## Cit Mup

## 

## 





தி|16ிநல்லேலி கிப்க்(3),

குருதி வரைந்த தடங்கள் - இ. சம்பந்தன் கவிதைகள்
(C) உரிமை : நூலாசிரியருக்கு ழுதற்பதிப்ப : யூன் 2015
வெளியீடு : தாவேந்தன் பதிப்பகம் யாழ்ப்பாணம்.
இெளியீட்(b) எண் : 04
KURUTHI VARAINTHA THADANKAL
A Collection of poems
R. Sampanthan
© : R. Sampanthan
First Edition : June 2015
Published by Naventhan Pathipagam, "Mayooran Illam", Ramalingam Road Thirunelvely East, Jaffna.

Printed by Sri Maruthi Printers, 555, Navalar Road, Jaffna.

## அ๘ிந்துயைை

இல்க்கியம் படைத்தல் என்பது எல்லோருக்கும் ळைவவர்் Fnடிய ஒன்றல்ல. அக வேள்வி செய்தல் போன்்றது. தணणியாத இலக்கியத் தாகமும், அசு ஏற்படுத்தும் உணர்ச்சிக் கொம்தளிப்பும் தவிர்க்க முடியாதபடி ஏதோவொரு இலக்கியப் படைப்பாகப்
 ■டக்கும் உணர்வும் சங்கமமாாகும் கட்டுக்கோப்பில் காலத்கை வென்று ஙிற்சும் நல்லதோ்் இலக்கியம் உாுவாகிறது. இலக்கிய வடிவங்ககளின் தாயாக விளாங்குவஞு கவிळை.

மனித குலத்கிய் மூச்ச்க்காற்று மேேைத் தாலாட்டிய வேமைகளிலெல்லாம் வாய்மொழி இலக்கியமாாகக் கவிळை பிஐம்தது. காலப்போக்கில் நாாட்டுப்புகக் கவிகைகளின் வளர்ச்சியானன் செவ்வியற் பண்படைய இலக்கணணஞ்சார் மரபு்்
 கட்டுமைப்புகளில் மரபு்க்விகைகளூக்க மாற்றாக நவீø கவிळைகளும் தோற்றம் பெறலாயயின.

இரண்டாயிர்் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கவிகைச் செல்வஙங்கஞுக்குச் சொ்்கமான கமிய் ிொழியியள் இத்தகைய மாற்றாங்கள் இடம்பபறலாாயின. சமகாலத்தில் அச்சு வாகळன வசதிகள் விரத்்திகண்் டு தகவற்றொழில் நுட்பம் அசுர
 களின் வரவு பெருமடங்காகத் தமிழ்மெொழியில் அதிகரித்கு வருவळைப் பார்க்கக் சூடியதாயுள்ளது. அவற்றுள் bிø்றற

$$
-i-
$$

நிலைக்கத்கக்க கவிறைகளின் எண்ணிி்கைகள் குறைவாகவே
 யின் வாக்கிஆிலே ஒளியுண்டாகும்" என்யு் பாரதி வாக்கிற் கிணைங்க வாக்காவயம், எழுத்தாவயம் வாலாயமாாக மிளிிும் நல்ல தமிழ்க் கவிதைகளூம் வராமலில்கை. அவற்கைப் பஜைத் களிக்கும் கவிஞூர்களூம் இல்லாமமிில்மை. அத்தகைய கவிஞர் களில் ஒருவர் தான்் தியு. இ. சம்பந்தண் அவர்கள்.

சம்பந்தன் அவர்களின் மமன்றாாவது கவிகைத் வொகுதி யாக "(ுுுகி வயைந்த தடங்கள்’ வெளிவயுவது மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவகாக உள்ளது. ஏணைய இலக்கியங்கள் வேயைக்காரர்க ளுடன் உ ๓ையாடுவயு போலியுக்கையில், கவிகையிலக்கியமா
 மேனாட்டு அறிஞரொருவ்்்குற்பிப்டுள்ளார். சுுுக்கமாக, கட்டி றக்கமாக, சுவைபடக் சூறப்படும் கவிகையான்து நெஞ்சை நெகிழு வைக்கும் கருப்பொருளைக் கலைநயக்தபன்் காட்டுவது. இத னால்தான் கவிळையில் கதையும், விळையும், கவியும் கலந்்ி ருப்பகாகத் தமிழ்ச் சுவைஞர்கள் சூ றயவார்்கள்

சம்பந்தனின் புதிய கவிகைத் தொகுதியில் சிறியகும், பபfியகமாாக 232 கவிகைகள் உள்ளனன. அவைகளில் ஒருசில தவிர்்்த ஏळையவை ரவீぁ கவிळைகளாகும். சுமார் 65 கவிळைகள் அடிகளிி் அளவினாால் ஓரளவுக்கு 㠯ீண்டவை. 131 கவிळைகள் 3-6 அடி வகையறைக்குள் அடங்குுவซ. 36 கவிகைகள் பத்து அடிகளூக்குள் அமைந்தவை. எல்லாக் கவிதைகளும் 2000 ஆண்டுகளூக்குப் பட்கியே கீட்டப்பட்டுள்ளன. இலஙங்கைத் தமிழர் புலம் பெயர்ர்த ஐரூாப்பயய நாாுககளில் இருந்கு வெஸிவந்த ாம்ந்ாடு, பூவரசு, திடுப்பம், கலைவிளாக்கு, சிகர்்

$$
-i i-
$$

முதலான சஞ்சிகைகளிலம், பாரிஸ் ஈழமாடு, ஆரோப்பா முரசு, வெற்றிமணி போன்ற பத்திரிகைகளிலும் அதிக அளவில் வெளிவந்தவை.

பதினைந்து வயதினில் தாய் மாமனாரின் தூண்டுதலில் இலங்கை வானொலியில் கவிதை பாடிய சம்பந்தன், 1984ஆம் ஆண்டு முதல் ஜெர்மன் நாட்டின் இராட்டிங்கன் நகறை வாழ்விடமாகக் கொண்டபோதிலு், தாய் மண்ணை மறவாத பற்வுதல், தாய் மொழியில் இலக்கியம் படைக்கும் ஆவல், தாயகத்திலு் வாழ்வகத்திலும் சமகாலத்தில் தரிசித்த, தரிசிக்கும் வாழ்க்கைச் சவால்கள், இன்பதுன்பங்கள், அடிபட்ட மனதில் ஆழப்பதிந்துள்ள வடுக்கள், நாள்தோறும் மனதை விரட்டிக் கொண்டிருக்கும் தாய்நாட்டுக் கனவுகளும், ஏக்கங்களும் என்றவாறு பல்வே凹 கருப்பொகுள்களையும் உள்ளடக்கிக் கவிதைகளாகத் கந்துள்ளார்.

கருப்பொருள், பாடுபொருள் எனவெல்லாம் க்றினாலும் அதுவே கவிதையின் உயிர்ப்பொவுளாகிறது. சம்பந்தனின் கவிகைகளுக்கு இயற்கை இன்பங்கள், சான்றோர் பெருமைகள், இலங் கைத் தமிழர் களின்் பன் முக அவலங் கள், இறை நம்பிக்கைகள், ஐரோப்பிய நாடுகளின் சில தரிசனங்கள் முதலான பலவும் உயிர்ப்பொருள்களாக (கருப்பொருள்களாக) அமையப் பெற்றுள்ளன. சமகாலத்தின் தாக்கம் புிியாதவன் படைப்புகள் உயிரற்ற வெற்றுடல்கள். இங்கு வளர்ந்து வஞும் இளைய கவிஞ Øொவுவன் தான் கண்ட, அனுவித்த உணர்வுகளை, காட்சிகளை ஙடப்புகளைக் கவிதா அனபவம் மிளிரப் படைத்துள்ளமையைக் காணமுடிகிறது.
-வளையாத சட்டங்களையே
தமக்காக வரைந்து வளைத்து
हீதிக்கே சவால் விடுவோரின் வரிசை
நித்திலத் தீவினிலே தொடர்கின்றது"
"எலம்புகளால் அத்திவாரமிட்டு
குருதியினால் குழைத்த கலவையில்
கோட்டை கட்டியதில்
சிம்மாசன சர்வாதிகாரிகள்
எத்தனை காலம் தான் நிலைத்திருந்தார்கள்..?*

இவை தொகுதியின் தலைப்பாக விளங்கும்"குகுதி வரைந்த தடங்கள்’ கவிळையின் சில வரிகள். இலங்கையின் பேரினவாதச் கூறாவளியில் அள்ளுண்டுபோய்விட்ட சிறுபான்மை யினங்களின் - குறிப்பாகத் கமிழினத்தின் ถிலையை எண்ணி ஏக்கத்துட் எழுதப்பட்ட, சர்வலோகத்துக்கும் பொதுமைப்படுத் தப்பட்ட கவிதைப்படைப்பு. இங்கு கவிஞர் எழுப்பிய வினாவிற்கான விடையை இலங்கையின் சமகால யதார்த்தம் உணர்த்தியதைப் பார்க்கும்போது புலவன் வாக்குப் பொய்க்காதென்பதையும் நிணைத்துப் பார்க்க முடிகிறது.

இந்தக் கவிதைத் தொகுதியின் இறதிக் கவிதையாகக் காணப்படும் "பள்ளி மாணவி படுகொலை" எண்பது சமீபத்தில் இலா்கைத் தமிழி|னத்கை உலபப்பிவிட்ட வித்யா என்ற 18 வயது மாணவியின் கொடிய, குீரரமான வன்கொலை பற்றிய உணர்வு களின் வெளிப்பாடு. உலகம் முழுவதும் அந்தப் படுகொலையைக் கண்டித்துத் தத்தம் எண்ணாங்களை வெளிப்படுத்கும்போது

$$
-i v-
$$

அந்தச் கசக்கியெறியப்பட்ட மலர் பிறந்த, புங்குடுதீவுக்குச் சொந்தக்காரரான கவிஞனின் உள்ளம் கொண்டிருந்த சோகத்தி னதும் கோபத்தினதும் பிரதிபலிப்பே இக்கவிதை எøலாம்.
"சின்னப் பறவையின் உடலத்தை
குண்டுசியால் குத்திக் குத்தி
குதறிய ஓநாய்கள்
மனித வடிவில் நடமாடும்
இரத்தக் காட்டேறிகள்*
என்றூ கவிஞர் சூறுவதுடன் நாமும் தூத்துப்போய் விடுகிறோம்.

தனது குழந்தையினாடாகத் தான் கண்டனபவித்த மழலை இன்பத்லை "மழலை" என்ற கவிதையின் மூலம் எம்மையும் பெற்றுக் கொள்ளுமாற செய்துள்ளார் கவிஞர்,
"முகங்காட்டா தெய்வங்களை
முன்னே ஙாம் பார்ப்பதுபோல்
அகங்காட்டா மனிதர்களிடையே
அகங்காட்டும் அற்புதங்கள்

- எனக்கூறுவது அற்புதமானது.
"வெண்் பனிச் சேலைதணை
பூமியணியும் போது
மனசுக்குள் மத்தாப்பு
பூவையவ ளணியும் போது
மøசுக்குள் மயானம்"
('விதவை" கவிதை)

தமிழ்ப் பெண்ணின் விதவைக் கோலம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் இது.
"எழுதுகோல்" கவிதையில் மானுபத்தின் துயர் துடைப்ப தற்காக எழுத்தாளின் பேனா குணிய வேண்டுமென்கிறார் கவிஞர். வித்துவக் கவிதைகளும், விளக்கமில்லாக் கவிதைகளும் மானும் பற்றிப் பாடாதபோது சத்தற்றவையாகி விடுகின்றன என்பகு கவியுள்ளக் கருத்கு.
> "தடைகளை உடைக்கவும்
> தர்மத்தின் கதவுகள் தி@க்கவும்
> கிழக்கு வெஞுக்கவும்
> உதிக்கும் கவிதைகளென்றும்
> உதிராத பூக்காளாகும்"

எனப் பாடுவதன் மூலம் கவிஞனொருவனின் தார்மீகக் கடமைப்பாட்டினைக் கவிஞர் சம்பந்தன் வலியுயற்த்தியுள்ளார்.

இவர் சின்னஞ்சிற வயது முதலாகவே கொடுமை கண்டு பொங்கும் குணத்தினராய் வளர்ச்சி கண்டவர். தாய்வழிப் பேரனார் சித்த ஆயுர்வேத வைத்தியர் தம்பிராசா அவர்களின் மூத்தமகளின் புத்திரராகையால், பேரனாரின் பண்பாட்டுத் தொட்டிலில் தாலாட்டப்பட்டவர். தாய் மாமன்மார்கள் நாடறிந்த, உலகறிந்த இலக்கிய படைப்பாளிகள். எழுத்தாளரும் அமரருமான ஙாவேந்தன், முன்னைநாள் கல்விப் பணிப்பாளரும் எழுத்தாளரு மான் குரைசிங்கம், பிரான்சில் வதியும் எழுத்தாளர் இளங் கோவன் ஆகிய இலக்கியக்காரர்களின் மருகரிவர். அவர்களால் இலக்கிய வுலகில் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டவர். ஒருவரது

$$
-v i-
$$

ஆளுமையில் பாரம்பரியத்தின் பங்கு கணிசமானதல்லவா? சம்பந்தனும் வாடாத இலக்கிய மலர் களின் வாரிசாக விளங்குகிறார். அவரகு புதிய கவிதைத் தொகுதியிலுள்ள பல கவிதைகள் அதற்குச் சான்று பகருகின்றன.
"அட்டை ஊர்கின்றகு
பொருந்தாத் திருமணம் மøசெல்லாம் காதலன்"

சமகால யதார்த்தத்தை ஹைக்கn வடிவில் கவிळையாக்கி யுள்ளார். ஆனால் இது ஹைக்கn அல்ல ; பொருண்மையால் உயர்ந்து மிற்கிறகு.
"பொய் முகங்கள்" கவிதையில்,
-இந்த நட்டுவக்காலிகளிஜ் கொடுக்குகளினால் கிழிபடுவகு சமுகாயம் மட்டுமல்ல சரசரக்கும்பட்டுச்சேலைகளும்" எனக் சnறுவதால் சமூகத்தில் காணப்படும் வேடதாரி களைத் தோலுித்துக் காட்டு கிறார்.
"பொய்மைத் திரைக்குள்
போலிச் சடங்குகளைச் செய்கு
மூளைச் சலவைக்குள்
மக்களை மூழ்கடிப்பதெல்லாம்
உண்டியல்களை மிரப்புவதற்காக..." எனக் சூறும் மகம்" என்னும் கவிதையும்,
"பச்சை வண்ண் ஆடைகட்டி
பருவப் பெண்ணின் வனப்போடு
பூமிமகள் பத்்கு் குலுங்குகின்றாள்
இப்புவியொரு பூஞ்சோலை"-
என்ற "இப்புவியொரு பூஞ்சோலை" கவிதையும் கவிஞரின் சமூக அக்கறைக்கும் இயற்கை நேசிப்புக்கும் சாட்சியம்பகருபவை. புதுக் கவிதைகள் நிரம்பிய இக்கவிதைத் தொகுதியை உற்றுநோக்கும்போது ஓசை, சந்தம், இசை ஆகிய இன்பங்களை இழர்குவிட்ட கவிகைகள் பெருகிவிட்ட சமகாலலவுலகில், மரபுக் கவிதைக் சnறுகளைப் பற்றிப் பிடிக்கக்சnடிய கவிதாபலம் சம்பந்தனுக்கு அமைம்குள்ளதைக் காணமுடிகிறBது. மேலே "மதம்" கவிகையி்் காட்டிய முதலிரு அடிகள் இதற்கு ஆதாரம். இவை போன்று எதுகை, போனை, ஓசையொழுங்கு நிரம்பிய பல அடிகளைக் குறிப்பிட முடியும்.
"ஏணியில் ஏறும் போது
சிலயுக்குத் தெரிவதில்லை
இடறினால் பள்ளத்தாக்கு - உண்மையின் உரைகல் இச் சிறுகவிதை.
"ஊனம்" என்ற மூன்றடிக் கவிகை,
"ஊனம் உடலில்
பரவாயில்லை மணவாளனாகலாம்
உள்ளத்திலெனில்..?*

சிந்திக்க வைக்கும் அக்கினிக்குஞ்சு இக்கவிதையெனலாம்.
அந்நிய மண்்ணில் நம்மவரின் அவலம் இப்படி வெளிப் படுத்தப்படுகின்றது. "குயில்கள்" கவிகையில்...

## "புலப்பெயர்வில்

காக்கைகளின் சூடுகளில்
குயில்களின் குஞ்சுகள்
குஞ்சுகள் பாடுகின்றன
அ..து தாய் மொழியாா..?
அচ்நியமொழியாா..?•
‘நகம்" என்னும் கவிதையில்,
"அளவோடு நறக்கினால்
அழகாய் ஜொலிக்கும்
இல்லையெனில் ஆணியாகி
அங்கங்கே நெருடும்•

எனக் குறிப்பிடுவகுகூட அளவுக்கு மிஞ்சினால் வசும் ஆபத்தை யுண்்்்துவதாகும். "இது ஆரோப்பா" கவிதையில் புலம்பெயர் தமிழர்களின் பொருந்தா வாழ்க்கை முன்வைக்கப் பட்டுள்ளது. நல்லதும் கெட்டதும் இல்லறத்தின் இருபக்கங்கள் என உணர்த்தப்படுகிறது.
> "குடும்பத்தேர் ஓர்திசையில் இழுக்கப்பட்டால்
> ஒளிக்கிரகணாங்கள் மணையினூள் கிழித்தெறியும்
> திசைமாறி வடமிழுக்கும் குடும்பங்களோ
> தீர்க்கமுடியா கடனதில் மூழ்கியே
> திசை தெரியா கப்பலாகவே திணறகின்றன•

$$
-i x-
$$

"சூரியச் சிலந்தி
வெப்ப வலையை
வேகமாய் பின்னுகிறது
மனிதன் வலைதனில் சிக்கி
நோய்களினால் தாக்கப்படுவான்
"ஓசோன் கூரை" என்ற கவிதையின் சிலவரிகள் இவை. உலகந்தழுவிய மாயு நேயத்தின் கவனிப்பு இக்கவிதையால் விளங்குகிறது.
"நாடு கேட்டு
நகர் கேட்டு
ஊர் கேட்டு
உறையுள் கேட்டது
பாண்டவர்கள் மட்டுமல்ல
ஈழத்தமிழ்மக்களும் அ::தேபோல்..|•

இக்கவிதையினாடு பாரிய வரலாயு படிந்துள்ளமையை நாா்் சிந்திக்க முடிகிறதுு.

> "கங்குல் கிழிம்தொரு
> கதிரொளிதான் பாயவில்லை
> எங்கள் வானிலின்னும்
> இருள்கறைதான் கேயவில்லை
> அனர்த்தங்கள் தொடர்கின்றது
> அலறல் சத்தம் கேட்கின்றகு"

வன்னிப் பேரவலக் காட்சியின் சித்திரிப்பு இக்கவிதை. "எங்கள் வானத்தின் இருளகற்ற இன்னும் திங்கள் வரவில்லை"

என்ற புதுவை இரத்தினதுரையின் கவிதையுடன் ஒத்துச் செல்கிறதுு.
"பூமியின் கடுஞ்சினமே
பூகம்பம் பெண்ணே
உன் சினமெெங்கே?*
"விதவை" கவிதையில் விதவைப் பெண்ணை நோக்கி விடுத்த விணா இது. "செந்தமிழ் உலகச் செம்மொழியே" எண்ற தலைப்பில் பெருங்கவிக்கோ வா. மு. சேதுாாமன் தலைமையில் பாடிய கவிதையானது கவிஞரின் மொழிப்பற்றுக் கு எடுத்குக்காட்டு.
-அள்ளக்குறையா அகும்தவப் பெட்டகம் வள்ளல் கைபோல வற்றாத பெருமிதியம் தெள்ளுதமிழ் சிந்துகிறிெெிட்டாத தேனடை எல்லாத் திசைகளிலம் எழிலே சுரக்கும்" எனத் தாய்த்தமிழை வருணிப்பத பேரழகு. மரபுக் கவிळைபோல் மிளிர்கிறது. பெட்டகம், பெருமிதியம், தேனடை எனவெல்லாம் தமிழை உ-ருவகிப்பது சாலச்சிறந்த கா்பணைக்குச் சான்றாகிறிது.

```
"வீட்டுக் கோடியிலே
வேப்பமர மிழல்தனில்
அப்புவும் ஆச்சியும்
அன்னையும் தந்தையும்
உற்றாரும் உறவுகளும்
அத்தனையும் எங்கே?
கனவுகளாய்ப் போயினவோ?*
```

தவறிவிட்ட ஆட்டுக்குட்டியைத் தேடித் தவிக்கும் இடையனின் மனோபாவத்துடன் "கொலவிருக்கும் நினைவுகள்' கவிதை யாக்கப்பட்டுள்ளகு. இதேபோன்றை "புங்கையூர்" முதலான கவிதைகளும்உள்ளன.

வாழ்வியலின் நாலா பக்கங்களையும் அவதானித்துத் தன்னால் முடிந்தவரை ஆவணக் கவிதைகளாகத் தந்துள்ள சம்பந்தனின் முயற்சி பாராட்டிற்குரியது. இத்தொகுதியிலள்ள கவிகைகளின் எண்ணிக்கை சற்றுக் கூடுதலாகத் தெரிகிறது. இனி வருங்காலங்களில் அளவான கவிதைகள் கொண்ட தொகுதிகள் வெளிவகுமென நம்புகிறேன்.

அறிவும் ஆற்றலு், சமூகப் பிரக்ஞையும் கொண்டுள்ள இளங்கவிஞரின் படைப்புகளில் அநேகமானவை எளிமை, பொருண்மை, நடப்பியலு்்மை, கலைத்துவம் முதலியன கொண்்டு விளங்குகின்றன. சம்பந்தனின் இத்தாய பணி மேன் மேலும் தொடர வாழ்த்குகிறேன். வருங்காலம் அவரது கனதியான கவிதைகளால் வளம்பெயும் என நம்புகிறேன்.

## எఠ்னுயை

இது எணது முன்றறாவது கவிகைத் தொகுப்பு நூல்.
 றேன். ஒயு பறவையின் சிறகळைப்பாய் விறைகின்ற்து கால்். காலத்திய் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாவிட்டாஷும் ஒரு சிறுவே் எட்டிய மட்டும் பாதங்ககைை வைத்து நடப்பது போல் நடட்கிிுக்க்க்ன்றேன்.

ஒயு நぁி நகர்ந்கு நக்ர்ந்து பாடிப்பாடியே பயணய்பட்டுக் கொண்டேயிருப்பது போல் பயணிக்கவே விரும்புகின்றேன் கடலில் சங்கமிக்கும் வळை.!

இந்நகியின் சில சுவடுகளையாவகு மாயைட்திற்காக இந்தப் பூமியில் விட்டுச் செல்லலேே வினம்புகின்றேன். அதற்கான தேடல்களே பாடல்களாய்ப் பரிணாமிக்கின்றுன.

ஓரிலக்கிய வியுட்சத்தின் கியையில் குளிi்த்த இலை யாகவே யான்் இந்தப் பூமிக்க அறிமகப்படுத்தப்பட்டேன். அந்த விகுட்சத்தின் வேராக எனது பேரனார் வீ. கம்பlராசா (கம்யையா).
 றார்கள் ; இன்றவவை இருக்கின்றார்கள்.

