறப்பின் மீது
இப்போதும்

கヘீணぁச் சரம்




## ஆனால்

சூரியனே தொலைந்ததாய்
ஏø்
சுருண்டு போய் கிடக்கிறாu்？
வாழ்க்கை அழைக்கிறது
சொல் பெண்ணே
இறந்த காலங்களிலேதாண் நீ
இன்னிம் வசிக்கப் போகிறாயா？
பழைய
கறுப்பு வெள்ளை கனவுகளுள்தான் காலங்கரைக்கப் போகிறாயா？

மறக்க வேண்டியவை எல்லாமே மற！ உன் துறவு வாழ்க்கையை
கொஞ்சமேனும் துற！
படுதி படிந்த விலங்குடைத்து
உயரவானில் பற！
அப்போது
பூமியிலும் அழகானதாய்
உன் விழிகள் வேறொன்றும் தரிசிக்கா

புழுங்கும் நிஜைவுதறி
உன் கோடுகளுக்கு வெளியே வா அப்போ
எந்த மனிதாிலும் அன்பு வைப்பதுதான் பாவங்களை போக்க
முதல் வழிியன்று அறிவாய் நீ

24 ஒக்டோபர் 1997 தீஞழுரசு


அஹைகளின் பார்வைகளிலிடுந்தும் என் கவிதைகளைத் தாை செய்

```
சாத்தானிிய வசனங்களாய்
எண் வரிகளையும் பிரகடனப்படுத்து
இரக்கமேயில்லாத
\mathrm{ுரு மலட்டு சர்வதிகாரியாாய்}
என் கவிळதக் குழந்தையின்
குரல் நநரித்து குப்யையில் வீசு
ஆயினும்
என் உணவுர்களின் ஊற்று
சுரந்து கொண்டேயிருக்கும்
சிற| நத்றை நீ நீிிறைத்து
என் நதியuான்றும் வரண்டு போகா
கவி கொல்லும் கல் நநஞ்சே
கோரப் பல் முறளத்த
உன் விரல் இடுக்குகளில்
ககதறப்படும்
ஒவ்வொரு கவிறையும்
2.uிரொண்று வலி கொண்டு
ஒரு பிரசவப் पெண் மாதி!
பெற்றெடுத்த உயிரென்று
அறியிமா உன் மøம்?
என் கவிறைகளைக் கிழித்தாறும்
அதன் குரல் நநாித்தாலும்
சாத்தானிய வசஆங்களாய்
பிரகடனம் நீ செய்தாலும்
பொறுத்துக் கொள்வேø்
```


®ügros'


தாடดசய்யルப்பப்ட கதியத
凶ügrà

## BG \& CNBrupe



நெளிந்து சுருண்டு சாம்பலிட்ட மண் பழுவாய் மஃதுள் துடத்தழுது இரவுகளை விழுங்கி ஏப்பமிட்ட அத்துயரங்களிळ் செறிவில் எண் உயிரும் ஒரு கணம் சிதறியதும் மெய்தான்

நெருப்பில் பொசுக்கி நார் நாராய்க் கிழித்துண்ண ருசிதான் புறாக்கறி அதன் சோடி வந்து முக்கி முணகி ஒற்றைக் காலில் தவமிருந்து அழுது திட்டித் தீர்க்கும் வரை மிக மிக ருசிதான் புறாக்கறி எனக்கும்

இøி
எந்தத் தீக்கிடங்கில் விழுவேேோ நான்? நார் நாராய் நான் கிழிய எந்த விலங்கு ருசிக்குமோ என்ணை? இர் இணை பிரித்த கொடுமைக்காய் எத்தனையாவது நரகத்தில்
தொங்குமோ எனது पெயர்?
அன்றி
பெண் துணையின்றி
பெண் சுகமின்றி

