## மலர்நீத ஜீவியமீ

## ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னை யோக மலர்

## ஏப்ரல் 2010 ஜீவியเ் 15 மலர் 12



## சாவித்ரி

P. 111 Our being looks beyond its wall of mind

மஎத்தின் எல்ணலயயக் கடந்து நோக்கும் ஜீவன்

* அது பெரிய லோகங்களுடன் தொடர்புள்ளது
* ஒளிமயமாா பூமிகளும், சிறந்த சொர்க்கங்களும் உள
* ஜீவன் தன் ஆழ்த்தில் தன்ணை நிஷ்டையிலிழந்த லோகங்கள் உண்டு
* அதன் பிரம்மாண்ாடமான மூலத்றத அது தொடிம்
* உருவமற்றது, பெயரிலீலாதது, பிறக்காத பொக்கிஷிம்
* உருவமற்ற பரப்பு உள்ளிருந்து எழுப்பும் குரல்
* ஜீவனுள்ள சத்தியத்தின் பிம்பங்கள்
* தன்ணைச் சுருட்டி மடக்கும் சுணையுள்ளிருந்து எட்டிப் பார்க்கும் ஆத்மா
- உள்ளுறை சாட்சியின் உணர்வுள்ள பார்வை
* கண் ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் ஆத்ம பிரம்மமும் அதன் தொழிற்பாடும்
* காலத்திற்குமுன் பிறந்த இதயம் எழுப்பும் வேகமும் சக்தியும்
* அரூபனின் ஆழீந்த பூரிப்ப பெற்ற நிழலுருவம்
* ஆயிரம் கோணத்து வலிமை பெற்ற அற்புதங்கள்
* நம் ஆத்ம மாயத்தின் அர்த்தமுள்ள பொருள் வருகிறது
* இயற்ணைப் பிறப்பின் பயங்கரப் பயø்
* குறறயாக சிகரங்கள் குணமாக வெளிப்படும்
. காலண்டரிலில்லாத தேதி, கண் ணுக்குத் தெரியாத நம்பிக்கை
எல்லா லோகங்கட்குமுரிய அதிகார அமைப்பு சொல்லொணா சத்தியத்தின் ஆரம்பம்
கனவுலக கற்பணை நணைமுறை வாழீவாயிற்று
ஜீவனுள்ள மொழியின் பிறப்போடு எழுந்த பாணி
பிறவாத பெருணையின் வெளிப்படும் குணவிசேஷட்
ஆதியான ஜோதியின் அர்த்தமுள்ள திருஷ்டி
அமரத்துவக் குரலியிமையின் அற்புதச் சுருதி
ஆனந்தம் பெற்ற பூரிப்பின் அம்சங்கள்
விவரிக்க முடியாத அழகின் ரூபம் தரும் திட்டம்
பிரம்ம லோகங்களை அண்டி நிற்கும் மற்ற பெருலோகம்
சத்தியம் சட்டென ஆட்சி செய்யும் லோகம்
கட்டுக்குட்படாத ஆத்மாவின் சித்திரம்
பிளவுபட்ட நெஞ்சம் பெற்ற பெரும்பேறு
அழுும் ஆஈந்தமும் ஆட்சி செய்யும் வீடு
அன்பும் இணிமையும் சட்டமா பண்பு
அதன் சூட்சும அச்சு பெற்ற மென்ணமயாண பொருள்
உலகம் கனவு காணும் தெய்வீகத்றைப் பெற்றது
※ \%
ஸீ அரவிந்த சுடர்
எதை அதிகபட்சம் நுகர முடிகிறதோ அதுவே மனிதன்
அதிகபட்சம் சாதிக்கக்சூடியதை மிர்ணயிக்கும்.
அஞுவவம் சாத๙ை.


## லைப் டிவைன்

(சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி…)

## இமீமாதச் செய்தி

## நேரத்திலீ ๓கவிடாத

மணிதஞோ, உறவோ,

நட்போயில்ฒை.

## XIX. Life

173/1: Now we see what Mind is. We see its divine origin. Its divine origin is how it is related to the Truth-Consciousness. Our human existence is of three lower principles. Mind is the highest of the three. It is a special action of the divine consciousness. Or, it is the final strand of its whole creative action. The Purusha has different forms and forces of himself. Mind enables the Purusha to hold these relations apart from each other. Mind creates phenomenal differences. The individual soul takes this appearance to be radical divisions. It is so because the individual soul has fallen from the Truth-Consciousness. This is the original perversion. It is the parent of all the resultant perversions. To us these perversions are dualities, contraries, oppositions. It is proper to the life of the Soul in the Ignorance. Mind need not be separated from Supermind. Then, what is perversion to us is the various workings of the universal Truth. Once Mind separates from the Supermind this sense of broad unity is lost. Sense of difference precipitates itself as perversion.

173/2: Mind thus appears as a creative cosmic agency. Normally we do not understand Mind like this. Our mentality has a different
impression. To us Mind is a perceptive organ. It perceives things already created by the Force. The Force creates working in Matter. So, to us Mind is a creator. We allow a secondary creation to Mind. We assume Mind now combines forms already developed by Matter. We are getting new knowledge through Science. Science finds subconscious Mind in Matter. It sees it in the Force. This is not new knowledge for us, but it is our old knowledge lost. Now it is not a discovery, but a rediscovery. So, the Mind is responsible for its own emergence. First it emerges as forms of life. Then it is in the forms of mind itself. First it emerges in the nervous consciousness of plant-life and the primitive animal. Secondly it shows in the evolved animal and man. Mentality is ever-developing there. Already we saw Matter is only substance form of Force. Now we shall discover that material Force is only energy-form of Mind. Material force is subconscious operation of will. Will works in us in our light. In truth, it is no more than a half-light. The material Force works. It works in darkness. We see it as darkness, not the materialist. It is the darkness of unintelligence to us. To the materialist it is the rightful field. Perhaps he seeks light there. In reality and in essence it is the darkness. Materialist thought has always felt that it is its rightful field. Spiritual knowledge works from the summit. What the materialist now discovered, Spirit has discovered long ago. Therefore we can say as follows. Prakriti has created this material world. Prakriti is the executive Nature of a Force. This Force is manifested by a subconscious Mind. Or, we can call it Intelligence.
174/3: Mind is no original entity nor is it independent. Now we have seen this. It is only the final operation of Truth-Consciousness. Truth-Consciousness is Supermind. So wherever Mind is there should be Supermind. Again Supermind is Truth-Consciousness. Therefore Supermind is the real creative agency of the universal Existence. Mind can sometimes be separated from its source. Still that larger movement is always there in the workings of Mind. It
forces them to preserve the right relations. It evolves from them the inevitable results they bear in themselves. It compels them to produce the right tree from the right seed. Thus Mind compels even the operation of brute Matter. Matter is inert. It is a darkened material force. The compulsion results in a world of Law, in a world of order. Without Mind it would be a clashing chaos. Obviously this order can be only a relative one. Even the relation must be relative. It is not the supreme order and the supreme right. That would be so, if Mind were not separated from Supermind. It is an arrangement. It is an order to the results right and proper to the action of Mind. It is a dividing Mind. Its creation is of separative oppositions. It is the dual contrary sides of one Truth. The Divine Consciousness conceived of the dual representation of itself. It threw into operation the idea of the divided representation of itself. It deduces from it in real-idea. And educes practically from it in substance of life. It does so by the governing action of the whole Truth-Consciousness behind it. The varying relation has its own inferior truth. It is inevitable. There it gets by deduction and its reverse. This is the nature of Law or Truth in the world. It is the first working. It brings out that which is contained in being. It is implied in the essence. It is the nature of the thing itself. It is latent in the self-being and self-law, swabhava, swadharma. It is seen by the divine knowledge. It is there in one of the formulas of the Upanishad. It contains a world of knowledge in a few words. It is the Self-existent, the seer and thinker. It becomes everywhere. It has arranged in Himself all things rightly from years eternal. It does so according to the truth of which they are.

175/4: We live in a triple world of Mind-Life-Body. It is triple only in the actual accomplishment of the evolution. This is the consequence. Life is involved in Matter. It has emerged in the form of thinking. It is mentally conscious life. Where Mind is there Supermind is. It is so with Life and Matter. Supermind is the origin of the three. It is also their ruler. Therefore Supermind also must
emerge. We seek for intelligence at the root of the world. Intelligence is the highest principle we are aware of. To us, it seems Intelligence governs. It explains all our actions and creation. Therefore if there is a consciousness at all in the universe, it must be Intelligence. Intelligence is a mental consciousness. Intelligence only perceives, reflects and uses. It does so within the measure of its capacity the work of a Truth of being. It is superior to itself. There is a power behind. It must be another superior form of consciousness. It is proper to the Truth. Therefore we have to mend our conceptions. We must not affirm sub-conscious Mind or Intelligence but an involved Supermind. It puts Mind in front of it. It is the immediately active form of its knowledge-will. It is sub-conscious in Force. It uses the material Force or Will. It is subconscious in substance of being. It is its executive Nature or Prakriti. It has created this material world.

175/5: It is Mind that we call life here. Mind is manifested in a specialisation of Force. What then is Life? What is its relation to Supermind? Supermind is the supreme trinity of Sachchidananda. It is active in creation by means of the Real-Idea, or Truth-Consciousness. From what principle in the trinity does it take its birth? By what necessity does it come into being? Is it divine or undivine? Is it Truth or illusion? Life is an evil, rings down the centuries the ancient cry. It is a delusion, a delirium, insanity. We have to flee from it and seek the repose of eternal being. If this is true, why is it so? Why has the Eternal wantonly inflicted this evil? Is it not what HE brought on Himself? Is it not what He brought upon His creatures? Is it by the all-deluding Maya? Or, is it some divine principle? Or, what is it that expresses itself? Is there an eternal being and is His power to express thus? In that case, that being should have thrown itself into Time and Space. This universe is a constant outburst of the million and million forms of life. They people the countless worlds of this universe.

176/6: We can study this Life as it manifests itself upon earth. Its basis is Matter. We observe that essentially it is one form of cosmic Energy. It is a dynamic movement or current of it. It is positive or negative. It is a constant act or play of the Force. It builds up Forms. It energises them by a continual stream of stimulation. It maintains them by an unceasing process of disintegration. It does so by renewal of substance. To us life and death are opposite. It is natural to us. This would tend to show that is an error of our mentality. It is one of those false oppositions. (It is false to the inner truth. It is valid to the surface practical experience). It is deceived by appearance. It is constantly bringing this error to the universal unity. Death has no reality. Only that it is a process of life. Death is merely a rapid disintegration of life. It is subservient to life's necessity of change and variation of formal experience. Body dies. Even there there is no cessation of life. Only the material of one form of life is broken up. It serves as material for other forms of life. The law of Nature is uniform. There is in the bodily form a mental energy. It is psychic energy. That also is not destroyed. It only breaks out of one form to assume another. It is by some metempsychosis. It is a new ensouling of body. All renews itself, nothing perishes.

176/7: We may as well say that there is an all pervading Life. It can be a dynamic energy. (This is the material aspect. It is only its outermost movement.) It creates all these forms of physical universe. It is Life imperishable and eternal. It would go on existing, even if the whole figure of the universe were quite abolished. It is capable of producing a new universe in its place. Unless it is held back, it is capable of continuing to create. It can be held back only by a higher power in a state of repose. In that case Life is a Force that builds forms in the world. It maintains them as well as destroys them. It is Life that manifests itself in the form of the earth. It is the same in the plants and animals. The animals support the existence of plants. They devour the life-force of the plant or of
each other. All existence here is a universal Life. It takes the form of Matter. It hides life-process in the physical process. It emerges as submental sensitivity and mentalised vitality. Still, it would be the same creative Life principle.

177/8: Well, this not what we mean by life. We mean a particular result of universal life-force with which we are familiar. It manifests only in the animal and the plant. But it is not in the metal, the stone, and the gas. It operates in the animal cell, but not in the pure physical atom. Therefore, we must convince ourselves of the difference in the play of this Force in life and not-life. Then we can be sure of our ground. In what does this precise difference lie, is the question. We call inanimate things not-life. There is a difference in the play of this Force in both cases. We must discover that. On earth there are three realms of the play of Force. They are the animal kingdom, the vegetable kingdom and the material void. It is an old classification. We belong to the animal kingdom. There is life in us. There is life in the plant. How do they differ? What, then, is the further difference? It is between life and not-life. In the old phraseology it is the metal and mineral. Now Science has discovered the new chemical kingdom.

177/9: To us life means animal life. That is what we speak of. It moves, breathes, eats, feels and desires. We speak of the life of plants. It is almost a metaphor, rather than a reality. There is life in the plant. But it is regarded as purely a material process. It is not considered as a biological phenomenon. We associate life with breathing. We call it breath of life. Every language said it. The formula is true if we change our conception. That conception is of Breath of Life. There is spontaneous motion, locomotion, breathing, eating. They are only process of life, not life itself. They are the means of stimulating energy. It is done constantly. It is our vitality. There is the process of disintegration and renewal. By them, it supports our substantial existence. There are the processes of our
vitality. They can be maintained by other ways. Our respiration is not the only process. Nor our means of sustenance. Breathing and the beating of the heart are deemed essential to life. There are other conditions too. They can be temporarily suspended. Still life can remain in the body. It can be in full consciousness. It is a proven fact. New evidence of phenomena emerges. We deny conscious reaction to the plant. It has a physical life. It is identical to our life. It is also essentially organised like our life. It is different in the apparent organisation. Suppose it is proven true. Then we have to cleanly sweep away our conceptions. They are old and facile as well as false. We must get beyond the symptoms. They are externalities. We must go to the root of the matter.

178/10: There are recent discoveries. Their conclusions may be accepted. It must throw intense light on the problem of Life in Matter. A great Indian scientist has pointed attention to the response to stimulus. It is an infallible sign of the existence of life. It is especially a phenomenon of the plant life. His data illumines it. It illustrates in all its subtle functionings. We must not forget it is an essential point. It is a proof of vitality. Response to stimulus is that proof. It affirms both the positive and negative states of life. The negative state is death. Both have been affirmed by him. It is done in metals as well as plants. There are instruments of right nature. It can be of sufficient delicacy. They may be invented. There are points of similarity between plant and metal. They too can be discovered by those instruments. It may not be in the same abundance. It may not show the character of organisation of life. We can see they are identical. It may not prove to be so. It might mean the same organisation is absent. Or, it may show any organisation is absent. But, the beginnings of vitality could still be there. But life exists in the metal. It may be rudimentary in its symptoms. It must be admitted at present. It may be involved or elementary. It may be elemental in the earth. Or they may be in other material existences. They may be akin to the metal. We can
pursue our inquiry further. We are not obliged to stop short. Normally we do so where our immediate means of investigations fail us. We have an unvarying experience of Nature. It says that investigations thus pursued will in the end prove to us that there is no break. There is no rigid line of demarcation between the earth and the metal. Or, is it there between the metal and the plant. We may pursue the synthesis further. There is none between the elements and atoms. They constitute the metal or earth. The metal or earth constitutes them. This is a graded existence. Each step prepares the next. They hold in itself what appears in that which follows it. Life is everywhere. It is secret or manifest, organised or elemental, involved or evolved. It is all pervading, imperishable. Only its forms and organisings differ.

179/11: Modern Science proves the physical response to stimulus. It is only an outward sign of life. They are similar to breathing or locomotion in us. An exceptional stimulus was applied by the experimenter. There were vivid responses. It at once recognises the vitality in the object. They are the indices of vitality. The plant lives in an environment of stimulation. They exist in a mass. For the plant, it is a constant response. It is a constantly maintained force in it. It is capable of responding to the force. The force is from the surroundings. It is an application of that force. They say, those experiments are destructive. They destroy the very vital force. It is so with the plant or any other living organism. A stimulus is an energised force. It is applied to the plant. It is a force of a dynamic movement. It is of sensitive vibration. They answer to the shock. There is a vibrant reception and a reply. Also, there is a will to grow and be. It indicates the submental. It is a vital-physical organisation. It is a consciousness-force hidden in the form of being. There is a constant dynamic energy movement in the universe. It takes various material forms. It is more or less subtle or gross. It is in each physical body or object. It is in plant or animal or metal. It is the same dynamic force. It is stored and active. That is the
only fact. There is an interchange between these two. It results in a phenomenon. To us it is life. Or, at least we associate it with life. It is the action of Life-Energy. We recognise that as such. It is so energised by the Life-Force. There are three versions of one World-Force. They are Mind-Energy, Life-Energy, material Energy.