எøத பேரனார் சித்த ஆயுர்வேத வைத்தியர் மட்டுமல்ல


அறிவு வளாரா சிறுவனாக நாஜியு்்த காலக்திலேயே தேவார, திருவாசக, திருப்புகழ் போன்ற பக்தியிலக்கியப் பாடல்களை எனது பேரனார் ராகத்தோடு பாடுவதோடு மட்டுமல்லாாமல் என்ணையும் பாடும்படி வற்பறற்்்துவார். அறிவு முதிராப் பருவத்தியம் ஓணை நயத்தால் கட்டுண்டு அப்பாடல்களை

$$
-x i i i-
$$

மனத்திற்குள் பதியமிட்டிருந்திருக்கிறேன் அம்மாட்களில்．．．！ காலாங்கள் உருண்டோட சொல்நயயம்，பொாுள் நயம்．கவிநயயம்，
 டேன்．மரபுக் கவிळையின் ஆணிவேராக எம历ு பக்தியில்்கியயம் இன்றுவயை தめைத்தோங்கி நிற்கின்றற்ு．

எனது பேரனார் மட்டுமல்லாமல் எォது தாயாாும் இவற்றை நன்காி்்தவராவார்．மகாபாரதம்，இராமாயணம்，கந்த புாாணமம்，பட்டினத்தார் பாடல்கள்，சித்தர் பாடல்கள்，பழையை வாய்ந்த இலக்கியப் பாடல்கள் போன்றவற்றைச் சிறை வயதிலியுந்தே கळையாகவும்，பாடல்களாாவவ்் என்்கு கற்றற்்் தந்தவர்．இவற்றி லியுந்்தே எøஞு கவிळைகளுக்கான ஊற்றுக் கண்் திறந்ததென்றா நம்புகிய்றேன்．இந்தக் காலப்பகுதியில் இலக்கியத் தரம் வாய்ந்த சிøிமாப் பாடல்களூம் எø் øைக் கவர்ந்திழுத்திருக்கின்ற்து．

எøது கன்னிக் கவிळையை எனது 15－வது வயதில் இலா்க்க வானொலிக்காக கவிஞுரும் எனது மாமாவுமாகிய திமு．வி．ரி．இளாங்கோவன் அவர்கள் பசிவு செய்து எணக்கு ஊக்க மளித்திருங்தார்．．！

1984 பிற்பகுதியில் புலம்பெயர்ந்து ஜேர்மனியில் ராட்டிங்கன் நகரிில் வசித்து வந்தபொழுது அங்கே தமிழ்ர் மலன்புிச்சங்க்்，தமிழ்் புயரமைப்பு ஒண்றியம் போன்றறவை உதயமாகின．அதன் தலைவர்களाாக தியு．அரசரப்ணம்，நணய்பர் திவு．செல்வசுமார் ஆகியோாும் அவற்றின் செயலாளர்களாாக
 செய்தியந்்தார்கள்．இந்தச் சங்கங்களின் மிர்வாகப் பlரிவில் கவிஞரும் நண்பருமான திரு．நா．தேவதாசயம்，நண்பர் சண்முகாாஜாவும் கடமையாா்றிிிார்கள்．இன்னம் பலர் இச்


இந்தச் சங்கங்களின் அயIாத முயற்சியினால் பல விழாக்கள் நடாத்தப்பட்டன．．．எல்லாா விழாக்களிஇய்் கவிய｜ங்்குகள் நடடை பபாம்．எல்லாக் கவியரஙங்குகளிஷய்் யாயயம் கவிஞர் நா．தேவథாச யம்，கவிதாஞூனவாரிதி தியுமதி．கோசல்யா சொ்்யலிங்கமும் கல்்தகொண்்பதுண்டு．அந்தக் காலப் பசுகியில் ஜேர்மனியில்


இதே காலத்தில் ஜேர்மேியில் பல சஞ்சிகைகளும் பத்கிிிகைகளும் வெஸிவரத்தொடங்கிఠ．

முதன்முதலாா நம்நாடு என்ஷவ்் சஞ்சி毋ைulன் எழுதத் தொடங்கினேன்．அதன்பின்＇＇ுூவரசி்＇எழுதத் தொடங்கியயது் எшぁு பேனா வேகமெடுத்து இயங்கியது அகற்கு முலகாரணம் இலக்கியச் செம்மலாான பூவரசின் ஆசிிியர் இந்து மகேஷ் தான்．．！ ஒரு தாய்போல் அரவணைத்த எண்ணை எழுதத் தூண்டிக் கொண்் டேயிகுப்பார்．இந்தப் பேனாவுக்கு மை வார்த்துக் கொணண்டே யிథுப்பார்．அவரக்கு என்றும்போல் என் முதற்கண் நன்்றிகள் உ

அன்றறைய நாட்களில் எøஞ் ஆக்கங்க்கைப் பIரசரரி்த சஞ்சிகைகளான பூவரச，நம்ந்ாாு，திருப்பம்，கலைவிளக்கு போன்றவவற்றிற்கும்，பத்திரிகைகளாான பாரிஸ் ஈழநாடு，ஜரரோ்பா முரு，வெற்றிமமனிக்கும்，இன்ணைய நாாட்களில் எனது கவிळை கळைப் பிரசரரர்த சஞ்சிகை சிகாத்திற்கும் என்் நன்றிகள் உரி்்தாகட்டும்．

எனぁு முதல் இரு आால்களூம் அச்சவவாகனமேB காரனணா கர்த்தாவான எøைு மாமாவும் கவிஞருமான திடு．த．துळைசிங்கம் அவர்களை யான் மறந்துவிடலாகாது！！எத்தணையோ எழுத்துப் பணிகளுக்குகிடையே எனぁை கவிறை நூல்களை அழகுB வடிவமைத்து எழுத்துலகில் எண் முகங்காணச் செய்தவர்．

அவகுக்கும் என்றென்றும் என் நன்றிகள். இவரைப்போலவே எனகு மூன்றாவது கவிதைத் தொகுப்பு வெளிவனுவதற்கு எனது மாமா வும் கவிஞருமான திரு. வி. ரி. இளங்கோவன் அவர்களும் அரும் பாடுபட்டிருக்கின்றாா்். அவடுக்கும் என் நன்றிகள் உரித்தா கட்டும்..!

ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து இன்றவவை ஜேர்மனியில் எனது கவியரங்க மேடைகளுக்குச் சந்தர்ப்பங்களை வழங்கிவரும் திடுநாவுக்கரசு நற்பணி ஒன்றியத்தின் ஐரோப்பிய அமைப்பாளரும் எனதருமை அன்ணுருமான திரு. மகாலி|ங்கம் அவர்கட்கும், என்த நண்பரும் ஆன்மீகச் செம்மலமான திகு. செல்வகுமார் அவர்கட் கும்எனது நன்றிகள்.

வாசகர்கள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள், நண்ப்்கள் எனக் கென்றும் பக்கபலமாகவிருப்பதனால் அவர்களுக்கும் எனது உள மார்ந்த நன்றிகள். அந்நிய தேசத்தின் அவசரவாழ்வில் ஓய்வாக உட்கார்ந்திடுப்பது சில மணித்தளளிகளே..! அங்த நேரத்தைக் சnட என் மனைவி பிள்ளைகளுக்காக யான் ஒதக்குவகு குறை வென்றே சொல்லலாம். ஆயினமென்ன எனக்கான சுவடுகளில் அவர்களுக்கான அங்குலத்தின் அளவுகளைக் கண்டுகொள்வார் களெண்ற நம்பிக்கையில், உளநிறைவில் உற்சாக மடைகின்றேன்.




## எஎाँ காதலி

கவிதைக் கன்னியே கனியே
நீயே என் முதல்காதலி...

ஈரெட்டு வயதினிலே
உன்னோடு யான்
இரண்டறக் கணந்தவன்
இன்றுவரை உணைவிட்டு
இணைபிரியாாது வாழ்பவன்,
ஊற்றெடுக்கும் உவமைகளை
உண்னிடத்திலே ரசச்ப்வன்
உ ரசிடும் எதுகை மோணையால் என்ஞையே இழப்பவன்,

கனியோடு சாறதுவாய்
கவிநயம் மிளிர்ந்தாலோ
கற்கண்டைக் கடித்ததுபோம்
களிப்பினிலே மிதப்பவன்,
மரபாய் நீயென்
மடிமீது சரிந்தானும்
புதுக்கவினையாகி நீலெணை
புரட்டியே எடுத்தானும்,
சலிக்காமல் உன்னோடு
சல்லாபம் புரிந்திடுவேன்
சாகும்வஜை உணைவிட்டு
சற்றேனும் பிரிந்திடேன்,

எத்தணை அணிகள் உன்னிடத்தில் அத்தணையும் தங்கச் சுரங்கம்,

ஒருபொழுது நதியாக நடப்பாய் மறுபொழுதோ அருவியாய் வழிவாய்,

தமிழவள் எனக்கென்றும் மாமியார் தமிழுக்கு மகள்நீ என்காதலியே,

கவிதையெனும் காதலியே
நீயயன் முதல்தாரம்
வாழ்வின் ஆதாரம்
மணையாள் போலவே,

கட்டில்வரையும் வருபவள் வட்டிலிலிட்டு வழியாமல் யானும் உண்ணணுகையில் மட்டிமா மகிழ்வு தருபவள்...!

- 2004


## 10IDG060

> கையசைவோ ஓரழகு காலசைவோ தனியழகு
> புன்னகையோ பேரழகு
> புவிதழாய் அங்கமெம்லாம்
> அம்மழணை இல்ணையெயில்
> இவ்வுமகொரு மயாஜம்..!

தொட்டிலிலே கிடந்து
தூயமொழி சிதறி விழ
அந்தமொழி எப்பொழுதும்
எந்தமொழியு மஞ்ணாத சொந்தமொழிதான் மழணைக்கு..!

பொய்மை யறியாத பருவம்
உண்மையின்் மொத்த உருவம் ஒப்பனை முகமில்மாத ஜீவன்
தப்புகள் அறியாத தளிர்
துன்பத்தின் நிழண் சூழா
துளசி்ச செடிதான்் மதலை..!

அம்மழமையின் சங்கீதம் எம்மனையின் சந்தோஷம்
இப்புவியின்் புண்யாங்குழண்
இத்தரையின் தேனடை.!

முகங்காட்டா தெய்வங்களை முன்ஞே நாம் பார்ப்பது போல் அகங்காட்டா மனிதர்களிடையே அகங்காட்டும் அற்புதங்கள்...!

## கவிகைதดயாரு கும்கைத

சிற்றிடையிய் நோவெடுக்க
சசந்தாமரைப்பு மஞர்ந்து
செவ்வந்திப்பு வந்து சிரிக்கையிஞே
சிரித்திடுவாளொரு தாய்,

சிரசிஜ் சூடேற
உரசிடும் நியைவுகளோ
உள்ளிருந்தே உதைக்க

உதயமாகும் கவிதையை
உவணையோடு ரசிப்பவனே கவிஞன்,

நாடி நரம்புகளிஞே
ஓடுகிற குருதிய|ணே
உயி்்வாழுமொரு மழமை.

நாடி நரம்புகளிஞே
ஓடுகிற உணர்வுகளிலே
உயிர்க்குமொரு கவிதை,
கருவறையில் கண்வளரும்
ஒரு கவிதை அதுமழணை
இதயத்தில் விழிதிறக்கும்
கவிதையே இன்கவிதை.
இருகவிதைகளுேே
உணர்ச்சியிண் வழிகின்ற
உயி்்த்துளிகளே,

# கால நேரம் பார்த்து 

கருவறை திறப்பதில்ணையே,
கவிதையும் கருத்தரிக்க காலநேரம் பார்ப்பதில்ணை,

குருதியது கொதிக்க
உறவில் விளளவது மழணை,

## குருதியது உறைய

உயிரில் விஞைவது கவிதை.

மூச்சுவாங்கி முக்கி
முனகல்களிணையே பிரசவிப்பது
குறைப்பிரசவ மென்றாஜ்
குப்பைகளாய் குழிகளுக்குள்..!
-2005

## எழுதுகோல்களுக்கு...

காகிதப் புக்களாய்
கவிதைகள் புळைகின்ற
கவிஞர்களே நிஞ்ஞூங்கள்...!
வாசமுள்ள புக்களாய்
கவிதைகள் புळைந்தால்தான்
வாழுமவை நிரந்தரமாய்..!

எதுळை மோணை
ஓசை நயம் மட்டுமல்ல கவிதை
உடぬுக்குப் பாசனம் குருதி
உணகிற்கு பாசஞும் கவிதைகள்..!
விளக்கமில்ணாக் கவிதைகளினால்
விஞைவது எதுவுமிஷ்ணை
விளைச்சலில்லா வயல்போல்
வெறுமையைத்தான் வார்க்கும்..!

வித்துவத்தை நிரூபிக்க
எத்தணையோ வழிகளுண்டு
கனமான சொற்களெடுத்து
கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தால்
கவிதைமணை அழகாகுமா..?
அர்த்தமிஜ்மாச்ச்சாற்களினால்
அத்திவாரமே பலுமிழக்கும்..!

மகத்தாமு படைப்புக்களாய்
மக்களைச் சென்றடைந்து மனங்களில் கொனுவிருந்தால் படைப்பாளி என்றென்றும்
படைப்பும்கின் பிரம்மா..!

ஆக்கங்கள் எப்பொழுதும்
சமுதாயத்தில் நல்லதொரு
தாக்கத்தைச் செய்துவிட்டால்
படைப்பாளியின் பதாகை பாரெங்கும் பட்டொளி வீசும்..!

தடைகள் உடைக்கவும்
தர்மத்தின் கதவுகள் திறக்கவும்
கிழக்கு வெஞக்கவும்
உதிக்கும் கவிதைகளென்றும்
உதிராத புக்களாகும்..!

உணர்வின் வாய்க்காலில்
ஓடுகின்றற கவிதைகள்
வாசகர்களின் இதய வயணை
ஈரமாக்கி்் செம்ம வேண்டும்
அவர்களின் பாரங்களளை மெல்ல
இறக்கி வைத்து வெல்ஸ வேண்டும்..!
காரிருளில்
திசைதெரியாக் காட்டினிலே
திக்குமுக்காடும் மனிதர்களின்
கரங்களைப் பற்றிச் சென்று
கதிராளியயக் காட்ட வேண்டும்...!

பாடுபொருளின் பெருங்கடன்
மானுடத்தை நாடிச்சென்று
கண்ணீரைத் துடைத்து
அவர்களின் காயங்களுக்கு
கட்டுப்போடண் அவசியமாகும்..!

# கவிதை யென்பது 

உலகக் குழந்தைக்கு
புட்ட்ப்பாணாய் இருத்தமாகாது
தாய்ப்பாணாய் வழிந்துவிட்டாண்
தரணியயங்கும் புதியதொரு மணர்ச்சி
பொங்கிப் பிரவாகமெடுக்கும்..!

## 8๘๐சणம்

சொற்களாஜ்
வன்சொற்களால் உன்னை
காயப்படுத்துகின்்றார்களா.. ?
துயரத்தை குடைத்துவிடு
உயரத்தை எண்ணிவிடி..!

மரமொன்றை காயப்படுத்தி
துளையிட துளைவிழ
பத்துணர்வை யளிக்கின்ற
இசையைப் பிரசவிக்கின்ற
புல்லாங்குழமாய் பரிணமமிக்கின்றது...
மரம்போண் நீயும்
வெட்டினாஞும் வேர்விடு
சுட்டாயுட் தளிர்விடு
மீண்டுமங்கே ஜซணமாாவாய்...
புதிதுபுதிதாய்ப் புத்திடுவாய்..!

## அø゙பும் அறமும்...

நேசமது மறந்து நிம்மதியிఠைை்் தொணைத்தே ஆணையின் வயப்பட்டு அணைபாயும் நநஞ்சோடு
 வேசமळத அணிந்து விணைபோகும் மானுடர்காள்..!

உள்ளும் பறழும் உவகையது விரவிக்கிடக்கவே வவல்லும் மார்க்கத்யை விறைக்காமம் புமியிலே சொம்து|்ககும் ிசயぬுக்கும் கடைவெளி நீளவே அம்துு் பகனு|்் அळலகடல்மேம் படகாவீரோ..?

பணமும் பதவியும் பார்தனிலே ிபறுவதற்காய் குணாமன்ற கோபுரத்ணை கொளதத்தவும் துணைிவீர் பிணத்தின்மேம் நடந்தே இனாமானம் விற்பீதோ... ரணமாகியே மனிதம் இரத்தத்தில் தோய்கிறதோ..?

வெய்யும் உயிரும் இணைா்்்ே யிருப்பதுபோல் பொய்யும் புர்ட்ம் நிறறந்துவிட்ட புமிதனிணே என்புதோல் போர்த்தி உணவுகிற மனிதர்களினாா்் அன்பும் அறமும் அழிந்துபடும் நிळைதானோ..?

கருணையை வழியவிடு கடணையை மறவாாே உரியையை நாட்டி உத்தமனாாய் வாழ்ந்துவிடு வறுமையிஷ் வாடுவோருக்கு வழிதணைக் காட்டு பபருமைகள் தேடவரும் பuயரிமனப் பதியமிடும்..!

மண்ணிலே பிறந்துவிட்டால் மரிக்கும்வரை துன்பம் கண்்ணிலே வழிவேை மககளிமாாம் துணடத்துவிட விண்்ணிலே யிருக்கும் வேந்தனோ உந்தனுக்கு தண்லொாளி காட்டியே தாள்களிணே சே்்த்திடுவான்..!

## 

பல்லாண்டுகளின் முன்னே ஓேர்மனிய|லே
பக்குவமணிியாம் பாஸ்கரக்குருக்கள் பதியமிட்டார் எல்மாா் திळசகளிழும் உன்னாட்சியே

இன்ச்ருணளத் தந்தருஞம் காமாட்டியே
நில்லாமலே மணிதவாழ்வு போயழிந்தாஜும்
நிळமத்திருபாருன் கம๒ப்பாதங்களில் பக்தரெம்மாா்் நळ்லோj்கள் உள்ளங்ககளின் கோயிண்டொண்டே

நம்ங்களைய|ம் வளங்களையும் அளித்திடுப்பாயே...
பரமசிவன் மேசிியிலோரு பாதியயன்றானாய்
பக்தர்களின் உள்ளங்களில் மீதிியன்றறானாய் வரங்கயையே தந்தருளும் மாரிியன்றாாோய்

வக்கிநங்கயையுு்் அழித்துவிடும் காளிியன்றாஜாாய் இரக்கமிமா அரக்கர்கணைத் துயடத்தழிக்கவே

இரவென்்ம பகணென்ன விழியூடாதிருப்பாய் கரங்குவித்தே வணா்்குகின்றோம் தாயேயுணேயே கருணைவிிி திறந்தெம்ணை காத்திருப்பாயே...

யானாா்்சி எவ்வுணுகிஇுப் என்றுணார்த்தும்
காமாட்சிळயத் தொழுதுவிட்்் மரணையயமிணை0யே
மீனாட்சியாய் மதுயரயிலே வீற்றிருப்பவளுமவளே
காமாட்சியாய் கம்மிலே காத்திருப்பவளுமவளே
தேனாட்சி செய்யு|மாரு தேன்குடத்ணத
தித்திப்யை வார்க்குமமாரு பாற்குடத்ணை
வானாட்சி சசய்பவரும் இறறங்கிவந்து
வையகத்திம் அவஎழழைக் காண்பதுய்்டு...

அழகுரதமேறி அன்ணைநீ வரும்பொழுதினில்
உன்னழகை என்விழிகள் நன்றாய்ப்பருகும்
அழகெல்லாம் உலகி|ுுள்ள பேரழகெல்லாம்
உன்னழகின் குகளொன்றென நெஞ்சுருகும்
பழத்தட்டுக்களும் தீச்சட்டிகளும் பக்தர்களேந்த
பள்ளிகொள்ள அசைந்தாடி வருகின்றபோது
வழங்கினாய் எனக்கிருவிழிகள் போதாதுதாயே வண்ணாமயிஷ் உன்பேரழகை காண்பதற்கு நாஞோ...

பசுமைமிகு வயல்வெளியின் நடுவுதனிலே பாங்குடனே அருள்சுரக்கும் பொற்பதமே
இசையோடு தேவாரப் பதிகங்கள் இசைத்திருக்க இன்விழிகளெங்கும் பரப்பியிருக்கும் அற்புதமே
ஆசிகளும் இன்னருளும் பெறுவதற்கென்றே
அடியார்கள் பல்லாயிரவர் கூடுவரூவார்
ஓசையின்றி நானுமுணை நாடிவருவேன்
ஓங்காரநாயகியே உஞையன்றி எனக்குயாருளார்..!
(ஜேர்மனியில் கம் நகரிஷ் கோயில் கொணण்டுருக்கும் காடாட்சி அம்மணை நிணைநந்து நெஞ்சுருகப் பாடியது)

## கவிథததகள்

நன்னீர் போன்ற
நஹமான கவிதைகள்
கண்ணீர்ப் பொழுதுகளையே
கரைத்துவிட்டுப் போவதுண்டு,

இரசணைதராக் கவிळைகளை விழிகள் வாசிப்பதும்
இதயமில்லாப் பெண்லொடு
உறவாடுவதும் ஒன்றே..!
இமட்சியக் கவிஞர்
கட்டிடும் பாமாணைகள்
இறைவன்் கழுத்திலேறும்
வாசமுள்ள புமாமைகள்...!

## பவவிீா வாசம்

புயல் வந்தென்ஞைப்
புரட்டிப் போடவுமில்ணை...
சுனாமி வந்தென்ஞைச்
சுவீகரித்துச் செல்மவுமில்மை
நிமநடுக்கம் என்ணை
நிர்கூயம் ஆக்கவுமில்லை
புவொன்று வாசம்வீசி
புஞதத்துவிட்டது என்ஞைத் தன்னுள்..!

## Бாடு

நாடு என்பதை நாடாதவர்களை நம்மினம் நாடுவதில்லை எப்பொழுதும் ஏட்டிஞைர் புரட்டுவதால் மட்டுமென்ன எம்கடமை தீர்ந்துதான் போகுமா. . ? வீட்டியை மட்டுமே எண்ணியென்றும் விழுமியங்களை LDறத்தம் ஆகாது..! கூட்டியை விட்டே பறந்த குருவிகளாய் நாம் வாழ்ந்தானும் நாட்டின் நடப்புகள் தினம் தினம் நமக்குகள் நர்த்தனம் புரிகின்றது..!

## தமிடீ

எத்தஞை எத்தஞை டொழிகளை
இப்புவியில் நாம் கற்றிருந்தாஹும் அத்தணை மொழிகளின్ும் இனிமை அன்னை தமிழென்றால் மிகையாகாது முத்தஞைய மொழிக்கு ஈடாகவே முழுஉலகையும் கொடுத்தாலும் சமனாகாது கத்தும் கடல்தாண்டியே கவின்தமிழ் காசினியெல்லாம் கமகலலவன்று சிரிக்கின்றதே..!

இலக்கணத்தின் விசாலத்தால் உயர்ந்தது
இலக்கியங்கள் பல்வகையாய் நிறைந்தது
துலங்கிடும் தூயதமிழுக்கு ஆணிவேராக
தொஜ்காப்பியன் வகுத்துவிட்ட இமக்கணமும்
இலங்கிடும் இன்தமிழின் தூண்களாக
இயலிகச நாடகம் எப்பொழுதும் விளங்குகின்றது உணகமதில் செம்மொழியாக விளக்கமிது எல்ஞோரும் அறிந்திடுவீர..!

புநானூறிண் மட்டுமண்ம ஈழமதிஷ் புதிய வரலாறும் தான் கண்டிருந்தோம் அகநாநூறு தந்ததுவும் தமிழ்தானே அளப்பரிய ஐம்பெருங்காப்பியங்களும் தமிழில் அறநூல்கள் எத்தணையோ தமிழ்மொழியில் அதற்கெல்லாம் மகுடமாய் திருக்குறள் மறக்காமல் தமிழ்மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள மறுக்காமல் தமிழாஆயம் சசன்றிடுவோம்..!

## கசவமும் தமிழுமீ

மூவேந்தர் யுப்பபாழுதும் ழுடிசூட்டி முயன்றதாஹு்்
பாவேந்தர் எந்நாளந்்
பாச்சூட்டி மகிழ்ந்ததாஜும்
சாவேந்திப் போகாம்்
ணேவழும் தமிழும்
புவேந்திப் பொன்்ேேந்தி
புஜத்தினிஞிம் வாழ்கிறது..!
நதிநடக்கும் பாதையயங்கும் நாணம்கள் செழிப்பது|போல் நாா் நடக்கும் பாळதியங்கும் ணைவமும் தமிழும் கொழிக்கும்..!

புதிதுபிியாய் எங்கும்
பிறப்பபடுக்கும்் கோயிம்கள்
பத்ததாளியே ஊட்டுகின்ற
ஆன்மீகவாரிிகளின் நல்வரவு
தகுதியுள்ளோரின் பரிபாணோம்
தゅழக்கிறது வீச்சோுு
ணைவமும் தமிழும்...
மதத்தியே கொடபோமவும் மண்ணனிணே ஈரம் போமவும்
மமருக்கள்் வாசமாகவும்..!
வற்றாத நதியாா ணைவிமசிி்
வாடாத மமராக தமிழ்
ஓயாத அணயயாா ணைவமமซிி்
தேயாத நியவாகத் தமிழ்

கங்கையும் காவிரியும்
காலாற நடப்பதுபோல்
சைவமும் தமிழும்
இருநநதிகளின் பிரபாகத்தால்
தீமைகள் தீய்ந்துபோகும்
வாய்மைகள் வஹவுறும்..!
ணசவமும் தமிழும்
ஒன்றாய் பிறந்துவிட்ட
இரட்டைக் குழந்தைகள்
நன்றாய் பிணைந்திட்ட
நறுமண மாணைைள்
நின்றாடும் உலகினின்
நிலைத்து நிற்பவை
குன்றாடும் குமரனின்
கோயிலில் வாழ்பவை..!
இவையிரண்டும்
இக்கரையில் மட்டுமல்ல
அக்கரையிぬு் அழியாமல்
எக்கரை சென்றாலும்
அக்கறையோடு தமிழர்..!
சரித்திர காலத்திலிருந்தே
பிறமதங்களின் படையெடுப்பு
எம்மதத்தையும் மொழியையும்
புதைத்துவிட எண்ணணினவாம்
புதைந்தன பிறமதங்கள்..
இந்துமாகடலை இருகுடங்களில்
இட்டுவிடல் எளிதாகுமாா..?
சிந்துவெளி நாகரீகத்தில்
சிற்றாடை கட்டிய
செந்தமிழ் கன்னியரை
சிததத்துவிடல் சாத்தியமாகுமா..?

## செம்தமிழ் உலெச் செம்மொழியயய.!

> அகர மென்றான அனைத்திற்கும் ஆதியானவள் பகரும் வித்யைதகள் பாங்குடனே படர்பவள் நுகரும் கமைகளுள் நூனுருவாய் இருப்பவள் நகரும் நாழியயல்லாம் நான்குகனோடு களிப்பவள் - அந்த சிகரமானவளின் செங்கமல்் பாதம் தொழுது செந்தமிழ் அரங்கிற்கு வருகிறேன் யானே...

மொழிகளில் முன்தோன்றிய மூத்தமொழியே மொழிந்திட கனிச்சுவையாய் கனிந்திடுடொழி பைந்தமிழாய் பாரெல்லாம் படருமொழியே செந்தமிழ் உலகச் செம்மொழியே..!

தமிழ் நெடுங்கணாக்கில் உடலெுத்த நங்கையவள் உமிழ்கடல் ஓரமெல்லாம் உரசிடும் மமங்கையவள் அமிழ்தானவள் வல்மினம் டெல்மினம் இணையினம் சிமிழவள் தங்கச்சிமிழ் சசழுந்தமிழ் தாயவளே..!

உயிர் மெய் உயிர்மெய் ஆய்தமென தரணியெங்கும் தண்லென வியாபகமாகி பரணிபாடிடும் பாட்டுணைத் தணைவியே அவளிடம் நாம் பழகிடும்போதினிலே கலைமலவன சிரித்திடும் இரட்டைக்கிளவியே..!

மூவேந்தரின் வெண்கொற்றக் குடையின் நிழல்தனினும் பாவேந்தரின் பண்ணிசைப் பாடலாம் பொழிஷ்தனினும் நாவேந்தர் சிந்துகின்ற நறுந்தமிழெனும் எழில்தனிஞும் சாவேந்திப் போகாமம் சந்தனாமாய் கமழும்தமிழே..!

அந்நியரின் வருகை அந்நியமொழிகளின் ஊடுருவலிஷும் வண்ணம் மாறாமஞும் தன்னெழில் குணையாமனும் பண்ணோடு நகர்ந்தெங்கும் பாங்குடனே நிமிர்ந்து விண்வரை சாதணைகளை விளைத்ததெம் தமிழே..!

கட்டுக் குலையாத கன்னிணைப் போமவே கட்டவி๒ாத யாப்பிஐக்கணம் என்றென்றும் கற்கண்டுச் சுவைபோல கவிநயம் அந்த கன்னியின் மொழிநயம் களிப்பையே தரும்...

எதுகை எழியரசிக்கு முன்னழகாகும் மோனை மொய்குழலிக்கு பின்னழகாகும் சந்தங்களோ அவளின் சணங்கையொலி சந்தனமேேனியில் அசை சீர் தளை தொடை...