ம்்றாக்

ஒரு பித்தனாய் கிறுக்கனாய்
குடு குடுத்தலைந்து．．．
நினைக்க நினைக்க
எヌ் உயிரும் ஒரு கணம்
சிதறியதும் மெய்தான்
நெளிந்து சுரண்டு
சாம்பலிட்ட மண் புழுவாய்
மぁதுள் துடித்தழுது．．．．
甲！
குசிதானெணக்குமந்த ஒற்றைப் புறாக்கறி
அதன் சோடி வந்து
முக்கி முனகி
ஒற்றைக் காலில் தவமிருந்து
திட்டித் தீர்க்கும் வறை
எது வெய்வேன் இனி
குருதி பிந்து பிணம் செெித்த
எண் புதத்தையும் அகத்கையும்
எந்தப் புணித நீர் கொண்டு
பரிசுத்தம் செய்வேன் நான்？
வா மயிலே வா！
துயா் மறந்து நாாறநநங்க
ஒரு தாலாட்டு பாடு வந்து
கனவில்，
நான் पபாசுக்கியுண்ட மணிப் புறாவின்
இணை வந்து குந்தி
எந்தன் விழி கொத்தியுண்ணட்டும்

```
    பின்னும்
    இலையுதிா்த்த மரமொன்றில்
    அவ்விணை வந்து குந்தி
    முக்கி முøகி
    ஒற்றைக் காலில் தவமிருந்து
    திட்டித் தீர்க்கட்டும்
    மீண்டும்
    எண் பெண்ணண நான் பிரியவுட்
    அதன் இணை பiffதது
    உய\்ர ருசித்த என்ணையும்தான்
    நிஜமாகவேனும்!
    அப்போதெकிறும்
    தீாத்து போகுமா இத்துயா்?
    எனக்கும்,
    அதற்கும்தான்
    13 44%ம்ப{் 1998 ¢ீ毋கரன்
```


மப்றூக்



சில நுாம்களும் விழித்தியுக்கும்

சில்லூரின் ராகத்தில்
காதுக்குள் புல்லாிக்கும்
பழைய நியைவுகளின் சோகத்தில் மனசெல்லாம் எரிக்கும்

பதிந்து போன உன் ஞாபகங்களை மஜம்
மீட்டி மீட்டிப் படிக்கும்
பதித்துட் போன உ＿ウ் முத்தங்களை
உ யிர்
மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கும்

இதயத்தின் அவஸ்தைகள்
புகைத்தலால் கழியவே．．．．
இரவின் நிமிடங்கள்
கண்ணீரோடு கரையும்
தூக்கம் கலைந்த கோழிகள்
தூரத்தே கூவும்
உண்னை இழந்த
என் உuli் அணுக்கள்
சொட்டுச் சொட்டாய் சாகும்
இரவின் முடிவினிலே
அப்பப்போ துாக்கம் வரும்
தூங்கும் பொழுதினிலும்
கண் நநிறையக் கனவு வரும்
கனவினிலும்க் நிறைய
பூக்களோடு நீ வருவாய்
கூரிதழால் உயிரெல்லாம்
ஒவியங்கள் நீ வரைவாய்
என்னில் கரைவாய்
என்று．．．
கண் நிணறய
எனக்கு
கனவுகளே தொடர்ந்து வரும்
அப்போ
பக்கத்தில் துப்பாக்கி
வெடியோசை கேட்கும்
அதில் நநித்திரையும் கனவுகளும்
நம் காதல் போல கலைந்து போகும்


いن゙றூக் 60
 மu゙றクக



unbonnoreige

முதலில் நான் தாவுகிறேன்
பின்னால் நீ தாவு
தாவுதலெண்பதொன்றும்
நமக்கு புதிதல்லவே
நம் முத்த குடிகள் யார்
குரங்குகளல்லவா?
அதனால் தான் சொல்லுகிறேன்
முதலில் நான் தாவுகிறேன்
பின்னால் நீ தாவு

தமடிசெயயயயப்பட்ட க
மu்gnக்

காலை வாலென நிமி்்த்தி
கைகளை நீட்டிக் கொண்டு
குய்யெயச் சப்தமிட்டே
நான் தாவுகிறேன்
என்னைப் போலவே நீயும் தாவு
தாவுதலில் சிலவேளை
தடம்புண்்டால்
தாமதிக்காதே
அகப்படும் வேறெтன்றின்
தலையிலேலேணும் காலூன்றி
மீண்டும் தாவு
குதித்து கரணமிட்டு
இன்றிலிருந்து நேற்றை நோக்கி
அன்றி
விழுதிலிருந்து கிளைகளை நோக்கியேணும்
எப்பเியோ..
எட்டாத கனிகளை விட்டு நீ தாவு
அதோ
ஆதாமின் ஆப்பிள் விருட்சம்
சுவர்க்கத்து கனியே என்று
துதி பாடித் தாவு
உன் தாவுதலின் வேகம் கண்டு
காற்றும் வியப்புடன்
கை தட்டட்டும்