180/12: A form may be dead, not its force. The force exists in potential. Maybe its familiar operations of vitality are suspended. Maybe they are about to be ended. The dead can be revived. Of course, it is possible within certain limits. The habitual operations can be renewed. The circulation of active energy can be restored. By this we understand what we call life was still there in the body. It was latent i.e. not active in its usual habits. They are its ordinary physical functioning. They are its nervous play and response. They are habits in the animal of conscious mental response. It is difficult to suppose that there is a distinct entity called life. It has gone entirely out of the body. It gets into it again whenever it feels like. It happens when somebody is stimulating the form. (The question is how, since there is nothing to connect it with the body.) Catalepsy is an instance. The outward physical signs are suspended. The operations of life are suspended. But the mentality is there. It is self-possessed and conscious. It is unable to compel the usual physical responses. It is not a fact that the man is physically dead but mentally alive. It is not that life has gone out of the body while mind still inhabits it. What has happened is the ordinary physical functionings are suspended. The mind is still active.

180/13: There are certain forms of trance. Here the physical functionings as well as the outward mental are suspended. They resume operations later. In some cases it is by external stimulation. A spontaneous return to activity from within is movement. The surface mind-force has been withdrawn into subconscious mind. The surface life-force has withdrawn into sub-active life. By this
the whole man can lapse into the subconscious existence. Or, he has withdrawn his outer life into the subconscious. At the same time his inner life has been lifted into the superconscient. Here we have a main point. It is the Force has indeed suspended its outer operations. It is the Force that maintains dynamic energy of life in the body. Still, it informs the organised substance. Beyond a point, it is no longer possible to restore the suspended activities. A lesion can create that obstacle. That damage makes it useless. Or it becomes incapable of the habitual functionings. It can also happen otherwise. It is the Force that renews the life-action. That Force can become inert to the pressure of the environing forces. It is a mass of stimulation. The Force usually keeps up a constant interchange with it. It now becomes incapable of it. Even then there is Life in the body. But, it is a life that is busy only with the process of disintegration. It disintegrates the formed substance. That enables them to escape its elements. Thus it constitutes with them new forms. There is a Will in the universal force. It holds the form together. Now, it withdraws from constitution. Instead it supports a process of dispersion. Not till then is there the real death of the body.

181/14: The universe has a Force. It has a dynamic play. Life is that play. In it is mental consciousness. There is nervous vitality too. They are in life in some form. They are at least there in their principles. They are always inherent. Therefore they appear in our world. They organise themselves in the form of Matter. This Force has a life-play. It manifests itself as an interchange. It is an interchange of stimulation and response. It is stimulation between different forms. They are built up by it. There it keeps up its constant dynamic pulsation. It does so with the breath and energy of the common Force. Each form feeds upon that. It nourishes itself with it by various means. It does so indirectly or directly. It does it by taking in other forms. Energy is stored in these forms. It is stored by absorbing the dynamic discharge. It receives the discharge from
outside. All this is play of Life. Its organisation is sufficient to it at places. There it is easily recognised by us. Thus we perceive its more outward movements. They are complex in character. It partakes of the nervous type of vital energy. It belongs to our own organisation. In the plant the obvious phenomena of life are there. Therefore we readily admit life in the plant. We can show it has a vital system. And it is not very different from our own. They manifest symptoms of nervosity. Then it becomes still easier for us to accept life in the plant. (We are unwilling to recognise in the metal and the earth. We do not see it in the chemical atom. Here it is not apparent. It can certainly be detected with difficulty.)

182/15: This is a distinction, not a difference. It can be elevated into an essential difference. Is it justified? There is life in us. There is life in the plant. What then is the difference? We do see they differ. We possess a power of locomotion. It has nothing to do with the essence of vitality. We also have a conscious sensation. It is not yet developed in the plant. Our nerves respond. It is attended with the mental response of conscious sensation. It is largely so. It is not always like that. They have a value to the mind. They also have a value to the nervous system. The body is agitated by the nervous action. It would seem that in the plant there are symptoms of nervous sensation. We feel pleasure and pain. We are awake or asleep. Dullness, fatigue and exhilaration are there in us. There are symptoms of nervous sensation. The body is inwardly agitated by nervous sensation in action. Mentally conscious sensation is different. We do not see that in the plant. There is no sign of its actual presence. Sensation is a form of consciousness. It may be mental or vital. But sensation is sensation. A sensitive plant shrinks. It shrinks from a contact. It appears to be nervously affected. Something in it dislikes the contact. It tries to draw away from it. In a word, it is subconscious sensation. It is in the plant. There are subconscious operations in us. It is of the same kind. There are subconscious perceptions and sensations. It can be brought to the
surface. It is possible for the human system. It can be done long after it occurred. It might have ceased to affect the nervous system. The sub-conscious mentality is vaster in us. It is vaster than the conscious mentality. There is a mass of evidence of it. It is irrefutable. And it is now established. It is ever-increasing. It is a fact that the plant is not superficially vigilant in mind. It can awaken to the valuation of its subconscious sensation. It makes no difference. We want to identify the phenomenon. It is not essential to that. There is a more rudimentary life operation. It is of the subconscious sense-mind. It is in the metal. Its existence is quite a possibility. There is no bodily agitation in the metal. It corresponds to the nervous system. It is true that bodily agitation is absent. It makes no essential difference. The presence of vitality does not require it. Bodily locomotion is absent in the plant. It does not mean the plant has no vitality. The case of the metal is analogous to it.

183/16: The conscious becomes subconscious. The subconscious too becomes conscious. What actually happens in these occasions? There is a real difference. It lies in the absorption of the conscious energy. A part of its work does it. It is a more or less exclusive concentration. There are certain forms of concentration. We call them mentality. Here Prajnana ceases to act consciously. Prajnana is apprehensive consciousness. Yet the works of the body go on unnoticed. The work of the nerves and the sense-mind too go on. Still it is perfect and constant. It has thus become subconscious. Only in one activity is the mind luminously active. Or, it may be a chain of activities. While Sri Aurobindo writes, it is a physical activity. It is a physical act of writing. It is largely done by the subconscious mind. Sometimes, it is entire. The body makes some nervous movements. It is an unconscious movement. The mind is awake to the thought. Mind is occupied by the thought. The whole man may sink into the subconscious. Yet habitual movements may continue. They imply the action of the mind. It occurs in many
types of sleep. Or man may rise into the superconscient. Yet, he may be active. What is thus active in him is the subliminal mind in the body. It happens in certain phenomena of samadhi. It is yogic trance. There is a difference between the plant sensation and our sensation. There is the conscious Force in the universe. It is manifesting itself there. It is asleep in Matter. In the plant it is not fully emerged from sleep. Its source of work is the superconscient knowledge. We experience the worker Force. It is absorbed in Matter. The absorption divides the worker Force from its source. And therefore it is to be done subconsciously. Really it must be done consciously. It emerges from its absorption in man. Here it begins to wake. Still, it is indirect. Its waking to its knowledge-self is indirect. In both cases it does exactly the same thing. But, it is done in a different way. It is done with a different value. In terms of consciousness they are thus different.

183/17: In the very atom there is something. It becomes in us a will, a desire. It is possible for us to conceive this now. There is an attraction and repulsion in us. It is liking and disliking. Though they are phenomenally different, essentially they are the same. We call it subconscient and inconscient. That is evident everywhere in Nature. This is the essence of will and desire. This is not yet sufficiently envisaged. They are expressive of the subconscient. It is associated with it. We can even say it is inconscient. It is an involved sense and intelligence. They are equally pervasive. They are present in every atom. Necessarily they are present in everything made up of atom. They are present in the atom because they are present in the Force. That builds up the constitution of atom. That Force is fundamentally Chit-Tapas, Chit-Shakti of the Vedanta. It is Consciousness-force. It is inherent conscious force of the conscious-being. It manifests itself as nervous energy. It is full of submental sensation in the plant. It is desire sense and desire will in the primary animal forms. It is self conscious sense and forms in the developing animal. It is mental will and knowledge in
man. It tops all the rest. Life is a scale of universal Energy. It manages the transition from inconscience to conscience. It is intermediate power. It is latent in Matter submerged. It is delivered by its own force into submental being. It is delivered finally by the emergence of mind. It emerges into the full possibility of its dynamis.
184/18: There are many considerations. Outside them there is a logical necessity. The above conclusion imposes itself as such - a logical necessity. It is evident even in the surface process. There the force emerges in the light. It is the light of the evolutionary theme. It is self-evident that Life in the plant and animal are the same. In the plant it is otherwise organised than in the animal. Yet, it is the same power. It is marked by birth and growth and death. It has several other characteristics. Propagation by the seed, death by decay or malady or violence are some. It maintains by indrawing the nourishing elements from without. Life depends on light and heat. It is capable of productiveness and stability. It has the alternating states of sleep and waking. Its dynamism is capable of energy and depression. It passes from infancy to maturity and age. Also the plant contains the essence of force of life. Therefore, it is the natural food for the animals. The animal exists on plant life and its force. It has a nervous system and reaction to stimuli. We may concede it. Then, it is a beginning of purely vital sensations. Or it is an undercurrent or submental sensation. Then the identity becomes closer. Still, it is a stage of life evolution. It is an intermediate stage. It is between animal existence and "inanimate" Matter. Is Life a force evolving out of Matter? Does the evolution culminate in Mind? If so, this is exactly what is to be expected. It may be that. Then we are bound to suppose something. It is that Life is already there submerged in Matter. It is latent in the material subconsciousness or inconscience. Where else can it emerge from? Evolution presupposes involution. It is true of
evolution of Life in Matter. Of course, we may suppose a new creation. It would be magical, unaccountable. Then, it should have been introduced into Nature. Then, it must be a creation out of nothing. Or, it must be a result of material operation. It may not be accounted for by anything in the operation themselves. No element of kindred nature explains it. Then conceivably, it may be a descent from above. It can be from some supraphysical plane. It can be above the material universe. We can dismiss the two first suppositions. We do so as they are arbitrary. Their conception is arbitrary. The last explanation is possible. It is conceivable. In the occult view of things, it is true. There is a pressure from some plane above the material one. It has assigned the emergence of life here. But this does not exclude the origin of life from Matter itself. In that case, it would be a primary and necessary movement. The Life-world may exist. The Life-plane too may exist above the material plane. It does not follow that Life has to emerge out of matter. The Life plane may exist as a formative stage. It may be a stage in the descent of Being through several grades or powers of itself. It may descend into the inconscience. As a result, there can be an involution of itself. It will have all the powers of Matter. They would evolve and emerge later. The signs of submerged life may or may not be discoverable. They may be unorganised or rudimentary. They may be in material things. Or there are no signs. It may be so as the involved life will be in a full sleep. It is not a question of capital importance. The material Energy aggregates. It forms and disaggregates. Still it is the same power in another grade of itself. It is of that Life-Energy which expresses itself in birth, growth and death. It just does the works of Intelligence in a somnambulist subconscience. It betrays itself as the same power. In another grade, it attains the status of Mind. Its very character shows that it contains in itself. It may not be in its characteristic organisation or process. They contain the yet undelivered process of Mind and Life.

186/19: Life is the same everywhere. It is so from atom to man. The atom contains the subconscious stuff. It contains the movement of being. Both are released into consciousness in the animal. Plant life is in a midway stage in the evolution. Life is a universal operation of Conscious-Force. It acts subconsciously on and in Matter. It is the operation that does all. It creates, maintains, destroys and re-creates forms and bodies. It attempts by play of nervous-force. It is the current of interchange of stimulating energy. It awakens conscious sensation in these bodies. In this operation there are three stages. The sleep of Matter is the lowest. The vibration is there. It is entirely sub-conscious. It seems wholly mechanical. A response that is still submental is the middle stage. It is capable of a response there. It is on the verge of consciousness. Conscious mentality is the highest. It is life that develops this conscious mentality. It is in the form of a sensation. It is mentally perceptive. This is a transition. It becomes a basis for development. It is the development of sense-mind and intelligence. It is in the middle stage we catch the idea of Life. Life is distinguished from Matter and Mind. But in reality it is the same in all stages. It is always a middle term between Mind and Matter. It is constituent of Matter. It is instinct with Mind. It is an operation of Conscious-Force. It is not the mere formation of substance. Nor is it the operation of mind. Substance and form are its objects of apprehension. It is rather an energising of conscious-Being. It is a cause and support of the formation of substance. It is an intermediate stage. It is a stage of source and support. Conscious mental apprehension is thus supported. Life liberates into sensitive action. It does so as this intermediate energising of conscious being. Along with the sensitive action there is reaction. It is a form of the creative force of existence. It was working subconsciously or inconsciently. It is absorbed in its own substance. It supports and liberates into action. It does so the apprehensive consciousness of existence. It is called mind. It gives it a dynamic instrumentation. It can work on its own
forms. It can work on forms of life and matter also. It connects as a middle term between them. It is the mutual commerce of the two - mind and matter. This is a means of commerce. Life's currents are continual. It is pulsating nerve-energy. It carries the force of the form as a sensation. It modifies and brings back the force of Mind as will. It modifies Matter. It is this nerve-energy we call Life. It is Prana. It is the Life-force of the Indian system. But nerve-energy is only the form it takes in the animal being. The same Pranic energy is present in all forms. It goes down to the atom. Everywhere it is the same in essence. Everywhere it is the same operation of the Conscious-Force. This Force supports and modifies the substantial existence of its own forms. This is a Force with sense and mind. It is secretly active. But, at first, it is involved in the form. It prepares to emerge. Finally it emerges from its involution. This is the whole significance of Life. It is omnipresent. It has manifested and inhabits the material universe.

## Chapter XIX : Life

173/1: Mind that is divine in origin enables the Purusha to hold apart its own different forms. These forms that are really the various workings of the universal Truth, appear as contrary dualities to the fallen Soul.

173/2: Matter is subconscious will. This material world is created by a subconscious Mind.

174/3: The Self-existent who as the seer and thinker becoming everywhere has arranged in Himself all things rightly from years eternal according to the truth of what they are.
175/4: It is not a subconscious Mind that has created the world, but a Supermind.

175/5: What is Life? Why has He created evil?

176/6: Life is a dynamic energy that persists by a constant stimulation of disintegrative forces. Even in death there is no cessation of life.

176/7: There is one all pervading Life that could survive the abolition of earth.

177/8: What is the difference between life in us, in the plant, in the animal and in the metal?

177/9: We cannot mistake the processes of life for life.
178/10: Modern Science proves the existence of Life in the plant and the metal. It is there everywhere.

179/11: A great Indian scientist has proved the presence of life in the plants. Mind-Energy, Life-Energy, material-Energy are the three variations of World-Energy.

180/12: Life can be restored, within limits, if there is no damage to the system.

180/13: The real death of the body occurs when the Will in the universe withdraws and supports the process of dispersion.

181/14: Life, a dynamic display of the Force, is recognised easily in the plant not in the metal or chemical atom.

182/15: The presence of life in the metal can be discerned exactly on a parallel to our discovering the life in the plant.

183/16: When the conscious energy is absorbed in the work, the conscious becomes subconscious. When it rises to the superconscient, the subconscious becomes conscious.

183/17: Life is a field where the transition from inconscience to consciousness is worked out.

184/18: For Life to evolve out of Matter, it should be involved there as a formative power, a power of a grade of Being that descends.

186/19: Life takes the sensation of the body to the mind, converts it into thought and brings it back to modify matter.

## 

உடல் தன்ணைத் தானே குணப்படுத்திக் கொள்வது அபாரத் திறனால். அது, முதல் நிலலயாகும். சத்திய ஜீவியம் ஏற்பட்டபொழுது உடலின் திறன் வெளிப்படுவது ஒன்பதாம் நிலை.



## แீ அரவிந்த சுர்

நூறு முறையும் சொன்னதைத் திருப்பிச் சொல்ல வெட்கப்படிபவர்கள் அதே எண்ணம் மனதில் ஆயிரம் முறை வருவதால் வெட்கப்படுவது இல்லை. பெருமையும் படுவார்கள். மேலெழுந்த மனத்தின் அறியாமை இது.