இயல் இசை நாடகம் இடையழகே இணையற்ற இலக்கியங்கள் நடையழகே மங்கையின் ஒரு விழியோ மரபுக் கவிதை கங்கையின் மறுவிழியோ புகுக்கவிதை செங்கையில் எந்துகிறாள் கைக்கூ பங்கையச் செல்வி பாரிஜாதமமர் செந்தமிழ் உலகச் செம்மொழியே..!

தமிழை உச்சரிி்க உதடுகளில் தேன்சுரக்கும் எண்்ணிடில் உள்ளத்தில் உவகையே பக்கும் எழுதிடில் கதை கவிதை கட்டுரையெய விரியுு் தழுவிடி்் தாயாகவேதமிழ் சேயாகவே நாம்..!

# அந்திவானம் ஆகா அழகே ஆர்ப்பரிக்கும் கடஞும் அழகே மந்தமாருதம் தவழ்ந்து வரும் மஜர்ச்சோணை மண்ண்ல் அழகே இந்துமா கடலோரம் எழி๒ாய் பட்டொளிவீசும் செந்தமிழ் பதாகை செகத்தினில் பேரழகே..! 

அள்ளக் குறையா அருந்தவப் பெட்டகம் வள்ளல் கைபோம வற்றாத பெருநிதியம் தெள்ளுதமிழ் சிந்துகிற தெவிட்டாத தேனைை எல்லாத் திசசகளிஜும்் எழிலே சுரக்கும் செந்தமிழ் உலகச் செம்மொழியே...!
-2005

 கவிゅฐ)

## 

போமிச் சடங்குகள்
பொட்டையும் புவையும்
மட்டுமல்ம உணர்வுகளையும்
கொளுத்திவிடுகின்றனை,

கண்ணாாளன் மரித்ததுமே
பபண்ணவவை பெருந்தீயில்
பொசுக்கியதன்று மூடநம்பிக்கை,
விதவையெனில் வெண்ணிறமா
பெண்்ணின் நிறங்கணை
புரியாதோரே உங்கள்
புத்தியை சுத்திகரியுங்கள்,
மனைவி யிறந்துவிடின்
கணவவனவ்் மாப்பிள்ளை
கணவனே யிறந்துவிடின்
கண்்மண्णிக்குப் பாடையா..?

விதவையின் கண்ணீர்
விழிகளின் கரைகளை
உடைத்து உதிர்வதை
நீங்கள் கண்டதுண்டா..?
சந்திரன் அண்ஜிக்கும்
சூரியன் தாமரைக்கும்
சுருதி சேர்க்குமெனில்
இந்தச் சுந்தரிக்கு..?

தண்்ணீரில் டெல்ம
தளிர்மேனி நஞைந்தாஞும்
வெந்நீராய் கொதிக்கும்
விரகந்தான் அடங்குமா..?
இளவேனிற் காலத்தின்
இளந்தளிi்க் கொடிகளையே
இன்னொரு கொம்புதனில்
படராமல் தடுத்தல் நீதியா..?
தகதகக்கும் தங்கம்
தட்டினால் மட்டுமே
தங்க ஆபரணாங்களாகும்
மணர்போன்ற மங்கை..?
பொன்னாாம் பொமிவோடு
மின்னுவது கழுத்தினிஞே
கண்ணாளன் கழுத்துக்கு
மாஜையெனின் மங்கமமே,

இந்தச் சாத்திரம் சமயம்
எந்நாளம் புச்சூடும்
செடிகள்மேம் அமிஜம் வார்க்க
கண்ணீரிஷி புச்செடிகள்.
சழுதாயத்தின் தளைகளை
அறுக்கவொண்ணா அபமைகளின்
பெருயூச்ச்சில் பெருந்தடைகள்
பொசுங்கியே போகட்டும்,

# பொறையென்றும் <br> புமிக்கும் பெண்ணுக்கும் <br> பொருந்துமென்பது <br> பொய்யென்பதே மெய்..! 

புமியின் கடுஞ்சினமே
புகம்பம் பெண்டோ
உன் சினமெங்கே..?
-2005

## வீळை

வீணையும் பாணையும்
ஓரிடத்தில் சங்கமம்
இசசயறிந்தவன் மீட்டினால்
இசையின் நர்த்தனம்
8சைந்தவன் மீட்டினால்
அற்புத ராகங்கள்.

## வఠ்ఠிப் Bபரவலம்

கங்குல் கிழித்திாரு
கதிளொளிதான்் பாயவிஷ்மை60
எங்கள் வானிமின்னும்
இருள்கணறதான்் தேயவிம்கை
அбா்்த்ங்கள் தொட்கின்்றது
அஐறல் శத்தம் கேட்கின்றது...
மக்கळை மீட்பதென்று மரணத்தை விळதக்கின்றறா் அறுவேையும் சசய்கின்றாா் ஆゅயஙங்கள் மட்டுமம்ண மருத்துவ மஞைைகளிஇும் கழுகுகளின் எச்சங்க்ள்...

பீரங்கிகள் ஆவேசமாய்
மூச்சுவிடும் போดெல்லாம்
மூச்சிழப்பவா் பேச்சிழப்பவாா
எண்்ணீிஇடங்காா... சாக்குருவியிய்
சஞ்சஆக் குரலிळையே
விம்மம் சத்தம்
விசும்யை இடட்்கிறது..!
இயந்திிப் uறணவகள்
இடிகயை இறக்க
காற்று கந்தகமாக
நாற்றுகளு்் நலிந்தோரும்
வேற்றுமையின்ற்றி நாளும்
வெந்தணणசிஆ் வீழ்கின்றார்...

பருந்துக்கும் வல்ஞூறுக்கும்
பயந்தோடும் குஞ்சுகள்
கோழிகளின் சிறகுகளூள்
பதட்டமுடன் ஒளிவதுபோல்
நடுக்கமுறும் நம்மினமும்
வடுக்களோடு பதுங்குகுழிகளுள்..!
செழிப்பானण நகராங்கள்
அழிவின் அசுரப்பாதங்களுள்
முழுமையாய் மிதிபடவும்
பெண்்கள் மந்தி கை
மாயையாக வதைபடவும்
நரகமாய் நகருகின்றது
நம்மினத்தின் வாழ்வு...
அறுவடை நாட்களில்
அள்ளித்தரும் நன்செய்
வறுமையை தூர விஜக்கி
விளைச்சலிடும் புன்செய்
அத்தணையும் நி்்மூயம்...
உலகத்திற்கே விருந்தோம்பல்
ஏற்றுமதி செய்த ஓரினம்...
கைகளை நீடடடுகின்றது
ஒருவேளை உணுவிற்காய்..!
இருுப்புக்கே இடமில்ணை என்றானபோகு அங்கே
விருப்புகள் நிறைவேறுமா...
தீர்வுதான் வருமா..?

## வரணாறு காணாத

இழப்போடு இடப்பெயர்வு
போகுமிடமெல்லாம்
பேய்களின் நர்த்தனம்... கூர்நகங்களின்் பிராண்டல்...
குருதியொழுக ஒழுக
ஓடியோடி இழைத்தவர்...
ஒதுங்கவோர் இடமின்றி
பரிதவிக்க உ6ைம்
புணைபோல் விழிமூடி..!

## கळ゙ணீ

சொல்ம முடியாச் சோகத்தில்
நாம் சோரும் பொழுதில்
சொங்மாமலே ஓடி வரும்...
மனசின்் சுமைகணை
அடித்துக் கொண்டே செம்ஞும்
மகத்தான நதி..!

## ஆதவø்

கீழ்வான்க் கடனினிிேே
நீராடியே மெஜ்ம்்
கிரணங்ககளைப் பாய்ச்சுகின்ற
ஞாயிறின் வருळகயினாால்
ஞாேம் உவகையுறும்.
உயர்திணையகளு்்கு மட்டுமம்ம
அஃறிணைாளஞ்்கும் அவனிஜ் வரவானனது அவியயேே.

இந்தச் சூரியச்சிஜநந்தி
வணை பின்்ாாவிடி்்
உயி்்கள் ஊぁாமாகும்
பயிர்கள் கருகிவிடும்.
சூரியத்தேவனிடம் பாயருந்தாவிடில்
சூன்யமாாிிிிடும் வாழ்வு
நலிந்துபோகும் எஞு|்பு
மெமிந்துபோகும் மேனி.
அங்பகங்கள் என்றறன்றும்
தங்கங்களாாய் மின்னுவதற்கு
பகமவனிடம் நா்்
பருகிடுவோம் ஒளியை,

வறுமை வதைத்தாஹும்
வெறுமை கூடாரமடித்தாஜும்
கருப்பு மனிதர்களின்
இருப்பின் நீளத்திற்கு
2.றுதுணையானவன் உதயன்,

சுரியோதயப்பு புக்காவிிிஜ்
சந்தோஷப் ப தான்
புமியில் புக்குமா..?
வாஜப் பொய்கையிி்்்
ஆகாயத்தாமேை ப்க்கவே
புமியாம் தடாகத்தியும்
ப்க்கும் தாமணைகள்,
இந்துகூL இாவிியிப்்
இரவஐ்தான் வாங்குகின்றாள்
அறறவிட முடியாக்் கடணனை
ஆதவனும் வழங்குகின்றான்,
மாணைநேரத்திம் மாவீரன்
குருதியிஜ் குளித்தபடியே
மரணத்தின் வாசலிலே
ராத்திரி நங்யேையோ
ரகசியமாா்் ஏந்துிி்்றாளே..!
களத்தில் காயம்பட்ட
கதிரவனும் இருளின்
ஒத்தடங்களினாாண் மீண்டு்்
புத்துயிர்ப்போடு பெப்படுகின்றறான்,
தமிழர் திருநாளாா்்
உழவர் பெருநாளிண்
அவனுக்காய்ப் ดபாா்கயலிட்டு
புளகிதமுறுவோம் நாட்..!
-2005

## ிொறவவிருக்கும் நிகைசுவுகள்

நறுமணனப் புக்களின்
நாற்றம் சுமந்து
தென்றலின் வருடஷ்
முண்றஞொ்கும் விரியும்
தென்னங் கீற்றுக்களிடையே
தெவிட்டா தெங்கிளநீர்
நுங்குகள் சுமக்கும் பனைகளின்
அங்கிமண்மாம் எமக்காய்
சங்கொமி கேட்கும் கோயிலில்
தங்கிடும் நிட்மதி நநஞ்சினில்
பொங்கிய வாழ்வுதசில்
தீக்குச்சி வீசிடவும்
தேய்கிறது என் தேசம்..!
தேனூறும் நற்கனிகளவை
தரும்சுவை நிணைக்கையிலே
வாயுறும் எப்பொழுதும்
ஆறுகள் குளங்களவை
போகும் பாதையெலாம்
நன்சசய் புன்செய்
வயம்களுக்கு வகிடடடுத்த
வரப்புகளை வணாங்கியே
தணைசாய்க்கும் நநற்கதிர்கள்..!
வைகறைப் பறவைகளின்
பாட்டோசை கேட்டு
பள்ளியெழும் தெருக்கள்
தரவையிஷ் டேய்ந்த தாயின்

வரவை எதிர்பார்த்த கன்றுகளின்் கதறம் பாலருந்தும் கன்றுகணை உச்சி முகரும் பசுக்கள்..!

அந்திச் சூரியன் மேற்கிஷ் மஞ்சள் தடாகத்தில் குளியல் பாற்குடங்கள் வழிந்து
பரவுதண் போல் பௌர்ணமியின்
ஒளிக்கீற்று பாரெல்மாம்
தங்கத்தை உருக்கியே
வார்த்து விட்டதுபோல்
தகதகக்கும் நட்சத்திரம்..!
பித்துப் பிடித்ததுபோல்
கத்தும் கடற்கரையில்
மொத்தமாய் கூடிடுவோம்
சுத்தமான மீனுக்காய்
விமைகள் பேசிடுவோம்
அமைகளை ரசித்தபடி..!
கோயில் திருவிழாக்கள்
கோலாகண மேளதாளம்
சின்னமேளம் பரதநாட்டியம்
விடய விடய கச்சேரி
விழித்திருக்கும் ஊர்
வாசஜ்தோறும் மகிழ்ச்சி..!

வெள்ளைப் பறவைகளாய்
பள்ளி சென்ற நாட்கள்
கள்ளமில்லாப் பருவம்
என்றென்றும் ஞாபகச்
சுவரில் கொனூவிருக்கும்...!
வீட்டுக் கோடியிஞே
வேப்பமர நிழஷ்தனிஜ்
அப்புவும் ஆச்சியும்
அன்ஞையும் தந்ணையும்
உற்றாரும் உறவுகளும்
அத்தணையும் எங்கே
கனவுகளாய்ப் போயினவோ..?
$-2009$

## 2แึ่ร่

பொல்மாத நோய் வந்து
புரையோடித் துளைக்கையிஞே
போய்விடவே துடிக்கும்...
நில்லாத சுவரதுவும்
நிணையது தடுமாறும்போது
நிர்க்கதியாய் விட்டுச் செல்லும்்..!

## புடீகைகயூர்

நாற்புறமும் கடலைகள் நாட்டியம் ஆடியபடியே நங்கையாம் புங்கையுருக்கு சாமரம்தான் வீசிடவே காற்புறத்தை நனைத்திடும் கடணையின் குறும்யை கன்னியும் ரசித்திடுவாள் களிப்பினிலே மிதந்திடுவாள்,

கற்பகதருக்களாய் பனைகளோடு வளர் தென்ணையும் கனிதரும் மரங்களும் கடல்தரும் நற்கொடையுமாய் அற்புதமாய் வயல்களில் வியையும் நெல்மணிகளும் அன்னைபுமியிலே குவியும் அளவிலாச் செல்வஙங்களே,

வாடைதனில் வானத்தின் கதவுமெல்லத் திறந்திடவே வகைதொகையாய் பாடிடும் மீனினமும் துள்ளியே ஓடைகளில் விழுந்திடவும் நாரைகளும் கொக்குகளும் ஒற்றைக்காலில் தவமிருந்து ஓடும்மீனைக் கொத்திடும்,

புவினங்கள் விதவிதமாய்ப் புத்தெங்கும் குலுங்கிடவும் புதுமணரில் தேனருந்தி வண்டுகள் பாட்டிசைத்திடவும் புவினமாய் மெல்லியளார் குடங்களோடு சென்றிடவும் புக்களை மொய்த்திடும் வண்டுகளாய் இளைஞர்களும்.

அளப்பரிய செல்வட்மிகு வர்த்தகர்களாய் புத்தவரும் அகிலத்தின் வாசல்தோறும் வணிகத்தை நட்டவரும் பழுதில்லாப் புகழதஞைப் பாங்குடனே விதைத்தவரும் பாவையாம் புங்கையூரின் மடிதனிஞே தவழ்ந்தவரே,

பாவலரும் நாவலரும் பல்கலைகளையே கற்றவரும் பைந்தமிழ் வளர்த்திடவே பகலிரவாய் உழைப்பவரும் காவலரும் புத்திட்ட கன்னித்தீவதுவாம் புங்கையூர்தான் காவியத்தின் பக்கங்களில் பதிந்திட்ட பொன்னகராம்,

அருள்சுரக்கும் ஆணயங்ககள் அடுக்கடுக்காய் பமவுண்்டு அதிலிருந்து திரண்டுவரும் ஓங்காரத்தின் மமைியோயை இாுுளகற்றும் இனிळையுடன் இருகரம் கூப்பிவிட்டாலோ இதயத்தில் சூத்ந்திருக்கும் துன்பிமல்ఐாம் கணைந்துவிவிம்,

கம்விக்கூடங்கள் பமவுண்்ுு கலாசாணைைள் அங்யுண்்ு கற்றவரின் நாவிிிிுநந்தென்றும் கற்கண்டு்ச் சுவைபோமவே நல்விருந்தாய் நமக்கன்றே நயமாகவே சொரிந்திருந்தவராாய் நळ்லாசிரியர்கள் வியைந்ததுவும் நங்ணையின் மடியிலேதான்.

கறவையினாம் கரைந்துமே கன்றுகளுக்காய் மடிசுரக்கவே கசிந்திடும் பாலிலிருந்து கசிந்திடும் துளிகள் எமக்காகவும் பறணவகளின் பாட்டடாணி பள்ளியயழு்சியாய் காற்றினிலே பாவிமனம் மீட்டுமணதயே இணைமீட்டியே பார்க்கின்றதே.

தாயாகவே எமக்கெல்லாம் பாஜூட்டியே நின்றவள்க்கு தனயர்்கள் ஒன்றாய்க்கூடி பு்சூட்டிப் பார்க்கின்றோம் சேய்களின் செயண்கண்்ு சிநந்தியம்ல்ா் குளிர்கின்றாள் செகமமங்கும் அவளு்்கென்று தொப்புள் கொடுபறவுகள் தான்..!

## Фெө்ீறல்

நறுமணாத்றை நாற்பறறயும் தெளிக்கின்றற தென்றறண்
முன்றமில் முடங்்கி
முணுமுணுப்யை வழியவிிட்டு
காதலியோல் ிெய்தழுவும்..!

## பத்தாாய்டு దிळோவுகளில் ஐயாா..!

புங்கையுர் என்றொரு பொன்னகர் பொலிவுறும் ஆணயங்கள் மட்டுமண்ம எங்கெதிஷும் விதைபோண் முட்டிமோதி விருட்சமாகும் மைந்தர்களின்் தாய்புமி அங்கேபுத்த கல்விமான்கள் செல்வர்கள் அகிஞமமங்கும் ஒளியேற்றுகின்றா்் அந்நகரில் மங்காத புகழ்புத்திருந்த நற்குடியிலே மகிமையுள்ள இராமலிங்கம் அவதரித்தாரே...

நெஞ்சமதில் வஞ்சமின்ணை உந்தனது நினைவுகளிஜ் பொதுவுடமை புத்திருக்கும் வஞ்சமில்லா உன்னுருவம் கண்டுவிட்டால் வருகின்ற பகைகூட வி๒கியோடுமே தஞ்சமென உணைத்தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தாராளமாய் கர்ணणன்போல் வாரிவழங்குவாய் அஞ்சாமை உன்னோடு உடன்பிறந்தது அதிகாரம் சசய்வோரிடம் பணிியமறுப்பாய்..!

பத்தாண்டுகள் சென்றனவா உன்ணைநாம் நூற்றாண்டுகள் சென்றாஹு்் மறந்திடுவோமா சொத்தாக குடும்பத்தின் சுடர்விளக்காய் சோதர்்களையும் நேசிப்பவனாய் தோன்றினாய் கத்தும் கடஷ்தாண்டியே மணாயாவிலே கனிவோடு வாணிபத்திதும் ஈடுபட்டாய் முத்துக்களாய் பெற்றோரை நேசித்தாய் முப்பொழுதும் அவர்நாமமே புஜித்தாய்...

> மார்கழித் திங்களது வரும்போது மண்்மாதா சிலிர்த்து மகிழ்ந்திடுவாள் மார்கழித் திங்களொன்று வந்ததன்று மழை மேகம் நிரந்தரமாய் எம்விழிகளிலே பார்போற்றும் எந்தை விரைந்தன்று பரமனடி சென்றதுவும் மார்கழியிலே பரமனுக்கு அந்நாளும் சிறந்ததென்று பாரெங்கும் ஆலயங்களில் ஆராதனைகள்..!

பொன்னோ பொருளோ பெரிதல்மவே பிள்ளைகளே யான்பெற்ற செல்வமென்பாய் கண்ணாக மக்களையும் நேசித்தாய் கனிவோடு மணையாளையும் அரவணைத்தாய் விண்ணோாடு வீற்றிருக்கும் இறைவனவன் விரும்பியுனை அழைத்துவிட்ட காரணத்தால் கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டு உந்தனது கருணைமுகம் நிணைக்கின்றோம் ஐயாவே..!

## மறுபிறவி

மறுபிறவி உண்டா..?
இறைவன் உண்மையயயில்
ஜனனம், மரணம் நிகழுமெனில்
மறுபிறவி நிகழாதா..?

## வாயைமீ

இந்த வானம்
உப்புநீரை உறிஞ்சி நன்னீணையே நானிிலத்திற்கு நயமாக வழங்குவதனால் தியாகிகளைப் போ๒வே தொடமுடியாத தாரம்.

வானத்தின் கஜானா திறக்காவிடில் வையத்தின் பசிதான் தீருமா..? வானமொரு வள்ளல்,

மழையெனும் குழந்தையை மண்ணுக்கு வழங்கிவிட முனகிடும் கருவறை.

இடி மின்னல் உரசிடும்போது போர்க்களம்.

நிலவு நட்சத்திரம்
மமர்கிறபோது தொட்டில் மலராதபோது மயானம்.

சிறகுகள் விரிகின்ற பறவைகளின் சுதந்திர பூமி,

விஞ்ஞானத்தின் பாதமும் மெஞ்ஞானத்தின் விழிகளும் கவிஞர்களின்் கற்பனையும் ஊடுருவுமிடம்,

உதயசூரியன் வானில்
எழுவதும் விழுவதும்
எந்நாளும் நிகழ்வதனாண் மானுடவாழ்வின் பிம்பம்,

இந்த மணையின் விசித்திரம்
இரவுநேர விளக்கு பிரகாசிக்க
பகல் நேர விளக்கு அதை
தூண்டிவிட வேண்டும்,
இதன் விலாசத்தை
விஞ்ஞானம் விஎம்பினாணும்
விசாலத்தை விளம்பிடண் எளிதாகுமாா..?
-2005

## இகைமுுதிப்காலம்

ஞாஞோபதேசம் எமக்களிக்கும் இணையுதிர்கால மரங்கள் முதுகையையும் மரணத்தையும் முன்மொழிகின்றன்..!

## பொாீகல்

பொழுதெல்லாம் வியர்வைசிந்தி
புவிவாழ உழைத்திருந்தோ்்
பொன்னகை கிடைத்ததுபோல்
புன்னகைக்கும் திருநாளகுவாம்..!
மண்மிணச ஆதவன் தோன்ற மண்பானையிஷ் பொங்கல் வழிய
கண்குளிி்ந்த காணங்க ளின்று
கனவாகிப் போனதுவோ. .?
முற்றத்திம் முறுவண் புக்க
சுற்றத்தா்் பபாங்கல் பரிமாற
பற்றோடு ருசித்திட்ட காலம்
பார்தனில் மீண்டும் வருமோ.. ?
கனவவெ்்ロாம் நனனவாய் மாற
கதிர் கிழிக்கும் திசையினிலே
பொங்கலிடும் திருநாள் மமுுும்
புயராத வானமொருநாள் புயரும்..!
$-2004$

## புఠீஎுఱைக

வாழ்வென்பது
வபான்னும் பொருளுமல்ல
நாளும் மீருகின்ற
புக்களின் புன்னகை..!

## Бயிிகைா நாகபுஷணைியம்மைம

ஆழ்கடலில் ஓரமதில் அமர்ந்திருக்கும் நாயகியவள் கூழ்கலி தீர்க்கவென சுற்றுகின்ற - ஏழாற்றுப் பிரிவுதனை தாண்டிவரும் பக்தர்களின் குறையறிந்து பரிவோடு அருளிடுவாள் பார்வதி.

அன்ணையின் பரிபா๒னத்தை அளத்தல் எளிதன்று மண்ணை மட்டுமண்றி மம்்விழியால் - விண்ணையும் மற்றுமுள அண்டங்களையும் இடரேதும் வாராமல் பற்றோடு காப்பவளே பரமேஸ்வரி,

நோயுற்றவர் வந்துமே நொந்தங்கே அழுதிட்டால் நயினை நாகேஸ்வரி மருந்தாவாள் - பாயில் விழுந்தவர் பங்கய விழிகளின் பார்வையினாலேயே எழுந்தே நிற்பர் ஏற்றமுடன்,

பழித்திடுவோரை பக்குவமாய் பொறுத்திருந்து ஓ்்நாள் அழித்திடுவாள் அவனியைக் காத்து - ஒழித்திடுவாள் அநீதியை அதர்மத்தை அடியோடு தகர்த்தெறிந்தே நீதியை நிமிர்த்திடுவாள் நிலத்தில்.

அருள்வடிவை ஒளியுருவை அகி๒மதின் தாயவளை மருளற்ற மனமதணை வழங்கியே - இருளற்ற வாழ்வுதனை இப்புவியில் தருகவென கரங்கூப்பியே தொழுதால் துன்பம் தொலையும்.

கிரகங்களின் முற்றுகையுள் அவதியுறும் மாந்தர் இரவுபகல் இருவினையால் உ ழன்று - வரமளிக்கும் வண்ணமயிி்் திருவடியே சரணமெென்று துதித்தால் மண்டிய விணைகள் மடியும்.
$-2005$

## சர்வோதயத் லொாண்ட்் திருநாவுக்கரசு

ஓராண்டு மறைந்து போனதையா
இவ்வுல்கை விட்டு ஒளிவிமுகி
ஓராண்டு மறைந்து போனதையா,
ஓராண்டு ஈராண்்டாய் மாறி
நூறாண்்டு கணைந்து சென்றாயும்
ஆறாது ஆறாது அந்தரணणம் - நாம்
அழுதாலும் குறையாது மனசின்கனம்.
மாணலகளுக்குள்ளே யொரு வாசமானாய்
காலைகளில் மக்களுக்கோர் நேசமானாய் பாராண்ட உன்ககாற்றம் மறையாது - அதில்
பதிவான தடமென்றும் அழியாது,
ஊருக்குள் உனக்கொரு ராஜாங்கம்
பாருக்குள் புகழ் புத்த சர்வோதயம்
திருவின்் புகழோ திசையெங்கும் பரவ திங்களின் ஒளிக்கீற்றாய் விரிந்துமே விரவ,

மணமாமை கொண்டதில்லை உன்தோள்கள் புகழ்மாமை கொண்டணவே உன்தோள்கள் ஊராரின் உள்ளங்களில் கோயில்கொண்டாய் உயர்வான சிந்தனையால் கொனுவிருந்தாய்.

சீராகச் செந்தமிழை நீயாண்டாய்
சிறப்பாகச் சேவைசெய்தே நீ மாண்டாய் சிரித்திருந்த செந்தமிழ்த்தாய் அழுகின்றாளே சசல்லமகன் வரவையெண்்ணி வாழ்கின்றாளே..!