தோட்டக்காரன் வருகிறானா
தொந்தரவு அது தொந்தரவு
இனியென்ன
ஆதாமின் ஆப்பிளும்
புளிக்குமே உ_க்கு
ஆக புளிக்கின்ற கனி விடுத்து
மீண்டும் முதலில் நான் தாவுகிறேன்
பின்னால் நீ தாவு
மரம் விட்டு மரம் தாவு
நிறம் விட்டு நிறம் தாவு
எண்ணங்கள் மாற மாற
சின்னங்கள் விட்டுத் தாவு
சுகดெெøில்
பள்ளமேகும் வெள்ளம் போல
ஆறாவதறிவு விட்டு
ஐந்து நோக்கித் தாவு
நம் உடலெனும் कூடு விட்டு
2 $u \boldsymbol{1}$ த் தாவும் வரைக்கும்
ழுதலில் நாா்் தாவுகிறேன்
பின்னால் நீ தாவு
தாவாமலிப்பதென்றாால்
தாங்காது எனக்கு

07 மே 1999 வீரகேசி

மu்gné


உன் புன்னகையின் ஞாபக்்்களில் இந்த
சிலுவையியைச் சுமந்து வந்தேன் காதலி
நீ இன்னுமா தூரம்？
ராவுகளைப் போல
பகல்களும் இப்போ
எøக்குள் கறுப்பாகத்தான்
காைந்து போகிறது
என் சீறையே
நீ
எந்த தீவில் இருக்கிறாய்？

இருவரும் பார்த்துக்கொண்ட இனிமையான पபாழுதுகளில் இதயங்களைகளைத் தொணைத்தோமே இப்போ
இருவருமே பார்த்துக் கொள்ளாமல் பிிிவுகளாலா சிதைந்து போனோம்？

தெரியுமா？
உன் ஞாபக அலைகள்
இன்ணும் எனக்குள்
நுறைக்க நுळைக்க
அடித்துக் கொண்டடயயிருக்கிறது
எப்படியிருக்கிறாய்？
ஓர் ஆறுதலுக்காக
உண் சுகத்தையாவது
சொல்லியனுப்பேஜ்
அஞ்சலில் வேண்டாம்
தர் அனுமாரிடமாவது
பூஜைக் கனவுகளோடு
பதத்துக் கொண்ட நம் மலர்கள் ：
இறுதியாய்
சவப் பெட்டியின் மேலா
சாத்தப்படுவது？

เu゙gré

வேண்டாட்
காதல் மீது பிரிிவுக்கு
அப்படியொன்றும்
பிரிக்க முடியாத காதலில்லை
நம் உறவுகொண்டு
இந்தப் பிரிவுதனை
உடைத்து எறி கண்மணி

காதலர்கள்
செத்துச் செத்து
காவியயங்கள் படைத்தது போதும்
வா காதலி
இயியாவது
வாழ்ந்து கொண்டே காதலுக்காய் ஒரு வரலாறு
படைத்துப் பார்ப்போம்!

09 மกற்ச் 1997 கினகரன்


ஒரு கனவு கண்டேம் அதில்
எரிந்தும் அழிந்தும்
அழுகியும் சிதைந்துமாய்
ஒரு தேசம் முழுக்க
மனிதர்கள் முற்றாய்
மரணித்துக் கிடந்தார்கள்
அப்போ
வெறிபிடித்த
மனிதனில்லாத அங்கு
விலங்குகளின் ஆட்சி
மிக நூதøமாய்
மிருகாபிமானத்தோடு
நடந்து கொணா்டுுந்தது

ஆயுதங்கள் எல்லாம்
அウாதையாகிக் கிடந்தன
புறாக்களும் மைனாக்களுமாய்
துருப்பிடத்துப் போ்்

```
சில பீரங்கிக் குழாய்களுக்குள்
கூடு கட்டி
குஞ்சும் குடித்தனமுமாய்
கொஞ்சிக் குலாவின
சிந்கமும் பூனையும்
முயலும் எலிகளுமாய்
பள்ளிकளுக்கு
படிக்கச் சென்றன..!
அங்கு
அவைகளிண் அகராதிகளில்
மøிதன் என்ற
பதத்திற்கு எதிரே
கொடூர மிருகம் என
குறிக்கப்பட்டிருந்தது..!
இன்னுமாய்
ஒரு அந்திப் பொழுதினில்
10ிருக பாஷை கொண்டு
அச்சடிக்கப்பட்ட
மாண்டு போே
மனிதனிஜ் கதைகள்
'மடையர்கள்' என்ற தலைப்பிடப்பட்டு
வேகமாக விற்றுத் தீர்ந்தன
```