சொல்ン வெட்கப்படுபவர்கள்,
カியைக்க வெட்கப்படமாட்டார்கள்.

## அன்ப அமிர்தமாகி, <br> அபரிமிதம் அஎந்தமாகும் அயைப்பு

(சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி...)

## - கொடுப்பதால் பெருகுட்

8 (Growing by giving) கொடிப்பதால் பபருகும்.
இது முரண்பாடாகத் தெரிஷிறது
சிறியது வாரப் ிெறுசிறது.
பெரியது வாரக் கொடுக்கிறது. ஜடம் வாரப் ดெற வேண்டிம்.
Physical grows by taking - சாப்பட்டு உடல் வளரும். Mental grows by giving - மனம் வளரக் கொடுக்கிறது கொள்ளத்தான் குறறயாது கல்வி. கல்விணயக் கொடுக்கக் கொடுக்க வாரும்.
ஆத்மாவால் கொடுக்கமட்டும் முிிுுய், பெற முடியாது. The Spirit can only give. Giving makes it grow. ஊற்று நீøாத் தருய், தொடர்ந்து தரும், திரும்ப அதனால் ดெற முடியாது.
(Love can only give. It is incapable of taking. Even its taking is a giving).
அன்ப கொடுக்கும், தன்ணாயே கொடுக்கும்.
அதøால் பெற முிியாது, பெறுவதும் அன்டน.
அறிவில் லாதவன் தன் ‘அறி๓வ' அறிவா ஸிக்குக் கொடித்தால் அறிவாாி அணதப் பuறுவது தியாகம். He gives by such taking.
ஏணழ கொடுப்ப๓த செல்வன் ஏற்பதும் அப்படியய.

To grow by giving one rises from a low position to a higher position.

To listen to a fool patiently is a sacrifice. This 'taking' is really a giving.
Infinity என்பळத நமடமுணறயில் அறிவது யோகம்.
Infinity கொடித்தால் குணறuாது.
கொடுப்பதால் வளா Infinityயாக இருக்க வேண்றிம்.
காமதேனு, அக்னிய பாத்திரம், கற்பக விருக்タ்ம் அது போன்றது.
Growing by giving நாா் அச்ஷு பாத்திரமாக வேண்டிம். பல மடங்கு பபருகினால், பெருகாமலிிுப்பது என்ன? அளவு பெருகும் தரம் உச்சத்றத எட்டினால் பெருகாது, ดபருக முடியாது.
தான் வளர பிற๓ை வளர்ப்பது ஆத்மா.
காந்திஜி மற்றவர்கணள வார்த்தார்.
தன்ணை வளர்த்துக்கொள்ளவில்மல. அது பெரிய ஆத்மா. மகாத்மாவுக்கு வளர்ச்சியியியியில்ணல.

அளவு கடந்து வளர்வது அயந்தம்.
அந்தமும், ஆதியுமில்லாதது எப்படி வளரும்? எப்படி குறறயும்?
வளர்ச்சியுு், தளர்ச்சியுமற்றது பிரம்மம்.
வாழ்லில் நாம் பிரம்மமாாவது ஸூூீ அரவிந்த்்.

## * அஞ்ணண பக்தராக இளுப்பது பாக்கியட்

8 ிபfியது ிபரியதுதான், சிறியது சிறியதுதா்். காந்தியும், நேருவும் ดபிியவர்கள்், ดபிிய ஆத்மாக்கள்.

```
நம் தகப்பனாரும், தாயாரும் சிறியவர்கள்என்பது தெளிவு.
காந்தி மகன் அவர் இறக்கும்பொழுது விபசார
விடிதியிலிருந்தான்.
பெரியவர் மகன் செய்யும் சிறிய தப்பு, பெரிய தப்பு.
இந்திரா நேருவின் பெண்.
இந்திரா எமர்ஜென்ஸி கொண்டுவரக்சூடாது.
அது மகன் உயிரை எடுத்தது.
பல ஜென்ம புண் ணியத்தால் ஆசிரமம் வந்தவர்
புண்யாத்மாக்கள்.
எவ்வளவு பெரிய அருள் Graceஆனாலும் க்ஷணத்தில்
செலவாகும்.
‘குந்தி தின்றால் குன்றும் மாளும்’ - பழமொழி.
அன்னை அளித்த பேரருளை அआைவரும் இழந்தனர்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் 'பாவம்' பரிதாபம்.
அருள் Grace க்&ணத்திற்கு க்ஷணம் உயிா் பெறுவது,
க்ஷணத்தில் உயிறை இழப்பது.
பால் அமிர்தம். அடித்த நாள் அது முறியும்.
எல்லாப் பெரிய காங்கிரஸ் தலைவர் மகன், பேரன்களும்
இலஞ்சம் வாங்கி அழிந்தனர்.
எந்த நிமிஷமும் விழிப்பாக இருப்பது அவசியம்.
எவ்வளவு பெரியவர் என்பதைவிட உயிர் - ஆத்மா - உண்டா
என்பதே முக்கியம்.
சித்தி பெற்றவர் உடலும் அழியும் (decompose).
அருள் Grace உயிரோடிருக்க ஒரு யொய் சொல்லக்சூLாது.
ஒரு பொய் 100 ஜென்மப் புண்ணியத்தை அழிக்கும்.
இது மனிதன் செய்யும் யோகமில்லல.
இறறவன் செய்யும் யோகம்.
```

நமக்கு, சரணாகதி மட்டுமே உரிமை.
நாணயம், விஸ்வாசம், தூய்மை, கற்பு ஆகியவை ஒரு முறை தவறினால், போகும்.

ஆத்மா தூய்மை அதனினும் மென்மை delicate ஆனது.
அதை நம்மைப்போல் பயன்படுத்தினால் குறத்தி மணாளனாக மாறுவான்.
யோகம் பயில்வது பெரும்பாக்கியம்.
அததச் சாிவரச் செய்து தொடர்வது பெருஞ்சிரமம்.

* சந்தோஷிம், குதூகலレ், ஆणந்தம்
(Happiness, pleasure, joy, bliss, Delight)
8 Success and happiness are sought by the lower vital says HE.
பிராணனின் தாழ்ந்த பகுதி வெற்றி, சந்தோஷத்தைத் தேடிகிறதுஎன்கிறார் பகவான்.
(Pleasure) சந்தோஷம் உடலுக்குரியது.
(Joy) சந்தோஷம் உணர்வுக்குரியது.
(Bliss is of the soul, is the static joy).
(Bliss) ஆனந்தம் ஆத்மாவுக்குரியது.
(Delight is the bliss of the evolving soul).
(Delight) ஆனந்தம் வளரும் ஆன்மாவுக்குரியது.
(Bliss) ஆனந்தத்தை பாங்க் டெபாசிட்டுக்கு ஒுப்பிடலாம்.
பணம் பெற்றிருப்பதில் ஒரு நிறறவுண்டு.
பணத்தை ஒரு கம்பனியில் முதலீடு செய்தால் அது பெருகும்.
இதை வளரும் ஆனந்தத்திற்கு (delight) ஒப்பிடலாம்.

Bliss ஆனந்தம் அமைதியானது. Delight ஆனந்தம் செயல்படுவது.
மோட்சம் அசசயாத பிரம்மத்தில் ஆத்மா கரையும் இன்பம். ஆத்மா உலகில் அற்புதமாகச் செயல்படிம்பொழுது பெறும் இன்பம் (active joy) ஆனந்தம் delight எனப்படும்.
இக்கருத்து - delight - நம் மரபு அறியாதது.
பகவான் பிறக்கும்வரை மனிதன் பெற்ற கருவி மனம். மனம் பகுதியானது.
இது பிரம்மத்தின் பகுதியை அறியும்.
அது அறிந்தது அசையாத பிரம்மம்.
மனம் பிரம்மத்தை பிரம்மாண்டமாகக் கண்டது.
பகவான் ம ம த் திலிருந்து உயர்ந் து சத்தியஜீ வியம் சென்றார்.
சத்தியஜீவியத்தால் மனத்தால் காண முடியாததைக் காண முடியும்.
சத்தியஜீவியம் அசையாத பிரம்மமும், அசையும் பிரம்மமும் சேர்ந்த முழுபிரம்மத்தை அறியும்.
முழுபிரம்மத்தில் தீமை, இருள், வலி, மரணமில்லை.
முழுபிரம்மம் வளர்கிறது. அதுவே ஆன்மீகப் பரிணாமம்.
அதை அற்புதம் Marvel என்கிறார் பகவான்.
நாம் மனத்திலிருந்து சசத்தியபுருஷனுக்கு Psychic beingக்குப் போனால், அவ்வற்புதம் தெரியும். அதில் வேண்டாதது negative இல்லை.
அப்படி ஸ்ரீ அரவிந்தர் கண்டது நாராயண தாிசனம்.
அன்பர்கள் பிரச்சினை தீரும்பொழுது ஒரு க்ஷணம் அதைக் கா ண் கின் றனர்.
ஆனால் அது புரிவதில்லை.
அதனால் தோல்லி வெற்றியாகத் திருவுருமாறுகிறது.

மனம் அல்பத்திலிருந்து பெரியதானால் தோல்வி வெற்றியாக மா றும்.
அப்பொழுது பெறுவது வளரும் ஆனந்தம் delight.

## * पெருந்தす்ணை, கயமை

இ பிறரால் முடியாததை அவருக்குச் செய்து தருவது பெருந் தன்மை.
நம்மால் முடியாததை, பிறரைச் செய்யச் சொல்வது கயமை நம் செயலில் பெருந்தன்மையும், கயமையும் கலந்திருக்கும். கயமை குறைந்து செயல் முழுவதும் பெருந்தன்மை ஆனால், மனிதச் செயல் தெய்வச் செயலாகும். அது ஆனந்தம் தரும். டார்சி எலிசபெத் திட்டியதை உண்மையென ஏற்று அவள் திருப்திப்படிம் அளவுக்கு மாறி அவள் மனம் விரும்ப நடக்க முயன்றான்.
அது திருவுருமாற்றம்.
அவள் அந்த முயற்சியை அந்த அளவுக்கு எடுக்கவில்லை. அவள் கோபமாகத் திட்டினாலும், கோபத்தை விலக்கி அதன் பின்னுள்ள உண்மையை ஏற்க முயன்றது அவன் சரணாகதி.

அவள் பெம்பர்லியை ஏற்பது அவனுக்கு முக்கியம்.

தன் குறறமட்டுமே அவன் பொறுப்பு.
அதற்காக மனம் மாறினான். அது தலைகீழ் மாற்றம்.
எவன் பெயஞைக் கேட்க அவன் காது சூசுமோ அவனை சகலராக ஏற்றான்.
பிங்லியிடம் மன்னிப்புக் கேட்டான்.
லிடியாவை ஏற்றுக்கொண்டான்.

மிஸஸ் பென்னட்டைப் பொறுத்துக்கொண்டான்.
அவள் - எலிசபெத் - சந்தோஷப்பட்டால் போதும்என நினைத்தான்.
அவன் திருவுருமாற்றத்தைத் தீவிரமாகப் பயின்றான்.
எலிசபெத்தை மணப்பது அவனுக்கு யோகமாக முடிந்தது.
அவளும் மாறினாள். அவள் பெம்பர்லியை ஏற்றாள்.
அவன் அவளை நாடினான்.
அந்த அளவு மாறினாள்.
அவன் பிரியத்தை ஏற்குமளவு மாறினாள்.
அவளுக்கு அவன் மீது பிரியம் வரவில்லை.
தன் தாயார், தங்கைகளைக் கண்டு அவள் வெட்கித் தலை குனியவில்லை.
அவள் மனம் அவனால் மாறவில்லை, பெம்பர்லியால் மாறியது.
அவளூக்கு யதார்த்தம்.
அவனுக்கு இலட்சியம்.
அவள் கயமை குறைந்து பெருந்தன்மையால் நிறறந்தது.
அது மனம் மலரச் செய்வது அற்புதம்.

* சுந்தரம் புற அழகு

8 லாவண்யம் அக அழகு.
புறம் அகத்தின் பகுதி.
புறம் அகத்தின் மறுபுறம், எதிராகவுமிருக்கும்.
அகம் புறத்தை ஆழ்ந்து பிரதிபலிப்பது ஆத்ம சித்தி.
புறமும் அகமும் எதிராக ஆரம்பித்து, பிரதிபலிப்பாக மாறி,
முடிவாக அகம் புறத்தைத் தன் பகுதியாக ஏற்கும்.

பண்பு அகம், பணம் புறம்.
பணத்தை புறத்தில் சம்பாதித்தால் வருவது பணம், பதவி.
பணத்தை அகத்தில் பண்பால் சம்பாதித்தால் வருவது பக்குவம்.

எந்த வேலை செய்தாலும் அது பணம்.
செலவும் பணம்.
பணம் வரும் கதவைமட்டும் கவனித்தால் பணம் சிரமப்பட்டு வரும்.
வேலையைக் கவனித்தால் பணம் எல்லாக்கதவுகளையும் திறந்து கொண்டு ஏராளமாக வரும்.

## மซம் புறத்திலிருந்து அகத்திற்கு வருவது அருளைக் கடந்த பேரருள்.

ஏராளமாக வரும் பணம் எல்லாவழிகளிலும் வரும்.
பக்குவத்தால் வரும் பணம் பவித்திரமான பணமாக மட்டுமிருக்கும்.
அளவு புறம், தரம் அகம்.
அகம் சம்பாதிக்கும் அணு, புறத்தின் அனந்தம். அகத்தில் பணத்தைச் சம்பாதிக்கவும் புறத்தின் அடிப்படை வேண்டிம்.
அழகு, பணம், ஆனந்தம் ஆகியவற்றிற்குச் சட்டம் ஒன்றே.
பணம் திறமையால் வரும் - சித்
அழகு ஆனந்தத்தால் வரும் - ஆனந்தம்
பணமும் அழகும் சத்தியத்தால் வரும் - சத்.
சத்தியம் சகலத்தையும் நித்தியமாக்கும்.
அகத்தின் ஆன்மா, புறத்தின் சத்தியம்.
ஆன்மாவுக்கு அருகிலுள்ள வாயில் சத்தியம்.
புறமும் அகமும் சந்திப்பது மனத்தில்.

மனத்தைக் கடந்தது சத்தியம்.

* மோட்டார்பெல்ட் மாணேஜர் மீது பெருவேகத்திலடித்தது. இது எனது பெரிய அனுபவங்களில் முக்கியமான ஒன்று•

பெல்ட் ஓடிம் வேகத்தில் அறுத்துக்கொண்டு அடித்தால் வலி உயிர் போகும்.
உயிரே போவதும் உண்டி.
அவருக்கு உடல் ஆனந்தப்பட்டதாம்.
இதற்கு ஆன்மீக அர்த்தமுண்டு.
ஆத்மா ஆழத்திலிருப்பதால் அது வெளிவர கடுமை தேவைப்படுகிறது.
முதிர்ந்த ஆத்மாக்கள் மெல்லிய உணர்வுடையவராக இருப்பார்கள்.
ஆணி படுக்கை மீது படுப்பது, சாட்டையால் அடித்துக் கொள்வது, பட்டினி கிடப்பதுபோன்ற கொடூரமா ன பழக்கங்கள் குழவி ஆத்மாவுக்குத் தேவை.
பண்பானசொரணை, ஆன்மீகச் சொரணை, மனத்தில், உணர்ச்சியில் சொரணை ஆகியவை மனிதரின் தரத்தைக் குறிக்கிறது.
வெட்கம், வெட்கமில்லாதவன், வெட்கங்கெட்டவன்என்பது, அவமானத்தை உணராத அற்புதமான ஆத்மாக்களை "மானம் கெட்டவன்" எ ன்கிறோம். அவர்கள் "புனித ஆத்மாக்கள்".
இதை 1 முதல் 10 வரை அளவுகோலாக எழுதி மனிதர்களைப் பிரித்தால் நமது அறிவு அதிகமாகும்.
காலின்ஸ゚க்கு வெட்கமில்லை.
விக்காமுக்கு வெட்கமில்லை.
இரண்டும் வேறு வேறு வகைகள்.