## அஎாடதம்

இதயக் கதவை புட்டியே வைத்துவிட்டு தட்டுகின்றார்கள் தெய்வத்தின் கதவுகணை,

பள்ளத்தில் நீர்போல்
கள்ளமில்மா உள்ளத்தில்
வாழ்பவனே இறைவன்,

வஞியுடன் மக்கள்
எங்கும் தவிக்கையிலே மாமைகளுக்காய் அலையும்
தணைவர்கள்,

நோயுற்ற பானுடம்
நசிவுற்றுப் போனானும் கசிவற்ற அரசியல்,

எங்கெதினும் தன்னமம்
தஞைவிரித்தாட
என்றெஎ்றும் புமியை
விட்டகலாத நோய்கள்,

பூமியில் புரையோடிய
புண்களளக்கெல்லாம்
விரைவாய் கிடைக்குமா
ஔடதம்.. ?

பூமியெங்கும் புணையலாய்
இயற்ணை அळை
செயற்கையயாம் சிळதக்கின்றான்
மఠிிதன்,

நீதி அநீதி
உண்்மை பொய்யை
சேர்ந்த கலவையே உலகு
சிற்பியாய் இறைவன்..!

- 2007


## 

காலமெனும் சலணவக்காரனின்் கரங்களினால்
அடித்துத் துவைக்கப்பட்டு
கசக்கிப் பிழியப்பட்டு
கந்தமாகி விடுவோம் ஓர் நாள்...!

## மாซ்ககள்

ஜேர்மனியிய் நநடுஞ்சாணைகளின்
இருமருங்கியுய்் நநடிதுயர்ந்த மரங்கள் அங்கங்கேே
அட்ந்்த காடுகளாய்
அவைதான் மான்களின் மணை
அங்கே மான்களிணையயோடு...
இயற்கையின்் பாய்விரிி்பில்்
வாழ்வாதாரம் நியறந்திருக்க
மகிழ்வோடு மான்கள்
இங்கிருக்கும் உணவை
தேவையின்றி திருடுவதுமிம்யை
பதுக்கி வைத்து யாரும்
யாபம் தேடுவதுமிய்ணை
பசுமையானா காடுகளளன்றும்
பபாய்மையுு்் புரட்டும்
புகமுடியாத ஓரிடம்...
இந்த மான்கள்தம்
உறவுகளோடு உலாவரவும்
அன்பாய் குலவிடவுப்
ஒருபக்கமிருந்து வேகமாய்
மறுபக்கம் பாய்ணையிலே
விபத்தில் சிக்குவதுமுண்்டு...
மான்களளக்கான பாதுகாப்பு வாகஞங்கஞ்க்கான வேகத்தணை
வீதிியங்கும் பளிச்சிட்டாறூம்
விபத்துக்கள் நிகழ்கின்றது...

இராக் காலங்களில் வாகனங்கள் உமிழும் வெளிச்சத்தின் வீரியத்தால் மான்கள் மயயங்கிடவே
மரணாக்குழிகளும்
திறக்கப்படுகின்றது...
கடுங்குளிர் காணங்களில்
மணைகளுக்குள் நாம்
குளிரை விரட்ட
சூடேற்றிகளின் காதுகளைத்
திருகுவோம் இந்த
மான்கள்..?
இறைவனின்் படைப்பினிஷ்
எத்தணை அதிசயம்
அத்தனையியும் அர்த்தமுண்டு
மான்களின் தோல்
அவைகளுக்கான குளிராடை..!
இநந்த ஐந்தறிவு ஜீவனை
ஆறறிவு ஜீவன்கள்
உண்்ட ஏப்பமிட
அவ்வப்போது நினைப்பதுண்டு
ஆயினுமென்ன மனிதரிலும்
மான்களே மேஸென்பேன்
அவை உயிர்வதை செய்வதுமில்ணை
துரோாகம் இழைப்பதுமில்மை...
மбிதன்
மானாய் கவரிமானாய்
வாழ்வதென்பதிய் அர்த்தமுண்டு..!
பொய்மாாாய் வாழுகின்ற
போலிகளே நிறையவுண்டு..!

## உப்புக் காற்றும் உரித்தாய உவவுகளும்.••

தொப்புள் கொடியுறவு
இரண்்டல்ம அவைமூன்று
தாய் சேய் தாய்மண்்
தொப்புள் கொடியுறவை
நாம் துண்டித்தாஹும்
உப்புக் காற்றும் உறவுகளும்
எம் உயிர்களுக்குள்
ஒட்டிக் கிடக்கின்றன,

கோடை கொளத்துகிற புமிதான்<br>கொளுத்தட்டுமே வாணை<br>தரும் வளத்தைக் கொண்டு<br>ஓடைகளிஜ் நீரைத்தேக்கி<br>ஒடிந்தவரின் வாழ்வுக்கோ்்<br>வழிசமைப்போம் வாரீர்..!

காணிகளைப் பேணியங்கே
தூர்ந்தே கிடக்கின்ற
கேணிகளைக் கிண்டி
கட்டற்ற கால்நணைகளின்
தீராத தாகத்தை தீரப்போம்..!
புங்கையுரின் வடகடமிலிருந்து
ஒரு சிறுதுளி உடைந்து விழுந்து
சில்லலன்று சிற்றாடை கட்டி
கள்ளியாறு சோளேோணடயெனும்
நாமம் சூடி நகர்ந்தனை... அதில்
கள்ளியாறு கருத்தரித்து
சிசு வொன்றை ஈன்றது...

அதுவே உப்புக்களியயனும்
நாமத்தோடு ஓடவரரவும்
நாமळぁ நாாச்சசன்றறே
நீச்மலடத்து குதாகனித்ததுய்
அழியாத கோமமங்களாய்
மఠாமமனும் முற்றத்திலே...
கடலின் வாரிிச என்பதாண்
தன்் உடலில் உப்யை
அப்பியபடியே கிடந்தது
அங்கே உப்ப்க்காற்று
உமாவந்து கொக்குகள்
கோட்டான்் குருவிகளோடு
குசமம் விசாரி்க்கு்..!
அब்கறய நாட்களில்
அவற்றின் அழகையயம்மாய்
அள்ளிப் பருகியிருக்கிறேன்
எழிळぁ என் விழிகளள்
பபாத்தி வைத்திருக்கின்றேன்,
எமது நிळఠவின் ஐன்எனல்கळை
மெம்ம்த் திறந்து எம்
நெஞ்சுள் கொஜுவிருக்கும்
உத்தம புருச்களை
ஒரு வினாாட உற்றுநோக்குவோம்
அன்று புங்கைபுருு்
யாழ்நகரும் ஒன்றுக்கொன்று
மைகுதுக்கிக் கொள்ள
பாணம் அळைத்த வாணா்்
அவரே அம்பமவாணா்..!

மானுடத்தின் வழியிண்
குடிணசயிலிருந்தொரு குயில்
குரலெடுத்துப் பாடியது
அக்கானக் குயில்தான்
தொண்்டர் திருநாவுக்கரசு
அதன் அழுத தூறலில்
புங்கையுர் மட்டுமல்லாமல்
புவியெல்லாம் நனைந்தது..!
அந்த நதியின் பிரவாகத்தால்
பாலையாய் கிடந்த கிராமம்
மெல்ல மெல்ம சோமையானது
அகுகண்ட காலனுக்கு
மூக்கு வேர்த்தது கடிதே சென்று
அவரின் நெஞ்சக்கூட்டின்
மின்சார இணைப்பை துண்டித்தான்..!

புங்கையூர் இருளுள் அமிழ்ந்தது
விடிந்தும்கூL உதயசூரியன்
எழவேயில்லை... முடிவில்
கேரதீவு மயானத்தில் ஒளிச்சுடரை
தீச்சுடர் சுட்டது ஆச்சரியம்...
ஒளிச்சுடரையே தீச்சுடர் சுடுமா..?
சுட்டது..! அது எம் நெஞ்சையும்
செந்தீயாய் சுட்டது..!

## இலமக்கிய ிெம்மல் இந்து மகேஷி்

மகேஸ்வரன் என்றறாரு
மகத்தானण திருநாமம்
இந்துமகேஸ் என்பதுவும்
இன்ளனாரு பெயராகும்,
அந்த மகேஸ்வரனுக்கு
சிரசினில் பபண்ககளிருவர்
கங்கையும், பிஐறயும்..!
இந்த மகேஸ்வரனு்்கும்
இருபக்கங்களிஇ్రு்் இருவர்
ஒருத்தி உயிராோ இந்து
இன்னனாருத்தி பயிரானण புவரசு..!
ஆணூப், வபண்ணும் சமத்துவம்
அர்த்த நாரீஸ்வரம்..!
பெயருக்ருள்ளேயே சமத்துவம்
இந்து மகேஸ்..!
நதி நடக்கும் பாதைலயல்லாம்
நஞ்யை புஞ்ணச ிசழிக்கும்
இந்நநதியின்் பிரவாகத்தாண்
நற்றமிழின் வளர்்்சியும்
நம்மினத்தின் எழுச்சியும்.
நிலத்தில் மட்டுமம்ல
புゅத்திஞும் சாதணைைகள்
வேரோடிய புவரசின் கிळளாளிலிருந்து
எழுத்துக்கணை எச்சமிடும் பறவைகள்
திळைியங்்கும் பறக்கின்றனன..!

மெல்லிய தோற்றம் தான்
எழுத்துக்களில் வல்லினத்தோடு
மெல்ல, மெல்ல இடையினம்
நடைபயிஞும் நளிணத்தோடு..!
இலக்கியம் படைப்பதில்
சிகரமாய்த் திகழ்ந்ததனால்
இமக்கியச் செம்மலாய்
இவரெங்கும் அறிமுகம்..!
தளம்பாத நிணைகுடம்
விரும்பாது விளம்பரம்
உறங்காத எழுத்துப்பணி
உயர்வான சிந்தனைகள்.
இவரின் படைப்புக்களில்
தென்றலின் வருடல்
நகையவிழ்க்கும் நகைச்சுவை
தத்துவத்தின் சதிராடல்
ஆன்மீகத்தின் நறுமணணம்..!
பபான்னிறப் புக்கள்
புவரசுக்கு மட்டுமல்ல
பபான்னாா உள்ளம்
புவரசின் தந்தைக்கும்..!
எம் வானத்து வெண்ணிலவு
என்றுமே தேயாத பொன்னிலவு
எழுதுகோல்கள் ஏற்றழுற ஏணியாகவும்
அவர்கள் கரைகாணத் தோணியாகவும்.
‘இதயத்தில்' அன்றெழுதி
உதயத்தை எமக்களித்த இதயம் புன்னகையில் நனைந்து புளகமுற இறைவன் புக்களைத் தூவட்டும்..!

[^0]
## சித்தியையாாள்••!

வன்ப்ுுக்் மிளிடும் வஞ்சியாகி வளையல்கள் சிணுங்கவே கரங்கள் மெல்ல வீசியபடியே கணण்கள் சிமிட்டும் கன்னியே..!

நித்திரையில் கிடந்து தினம் கனனவினிலே மிதக்கும் எமை முத்திரைகள் பதித்து முக்்ந்து மெல்ல விழிக்க வைத்து
சித்திரையாள் வாசஹுக்கு வந்தேனென்று சிரிப்பு திர்க்கும் சிற்றிடையாளே.!

வருகின்ற ஆண்டியாவது எம் வாசல்களில் கோலமிடுவாய் வஞ்சியே வாழ்வுக்காய் ஏங்குவோர்க் கென்றும் வழியொன்றைக் காட்டி நிற்பாய் தருகின்ற நிம்மதியை நிரந்தரமாய் தமிழர்களின் இல்லங்களிळ் ஊன்றிடுவாய்..!

இல்லங்களில் நிம்மதி நிரந்தரமானால் உள்ளங்களில் உணையைத்துப் போற்றிடுவோம் இனிவரும் ஆண்டுகளில் உன்வரவை வாசலில் எதிர்பார்த்துக் கோலமிடுவோம்..!

## Bฺர்ம๔ை

1984 புரட்டாதி 24ம் நாள்
சொல்லிஆடங்கா சோகத்தோடு
இஞம்புரியாப் பரிதவிப்போடு
இந்த தேசத்திற்குள்
சுவடுகளைப் பதிக்கின்றேன்...

தாய்போங் அரவணணத்து
தங்குமிடம், உணவு, உடை அன்பளிப்பாய் அகதிப்பணம்
அளித்தது இந்நாடே..!
புதியதொரு சூழல்
புதிதான காலநிணை
புரியாத மொழி
புதுமையான ஒழுங்கமைப்பு
பததிதான முகங்கள்,
எங்கெதினும் தூய்மை
சட்டங்களோ வாய்ணை
சலவை செய்த கறுப்பாஜையை
விரித்தாற்போன் தார்ச்சாணை...
அழகொளிரும் மயைகள்
பழகுவதற்கு இனிமைதரும்
ஜேர்மானியர்கள்...

வீதிகள் மட்டுமல்ல
வீதியோர மரங்களும் நேர்கோட்டில்
மஙைகளும் அப்படியே.. !

என் தாய்நாட்டில்
என்க்கு கிடைக்காதவையெல்லாம்
இங்கே கிடைத்தன...
சுதந்திரம், ஐனநாயயகம்..!
பஞ்ணாண்்டுகள் கொழும்பில் என் உழைப்பையெல்லாம் முதலாளித்துவம் உறிஞ்சியது மஞையக அட்டைகள் போல்... இங்கே ஓரளவுதான்...

எங்கே அøர்த்தங்களோ
எங்கே அழிவுகளோ,
அங்கே கைகள் நீளும்
வள்ளல்போல் அதுவே ஜேர்மனி..!
1983 ஆடித்திங்கள் கலவரத்தால் ஓடியோட்க் களைத்த நான் இளைப்பாற ஓரிடம் தேடினேன் ஆதரவுக்கரம் நீட்டியது இந்நாடு..!

இந்தத் திருநாட்டை வணங்குகின்றேன்
எனக்கென்றும் தாய்நாடு
ஒன்றஷ்ல இரணன்டாகும்..!

அகதி விண்ணப்பங்களின் துஷ்பிரயோகம் வன்முறைகள் கவனிக்கப்படுவதால் ப®0 சத்திய விண்்ணப்பங்களும்
நிராகரிக்கப்படுவதுண்டு..!

## 6வவகயுD

சிறகடித்து சேவம் கூவுகின்றது
சிவன்கோயில் மணியோசையுடன் சேர்ந்தே
கிராஞ்சியம்பதி முருகனின் மணியோசையும்
காற்றின் சிறகுகளிண் மிதந்து
ஊரின் காதுகளில் ஓங்கார
நாதத்தின் மங்கலத்ணை இறைக்க
உன்னதமான விடயயுக்கான முன்னுரையை
பறவைகள் தம் குரல்களினால் எழுதுகின்றன..!

புபாளத்தின் முதல் பாடமாய்
மீண்டும் சேவல்தான் கூவுகின்றது
எதிரெதிராய் சேவல்கள் தம் பணியை
தவறாமல் சசய்யத் தொடங்க
புதியதொரு நாளுக்கான பிரசவத்தை
பறவைகள் தம் மொழிகளினால் அறிவிக்கின்றன..!

சங்கீதக் கச்சேரி சடுதியாக
கரகரப்பு சிறகசைப்பு கைகலப்பு
அத்தஞையும் பள்ளியெழுச்சிப் பாடல்களாய்
மொத்தமாய் இசைமழை வழிந்து
மேதினியயத் தாலாட்ட கதிரவனும்
விரைவாய் இறங்கி கீழ்வானில்
வெள்ளை யடிக்கத் தொடங்குகின்றான்..!

## 8๕ர்ம๔ீி கம்நகர் காமாட்சி

வயல் வெளியின் நடுவினிலே தானாமர்ந்தவள் வளையல்கள் குய్|ங்கிடவும் அருள் சுரப்பவள் கயல்விழிகள் கொண்்டிலங்கும் மாரியவளின் கருணைவிழி திறந்துவிட்டால் அக்கணமே புய๒ாக எமையுனுப்பும் துன்பமெலாம் பொடிப்பபாடியாய் பூமிதனில் புதைந்து விடாதா..? அயखமர்ந்து நெஞ்சுருகத் தொழுது விட்டால் அழிவுதரும் தீவினைகள் தொஞைந்து விடாதா..?

புயம்பெயர்ந்த மண்ணிலொரு புதையலாகினாள் புந்தமிழர் உள்ளங்களினும் கோயிஐாகினாாள் நலமிழந்த மக்களுக்காய் இறங்கிவந்தே நலங்காண வளங்காண யுகமெல்லாம் விழித்திருக்கும் தாயவளின் நாமங்களையே விழிமூடி தஞ்சிெென்றே உச்சரித்தாண் அழியாத செல்வங்களையே எந்நாளுமே அழித்திருப்பாள் காமாட்சி அவனியிலே..!

தேர்வலம் வரும்போது அன்னையவள் தென்றலாய் பக்தர்களுக்கென்றும் முன்றலிலே ஊர்வஞம் வரும்போது உமையவள் புயலாக கொடியவருக்கென்றும் மன்றினிலே நேர்வமம் நிற்கின்ற மானிடர்களும் நிமமனடி சேர்ந்திருக்க கரங்கொடுப்பாளே பார்வணம் எந்நேரமும் பவனிவரும் பரமணின் நாயகியைத் தொழுதிருப்போமே...!

## மதமீ

இணறவனின் கருணையயினாธ் மதங்ககள் தோற்றுவிக்கப்பட்டம மனித விழுமியங்்களைக் காப்பதற்காகவும் நடத்திச் டெல்வதற்காகவும்...

பிரபஞ்தத்தின் ழூணைியல்லாம் மதிமனும் பேர்வைக்குள் வக்கிரங்|களும் மணறந்து|கொண்டு மண்்ணிஷே குருதியை ஆறாகவே பபருக்கெடுக்கச் செய்கின்றறஞ..!

அரசியம்வாதிகளு்் மதிமனும் மந்திரக் கயிணை வீசியயறிந்து மக்களை தம்வசம் இழுத்து தம்மாசனத்ணத தக்கவவத்து்் கொள்வதுண்ட...

மதபோதகர்களின் தவறாஜா வழிநடத்தமால்
பும்ப்பந்தின் ஓரிமம்மாா்
தீப்பிடிக்கத் ததாடங்கிவிட்டது...
மதமமனும் பேர்களினாாம்
மானுடத்ணைச் சிஜைப்பவ்்
அறியாாமையினாாம் மட்டுமண்ல
அசுரத்தனणத்தின் ஆணிவேர்களினாஜும்...
இந்த ஆயுதத்ணைக் கையிலலடுத்தவன் மண்ணை மீட்கப் பறறப்பட்டவனாா்் சமயத்ணை மறுத்தமித்துச் சத்தியத்ணையும்


மதமெனும் முகமூடிக்குள்
தம்மை மறைத்துக் கொண்டே
புனித ஸ்தமங்களுக்குள்ளேயே
நச்சரவங்கள் புகுந்துகொள்ள
ஓரினச்சேர்க்கை, கற்பழிப்பு.
சிறுவர் துஷ்பிரயோகம்...
வர்க்க பேதங்களையும் வருணாங்களையும்
வகுத்தது இறைவனண்ம மனிதனாகும்..!
அவர்கள் தம் சுயநண வேர்களுக்கு
நாளும் நீர்ப்பாய்ச்சுவதற்காக...
பொய்ணைத் திணைக்குள்
போமிச் சடங்குகளை நெய்து
மூணைச் சலவவக்குள்
மக்கळை లூழ்கடிப்பதெல்லாம்
உண்டியண்களை நிரப்புவதற்காக...
மதவெறி தணைக்கேற திணையெங்கும்
மணிதத்தைக் குழிதோண்்டிப் புதைத்துவிட்டு
மா விலங்குகளாய் அனர்த்தங்களை விळைவித்து
குருதி வாய்க்காணணத் திறந்து
அங்கங்கே இறையில்மங்களையும் இடிக்கின்றனர்..!

## கருவயறD

இலவசமாய்த் தங்கியிருக்கலாம் வாடகை வசூலிக்கப்படமாட்டாது நாற்புறச் சுவரெழுந்த கோட்டை பத்துத் திங்கள் மட்டுமே அனுமதி தாயின் கருவறைக் கோயில்..!

பசியயன்று கேட்காமலே ஊட்டச் சத்தான உணவு நோயெதிர்ப்புச் சக்தியோடு இடையுறற்ற நிம்மதியாஜ தூக்கம் நீச்சணடிக்கவொரு தடாகம்..!

இடித்தானும், உதைத்தானும் இளநகையோடு உடல் வருடி புளகிதத்தில் மிதந்து மிதந்து புரிப்பில் நணைந்திருக்கும் தாய்...

இந்த மஞைபோம் எவருக்கும் எந்த மஞையும் வாய்ப்பதில்ணையே..! இதையறிந்துவிட்ட காரணத்தால் தானா கருவறையிலிருந்து காசினிக்கு வரும்போது கவின்்ழமை அழுகையோடு..?

அட்மணையிலிருந்து வெளியேறியதும் ஆசைகளும் நிராசைகளும் கவயைகளும் கண்ணணீரும் மழணைக்கு நிரந்தரமாய்..?
அத்தனையும் தாண்டி நடைபயிம
எதிர்நீச்சல் இயற்கையாய்..!

## தர்மத்திச் பக்கம்

அண्ठிசேரா நாடுகளின் தமைமை நீ அணியயணியாய் காப்பியங்கள் தந்ததும் நீ எமக்கென்று தாய்நாடு இல்மையெனிறு் எந்தையர் நாடாகவே நீயென்றும் வந்தேறு குடிகளா நாமென்றும்..?
வழிமொழிவாய் பாரத தேசமே..!

முந்ळைக் குலத்தின் மூத்தகுடிகள் எந்தையும் தாயும் இணைந்து
சிந்தை குளிர்ந்திருந்த தேசம்விட்டு
வந்த தேசங்களிலும் அகதிகளாய்..!

பட்டடாளி வீசியபடி பறந்து
சர்வதேச அரங்கினில் நிமி்ர்நு
எங்கெதிஞும் சாதனைகள் நிகழ்த்தும்
இந்தியத் தேசியப் பதாகைக்கு
இழுக்கியைத் தேடித்தருவோரை இனங்கண்டு உன் சுவடுகஞைப் பதித்துவிடு..!

காந்தியக் கொள்கைகளினால் இந்தியா
காலமெம்்லா்் தணை நிமிர்ந்து நிற்கட்டும்..!
குருதியின் சுவடுகளிண் பயணிக்கும் கொள்கையற்ற நாடுகளுடன் கைகுனுக்காமல் பரிதியின் வெளிச்சம் பாய்வதற்கு
பக்கபமமாய் நிற்பதுதான் தர்மமாகும்..!

## ஜ8ோப்பிய மயாாேைம்

ஐரோப்பிய மயானம்
அழகிய சோணைகளாய்
பக்கமெல்மாம் நடுகற்களாய்
நிசப்தத்தை அரவணணத்து
நிம்மதியின் உறைவிடமாய்...!

சுத்தம் எங்கெதிஞும்
சுகநலம் விசாரித்து
சுகந்தத்றை வாரியிறைக்கும்
அசுத்தம் அடையாளமின்்றி
மொத்தமாய் துடைக்கப்பட்டிருக்கும்..!

நம் நாட்டின்்
மயானா்்களின் வாசல்தனில்
பிணாநாடியும் பீதியும்
கைகோர்த்துக் காத்திருக்கும்...
இந்த நாடுகளிலோ
அமைதியும் யேசுவின் குருசும்
எமக்கு வந்தனமளிக்கும்..!
இங்கே இரங்கற்பா
இசைப்பாக்களாய் தேவார, திருவாசகம்
இசசத்தாலும் எம்மவரிம்
சிஐர் ஊர்க்குருவியாய் எப்பபாழுதும்..!
இங்கேயும் உள்ளே நுழைகையில்
சுடணை ஞானம் சுடர்விடும்
வெளியேறுகையின் உள்ளத்துள்
அந்தகார இருள் கவியும்..!

மயானத்தில்
சிळ சதுரமீற்றர் நிலத்தை
ஐரோப்பியர் மொத்தமாகவோ
குத்தகைக்கோ வாங்கிவிடுவதுண்டு
உநவுகளின் தொடர்ச்சி
ஓரிடத்தில் சங்கமிக்க..!
இவர்கள்
மயானமம் விட்டகன்றாயும்
தம் உறவுகள் நிரந்தரமாய்
உறங்குமிடத்தை மறப்பகுமில்லை..!

மாதத்தில் இ்ுுமுறையாவது
மயாஜமம் சென்று மனமுருகி
செட்ப் பக்களையும்
கண்்ணீர்ப் புக்களையும்
காணிக்கையாக்குவர்..!
நேரம் தவறாத டெயல்
ஐரோப்பியரின் வரம்
நேரம் தவறுதம் என்பது
எமக்கான சாபம்...
கொடுக்கu்பட்ட நேரமதிஷ்
உடம் உறங்கும் பெட்டியகு
ஓசையின்றி மூடப்படும்
ஓசையுடன் எம்மக்கள்..!

உறவுகளின் கதறல் மண்டபத்தின் செவிப்பறைகளில் ஓங்கி ஒலிக்க
ஒருவிதமான சோகத்தின் பாரம்
இறக்கி வைக்க நேரமாகும்..!
-2014

## இஇळைமயயதிப்் காலம்

துச்சாதனனாய் மாறிடும் காற்று துகிலுரிிிின்றது மரங்களுக்கு
இலையுதிர் காலம்..!

காற்றின் முரட்டுக் கரங்களினால்
மேலாடையில் தொடங்கி...
ஐப்பசி திங்கள்..
உள்ளாடைகள் வரை
கார்த்திகை, மார்கழி...
களைந்தெறியப்படுகின்றன ஐரோப்பாவில்...!
பழுத்த இணைைளெல்ฒாம்
இறக்கை முளைத்தது போல்
உயரத்தில் பறப்பதும்
பள்ளத்தில் வீழ்வதுமாய் மானிடர் வாழ்வுபோல்..!

காற்றெனும் யமனின் கரங்களில்
பழுத்த இணைைளோடு. பச்சைகளும்
புமியயனும் புதைகுழிக்குள்..!
முற்றிலும் இணையுதிர்த்து
மீண்டுடு் துளிர்ப்பது போண்
நோயினால் மெலிந்தோரும்
வறுமையினால் நலிந்தோரும்
நலன்கள் மட்டுமல்ฒாமல்
வளங்களும் பெறுவதுண்டு..!