மu்クrக்
 மu゙grக்

மனிதஞைக் காட்ட் சொல்லி
சில விலங்குக் குஞ்குகள்
பூமியிலல் கால் உதைத்து
தங்கள் தாய்களிடம் அழுது புரண்டன．．！
அழுத குஞ்சுகளின் ஆசை தீர்க்கவே
அவைகள்
அரும் பொருட்சாலைக்கு
அயைத்து வரப்பட்டன
மொத்தத்தில்
அந்த
மிருக றாஜ்யம்
கொடூரமான
இரவுகள் இல்லாமலும்
குண்டுகள் போடும்
விเமானங்கள் இல்லாமலும்
கொலைகள் இல்லாமலுய்
ம（ォித）ரண ஒசை
அறவே இல்லாமலுமாய்
ஆழ்ந்த அமைதியிலிருக்க．．

## कிடீणென

கனவு கலைந்தது．．！
விழித்தேன்．．
கையில்
நான் எழுதிய
எண் கவிதை வரிகள்
ஒரு யுத்தத்தின் பின்னால்．．！

30 ஜூஸை 1995 कీळகाか்

ぃய்றூக்


## பிரிவு

நெருப்பாலானதா？
என் ஆத்மம் வரைக்கும்
எரிகிறதே காதலி

## இரவுகளிலும்

மみக்குழந்தை
எø்னுள்
விழித்துக் கொண்டேயிருக்கிறது உன் நியைவுகறைப் போல

ஆயினும்
சுழித்தோடும் நதி
எங்கு குற்றிப் போயினுும்
கடலோடுதானே கலந்து போகிறது அதுபோல நாடும்．．．．．

சேர்வோம் எண்கிற
நம்பிக்கைகளில்
காத்திருப்பதை தவிர
வேறு
ஆறுதல்களில்லல எனக்கு


10 бリபூல் 1997 தினழுクダ

மப்றூக்

மேய்ப்பர் புதிய வேதம் சொன்ாா்் மேய்ப்பர் புதிய முறைகள் சொன்னார் மேய்ப்பர் புதிய வழிகள் சொன்னாா் பசித்ததோ இல்லையோ மேய்ப்பரின் திருப்திக்காக நாங்கள் மேய்த்தோம்

நாளாக நாளாக நாங்கள் நலங்கெடுவதாயுயா்ந்தோம் புலன்களுக்குத் நெரியாத எதளாலோ எங்கள் உரோமம்கள் படுங்கப் படுவதாயறிந்தோம் எங்கள் சேய்களுக்குக் கூட சொட்டுமில்லாமல் ழுலைகளிலிருந்து பால் குIநண்டப் படுவதாயுணா்ந்தோம் எங்கள் கூட்டத்தில் ஏராள வீழ்ச்சி கண்டோம் அதிர்ந்தோம்

எங்கள் மேய்ப்பா் எங்கே? எங்கள் மேய்ப்பா் எங்கே?
மேய்ப்பウைக் காண ழடிய நாங்கள்
உறைந்து நின்றோம்
அங்கே
எங்களின் உரோாம்களாாாா
கம்பளியின் கதததப்பில்

- 78

கடைவாய் வழியே
உதிம்் சொட்டச் சொட்ட
கோரப்பற்களை நீட்டிக் கொண்டே
எங்களில் ஒருவரின் மாம்சத்தை
சுவைத்துக் கொண்டிருந்தார்
மேய்ப்பர்

வந்த வழியே
பீதியுடன் திரும்பிஞோா்
நாளையும் ஒரு
மேய்ப்பர் வருவார்
நாளையும் நாங்கள்
மந்தைகளாவோம்
இறைவேே எங்களை
இரட்சிப்பாயாக!