டார்சி எலிசபெத்திற்காக வெட்கத்தைவிட்டு லிடியாவைத் தேடி, விக்காம் உடன் பேரம் பேசி காரியத்தை முடிக்கிறான். அது ஒரு வகை.
மிஸஸ் பென்னட் இப்பவும் Red Coatஐப் பார்த்தால் எனக்கு நெஞ்சு பதைக்கிறதுஎன்பது வேறு வகையாக வெட்கம் கெட்ட நிலை.
மிஸஸ் பென் எட் பெண்கள் எவரும் ஏற்க முடியாத காலின்ஸை ஷார்லோட் விரும்பி ஏற்பது அவள் நிலை.
அந்த வகையில் அளவுக்கு மிஸஸ் பென்னட் குழந்தைகட்கு உரிய வெட்கமில்லல.
லஜ்ஜஜஎன்பது வேறு.
நல்ல மனம், கெட்ட எண்ணம், பெருந்தன்மை, பொறுமை போன்ற குணங்களை 1 முதல் 10 என எழுதி நமக்குத் தெரிந்த பழக்கங்களை வரிசைப்படித்தினால் அறிவு, மனம், உணர்வு, ஆத்மா வளரும்.
உறவினர், மானேஜர், குரு, தலைவர், நண்பர் ஆகியவா் வெட்கத்தைவிட்டுப் பழகும் நேரத்தைக் கண்டோம்.
அவர்கள் எல்லாம் ஒரே தரத்தைச் சார்ந்தவர்கள். மாறிய தரமானாலும் ரகம் ஒன்றே.
துரோகம் செய்வது, ஏமாற்றுவது, பொய் சொல்வது ஆகியவை ஓர் அளவுகோலைச் சேரும்.
துரோகம் செய்த நண்பரை என்னுடன் ஒரு பர்லாங் நடக்க வைத்தார் அன்ணை.
பார்ட்னர் கேஸ் போட்டவரை அவர் சரக்கை விற்றுக் கொடுக்கும்படிக் கேட்க வைத்தார்.
உயிரை எடுத்து, நூறு வகைகளில் துரோகம் செய்த குருவை நாம் நண்பர்கள்எனச் சொல்ல வைத்தார்.
அமெரிக்கர் ஏராளமான பலன் பெற்றவர் மட்டமாகப் பேசினர்.

போர் முதலியாரை－ 30 வருஷ வருமானம் பெற்றபின்－ விறைப்பாகப் பேச வைத்தார்．

இவற்றிலெல்லாம் அன்பருக்குரிய முக்கியத்துவம் உண்டு அதை அன்பா் காண வேண்டிம்．

தொடடு゙்்．．．

## ஸ்ரீ அரவிந்த சுடர்

தோல்வியின் காரணத்தைப் புற நிகழ்ச்சிகளில் காண்பது தன்னைத் திருத்த மறுப்பதாகும்．

புத்யைக் கருதினார் அகம் இருளுமீ．

## ஸூ அரவிந்த சுடர்

＂உலகத்துடன் ஒன்றி ஆனந்தம் பெறுவது மனிதனுக்கு ஆன்மாவில் ஜடத்தை ஆளும் திறனையளிக்கும்＂， என்கிறார் பகவான்

இதையே வாழ்வில் பொருத்திப் பார்க்கலாம்．
தன் சூழ்நிலையைப் பூரணமாக அறிந்து，அதனுடன் ஒன் றிப்போக முடிந்தால் மனிதனுக்கு அச்சூழ்நிலை கட்டுப்படும்．（i．e．பணம் அவனை நோக்கி வரும்； மார்க்கட் அவனை நாடும்；எல்லாச்செயல்களும் பூரணச் செயல்களாகும்，வெற்றியயமட்டும் தருவனவாகும்）．


## அன்பர் கடிதம்

ஒம் நமோ பகனはேே！

ベ5 அூ்ணぁயே சரணம்：

ஸ் அன்னைக்கு என் நன்றிகளும்，நமஸ்காரங்களும்．
மார்ச் 12 ஆம் தேதி ஒரு போன்கால் வந்தது；தம்பி பேசினான்． குரல் மிகவும் படபடப்பாக இருந்தது．＂எனக்கு முடியவில்லை． உடலெல்லாம் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது．ஓர் அடிசூட எடுத்து வைக்க முடியவில்லை＂எனவும்，＂இடதுகால் செயலே இல்லை＂ எ னவும் உட னிருந்தவரும் அவனுமாய் விஷயம் சொல்ல， தெரியவந்தது．நான் மிகவும் கலக்கமடைந்து அன்ணையை அழைத்தேன்．

என் உறவினர் மூலமாக அவணை ஓர் ஹாஸ்பிடலில் இருந்து மற்றொரு நல்ல மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்தனர்．அவனது இடக் கால் சற்றும் அசைவின்றி நடப்பது ஒரு காலில் நொண்டியபடி நடக்க வேண்டியதானது．அந்த டாக்டர்கள் யோசித்துவிட்டு Doppler Scan செய்ய சொன்னார்கள்． அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் மாம்பலம் தியான மையத்தில் அன்னை பாதத்தில் வைத்து வணங்கிவிட்டு வந்து டாக்டரிடம் கொடுத்தோம்．

டாக்டர்கள் பார்த்துவிட்டு，அவனுக்கு ரத்தக்குழாயில் அடைப்பு இருக்கிறது．எனவே காலில் அதை நீக்குவதற்கு Vascular Surgery செய்ய வேண்டுமெனச் சொன்னார்கள்．மேலும் செலவும் அதிகமாக ஆகும்என்றார்கள்．சரி，அங்கிருக்கும் உறவினர்களுக்கு நாம் இருந்தால் தொந்தரவாக இருக்கும்என அவர்களிடம்，நாங்கள் வேலூரில் பார்த்துக்கொள்வதாகச் சொல்லிவிட்டு， 4 நாட்கள் கழித்து வேலூர் வந்தோம்．

அங்கு அவனை ‘casualty’ அவசர சிகிச்சையில் அனுமதித்து 10 டாக்டர்கள் சோதித்தனர்．＂கண்டிஷன் மிகவும் சீரியஸாக

இருக்கிறது．வலி வந்த 12 ஆம் தேதியே அயழத்து வந்திருக்க வேண்டிம்．இப்போது மிகவும் கஷ்டம்．சொல்வதற்கு மன்னிக்கவும்． அவாது இடக் கால் முட்டிக்குக் கீழ் இழக்க வேண்டியிருக்கிறது． ஏणெணில் இரத்த குழாயில் அணைப்பு காரணமாய் கீழ்ப் பகுதி முழுவதும் கறுப்பாக ரத்தம் கெட்டி இருக்கிறது．இது பாதிப்பணையச் செய்யுப்＂எனவும் சூறினார்கள்．ஆப்பரேஷタன் உடனடியாக செய்யவேண்டிம் எனவும் என்னிடடும்，நோயாாிியான தம்பியிபடே சூறிிிிட்டயர்．அவனுக்கு இன்றும் கல்யாணா்் ஆகவில்ணல．அவயது நிமலணம，கால்இன்றி டீதி நாட்கள்，மிக கல்டட்．இணை நிமைத்து கும்்பத்தினர் மற்றும் எல்லோரும் மிக வருந்தினர்．

எஎக்கு ஒரு பழக்கம்，ஒரு மணிக்கு ஒரு முறற அன்ணை๓ை நிமைப்பது．சிியாக 9．04க்கு அவன் தியேட்டருக்கு（ஆப்பரேஷタன்） சென்றான்．முன்பாக நான் 9.00 மணி அளவில் அன்ணைணை பிரார்த்தித்தேன்．அன்ணைணை வெள்ணள ஒளியாக அவயது காலில் படிம்படி நிமைத்தேன்．இதுபோல் செய்யும்பி அன்ணை அன்பர் சொல்லியிருக்கிறார்．அதன்பிி நிமைத்தேன்，வழிபட்டேன்．அப்போது ＇みウ்ணぁ＇வெள்ணளஉணட அணிந்து அவஞது（தம்பியின்）காணை பார்ப்பது போலவும்，மேலும் என்๓னயும் தம்பியயயும் பார்த்து பு்்முறுவல் செய்வதுமாகத் தோன்றியது．நான் மிகவுப் கவணை மறந்தேன்．＇அன்ணையின் பா துகாப்ப＇இருப்பணத எண் ணி கவணலப்பலுவணதப் பாதியளவு குணறத்நேன்．

ஓர் அன்பர் சொல்வார்，‘டீீ அன்ணன என்ற 400 முறற சொல்லி வந்தால் எந்த பிரச்சிறளயும் தீடும்＇என்று．நான் அணைச்
 ம๓றந்திருக்கின்றன．இம்முமை（தியயட்டர் வாசலில்）முயன்றறன்． ஆனால் ஏதோ ஒரு ๓தரியம்，மனோதிடம் என்றன மிகவும் குதூகலிக்கச் செய்தது．அணதச் சொல்வ๓தயு்் விட்டேன்．
＇அன்ணனயின் பாதுகாப்ப＇முழுவதும் இருப்பதாக யுழுவதும் 2ணர்ந்து தெளிந்தேன்

ஆப்பரேஷஷண் தியேட்டரில் இருந்து அவன் வந்தான்．யுதலில்

நான் பார்த்தது அவனது இரண்டி கால்கண๓யும்．அயை இருந்தø டாக்டர்கள் சொல்லியது｜போல் கால்（இடது）நீக்கப்படவில்ணல． முழுவதுமாய் இருந்தது．அவஞும் பெட்டில் பார்த்து அணதயே கேட்டான்．கால் இருப்பது மிகவும் சந்டோஷஷ்ம்ா முகத்தில் ஒரு தெம்பு வந்தது．

மேலும் ஒரு வாரம் பெட்டில் இருந்து，அடித்த ஞூாயிறே வீட்டிக்கு வந்தான்．கால் சற்று வலிப்பதனால் சற்று நொண்டி நடக்கிறான்．இது சரிவா 2 மாதம் ஆகும்．அவனுக்கு அன்ணனயின் அருள் முழுவதும் கிணடத்திருப்பது எனக்கு மிக சந்தோஷி்்．

அன்ணையயின் ஒளி மற்றும் பாதுகாப்ப என்றும் எங்களூக்கு கிமடக்க அன்ணையிி் பாதார விந்தங்களூக்கு என் ஆயிரம் கோடி நமஸ்காரங்கள்．

அன்ணையின் பபயரே மந்திர்்．அவாது ஒளி அணைத்து உடல்， மø பிரச்சிணைகணளயு்் கணளயுஸ்என்பது யுழுஉண்ணை．

அன்ணைக்கும் ஸ் அரவிந்தருக்கும் என் நன்றிகள் ப๐．
 குரு ஸீ கர்மயோகி அப்பா அவர்கஞுக்கும் என் நன்றியும் நமஸ்காரங்களும்．
－－هெங்க்்，தர்மபாf

## ஸீ அரவிந்த சுடர்

ஜீவனின் ஆற்ந்த நியலயும்，மேலெழுந்தவாரியான நி円ையும் மøம்， 2 ணர்வு，உடல் ஆகியゅவ இரு நியலகளிலும் உள்ளண．



## யோக வாழ்க்ணக விளக்கம் V

(சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி...)
கர்மயோகி
976) நம் நிலை காலத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. நிலையை மாற்றவோ, காலத்தைச் சுருக்கவோ நாம் காலத்றைக் கடக்க வேண்டிம். மனத்தையே கடப்பது சிறந்தது•
 சிறந்தது

காலம் மாறும்பொழுது மனிதர்களும் மாறுகின்றனர். அத்துடன் மனநிலலயும் மாறுகிறது. காலம் நம் நிலையை நிர்ணயிக்கிறது. நம்மால் அதை மாற்ற முடியாது. எந்த நிலையில் உள்ளவரும் காலத்திற்குப் பணிந்து போகவேண்டிம், அனுசரித்துப் போக வேண்டிம். இளைஞர்கள், தொழிலாளிகள், மா ணவர்கள், மருமகள்கள் 50 ஆண்டுக்கு முன்னிருந்ததைப் போலிருக்க வேண்டும்என எதிர்பார்க்க முடியாது.

ث அதுவும் நடக்கும் அது நடக்க நாம் காலத்றதக் கடக்க ஜேண்டும்.
காலத்தைக் கடப்பதுஎனில் என் $? ~ க ட ந ் த ~ க ா ல த ் த ை ய ே ~$ நி円ைந்து உருகுபவா் உண்டு. அதைப் பொருட்படுத்தாதவருண்டு. அதிகமாகப் பொருட்படித்துபவரை கடந்த காலம் ஆட்டிப் படைக்கும். "அதுதான் போய்விட்டதே. ஏன் அதை நினைத்து அதற்கு உயிர் கொடுக்கிறாய். நடப்பதைப் பார்" என அவருக்குச் சொல்வார்கள். கடந்த அனுபவத்தைப் போற்ற வேண்டிம். நடந்து முடிந்தவற்றை மீண்டிம் மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டு வந்து சோர்வடைதல் சரியில்லல.

* ஒருவர் கடந்ததிற்கு தம் நினைவால் உயிர் கொடுக்க மறுத்தால், அந்த அளவுக்கு அவரைக் கடந்த காலம் பாதிக்கா து
* சந்தோஷம் அபரிமிதமானால் கடந்தது மறந்துபோகும்.

வெற்றி அதிகமானாலும் கடந்தது மறந்துபோகும்.

* கடந்ததை நல்ல காரணத்திற்கோ, கெட்ட காரணத்திற்கோ மறக்கலாம்.
கெட்ட காரணத்திற்கு மறக்க முயன்றால், அதிகமாக நியைவு வரும்.
அப்படி மறந்துபோனால் நாள் கழித்து விஸ்வரூபம் எடுத்து எதிரில் வந்து நிற்கும்.
* கடந்ததை மறப்பது காலத்தைக் கடப்பதாகும்.


## மனத்தையே கடக்கலாம்:

சிந்தனை அழிவது மனத்தைக் கடப்பதாகும். அது பெரிய யோக சித்தி. அது முடியாத ஒன்றானால் நாம் ஏன் அதைக் கருத வேண்டும்? முடியாதது அன்பருக்கு முடியும்.

பிரார்த்தனை பலிக்கும். எல்லாப்பிரார்த்தனைகளும் தவறாது ஒன்று விடாமல் பலிப்பதுண்டு. அவா் அன்னைக்குரிய அன்பர். நான் அன்னையைப் பல வருஷமாக அறிவேன். எனக்குப் பிரார்த்தனை தவறியதில்லைஎனக் சூறும் அன்பர் மனத்தைக் கடக்க வழியுண்டு. அப்படிப்பட்ட அன்பர் பிரார்த்திப்பதை நிறுத்தினால் இரு வகைகளான பலன் எழும். (1) பலிப்பது நின்றுவிடிம், (2) பிரார்த்தணை செய்த பொழுது பலித்ததுபோல பிரார்த்திக்காதபொழுதும் பலிக்கும். அப்படிப் பலிப்பதற்கு நம் (level of consciousness) மனநிலை, ஜீவிய நிலை உயர்ந்துவிட்டதுஎனப் பொருள். அந்த அளவில் அது மனத்தைக் கடந்ததாகும். அந்நிலையைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தினால், பிரார்த்திக்க வேண்டியவை பிரார்த்திக்காமல் பலிக்கும் ஜீவியம் நிரந்தரமாகும்.

* அது மனத்தைக் கடந்ததாகும்.
* அந்நிலையில் மௌனம் மனத்துள் குடிகொள்ளும்.
* மௌன சித்தி யோக சித்தி.
* மௌனம் நிலையானால் மனத்தை நிரந்தரமாகக் கடந்துவிட்டோம்.