## இப்புவியொரு பஞ்சசாயைல••!

இத்தரை யயங்கும்<br>இருள் நீங்கும் நேரம்<br>புற்றரை யெங்கும்<br>பஞித்துளிகளவை வைரங்களாய்...<br>கதிரோடி வருவான் - அதைக்<br>களவாடிச் செல்வான்,<br>பறவைகளின் சிறகோசை<br>அஎை பாடும் புபாளம்<br>புக்களிலே தேன்துளிகள்<br>வண்டுகளின் ரீங்காரம்<br>பஞ்சோணை, பஞ்சோமை<br>இப்புவியொரு ப்்சோணை,<br>கரைகளுக்குள்ளே<br>கலகலப்பாயோடுகிற நதி<br>வளையல்கள் குலுங்க<br>ஆடுமொரு வஞ்சி<br>கரையோர நாணண்<br>கண்ஞோாரம் நாணமமேற<br>அது தணைசாயும்.

பச்சை வண்்ண ஆடை கட்டி
பருவப் பெண்ணின் வனப்போடு
புமிமகள் புத்துக் குனுங்குகிண்றாள்
இப்புவியொரு புஞ்சோமை..!

## புக1ீ

உண்டால் மட்டுமே
மதுவானது போதைதரும்
நாம் உண்்ணாமலே
எண்ண்லியதும் போதைதரும் காமம்..!
இவைபோமவே என்றென்றும்
புகழுமொரு போதையே...!

புகழைத்தேடி அயைகின்ற மானுடம்
பொய் முகம் காட்டி நிற்கும்...
புகழதை எண்ணாமம்
புவியினிருள் துடைத்திருந்தால்
மெய்முகம் நிஞைத்திருக்கும்..!

புகழின் சிகரமதில்
நாற்கானி போட்டமர்ந்திருக்கும்
நாயகர்களை எண்்ணிவிடில்
பாதிவரைதான் உண்ணை வீற்றிருக்கும்
மீதிவரையில் பொய்மையே கொன్னவிருக்கும்..!

அநேக வரணாறு
பிணங்களின்மேல் நடந்துசென்றுதான்
புகழின் கொடிதணை நாட்டியது...
குருதியின் திட்டுக்கள்
வரமாற்றின்் பக்கங்களில்
இன்னும் காயாமம் பிசுபிசுக்கின்றது..!
இந்த ராஜமாளிகைக்குள்
முன்கதவால் வருபவர்களுமுண்டு
பின்கதவாண் வருபவர்களுழுண்டு,

புகழின் போதையது தணைக்கேறினால் பு்்தியது துருப்பிடத்துப் போக சத்தியத்தின் பாதைகळை மறந்து விளம்பரத்தின் துணையுடனே விண்தொடவே விளைவான் மண்தொடவே விழுவான்..!

இந்தப் போதையிலிருந்து விணகி
நின்பணி செய்திருப்பாய் - அதில்
உன்பணி உயர்வவன்று உணகறிந்தால்
உன்புகழ் உன்வாசண் தேடி வரும்.

## அழியாத சுவடுகள்

சுயநமுமில்மாப் பொதுநநமம்
கருவிழியின் ஈரம், கருணை
அர்ப்பணிப்பு தியாகம்
அத்தனையும் கூடுகட்டினால்
உன் உள்ளமொரு கோயில்
அழியாது உன் சுவடுகள்..!

## பௌர்ஞ்மி

அந்தக் கடலில்
எண்ணிணாப் படகுகளோடு
எழிலானா கப்பலலான்றும் பயணிக்கின்றது
படகுகள் மட்டுமல்மாமல் அந்தக்
கப்பனும் தங்கத்தாங்தான் தயாரிக்கப்பட்டதுவா..?

ஓ..! அந்த முற்றத்தில்
பொன்னிறப் புக்களோடு
பொலிவான இன்னொரு பு
பபான்னை யள்ளி வார்க்கின்றது...
மண்ணை யயன்றும் ஈர்க்கின்றது..!

வானப் பூக்கள் வடிவென்றானும்
வாசமில்மாப் புக்களாகவே
தேனிலாப் புக்களென்றானும்
தேனிலவுக்கு இனிமையானவையாகவே..!

அங்கென்்ன விழாவா. .?
வானமெனும் வண்ண மாளிகை
அத்தணை அழகாய் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒளியுமிழும் மின்குமிழ்களாய் நட்சத்திரங்கள்
வண்ண விளக்காய் பௌர்ணமி..!

வானமெனும் மாளிகையின் சாரளங்களிம் தொங்கவிடப்பட்ட வெண்திஜைச் சேலைகளையும்
கருத்திळைச் சேயைகளையும்
மெळ்ல விலக்கிய நிலா
மெல்ல முகம் காட்ட
தென்றல் சாமரம் வீசுகின்றது..!

நிஞாக் கிண்ண்த்தில் வழியும் மதுவை மாந்தி மாந்தி வானத்திற்கும் பின்்னிரவில் போதையேறிவிட வாய்வழியே வழியவிடுகின்றது சொட்டச் சொட்டாய் பனித்துளிகள்..! விடிவள்ளியின் அதிரடிக் தாக்குதமால் விழாக்கோமமோ கமைக்கப்படுகின்றது வானத்தின் முகம் வெஞக்கின்றது...

## பఠிக்கால வீதிகள்

வானத்தறியிஜ் நெய்யப்பட்ட
பனிப்பூச்சசேேைதனை
புமி பூரிப்போடு அணிந்துகொள்ள வாகனங்களோ சேற்றை வாரியிறைக்க சகதிக்குள் கறுப்புக்கம்பள வீதிகள்..!

## நாட்காட்டி

நாளுமொரு தாளது<br>நாட்காட்டியில் கிழிக்கப்படும் போது<br>என்ன நிணைக்கின்றாய் தோழா...

நாட்களின் செயவினிி் உன் வாழ்க்கையும் செலவாகும் அறிந்திடுவாய் தோழா..!

இனிவரும் நாட்களை ஒவ்வொன்றாக செலவு தான் செய்திடுவாயா..?
இன்றைய நாளதின் வரவு தான்வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாா தோழா..!

நேற்றய நாட்கள் இறந்தாஞும்மென்ன.. இறக்காது உன்புகழ் தோழா..!

இப்புவியின் இருள் துடைக்க உன் கரங்கள் நீண்டால் அழியாது தடங்கள் தோழா...!

காலங்கள் உருண்டோடிச் செண்மைாம் கோணங்கள் தஞைகீழாய் மாறமாம் கொள்கையில் மாற்றமில்ணை தோழா...!

ஏதிலிகள் வாழ்வுக்கோா் வழிசமை இளைத்தோாின் குடிசையிலே விளக்கேற்று..! நாதியற்ற மக்களுக்கு நலஞ்சோ நட்டாற்றில் நிற்போாக்கு கரங்கொடு நானிலத்தில் உன்தடங்கள் அழிந்து விடாது..!

## சிம்மாசச๐ம்

கூவிவரும் எறிகணைைளள்
அக்கினியை உமிழ
வானிருந்து கழுகுகள்
ஓயாமண் எச்சமிட
மண்ணிருந்த யாவுமே
கருகி்் சாம்பணாயின..!

குண்்டிபட்டவர்கள் குடல்கருகிச் செத்தவர்கள் மொட்டுக்கள், பிஞ்சுகள், புக்கள் காய்கள், கனிகள்.

கோடரி வெட்டுப் போல்
உடல்பிளந்து கிடக்க
மருத்துவமின்றி மரணித்தவர் எண்ணில்டங்கா எண்ணிக்கை...

கூட்டியள்ளிக் குப்பையாக
கொட்டினர் உடல்களை...
இரத்த தாகம் கொண்டல்லவோ
இயமனன்று அலைந்தானாம்..!
பிரசவிக்க காத்திருந்தவர்கள்
பிரசவித்த பஞ்சுமேனியர்
பஞ்சது கொஞ்சமுமின்றி
குருதியாறாய் வழிந்தோட
குற்றுயிராகி மூச்சிழந்தனர். .

அய்றமர்ந்த மமர்களளாய்
ிொட்டவிழ்ந்த சி்டுகளள்
குருதி பபருக்மெடுக்க
மாற்றாமை எதுவுமின்்றி
தயக்கத்தோடு தத்தளித்து
மயக்கமுற்று வீழ்ந்தனர்..!
ஓரினத்றைக் காயப்படுத்தி
பிணத்தின்மீது நடந்துசேன்று
கொடயேற்றியது ஓரினம் ரணத்தின்மீது இண்்ோாரிம்ம்..!

ஆயி|ரமாயாிர்் அமுதவிழிகள்
அன்றழுத கண்ணீர்
உணகின் மனசாட்டியை
உぬுப்பினாாய்்் உம்கது
உாைைாய் அன்றுபோசின்றும்..!
பம்மாயிரம் உயிி்களை
பலிகொடுத்த பின்னாாஜ్ும்
பண்லாயிரம் மனிதர்கணை
ஊனமமாக்கிய பின்னானும்
சமாதானம் தந்துவிட
சம்மதிக்காத சிம்ம்மாசன்ம்..!
$-2014$

## புமியிఠ்் கருவகைறக்குள்..

காற்றிळ் கத்தி வீசுகின்றன
வல்லரசுகள் தம் நலங்காக்க
பிறர் நலத்தை புறந்தள்ளி
புமியின் புனிதம் கெடுகின்றது..!
அணுவுயயுதக் கழிவுகள்
அழிவாயுதக் கழிவுகள்
புமியின் கருவறைக்குள் திணிக்கப்பட புயல். பூகம்பம், சுனாமி...

புமியின் சிரசினில் அமிலம்
புமியின் உடஞெக்கு் புண்கள்
தாயவளின் பாதாதிகேசம் பற்றியெரிய
சேய்கள் எப்படித் தூங்குவர்..?
வெள்ளத்தின் அத்துமீறலிஷ்
பல நாடுகள் நகரங்கள்
தண்ணீரில் மிதக்க
கண்ணீரில் மானுடம்..!
சர்வதேச மாநாடுகள்
புமியின்் காவமர்களால்...
தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகின்றது
புமியை கரையாமல்
காப்பாற்றுவதற்காக..!

## நகமீ

இந்த நகம்
விரல்களையெல்லாம்
கத்திகளிலிருந்து காப்பாற்றுவதால்
நகமொரு கவசம்..!

சிஐவேளைகளிஜ்
கன்னிப் பெண்ககளை
காமுகர்கள் விரட்டும்போது
கத்தியாய் மாறிவிடுகின்்றது..!

காமத்தின் விலங்குகளுக்கு ரணாங்களையும்
மாறாத வடுக்களையும்
நிரந்தரமாய் அளித்து விடுவதனால்
இதுவொரு போராளி..!

நகக்குறி யென்பது
நங்கையருக்குத் தேனாகவும்
மன்மத நாடகத்தின் உச்சத்திலே
அங்கங்கே படர்ந்து மமர்ந்து
தொட்்ந்துவரும் காமத்திஞும் ஞாபகங்களாய்...
இந்த நகம்
விரல்களுக்கு ஆடையா... ஆபரணமா..?
பிறப்புழுதல் இறப்புவரை
ஒட்டியிருக்கும் பிரியயாமம்..!
அளவோடு நறுக்கிஞால்
அழகாய் ஜொமிக்கும்
இல்ணையெனில் ஆணியாகி
அங்கங்கே நநருடும்..!

## §றுதிப் பயயைம்

மரணத்தின் படிக்கட்டுகளில்
நாளாந்தம் ஏறுகின்ற மனிதா...
எந்தப் படிக்கட்டுகளில்
உனக்கான முற்றுப்புள்ளி. . ?

கண்ணுக்குத் தெரியாத
நீண்ட படிக்கட்டுகள்.
ஆரம்பப் படிக்கட்டுக்களிலா...
பாதிவழி பயணித்த பின்பா...
இறுதிப் படிக்கட்டுகளிலா
இறுதிப் பயணம்..?

அந்தியிலா... சந்தியிலா. . ?
அந்தியும், சந்தியும்
கைகுணுக்கும் நேரத்திலா.. ?

முதுமையில் நகர்ந்து நகர்ந்து
முனகிடும் பொழுதொன்றிணும்
இளமையில் நணைந்து நணைந்து
இனித்திடும் பொழுதொன்றினும்
இல்ணையெனில் எந்நேரத்தினும்..!

எப்போது வந்தாலெஞ்ன..?
தப்பாது பயணிக்க காத்திரு
தப்பாது அவன் கணக்கு..!

மரணத்தின் தேதியது ரகசியமாகவும்
அறியாமலிருப்பதுவும் அவசியமாகும்
அறிந்தவன் உஉகினில் ஒருவனே
அவஞோ மரбणத்தின் சுத்திரதாரி..!

மஞிதன்் தேதியதை அறிந்திருந்தால்<br>மனசுக்குள் அணையடிக்கும் எந்நாளும்<br>உயிர்ப்படகு தடுமாறித் தத்தளித்து<br>துயரக் கடல்தனில் மூழ்கும்<br>சூன்யத்தின் இருளெங்கும் சூழும்..!<br>-2008

## ப 6010 ถீ

பணும்தான் உ6கென்று
பகலிரவாய் அஞையும் மனிதா..!
ரணங்களாய் உள்ளங்களை
ரகசியமாய் நசிக்கின்றாய்
பிணாமாக ஒருநாள்
சாய்ந்துவிடும் பொழுதொன்றில்
ஓய்ந்துவிடும் உன்திமிி்
அதுவஞைர ஆட்டத்தை நீ
நிறுத்திவிடப்போதில்ணை ஆடு..!

## இது ஜறோப்பா•••

> பரபரப்பை பாதணிி்குள் திணித்து
> படபடப்போடு பயணிக்கும் மனிதர்கள்
> கடுகதி வாழ்வின் அவமம் கால்களின் வேகத்தில் தெரிகின்றது.

காரியாயயங்களோ, தனியார் நிறுவனங்களோ காஜதாமதமின்றறி்ச சமூகமளித்து
கோப்புக்களைப் புரட்ட வேண்டும் யாப்புக்களின் விதிப்படி நடக்காவிடில் ஆப்பு வைக்கப்படும் உத்தியோகத்திற்கு..!

வேணையென்பது வாழ்வின் ஜீவனாகிவிட்டது
வேணையின்மை விரக்தியை வார்த்தளிக்க வெறுமையோடு நாட்களைக் கழித்திருக்க பொறுமையின்றி மணையாளும் சூடான பாத்திரத்தின் கடுகாகி வெடிப்பதுண்டு...

கற்றவர்களுக்கு அஹுவிகத்தின் கதவுகளோ ஓசையின்றி திறந்து ஓரிடத்தில் பாரமற்ற தொழிமை அளித்துவிட கம்மாதவர் பயமுறை படியேறி கண்டடடுத்தாலும் சுமையான தொழிஷ்களினால் சுருங்கித்தான் வாழ்கின்றார்கள்.. !

குடும்பத்தேர் ஓர்திசசயில் இழுக்கப்பட்டால் ஒளிக்கிரணங்கள் மணையிருள் கிழித்தெறியும் திசைமாறி வடமிழுக்கும் குடும்பங்களோ தீர்க்கமுடியா கடனதில் மூழ்கியே திசைதெரியா கப்ப๒ாகவே திணாறுகின்றன...

மாதமொன்று கரைகின்ற பொழுதொன்றில் மாதவருமானமும் கரைந்துவிடுகின்றது வாடகை, மின்சாரம், காப்புறுதி தண்ணணீர, வெந்நீர, சுத்திகரிப்பு நீர் தொணைபேசி, தொணைக்காட்சி, அரசவரி
சூடாக்கிகள், அகதிகளுக்கான தொகை, அம்மாவுக்கு கண்யாண நாள், ருதுவான நாள், பிறந்தநாள்
ஒரு சிம விழாக்கள், கோயில்
அத்தனைக்கும் வரவும், செயுவும் சமனாக கைகுலுக்கிக் கொள்கின்றன..!

இத்தஞைக்கும் வருமானம் இல்ணையெனில் உருவாகும் ஓர் அவமாஜேம் முதல்தாரம் உத்தியோகமெனில் மறுதாரமாய் மனையாாள் என்றென்றும் ஆதாரமாய் இல்லையெயிி்் வாழ்வென்றும் சேதாரமாய்..!

சமூகக் கொடுப்பனவுகளின் சனுகைகளினால்
உயரத்தில் ஏறியவர்கயைக் கணாக்கிட்டாஹும் பள்ளத்தில் விழுந்தவர்களே பரிதாபத்திற்குரியவர் மதுவையும், சோம்பலையும் விவாகஞ்செய்து மரணாத்தை சீக்கிரமாய் அணைத்து விடுகின்றனர்..!

கணினியின் முன்னே எந்நாளும்
காலத்தைத் தொமைத்தவர்கள் முதுமையில்
முதியோர் இல்லங்களையே நாடுவதுண்டு
பஐர் தன்னந்தனியாக விரக்தியோடு
தட்டுத்தடுமாறியே வாழ்வதுமுணण்டு
உதிரத்தின் உறவுகளோ வருடத்தில்
ஓரிரு நாட்களே விஐயம்..!

## 

> மாங்கனித் தீவின் மட்டில்லா செல்வங்ககளை காலனித்துவம் கறந்தெடுத்தது அந்நாளில் மூண்டடரிந்த யுத்தத்தினால் இந்நாளில் ஆழ்கடலின் அடித்தளத்தில் பொருளாதாரம்..!

எத்தனை எத்தஞை துயரங்கள் அத்தணைக்கும் ஆணிவேரெங்கே தேடுங்கள் முத்தனைய சிங்கமணிி்்தீவில் காமமெல்லாம் முகாரியின் தாமாட்டுத்தான்் கேட்குமா..?

வாளேந்திய சிங்களப் பதாகை
கோஜேந்திய உலகிற்கு கூறுவதென்ன.. ?
வேலேந்திய கா๒த்தினும் வென்றவர்கள்
தாளேந்திக் கிடக்கட்டும் என்பதுபோண்..!

நாடுதஞை கூறுபொட விரும்பவிஷ்லை கூடுகளில் சுதந்திரமாய் வாழ்வதற்கும் குரலெடுத்து குயில்களென்றும் பாடுவதற்கும் நாடுதனில் பஷ்லினமும் கைகோர்த்து நலங்களையும் வளங்களையும் பெறுவதற்கும் இதயசுத்தியோடு நாற்காலியில் அமருங்கள் உதயமாகும் நல்மதொரு எதி்்காமம்..!

புத்தனின் போதணைகணைப் புத்திரர்கள்
நித்தமும் புறந்தள்ளி வாழாமல்
சித்தத்தில் கொனுவிருத்தி செங்கோஞோச்சினாா்் புத்தொளி இருள்கீறிப் புயருமொரு காமை..!

## ஒரு நதியிஞ் ๓ல்வரங்கள்

மலையதன் மடிதான்
தாய் வீடடன்றானும்
தாய்க்கொரு தாலாட்டையே
தண்ணீரில் பாடுகின்றது அருவி,
இந்த நதி
மழணையாய் தவழும் போது
அருவியயனும் நாமத்தில்...
மெல்ல, டெல்ம நடைபழகி
விரைந்து வேகமெடுத்து
மணையிலிருந்து குதித்தோடுகின்ற
ஒரு குறும்பான பிள்ளைதான்
கொள்ளை யழகான நீரீவீழ்ச்ச்சி.!
சௌந்தர்யப் பெண்போல்
கலகமிவன நகையவிழ
கூழாங்கற்களோடு ஸ்வரங்கள் மீட்டி
ராக ஆணாபனை சசய்தபடி
காலாற நடக்கின்றது நதி...!
மேடுகளில் எழுவதும்
பள்ளத்தில் வீழ்வதும்
மனித வாழ்வின்
ஏற்றவிறக்கம் போலல்லவா..?
நளினமும் நாட்டியமும்
நங்கை போமவே...
அங்கே என்ன..?
குமிழிகள் உடைந்து உடைந்து
உனக்குள் ஒரு சிமிழ்
ஒளிரும் உன் தொப்புழ்...

ஓ..! அது என்ன வட்டமாய் சுழியொன்று கன்னத்தில் குழிவிழ புன்னகை புரிகின்றாயோ..?

இந்த நதி
பளிச்சசன்று புன்னகைத்து
ஓடுகையில் கொனுசுச்சத்தம்
சமசலவென்று பாடுகையில்
சந்தங்களோடு சணங்கையொலி...!

ஒய்வின்றி ஓடுகையில்
ஓயாது பணிசெய்யும்
சமூக சேவகியாய் நீ...
மிடுகங்கள் மட்டுமல்மாமல்
ஊர்வண பறப்பனவும்
உன்னில்தானே தாகசாந்தி
செய்து கொள்கின்றன
நீயொரு தண்ணீர்ப் பந்தல்..!
தண்ணிலவு இெவினில்
மேகத்திரை விலக்கி
தன்முகம் பார்க்ககயில்
நீயொரு நிலைக் கண்ணாடி. !
இந்த நதி
பூப்பெய்திய புளகிதத்தில்
சுதியோடும் ஐதியோடும்
நாணாண்களக்கு கீச்சுமூச்சு செய்தபடி
மண்ணுக்கு மகிமை சேர்த்த
மட்டில்லா மகிழ்ச்சியில் நகர்கின்றது..!

சூரியோதயத்தில் - உன்
தண்ணீரிஷ் கதிரவன்
தன்முகம் கழுவுகின்றான்்..!
இருகணைகளுள் ஓடுகின்றாயே
அடக்கமுள்ள ஆரணங்்ாா..? இல்ணை
எவராவது தடைகளிடுகின்றாரா...
பெண்்ணுடிமைப் பித்தர்கள்..!
மரஞ்செடி, கொடியெல்லாம்
வேரெனும் கைகளை நீட்டி
தாகமென்று கேட்கையில்
தண்ணீரை வழங்குகின்றாய்..!
ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் நீ
ஜீவிதமளிப்பதாம் உன்்ணை
புனிதமாக எண்்ணி
வணாங்கும் நாடுகளுமுண்டு...
வணாங்கியபின் உன்னுள்
களங்கம் செய்ய
வீசுவர் குப்பைகளையும்...
சொர்க்கத்தின் வழியெனக் கூறி
வீசுவர் பிணங்கணளயும்...!
இந்த நதி ஓடியோடி - தினம்
பாடிப்பாடிப் பயணப்பட்டு
இளைத்துவிட்ட ஏழைபோல்
கடலில் குதித்துத் தற்கொமை
அக்கணणமே சுவவயிழந்து சுயமிழக்கின்றது..!

## பொாங்கல் திருநாள்

மமரும் பொங்கல் திருநாளாம் மகத்தான தமிழர்தம் பெருநாளாம் உழவர் திருநாள் மட்டுமல்ல உதிக்கின்ற கதிரவனை தொழும்நாள் வளரட்டும் இல்மங்களில் மகிழ்ச்சி வற்றாத நதியாகவே பெருகட்டும் தளராத நநஞ்சோடு தரணியெங்கும் தன்மானத் தமிழினம் நிமிரட்டும்..!

பொங்கட்டும் பானையிலே பொங்கல் புவனமதில் சமாதானமம் புக்கட்டும் தங்கிடும் சுதந்திரம் நிரந்தரமாய் தமிழர் தாயகத்தினும் விரியட்டும் எங்கெதிஞும் தீயவரின் சிம்மாசனण்் எத்தஞை காணம்தான் தொடருவது அங்கெல்லாம் தர்மம் ஓங்கட்டும் அதர்மம் அழிவுற்றுப் போகட்டும்..!

விழிமீது கனவுகளைச் சுமந்திருந்தோம் விழிநீரால் கனவுகளும் கரைந்துவிட அழியாத வடுக்களையே நெஞ்சங்களில் அழியாது பாதுகாத்து வருகின்றோம் வழியெங்கும் முட்களிலே நடந்திருந்தோம் வழிந்தோடும் குருதியை துடைத்துவிட்டே ஒளியேற்றும் காணத்திற்காய் காத்திருக்கின்றோம் ஒருநாள் விடியுமென்றே பார்த்திருக்கின்றோம்..!

## 


#### Abstract

தாய்மொழியில் பற்றிருந்தால் தழைத்தோங்கும் தாய் தந்தையரிலும் தாய் நாட்டிலும் பற்றுறுதி சேய்களின் வருங்காமமதை கணித்தன்றே செகமெங்கும் தமிழ்ப்பணியை ஆற்றியிருந்தார் ஆய்தமிழை கற்றுத்தேர்ந்த இளையோர்களும் அகிலமெங்கும் ஒளி்சசுடரை ஏற்றுகின்றார் தூய்மையினும் தூய்மையானது ஆசிரியப்பணி தொடர்ந்துவரும் காமுமெம்ணாம் செய்வதென்பது...


தமிழாலயத்தின் தந்தையென்றாகி தாயுமானவர் தமிழ்க்கல்விக் கழகமெனவுயர நீர்வார்த்தவர் அமிழ்தினுமினிய தமிழ்த்தோணி ஜேர்மனியிலே ஆட்டமின்றிப் பயணிக்க துடுப்பெடுத்தவர் தமிழேந்தலலனும் விருதுதணை தான்மதிக்கும் தணைவரின் திருக்கரத்தால் பெற்றதனால் இமிழ்கடல் ஓரமெம்மாம் இவர்நாமம் இளந்தென்றல் காற்றோடு கலந்திருக்கும்...

எத்தனையோ இழப்புக்களுக்கு முகங்கொடுத்து இசைக்கின்றது தமிழியம் முகாரியை சொத்தனைய தமிழாசானைத் தொமைத்ததனால் துயரகீதம் இணைக்கின்றார் மாணவமணிகள் கத்தும் கடல்தாண்டி வந்தபோதும் கவின்தமிழை கற்கையூடே வாசித்தவர்தான் இத்தணைக்கும் எம்மிடையே இல்லையென்றாகி இருப்பதுவும் போமானார் என்றென்றும்..!

விணையில்ல்ா கல்விதணை விळைத்தனாா்
விசு்்புவேை புகயை நட்டுணைத்தவர்
நிळையில்ல்ா வாழ்வுதனில் என்றறன்றும்
நிணைத்திருக்கும் அவர்லபருமை நீள்புவியிஓ்
மணぁயோல் உயர்ந்திருந்த நநஞ்சமது
மமர்வேளயம் தாங்குகின்ற நேரமதில்
அணலகடம்போธ் தமிழருள்எாம் ஆர்ப்பரிக்கின்றறது அருந்தமிழ் பெருந்தணையை இழந்ததனாண்..!