5 மாற்ச் 1999 வீரகேனケ

மügrக


என்றாயினும் ஒருநாள்
நாம் பிரிய வேண்டியவர்களே
நாளை அன்றி
நாளைகளுக்கு நாளையாயினும்
உறவினரால் மரணத்தால்
மாறாய்
நம்மால் சூட
அந்தப் பிரிவு நிகழலாம்
ஒளியை நிலவு இழப்பது மாதிா
உன்னை நானோ என்னை நீயோ
எண்றாயіலும் ஒருநாள்
அது நிகழ்ந்து போகலாம்

[^0]சில அஞ்சல்களாலும்
அழுவதனாலும்
ஸ்பரித்த ஞாபகங்களள
மீள ஸ்பரித்துப் பார்ப்பதனாலும்
வெற்றுப் பிராத்தணைகளாலயு்
நிகழாமலிருக்கப் போவதில்லை அது
என்றாயினும் அது மிகழும்
நாளை அன்றி
நாளைகளுக்கு நாளையாயினும்
கண்ணி் உருப்பாயா அவ்வேளை?
அண்றி
முன்பெல்லாம் உண்மேல் புத்தாவிய
அதே தேவதைகளை
சாபம்ட்டு தொலைப்பாயா?
மெல்லிய தென்றலுக்கே உ.தி்்ந்து போகும் அதிமெல்லியதொரு பூவின் இதழுதிர்வாய்
இந்த பிரபஞ்சத்தின்
தவி゙ா்க்க முடியாத சில சலனங்களில்
நம் பிரிவு அது நிகழ்ந்தே தீரும்
உறவினரால் மரணத்தால்
மாறாய்
நம்மால் கூட
அந்தப் பிரிவு நிகழலாம்
விரும்பி சிலவேளை
நாம் விரும்பாமலும் கூL


```
凶ப்றாக
```

```
அழுகை புலம்பல் சாபம்
இறவகளான தியை நீக்கி
திறந்து பார்க்கின்
வந்தே தீருமென்றாேதொன்றை
வரவேற்று
ப\ிவும் ஓர் அனுபவமாய்
அறிந்து கொள்ளுமோ மனம்்?
அப்யோ
நேசங்கள் ஞாபகித்து
ஞாபகங்களை நேசிக்க
2.றவும் பிாிவும் காதலிலே
ஒன்றென்றறிவாய் நீ
```



மن்றூக்

## 3ヘibson サlयison थnக்கழத் $90^{\circ}$

சத்தியஙங்களால் அவர்கள் எம்மைச் சமரசம் செய்தது ஆறு கோடைகளூக்கு முன்னதான ஆவணி மாதிமான்றிண் இள வெயலல் பொழுதினில்தாண்

வெந்து கிடந்த எங்கள் ரணங்களை அவா்கள் முன் விரித்து வைத்தோம் வசிய வார்த்தைகளால் வருடிக்கொடுத்தார்கள்


எங்கள் வாழ்வுக்கும் வயிற்றுக்குமாய் தங்கள் ஊண் உறக்கம் துறப்பதாக மீண்டும்
சத்தியங்களால் அவர்கள் எம்மைச் சம்மதிக்கச் செய்தார்கள்

எல்லோரும் ஒரு முறை கரகோசித்தோம் நண்பன் தேனீர் பகிர
எங்கள் விடியலை நிணனத்து
சுவைத்தோம்
அவா்களுக்காகப் பிராா்த்தித்து
வழியனுப்பி வைத்தோம்
அவா்களின் பெயாில்
வாக்குகளை இறைத்தோம்
இன்றைய இரவும் என்றும் போலவே கஞ்சிதான் உணவு நேற்று வாப்பா
குண்டடிபட்டு மௌத்தாகி போ』தாய் கய்யாம் அழுதான் தூக்கம் மறந்த நடு நிசிப்பொழுதில் அவர்களை நிணைத்தோம்
வெள்ளிகளை எண்ணினோம்
அழுதோம்

மن்றுக்

ஆறு கோடைகள் கடந்து போゥ மமல்லிய மழை மாத ஒரு புரட்டாதித் திங்களில் மீண்டும் அவர்கள் எங்களூர் வந்தார்கள்

திருய்பிப் பார்த்த போது ஆறு கடல் குளங்களெல்லாம் தூா்ந்து போய் காய்ந்து கிடந்தன

கய்யாம் சொஜ்னான்
இதயத்தை தொலைத்தவர்களின் சத்தியத்தை
இणி
நம்பக் கூடாத! என்று!