977) நம் பார்வவணை நிர்ணயிிப்பது நம் நோக்கம். பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மா தன் பரிணாம வளர்ச்சியை, தணி மணிதனின் நோக்கமாக வெளிப்படுத்துகிறது•


* நோக்கம் மாறினால் கண்ணாடிக்கல் வைரக்கல்லாகும்.
* விருது கொண்டு வரும் போலீஸ்காரனை அரெஸ்ட் செய்ய வருபவன்எனத் தவறாகப் பார்த்து பயப்படுபவன்போல் மனிதனிருக்கிறான்.
* எலிசபெத், டார்சி மோசமான மனிதன், தன் குடும்பத்தை அழிப்பவன்என நிணைக்கும்பொழுது, பெம்பர்லிக்கு அவள் ராணியாக வர அவன் ஏங்குகிறான்.
* அபிப்பிராயம் வேறு, அங்குள்ள நிலைமை வேறு.
* Pride and Prejudice என்ற கதை தவறான அபிப்பிராயம் செய்யும் பாதகத்றைக் சூறுகிறது.
* அன்பர்கள் இன்று அதுபோல் வாழ்வைப்பற்றிக் கொண்டுள்ள அபிப்பிராயம் ஏராளம்.
ஓர் அபிப்பிராயத்தை மாற்றினால் நிலைமை வாடகை வீடு சொந்த வீடாகுவதுபோல் மாறும்.
* சேமித்தால் பணம் பெருகும்என்று அபிப்பிராயத்தைக் கைவிட்டு செலவு செய்தால் பணம் பெருகும்என்று கொண்டால் வருஷ வருமானம் மாத வருமானமாகும்.
* குடிம்ப டாக்டருடைய திறமையைப் பாராட்டி 40 அல்லது 50 முறை அவரிடம் சென்று 50,000 ரூபாய் வருஷத்தில் செலவு செய்து உடல் நலிவால் வாடும் குடிம்பம், டாக்டர் வியாதியை உற்பத்தி செய்து பிறகு குணப்படித்துகிறார்என பகவான் சூறுவதை நம்பினால் உடல் நலம் பெருகி, மனவளம் செழித்து, டாக்டரும் மருந்தும் மறந்துபோகும்.
* பிள்ளை டாக்டராக வேண்டும், என்ஜினியராக வேண்டும்

என்று முயன்று வெற்றி காண்பவர், பிள்ளை படிக்க வேண்டும், அறிவுபெற வேண்டும்என மனத்தை மாற்றிக் கொண்டால் பெர்னார்ட் ஷாவும், தாசூரும் நம் வீட்டில் எழுவார்எனக் கா ண்பார்கள்.

* ஜாதகப்படி எ னக்கு எ துவுமில்லை எ நம்பும் ஒருவர் அன்ணையை ஏற்று, ஜாதகத்தை நம்ப மறுத்தால், 50,000 ரூபாய் பெறும் அவா் ஒரு ஏக்கர் நிலம் மனையாக மாறி 50 இலட்சமாகும்.
* $\quad$ ன் னால் ஆங்கிலம் இதுவரை பாஸ் மார்க் வாங்க முடிந்ததில்லைஎன்ற SSLC மாணவன், எனக்கும் இங்கிலீல் எழுத வரும்என் று நம்பியவுடன் பரீட்சையில் முதல் மாணவனாகத் தேறியது என் அனுபவம்.

> Spiritual Individual - ஆூ்டீக மळிதன்

உலகம் மனிதனுக்குப் பிரபஞ்சத்தில் ஆன்மீக மனிதன்என்ற அந்தஸ்தை வைத்துக்கொண்டு காத்திருக்கிறது. அதை ஏற்றால் உலகம் முழுவதையும் கடந்த சக்தி பெற்று, இறைவனின் பிரதிநிதியாகலாம்என் $ற$ நோக்கத்தை ஏற்க முடியாமல், "என் கடணைத் தீர்க்க முடியவில்லல, எலக்ஷன் தோற்றது, குடும்பத்தின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்" என்றெல்லாம் நினைத்து வருந்தும் மனிதனுடைய நிலை பரிதாபத்திற்குரியது.

* மனம் மாறினால் மதா் வருவார்கள்.
* ஒரு விஷயத்தில் மனம் மாறினால் தொண்டன் தலைவன் ஆவான்.
* ஒரு நோக்கம் மாறினால் உலகை ஆள முடியும்.
- பார்வை பவித்திரமானால், பண்பு தெய்வீகப் பண்பாகும்.
* அணைவருடைய தயவை இன்று எதிர்பார்க்கும் மனிதன் மன மாற்றத்தால் அணைவருக்கும் உதவி செய்ய முடியும்.
※ ほ
தொட ©ும்....

அஜெண்டா

# பகவான் ஸீ அரவிந்தர் கோபப்பட்டதேயில்ฒல 

- Volume-IV, page 51

அவா் செய்கைகட்கு உள் அர்த்தம் உண்டு. அதையறியாமல் சாதகர்கள் அவா் மேஜஜயை வேறு இடத்தில் போடுகிறார்கள். அவரால் எழுத முடிவதில்லை.

* பகவான் Gேயு உலகத்றைச் சார்ந்தவர்.

எ கிப்தில் ஆந்திரா ஆபீ சர் கள் அமெரிக்க ந ண்பரை விருந்திற்கு அழைத்தனர். மோர்க்குழம்பு ஆந்திரக் குடும்பங்களில் விசேஷமானது. மோர்க்குழம்பு பச்ரை மிளகாய் அரைத்து செய்யப்படுவது. அமெரிக்கர்கள் காரத்தை சிறிதளவும் சேர்த்துக் கொள்ளமாட்டார்கள். வந்த விருந்தாளி விஷயமறியாமல் ஒரு வாய் மோர்க்குழம்பு சாதத்தை வாயில் போட்டவுடன் நெருப்மை வாயில் போட்டதுபோல துள்ளிக் குதித்து ஓடினார். வாயில் காரம் தாங்கவில்லை. அங்கிருந்த பூக்கிண்ணத்தை எடுத்து பூவை வீசிவிட்டு தண்ணீரைக் குடித்தார். பிற நாட்டாரிடம் நாம் பழகுவதோ, நம்மிடம் அவர்கள் பழகுவதோ சிரமம், ஒத்துவாராது. 10 அல்லது 20 வருஷம் உடன் உறைந்தாலும் சாப்பாடு, பழக்கவழ்க்ங்களை அறிந்து செயல்பட முடியாது.

பகவான் சூட்சுமடோகம், காரண லோகத்ゥைச்
சார்ந்தவார், நம்முடன் வாழ்பவா்:

* ஒரு முறை கோபப்படுவது அவா் போன்றவர்க்கு ஒத்துவாராது. நாம் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்குப் போய் வந்ததுபோலாகும். மீ ண்டும் சமூகத்தில் சேர முடியாது.
* ஒரு முறை துரோகம் செய்த பின் நட்பு நீடிக்காதுஎன்பது போல, பகவான் ஒரு முறை கோபப்பட முடியாது. கோபப்பட்டால் நம் உலகுக்கு வரவேண்டிம். மீண்டும் காரணலோகத்திற்கு எளிதில் போக முடியாது.
* கற்பு, நாணயம், விஸ்வாசம் தவறக்சூடியதில்லல என்பதுபோல் பகவானுக்கு கோபம் வந்து அடங்குவதும் ஒத்துவாராது.
* அன்ணை அவரை சூட்சுமஉலகில் கண்டபொழுது உடலில் பல இடங்களிலும் கட்டுப் போட்டிருந்தது. என்னஎன்று விசாரித்தார். "நான் எழுதியவற்றை சாதகர்கள் திருத்துகிறார்கள்" என்றார்.

உட்கார்ந்து எழுதுமிடம், எழுதும் நேரம், அவருக்குத் தேவையான பேனா, பேப்பர், மற்ற புத்தகங்களை உடனிருப்பவர் பகவான் சௌகரியத்திற்காக ஏற்பாடு செய்தால், பகவானால் எழுத முடியாது. ஒரு பெரிய ஆபீசில் ஒரு நாளைக்கு private secretary வரவில்லையெனில் அந்த வேலையை அடுத்தவர் திருப்தியாகச் செய்ய முடியாது. பூலா என்பவா் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு பொறுப்புள்ளவர். அன்ணை அறையில் ஒரு புது ஒயர் wire போட ஒரு மேஜையை நகா்த்த அவா் பட்டபாடி சில மணி உழைப்பாயிற்று. அதன் மீதுள்ள பொருள்களை மீண்டும் அதேபோல் வைக்க வேண்டும்என அன்னை கூறினாா். சம்பக்லால் பகவான் கட்டிலின் முன்னிருந்து ஒரு ஸ்டூலை எடுக்க வந்தபொழுது பகவான், "அது அன்ணையால் அங்கு வைக்கப்பட்டது" என்றார். அதை நகர்த்த எவருக்கும் உரிமையில்லை. இவை ஜட உலகச் செயல்கள். அடுத்த லோகங்களை நாம் அறிவதெப்படி? ஏன் கோபம் வருகிறது? காரணங்கள் பல.

1) அறியாமை.
2) இயலாமை.
3) பொறாமை.
4) பொ றுமையின்மை.
5) பழக்கம்.
6) பரம்பரைப் பழக்கம்.
7) சூழலில் பலரும் கோபப்பட்டால் நமக்கு கோபம் வரும்.
8) நெடிநாள் முன்பட்டது நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ நிøைவு வந்தால் கோபம் வரும்.
9) உடல் தெம்பை இழந்தால் கோபம் வரும்
10) பழக்கம் ருசிப்பதால் நாமே கோபத்தை நாடுகிறோம்.
11) தீயசக்திகள் நம்மை சீண்டினால்.
12) யோகம் சித்தியை நெருங்கினால் கோபம் வரும்.
13) கோபக்காரர் மீது ஆசை வந்தால்.

பகவான் இவற்றையெல்லாம் கடந்தவா். அதனால் அவருக்குக் கோபம் வருவதில்லை. இவற்றுள் ஏதாவது ஒன்றைச் செய்து யார்த்தவருக்கு அதன் சிறப்பு தெரியும்.

## ஸூ அாவிந்த சடர்

உரிமை பாராட்டுவது ஆசையைக் குறிக்கின்றது. விருப்பு, வெறுப்பு அகந்தையைக் குறிக்கிறது. காட்சி ஏற்பட்டு திருஷ்டியாக முதிராமலிருப்பது மனத்தைக் குறிக்கிறது.


## ஸீ அரவிி்த சுடர்

உடனுள்ளவருடன் உணர்ச்சிபூர்வமாகச் செயல்படுவதற்கே (responding and reacting) நம் சக்தி முழுவதும் செலவாகிறது.

அர்த்தமற்ற யூழுわலக் கடநூ்தாヘ் சாதிக்கலாம்.

## மஞிதமையத்தின் மகத்துவம்

－சத்திலிருந்து ஜடம்வேை நம்முள் அனைத்துமிருந்தாலும்， ஒரேயொருயிடமே நடைமுறைக்குப் பயன்படும் வகையில் அமைந்துள்ளது．
－ஆன்மா முதல் ஜடம்வரை இவை அடுக்கடுக்காக அமைந்துள்ளதில் அவற்றின் சூட்சுமலோகங்களும் உடன் உறைகின்றன
－நேரம் கருதி ஆழம் மேலே வரும்
＊பெரிய மனிதனுக்கு அது அதிகமாக வரும்，அடிக்கடி வரும்．
－வேலையில் உள்ள பொறுப்பு，தீவிரம்，திறமையைப் பொறுத்து ஆழம் மேலே வரும்．அடிக்கடி வருவது மேலே நின்றுவிடுவதும் உண்டு．
＊அலட்சியமானவன் இந்த அம்சத்தைப் பொருட்படித்தமாட்டான்．
＊சமர்ப்பணத்தை ஆழத்தில் நிலைநிறுத்தினால் ஆழம் மேலே வந்து சிறியவன் பெரியவனாக நிலையாக மாறுவான்．
－இதைச் சாதிப்பதற்கும் சமர்ப்பணம் பயன்படும்．
＊சமர்ப்பணம் அன்ணையையடைய உதவும் என்பதுமட்டிமன்று． எதையும்，எவரையும்，எந்த நேரத்தையும்，எந்த அசைவையும் அன்னையாக்க வல்லது சமர்ப்பணம்．அகத்தைப் புறமாக்கி， புறத்தை அகமாக்கி，இரண்டையும் ஒன்றாக்குவது சமர்ப்பணம்．
＊ம மிதமையம் பிரபஞ்சம்போல் கோடிக்க ணக்கா ன மையங்களாகி，மையம் மகிமையாகும்．
＊சமர்ப்பணத்திற்குப் பலன் உண்டு，முறறயுண்டு，மூலம் உண்டு．
，பலனிலிருந்து முறறக்குப் போனால்，ஞானம்，சக்தியுள்ள ஞானமாகும்．முறறயிலிருந்து மூலத்திற்குப் போனால் திருவுுமாற்றம்，இரஸவாதமாகும்．சமர்ப்பணம் சரணாகதியாகி முடிவில் அகமும்，புறமும் இணைந்த ஒன்றான பிரம்மமாகும்．
＊அன்ணையே முறை．முறையே அன்ணை．
＊அனைத்தும் அன்னை．
＊）செயலை சமர்ப்பணமாக்கி，சமர்ப்பணத்தை சரணாகதியாக்கி， சரணாகதி புறத்திலிருந்து அகத்திற்குப் போய்，அகமும் புறமும் இணைந்து，இணைந்தவை பரிணாமத்தால் இறைவனாகி， இறைவன் அருளாகி，அன்ணையாக நம்மை வந்து பேரருளான வாழ்வாவது பக்தி．பக்தியில் ஆரம்பித்த யோகம் முடிவில் பரமனாவது யோகம் சித்திப்பதாகும்．
 ஆணாடவனின் திருவுள்ளம்．

## ஸீ அரவிந்த சுடா்

பிரச்சினையைத் தீர்க்கும் ஆர்வத்தைவிட，அன்ணையை நாடும் ஆர்வம் அதிகமானால் பிரச்சினை தீரும்．

பிரச்சி円ை அण்円ォக்குட்பL゙டது．

## ஸூ அரவிி்்த சுடர்

பகுத்தறிவுவாதிக்கும்，மத வழிபாட்டை நாடுபவனுக்கும் ஆன்மீக திருஷ்டியை எடுத்துச் சொல்பவை சிந்தனை மணிகள்．

## வாழ்வுக்கு நன்மமயும், தீமமயும் ஒன்றே. நல்லதிலிருந்து கெட்டதும், <br> கெட்டதிலிருந்து நலீலதும் எழும் (P.623)

நல்லது, கெட்டதுஎன்பன மoிதறுக்கு. இறறவறுக்கும், இயற்கைக்கும் அப்பாகுபாடில்யல. மனிதனுக்கு அசுத்தம் 2 ண்டு. விலங்கிற்கு அது இல்ணல. காடு இயற்ணகவளம் நி๓றந்த இடம். கடญும் அப்பிிய. காட்டில் சுத்தமில்ணல. கடலடியிி்் சேறும் சகதியும் நிறறந்துள்ளன. கடலில் யுத்தும், பவழயும் உற்பத்தியாகின்றன. காட்டில் அகிலும், தேக்கும் உண்டு. கொணை, உயிர்ச்சேதம் மணிதனுக்குத் தவறு, பாவம். மிருகம் கொஈை செய்வதால் உயிா் வாழ்கிறது. பூகம்பம் ஏராளமாா உயிா்ச்சேதம் உண்டு பண்ணுகிறது இயற்மைக்கு அது தவறன்று. உலகப்போர் விணளவித்த சேதம் பபரியது. அதனால், அதன்பின் 50 ஆண்டிகளில் அதற்கு முந்ணதய 500 ஆண்டுகளில் இல்லாத முன்னேற்றமேற்பட்டது. 1917 இல் ரஷ்ய்யாவில் புரட்சி எழுந்தது. போலீஸ்ராஜ்யம் ஏற்பட்டு 30 லட்சம் நிரபராதியான மக்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். ஆனால் பின் தங்கிய நூாடாக இருந்த ரஷ்யாா வல்லரசாயிற்று. 1946, 1947 இல் பஞ்சாபில் மேற்குப் பகுதியில் எல்லாஇந்துக்கஞும் கொணை செய்யப்பட்டனர். கிழக்குப் பகுதியில் எல்லாமுஸ் லீ ஸ்கஞும் கொல்லப்பட்டனர். அதன் பிறகு பஞ்சாப் பபற்ற முன்ளேற்றம் பெரியது. பஞ்சாபப், ஹரியானாவுய் இந்தியாவில் முதன்மமயான மாநிலங்களாயின. கெட்டதினின்றற நல்லது எழுகிறது. 1905இல் ஐன்ற்டீஜ் (theory of relativity) காலல், இடத்றதப்பற்றிய புத தத்துவத்மதக் கண்ாிலிிித்தார். நோபல்பிிசு பபற்றார். அவருமைய தொடர்ந்த ஆாாய்ச்சியால் அணுகுண்லு செய்யப்பட்டது. அறதலிட்் பெரிய பாதகமில்ஸை. துரியோதனன் சமபயில் சுதாட்டத்தில் பாண்டவர் நாட்ணட இழந்தனர். திளரளபதி மாணபங்கப்படுத்தப்-

பட்டாள். அதன் வி๓ளவாக அவள் பெற்றது கிருஷ்ண தரிசனம். நாட்டில் துரியயாாதனனின் வப்சம் அழிந்்து நன்ணை தணலியயித்தது 1960 ஸுதல் 1980 வணा 200 பல்கணலக்கழகங்்கள் நிறிவப்பட்டன. அதன் ஒரேபலன் நாடடங்கும் ஸ்டிறைக், வருஷம் முழுவதும் கல்ஹாரிகள் மூடப்பட்டの. ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அநியாயமாக அழிந்தது. கல்வித் தரம் அழிந்தது. பட்டம் ிபற்றவர் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவாாயினர். பசுணமப் பाரட்சி 1965 முதல் 1990 வமை நூாடட்்கும் பரவியது. உணவு உற்பத்தி 4,5 மடங்கு பெருகியது. அதன் நேரடிவி๓ளவு மண் தரம்இழந்தது, நீர் விிிபாயறற்று, பூபி்்கு அடியிலுள்ள நீர் 300 அடிக்கும் கீீே போயிற்று. பபfிய நல்லதாண பசுணமப் புர்்சியால் விவசாயமே சீாழிந்தது. நாடு 1985க்குப்பிறகு சுபிட்சமாயிற்ற. போக்குவாத்து பேர் அளவில் பபருகியது. வீட்டற்கு வீடு காராயிற்று, மோட்டார்ஜபக் ணசக்கிள் போாப் பரவியது. பஜாஜ் நிறுவனம் உலகில் முதன்மமமயாயிற்று. காற்றில் புகை நிறறந்து மூச்ச்விடிம் காற்று விஷிமாக மாறுகிறது.
 நல்லதும் கெட்டதும் ஒன்றே.
■ எந்த ால்லதுயூலழும் எந்தக் கெட்டதும் எழும்.