மணைந்தாஜும் மணறயாத மாமனிிரவவ்் மக்களின் உள்ளங்களில் கொஇுவிருப்பா்் உறங்காமல் பணிிசய்து நடந்தவர்தான் உறக்கத்திம் நிரந்தரமமாய் ஆழ்ந்தததன்் துறந்தாஜு|்் அவர்பணणிஜயத் தொடர்வதற்கு தூயவரின் சுவடுகளில் தடம்பதிப்போம் உゅைந்திடுப்பா்் இணைவனின்் கமఐப்பாதங்ஙளிம் உதிர்க்கின்றேோம் கண்ண்ர்ப் ப்க்கணளயே காணிி்கையாக...



## ஞா๘๐மீ

தேரிழுத்த தேசம் விட்டு
வேரிழுத்து வந்தாறும்
பாரெம்ம்ாம் பரந்து கிடக்கும்
பமவித ஞானாங்கள்
■ைந்தமிபர் கரங்களில்..!

## புதுக்கவிகைதளும் ஜைகக்கூவுமீ

பல்லாண்டு காலத்தின்
பாரிய ஆலவவிருட்சமாகவே
மரபது விளங்கிடவும்
அதன் விழுதுகளாகவே
புதுக்கவிதையும் கைக்கூவும்
புவனமததில் துலங்குகின்றன..!

மரபுவழி வந்த புதுக்கவிळத
தாய்வசழுள்ள பாதியழகையும்
தன்வசமாக்கி சௌந்தர்யங்களைச் சூடியே
பேரெழிலோடு பூமியெங்கும் பிரவாகம்..!
யப்பான் தேசமது
சின்னவளின் தாய்வீடென்றானாஹும்
புதுக்கவிதையெனும் சோதரியின்
சாயல்தனைக் கொண்டவளாகவே
புவனமதை யளக்கின்றாள் கைக்கூ..!
படி தேசங்களை ஊடறுத்துப் பாய்கின்ற றைன்நதிபோல் எல்லா மொழிகளிலும் இசைந்து
இன்னிசைபோல் புதுக்கவிதை..!

இளையவளான கைக்கூவுக்கு ரகசியமே அணிகலனைன்றும் மூன்றடி மட்டுமே நகர்வாள் ஈற்றடியில் போட்டுடைப்பாள் ரகசியம்...!

மாபெரும் கடலான
மரபிலிருந்து உதித்தனால்
குதிரைப் பாய்ச்சலின் வேகம்
கொண்டவளாகவே அக்கா..!
குள்ளமானவளால் இன்றுவரை
நெடியவளை புறந்தள்ள முடியவில்லை..!

மூத்தவள்போல் முன்னणழகு
இளையவளுக்கு இல்லையெனினும்
இகையோர்முதல் முதியோர்வணை
இவளின் பின்னழகை ரசித்திடுவர்...
ஆச்சரியத்தில் விழிகளை மலர்த்தி..!

இருவருள் எந்த மணயणமகளுக்கு
சுயம்வரம் இனிதாய் நிறைவேறும்.. ?
கவிஞர்களே... ரசிகர்களே.. !
இருவருள் எந்த மணமகளை
தேர்ந்தெடுப்பீர்கள் சுயம்வரத்தில்.. ?

- 2014


## 6మகக்கூ

கைக்கூவின் தாயகம்
யப்பான்் தேசமல்ல
விடுகळைகளே.

## குகக்கூ கவிథததகள்

மூன்றாவது வரியிலோ, சொல்லிஞோ
முடிச்சவிழ, உலகளக்கும் கைக்கூ.

பசியயத்தான் ஒழித்திடுவேன்
உயிரையுமா.. $?$ பரிதவிப்பிண் நெஷ்ண్த...
பெண்் சிசு..!

சிமர் குளி்்்்சியில் சீர்வரிஜசயால் மாப்பிள்ளையோ அதிர்ச்சியில் மஜநேோய் மணைவிக்கு.!

கவணையில் セூழ்கியே
கருவறை யளிக்கும் கல்லறைக்கு
பெண்் சிசச..!

# வாழ்த்துகையில் மகிழ்வேனே <br> முடிவினில் கணங்கிடுவேன் <br> நாஞேே வாய்க்கரிசி..! 

பாலின் நிறம்<br>பெண்் குழந்தைக்கு நான் விடம் கள்ளி..!

வானமின்று ஓயாமல்
நெசவு நெய்தது
வெணण்பனி வீதியிலே...!

ஆழத்தில் மூழ்கி ஆலிங்கனம்
போதை தலைக்கேறிப் புணம்பல்
புவில் வண்்டு..!

## நிலாா

திங்கள் ஒருமுணை தணைமமறறவு
தோழிகளின்றி சுற்றுயாவிி்்லை
நிळா.

## வெற்றிக்கஞி

வெற்றிக் கனிக்காக
அøையயுயடத்து வருகின்றது
அவளிळ் கண்ணणீா.

## குருதியல்ல

சிவப்பாக இருுுபபாள்
சிரமळைச் சீவினால் சிந்துவது
குருதியல்ல செவ்விஎநீந்.

## அモைறDகள்

எத்தணையோ அळைகளில் இனிகை
உள்ளே பமத்த பாதுகாப்பு
தேன்கூடு.

# சிப்பாய்கள் 

கண்களளை யெறியோம்
கம்மைறிந்தாண் சிப்பாய்கள் சினமுறுவா் தேன்கூடு.

## பாதுகாபீபு

ராணுவவீர்ாகளின் பாதுகாப்பில்
இன்சுவை உயரத்தில்
தேன்கூடு.

## கொள்ளைை

பம் நாட்கள் சேமித்ததை
யாரோ வந்து அபகாிப்பதா..?
தேன்் கூடு.

## சுリய゙்டலீ

இந்த மனிதா்கள்
அஃறிணைகளின் உழைப்யையும் உறிஞ்சுகின்றாா்கள் தேன்கூடு.

## ததங்காய்

உ டடந்தாஹும், சிதறினாணும் மக்களுக்குப் பயன்தரும்
தேங்காய்.

## ஆபரயுト்கள்

இரவினிஞும் ஓரங்காடி ககனத்தில் கொட்டிக் கிடக்கின்றன தங்க ஆபரணங்கள்.

## தகூடகள்

எண்ணற்ற வீரர்களின் பாதுகாப்பு
இருந்தாயும் நுழைந்து பற்றுகின்றான்
தேன்கூடு.

## 8தஙீகாนீ

உடைந்தானும் கண்ணீருக்கும்
புன்னகைக்குமிடையே பயன்தரும்
தேங்காய்.

# ப®ロவீฮா ம๔ிதப்கள் 

உதடுகள் தேனாடை<br>உள்ளமோ காரிருள்<br>பலவீண மனிதர்கள்.

## சதீதியமம்

உண்மையொளி இதயத்தில்
சுடர்விட, சுடர்விட
சத்தியம் தழைத்திடும்.

## சூட்சுமமீ

நீதியும். அநீதியும்
இப்புவியின் இரட்டைக் குழந்தைகள் படைத்தவனின் சூட்சுமம்.

## சுயயுபம்

சுயரூபம்
தரிசிக்க வேண்டுமெனில்
பதவியைக் கொடுத்துவிடு தோழா..!

## ஏఱி

ஏணியில் ஏறும்போது சிமருக்குத் தெரிவதில்லை இடறினால் பள்ளத்தாக்கு.

## புఠ்ఠாயைக

புன்னைைக்குள் வக்கிரகங்களை புதைத்துவிட்டால் அகத்தினழகு முகத்திணும் தெரிவதில்லை.

## நாகமீ

படமெடுத்து ஆடுகையில்
நாகம்கூட அழகுதான்
வசீகரப் புன்னகை.

## க(ுப்பு

கருப்பான தோற்றத்தில்
வெண்மையான உள்ளம்
மழைதரும் மேகம்.

## ஊ氏எம்

ஊбம் உடலிஷ்
பரவாயில்ணை மணைவாளனாகணாம்
உள்ளத்திலெலில்.. ?

## மఠிதஞ்ா

ஆடம்பரமான ஆடைகளும்
அணிகமன்களும் அந்தஸ்தைத் தருவதிஷ்ணை பனிதனாாக மாறிவிடு.

## வட்டிக்கடఠ்

புயத்தில்
வாகனைங்களும், மஞைனளும்
வாழ்ஹைவிட, வட்டிக்கடன் நீளும்.

## கநடி

ஆற்றோர ஆழத்தில்
மூழ்கி முத்தெடுத்தது
கரடியின் வாயில் மீன்.

## ఆ๘ロロவஎ்

தண்ணீாில் ஊறியதும்
கறுப்பைக் களைந்தது உழுந்து
உன்னிருள் களைவதற்கு...?

## சுயுவ

## கருவறை துறந்து

கரைதனில் வாழ்கின்றது
சுவைக்கென்றுும் உப்பு.

## காதீதிருதீதல்

எண்ணிியவை ஈடேற
காத்திருக்க வேண்டும்
கொக்கின் அலகில் மீன்.

## வெடிதீதல்

கடுகு வெடிப்பதுபோண்
குருதி சூடேறினாண்
வவடிக்கும் தீச்சசால்.

## இபத்ததாாமமீ

## இரத்த தானம் செய்கின்றோம் எம்மிடம் கேட்காமஞேயே <br> தன்னிச்சையாகக் கொசு.

## பறீகள்

மனிதனுக்கு மட்டுமம்ல
விழுந்த பம் முளைப்பதில்ணை சீப்பு.

## கல்எण்டர்

ஓராண்டு தான் வாழ்வு
ஒவ்வொரு இதழாய்க் கழற்ற இல்லாமல் போய்விடும்.

## அரணण

ராணுவம்போண் கோட்டைக்குள் தன்ணைப் பாதுகாத்துகொள்கின்றது ஓட்டுக்குள் ஆமை.

## நத்கூத

கூடான வீட்டைச் சுமந்து
கூருான கொம்பை நீட்டிய
நத்கை.

## 8காட்கைட

முற்றுகையிடும் ராணுவத்தை
ஜெயித்தால் இனிய கோட்டையே
கைகளிஜ் தேன்கூடு.

## காதல்

காதல் சுட்டைத் தணிக்க
கதிரவன் பக்கம் சாய்கின்றாள் சூாியகாந்தி.

## சிகரம்

எத்தஞையோ இன்பங்கள்
அத்தணையினும் சிகரம்
மழணையின் முறுவல்.

## பDயவவ

கணையிஸே கைதேர்ந்தவண்
பள்ளியோ செல்லாதவன்
பறவையின்் கூடு மரத்தில்.

## குயில்

அகதி வாழ்வா..?
பிறமனையில் பிரசவம்
காக்கையின் கூட்டிம் குயில்.

## மఠுறத்தல்

கறுப்புக் கம்பளத்தை
வெண்கம்பளம் மறைக்கின்றதே
வெணன்பனி வீதியிணே.

## 10656T

ஓயாமல் முயன்று
களைப்பினூடே பறந்து
மணையதை வஞைந்தது பறவை.

## உள்ளம்

குடுமியை வெட்டினாலும்
முக்கண்களிலும் கோபமில்ணை
வெள்ளை உள்ளம் தேங்காய்.

## கோட்கை

பற்பல வீரர்கள்
பாதுகாப்புப் கடமைதனில்
வீழ்கின்றது கோட்டை தேன்கூடு.

## தாயீடைம

அன்னை திரேசா
பபண்ககளில் மட்டுமல்ல
ஆண்்களிலும் வாழ்கின்றார்..!

## குடியைசயில்...

அரண்்மணையில் இல்லாதது
ஏழையின் குடிசையிண்
இலவசமாய் புன்னகை.

## ஏ601P

வியர்வைக்கு அறுவடையில்ணை முதமாளித்துவம் ஏப்பமிடுகின்றது உ6ெகெங்கும் ஏழை...!

## மகிळைம

பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல பெருமை
ஆண்்களுக்கும் மகிமை
நிறையழியா நெஞ்சு.

## அரிசி

அடிவிழுந்தால் மட்டுமே அத்தணையும் நியைவேறும் நெல்லிருந்து அரிசி.

## ©ுடிய5F

அற்புதமான குடிசை
சுறுசுறுப்பாக வனையப்படுகின்றறது முட்கையிடத் தயாராகும் பறவை.

## அதிசயம்

எவரிடம் கற்றது

குச்சிகளினால் அதிசயம்
பறவையின் இல்லம் மரத்தில்.

## இธธயம்

எத்த6ை விசாலம்
அத்தனையும் இதயத்தில்
அன்ணை திரேசாவின் கருணைை..!

## அबைடமேைை

விசும்புக்கெण ๕๒தோஷமா விட்டுவிட்டுத் தும்முகின்றது
அடைமழை.

## நநசவு

வானம் நெசவு நெய்ய
வாகனங்கள் முத்தமிடுகின்றன
உணைபனியில் ஜேர்மனி.

# பஞிப் புக்கள் 

வானம் வேகமாக
தேங்காயைத் துருவுகின்றது வெண்பனியில் ஜேர்மனி.

## பஞிப்பொழிவு

புமிக்கு உறவாகுமோ..?
வானம் வெண்்கம்பளம் விரிக்கிண்றது தைமாத ஜேர்மனி.

## மఠிதமீ

இரைதேடி வதைத்து
உணவருந்தும் மிருகம்
மனிதா நீயுமா..?

## காதல்

மின்னிடن் புத்திடும் தாழம்பு எண்ணிிடப் பக்கின்றதே உள்ளம் காதம்.

## சில உதடுகள்

புவின் புன்னகையை புதைத்துவிட்டு சாவின் புன்னகையை உதிர்க்கின்றன சிळ உதடுகள்.

## 10606T

மனையொன்று இல்லாததாண் மாற்றானின் மனையில் வாரிசு காக்கையின் கூட்டில் குயில்.

## அரிசி

வாழ்த்துகையில் மகிழ்ச்சியே
இக்கணத்திலே கலங்குகின்றேன் வாய்க்கரிிியயாய் மாறியதனால்...

## முட்கைட

இறக்கையின் கதகதப்பில் சேயாகலாம்
இதமான சூட்டிலும் உணவாகலாம் சத்குணவு ஒரு முட்டை.

## சிळைD

சிண ஆடவரும் வனிறையரும் மீட்சியில்லா சிறைய|லே
திருமண பந்தம்.

## அஎவு 8கால்

அளவுகோல் தவறினால்
அத்தனையும் வீணாகுமே கடண் தரும் உப்பு.

## முதலிரவு

அட்டை ஊர்கின்றது
பொருந்தாத் திருமணம்
மனசெல்லாம் காதலன்.

## ஒฺீதடம்

செல்வங்கள் குவிந்திருந்தாஷும்
இதயத்தின் சுமையிறங்க
இதமானण ஒத்தடம் மழலை.

## அத்தியாவசியம்

நாளும் பாவனையில்
மணைக்கு அத்தியாவசியம்
அறுசுவை உப்பு.

## தாலாாட்டு

புமி புளகிதமுற
தாஜாட்டு அவசியமாகின்றது தாலாட்டாய் பெண்்கள்.

## ■ட்சத்திராగீகள்

இரவு நேர அங்காடியிண்
மிண்னுகின்றன தங்க ஆபரணங்கள் அரசனுக்கும் விற்பதற்கில்லை.

## வாய๐ம்

கைகளுக்கு எட்டாத
அற்புதமானு நகை மாளிகை கங்குலில் ஜொலிக்கின்றது.

## வாఠ்ீ நட்சத்திபங்கள்

இந்த வயலில்
தங்க ஆபரணங்களே விளைகின்றனை விடிவெள்ளி அறுவணை செய்கின்றது.

## பఠிக்காலமீ

வெண்ணிறப் பொடியிம் தோய்ந்து
காற்றோடு கைகலபப்பு
பனிக்காம மரக்கிளைகள்.

## கூகக்கூ

முற்றிலும் முக்காடு
முகத்தையும், பாதத்தையும் காட்டுவாள் ஆணை.

## விடியல்

விலையிம்லா பொன்னாபரணாங்கள் விசும்பிஷ் விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது விடியல் கொள்ளையடிக்கின்றது.

## மகுடம்

சிவப்பு மகுடம்
காமம் தவறாக் கடமை
கூவுகின்ற சேவல்.

## ஆळைை

இந்த மண்ணிலே
மலர்ந்த வினாடியிலிருந்கு
ஆசையெனும் விழுதுகளும் எமக்குள்ளே வேரூன்றும்...

காற்றில் அசைந்தாடும்
பட்டமாய் மானிடர்கள்
ஆசையயனும் வான்வெளியில்..!

ஆசைக்கு அணைகட்ட முடியாமல்
அறிவார்ந்த ஞானிகளே தவிக்கையில்
சிற்றறிவு படைத்த இந்த
மனிதன் தான் என்செய்வான்..?
இந்த விலங்கை நிரந்தரமாய்
தனக்குத்தாணே பூட்டுகின்றான்..!
ஆசசயெனும் நூலிலாடும்
பொம்மைகளாய் நாம்
இந்த நூலது
அந்திமப் பொழுதுவரை
அறுபடாத நூலாகும்..!
-2010

# மறுபகீகமீ 

மனிதனின்் மறுபக்கம்
பார்க்கவேண்டுமெனிஓ்
பணம், பதவி, புகழ்
சேர்ந்தவனிடத்தில் நீயயாரு
சேவகனாய்ச் சேர்ந்துவிடு..!

## மळிதமீ..

ஒன்றின் அழிவினில்
இன்னொன்றின் உயிர்ப்பு
இயற்கை சிரிக்கின்றது
ஒருவரின்் அழிவினில்
மற்றவர் மகிழ்வது
மனிதம் அழுகின்றது...!

## கணீஞீீர்த் துளி

கார்மேகம் கணைந்து
ககன்ம் வெஞந்பதற்கு
மழைத்துளி அவசியமாகும்
சோகங்கள் கரைந்து
வதனம் வெளுப்பதற்கு
கண்ணீர்த்துளி அவசியமாகும்..!

## குதகைல ிமாமி

தேனணடயின் துளிகள்
தெரிळவயரிின் காதல்மொழி
ஏழிணசயின் கீதம்
அத்தணைய|ஹு்் இனனிமை
அந்தக் குதணை ดமாழிி.!

## மఠிதஞ்

கனிவாய் ดொழிபேசி
காரியமே பார்க்கின்ற
கருப்புமனण மாந்தரிணையே
பணிவாய் மொழிபேசி
பாரம் சுமக்கின்ற
பண்பாளர் சியருமுண்டு..!

## விழிக்கடல்

ஆழிய|ன் வீழ்ந்தவன்கூட
அணையாடித்து மீள்வதுண்டு
உன் விழிக்கடஆிம்
வீழ்ந்தவன் நான்
விழிக்கின்றேன் தியையறியாமம்
கळரகாணாா கப்பळ்போம்..!

## இளநகைை

இாநணை உதிி்க்காதே
இளம் ிபண்ணோ ...உன் கன்னக் குழியினியே என்ணை கவிழ்த்து விட்டாய் போதுமடி.!

## குயில்கள்

புமப்பெயர்வில்
காக்கைகளின் கூடுகளில்
குயில்களின்் குஞ்சுகள்..!
குஞ்சுகள் பாடுகின்றறன...
அஃது தாய் மொழியாா...?
அந்நிய மொழியா.. ?

## குரு8ஷத்திரம்

நாடு கேட்டு
நகர் கேட்டு
ஊர் கேட்டு
உறையுள் கேட்டது
பாண்டவர்கள் மட்டுமல்ல
ஈழத் தமிழ் மக்களும்
அஃதேபோல்..!

## இயம்்திரம்

ஐரோப்பிய உணவு விடுதிகளி®் எம்மவர் இயந்திரம்
இயந்திரம் பழுதானால்
மீண்டும் இயா்க்லாம்
இதயம் ஸ்தம்பிதமமைந்தால்...?

## விடிவெள்ளி

விடியத்க்கான முன்னுரைேை
விடிவள்ளி எழுதி்்சசன்றாயும்
விண்்ணிிஆன்றும் மணறவதில்ணையோ...
மண்ணணின்் விஷியఏு்காய்
மகத்தானण உரையயழுதியவர்
மண்ணில் புळதவதுண்்டா..?

## 8๘ைロவฮ்

மனமமனும் ஆかயத்தில்
மனிதாபிமான விளாக்கேற்று
குணிமனும் கோலோச்சு
குடியூுப்பான் இறைவன்
ரணாமாகும் வே๗ைகளில்
ரகசியமாய் ததமமமிடுவான்
குணமாகும் காயங்கள்..!

## நதி மூலம்

விடுகதைகளின் வேர்களிஓும்
யப்பான் தேசத்தின் வாசலினும்
கருத்தரித்த கைக்கூ
காசினியயங்கும் கைவீசுகின்றது . . !

## வக்கிரம்

ஒணான்் ஒன்று
மரத்தில் ஏறுகின்றது
மரமாகவே அவள்
வரனாக வாய்த்தவஞோ
வக்கிரத்தின் வடிகால்..!

## வறுமை

ப๒ரக ஓணான்கள்
ஏறுவதும் இறங்குவதுமாய்
அருவருப்போடு அவள்
உடற்பசி அவர்களுக்கு
வயிற்றுப்பசி அவள்க்கு.!

## ஒப்பகைைை

ஆரோக்கியத்ணை
அடகு வைத்த
அசுரவேகத் தொழிற்சாணை
ஒப்பேையில் விஞைமகள்..!

## காதல்

தாண்்டமுடியாத தணைகளைத்
தாணण்டியே நகருகின்றற
இந்நதியின் பிரவாகத்தாண்
புமியெனும் புச்செடியோ
இன்றுவரை வாடாமலிருக்கின்றது..!

## விழி

ஓ..! புவியீர்ப்பையே
விஞ்சிவிட்டது விழியீர்ப்பு
புமியில் விழுந்தெழுகின்றேன்்
விழிக்குள் விழுந்ததனால் விழிக்கின்றேன்... !

## ఆฮர்மம்

எதையும் விற்கலாம்
விபச்சாரியின் தர்மம்
எதிछும் கலப்படம்
வியாபாரியின்் அதர்மம்...!

## வாழீத்து

மணவாழ்வில் என்றெண்றும் மங்கலம் சேர்ந்திடவே இணைந்திடும் இல்வாழ்வுக்கு இறையருளே காரணம் துணையாக இணைவரவே தூயவொளியது சிந்திடவே அணையாயாத தீபடெனவே அகிலமதிலே ஓங்குகவே...

## வரலாறு

தொணைந்தவைகணைவிட அழிக்கப்பட்டவை, மறைக்கப்பட்டவை அநேகம் வரணாற்றிஸ்.

## ஹவ】ஙீகள்

காணம் கண்டடடுத்த பொற்காசுகளைவிட காணாமல் விட்டுவிட்ட வைரங்களே அதிகம்.

## முதிப் கஞ்்லி

வரதட்சணையாா்்
வஞ்சிக்கப்பட்ட
முதிர் கன்னிியின்
விழிகளில் நாளாந்தம்
விரக்தியை வாசிக்கின்றேே்..!

## ETGOD

உணர்வுகளின்் கதவுகளையும்
யன்னல்களையும் சாத்திவிட்டு
உறவுகளின் சுமைகளைத்
தாங்குகின்றாள் விலைமகள்..!

## காதல்

மொழியயதுவும் பேசாமல்
விழிகளினால் புவெறிந்து
வீழ்த்திவிட்டாய் என்னை
வீழ்ந்தாஹுமென்ன
வென்றவர் இருவருமே..!

## நாம்

கண்லென்ன முள்ளென்னா
காடென்ன மேடென்னன
பாடியபடியே பயணிக்கும்
நதிபோணவே நாமிருந்தால்
நானிலம் செழிக்கும்..!

## தீபம்

மனமொரு அழுக்கேறிய
கந்தல் துணிபோலிருக்கலாம்
சலவை செய்து
மெல்லிய திரியாக்கினால்
ஒளிரும் தீபமாகலாம்..!

## வெண்பயி

வானத்திலிருந்து
வெண்பஞ்சுப் பொதியவிழ
வையகத்தில் வெண்பனி.

## ถி®0வ

குளிர்ச்சி தருகின்ற நிஆவே
மமர்ச்சி தருவது போம்
புமன்களை ஊகுகின்றாய்
பபண்களூக்கு நீ
நட்பா..? பகையா..?

## ดொடமுடியாத உயாம்

அந்நியதேசம், மொழி
ஆயினுமென்ன எம்மான்
தொடமுடியாத உயரங்கஞை
எட்டித் தொடுகின்றனர்
எம் வாரிசுகள்..!

## 8தடல்

சமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பிஷ்
கண்டடடுக்கப்படுவதில்லை முத்து
உஎக்குள் உன்ஞைத்தேடு
ஆழத்தில் மிக ஆழத்தில்
கண்டெடுப்பாய் முத்து..!

# சிவபாகைமீ சியைத்தவப்... 

காசினியின் முகதரிசனம்<br>காட்டிய காலக் கண்ணாடியை<br>உடைத்தெறிந்தவர்<br>காட்டுமிராண்்டிகளே...!

## விதळை

வெண்பனிச் சேலைதணை
புமி யணியும்போது
மனசுக்குள் மத்தாப்பு
புவையவ எணியும் போது
மனசுுக்குள் மயானம்..!

## உロவுகள்

உணவிண்
உப்பிண் அளவுபோல்
உறவுகளின் தொடர்பிருந்தால்
தப்பேதும் நிகழாகு
தவிர்க்கலாம் விரிசல்.. !

## குரூரம்

பேேழகனா நீ...
பெருயைதனின் தியைக்காதே...
அส்பிஷ்லாத நீ
குரூரமானவவாாய் உணதத்தில்..!

## ர๘ுாீகள்

கம்மாா்் எறிந்துவிட்ட
காயங்க்ஞம் ஆறிவிடும்
கருவிழியாய் எறிந்துவிட்டாய்
ரணாங்களாய் இன்று விட்டாய்..!

## பட்டணரமீ

பரபரப்யை பாதணிக்குள் புட்டிக்கொண்டு மбிதன் படபடப்போடு பறக்கிறான் தரைதனில் பட்டணத்தின் பரிதாபநிஞை..!