04 ดெப்டம்பத் 2000


மனசுள் பயம் திணிக்கும் இது போலானதொரு இரவினில்தான் ஆந்தையuாா்றின் அலறலினூடே செத்துப்போனாள் அந்தக் கிழவி

நரைத்துப் பழுத்து
நிதானமாய் மூச்சடங்கினும்
ஆந்தை கத்தியே செத்ததாய் कிழவி கூடி அழுதது சனம்

இனி ஆந்தையை நினைக்க 1மஜசுள்
கிழவியின் முகம் வரும்
மரணத்தை நினைக்க
ஆந்தை என்னுள் அலறிப்போகும்

```
மரணம்
ஆந்தைகளால் நிச்சயிக்கப்படுவதாய்
எனக்குள்ளbம்
பயம் சுரக்கும்
பாட்டன் செத்த அன்றும்
ஆந்தையொன்று அலறியதாய்தானே
பாட்டில் சொல்வாள்
அடிக்கடி
பாட்டி எனக்கு
மனசுள் பயம் தினிக்கும்
இதுபோலானதொரு இரவி\varnothingில்தாண்
ஆந்றையuлா்றறின் அலறலிறூடே
செத்துப்போனாள் அந்தக் கிபுவி
ஆயினும் ஏனோ
பறவையெதுவும் அலறாத
பாதி ராத்திரிய\ல்
நெஞ்சு கிழிந்து
நெற்றிப் பொட்டில் உயிர் கசிய
துடிப்பின்றி அன்றிரவு
அடங்கிப் போாான் அந்த தோழன்
```



```
\omegaபัற^க்
8
```

மரணம்
ஆந்கதகளால் நிச்சயிக்கப்படுவதான எண்ணாங்களில் சந்தேகித்து
உ.றங்கிப்போக....
"ஆந்தை அலறி
சாவதெல்லாம் அந்தக் காலம்"
என்று
துலக்கமில்லாத கனவினிலே
துப்பாக்கியொன்று
வாய்டுளைத்துச் சொல்லி
கெக்கெலித்துச் சிரித்தத!!

15 நெெறவம்பர் 1996
 மப்றூக்


[^1]தேவலோக கன்ஞிகள்
ஜன்னல் கடந்து போகும் போது ஜனிப்பதா அந்த மின்னல்கள்?

இறைவன் கொண்ட
நெருப்புக் கோபமிதோ?
நெற்றிக் கண் திறப்பதாலா
வானம்
பற்றிக் கொண்டெரிிகிறது?
மின்னல்கள்
இவை என்ஞ
மேகப் பெண்ணினது
மெல்லிய கூந்தலின்
அழகிய பின்னல்களா?

மிங்னல்....மின்னல்
வெட்டி மறையும்போதெல்லாம்
அவள் சிர்த்துவிட்டு போன
ஞூாபகக் கோடுகளே
வருகிறது
மøக் கண்ணில்
90

மüறூக்

ஒற்றை விழி கொண்டு ஒப்பாாி வைக்கிறேனே இரவெல்லாம் எணை உருக்கி காதல்
ஒளிக்கடிதம் வறைகிறேடே மோகத்தீ தலைக்கேற காமத்தில் வழிகிறேழோ வேகத்தில் வரும் காற்ட் என் தாபத்தை அணணாதுதுவi(6) எணை போகத்தில்

03
இணவீீ 1999
 ตügra


- 3 परiblns 2me fionuncegeso kil


```
    தாமாரயின் வரிகளுக்குள்
    உ-ன் காதல்
    தலைகாட்டி மறைவதுவும்
    சில வே๗ை
    தலைகீழாய் தொங்குவதும்....
    இசைத்தட்டின் ஓடையினுள்
    தேங்கிப்போuிற்று ம%கு
    உன்னிடம゙ருந்து திருடu்uட்ட
    ஒற்றை மல்லிகை
    முடிக்கப்படாத சில கவிறைகள்
    சொல்ல Lகிழ உன்னோடு
    சேதிகள்....
    சேமித்து வைத்திருக்கிறது மனசு
    எப்போது உன் விடுமுணற?
     இதயம் கழற்றி வைத்து
    'காற்றில்' நீந்தும்
    என் துயர் நிறறந்த இரவுகளின்
    கஜைசித்துளி ஆறுதலும்
    கரைந்து போuiற்று உன்ஞோாு
```



```
ตบ̈grå
```

```94
```