- எந்தக் கெட்டதுயூலழும் எந்த நல்லதும் எழும்.
[. நல்லது, கெட்டதுளன்ற பாகுபாடு மனிதனுக்குமட்டும் உண்(1).


## ஸூ அரவிிந்த சுடர்

உணர்ંவயும் எண்ணத்றதயும் டீறிய சக்தியுணைய (will) திறனிருந்தால்தான் சமா்ப்பணத்ணத ஆரம்பிக்க முடியும்.


## பூரணயோகட் - முதல் வாயில்கள் <br> (சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி....)

கர்மயோகி

## (33) அறிவு ஞாணமாவது

ச சிறிய காரியங்களில் அறிவு பலன் தரும்படிச் செயல்படும்.
( பெரிய காரியங்களில் பலன்பெற ஞானம் தேவை.
(ஒ) முறைசூட பிரார்த்தனை தவறாதவர்க்கு பிரார்த்தனை தவறினால் அறிவு பீதியுறும், "ஞானம் பிரார்த்தனையைக் கடந்த நிலையை இது காட்டுகிறது" எனக் கூறும்.
6) இந்த ஊரில் எவரும் செருப்பு அணியவில்லலஎனில் அறிவு இங்கு செருப்புக்கு மார்க்கட்டில்லலஎனக் சூறும். ஞானம் செருப்புக்கு இங்கு அளவு கடந்த மார்க்கட்டுள்ளதுஎனும்.
(1) ஐரோப்பாவே சரணானபின் இங்கிலாந்து ஹிட்லர்முன் எம்மாத்திரம்என அறிவு அறிவுரை கூறும்பொழுது ஞாானம், "இதுவே பெரிய வாய்ப்பு" என்று வழி காட்டிம்.

இ இனி நம்புவதற்கு ஒருவருமில்லை, ஒரு வழியுமில்லைஎன் று அறிவு அறுதியிட்டுக் சூ றும்பொழுது ஞானம், "இதுவே அø் ๓எணை அழைக்க அற்புதமா தரு ணம். எந்த நேரத்திலுமில்லாதபடி அன்ணை செயல்படுவார்" எனக் கூறும்
(3) கிராமத்தில் தீராத ஜாதிப் பிரச்சினை அவிழாத சிக்கலான பின் அறிவு செய்வதற்கொன்றுமில்லையென விலகியபொழுது ஞானம் பிரச்சினையை கிராமம்என் $ற$ சிறு பகுதியினின்ற எடுத்து ஜில்லாஎன்ற நோக்கோடு பார்த்தல் நன்றுஎனக் சூ றும். அந்த நோக்கில் எதிரிகள் சேர்ந்து பிரச்சிணை விலகும்
(1) நம் சிறுஅம்சம் பிரச்சினையானால், நம் பெரிய அம்சத்தின்

நோக்கில் பிரச்சினை தீரும். அல்லது வாய்ப்பாக மாறும்
விவசாயிகட்கு கடன் கொடுத்தால் பணம் மீ ண்டிம் வசூலாகாதுஎன் $ற$ நிலையில் அறிவு அந்த செயலில் ஈடிபடாது. ஞானம் அதே விஷயத்தை கிராமத்தின் நோக்கில் பார்க்காமல் பரந்த நாட்டின் கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கும்பொழுது கொடுக்க மாட்டார்கள்என்ற நிலை நிச்சயமாக வசூலாகும்என மாறுகிறது அறிவிலிருந்து ஞானத்திற்கு மாறினால் பிரச்சினை தீருகிறது நாட்டிற்குச் சேவை செய்ய முடிகிறது.

## ๑ஷர்ர்க் ஹோப்ஸ் கணத:

வட்டிக் கடைக்காரனுக்குப் புதுஆள் வந்தது. காலை 10 முதல் 2 மணி வரை எழுத்து வேலைக்கு 1 நாளைக்கு 1 வாரச் சம்பளம் கொடித்தனர். 2 மாதத்திற்குப்பின் அவ்வேலையில்லை. வட்டிக் கடைக்காரன் ஷெர்லக் ஹோம்ஸிடம் வந்து"இது என்ன?" என்று கேட்டான். ‘ஏன் 1 நாளைக்கு 1 வாரச் சம்பளம் தருகிறார்’ என்று வட்டிக் கடைக்காரனுக்குப் புரியவில்லை. ஏன் அது முடிந்தது எனவும் விளங்கவில்லை, எவ்வளவு யோசனை செய்தாலும் அவனுக்கு விளங்கவில்லல. அதுவே அறிவுக்கு அதிகபட்சம்.

ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் கடையை வந்து பார்த்தான். அந்தப் புது ஆள் பெரிய கேடி. கடைக்குப் பக்கத்தில் பாங்க் இருக்கிறது. 10 முதல் 2 வரை முதலாளியில்லாவிட்டால் அடுத்த அறை மூலம் பாங்க்கிற்கு சுரங்கம் தோண்ட முடியும்என்று தோன்றியது. ரோட்டில் வந்து தடியால் தட்டினால் உள்ளே மண்ணில்லாத சப்தம் வருகிறது பாங்கில் விசாாித்தால் சமீபத்தில் $£ 30,000$ பவுன் வந்ததாகத் தெரிகிறது.

வட்டிக் கடைக்காரன் தன்னளவிலேயே எவ்வளவு யோசனை செய்வதும் புரியாது. அது அறிவு. ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் வந்தவன் யார், இருப்பது என் இடம், அங்கு என்ன நடந்ததுஎ ன சந்தர்ப்பத்மை முழுமையாக்கிப் பார்ப்பது ஞானம்.

```
    பகுதிக்குப் पுரியாதது முழுமைக்குப் புரியும்.
    அது அறிவு ஞாாமாகும் பாணத•
    அன்பருக்கு அதுபோன்ற அனுபவம் வந்தால் அவருக்கு யோகத் தகுதியுண்டுஎனப் புரிய வேண்டிம்.
என் மனையை சர்க்கார் எடுத்துக் கொண்டு 17,000 பெறுமான நிலத்திற்கு 2,500 கொடுப்பது அநியாயம்என்றார் ஒருவர் ஞானமுள்ளவர், "'உங்கள் சொந்தப் பிரச்சினையைப் பொதுப் பிரச்சினையாக்கினால் இது மாஜி இராணுவ சிப்பாயின் நிலம். அதை எடுக்க சர்க்காருக்கு அனுமதியில்லல" என்றார். சர்க்கார் உத்தரவு இரத்தாயிற்று. அந்த அன்பர் யோகம் செய்தால் அவருக்கு யோகம் பலிக்கும்.
```


## (34) ஞாணம் சித்திக்கு வாயில்

உலகம் விவசாயத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டாடிம் நாளில் வேதரிஷிகள் சச்சிதா னந்தத்தைக் கண்ட ார். வேத கால இலக்கியங்களில் ஏர் என்ற சொல் காணப்படவில்லை என்பதால் அக்காலத்தில் நிலம் உழப்பட வில்ல ல எ ன் று சூ றுகிறார்கள். முக்கியமாக காய், கனி, பால், தயிர், வெண்ணெய்ய், நெய் அவர்கள் உணவாக இருந்தன.

இந்த நூற்றாண்டில் ஜடம் சக்தியாலானதுஎன விஞ்ஞானிகள் கண்டதை உபநிஷதம் கூறுகிறது. அந்த ஆன்மீகப் பரம்பரை தேடியது மோட்சம்.

பகவான் மோட்சம் உயர்ந்த இலட்சியமில்லை. அதனுள் ஆத்மாவின் சுயநலம் உண்டுஎன்கிறார்.

மோட்சத்திற்கு ஏராளமான போ் போனபின்னும் உலகம் துரியோதனாதிகளை விட்டகலவில்லல. தீமை தமலவிரித்தாடிகிறது, கொடிகட்டிப் பறக்கிறது

## திருவுருமாற்றட் பகவான் இலட்சியம்.

அது வந்தால் துரியோதஞ ணும் அவன் சகாக்களும் இருக்க முடியாது•
உலகம் உய்வடையும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தம்என்பது இந்த தத்துவம்.
அதன் அம்சங்கள்,
2. பிரம்மம் அசைவற்றதுமட்டிமன்று, அசையக்சூடியதுமாகும். பிரம்மமே உலகமாயிற்று.
பிரம்மம் சத்தியஜீ வியம்மூலம் உலகை ஆனந்தத்திற்காக சிருஷ்டித்தது.

இந்த தரிசனம் அலிப்பூரில் பகவானுக்குக் கிடைத்தபொழுது அதில் கோரம், விகாரமில்லை.
மனிதன் மனத்தினின்று சத்தியஜீவியத்திற்கு உயர்ந்தால்,

1) அவன் ஜீவன் மௌனத்தால் ஆட்கொள்ளப்படும்.
2) அவன் மையம் மனத்திலிருந்து நகர்ந்து இதயத்திற்குப் பின்னால் போகும்.
3) மேல் மனத்திலிருந்து அவன் நகர்ந்துவிடுவான்.
4) அவனுடைய தியானம் ஜீவ நிஷ்டையாகும்.
5) அவன் பார்வையிலோ, அனுபவத்திலோ தீமை வாராது, தோல்வி எழாது.
6) காலமும், கர்மமும் அவனுக்குக் கட்டிப்படும்.
7) அவனுக்கு யோகம்என்பது வாழ்வு, யோக சாதனம்என்பது சரணாகதி, சமர்ப்பணம்.
8) பிறரில் தன்னையும், தன்னைப் பிறரிலும் காண்பான்.
9) எங்கிருந்தாலும் அவன் அன்ணைபால் ஈர்க்கப்படுவான்.
10) அவன் செயல்கள் உலகில் பரவும்.

ஞா ஞாம்என்பது எப்படி சிருஷ்டி ஏற்பட்டதுஎன்பது. பிரம்மம் - சச்சிதானந்தம் - சத்தியஜீவியம் - மனம் - வாழ்வு - உடல்என்ற சிருஷ்டி சத் பிரம்மம், புருஷா, ஈஸ்வரனாக மாறுவதால் ஏற்படுகிறது. அவற்றைக் காலமும், இடமும் தாங்கிப் பிடிக்கின்றன.
. இந்த ஞானம் பரிணாமத்திற்கு நம்மை எடித்துச் செல்லும். இந்த அளவுக்கு The Life Divine புரிவது ஸ்ரீ அரவிந்த ஞானம், பிரம்மஞானம் எனலாம்.

* இந்த ஞாஎம் பலித்தால் அவருக்கு யோகம் சித்திக்கும்.
* புரிவது அறிவு, மஞம் ஏற்பது ஞானம், யோகம் அதைச் செயலாக மாற்றுவது சித்தி.

தொடடுய…

## ஸ்ரீ அரவிந்த சுடர்

அதுபோன்ற திறனைப்பெற பண்பு உதவும். செய்யும் காரியத்தின் முழுமையை அறிவது, மனத்திற்குரிய செயல் பண்பு (work value of the mind).

செய்வதில் திளைப்பது உணர்வின் பண்பு.
காரியத்திற்குரிய எல்லாத்திறமைகளையும் பெறுவது செயலுக்குரிய பண்பு.

தானே நடக்கட்டும்என இருப்பது ஆன்மாவுக்குரிய பண்பு.


## அன்ணை இலக்கியம்

## திட்டு = தங்கச் சங்கிலி

(சொ்ற தெழின் தொடர்ச்சி...)

> இல. சுந்தாி

பாட்டிக்குத் தான் அதிகம் பேசிவிட்டோமோஎன்ற அச்சம் எழுந்தது. மகன் வந்தால் என்ன சொல்வதுஎன்ற கவலை வேறு. மதியவுணவிற்கு வீட்டிற்கு வந்த சார் தீபாவின் அறை பூட்டியிருப்பதைப் பார்த்து, ‘என்னயிது, இந்த நேரத்தில் ரூமைப் பூட்டிக்கொண்டு போகமாட்டாளே’ என்றெண்ணி, "அம்மா, தீபா ரூம் ஏன் பூட்டியிருக்கிறது?", என்றார். சார் இல்லையென்றால், பாட்டியிடம் சொல்லிவிட்டிப் போவாள்.
"அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லல போலிருக்கிறது. வீட்டிற்குப் போய்விட்டாள்" என் று சூறிச் சமாளித்துவிட்டாள். நடந்தது தெரிந்தால் அவா் மிகவும் வருத்தப்படுவார். முதல் நாளே அவளை அடிப்பங்கரைக்குக் சூப்பிடாதேஎன்று விளையாட்டாகச் சொல்லியதை நினைவில் கொண்டாள் பாட்டி.

வீட்டிற்கு வந்த தீபா கண் கலங்கியிருந்ததைப் பார்த்து ரெங்கா தவித்துப்போனார். கோபத்தோடு வந்து கைப்யையை மேசைமீது ‘ணங்’கென்று வைத்தாள்.
"அவா் யார் என்ணைக் கேட்பதற்கு? என்னிஷ்டம், நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்பேன். இதற்குத்தான் இவர்கள் வீட்டிற்கு வேலைக்குப் போனேனா? வேலையும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம்" எனக் கத்தினாள்.

அங்கு ஏதோ இவளுக்குப் பிடிக்காதது நடந்திருக்கிறது. இப்போது கேட்டால் கோபத்தை விசிறிவிட்டதுபோலாகும்என் று ஒன்றும் புரியாதவா் போலிருந்தார் ரெங்கா.
"அப்பா! இனி நான் வேலைக்குப் போகமாட்டேன்" என்றாள் ஆத்திரமாக.
"சசரிம்மா. உ னக்குப் பிடிக்கவில்லையென் றால் போக வேண்டாம், விடு" என்று கோபம் தணியப் பேசினார்.