## பொத்தம்

இஞையுதி்்கால மரங்கள் பௌத்தத்தின் வேர்களாகும் நிமையில்லா வாழ்வுதனை நீள்புவியில் உச்சரிக்கின்றன..!

## ๕8ோப்பா

ஐப்பசி திங்களிலிருந்து
மரரஙங்கின் மேோாடகஞம்
காா்த்திळை மாா்கழியிய்்
உள்ளாடைகளும் களையப்பட
மரங்கள் நிி்வாணாமாய்..!

## இ๘ைை

எத்தøையோ
வாத்தியக் கருவிகळை
உதடுகளாம் வாசிக்கின்றறான்
மனிதன்... அதுபோமவே
எத்தணையோ புக்கணை
உதடுகாாம் வாசிக்கின்றது வண்ட்..!

## மயக்ఉเீ

ดபண்ணே..!
கள்ணைப் பருகினேன்்
நிமிர்ந்து நடந்தேன்..!
உதடுகளில் தேணைப் பருகினேன்்
மயங்கி விழந்து விட்டேண்..!

## வாமஞுக் கவி๓தகள்

மயங்கியே திரிந்து<br>மமர்கள் தாவிய வண்டுக்கு<br>வலிக்கிறது எயிட்ஸ்.<br>காப்பாற்ற எண்ணாமல்<br>புதைப்பதற்கு நினைக்கின்றது<br>நிதி நீதியை சிங்களம்,<br>நாடகங்களின்்<br>ஒத்திகைக்காய் திஜைகள்<br>சத்தியத்திற்கும் திரைகளா..?<br>ஆடைகளால் அங்கங்களை<br>மறைப்பது போன் பொய்மைகளையும்<br>புதைக்கின்றார் புன்னகையால்,<br>அருவியாய் புன்னகை உதடுகளில்<br>ஆழங்களில் சீறுமொரு பாம்பு.<br>அன்ணை திரேசா காந்தி<br>அங்கங்கே பெய்யும்<br>மேகங்கள்.

## காதமणர் திøரமீ

மோதலில்லாக் காதஞுமில்லை
மோகமில்லாக் காதஞுமில்லை
வேகமது கொண்டுவிட்டாலோ
விண்்ணணயே உரசும்
தாகமது கொள்ளுமே
தனிமையிி்் உருகும்
சோகமதன் சாயண்..!

காதலர் தினமதிம்
காதமையே சுவாசிப்போம்
தேகமது தேய்ந்தானும்
தேயாதது காதலே..!

## இசுமகள்

விழிப்பறவை பறப்பதற்கு
சிறகுகளாய் இருப்பவை...
தீண்ாடிவிட முணைபவர் தாண்டிவிட முடியாதபடி காவல்தான் காப்பவை...
சிண சமயங்களில்
கடுங்காவணையும் மீறியே
கைவிரம்கள் காயங்களையும்
விளைவித்து விடுவதுண்ட்டு..!

## வாமळைஎั்

தணையிலே மகுடமிருந்தால் ஒல்லியானவனும் தீயுமிழ்வான் தீக்குச்சி.

குடிசைக் கைத்தொழிலின் உன்னதம்
கொனுவிருக்கின்றதே கொம்பினில்
தூக்கணாாங் குருவிக்கூடு.

அன்னை திரேசாபோல்
மரணம்வரை மகத்தான சேவை
தேய்ந்து உருகிடும் மெழுகுவர்த்தி.
சிரசிலே கந்தகத்தின் வாரிசு
அழிவுக்கு மட்டுமண்லாமல்
ஆக்கத்திற்கும் உதவும் தீக்குச்சி.
குடுமியய வெட்டியதும் முக்கண்கள்
இரண்்டாகப் பிளக்க புன்னகையும்
புனஞும் நிறைந்திருந்தது தேங்காய்.

## மிஎ்க்ுமிழீ

எந்நாளும் கண்சிமிட்டி
ஒளியுமிழும் மின்குமிழ்
ஒரு வினாடியில் உடைவது போல்
ஒரு நாள் மனிதனும்...

## பळிதீதுளிகள்

காண்பா்் எவருமில்ணையே என்றொரு நிஞைப்பில் திருடன் எம் மணையிஹுள்ள புணை..!

தன்னந்தனியாக சுறுசுறுப்பாக வணையப்படுகின்றது அற்புதமான மஞையல்லவா..?
முட்டையிடத் தயாராகும் குருவி.!
பாரிபோல் வள்ளஆான வானம் முண்ணைப் பு சேணையொன்றை வழங்க குளிர்ந்தது புமி பனியாடையால்..!

எங்கே கற்றார் இக்கணையை..?
பள்ளி செல்லாத பொறியியமாளர்
பறவையின் கூடு மரத்தில்..!
நமத்தை அடகு வைத்த
அசுரவேகத் தொழிற்சாமை
விபச்சார விடுதி (விபச்சாரி)..
பணத்தையும் நலத்தையும் தொணைத்து
பிரேத பரிசோதனையில் ஒருவன்
விळமைகளின் உறவு.

## 『தன்் துளிகள் - 1

சுற்றியுள்ள சுவரைத் தகர்த்து
பொலிவான கோட்டையிண் துளையிட
உள்ளே பருக இளநீர.
புயலோ புகம்பமோ
தராசின் முள் தாழ்வதில்லை
அதுபோலவே சான்றோர்கள்.
உடையும் பொழுதுகளில்
மனிதன்் அழுகின்றான்; ஆனால்
சிதறினாயும் நகைக்கின்றதுு தேங்காய்.
விளக்கில் எண்ணெயைப் போமவே உனக்குள் சத்தியம் வற்றிவிட்டால்
உயிரினொளி மங்கி மறையும்.
காமத்தின் கருவறையிலே முளைவிடும் நாணத்திண் எல்ணைகளைத் தாண்டினானும் நானிலத்தில் அழிவற்றது காதம்.

இந்தக் கோட்டைக்குள் நுழைவதற்கு வன்முறையன்றி வேறுவழியிய்ணை தாகத்திற்கும் உணவுக்கும் தேங்காய்.

பெட்டிப் பணத்தின் பெருமையும்
கட்டித் தங்கத்தின் திமிரும்
பெட்டிக்குள் ஒருநாள் அடக்கம்.
எதையெதையோ விதைக்கின்றாய்
அறுவடை உனக்கு மட்டுமல்ல
உன்் வம்சத்திற்கும்.
ஒழுக்கமின்மை அழியாத கறை
உடலின் அழுக்கை நீரகற்றும்
உயிரின் கறையை..?

## அயிிிிఠ் முது|ு

வியர்வைத் துளிகள் விதைப்பிற்கும்
அறுவடை மட்டும்
போகுமா பன்னீருக்கு.. ?
அங்கமெமாம் உங்களுக்கே
அனுபவியுங்கள்
என்றுரைப்பாள் வாழை...
பணருக்கு கருவறையவள்
சிஐரே வெற்றியின் குதிரைகளில் பாடசாணை...

வளங்களையே பெருக்கும் வல்மரசுகள் அழிவிஜா் சுவடுகளில்
அழகிய தீவு...

## அரசியல்

இசச நாற்காலியின்்
போட்டியாகிவிட்டது
எம்மவரின் அரசியண்...
ஒரு முறை இருந்துவிட்டால்
இசைத்தாயும். அசைத்தாலும்
எழுந்திருக்க விரும்புவதில்ணை..!

## சுฮाாமி

தண்ண்ீரின் எடையை தாங்காமண்
கண்ணீர் நதியும்
உடைக்கின்றது கரைகளை...
ஆலயம் செம்கின்றாயா
உள்ளத்தின் ஓரங்களில்
உறைந்திருக்கின்றான் சாத்தான்.
மனசின் கூசியை
துடைப்பதெனில்
உள்ளத்தில் நிறைக ஈரம்...
அக்கிரமத்தை விதைக்கும் மனித விஜங்குகளிண் எப்போதும் குடியிருக்கும் குரோதம்...

சந்தேக விடம்
சிரசேறினால் வார்த்தைகளில்
வழியும் திராவகம்...
சிஜ மனிதர்கள்
உதடுகளை திறக்கையில்
வாடுகின்றன மெல்லிய இதயங்கள்...

## அఉத்தியக் கவிळததளா

கறுப்பாய் இருந்தாலென்ன
கர்ணனைப்போலவும் ஈகை
பஞை...

ஒப்பனையும் புன்னகையும் வரவேற்க விரைவாய் விடைபெறும் ஆடைகள் விபச்சாரி...

யுத்தத்தை தொடர்வாய்
நிரந்தரம் உனனக்கு சிம்மாசனனம்...

தலையை விரித்தபடயே
மோகத்தையல்ல தாகத்தையே
தணிப்பாள் தென்ணை...
வைரங்களை வழங்குவதில்
வள்ளணுக்கே வள்ளண்
வானம்...

முதலீடு இல்லா
மொத்த வியாபாரி
விபச்சாரி...

மன்றினில் தணைவர்
மணையினில் சேவகன்
அப்பா...

## துளிகளீ

பெண்கள் மட்டுமல்ல
ஆண்களும் வழுக்கி விழுவதுண்்டு
வீதியயங்கும் பனிதூவிக் கிடக்கின்றது...

மெல்லிய நூலினால்
சத்தமில்லாத தறியில்
ஆடை நநய்கின்றது சிலந்தி...
பச்சசயும் வழுவழுப்பும் முத்துக்களும்
பாவையர்போல் எல்மாமும்
பளிச்சிடும் வெண்டிக்காய்...

ஒரே கருவறையில்
இருமதலைகள் இருப்பது போல் முட்டைக்குள் மஞ்சள் வெள்ளை...

சிவன்போல் மூன்று கண்கள் பார்வை யில்லாவிட்டாஜும்் என்றும் பங்களிப்பு தேங்காய்...

## காதல்

இமைைகளில்மாமம் விழிகளா
இதயமிம்மாமல் இவ்வுடணா
உ.தயமில்லா வானமா
நீயுமில்லாமல் நானுமா..?

## 8பரவலம்

வன்னிப் பேரவலம்மது - எந்த
வரலாறும் காணாத பேரவலம்
எந்த தேசத்தினும் நடக்காதது
எமது தேசமதில் அரங்கேறியது..!
மனிதத்தை குழிதோண்டிப் புதைத்துவிட்டு
மானுடத்தை வேட்டையாடினர்
ஆயுதமழை பொழியப் பொழிய
ஆறாய்ப் பெருகியது குருதி
நீறாய்ப் போயினர் மக்கள்..!
மருத்துவம் இல்லாமல் உயிர்
ஊசலாட மரணித்தவர் எத்தணை..?
பசித்தீ வயிற்றைச் சுட்டெரிக்க
புசியாமல் போனவர் எத்தனை..?
தாகத்தில் தவித்தவர் எத்தஞை..?
மோகத்தின் முள் தைத்துவிட
முழி பிதுங்கி இறந்தவர் எத்தனை..?
குப்பைகளாய் கூட்டியள்ளிக் கொட்டினர்
மனித உடல்களையும் தமைகளையும்..!
பிணणநடியையும் ரணநநடியையும் தவிர
ஒன்றுமட்டும் இமவசமாய் கிடைத்தது
அது உப்புக்காற்று..!

## 『தø்துளிகள் - 2

எத்தळையோ
இசைக்கருவிகள் இசைத்தாறும்
அத்தணையிவும் இனிமை
மழலையின் உதடுகள்
இசசப்பது..!
ஏழு ஸ்வரங்கள் மட்டுமல்ல
எட்டாவது ஸ்வரமாக
பெற்றோர்களுக்கு வரமாக
மழமைமொழி..!

ஒருவனால்
விரிக்கப்பட்டது வெண்கம்பளம்
கால்களுக்காயல்ல
கண்களுக்காய்
நயகரா நீரீவீழ்ச்சி..!
ஒருவன் எந்நாளும்
விதைத்தான் கொடுமை
அறுவடையிஞோ
அமோக விளைச்சம்
பெற்றான் ஞானம்...!

புன்னகை என்பது
ப மமர்வது போண்
மம்்ந்திட வேண்டும்
சாகாத புன்னகையில்
சஞ்சமம் கருகும்
சாதனைகள் பெருகும்..!

களத்தில் மட்டுமம்ல
தேர்தல் களத்திஞும்
துரோகிகள் நிறையவுண்டு
களையுங்கள் களைகளை
கையிலுள்ள ஆயுதத்தால்
வாக்குச்சீட்டு..!

## ஞாபகஙீகள்

வானப் புந்தோட்டத்தில் அழகாய் பூத்திருந்த நட்சத்திரப் புக்களை விடிவெள்ளி யெனும் புக்காரி
வேகமாகப் பறித்துக்கொண்டிருக்கிறாள் காரிருளை விரட்டியடிக்க விரைவாய் கதிரவனும் ஒளிக்கிரணங்களளனும் அம்புகளை எய்யத் தொடங்கிவிட்டான் சலங்கைச் சத்தம் கலைலக்க மாட்டுவண்்டி தெருவிலே... துலாச் சத்தம் கிணற்றிஞே... பொதிகளைச்ச சுமந்த வண்டிகள் சந்தையை நோக்கி நகருகின்றன..!

## தொயைலம்த வாழ்வு••!

சீரோாு வாழ்ந்த செந்தமிழ்ப் பரம்பேரயின்
வேர்கொண்ட வாழ்வுதனிண்
வெந்நீர் கொட்டிவிட
ஏர்பிடத்த நிலத்தோடு
எண்லாமும் தொணைந்துபோக
எடுதுகளை முன்னேவிட்டு
ஏக்கழுடன் மழணமியாடு
ஏந்திळழயாள் பின்னேேரர
இமையினிலே மிதிபுந்தில்
ஈழத் தமிழ்க் குடிமகன்...
இருப்பிழந்து இடரோடு
விருப்பின்றறிய இடப்பெயர்வு...
வறுணைமிின் வணைப்பின்னன்்
வெறுமையுடன்் தமிழிினம்
பொறுமையின்் விசிம்பின்...!
$-2006$

## ஊற்றுக்கய்ர

விதவைக்கு
வெண்்துகில் வழங்காதே
குயரமல்மவா மனிதா..?
பட்டுத்துகில் பரிசளி
ஊற்றுக்கண் திறக்கட்டும்..!

## ஒருவஐ்

மரமதன் கிளைதனில்
சிறகுகள் கோதிடும் மணிப்பாாா்ச் ஜோடி வெறித்திடும் வேடனின்
விழிகள்,
இறக்கை விிித்தொரு
பறவை பறப்பதும்
வீழ்வதும்,
மகரந்த மஞர்களில்
மயங்கிடும் வண்டுகள்
இசைத்திடும் ராகம்.
மேகத்தின் பொழிவு
மோகத்தின் கசிவு,
அலைகளின் சத்தம்
ஆரணங்கின் முத்தம்.
பச்சை போர்த்திய
வயல்களில் தளமை
மொட்டை மரங்களிலே
முதுமை,
நதிகளின் நநகர்வு
நாணणலின் பண்ிவு
மலையின் நிமிர்வு.
மாறாத காணங்கள்
சாகாத மேகங்கள்,
நோய வறுமை
இன்பம் துன்பம்,
தேதியில்லா மரணாம்
தோய்வில்லா ஜனனம்.
இரவு பகல்,
இவைகளில் ஒருவனின்
விலாசம் விசாணம்
ஒட்டியிருக்கின்றது..!

- 2008


## பள்ளூித் தாமळைைள்்

கைவீசி நடக்கும்<br>பள்ளித் தாமரைகள்<br>செஞ்சோணைக் கிளிகளோடு<br>ゥைகோர்த்து மகிழ்ந்த<br>காலைப் பொழுதொன்றில்...

ஆகாயம் துழாவிய
அசுரப் பறவை
அடைகாத்த முட்டைகளை
முல்மைத்தீவிஷ் இறக்கியது...
ஒன்றா இரண்டா
அறுபது குருத்துக்கள்
அக்கணமே கருகிவிட
நூறோடு முப்பதும்
ஆறாய் குருதிவழிய
அங்கமெணாம் பங்கமுற்றன...
துயர்மூழ்கிக் கிடக்கின்றாள்
புமித்தாய்... நாம்
துஞ்சிவிட்ட குஞ்சுகளுக்காய்
அஞ்சலிப்போம்...!

## காற்றிலாடுமீ தீபம்

இடி மின்னல் புயல்
எதுவநந்த போதினிஇும்
கனைல்வந்து தீ கக்கிசனாாறும்
புனண்வந்து வேர் சப்பினாாதும்
வாள்கொண்்டே யறுத்தாறும்
தோள்கொண்்டே சாய்த்தாஜும்
வேரறுந்து போவதிம்ணையே ஊர்தøி6ே புவரசு...

புஜப்டபயர்வினிழும் தன்ணைத்தான்
புடம்போட்ட புவரசு...
இலம்கியிவானில் ஏற்றழுடனோ
எழுந்து|ந்ற்கம் ஏடது...
நாடியாாட்ங்யியே போவததன்றால்
நம்தமிழ்த்தாய் கண்ணீடுகுப்பாள்..!
மூச்சடங்கியயது போகாமல்
யுழுநிமவாய் வள்ர்ந்திடவே...
பிராணயவாயு ஏற்றி|ுுவோம்
பறப்படீவீர் தமிழர்காள்..!
காற்றிøாடும் தீபமळை
கைககாண்டே பபாத்திடுவோம்..!
(ஜேர்மஎणியில் வெளிவந்த 'புவரசு' சஞ்சிணை பபாருளாதாரப் புயலில் நிகைகுயைந்து நின்றபோது...)

## செல்வி தங்கம்மா அப்பாகுட்டி

அன்ணை திரேசாவால்<br>மசிடோனியா மகுடம்<br>சூடக்கொண்்டது<br>தங்கம்மா அப்பாகுட்டியால்<br>தமிழ்மண்் தங்கக்கிரீடம்<br>தரிக்க ஆன்மீகம்<br>சிம்மாசனமிட்டது.

இவரைப் பெற்றெடுத்தோர்
பேருவைகையில் நணைந்தது
பிறந்தபோது மட்டுமா..?
இல்மை இல்ணை காமுமெமாம்.

இவரைத் தத்தெடுத்த
துர்க்கையும் தன்சேவைக்காய்
வைத்திருந்தாள் காலமமலாம்,
இந்த மேகத்தின்
உதடுகள் திறக்கையிலே
உள்ளங்களில் அருள்மழை
நிரம்பி நிரம்பி வழியும்
கைகள் நீளும்போது
காருண்்யம் பந்தலிடும்,
சின்னதொரு கோயிலிலே
குடுயிருந்த துர்க்கைக்காய்
வான்தொடும் கோபுரம்
வர்ணமிடும் பெருங்கோயில்
வழியின்றி வருவோர்க்கு
ஒளியூட்டும் விழிகள்,

தாயின்் சேவையோடு
தமிழுக்கும் சைவத்திற்கும்
தளராத தொண்டு
ஒயாத பணி
ஓய்ந்துதான் போனதா..?
இந்த அகம்விளக்கு
அணைந்துவிட்டாஞு|்்
அதன் ஒளிச்சுடர்
என்றென்றும் பிரகாசிக்கும்..!
நடமாடிய ஆணயம்
தமக்கருகிஜ் வேண்டுமென்று
தாயவள் எடுத்தாலு்
எமக்கொருநாள் தந்தருள்வாள்,
சிறகொடிந்த பறவைகளுக்கும்
சின்னச் சின்ன
குருவிகளுக்கும் கூடுகளமைத்தா்்
ஆஐயத்திய்...
தெல்லிப்பளையயனும்
உரின் நாமத்தை
உதடுகள் உச்சரிக்கையில்
அன்ணையின் வதனமே
மின்னலிடும்...!

- 2009


## மரஙீகள்

மார்கழித் திங்கள்<br>பிற்பகுதி மமரும்போது<br>ஜேர்மனியில் எத்திசையில்<br>நாம் பயணித்தானும்<br>இந்த மரங்கள்<br>முற்றும் இணையுதிர்த்து<br>முதுமையில் முனகிடும்...

இணைைள் துளிர்க்கையிலே
பிள்ளைப் பிராயத்தினும்
வசந்தத்கை பிரசவிக்கையிலே
வாலிபத்தின் வாசலிஹும்
இணைகள் உதி்்த்தபின்
முதுமையின் விளிம்பினும்...
மனித வாழ்வின்
சகல் பருவத்தையும்
செட்டையுரித்துக் காட்டும்
மரங்களிலிருந்து நான்
இறைவன் படைப்பியல்
தத்துவத்தை புரணாமாய்
தரிசிக்கின்றேன்..!
இந்த விருட்சங்கள்
முதுமையில் வீழ்ந்தாணும்
மீண்டும் துளிர்க்கும்
வசந்தத்தை வாரியிறைக்கும்...
மனிதன்..?

## அமிர்தத் துளிகள்

பாரிபோல் வள்ளஒான வானம் முல்ணைப்பு சோமையொன்றை வழங்க குளிர்ந்தது புமி பனியாடையால்...

பணத்தையும் நமத்தையும் தொலைத்து
பிரேத பரிசோதனையில் ஒருவன்
விபச்சாரியின் தொடர்பு.
திங்கள் ஒன்றல்ல பௌர்ணமி தினந்தோறும் உன்வானில் பௌர்ணமி உன்னை நேசிப்பவள்(ன்) கிடைத்துவிட்டால்...

காரிருள் சூழ்வதுபோய் துன்பமா.. ?
கதிரொளி பாய்வதுபோம் வந்துவிடும்
தன்னனலமற்ற நட்பு...
தன்னநந்தனியாக சுறுசுறுப்பாக வனையப்படுகின்றது...
அற்புதமான மஞையல்லவா
முட்டையிடக் காத்திருக்கும் பறவை...
பெரியவனோடு கைகுஹுக்க எண்ணணி
உன்நாமம் உன்குணம் இழந்துவிட்டாய்
கடலோடு கலந்த நதி...
சிலவேளைகளில் வலிக்கின்றது
முற்றிலும் உறிஞ்சப்படுவதால்
பரிதவிப்பில் பசு பசியோடு கன்று...
கண்களை மூடினால் காண்பாரெவருமில்யை
என்றொரு நினைப்பில் திருடன்
எங்கள் வீட்டுப் பூனை...

> எஜமான்் விசுவாசம் மேலோங்கக நாவினால் நன்றியுுை கூறாமல் எப்போதும் வாலினாா்். .

அன்போடு உணவளித்து பாதுகாத்து ஒருநாள் அடித்துவிரட்டும் தாய் சொந்தக்காலிஜ் குஞ்சுகள்..

நீரின் ஆக்கிரமிப்பு காலமெம்லாம் நியமதை ராணனுவம்போல் முற்றுகையிட ஒருநாள் உருவாகும் பிரளயம்...

உறவுகள் புன்னகை புத்திடவே
அன்றாடம் வற்றிடும் வாலிபங்கள் உணவு விடுதிகளில் எம்மவர்.

உதிரத்தின் பிசுபிசசப்பு உலகமெண்๒ாம் இணக்கலவரம்... மதக்கலவரம்... தூபமிடுபவர் அரசியல்வாதிகள் இல்ணையில்ணை மதவாதிகள்...

எத்தணையோ காலங்கள் தவமிருந்து
எந்தாய் உருவாக்கிய புமிப்பந்து
ஒரு நொடியில் கருகிடுமா..? அணுவாயுதம்..!

## புமிப்பந்திఠ்் ஓரிெல்மாம்...

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்தே இப்புவியெங்கும்
குருதி வரைந்த தடங்கள்
இன்னும் காயாமண் பிசுபிசுக்கின்றது
அந்த வரலாற்றின்் தொடர்ச்சி
மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றது..!

வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க
மூவேந்தர் காமத்திஞும்
சதி, சூழ்ச்சி, காட்டிக் கொடுத்தல்
கூடவிருந்து குழிபறித்தல்
அங்கங்கே கறைகளாய் ஒட்டியிருந்தது
உடன் பிறந்தோரை வீழ்த்த
எதிரியோடு கூட்டுச் சேர்ந்த
உதிரிகள் அவர்களுக்குள்ளேயும்..!
முன்னாாளிலிருந்தே
புமிப்பந்தின் மூணையெல்ணாம்
சிறிய மீன்களாய் சிறுபான்மையை
மிதித்திடும் பெரும்பான்மை..!

நிலவுடமைப் பிரபுக்கள்
அரசியல்வாதிகளின் ஆயுதங்களான
மதம் சாதீயம் போன்றவற்றால்
மண்ணில் குருதி வழிகின்றது...!

பமவித இச்சைகளினால்
மோகங் கொண்்ட மனிதன்
பச்சைகளையெண்லாம் பாழடிப்பதோடு
யுத்தத்ぁதக் கட்டவிழ்த்து விடுகின்றான்
நீர் குடித்த உலகு
செந்நீரில் குளித்துத் திணறுகின்றது...!
வேட்டை யாடுவதில்
மிருகங்கணளயே வென்றுவிட்டான் மனிதன் கோட்ணையை கைப்பற்ற வேண்டுடெனில்
வேட்டுக்களைத் தீர்த்தாக வேண்டுமாம்...!
புமிப்பந்தின் ஓரமெல்ஞாம்
மதக்கமவரங்கள் இனக்கமவரங்கள்
மானுடம் வயியோடு முனகுகின்றது.. !
முதணாளித்துவம் கைகொடுப்பதாக
கூறிக்கொண்டே வைக்கின்றது
ணை பையிலே; அங்கே
கறக்கின்றது நிலநநய்...!
$-2013$

## சிம்மாசச๐ம்

விடுதணைப் பயிருக்கு
செந்நீரில் பாசனம்
செய்தவர்களோ இன்றில்லை
பயிருக்கு எரியுட்டியவர்கள்
உலகெங்கும் சிம்மாசனணங்களில்..!

## பொயீ முகஙீகள்...

கோரமுகம் தெரியாமலிருக்கவும் வக்கிரகங்களை மறைக்கவும் பொதுப் பணியயனும் போர்வைக்குள் பம பொய் முகங்கள்..!

பதவியதைப் பெறுவதற்காக
குனிந்தும் வளைந்தும்
குத்துக்கரணம் போட்டு
கொள்கைகளை விற்றபின் கொள்ளையிடத் தொடங்கிவிடுவர்..!

இந்த நட்டுவக்காலிகளின்
கொடுக்குகளினாா்் கிழிபடுவது
சமுதாயம் மட்டுமல்ல
சரசரக்கும் பட்டுச்சேணைகளும்..!