 uu゙gns

## $\operatorname{On}\left(0^{\circ}\right)$

கோபப்படு
உனக்குள்ளிடுக்கும் என்ணை
நீராவி போல் நீ
வெளியேற்று

ஆயிணும்
உன் ஞாபகம் சுமந்தே
நான்
மேகเாாய் அலைவேன்


ஆசைப்படு
ஆத்திரம் தீர்ந்த பின்
பெண்ணே
காதலில் மெல்லெゥ கசிந்து
தென்றலாய் என்ணை
நீ தழுவு
அப்போ
உன்னாலே
என்ளை நான் ஒடுக்கி மழையாய் துளிப்பேன் அன்பே
உன்னில்
மறுபடி கலப்பேன்

5 ஜன๐ரி 1997
 เய்றூக்


விதையாக விழுந்தீர்கள் மゅழயாக மீர் வார்த்தோம் பெரு மரமாகிப் போனij்கள் இப்பே
பத்து்் காய்த்த உ_ங்கள் கனிகளை நீங்களே புசித்து விட்டு உயிர் வார்த்த எங்களுக்கோ நீங்கள் உதிர்ப்பநெல்லாம்
வெறும் சடுகுகள்தான்

```
    துள்ளித் சபதமிட்டு
    துடித்து நீங்கள் எழுந்தீர்கள்
    எங்கள் துயரங்களை துடைப்பதாக
    துணைக்கிண்ற உங்கள் அலட்சியத்தில்
    \mathrm{ொமைந்தே போயின}
    எங்கள் இலட்சியங்கள்
    ஒரு விடியலை தருவதாய்
    சத்தியம் செய்தவர்களே
    2.ங்கள் கூரியன்
    மரซித்து விட்டதா?
    ளங்கள் வாழ்க்கைப் பயணத்தில்
    வழியாக....
    வேண்டாம்
    ๒ரு வழித்துணையாகவேனும்
    வந்திருக்கக் கூLாதா?
    எத்தனை இரவுகள்
    உங்களுக்காக விழித்திருப்போம்
    ழரேயொருு தாலாட்டு
    பாடக் कூடாதா எங்களுக்கு?
```


พügn'
สங்கள்
அட்சய பாத்திரங்களையே
அளித்தோமே உங்களுக்கு
பதிலாய்
ஒரு பி்ச்சைத் தட்டையாவது
போடக்கூடாதா எங்களூக்கே?
எங்கள் நநாமங்களை செபித்துத்தானே
இந்த வரங்களைப் பெற்றீர்கள்
வரம் பெற்ற பிఠ்பு ஏன்
สம்மை
சாத்தான்களாக சபிக்கிறீர்கள்
ஏமாந்தவர்கள் நாங்கள்தான்
சலங்கை பூட்டிய
2_ங்கள் பேச்சிலும்
சாயம் பூசிய
சொற்களின் வீச்சிலும்
பூப்பார்த்த மழலைகளாய்
ஏமாந்தவர்கள் நாங்கள்தான்
(2
கொம்பு முணைத்த தலைவர்களே!
இயேசுவாகத்தானே
அனுப்பி வைத்தோம் உங்களை
ஒப்பஞைகளை நீங்கள்
உதறிப்போட்ட பின்புதான்
யூதாசாகக் கண்டுகொண்்டோம்
3 ダலை 1998



என் கிராமத்து ஆறு
ஆறாகவே இருக்கிறது
எஜ்னதான் மழை பெய்தாலும்
எப்படி நிரம்பினாலும்
என் கிராமத்து ஆறு
ஏழாゥதில்லை!

03 நவம்பர் 1997
 が




ธที่าตตธiํ





 แाibjojaliguil

0888era avosi gerarat



ISBN 955-98318-0-1


[^0]:    தாைடிசய்யப்பட்ட கळிகத
    மப்தூக்

[^1]:    இருளில் ரகசியமாாய்
    உ.ரசிக் கொண்டோர் யாTது?
    துண்டு துண்டாய் அண்டடமலல்லாம்
    தெறிக்கிறது காமப் பொரி

    இது
    எவனுக்கு எவள் எழுதும்
    எவனுக்கு எவள் எழு
    அவச் ஒளிக் கடிதம்

    ## இரவு நேர மின்øல்கள் <br> 'மினி' 'மினி' பகல்கள்