ஆனால் சினம் கொண்டவா் சிந்திப்பதில்லை அல்லவா? அவள் தணியவில்லை.
"பின்னே என்னப்பா? அவர்கள் வீட்டிற்கு நான் எதற்குப் போஞேன், சமைக்கவா போனேன்? அந்தப் பாட்டி, ‘நீங்கள் எனக்குச் செல்லம் கொடுத்து வளர்த்துவிட்டீர்கள். கண்டித்து வளர்க்கவில்லை சமையல் கற்றுத் தரவில்லை' என்று பேசினார்" என்றாள்.
(அவர் சொன்னது உண்மைதானே என்று உள்ளுக்குள் நினைத்துக்கொண்டார் ரெங்கா)."போனால் போகிறது, விடி. இனி அந்த வீட்டிற்கு நீ வேலைக்குப் போகவேண்டாம்" எ னச் சமாதானமாய்க் சூறினார்.

தன் அறறயில் சென்று படுக்கையில் விழுந்தாள். மனம் அடங்கவில்லல. அப்பா எத்தனை நயமாகச் சொல்வார். அப்பொழுதெல்லாம் எதிர்த்துப் பேசிய தன்னால் பாட்டியை எதிர்த்துப் பேச முடியவில்லையே, ஏன்? ஏ னிப்படி ஒன்று என் வாழ்வில் நிகழ்ந்தது? சார் தினமும் என் திறமையை எப்படியெல்லாம் பாராட்டுவார்? சாருக்குத் தெரிந்தால் என்ன நினைப்பார்? பாட்டி சாரிடம் சொல்லியிருப்பாரா, மாட்டாரா? ஒரே சிந்தணை, அவமான உணர்ச்சி. துவண்டுபோனாள் தீபா. ரெங்காவிற்குக் குழந்தை முகத்தைப் பார்க்கவே வேதனையாய் இருந்தது. பாட்டி கேட்டதில் தவறொன்றுமில்லல. ஆனால் அணைத் தாங்கிக்கொள்ளும் பக்குவம் தீபாவிற்கில்லையே. எல்லாம் அன்னை பார்த்துக்கொள்வார்என்று நினைத்து அமைதியானார்.

சார் போன் செய்தார். ரெங்காதான் போனை எடுத்தார்.
"தீபா உடம்பு சாியில்லலஎன்று வீட்டிற்குப் போனதாய் அம்மா சொன்னார்கள். தீபா இப்பொழுது எப்படியிருக்கிறாள்? இங்கிருந்தால் நான் வந்து டாக்டரிடம் அழைத்துப் போயிருப்பேனே" என்று பரிவுடன் கேட்டார் சார்.
"அதெல்லாம் பெரிதாக ஒன் றுமில்லை. சொல்லிக்கொள்ளாமல் வந்துவிட்டாளாம், மன்னித்துவிடுங்கள். நான்கு நாட்களில் மீண்டும் வந்துவிடுவாள்" என்று சமாதானமாகப் பேசினார் ரெங்கா.
"'பரவாயில்லை, நானொன் றும் நினைக்கவில்லை. அவள் உடல்நலம்தான் முக்கியம். அவள் இல்லாமல் எனக்குக் கையொடிந்த

மாதிரியிருக்கிறது. நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்றால் சொல்லுங்கள்" என்றார். ‘பெரிய மனிதர் பெரிய மனிதர்தான்’ என்றது ரெங்காவின் மனம்
"கவலலப்படும்படி ஒன்றுமில்லை. அவளுக்கும் இங்கே இருப்புக் கொள்ளாது. விரைவில் வந்துவிடுவாள்" என்றார். அவரறியாமல் இப்படிப் பேச்சு வந்தது.

மாலை 5 மணியாகியும் தீபா அறையைவிட்டு வெளியே வரவில்லை. ரெங்கா மாலையில் தியா னக் சூடலுக்குச் செல்ல வேண்டும். மெல்ல அவளிடம் சென்று, "முகம் கழுவிக்கொண்டு இந்தப் பாலைக் குடி. இன்று என்னுடன் தியான மையத்திற்கு வா. அந்தச் சூழல் எல்லாத்துன்பத்றதயும் அழித்துவிடிம்" என்று இதமாகச் சொன் னார்.

சாதாரணமாய் அவள் தியான மையத்திற்குச் செல்வதில்லை. எழுத்து, படிப்பு, கம்ப்யூட்டர் சென்டர், லைப்ரெரிஎன்று நேரம் செலவிடுவாளே தவிர, அப்பாவின் அன்னைபக்தியில் அக்கறை கொண்டதில்லை. அன்ணையை அப்பா வழிபடிம் தெய்வம்என்று புரிந்துகொண்டிருந்தாளேதவிர அறிந்துகொள்ளும் ஆவல் இருந்தது இல்ธை.

இன்று அவள் அகந்தை அடிபட்டு மனம் வலிக்கிறது. பழகிய இடங்களுக்குப் போகப் பிடிக்கவில்லை. எனவே, முகம் கழுவி, அப்பா பரிவுடன் எடுத்து வந்த பாலைப் பருகிவிட்டு, அப்பாவுடன் மையத்திற்குப் புறப்பட்டாள்.

அங்கு சென்றதும் பூக்களின் நறுமணம், ஊதுபத்தியின் மெல்லிய மணம், எல்லாவற்றையும் தாண்டி அலலஅலையாக ஏதோ பரவசம் வந்து மோதியது.
"தீபா! நான் இங்கே சர்வீஸ் மெம்பர். எனக்கென சில பணிகள் உண்டு. நீ (அங்கே அன்னை, பகவான் சின்னங்களை மலர்களால் அலங்கரிக்கும் பெண்களைக் காட்டி) இவர்களுடன் இங்கே இரு" என்றார். அவளையொத்த இளம் பெண்கள் அவளை நட்புடன் பார்வையால் அழைத்துத் தங்களுடன் பணியில் சோ்த்துக் கொண்டனர். அக்கணமே எல்லாம் மறந்துபோனது. ஸ்ரீ அன்னையின் சின்னத்தை மலா்களின் வண்ணங்கள் பொருந்துமாறு அமைத்து

அழுசுபித்திலிட்டாள்．சூட இருந்த தோழிகள்，＂தீபா，ஒढே நாளில் இத்தணை அழிகாக பூ அல்க்கியிருக்கிறாயே．நாங்கள் சிறிது சிறிதாகத்தான் செய்யக் கற்றோம்．உன் அப்பா சொல்வார் தீபா திறமைசாலிஎன்று．அது உண்றைதான்＂என்று மøம் திறந்து பாராட்டினர்．＂இத்தணை நாள் நீ ஏன் வரவேயில்ணல？＂என்றனர்． உண்றமமிிலேயே தீபா சந்டோஷிமாகிலிட்டாள்．

சூடல் தொடங்கியது．அவள் யாவற்றறயும் கவøமாகப் பார்த்தாள்，கேட்டாள்．

ஓரிளா்் பெண் அன்ணைணயத் தான் ஏற்றபின் தனக்கு நேர்ந்த அனுபவங்கணை உருக்கமாக எடித்துறாத்தாள்．

ஒரு பெரியவர் அன்ணォயின் கோட்பாடுகணள ஏற்பது அன்ணை๓ய ஏற்பதுஎன்றும்，மேமாற்றம் பெரும்பலன் தரும் என் றும் சூறிøார்．அத்துடன் தீபாவிற்குத் தோவயான ஒன்றும் அந்தப் பேச்சில் இடi்ดபற்றிருந்தது．அது பி்்வருமாறற：

திட்டுஎன்பது அதிர் ்டடத்தின் டிரான்ஸ்பர் ஆர்டா்，
நம்ஜை யாரேறு்் திட்டினாா் நாம் திருப்பித் திட்டக்
சூடாது．திட்டினால் அன்ணை ๓மயத்்திலிருந்து வாஷ்வு
மเமயத்திற்கு வந்துவிடிகிறோம்．அன்ணை நமக்குத் தர வந்த அதிர்ஷ்டத்ணத இழந்துவிடிவோம்．
திட்டினால் எப்படிக் கோபம் வாராமலிருக்கும்？எப்படிப் ดொறுத்துக்கொள்ள ழுடியும்？ดபா றுமையும் வேண்ாாம்， ஒன்றும் வேண்டாம்．திட்டியால் திருப்பித் திட்லுவேன் என்பேதத் திஎமும் காண்கிறோம்．இது சரியா？ தவறா？என்பது கேள்வி இல்ஸல．இதுவே நம் நிமல． （தீபா விற்கு இதுவே தன்னிமலஎன்று தோா்றியது）．
அன்பர் நிணல என்ஈ？திட்டினால் அவசியம் பொறறத்துக் கொள்ள வேண்ாும்．திருஸ்பத் திட்டக்சூடாது．மேญும் பறர் நம்ळமத் திட்டுவது நம்முள் உள்ள குறறயின் பிரதிபலிப்ப．எøவே，அக்குறறயைப் போக்க பிறர் நம்மமத் திட்டிவது ஒரு சந்தர்ப்பம்．நாம் அதற்கு நன்றியுள்ளவராக இருக்க வேண்டிம்． ஒருவன் நம்மை வந்து कிட்டினாா்，அவன் நம்மைத்

திட்டியதாகப் புரிந்துகொள்கிறோப்．நம்முள் உள்ள கெட்டகுணம் அழிய முடிவு செய்தபின்，அது தானே அடிய முடியவில்மலஎன்பதால்，அது அடித்தவணை அணுகி அவன் கெட்டகுணத்றத（அதாவது திட்டிம் குணத்ணத அல்லது நப் குணறணயச் சுட்டிக்காட்டிம் குணத்றத）அணைத்து，என்ணை வந்து திட்டிஎணக் கேட்டுக்கொள்கிறதுஎன்று நாம் புிந்துகொள்வது இல்๓๐．
பிறர் நம் குறறゅயச் சுட்டும்போது எரிச்சல்படாமல் அ๓ை ஏற்று，குறறறய நிறறவாக மாற்றினால்，நாய் அன்றையை நநருங்குசிறறாம்ளன்்று பொருள்．
இவ்வாறு சொற்பொழிவாார் பேசியது அவஞ்க்கே பொருந்துவதாய் அமைந்தது．காமலயிலிருந்து நிகழ்ந்தவற்மை எல்லாம் நிமைவுசூர்ந்தாள்．ஆம்，பாட்டி இன்று என் குணறணயச் சட்ட்க்காட்டிப் பேசினார்．அது எனக்குத் திட்டியதாகப் புிந்தது． ஆனால் இப்போது நாாேை எப்படிப் புிந்துகொள்ள வேண்டும்？ சமமயமலப்பற்றிய என் பிடிவாதம் தவறுஎஞ என் அடிமணம் 2ணா்ந்து，அது அழிய மறதத்ததால் பாட்டியின் கோபத்றத அயைத்து， என்னிடம் பேச ๓வத்தது．வீட்ட்ற்கு அடங்காத பி்்๓ளணை ஊரார் அடக்குவர்ளன்பது போலாயிற்று．அப்பா நயமாகச் சொன் क போதெல்லாம் நான் அமத மதிக்கவில்ஸல．இன்று பாட்டியின் பேச்சு என் அகந்றதணய தீண்டியது எஎக்குப் பொறுக்கவில்ணல．அதøால் அழுதுகொண்டு வந்துவிட்டேன்．பாட்டி எ ாக்கு நல்லது செய்திருக்கிறார்என்ப๓ை இச்சொற்லொழிலின் மூலம் அன்๓ை எのக்கு உணர்த்தினாரோ！

காமலயிலிருந்த கோபம் சிறிது சிறிதாய்க் குறறந்து மøறந்துலிட்டது．முகம் மமர்ந்துதிி்டாள் தீபா．தோழிகள் வேறு அவமை மீண்டிம் நூாா சூடலுக்கு வரவேண்டிம்எனக் சூறி அன்படன் வழியஞுப்பினர்．

தீபா ணவப் பற்றியிருந்த கெட்டகுணம் அவ๓ள விட்டு நீங்குவதற்குத்தான் அன்ணை செய்த ஏற்பாடு இதுஎன்று ரெங்கா அன்ஈォக்கு மானசீகமாய் நன்றி செலுத்தினார்．

அன்று வீடு திரும்பிய பிறகு இரவெல்லாா் தியாணக் சூடல் காட்சியும்，பேச்சுமே தீபாவின் மனதில் மீண்டிம் மீண்டிம் வந்தன． இனிமமயாய் 2 றந்்கி விழித்தாள்．

## தியானமமயச் சூழு் அவளூள் ஒரு விழிப்யை ஏற்படுத்தி－

 யிருந்தது．ஓர் அருமையாா சூழுறுக்குள் வாராததால்தான் இத்தணை நாள் எப்படி வாஷ்ந்திருக்கிறோம்என்று புfிந்தது．தன்
 எழுந்தது．வீட்டிற்கு அடங்காத பிள்ணைணய ஊரார் அடக்குவர் என்பதுபோல் அப்பாவிடம் எதிர்த்து உணரயாடும் தன்ணை பாட்டி தன் பேச்சால் அடக்கிவிட்டார் என்றுணர்ந்தாள்．ஆனால் கோபப்படவில்மல．பாட்டி தளக்கு அதிர்ஷ்ஷ்டம்தர வந்தவர்என்று மனப்ப்ர்வமாய் ஏற்றுக்கொண்டாள்．

மறுநாள் காணல வழக்கம்போல் பால் காய்ச்சி，காபி போட சம冂யமமறறக்கு வந்த ாரங்கா，சமமயமலnறக் கதவு திறந்திருப்பதும்， விளக்கு எரிவறதயும் கண்டி，யுன்தினம்ம்நந்துலிட்டோமோளன்று எண்ணியவண்ணம் உள்ளே வந்தவர்，தீபா பால் காய்ச்சுவது கண்டு வியப்பணடந்தார்．
＂அப்பா，வாருங்கள்．காபி தயார்．உட்காருங்கள்＂என்று டபரா，டம்ாரிி் பால் ஊற்றி，டிகாஷタ் ஊற்றி，சர்க்கணா இட்டுக் கலக்கிக் கொடித்தாள்．சந்தோஷிமாய் வாா்கிக் குடித்தார்．தாறும் ஒரு டம்ஊரில் காபியும் வந்து அமர்ந்து，குடிக்க ஆரம்பித்தவள்， முகம் சுருங்யி，＂காப்பி எப்படியிருக்கிறதப்பா？＂என்றாள்．＂என் மகள் தயாாித்ததல்லவா？நன்றாகவே இருக்கிறது＂என்றார்． ＂போங்கப்பா，பொய் சொல்றீங்க．ஒாே தண்ணிியாயிருக்கு．நான் பாலில் தண்ணீ ரும் ஊற்றவில்யல．நீந்கள் போடிய் காப்பிபோல் இல்ゅ๐யே，என்？＂என்றாள்．

ிரங்கா சிரித்தார்．பிறகு，＂காபி பௌடர் இன்றும் சிறிது சூடுதலாய்ப் போட வேண்டிம்．பிறகு காய்ச்சிய தண்ரீீா வேகமாக ஊற்றிøால்，பொடி காரந்து தண்ணீர் டிகாஷன்் வந்துவிடிம்． ढோட்ட காப்பிபொடி நணையும்பி சிறிது சிறிதாகக் கொதிக்கும் நீஜை மெல்ல ஊற்ற வேண்டிம்．அப்போது பொடி கணரயாமல் ஊறி，

கெட்டிப்படி்்．பிறகு டிகாஷタன் திக்காக வருஸ்＂என்றார்．
＂æ！இப்பட ஒரு சூட்சுமம் உள்ளதா இதில்？மா๓லயில் பாருங்கள்，அருணமயான காப்பி தருசிறேன்＂என்றாள்．இப்பி ஒவ்வொன்றாய்க் கற்றுக் கொடுத்தார்．

வெண்ணடக்காணயக் கழுவி，ஈரம் போகத் துமைக்காமல் அரிந்துவிட்டாள்．ஒரே குழகுழப்பு．ிொறியல் உதிர்உதிராக வரவில்ம๐．
＂என்எบ்பா இது？＂என்றாள்
வெண்ணடக்காணய ஈரத்துடன் அ｜fியக்சூடாது என்று சொல்லிக் கொடித்தாா்．ரசம் ஒரு கொதி வந்ததும் நிறுத்தி，நெய்யில் கடுகு தாளித்தால் வாச๓னயாக，சுணவயாக இருக்கும்என்பது போன்ற சळமயல் சூட்சுமங்கள் யாவும் நாலே நாட்களில் கற்றுவிட்டாள்．