இந்த நச்சரவங்களை
இனங்கண்டு நசுக்காவிடல்
நாடு நலம்பெறாது
வீடு வளம்பெறாது..!

எங்கெதிலும் மூஞ்சுறுகளாய்
மூக்குதனை நுழைப்பவர்
மானுடத்தின் இதயங்களை
கூரான அ๒குகளினால்
கிழிக்கின்ற கழுகுகள்..!

எத்தனை காலம்தான்
புண்னகைக்குள் புதைந்திருக்கும்
பொல்ஞாத நயவஞ்சகம்.. ?
மக்கள் விழித்தெழுந்தால்
மகுடம் மண்ணில் விழும்..!

அறிவுடையோர்
ஒருபோதும் இைையாயார்
இந்தக் கூட்டணியில்...!
தவறென்று வாதிடுகின்றார்கள்
பொதுப்பணி மன்றத்தின் சுயநலவாதிகள்.. !

## வீழ்ซ்சியிఠர் மிळலதஞఠில்...

வீழ்ச்சி நிலையில் நாமின்று
வீழ்ந்து வீழ்ந்து போனாணும்
எழுச்சி காண்்பதற்குக் கதிரவன் எம்வானில் ஒருநாள் இருள் கிழிப்பான்,

ஆழியிண் அலைகள் ஓய்ந்து
அமைதியாய் சிலவேளை இருப்பதுண்டு
நாழியில் அணைக்கரங்கள் நீண்டு
நானிலத்தை முற்றுகை இடுவது முண்டு.

ஊழியின் காலமொன்று தோன்றி
உன்னத காமடொன்று மலர்வதுபோல்
வீழ்ச்சியில் நாம்நின்று எழுவோம்
விண்வணைர சாதணைகள் தொடர்வோம். . !

## எரிக்கழுடியாா் குப்ळைபகள்...

இருபத்தோராம் நூற்றாண்்டிலே விஞ்ஞானத்தின் சாதணைகளோ விண்தொட்டு நிற்கின்றது
பிறநாடுகளோ வளர்ச்சியில் சிகரத்தில் நாம் மட்டும் அடிவாரத்தில்...

சீதனம், சாதீயமெனும்
புரையோடிப்போன புண்களிலிருந்து
நோய்க்கிருமிகள் கடத்தப்படுகின்றது
அடுத்துவரும் சந்ததிக்காகவும்...
இந்நோய்களின்் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து
கற்றவர்கள்கூடக் கரையேறுவதில்லை
அறுக்கமுடியா ஆணிவேராகவும்
எரிக்கமுடியா குப்பைகளாகவும்
எம்மிடையே படர்ந்திருக்கின்றன...
சமநிணையிலிருக்கவேண்டிய சமுதாயத்தை
கீழ்நிமையென்றும், மேல்நிமையயன்றும்
சாதீயம் நிர்ணயிக்க
அங்கே மானுடத்தின் கழுத்து
ராட்சசக் கரங்களினாண் நெரிக்கப்படுகின்றது...!
முதி்்கன்னியின் பஞ்சணையயில்
வாசமுள்ள புக்களைக் தூவாமம்
முட்களைய๒்மவா தூவுகின்றது சீர்வரிசச.. ?
இந்தச் சாக்கடை நீர் நிரந்தரமாய்
எம்மினத்தின் குடிநீரில் கலந்து
ஆரோக்கியத்தைக் கெடுத்துவிடலாகாது...!

## ถிர்வாயைம்

நிர்வாணத்ணை ஆடையாக்கி
நிமிர்ந்து நிற்கின்றன
இணையுதி்்காா மரரங்கள்
மீண்டும் துளிர்ப்பதற்காய்..!
மซிதா நீ...
இழ்ப்பு்்களளக் கண்்டதும்
இததயம் நநாருங்கிப் போகாதே
இதயத்ணைப் பாஜறயாா்க்விவிடு
மீண்டும் துளிர்த்திடுவாய்..!
தோல்விணைக் கண்டதுும்
துவண்டுதான் போவததன்ன..?
வெற்றி உன்் வாசற்படிதனில்
உனக்காகக் காத்திருக்கின்றதே..!
புமியது சுற்றுவது போம்
இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாாியே மனிதணையு|ம் சுற்றுகின்றது..!

புயண் வந்து ஒருநாள்
உன்ணனப் புரட்டிப் போடும்வேை
போராடு மனிதா... போராடு
நிச்சயம் ஒருநாள் வெம்வாய்..!
என்ன்தான் குயன்றாஇு்

இதுவே இப்புவியிஐ் நிரந்தரம்..!

## குருதி வஞைந்த தடங்கள்

சுதந்திரத்தின் பின்னே<br>இலங்கைத் தீவினிலே தமிழ்்<br>என்னதான் கேட்டிருந்தார்கள்..?<br>உரிமைகள் மட்டுமன்றி வேறென்ன..?<br>சலுகைகள்கூட மறுக்கப்பட்டது...!

ஓரினம் மட்டுமே
சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்க
இன்்ொரு இனமோ
மூச்சுவாங்கிக் கிடந்தது..!

ஆட்சிக் கட்டிலிலே
ஆரோகணித்த அரச அதிபர்கள்
ஒவ்வொரு காலத்திலும்
அரசியல் பகடைகளை நகர்த்த
அவை விரைந்து சென்ற்ுு
ஓரினத்தையே மண்கவ்வ வீழ்த்தியது..!
பச்சை போர்த்திய
பசுமைமிகு தீவினிலே
குருதி வழியத் தொடங்கியது
பரிதியின் வெளிச்சம் பாயாமல்
வடக்கு. கிழக்கு, மலையகம்
இருளுக்குள் மூழ்கிக் கிடக்கின்றது...!
காலத்திற்கு காலம்
கட்டவிழ்ந்த அராஜகம்
இனக்கலவரங்களாய் வெடிக்க
கண்ணீர் சசந்நீர் கவின்தீவில்...!

அகிம்சை வழி தோற்றுப்போக
ஆயுத வழி பின்பற்றப்பட்டது
புயல் பூகம்பம் வெடித்தது
எந்த வானிணும் இறங்காதஇடி
எம் வானத்தில் இறங்கியது
எரிமணணக் குழம்புகளைக் கக்கியது..!
வளையாத சட்டங்களையே
தமக்காகவே வரைந்து வளைத்து
நீதிக்கே சவால்விடுவோரின் வரிசை
நித்திலத் தீவினிலே தொடர்கின்றது...!
மகுடத்தைப் பெறுவதற்காகவும் அதை
நிரந்தரமாய் அணிவதற்காகவும் மனிதத்தைக் குழிதோண்டிப் புதைத்துவிட்டார்..!

எஞு|்புகளாண் அத்திவாரமிட்டு
குருதியினால் குழைத்த கலவவையில்
கோட்டை கட்டி யதில்
சிம்மாசனமிிட்ட சர்வாதிகாரிகள்
எத்தனை காணம்தான் நியைத்திருந்தார்கள்..?
வானம் உடைந்து பொழிந்தாஹும்
வற்றாத அத்தனை ஆறுகளும்
பெருக்கெடுத்துப் பாய்ந்தானும்
குருதி வரைந்த தடங்களை
துடைத்தழிக்க முடியுமா.. ?
$-2010$

## 8வட்கைடக்

இந்தியக் தேசியக்கொடி தஞைநிமமிiா்து நின்றது
அண்ணல் காந்தியின்
அகிம்சை நெறியினாயும்
அவா் வழிவந்த தலைவா்களின்
அளப்பரிய சேவைகளினாஜும்...
இன்று தலைகுனிந்து நிற்கின்றது....
ஓடும் பேருந்தில்
மருத்துவ மாணவி
சிதைக்கப்பட்டதாஞும்...
பலவகை வேட்டைகள் தொடாவதாஞு்்..!
இமளஞா்களே..!
உன்மத்த உணா்ச்சிகளின் திரிகள்
கருகியே போகட்டும்
எண்ணெயை வாாக்காதீாகள்..

## அகிம்கைை

இவ்வுலகு<br>முட்டைக் கோதாய்<br>உடையாமலிருக்க<br>என்றும் அவசியமாகின்றறது<br>காந்தியடிகளின் ஆயுதம்...!

## வலிசுமந்த தாயீ

வலி சுமந்து தாயவள் கிடக்கையில்தான் வாய்வெடித்து மழணையொன்று வருகின்றது<br>உளியது ஓங்கி வீழுகையில்தான் ஒளிரும் சிற்பமொன்று மலருகின்றது<br>அழிவது கண்்டிருந்த நாடுகள்தான் அங்கங்கே விடியல்தணைக் காண்கின்றது பழியதை விதைத்துவிட்ட பாதகர்கள் பார்தனிம் அறுவணையைச் செய்திடுவா்் கலியுகம் முற்றிவிட்ட காரணத்தால் காசினியில் அனர்த்தங்களும் ஏராளம்..!

## வலி...

வீழ்ந்துதான் வருகின்றது நீர்வீழச்சி எழுந்துதான் நடக்கின்றது நதியாக... தாழ்ந்துதான் கிடக்கின்றது வயற்காடு... தானிியங்களை எமக்காக அளிக்கின்றது வீழ்ச்சியின் நிஞையின்றாகலாம் நிச்சயமாய் எழுச்சியது மமருமொரு காமம்வரும்..! தோல்வியின் நிகழ்தனில் அங்கங்கே வெற்றியது மறைந்திருக்கும் கண்டறிவீர்...! கேலியில் நகைத்திருக்கும் கொடியோர் வலியுணரும் காஜம் வரும் நிச்சயம்..!

## 8சோயா கூடைリ

விஞ்ஞானனத்தின்
நீண்ட கரங்ககளினால்
ஓசோன் கூணைரதனில்
துளைகள் விழுந்துவிட்டன...
कூரிய கிரணாங்களின் ஒழுக்கினாண்
புியிின் சிரசில் உஷ்ணாம்..!
புமியின்ன்
பாதுகாப்பு வயயமாா
ஓசோன்் அரணைா் தாக்கி
பாரியய பஜடியடுப்பு
வவப்பக் கதி்்களிமாால்..!
சூரிய்ச் சிமநந்தி
வவப்பவயையை
வேகமாய் பின்னுகிி்்றது..!
மனிதன்் வயைதனிில் சிக்கி
நோய்களினால் தாக்கப்படுவான்..!
வவப்பத்தின் அணலைகள் தாக்க
பஞிமமமைகள் விணைவாய்க் கணைய
கடல் மட்டமும் உயリ
நியமதது சுருங்கும்..!
விஞ்ஞாோமே உன்
சாதணைகள் ஏராளாம், தாராளம்
உன்ணன வெறுக்கவிம்ணை நாம்
நிகழவிட்க்கும் அஎர்த்தங்களூ்்கு
துளியளவாவது அணணயிடுவாய்..!

- 2014


## உதிரும் இலைைகள்

காற்றின் தாக்கமதால்
காம்பு கழன்று
புக்கள் வீழ்வது போல்
பொன்னுயிர் போகுமமன்றால்
பூரிப்பான விடயத்தான்..!
சிலவேளைகளில்
சலவை இயந்திரத்தில்
இடப்பட்டஆடைகள் போல்
துவைத்துத் துவைத்துப் பிழியப்பட்டு
சுழற்றிச் சுழற்றி யடிக்கப்பட்டு
எம்முடळைக் கந்தலாக்கி
உயிர் பறிக்கப்படலாம்..!
புயல் காற்றொன்று
புமியை உலுப்புகின்ற நேரத்தில்
பழுத்த இமைைளோடு
சிம பச்சையிலைகளும்
உதிர்வது போ๒வே என்றறன்றும்
வயது பழுத்தவர்களும்
இளையோர் முதல்
முதியோர் வரை
மரணத்தின் கோரப்பிடியில்..!
நோயெனும் கயிறினால்
ஆறடி மனிதனை
கட்டி யுருட்டி அவனது
குருதியின் துடிப்பையும் திமிரையும்
அடக்கி யொடுக்கி
மரணத்தை பரிசாகவே
அளிக்கிறது காயம்..!

இக்கணத்ணை இந்த இறுதிக் கணத்கை
ஒரு Ыநாடியாவது சிந்தித்தாண் பிணாங்களின் மேல் நடப்பळை மซிதன் ஓரளவாவது குணறத்துக் டொள்வான்..!
$-2012$

## மடிம்துவிடும் துயரம்

புக்களின் வனப்பு
புந்தென்றலின் வருடல் பொய் மொழியாளின் தழுவல்
புகழின் சிகரம்
பொன், பொருள் குவியண்
அத்தஞையினும் மேன்மை
மழணையின் புன்னणகை
மடிந்துவிடும் துயரம்..!

## 8டும் 8பரும்தில்...

புமன்களை யடக்கா புல்மர்களினால்
பூவொன்று சிதைக்கப்பட்டது பேருந்தில்
ஓடும் பேருந்தை நாளும்
நாடும் நங்கையர் பீதியில்..

மருத்துவ மாணவியின் அங்கங்களை
மருத்துவ பரிசோதனை செய்து
உருத்தெரியாமல் சிதைத்தன மிருகங்கள்..!

எத்தனை கனவவுகணைச் சுமந்து
பறக்க எத்தனித்த கிளியின்
சிறகுகளை வெட்டி யெறிந்ததோடு
விறகுகளுக்குள் எரிமூட்டவும் அனுமதித்தீர்..!

எந்தக் கருவறை சுமந்ததோ
எத்தஞை துயரத்தால் துடித்ததோ..?
எண்ணிப் பார்த்தீர்களா ஒரு கணாம்.. ?
உங்களையும் ஒரு கருவறைதான்் சுமந்தது..!

காமத்தீ பற்றியயரிந்தாண் கயவர்களே...
சிவப்பு விளக்குகளை நாடுங்கள்..!
பச்சை விளக்குகளை உடைக்காதீர்
பச்சை விளக்குகளே என்றும்
பாதைகளுக்கு வழிகாட்டி நிற்கின்றனை..!

## அதிபர் 8தர்தல் 2015

உதயத்தை எண்ண்த்தான்<br>இந்நாயைத் தேர்ந்தெடுத்தா்் அந்நாளே அவர்களுக்கு அரசியல் அஸ்தமனம்..!

அதிகார நாற்காலியில்
இன்னும் ஈராண்டுகளிருந்திருக்கமாம்
அதற்குள் பேராசை
பிடரி பிடித்துத் தள்ள
போய் விழுந்தார் பள்ளத்தில்..!
மக்களாட்சி நிறுவுமிடம்
பாராளுமன்றம் என்றிருக்க
குடும்ப ஆட்சியல்லவா
குட்டித் தீவில் கொடுங்கோலேந்தியது...!
பார்ச்சிறுவை சுமந்த மக்கள்
வழிந்தோடிய கண்ணீஜை
இந்நாள்வரை தேக்கி வைத்து
அதற்கான கணாக்கையெண்ணாம்
வட்டியும் முதலுமாய் வசூலித்துள்ளார்..!
வேர்களுக்கு மட்டுமன்றி
விழுதுகளுக்கும் வெந்நீர் ஊற்றியவர்க்கு
வீறுகொண்டெழுந்த தமிழர்
வாக்குச் சீட்டுக்களினால்
வழங்கியுள்ளார் தண்்டணை..!
08. 01. 2015 அன்று

இருண்ட வானத்தில் சிறிதாய்
ஒளிக்கீற்று தோன்றிய நாள்
மருண்ட மக்களின் மனஙங்களின்
மாற்றமொன்று மமருமென்ற நம்பிக்கை..!
9-ம் தேதியது மலர்வதற்குள் ஒளிக்கிரணங்கள் புமியை
முத்தமிடத் தொடங்குவதற்குள்
மகுடம் உருண்டு விழுந்தது
மமதையும் மண்ணிலே சரிந்தது
அவசர அவசரமாய் ஆதிக்கம்
அரசமாளிகை துறந்து சென்றது..!
காலமின்னும் கடந்துவிடவில்ணை
கனமாான புட்டுக்கள் தொங்கவவிடப்பட்டிருக்கும்
கதவுகளுக்கான திறவுகோல்
விரைவாய் கையிலெடுங்கள்..!
காலமெல்லாம் புரையோடிப்போனா
காயங்களுக்கு மருந்தளித்து
குருதி வரைந்த தடங்களை
இல்லாதொழிக்க முயலுங்கள்..!
காற்றிலாடும் தீபங்களாகி
கண்ணீரியும் செந்நீரியும் மிதந்து
கண்கூடி மண்மூடி் போனவர்களை
காயமெல்லாம் நியைவுகூர்ந்து
கண்ணீரில் உஙங்களின்
கறைகளையெல்லாம் கழுவுங்கள்..!
இனவாதம் களைந்து
இனம் மதம் மொழிகடந்து
இதயத்தின் சாளரங்களைத் திறந்கு
உதயத்தின் கீற்றுக்களை வழியவிடுங்கள்
ஒளிரும் இலங்கை மணித்தீவு..!

## 8๕j்மø்் விங்ஸம் எயார்பஸ் ஏ 320

ஜேர்மனியின் घுவ்தான்்சா வெனும்
uாரிய விமான நிறுவனஞ்தின்
கியை நிறுவఠமமாய்
ஜேர்மன் விங்ஸ்..!
எயார் பஸ் ஏ 320
ஸ்பெயிி்் நாட்டின்
பார்சணோனாா நகரிலிருந்து
இறக்ணை விரிக்க்ிின்றது..!
ஆகாயப் பறவையின் இமக்கு
ஜேர்மனியின் டுசிம்டோவ் -
விமான நியலயம்...!
அசுர விமானியின் இமக்கு
மரணாத்தின் அதள பாதாளம்..!
நடக்கவிருக்கும் அஎர்த்தத்ळை
அறியாத இயந்திரப் பறவை
உயர உயரப் பறக்கின்றது..!
அப்பறணைக்குள் புகலிடமாாய்
நூற்றிஐம்பது பயணிகள்
அவர்கஞள் ஐேர்மன் உ யர்நிळைப்
பள்ளியின்் மாணவவ்்கள் பதினாாறாடு
ஆசிரியர்கள் இருவர்..!
அந்தப் பள்ளி்் சிட்டுக்கள்
உல்லாச நீரோடையில் நீசசசலி்க்க
பள்ளி விடுகுறறயின்
பார்ச๒ோனாா பறந்திருந்தனை..!

> அந்தக் கிளிகளுக்கு
> அவ்வப்போது தாய் தந்தையரின்
> நிணைப்பு வாட்டத்ணை யளித்தாஜும்
> கூடு திரும்பும் நாளதில்
> கொஞ்சிடும் நிணைப்பில் குதூகலம்..!

ஜோடிகஞை அணைக்கும் திஞைப்பில்
சில காதல் பறவைகள்..!
நேசவுறவுகளை நெருங்கும் நேரத்தை
நிணைக்கும் பாசவுறவுகள்..!
விபரீதமொன்று
நிகழவிருப்பதை யறியாத
குறும்பான மாணவி
குறுஞ்சசய்தி யனுப்புகின்றறாள்
தோழிக்கு..!
சுற்றுலா நிஞைவுகளோ
எனக்குள் ஏராளம்..!
உయகை்் சுற்றிவரும்
ஆசையின்னும் தாராளம்...!
விமானத்திற்குள்
தமைமை விமானிிக்கு
இயற்கை உபாதை
தவணை முறையில்
அமுக்க வெடிகளை யளிக்கின்றது..!
அவசர அவசரமாய்
உதவி விமானியிிடம்
அத்தணை உயிர்களையும் கையளித்து
கழிவறை நோக்கிச் செல்கின்றான்..!

இதற்காகவே காத்திருந்தது போல்
பிரதான விமானி உட்புகாதபடி கதவுகளுக்குத் தாழ்ப்பாழிடுகின்றான்
உதவி விமானி...!
அந்த விமானிக்கு
சிம ஆண்டுகளாய்
நரம்பு மணன்டணத்தின் சிதைவு
மனவழுத்தத்தின் உச்சம்..!
பலரக மிருகங்கள்
மூளைக்குள் பாய்ச்சலிட
கடிவாளமறுத்த குதிரை
காம்களின் உதைக்க
முகமது இறுக
மனமது கொதிக்க
மரணத்தின் பொத்தானை
அழுத்துகின்றான்்..!
விமானம் நிலை தடுமாறி
ஏவுகணை வேகத்திஷ்
தமைகீழாய்ப் பாய்கின்றது...!
விமானத்தின் அபாயவொணி
அடுத்தடுத்து ஒலிக்க
அவ்வொலியை விஞ்சியதாய்
பயணிகளின் அவயக்குரல்
ஆகாயப் பரப்பெங்கும்
எதிரொலிக்கத் தொடங்குகின்றது...!

மரணதத்தின் வினாடிகள் கண்குன்னே விரிய, விரிய குருதியது உறைந்து போக உயிரொடுங்க உடல் நடுங்க குருதிக் குழாய்களக்குள் பீதியாறு பெருக்கெடுக்கின்றது...!

ஒரு சிஜ நிமிடங்களில்
உலகப் போரில் பாரிய
குண்டடான்று வெடித்ததுபோல்
ஆல்ப்ஸ் மமைத்தொடரில்
மோதப்பட்டு சுக்கல் சுக்கமாய்
சிதறுகின்றது வானூர்தி..!
உயிர்க் கூடுகள் சிதற
உதிரத்தின் துளிகள் தெறித்து
பனிமூடிக் கிடக்கும்
பெலோன் பள்ளத்தாக்ணை நணைக்கின்றது..!
வான் தொட்டு மண்தொட
விரைந்த வானூர்தி
பள்ளத்தாக்கில் வீழ்த்தப்பட்டுவிட்டது..!
சிறகுகள் விரித்த விமானத்தோடு
சிறகுகள் விரிக்க காத்திருந்த
சின்னச் சின்ன்ச் கிளிகளிஜ்
சிறகுகள் ஒடிக்கப்பட்டு
சிதிலமாகின உடலங்கள்..!
அந்த நிமிடங்களில்
அலறிய ஜீவன்களின் அந்தரித்த
வினாடிகள் எண்ணுகையில்
இதய அறைகளில்
அழிக்க முடியாத சோகம்
நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது...!

- 2015


## பள்ளி மாயுவி படுகொயைல...

யாழ்ப்பாணா நன்னகரினன்
பொற்கிரீடமாய் திகழ்ந்திடும்
புங்கைநகருள் இரக்கமற்ற
புல்லர்கள் எப்படி நுழைந்தார்..?
வெள்ளை நியவாய்
பள்ளி சென்று வந்த
பாரிஜாத மமர் புஜைக்காக
கோயிலில் சென்றடையாமண்
கல்லறையில் வீசப்பட்டுவிட்டதே..!
சிறிது சிறிதாகச் சிதைக்கப்பட்டு
குரண்வளை திருகப்பட்டு
பற்றைக்குள் வீசியெறியப்பட்ட
இந்தச் சின்னக் குயில்
பாட்ப்பறப்பதற்கு எண்ணியே
பள்ளிக்குச் செல்லக் காத்திருந்தது..!
இந்தப் பட்டாம் பூச்சி
எத்தணை கனவவுகளைச் சுமந்ததோ..?
எத்தனை சாதனைகளை இந்த
புமியில் நிகழ்த்த விருந்ததோ..?
அதற்குள் காமுகர்களின் கைகளுக்குள்
சிக்குண்டு சிறகுகள் பிய்க்கப்பட்டு
உயிர்த் துளியும் பருகப்பட்டுவிட்டது..!

# தூய்மையைப் பறைசாற்றும் வெள்ணளநிறச் சிட்டுக் குருவியின் தூய்யையைப் பறித்து பெற்றோருக்கு துயரத்தை நிரந்தரமாய் அளித்தவர்கள் தூக்குக் கயிற்றைத் தழுவிட வேண்டும்..! 

துள்ளித் திரிந்த
பள்ளி மானுக்கு
கொள்ளி வைக்கத் துணிந்த
கொடயயவர்களைச் சுமந்த
கருவறைகளின் களங்கத்தை எந்தக் கங்கையும் துடைத்துவிட முடியாது..!

வழிவழி வந்த தமிழர்களின்
மாண்பையெண்ணாம் குழிதோண்ட்ப்
புதைப்பவர்கள் இன்னும்
8ந்தப் புமியிி் நடமாாியபடயேே..
நடமாடும் இணைவன் தான் நண்ண தீர்ப்யை வழங்க வேண்டும்..!

சின்னப் பறவவயின் உடணத்தை
குண்டூசியாண் குத்திக் குத்தி
குதறிய ஓநாய்கள்
மனித வடிவிலே நடமாடும்
இரத்தக் காட்டேறிகள்..!

- 2015


சம்பந்தன்் அவர்களிண் மூচ்றாவது| கவிஆதத் தொகுதியாக "குருதி வळைந்த தடங்கள்" வெளிலருவது மகிழ்ச்சி தருவதாக உ- ா்ளது.

இலங்கைத் தமிழர் புலம்பெயர்ந்த ஐதோப்பிய நநாடுகளிலிருந்து லெளிவந்த சஞ்சிகைகள், பத்திரிகைகளில் இவரது கவிळதகள் அதிக அளவில் வெயிவந்துள் ளண.

பதினனந்து வயதினில் தாய் LDாமனாரிஷ் தூண்டுதலினால் இலங்கை வானொலியில் கவிळை பாடய சம்பந்தன், 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜேர்மன் நாட்டின் இரட்டிங்கன் நகைை வாழ் விடமாகக் கொண்டபோதிலும், தாய் மண்ணை மறவாத பற்று தூல், துாய்டொழியில் இலக்கியாம் படைக்கும் ஆவல், தாயஙத் திலும் வாழ்வகத்திலும் சமகாலத்தில் தரிசித்த, தரிசிக்கும் வாழ்க் கைச் சவால்கள், இண்ப துண்பங்கள், அடபட்ட மனதில் ஆழப்பதிந் துள்ள வடுக்கள், நூள்தோறும் மனத்தை விரட்டிக் கொண்டுுுக்கும் தாய் நாட்டுக் கனவுகளும், தக்கங்களும் என்றலாறு பல்வேறு கருப் பொருள்களையும் உள்ளடக்கிக் கவிதைகளாகத் தந்துள்ளா்்.


 சான்று பக்iகின்றறே.





[^0]:    * 'புவரசு' சஞ்சிணக ஆசிரியர் இ்ந்து மகேஷ்.
    * 'இதயயம்' சஞ்சிळக.