ஐந்தாம் நாள் உற்சாகமாய்ப் பゅழு தீபா ஆனாள்．＂அப்பா， நானின்று சார் வீட்டு வேணலக்குப் போகப்லோகிறேன்＂என்று பறற்்ப்டாள்
＂சசி்்மா＂என்று மகிழ்வுடன் வழியனுப்பினார்．நான்கு நாட்களில் வந்துவிமவாா்் என்று தான் தற்செயலாய்க் சூறியயை அன்ணை அழகுற நிறறவேற்றியது கண்டு நன்றியால் சிலிர்த்தார்．

இவயளக் கண்டதும் சார் மகிழ்ந்துபோனார்．＂தீபா，ஆர் யு ஆல்๓ரட்？＂என்றார்．
＂ஆமாம் சார்，குணமாகிலிட்டே்்＂என்று வாா்் சூறியபோது （உடம்பால் அன்ற，மனத்தால் என்ற）தぁக்குா் சொல்லிக் கொண்டாள்）

அவள் உடல்நலமாகி வந்த ழுதல் நூாள்என்று புதிய வே๗ை ஒன்றறு் கொடுக்காமல்，வெளியே போய்விட்டார்．

தன் ரூணைத் திறந்து，பொருட்கணள ஒழுங்கு செய்துவிட்டு， ஈமெயில் செக் செய்து，அவசா கடிதந்கணை அறுப்பிிட்டு，டீ மைம்மில் சமமயயறறறக்கு வந்தாள்．பாட்டி அன்று வீட்டில் சமைப்பதாக யாவரிடமும் சூறறியிருந்ததால்，சணமயலமறயில் தமுமாற்றத்துடன் ஏதோ செய்துகொண்டிடுந்தாள்．
＂பாட்டி，நான் தீபா வந்திருக்கிறேன்＂என்று நாடக பாணியில் பழய உற்சாகத்துடன் பேசிஞாள்．

பாட்டிக்கு வியப்பு. "தீபாவா?" என்றார். அன்று பாட்டி தீபாவைப் பேசிவிட்டாளேதவிர, தீபா கோபித்துக்கொண்டி போனதால் தன்மீ துதான் தவறுஎன் று அச்சப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். இன்று அவள் குறும்புக் குரலைக் கேட்டதும் மகிழ்ச்சியுடன், "தீபா, பாட்டி மேல் உனக்கு வருத்தமொன்றில்லையல்லவா?" என்றார்.
"'வருத்தமில்லை பாட்டி, சந்தோஷம். நன்றி சொல்லத்தான் வந்துவிட்டேன்" என்றாள். பாட்டிக்குப் புரியவில்லை.
"'பாட்டி, இப்படி வந்து உட்காருங்கள். இன்று நான்தான் சமையல் செய்யப்போகிறேன்" என்று சூறியவண்ணம் பாட்டியை மெல்லப் பிடித்து, அழைத்து வந்து, டைனிங் டேபிள் முன்னுள்ள நாற்காலியில் உட்கார வைத்தாள்.

பாட்டிக்குத் திகைப்பு, சமையல் தெரியாதுஎன்று அழுது கொண்டு போனாளே.

அவள் மளமளவென்று கறிகாய்களை எடுத்து, அரிந்து வைத்துக் கொண்டு, அப்பாவிடம் கற்ற சுவையான சமையலை விரைவாகத் தயாரித்து, டைனிங்டேபிளில் வைத்தாள்.
"பாட்டி எனக்கொரு பிராமிஸ் செய்து கொடுங்கள்" என்றாள்.
"பிராமிஸா? எதற்கு?" என்றார் பாட்டி.
"ஆமாம் பாட்டி. நான் சமைத்தேனென்று யாரிடமும் சொல்லக் சூடாது. சாருக்குத் தெரிந்தால் கோபிப்பார்" என்றாள். பாட்டி சொல்லவில்லைஎன்று ஒப்புக்கொண்டார்.

கையோடு சாருக்கும் போன் செய்து, இன்று காரியர் சாப்பாடு எடிக்க வேண்டாம்என்று பாட்டி சொன்னதாகக் கூறிவிட்டாள்.

1 மணிக்கு சாப்பாட்டு அறையில் கூடிய வீட்டினர் மதிய உணவை இரசித்து, ருசித்துச் சாப்பிட்டனர். "பாட்டி, நம் சமையற்காரர் சமையலையும், ஹோட்டல் சாப்பாட்மையும் சாப்பிட்டு, இன்று உங்கள் சமையலைச் சாப்பிடுவது, வெயிலின் கொடிமையை நிழலின் அருமையில் உணர்வது போலிருக்கிறது. பாட்டி, உங்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு பரிசு தர வேண்டிம்.

ஏனப்பா, நாங்கள்தான் சமையல்காரர் சாப்பாட்டைச் சாப்பிட்டு வளர்ந்தோம். நீங்கள் எப்பட??" என்றனர்.
" "குழந்தைப் பருவத்தில் அம்மாவின் கைச் சமையல்

சாப்பிட்டேன். திருமணத்திற்குப்பின் உன் அம்மாவின் சமையல் சில காலம் சாப்பிட்டேன். நீண்ட நாட்களாக சமையற்காரர் கையால் செய்த சாப்பாடுதான். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு அம்மாவின் கையால் சமைத்துச் சாப்பிடும் பேறு இன்றுதான் கிடைத்திருக்கிறது" என்றார்.

இவர்கள் இப்படிப் பேசப் பேச, பாட்டிக்கு, தான் தீபாவைப் பேசியது உறுத்தியது. இத்தனை நன்றாகச் சமைத்து, அணைவா் பாராட்டையும் பெறும் தகுதிக்குரியவள் தீபாதான். ஆனால் தான் சமைத்ததை வெளியிடக்சூடாதுஎன்று வாக்குறுதி வாங்கியிருக்கிறாளேஎன்று எண்ணியவண்ணமிருந்தார் பாட்டி.
"தீபா, இங்கே வா. நீ சாப்பிட்டுவிட்டாயா?" என்றார் சார்.
"இல்லை சார். ஒரு சின்ன வேலை பாக்கியிருந்தது. அதை முடித்துவிட்டுச் சாப்பிட நினைத்தேன்" என்றாள்.
"நல்லது. அதை முடித்துவிட்டு, இன்று ஒரு நாள் பாட்டியின் கைச் சமையலைச் சாப்பிடி. நாங்கள் எல்லோரும் அடைந்த சந்தோஷத்தை நீயும் அனுபவிக்க வேண்டாமா? யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்" என்று கூறிச் சிரித்தார்.

பாட்டிக்கு மிகவும் சங்கடமாயிருந்தது. தீபாவும் மனதிற்குள் சிரித்துக்கொண்டு, "சரி சார்" என்றாள்.

அதன்பிறகு சமையற்காரர் வரும்வரை தீபாதான் சமைத்தாள். யாருக்கும் தெரியாமல் பாட்டியை உடன் வைத்துக்கொண்டு சமைத்தாள்.
"பாட்டி, இனி சமையற்காரர் வந்த பிறகும் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது உங்கள் சமையல்தான். அதுவும் உங்கள் வயோதிகத்தில் உங்களைச் சிரமப்படுத்தக்சூடாது என்பதால்தான்", என்றனர் பேரப்பிள்ளைகள்.

மறுநாள் மதிய சாப்பாடு முடிந்ததும் மூன்று பேரர்களும் பாட்டியை அழைத்து, "பாட்டி, கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள். கையைக் காட்டுங்கள்" என்றனர்.

பாட்டிக்கு ஒன் றும் விளங்கவில்லை. பாட்டியின் கண்ணண ஒரு பேரன் கையால் பொத்திக்கொள்ள, ஒரு பேரன் பாட்டியின் கையைப் பிடித்து, உள்ளங்கையை விரிக்க, ஒரு பேரன் அந்தக்

கையில் ஒரு சிறிய பேழையை வைத்தான்.
"பாட்டி கண்ணைத் திறந்து பாருங்கள்" என்று ஒரே குரலில் மூவரும் கூற, கண்ணைத் திறந்த பாட்டி, கையிலுள்ள சிறிய பெட்டியைப் பார்த்து, "என்ன இது?" என்றார்.
"திறந்து பாருங்கள்" என்றனர்
திறந்தால், 2 பவுனில் ஒரு பொற்சங்கிலி. "இந்த வயதில் எனக்கெதற்கு சங்கிலி?" என்றார் பாட்டி.
' 'உங்கள் வயதிற்கில்லை பாட்டி. உங்கள் சமைக்கும் திறத்திற்கு" என்றான் ஒரு பேரன்.
" அதற்காகச் சொல்லவில்லல குழந்தைகளே, எ ாக்கு வயதாகிவிட்டது. நாளைக்கே நான் இறந்தால் இந்தச் சங்கிலிக்கு நீங்கள் மூன்று பேரும் போட்டியிட நேரும். உங்கள் ஒற்றுமை குறையும். அதற்காகத்தான் சொல்கிறேன்" என்றார் பாட்டி
"நாங்கள் போட்டியிடமாட்டோம். இது உங்கள் உரிமை. உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் எதுவும் செய்யலாம்" என்றனர் மூவரும்.
"அம்மா, குழந்தைகள் உன் சமையலலப் பாராட்டிப் பரிசு கொடுக்கிறார்கள். நீ யாருக்கேனும் பரிசு கொடுக்க விரும்பினால் அது உன்னிஷ்டம்" என்றார் சார்

உடனே பாட்டி, "தீபா இங்கே வா" என்றார். தன்னறையில் வேலையாயிருந்த தீபா பாட்டியின் அருகில் வந்தாள். "உண்மையில் இந்தப் பரிசுக்குரியவள் தீபாதான். அவள் சமைத்தாள்என்றால், நான் அவளை வேலை வாங்கியதாக உங்கள் அப்பா கோபித்துக் கொள்வார்என்று உண்மையைச் சொல்லாதிருந்தேன்" என்று சூறிய பாட்டி சங்கிலியை தீபாவிற்கு அணிவித்தாள்.
" அப்படியா? கடைசியில் என் பி.ஏ.வை நீ வேலை வாங்கிவிட்டாயா? சங்கிலி பரிசளித்ததால் போனால் போகிறதுஎன்று விட்டுவிட்டேன்" என்றார் சார் விளையாட்டாக. தீபாவின் திருவுருமாற்றம் அதிர்ஷ்டமாய் வெளிப்பட்டது. بற்றும்.

[^0]
## நன்றியை எதிர்பார்ப்பது

நன்றி மறப்பது நன்றன்றுஎனக் சூறியவர் நன்றியைப்பற்றி 10 கருத்துகளைத் தெரிவித்திருக்கிறார்．

－கடலில் விழுந்து மூழ்குபவரைக் காப்பாற்றியவருக்கு பிழைத்தவா் நன்றி சூறவில்லை．
－இழந்த முதலை மீண்டும் பெற்றுக் கொடுத்தவர் நன்றி பெறவில்லை．

ㅁ அழிந்த வாழ்வை உயிர்ப்பித்துக் கொடுத்தவரைப் பிழைத்தவர்， நீங்கள் ஒருவர் மட்டிம் உதவ மறுக்கிறீர்கள் என்றார்．
－ 30 ஆண்டு வருமானத்தை 1 ஆண்டில் பெற உதவியவருக்கு நன்றி சூறுவது தவறுஎன ஒருவர் நடந்து கொண்டார்
－இழந்த சொத்தை சர்க்காரிடமிருந்து காப்பாற்றிக் கொடுத்தவர் சொத்தைப் பலன் பெற்றவா் நாணமின்றிக் கேட்டார்．
－வேலையைக் காப்பாற்றி，வாழ்க்கை தடம் மாறிப்போவதை தடித்தவா் வேயையை அழிக்க ஒருவா் ஆர்வமாக நின்று வென்றார்．
－ரூ． $27,000,81,000$ ரூபாயானது என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி．நான் அதை அடிக்கடி பல்வேறு கோணத்தில் எழுதியுள்ளேன்．இன்று நன்றியை எதிர்பார்த்தால் மனம் புண்படும்படிப் பேச்சு எழும்என்று எழுத விரும்புகிறேன்．

12 மணிக்கு 27，000 ருபாய்க்கு வியை டுケுந்தळை
4 மணிக்கு 81，000 ரூபாய்க்கு விற்க உ தดிியவा்
，நण்றிறய எதிர்பார்ப்பது தவयா？
தவவு｜என அறிவுறுத்தி பெற்றவుா

$\% \% \%$

## ஆழ்ந்த முடிவு தன்ணைத் தானே பூர்த்தி செய்து கொள்ளும்

ஒடி்போன லிடியாேை Pride and Prejudiceஇல் டார்சி £ 5000 செலவு செய்து டீட்கிறான்．கார்டினர்，பென்னட்டின் மைத்துஞர் பணத்றைக் கொடுக்க ஸுன்வருகிறார்．யார் பணம் செலவு செய்ததுளன பென்னட்டிற்குத் தெரியாது． மமத்துனர் செய்ததாக நம்புிிறார்．ดென்னட் வருஷி வருமாாம்் $£ 2000$ பவுன்． ஓடிய பெண்ணண டீட்டாயிற்று．பென்னட்டிற்கு இப்பணத்ணத இப்பொழுது கொடுக்க முடியாது．அடுத்தவர் பாரத்றத ஏற்கவில்மலயயனிி்் ஆபத்து．காரியய்் ஸுடந்துவிட்டது．பொறுப்பு பென்னட்ட்மெயது．டார்சி விஷியம் பென்ணட்டுக்கு
 அணைக் கேட்கலில்யல．என் தங்ணை மகளூக்குச் செலவு செய்ய எøக்கு 2ரிமையுண்டு என சந்தோஷய்பட்டார்．

இந்நிமலயில் பென்னட் பேசாமலிருக்கலாம்，பணத்மதக் கொடிக்கிறேண் எணக் சூறலாம்．அவர் ஒரு தீலிர முடிவு எடித்தார்


25 வருஷமாக £2000 வருஷி செலவு செய்கிறார்．மை டீதியில்ஸ๐． இவருக்கு 50 வயது．சொத்து இவருணடயசில்மல．அதன் மீது கடன் வாங்கும் உரிळமயில்ணல．கொடுப்பதாக ழுடிவு செய்தால் ஒரிரு ஆண்டில் ழுடியும்． 5 ஆண்டில் கொடுப்பதானால் ஆண்டிக்கு £ 1000 மிச்சம் பிடிக்க வேண்டிம்． செலமவப் பாதியாக்க வேண்ாும்．இன்று மாதம் ரூ．50，000 செலவாகும் வீட்டில் 25,000 மிச்சம் பிடத்தால் எப்பிடயிிுுக்கும்？அது எளிய காரியயில்ணல．
＊அந்தப் ดபfிய முடிமை ஆழுமாகப் பென்னட் எடுத்தார்．

உ ண்ாைக்கு சக்தியுண்டி．என் ஆ ஆயிற்று？விஷியம் வெளி வந்துவிட்டது．பணத்றத டார்சி கொடுத்துவிட்டார்．அது பென்னட்டுக்குத் தெரியக்சூடாதுளன்றார்．பென்னட் பொறுப்பு டார்சியிடம் போய்லிட்டது．டார்சி எலிசดபத்ணத மணந்்ாார்．
＊எப்படியோ காரியம் முடிந்தது，இனிக் கவஸலயில்ஸலஎன் $ற$ பொறுப்பற்ற நோக்கத்திற்குப் பதிலாக，
＊என் பொறுப்ゅப நான் அவசியம் ஏற்க வேண்டிம்என்ற பொறபப்புணர்ச்சி ிெய்தமை இரு காரியங்கள்．







[^0]:    Printed by Mrs. Anuradha Sriram, Integra, No.51, II Cross, Jawahar Nagar, Nellithope Post, Pondicherry-5 and Published by Mr. P.V. Balakrishnan, 12 Neirst Cross, Venkata Nagar Pondicherry-11 on behalf of The Mother's Service Society, Pondicherry-11.
    Editor: N. Asokan

